Upptäckning rör

Hjärpelyckan den 27/2 1932.

Herr Lektor Elégqvist, Växjö.

Enligt Eder ertickel i tidningen Smålandsposten om Edra önskningar"att allmänheten vore vanlig att upptäcka gamla sager, o.l."vill jag härmed sända några sager, som jag flera gånger hörts berättas uppåt norrland och erinrar jag mig dem ganska väl, men det kanske är ej sådana sager, som ni åsyftar, men jag gör mitt bästa en får det ta, som det kan. Jag kommer ihåg några stycken till men håller med dessa så länge.

Högaktningsfullt

Leander Johansson,

Mariestad, Lönahult.
SAGOR.

Sagan om Vildring kungen och Missirimo.

svarade Vildring, "Jag skulle hugga ned denna skogsparken i
dag och har jag inte kunnat fälla ett enda träd och i kväll
vrider gubben halsen av mig." -- "Aha, den där smulans skog är
väl snart huggen." -- "Hjälp mig om du kan." -- "Ja, hjälper
jag dig så avskriver du mig." -- "Nej", svarade Vildring, "det
skall jag inte göra." Då ställde hon sig framför skogen och
viftade med sitt förkläde och sade: "Hyss, hyss, hyss." Och
med detsamma var skogen huggen. Vildring blev glad och börja-
de äta av maten, som Missirimö hade till honom, och Missiri-
mö sade hem. Om kvällen när gubben kom till Vildring och skul-
le se vad som var hugget, sade han: "Det var bra gjort, Vild-
ring kungason, men det har du inte sugit av ditt eget bröst.
Så fick Vildring gå hem och få sin kvällsmat och sov gott om
natten. Om morgonen när de åto frukost sade gubben: "I dag
Vildring kungson skall du få lite lättare arbete, du skall
göra ägna ladan tom och har du det inte färdigt till kväll så
vrider jag halsen av dig!" När Vildring kom dit till ladan,
gick hon ut till stallet till Vildring och språkfålen. Hon
tog 2 halmstrå och lade i kors på längden på hästen och sade:
"Stå vackert blank för Missirimö, så ger jag dig både korn
och hö." Då var fålen lugn och hon gick upp till honom och
blåste i låsen. Då blev han lös och Vildring red honom till
vatten. Sedan hoppade Missirimö också upp och satte sig fram-
de fly för Vildring. Sedan började de att rida från trollets gård.
När det hade gått en stund vaknade gubben, då ropade han till
Missirimö, som han trodde stod vid ugnen och sade: "Är det
varmt ännu?" -- "Nej inte än," svarade den ene branden. "Så
elda på bättre då", sade han och så somnade han igen. När det
hade gått en stund vaknade han igen. Då ropade han: "Är det
varmt ännu?" -- "Nej inte än," svarades det som vore det Vild-
ring. "Så elda på bättre då" sa gubben och somnade om. Om en
stund vakna han igen. Då ropade han: "Är det varmt ännu?" Då
kom det inget svar. Då steg han upp och gick ut till ugnen.
När han fick se branderna, förstöd han, att de hade rymt. Han

Text specifikt för Trollgubben skickar ut 12 av sina tjänare efter dem...
nog det andra följt med." Så skulle han själv ut och söka.
De hade tänkt att rida ett stycke till, då sade fålen: "Jag
svettas om min länd." -- "Då är det någon efter oss igen, se
dig om Vildring och se om du ser något!" -- " Jo jag ser som
en eldrake komma i luften." -- "Det är gubben själv, den
går nog inte så lätt att lura." -- "Ja hjälp oss om du kan!"--
"Ja hjälper jag dig så siker du mig!" -- "Nej, det skall jag
inte göra," sade han. "Du en kyrka, jag en präst och kyrko-
gårds vår gode häst." När gubben kom över kyrkan, gick han ned
och förvandlade sig till människa och gick in i kyrkan. Men
han såg inte annat än en präst som stod i alltaret och messa-
de. Han fick så fara hem utan fångst. När han kom hem, fråga-
de gamman honom: "Nå såg du något?" -- "Nej," sade han, "jag
var fullt inne på kristlig jord, men kunde inte se något
annat än en präst, som stod och messade." -- "Hade du tagit
prästen, så hade nog de andra följt med," sa gamman. Då skulle
trållgumman skall söka ef-
le gamman själv ut och fånga dem. De hade tänkt rida ett stycke ter dem

Skriv endast på denna sida!

