Landskap: Skåne  
Härad: Luggude  
Söcken: Höganäs Stad  
Upptäckningsår: 1941  
Adress: Hamngatan 2, Höganäs  
Födelsedag: 5/1

Upptäckt av: Walter "Elin"  
Adress: Frisörmästare  
Berättat av: Nils Peter Olsson  
Född år: 1876 i Väsby

Nyåret: s. 1.  
Trettondagen: s. 2.  
Stjärngossespel: s. 3.  
Vårfrudagen: s. 6.  
Fastlag: s. 7.  
Påsk: s. 8.  
Valborgsmässoafton och 1 maj: s. 9.  
Majvisor: s. 10.  
Kristi Himmelsfärdsdag: s. 12.  
Pingst: s. 13.  
Midsommar: s. 14.  
Ljusinbrinning: s. 15.  
Märten: s. 16.  
Lucia: n s. 17.  
Julen: s. 18.  
Julaftonsmorgonen i fabriken: s. 19.  
Läsa bort rätt: s. 20.

Skriv endast på denna sida!
Rättor på fartyg.

Gastar.

Konsten att stämma blod.

Slagruta.

Timret suckar.

Bultningar i hus.

Varels.

Bäckamannen.

Bäckhästen.

Skrämma barnen.

Resegille.

Bärgerlaget.

"Ola pålskän".

Finne på Viken.

Renstedt - klok.

Gästgivaregård - ägare H.W. Schweitz.

Klockaroriginal i Brunnby.

Ewa Wigström.

Jordskalv i Höganäs.
Skåne

Upptäckat av: Walter Welin

Ljungby

Upptäckningsår: 1941

Född år 1676 i Väsby

Frisör Olsson

Höganas, Stad

Berättat av:

LJUNGS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Nyåret.

-Sköt man in det nya året?

-Inte nyåret men väl julafon som jag sade.

-Förekom det aldrig att man gav varandra nyårgåvor?

-Nej.

-Avlade ni aldrig nyårsvisiter?

-Nej. Vi gick endast till släkt och vänner.

-Var det aldrig någon som gick årsgång/ordet förklarat/?

-Nej, inte hör i Höganas.
Trettondagen.

-Akte de aldrig i vägen?
Stjärngossespel/uppförda i Höganäs i hemmen/
enl. en upptekning av Frisör Olsson.

Allesammans sjöng:
Tre vise män, tre vise män,
tre konungar från Österland,
de komma ifrån Midians /Moriae?/land
till Betlehem.

Herodes iklädd all sin skrud, med krona på sitt huvud och
svärd vid sin sida sätter sig på en stol.
Josef med stév i hand och hans hustru Maria inträder. Maria
vad iklädd vit dräkt. Så inträdde en mörk krigare med sin
tjänare.

Krigare läser:
-Jag är ej någon sotare fast jag är svart. Jag är en konung
från Moriáns land. Det skall min röda guldkrona och fäste
utvisa.

Herodes på stolen säger:
-Al du en konung från Midians land, skall du falla ned och
tillbedja mig.
Framlingen svarar:
-Min dräng faller i mitt ställe.

Herodes säger:
-Själv skall du falla eller skall du döden dö.

Alla sjunger:
Ack se, Ack se,
hur den moriske
konungen Herodes tillbedja må.
Stjärngossespel forts. 2.

Maria sjunger:
Ack Josef, Josef,
kära mannen min.
Har du ej sett
Jesus, kära sonen vår.

Josef svarar:
Jag har ej sett honom alltsedan i går
då han var med mig i örtagården.
Ack Jesus, kära sonen min,
wil gör du så åt moder din?

Jesus svarar:
Ack Moder, jag har ej lov att göra vad jag vill,
ty Himmel och Jord skall höra mig till.

Judas kommer in och skramlar med sin penningpung.
/De som spelade pjäsens var kolarbetare/
De stjärngossar som uppförde ovanstående stjärngossespel
voro köhuggare. En av dem hette Wiberg och bodde i Sjöängorna.
Hos denne, som var ledare, spelade de in stycket. Det var en hel
theaterpjäs. De uppträdande voro 8-10 stycken i 19-20-årsaldern.
Vi utförandet kommo de in i stugan. Sällskapet bestod av de
3 vise männen med vars sin stjärna, som de emellanåt snurrade
runt. I stjärnan brann ljus. En flicka var med som Jungfru Maria.
En av pojkarna var kostymrad som Judas. Han var svärtad i
ansiktet. Den förnamste av de tre vise männen /jfr Herodes/

forts.
Stjärngossesspel forts. 3.

satte sig på en stol, och växelsång utfördes. Den förnämste av de tre konungarna hade en krona på huvudet och vit skjorta utanpå kläderna liksom de andra konungarna. Variation: en kusin berättade att det var en docka.

