Landskap: Skåne
Härad: Luggude
Socken: Höganäs Stad
Upptäckningsår: 1941

Adress: Villagatan 15, Höganäs
Födelsedag: 6/5

Nyåret. s. 1.
Trettondagen. s. 2.
Tjugondagen. s. 3.
Vårfrudagen. s. 4.
Fastlagen. s. 5.
Påsken. s. 6.
Valborgsmässafton och 1:a maj. s. 7.
Pingst. s. 8.
Midsommar. s. 9.
Kristi Himmelsfärdsdag. s. 10.
Mikaeli marknad. s. 11.
Lucia. s. 12.
Julen. s. 13.
Julaftonsmorgonen på fabriken. s. 14.
Vad brukade man skrämma barnen med. s. 15.
Troll-Fotta Långhaka. s. 16.
Jätter. s. 17.

Skriv endast på denna sida!
Nyåret.

-Förekom nyårsplacerer?

-Nej. Men i gamla tider var där de som gav det, har jag hört.

-Er kände ni skjuta in det nya året?

-Jag sköt aldrig in det nya året, men det nya året ringdes in.
Trettondagen. /Stjärngossar.

Tjusondagen.

Ute på landet hade de särskilda Knutsbillen men inte här i Höganäs.
Vårfrudagen.

-Hade ni vapflor till vårfrudagen?
-Nej. Men man säde, att den tredje torsdå’n i Tor skulle man lägga sig vid dagljus.
-Säde man ingenting om tranan?
•Nej.
Fastlagen.

-Tog ni aldrig in ris inomhus?
-Nej.
-Men ni risade väl varandra?
-Nej, det gjorde vi aldrig här i Höganäs.
Påsken.

-Kände ni till dymmeln?
-Ja då, det gjorde vi visst.
-Hur firades påsk en gång för övrigt?
-Vad firade ni äggen med, ty de voro väl färgade?
-Tände ni några påskeldar?
-Nere vid sjön tändes eld påskafoten.
-Talade man om påskharar?
-Nej.
-Bakade ni någon särskilt påskkaka?
-Vad gjorde de då?
-De hängde figurer på ryggen på folk.
Valborgsmässoafton och 1:a maj.

På Valborgsmässoafton gick de och sjöng maj i by. De började vid 5-6-tiden och höll sedan på hela natten ända till 3 på morgonen. Oftast var det vuxna som sjöng. I Väsby gästgivargårds samhälle stora, gamla karlar och hade gille "bakefter". De fick både ägg och pengar.

- Vad sjöngde?

  Go aften I som hemma är,
  Maj är välkommen,
  Förlovad om vi komma in på er går,
  Fråga om vi sjunga får inte.

  Må höna ge ägg på fat
  Till pannkaka och äggsmat.

  När vi fått äggen klämdes vi i med:
  Tack ska ni ha, tack ska ni ha,
  För givän där var ganska bra.

Oftast fick vi antingen ägg eller pengar. Fick vi ingenting, sjöng vi "din late stut".

- Hur firades 1:a maj?

- Då blåste musiken på torget.
Pingst.

-Förekom pingstbrudar?
-Nej. Men vi hade alltid utflykter till Mölle pingstdagen.
-Brukade ni prydde med grönt inomhus?
-Vi satte möjlichen in lätet björkris, det var allt. Men vagnar-
na klädde vi med löv när vi för hem igen.
Midsommar.

-Hade ni majstång till midsommar?
-Här var många majstång, en i Tivoliparken, en vid "verkstaden" (smedjan), på Höganäs nedre var också en. Vid Tivolistängen satt tre spelmän och spelade fiol. De började på kvällen och höll sedan på till 3 eller 4 på morgonen, då de skulle ha traktering. I parken kring dansbanorna var också slutskenkning.

-Förekom eldar vid midsommar?
-Nej.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Landskap:</th>
<th>Skåne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Ljungb.</td>
</tr>
<tr>
<td>Adress:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berättat av:</td>
<td>Wilhelm Persson</td>
</tr>
<tr>
<td>Uppleytningsår:</td>
<td>1941</td>
</tr>
<tr>
<td>Född år:</td>
<td>1873</td>
</tr>
<tr>
<td>i Höganäs</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kristi Himmelsfärdssdag

firades inte alls i Höganäs på något sätt. Inga traditioner.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Landskap:</th>
<th>S.Kåne</th>
<th>Upptäckt av:</th>
<th>Walter...elin</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Lugnude</td>
<td>Adress:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Söder:</td>
<td>Höganäs Stad.</td>
<td>Berättat av:</td>
<td>Wilhelm Fersson</td>
</tr>
<tr>
<td>Upptäkningsår:</td>
<td>1941</td>
<td>Född år 1873</td>
<td>i Höganäs</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Mikaeli marknad**

hölls sista lör dagen i oktober månad. Förr var här mycket med cirkus, karuseller och skjutbanor, men nu är det ingenting. Marknaden hölls på torget, men nåjesfältet hade de på olika ställen.
Landskap: Skåne
Härad: Luggude
Sööken Häganäs Stad
Upptäckningsår: 1941
Upptäckt av: Walter Welin
Berättat av: Wilhelm Persson
Född år: 1873 i Häganäs

Lucia

firades inte alls förr.
- Hade ni julgran i äldsta tid?
- Julgran förekom, men den var inte så allmän som nu.
- Hur hade ni det ordnat med julklapparna förr?
- Förekom tockar också?
- Nej.
- Vilka anordningar företeog man eljest till julen?
- Utanför sattes ett par granar.
- Kapades de av så att endast toppen var kvar?
- Nej, det var hela granar. Så sattes kärve till fåglarna.
- Spelake kärvarna i allmänhet någon roll för grödan?
- Nej, det har jag inte hört. Ljus stäptes i gamla tider i hemman.
- Brukade ni sjuka in julen?
- Jo, julen grund, men utan landet har det förekommit ännu mera.
- Vad ät ni till julen?
- Fisk, gröt, skinka och rullekorv.
Julaftonsmorgonen på fabrikena.

Arbetarna hade gjort takkronor och i fönstren brunnó ljus.
Vem som ville fick komma och titta på. Så drack vi kaffe och
tog oss en halva.
Vad brukade man skrämma barnen med?

Svar: sotare, polis.
Troll/Potta Långhaka

- Det enda troll de talade om var Potta Långhaka, som var en sniken bondhustru, som efter sin död gick igen och oroade folk. Hon hörde egentligen hemma i Mjöhult. Potta Långhaka sänktes i en damm en halv mil härifrån, och en pälle slogs ned i dammen, så att hon skulle bli där riktig. Men när någon rörde vid pålen, hörde man hennes röst nerifrån jorden.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Landskap:</th>
<th>Skåne</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Luggude</td>
</tr>
<tr>
<td>Ställe:</td>
<td>Höganäs Stad.</td>
</tr>
<tr>
<td>Upptäckningsår:</td>
<td>1941</td>
</tr>
<tr>
<td>Född år:</td>
<td>1873 i Höganäs</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Jätter.

Några sägner om jätter har jag inte hört.