Skriv endast på denna sida!
det var bjudet mycket kungligt folk från främmande land. Blånd
gästerna var även en prinsessa, som Vildring blev förälska
i. Och strax efter feåten skulle de gifta sig och bröllop skulle
stånd i Vildrings hem. De skulle vigas i kyrkan, som låg
ett bra stycke från staden, så de skulle åka efter hästar,
tills ett stycke från kyrkan, där de brett ut dyrbara mattor
för brudparet att gå på. Tiden nalkades, att brölloppet skulle
gå av stapeln. Då skulle stalldrängen ha en skjorta sydd.
Han gick till hösflucken och bad att hon skulle sy den. Detta hösflcken
lovade hon göra, Eftersom det var på kvällen och stalldrängen var fri, så hade han god tid att vara hos henne. Han ville
likasom göra sig bekant, så han undrade om inte han kunde få
skjortan med sig hem om han dröjde. Och detta lovade hon, han skulle få. Då sade hon, att hon glömt att kasta aska över el-

Skriv endast på denna sida!

kusken får sytt en skjorta.
det är bröllop

hönsflickan får sitta till bords med gästen.


Skriv endast på denna sida!
barn, som bleva bortrövade, när de voro helt små och prinsen hade varit såsom fåle i hela den tiden hos trollgubben. När han hade varit hos Vildring och Missirimö några dagar för han till sitt fäderland, Det landet var utan kung, så när prinsen kom blev han utropad till kung. Där lever han och regerar än i dag och den som har lust så kan han resa dit och tala med honom så får han bättre reda på hur det går till i trollgårdar. --------

Sagan om "Tro-Sven".

och tar välsignelsen. Därmed gick Sven. Han fick gå länge in-
nan han fick någon anställning. Men så till sist kom han till
en stor herrgård. Där var många tjänare, men där fick Sven
plats. Han var trogen i sitt arbete och blev bra omtyckt av
gården befall, så de andra tjänarna tyckte, att det där skul-
le de väl ändra på. De hade gett akt på, att när frun var glad
så var Sven glad och när frun var ledsen så var Sven ledsen.
Så kommo de överens om att de skulle tala om det för herrn på
gården. Så skulle denna köra väck Sven. En vacker dag hade
de talat om det för herrn och han hade gått och gett akt på
det och det stämde som tjänarna talade om. Herrn blev ursin-
nig, han skulle döda Sven. Han gick till en masuga, som låg
ett stycke dörrfrån och avtalade med mästaren, att där kom
2 st. drängar från hans gård en i sänder. Den första skulle
kastas i uthagen och den andre skulle få gå hem igen. Så var
det meningen, att Sven skulle gå först och den andre skulle gå
efter och se om Sven gick dit. När dagen kom, som var bestämt

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Skriv endast på denna sida!
bad herrn Sven, att han skulle gå till masugnen med ett ären-

Skriv endast på denna sida!
till denne främmade mannens fru med detta brev, du får taga
min finaste kostym och min finaste häst i stallen och du skall
vara hemma innan kväll och jag hoppar du är vanan trogen och
lyder mina befallningar." Sven gjorde, som hans herre sagt och
snart var han hos den främmade herrns hem. När han kom in till
frun lämnade han henne brevet och hon läste det. Och det ser-
verades både mat och starkvaror. Sven blev full. Och man spe-
lade kort och Sven förlorade både häst och kläder. Dagen efter
då han skulle gå hem, klädde de på honom de uslaste kläder,
de kunde hitta och en förstor ful hatt och en käpp. Så börja-
de Sven sin vandring mot hemmet. Han gick i ängslen och fruk-
tan för sin husbonde. Han tänkte, att han skulle försöka
slingra sig ifrån straff och onåd om han kunde hitta på någon
lögn, som förefölls sammanfaling. Han gjorde ett försök. Han
ställde käppen vid vägkanten och hängde hatten på den. Det var
som det hade varit hans husbonde. Så gick han ett stycke därif-
från och så gick han emot käppen. När han kom fram till käppen

Skriv endast på denna sida!

