Landskap: Öland
Härad: skilda härad
Socken: skilda socknar
Upptäckningsår:

Upptäckningen rör

Den starka släkten.

Några upptäckningar från skilda år rörande den i grannskapet av Norra Möckleby sn (Möckleby hä) utbredda sagnen om den starka släkten - om kvinnan som böjde ut hästskon - ha här samförts. Ett foto från den gård, på vilken ifrågavarande släkt skall ha bott, är bifogat.
Den stärka släkten.

Landskap: Öland
Härad: Algutstrums häd
Socken: Torslunda sn
Upptäckningsår: 1931

Upptäcktningsnr: [Redaktionsfel]
Född (omkr. år) 1875

Sagenden om den stärka släkten.

Skriv endast på denna sida!
Den starka släkten.
Avskrift av ett gammalt manuskript, skivet 1840 och 1854 av en lantbrukare och nämndeman i Norra Möckeby sn, Möckleby h gård, Öland. Åges av en av hans efterkommande, fröken Kristina Andersson, Gårdby.

Dett är en gammal sägen, att först på 1800talet, eller sist på 1700talet, Lärer skolatt händt en förunderlig händelse, Att en bonde vid namn Jan Samuelsson i Blåsinge, af Norra Möckeby socken och M, härad, Ölands södra hovd, då denne förutnamde bonde en gång red öfver utmarkarna, så fick han höra ett barn grå skriva ta i ett rör, eller kulle, hvarpå han svärade och sade, gråt icke du lilla barn, ty du skall bli min andra hustru, då nu några år herefter voro gågna så blev jan samuelsson enkling, och då under en natt infan sig en quinsperson och frågade honom om han ville hålla vad han lofvat, hvarpå han erindrade sig, och kunde icke
neka dertill, hvarefter blev Lysning, och vigsel. Men J, Sam. blev icke mycket kår åt denna sin hustru utan hanterade henne flerfaldiga gånger illa. Så hende det sig vid ett tillfälle då han skode då hon och hult foten på hästen, då skon ej passade, utan var för haktrång, då sade hon till honom; tag i och rät ut honom litet, då han svarade tykte/att det var menskligt då hon sade, tag hitt skomn, så skall jag för söka, då hon tog i och börde ihop honom först, och rätte ut skon tills han blev lagom, då hon och sade, si du hvad jag och efven kunde göra med dig, så illa som du har gått åt mej; men jag är förbjuden utaf min mor att jag icke skulle röra dig. Och ifrån denna dag vägde han sig icke att med stryk traktera henne. Hon frambar och en son åt honom som hete Samuel Jonsson, hvilken var ovanligt sterk, så att han lyftade en ko ensam ur en farg, och hov henc (henne) i sjön. (detta hende
vid Farjestaden) denne Samuel Janson, hade en son som hette Anders Samuelsson men denne var ej så stark, Samuel Janson hade och en dotter som hette Brita, hon var och mycket stark, hon hade icke några afkomling. Men anders samuelsson hade en son som hette Jan-Andersson, och han har en som heter Anders Jansson och dessa senare lefva nu under våra tider, och den ovanliga styrkan är nu alla redan ifrån dem bortgången..
Anno 1840, Och Anno 1854.

Inl. tillsammans med saml. av Lage Nilsson.
Meddel.
Konrad Nilsson
Tävelsrum

Lunds Universitets
Folkminnesarkiv

M: 5885

H. ..............................................
Br. ..............................................
L. ..............................................
Djup .............................................
Diam. ...........................................
Ägare ...........................................

(Adr.)
Fotogr. av Lage Nilsson
Teckn. av ........................................
År 1931
Negativ äre ej bifogat
Ja väl, såna där gamla historier
del har jag väl hört en del, men
äm det är några fakta, del kan väl
igen säga. Minns förädras talat
de om hästdrä och många för-
de del för. De talade bin en
hörn, som var stygg mot din
husen och han steg heuuu,
blare svadda en häst en gång.

Påg Notiser: Paj nen am Do stada fläckas.

Skriv endast på denna sida!

Lag, "ENS". Lag som de stora städerna.
finge på, så att den blev lagans.
"Hövdad, är du så stark," sa
karens, och jag som har skog
dig så. Och så ville jag bli
aldrig ha jord om jag hade
vist att du var så stark.
Jag del så hon, vorede hon då,
en hon hade aldrig belast vitt
sin makt.

Hövdad! Törra wella, utbryta förr
ennes rovella = corrs, stora hund!
Efte att ha bildat detta förpliktet Konrad V. tanat med att ha ha som den märkt händiga teckinan han kom igenom nattvälde.

Det var en klart, som hade ett mäktigt hals borra i någen iid det renar med han bad ble i. Det var ett sidan hals som man jö i någen vid tillfällen, när man snor reg. en morgun

Mäktigt hals, hals borra med naver, söt stort vid borra.

Påe Turpin. Pägven om de friska hästen.

Skriv endast på denna sida!
dåg del anta mycket varor och frukt i sken.
Var ved vid honom i sängen. Han
var valven och ståg och och sattes
en plugg i nerver hålet. Han hade
hon henne hos sig och de bro-
de tillsammans och hade barn i-
hop. Hon gick ut och inne i arbetet
och var som alla andra män vi kör.
Hon ville ingenting som var hon
var från. Karlen frågade henne,
var hon var ifrån. Det ville
hon inte, svarade hon. En dag var

Skriv endast på denna sida!
En gång läste han på att han skulle hela som för henne att hon hade kommit till honom just nu. Han tog ur pluggen och med det samma som han hade just dock, så hade han skapat om sig så att han köpte ut just nu. Han såg henne aldrig mer.
Så berättade Konrad Skott. Har
stod på golvet vid köket i hans hem.
Hans hustru var i ro om med frid.
Hon talade redogörande och med
rund gester vid betydelsefulla stil-
len i berättelserna. Nå som går
hustrun böjer ut eller med häm-
delser och förvarar dem med finger-
vattna. Jag frågade efter var de-
na händelser ha sägt roa. Jo,
det var inte bara. ”Var hade de resa
fullt fritt i fruktens med, som var
ståt?”, frågade jag. Det hade
han hörde inte höra, men han var

Linde Skott: Takem en d. stork ställde.
Kanske denna var som han ju kom "närmare" förslag Karl von Rosen.

Skriv endast på denna sida!
Den stärka släkten.
Uppt. från Gårdsby sn, Möckeby h, Öland. 1928.
Efter lantbr. Albert Nilsson, Övre Ålebäck, f. omkr. 1865
i Norra Möckeby sn. Uppt. av Lage Nilsson.

---

som ganskt från
ja de hör ja hör om
han. han sköld ha
lag a hest nas dan
i kyrk.
ja git han alla a
prahod fo sa galv.
na han git a led

5 s.
sa att de va bero stora - han had - pa de såbol.