Stjärngossesspelen blev förbjudna, ty det ansågs, att de drev skoj med religionen. De blev trakterade i stugorna.
Vårfrudagen.

-Firades vårfrudagen på något sätt?
-Nej, inte alls.
-Åt man t.g. aldrig väfflor då?
-Nej, men mor brukade säga: "Nu är det tid att lägga sig vid dagens ljus".
-Sade hon aldrig att tranan bär ljus i säng?
-Nej, det hörde jag aldrig.
-Inte heller att tredje torsdagens i Tor bär tranan ljus till vår jul?
-Nej.
Landskap: Skåne
Härad: Ljugrude
Sökeb: Höganäs stad
Upptäkningsår: 1941

Upptäckt av: Walter Welin
Adress: 
Berättat av: Frösör Olson
Född år 1876 i Väsby

Fastlag.

-Hur firades fastan?

-Ät man bullar vid fastan?

-Ridade ni inte bänker och bekanta vid fastan?
-Jag vet, att de gav varandra ris på morgonen på ett eller annat ställe, det vet jag.
Påsk.

-Kände man till uttrycket dymmeln här uppe?

-Ja då, Svarta måndag och vita tisdag voro kända saker.
Och så rullades ägg ute på gårdaerna.

-Rullade ni aldrig inomhus?
-Nej. Ute var det vanliga. Utom när väderet var dåligt förstås.
Då kunde det hända att vi flyttade in takpannan och sanden i rummen. Innan man vann ägget förordades lo knäckar. Regelbundet vad
1 öre knäck eller 1 styver knäck som vissade.

-Förekom aldrig särskilda påskgllen?
-Nej. Men på skärtorsdagen passade vi på att hänga något på
ryggen på äldre folk. Det kunde vara en påskkärning eller vad
som helst.

-Talade ni aldrig om påskhare?
-Nej.

-Bakades inte heller särskilt påskbröd?
-Jo, knäckebröd.
Valborgsmässofoton och 1 maj.

1:a maj eller event. siste april drack vi äggtoddy eller "märk i benen" som vi sa'. Och så sjöng vi maj. Jag har själv varit med många gånger/texten, se särskilt ark/. Vi brukade få ägg eller pengar, ibland båda delarna.

-Förekom det aldrig att ni tände upp eldar i det fria?
-Nej, det har jag inte varit med om.
**Landskap:** Skåne  
**Upptäckt av:** Walter Melin

<table>
<thead>
<tr>
<th>Härad:</th>
<th>Ljusgårda</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Adress:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Söcken:</th>
<th>Höganäs Stad</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Berättat av:</td>
<td>Frisör Olson</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Uppteckningsår:</th>
<th>1941</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Född år:</td>
<td>1876 i Väsky</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**Majvisor:**

God afton, om I hemma är.  
Maj är välkommen.  
Påflåt oss, om vi väcka er.  
Sommaren är ljuvlig för oss alla.

Den lilla järkans ljuva klang—  
Maj är välkommen—  
Hon låtar oss maj månads sang.  
Sommaren är ljuvlig för oss alla.

Så börja vi nu maj i by  
Och prisa Gud med sängern ny,  
Giv ost, giv smör och mjölkens söt  
Och bovete till boveticaft.

Stärk humlevät på stängerna  
och må gråset gro på ängarna

En gick så in, och man sjöng  
Låt hönan giva ägg på fat  
till pannekaka och äggammat.

Så följde en tacksägelsevers:  
Tack och tack det skall ni ha,  
för denna gåvan den var /ganska/bra.

forts.
Majvisor forts. 2.

Fick vi ingenting, sjöng vi en nidvisa:

Och ligg och ligg du late stut,
må loppor och juss dig asa ut
to/växer på djur/på er höna
och fjär på er katt,
de ska I ha, ert förbannade pack.

Här i Högana sjöng vi alltid majisan i DUR men på andra
platser i MÖLL.
Kristi Himmelsfärd dag.
-Firades inte Kristi Himmelsfärd dag på något sätt?
-Nej, inte alls.

Skriv endast på denna sidan!
Pingst.