Skriv endast på denna sida!

Sven kommer tillbaks till gården; man fick bevis för att han ej kunde ljuga
Sagan om "Hans Havskvinnson".

Det var en smed, som var mycket fattig. Han bodde en bygd vid Kattegatt, som hette Furubyn. En är hans smedeskonst var liten, hade han skaffat sig lite fiskredskap, så han var ute på sjön om nätterna och fiskade. Men det ville knappast räcka till, till maten ändå fast han arbetade nästan natt och dag. En natt var han ute på sjön och då kom havsfren och drog honom ur båten ner på bottnen. Han var där i 3 dygn. Så man trodde, att han omkommit, men han kom tillbaka oskadd. Efter den dagen fick han mycket fisk och inkomsterna från smedjan blevo större, så han kom i bättre ställning i sin helhet. En dag, 7 år efter det han hade varit på sjöbotnen, stod han i smedjan, kom det en pojke till honom. Han var så stor som en adertonåring, och hälsade: "God dag far!" -- "År jag din far?" "Ja," sade pojken, "nu har mor min fött mig i sju år och nu skall ni föda mig i sju år!" -- "Ja, är jag din far så får du följa med in så skall du få lete mär; och när de kommo in

Skriv endast på denna sida!
sade mannen till sin hustru, att hon skulle sätta fram mat åt
pojken. Detta gjorde hon. Han åt så mycket, som hon satte fram.
Till sist undrade smeden, om inte han var mätt. Då sade pojken:
"Nej, jag ser väl att ni inte kan föda mig här, jag måste gå
dit där de ha bättre om maten. Men ni skall göra mig en käpp
utav jäm innan jag går." Det gjorde smeden. När den var färdig,
tog Hans den och snodde om lillfinger. Då tog smeden hälften
av järnet han hade i smedjan och gjorde en käpp till. När
den var färdig tog Hans den och snodde den om armen. Då tog
smeden allt järn, som han hade och gjorde ännu en käpp. Och den
blev bra. Sedan gick Hans sin väg. Han kom till en stor herr-
gård, som hette "Djävulsmossagården". Här träffade Hans förval-
taren på gården. Hans frågade denne om de hade arbeta för star-
ka karlar. Då svarade förvaltaren, att de hade haft 24 drängar,
men för närvarande hade de endast 12."Ja, får jag mat för de
12, så skall jag också arbeta för de 12," sade han. Detta lo-
vade förvaltaren. De hade det så ordnat på gården, att de hade

Skriv endast på denna sida!

Hans utför arbeten för 12 drängar

man tycker inte om honom på gården; men kan ej bli av med honom

Skriv endast på denna sida!
undrade de vad de skulle göra, så de kunde bli utav honom. Så var där en som föreslog, att de skulle köra hem ved från sko-
gen och den som kom sist hem skulle hängas i galge. Så skulle
de låta Hans sova så länge han ville. Ty han brukade sova län-
eg e om morgnarna. Så skulle de andra köra tidigt på ottan. När
Hans vaknade var det dager. Då gick han ut och skulle ställa
till så han också kom i väg. Då sade förvaltaren till honom:
"Du får lov att skynda på Hans, så du inte kommer sist hem!"
"Ja, jag skall ha min frukost först!" då skulle han äta så
mycket som 12 man. När han hade kört ett stycke kom han till
en bäck, där var en bro över samt en grind. Där stod grind-
stolpar av sten. Han tog och lyfte upp och lade tvårsöver vä-
gen. När han kom till skogen så hade de li fått lass, så de
hjälptes åt att lasta det 12 te lasset. Sedan körde de. Och
när Hans började hugga, så gick yxan sönder. Då tog han trä-
den med rötterna och lade på lasset. Han plockade 12 parlass
ved på sin vagn. När hästarna började att dra, kunde de in-

