Landskap: Småland.
Härad: Södra Tjust.
Socken: Hallingebergs.

Upptäckningsår: 1940.

Upptäckningen rör: 1) Halmtek.
2) Torvtak.
3) Vaka för att se den tillkommande.
4) Årgång.

Upptäckningsår: 1940.

Född år 1865 i Hallingebergs socken.

Upptäckningen rör: 1) Halmtek.
2) Torvtak.
3) Vaka för att se den tillkommande.
4) Årgång.

Sid. 1.
Sid. 3.
Sid. 6.
Sid. 7.
Uppteckningsår: 1940.  Född år 1665 i Hallingebergs socken.

(Svar å frågelistra nr.17) Hallmatak.
Ortsbestämning: Acoltorp under Ankarums bruk i Hallingebergs's:n.

Upptecknaren har hört berättas, att i torpet Koltorp, beläget under Stormandebo, Ankarums fanns på 1860-70-talet hallmätckning på en del av ekonomibyggnaderna. Dessa voro små och voro byggda var för sig. Byggnadstyperna torde kunna hänföras till det i frågelistan kallade "hångtaket". Berättaren tror sig närmast kunna hänföra taktypen till det å listan tecknade figur 6 med hellånga takryttare med över takåsen något synliga ändar. Fästet nedtill är mer oklart, men att en eller möjligtvis flera slår voro lagda i takets långd- riktning tror hon sig minnas. Fur stort avståndet var mellan takryttarna har inte kunna fastställas, men berättaren tror ej att mellanrummet överskred alnen, snarare tvärt om. Vid taklättningen minns hon att det användes slagtröskad halm; s.k. långhalm av råg. Senast
Forts. om halmtak.

här ovan nämnda hus i Koltorp revos under 1890-talet och berättaren anser det möjligt att husen under senaste åren de användes, voro täckta med bräder i stället för halm, ty när slagtröskningen upphörde och de s.k. körtröskverken kommo i bruk blev halmen inte längre så lämplig till taktäckningsmaterial. När så de gamla halmtaken behövde täckas om blev man alltmer tvingad att använda bräder o. dyl.
Landskap: Småland.
Härad: Södra Tjust.
Socken: Hallingeberg.
Upptäckningsår: 1940

Upptäckt av: Gustaf Carlsson, Stornandebo, Ankarsrum.
Adress: 1865 Hallingebergs sin.
Berättar av: Anna Larsson.

(Svar å frågelist nr.16.) Torvtak.


------------------------

Forts.
Avsk. c-4

Skriv endast på denna sida!
Upptäckningsår: 1940. Född år 1865 i Hallingebergs s:n.

forts. om torvtak.

---

het före 1850. Den revs 1938.

På ovannämnda gård fanns även en linbastu samt en s.k. källerbod (över själva källaren) och dessa hus voro också täckta med torvtak. Sistnämnda hus revs omkring 1915.

Förekomsten av andra typer av torvtak i orten har inte kunnat fastställas. Torv på näver samt därunder brädtak synes ha varit vanligast.

Granbark synes ha använts som täckning endast av bikupor.

---

Till ovanstående beskrivning av visthusbod med svalgång kan ommätnas att en dylik finns fortfarande bevarad å gården Anvedebo under Ankersrums bruk. Boden är i ganska gott skick och brukas alltjämt för sitt ändamål. Den är dock omtäckt med tegeltak.
Upptäckningen rör: Vaka för att få se den tillkommande.

Att vaka för att få se den tillkommande torde ha förekommitt i bygden, men för mycket länge sedan. Ingen nu levande tycks ha varit med därom, åtminstone inte på allvar. Man kan dock ibland få höra så att säga fragment av gamla sägner hur ungdomar gått i detta syfte under midsommarkranskvällen och natten, de som gått ut att vaka synes ha varit flickor. Helst skulle flickan gå ensam men det kunde även vara fler. De fingo emellertid inte tala, vilket troligen inte var lätt! Färden ställdes tydligen till någon källa eller äng. Vid midnatt skulle man så få se sin tillkommande. Man kunde även få se likförder och dylika tydor som varslade om dödsfall under året inom den närmaste kretsen.
Upptäckningen handlar om ÅRSGÅNG.

Årsgång tycks inte förekomma i trakten men det lever kvar en tradition, att man skall "gå runt" midsommarafontskvällen. Sådant lär nämligen ha förekommit förr, särskilt bland ungdomen. Ett större eller mindre sällskap kunde gå till någon dans eller bara lustvandra.

De ånges emellertid så, att de gingo mer eller mindre runt i en ring, valde olika vägar för bort- och hemfärd. Någon särskild mening med att "gå runt" midsommarafon tycks inte ha funnits utan ungdomen gick bara för sitt nöjes skull. Det fanns inte sommarfester och dansbehör på utan möjligen dans kring någon majstång eller på en loge. Flickorna brukade även gå ensamma i natten och plocka 7 sorters blomster (andra sälge 9 sorter) för att lägga under huvudkudden. I drömmen skulle sedan dem tillkommande visa sig.