- Hur firades pingsten?
- Satte ni aldrig löv inomhus?
- Jo då, det gjorde vi också.
- Förekom inte särskilt utklädda lövgubbar?
- Nej, men det förekommer visst på danska sidan.
- Brukade ni inte heller kläda sängarna med grönt?
- Nej, aldrig.
- Men det förekom väl att unga flickor klädde ut sig till brudar vid pingsten?
- Nej, det har jag aldrig hört eller sett.
Midsommar.

-Hur firades midsommar i Håganäs innan J. Sjöcrona anlade Tivoli? Var hade befolkningen majstång någonstans?
-Innan Tivoli kom till dansade de litet var, t.ex.
1. Gruvgården, en kringbyggd gård där de hade majstång
2. Framför Kontoret hade de majstång
3. Vid ”sjölängorna” byggdes av Bolaget 1798, revs 1921.

Allt som allt fanns således tre majstånger innan de började fira midsommar i Tivoli på 1880-talet. ”Sjölängorna var arbetsarbostäder, som Bolaget byggt under gruvdriftens tidigaste år.”
Ljusinbrinning.

-Förekom det aldrig att man om hösten firade den första ljuständningen på något särskilt sätt, exempelvis bland hantverkarna?

-Nej.
Mårten:

-Hur firades Mårten?
Om de inte hade gäs, så hade de en stekt höna. Jag minns en historia om en verklig storätare, vaktmästare Malmberg. Han åt upp en hel gäs för egen del och så sade han:
-En gäs är för mycket för 1 men för litet för 2.
/Historien berättades av skollärare Johannes Holm, född i Linneryd 1836 och blev lärare i Höganäs på nyåret 1856. Död i Höganäs 1907/.
Lucia.

-Firade ni aldrig Lucia här i Höganäs i äldsta tid?
-Aldrig. Det är först på senare tid som det kommit i ropet.
Julen.

- Bakade ni hemma till julen?
- Ja, man bakade i allmänhet i hemmen, men arbetarfamiljerna hade tillträde till Bolagets bageri. Och det byggdes också hemma.
- Förekom julgran?
- Ja, så länge jag kan minnas men inte in min mors hem. På 80-talet började julgranen bli allmän i Höganas. Ljusen som man satte i, vore köpta.
- Satte man aldrig granar utanför?
- Nej, det är först på senare tid.
- Fick inte fåglarna julkärve?
- Det förekom inte i byn förr, men nu är det mycket allmänt.
- Hade man inte heller halm på golvet?
- Aldrig.
- Varav bestod julmaten?
- Lutfisk, gröt, skinka, ätminstone i mitt hem - samt smörgåsar och efterät klötor och sylt.
- Förekom särskild julhög?
- Nej.
- Skött man in julen?
- Ja, de skött in julafoton.
- Vilka var det som skött?
- En gång minns jag att det var några kustroddare.
Julaftonsmorgonen i fabriken.

-Själv var jag inte med någon gång om att tira julen där uppe, men jag vet mycket väl att det förekom. Arbetarna hade illuminerat i fabriken och folk strömmade till i stora skaror tidigt på morgonen när de öppnade dörrarna kl. 6. Det var mycket festligt och så drack det kaffe.
Läsa bort råttr.


Dessa svarade med hög röst:
-Ja, ja.

Detta sätt att bli av med råttr brukades alltid av Bengta Lund. Den som berättat detta hade själv lekt på Bengta Lunds gård och ofta varit åsyna vittne till scenen.
Låsa bort råttor.

Källarmästare H.W. Schweitz har berättat följande:
-I gästgivaregården har åtminstone förr varit gott om råttor, vilka tidvis varit en riktig plåga att dras med. En dag kom emellertid en av de gäster, som logerade på gästgivargården till mig och sade:
-Jag bär att ni har så gott om råttor här. De mig 10 kronor, så skall jag läsa bort dem från Er.
Jag tog det hela mest som ett skämt, men jag hade förut kostat på så mycket att få bort ohyran, så en släkt mer eller mindre betydde ingenting, tyckte jag.
-Denna fick sin tia, och så sa' han:
-Vill nu källarmästaren följa med mig och visa mig litet omkring hör i fastigheten.
Vi gingo omkring litet överallt, i teatern, köket, källaren etc. Rätt vad det var sade han:
-Jaha, nu har jag sagt upp råttorna till avflyttning och beslutat dem att försvarna inom 3 dagar.
-Och berättar H.W. Schweitz 1837-1918 i tre dagar var där ett liv i källaren och på vind, som vid en stor flyttning, råttorna försvar. Och de voro harta i 3 år, men sedan kommo de igen, lika besvärliga som förut.
Läsa bort rättbor.
-Gamla personer ha berättat för mig/=Frisör Olsson/, att de voro så skickliga att de t.o.m. frågade v ar t h å n, de ville ha sänt deml min ungdom hade en person tjänat på ett ställe, och en klok gubbe frågade varthän han ville ha dem sända. Gubben frågade dessutom om han inte misstänkte att någon sänt dem på honom, ty i så fall kunde ju denne illvillige få dem igen. Men den tillfrågade svarade:
-Det gör detsamma, bara jag blir av med dem.
Råttor på fartyg.