Hans kör i-
väg till skog
för att lässa
ved
te flytta det från stället. Då tog han tömmen och bant om las-
set och ledde hästarna. När han kom till den där grindstolpen
stodo de alla 12 lassen där i en rad. Och karlarna stodo där
och försökte röra stenen upp. Men det lyckades inte för dem.
Då gick Hans förbi deras lass och kom till de andra karlarna
och lade sitt lass på ryggen, så sade han: "Han ni inte alla
12 resa upp den, när jag ena lag dit den." Så kräkte han sig
och fick tag med den ena handen och reste upp stenen åt dem.
Så kom Hans före hem. När förvaltaren såg, att Hans var före,
blev han arg och låste grinden, så att Hans inte skulle kun-
nå komma in till platsen där veden skulle ligga. Men då börja-
de Hans på att kasta över veden, så kom vagnen efter. Då tänk-
te förvaltaren, att snart kommer väl hästarna med, så det är
nog bäst jag går att öppna. Då sade han: "Så är det du som
kommer Hans, hade jag sett det förut, hade jag väl skolat öpp-
nat!" --- "Det gör ingenting," sade Hans. När Hans hade lagt ved-
den där den skulle vara, kommo de andra 12. Om kvällen när de

Skriv endast på denna sida!
onde med sin käpp så han bad grant, att han skulle sluta upp med att slå. Då sade Hans: "Jag slår tills du lovar, att så mycket fisk, där finns i Djävulsmossasjön skall vara hemma på Djävulsmossagården innan dager." Detta lovade den onde. Och då kom Hans i sin båt och rodde hem och gick till sjängs. Ti-
digt om morgonen gick patronen upp till Hans sängkammare. När han fick se, att Hans var hemma och låg och sov, blev han arg och trodde, att han inte hade varit till sjön. Så gick han ut. Då han öppnade yttre dörren rann farstun full av fisk, Den var ju slämmig och hal, så patronen hann knappast rädd sig för att bli begravd av fisk i rummen. Men så till sist i fruns säng-
kammare hann han att stänga dörren efter sig. Då sade han till frun: "Nu har den ledsamme karlen varit och tagit så mycket fisk där finns i sjön, hur skall man göra med honom?" -- "
"Skicka honom till helvete, säg att vi ha tre års skatt att fordra." När fisken var undanskryfflad, kunde de gå igenom rum-
men. Då gick han till Hans och frågade om han ville gå till

Skriv endast på denna sida!

Hans får säll skap dit
frågade dem var den gamle gubben var. Det är den jag vill tala vid."Han ligger sjuk, ty han fick stryk i Djävulsmostasjön så han ligger ännu."- "Gå in till honom och att det är Hans havskvinnoson, som är här och vill ha 3 års skatt till Djävulsmostasabonden." När gubben fick reda på vem det var, som var där, sade han: "Ge honom 3, ge honom 7, ge honom 10 års skatt, bara så jag gamle stackare slipper honom." Så gick han tillbaka till patronen med de 3 års skatten. Så gick han till Furubyn med 3 års skatt. Sedan för han tillbaka till havsbotten till sin mor med de 4 års skatten. Sedan har han aldrig varit synlig här på jorden. Och om han lever än förmåler ej sagen. -------

Sagan om den danske soldaten.

Det var en dansk soldat, som tjänat 30 år och ej hade mer över till, goda än 3 skilling och en gammal mattonist. Han hade varken hus eller hem. Därför var han stadd på vandring alltjämt. Men ändå var han glad och sjöng och trallade så det en glad soldat, s.k. "danske soldaten"

Skriv endast på denna sida!

Skriv endast på denna sida!

Soldaten äter sig mätt på ett vårdhus