-En skeppare, med vilken jag umgicks rätt mycket, sade en gång, att råttorna åt upp seglen på fartygen. Han sade bl.a.:
-Innan jag lämnade mitt fartyg under vintern, satte jag litet mat vid råttorna och sade:
-Här nu råttor, nu har jag ställt mat där, men ni får inte röra mina segel i vinter.
De rörde inte heller seglen.
Gastar.
Sjömanslik kallades Tör gästar.Liken flöt i land vid Gasta-
gatan,numera Nygatan,därav namnet.Skollärare Johannes Holm
/1836-1907/ berättade en gång en historia,som visar hur in-
billningen kan spela människans ett spratt.
Två goda vänner i Viken,Tue Täge och Per Flabb,vilka bodde
på Lerberget var huvudpersonerna i historien.De trodde allmänt
här i Höganäs förr,att en gast kunde komma och hänga sig på
ryggen,men om de bara kom till en b r o,släppte gasten genast
taget.Men den som burit en gast fick inte t a l a o m det,
helst inte alls tala utan tyst lägga sig,ty eljest blev han
sjuk.Alltnog den ene skrämdes upp den andre.En mörk kväll gick
den ene från Lerberget mot Viken.Vid Svanbäcks så hade den
andre gängt sig samt hängde sig blixtsnabt på vännens rygg.
Den överrumplade trodde prompt att det var en gast,eftersom
folk ju så ofta talade om dylika.Vid ån släppte mannen
emellertid taget.Den som varit utsatt för gastkremen begav
sig hem,och efter en liten stund kom spjuvern som spelat honom
sprittet till hans bostad och frågade:
Han talade om saken och var sjuk i 3 dagar.
Så kan inbillningen verka,sade Holm.
Konsten att stämma blod

kunde en gubbe i Väsby. Svärsonen ville lära mig konsten, men jag ville inte lära mig konsten, ty jag riskerade då att bli ansedd för att vara en trollgubbe.
Slagruta.

En sjökapten från Viken sökte med slagruta åt oss, när vi skulle borra vår brunn. Vi vände oss till honom, emedan vi visste att han kunde leta reda på var som fanns vatten. Han skar en klyka av en gren, och han utvisade mycket riktigt stället här i denna fastigheten. Hamngatan 2, Höganäs/Grenen bräcktes faktiskt i handen, så stark var ädren.
Timret suckar.

Kantor Holms fru, som ännu lever, hörde att det suckade i den nya klockargården. De hade tagit timret från den gamla, och det var inte bra, sade man. Kantor Holm är nu död.
Bulltningar i hus.

Jag hörde själv i denna byggnad/Strandgatan 2/ljud, vilka lät precis som när murarna slog av tegel. Det var nattetid när vi häll på att bygga fastigheten.
Varsel.
En person berättade en gång för mig följande:
-Jag såg min släkt som en mycket fin marmorpelare. Rätt vad det var föll en sten ur pelaren. Strax efterhär hörde ån att hennes bror mördat en person under rusets inflytande under en studenthippa.
Bäckamannen.

De blev ofta förvillade av Bäckamannen i kärret.
-Hur uppfattade man Bäckamannen?
-Det var ett bloss som de såg. Dessa lägor kom från sumptrakterna här omkring.
Bäckahästen.

-Talade man aldrig om Bäckahästen här i Höganäs?
-Nej, inte hör men en halv mil inåt landet. En gammal gumma hade sett Bäckahästen, det kommer jag ihåg.
Vad brukade man skrämma barnen med?

Svar: sotaren.
Resegille.

När de byggde hus/resegille/, så skulle de ha en sup för var sparre som sattes upp. Men så låg de också och voro fulla var-enda en och kunde knappt resa den siste sparren.
Bägarlaget.

Bägarlaget utgjordes av alla dem som voro med vid strandningstillfällen innan de fick fyrskip. Bägarlaget skulle ut och lossa fartyget vid strandningen. De flesta i byn var sjöfolk och varje år hölls en b y s t ä m m a strax efter nyår. När någon gick in i bägarlaget, alltså någon nyinflyttad eller någon av det uppvuxande släktet, skulle de betala 10 kr. varav fem kronor gick till bykassan och fem till en bål punsch. Ibland blev det rätt många bål o p u n s c h och på kvällen när kalaset var över på gästgivargården, bar de alltid byfogden hem. Nu för tiden ha de en en sammankomst och inte heller någon fest, men det var andra traditioner förr. Om vintern och höstarna när de drog upp sillbåtarna på land var det också litem festligt. Alla hjälpte åt och sjäng "En jägare gick att jaga" och refrängen "Hål-lia, hälla-vi sejle och vi ro" (säkerligen ett minne från den danska tiden). Behade då brännvin och smörgås med sig där nere.

För att återgå till bägarlaget, så skickade förmannen omkring en bricka på vilken det stod "Hala och dra". Den som fick bricken skulle ögonblickligen vidarebefordra den.

Vid bystämman drack de oehört. En skeppare, som bodde i "Juden", sade en gång:
-Vill ni bara hjälpa mig hem, pojkar, så skall jag nog se att jag kommer dit.
Han gick på krycker dit, och hans kamrater bar honom också mycket riktigt hem. Hagafesten och Mikaeli marknad var två stora festdagar, men bystämman var liksom en avslutning på julen bland sjöfolket.
"Ola Pålspan."

Finne på Viken.

Finne på Viken troddes ha varit i förbund med den onde.
Renstedt.

Renstedt var en gammal knekt, som folk också hade respekt för liksom Finne på Viken. Renstedts hastru kunde också trolla, sade man, men hon gjorde bara gott. Hon var läkekvinnan.
H.W. Schweitz, 1837-1918

Gästgivargården var ett ställe där man ofta råkades förr i tiden, och där regerade H.W. Schweitz, alltid gemtlig och flink. Men så fort de brakade med betalningen vid entrén, då det var baler och tillställningar, sade han:
- Var så god, där är dörren.

En gång kom en lantbrukare, som inte var nöjd, och det uppstod en meningsskiljaktighet herrarna emellan. Schweitz blev arg och rätt:
- Var så god, där är dörren.

- Lantbrukaren vände sig emellertid tryggt om och sade:
- Ja, dörren är där.

- Öch strax voro de båge antagonisterna sata vänner.

- Schweitz kunde aldrig lägga bort den dansk-tyska dialekten.

Men baler kunde han arrangera som ingen annan. De förmöste balerna sica av stapein 2 dag jul, 2 dag påsk, fastlagsmåndag och vid Mikaelimarknaden. Detta var stora baler, som besöktes mycket.
- Vad dansades vid dylika tillfällen?
- Vals, polka, mazurka, galopp. De började alltid med vals och slutade också med samma dans. 2 gånger under kvällen brukade musiken spela kadrilj men aldrig mera.

Kan du analysera de viktigaste punkterna från texten?
Klockaroriginal i Brunnby.
Jag minns ett klockaroriginal i Brunnby. En dag mötte jag honom, och han sade:
Förlåt, men nu skall jag gå in i kyrkan och spela bröllops-
marschen för ett par som skall vigas.
Jag följde med in i kyrkan men blev ganska förvånad när jag
hörde musiken.
När vi gick ut, frågade jag honom vad han spelat och han
svarade:
"Det var det amerikanska inbördeskrigarnas marsch och en
begravningsmarsch men väldigt pompös. Jag spelar alltid den
biten för nygifta."
**Ewa Wigström.**

Ewa Wigströms moster bodde i Höganäs och författarinnan berättar bl.a. att mostern i Höganäs sett vättar. Det skulle vara intressant att få veta vad mostern hette och var hon bodde någonstans i Höganäs. Frågan är alltså var var Ewa Wigström född, var var modern född, var voro systerorna till modern födda och vad hette de. Möjligtvis bodde mostern till Höganäs. Det borde man taga reda på i Lund på Landsarkivet.
Jordskalv i Högansäs.


-Dagen efter kom han inrassande i min rakstuga och utropade glad:

-Olsen, Olsen. Det var jordbävning!

Det hade nämligen samma dag stått i tidningen att det varit jordbävning. Dagen innan hade han tagit det som ett varsel.