Register:

Biddingen sid.1
Fan-ant-Ake 2
Krogar i Ystad 3
Midsommar 4,10
Spelmän 4
Majstäng 4
Marknader 5
Jordbruk 5-6
Hantverkare 6,8
Handlare 6-7
Per Hälsa 7
Ljusinbrenningsfester 8
Marten 9
Pingst 9
Ufrykter 10
Vårfrudagen 10
Fastlag 10
Slå katten ur tunnan 10-11
Kolera 10
Plicka Egg 12
Pärk 12
Första maj 12
Dricka märg i benen 12
Jul 12
Nyåret 13
Stjärngösser 13
Knutsbalen 14

Bäckhösten 14
Spöke i Peterskyrkan
Skrämma barnen med 14

Skriv endast på denna sida!
-1-


Skriv endast på denna sida!
en annan, gladare sida av tavlan är de framstående affärsmän och konsulier som staden fött. Vad Biddingen beträffar, så hade han varit släktadrag förut innan han blev så förfallen som han blev. Här var också Fan-ant-Ake, som var en likadan typ. Bl.a. var här en löjtnant Mörner, som blev ryttermästare sедерmera. Mörner var också en mycket slagfördig herre, och en dag när han träffade Fan-ant-Ake, utspann sig följande dialog:

-Hör nu Fan-ant-Ake, det var bra att jag räkade Dig. Jag har nämligen ett litet uppslag. Om Du skulle råka se mig i sällskap med två förtjustade damer, så skall du gå fram till mig och säga: "Hör Du Mörner, när får jag de två kronorna som jämte Dig i förra veckan?" Har Du förstått?

Jo, visst hade Fan-ant-Ake förstått. Redan samma dag mötte han Mörner på Österstan, och när han såg Mörner, gick han mycket

Skriv endast på denna sida!
-3-

riktigt fram till Mörner, lyfte på hatten och sa':

-Hör Du min käre Mörner, det är allt på tiden att Du betalar igen det där lånet som jag beviljade Dig för ett par veckor sedan.

Damerne bannade de tittade på Mörner, de tittade på Pan-ant-Åke, och innan Mörner visste ordet av, hade de vänt om på klacken sedan de gett Mörner en synnerligen nedlåtande blick.

Pan-ant-Åke fick sedan en hel femma av Mörner, bara för att han blivit kvitt ett par efterhängsna beundrarinnor. Sedan gick Pan-ant-Åke med sin femma till en krog, antingen det nu var Nordbergs vid Stortorget, Trobäcks vid samma torg eller köllaren under Norden. Ja, så levdes livet i den gamla goda tiden. Vad jag har velat framhålla med den hör lilla handelsen, som ingalunda är någon anekdot utan en liten scen ur levande livet, är, att Ystad hade två sidor: en energiskt arbetande klass av köpmän och mili-
-tärrer - de senare voro kända för sina upptåg- och en dagdrivar-
klas, representerad av talrika original.

Arets händelser flög inte heller förbi människorna som i
vår tid. Man njöt och glädde sig åt de stora högtiderna, antingen
dessa nu hette maj, midsommar, jul eller påsk. Vid midsommar restes
t.ex. alltid majstång ute vid fiskarhusen, och då gick dansen till
tonerna av Lorens Räckares fiol. Det var en tattare, som gick om-
kring och spelade vid olika tillfällen. Han var oduktig som speltan.
De hade ju färr särskilda män, som avlivade hästar, och de
hette de för räckare. Lorens var just en sådan en. Med en dylik
räckare ville inte vem som helst umgås. Några eldar vid midsommar
upptändes alltid här i Ystad och inte heller vid påskens. Vi sa' också alltid bara midsommar, alltid sankt Hans eller något i den
vägen. Majstången var egentligen det enda som förekom vid mid-

Skriv endast på denna sida!
sommar. Lövmarknad förekom t.ex. inte alls. Däremot satte folk in grönt vid midsommar innomhus. De hade dessutom små majstänger på nästan alla gårdar.

På 1870-talet hade vi dessutom stora marknader, då det såldes hästar och kor och grönsaker. De hade varor utlagda på hela Stortorget och t.o.m. på Hamngatan, så stor var marknaden på hösten när alla grönsakerna torgfördes. De hade djuren på Hamngatan och grönsakerna på Stortorget. Många gångar kom då hit ned, även småläningar. Vid dessa marknader förekom också karuseller och sådana som kunde trölla, naturspelemän, eigenare, friluftsuppträdanden o.s.v.

En annan sak, som också försvunnit nästan alldeles är den kombination av affär och jordbruk, som förr bedrevs i Ystad.
M. 9128:6.

Landskap: S.k. Änne. Upptäckn av: Walter Welin
Härad: Adress:
Upptäckningsår: 1942 Född år 1859 i Ystad

---


Skriv endast på denna sida!
Landskap: S.k.-Å-ne Uppteknat av: Walter Welin
Sökön: Y.S.T.A.D upptäckningsår: 1942 född år 1859, i Ystad

-7-


Skrev endast på denna sida!
en början, och när Jäders dag, övertog han gården.

hette Fripp, men nästan alla köpmän här i Ystad hade andelar i fabriken. Vi hade alltid vår fest när vi började tända i fabriken. Däremot hade vi aldrig någon fest när vi slutade arbeta vid ljushänt.


På samma sätt brukade vi alltid vid pingst resa ut till de närmaste skogarna, Krageholm, Marsvinsholm, Bergsjöholm. Då var inte landskogen så besökt som i våra dagar. Som barn var vi alltid rädda för rövare. Vi trodde att det fanns rövare i...
Landskap: Skåne
Härad: 
Söcken: Ystad
Upptäckningsår: 1942

Upptäckt av: Walter Welin
Adress: 
Berättat av: F.d. Brevbärrare Göransson
Född år: 1859 i Ystad


Härfrån hade vi aldrig föret på något särskilt sätt i Ystad. Jag har inte heller hört någonting om tranan, men väl känner jag till fasthågssederna. Fastan, det var en uppslupen tid, det. De slog katten ur tunnan på lilla exercisfältet, där Sporthallen nu ligger, och sedan hade de danstillställningar ute på Karantänen ute vid fiskarhusen. Det gick kolera förr i tiden, men var där inga sjuka för tillfället, så hade de sin tillställ-

Skriv endast på denna sida!
-ällning ute på Karantänere brukade då komma ridande, en femton till tjugostycken i trupp. En tunna hade man hängt upp i en galge. Sedan red en efter en och slog sitt slag mot tunnan. Somliga förefaldeslagen, andra kunde inte alls slå, eftersom hästen i sista ögatat skryggade kanske beroende på att där var enlevande katt inne i tunnan. Seden att ha en levande katt blev så småningom förbjuden. De festade om tappt efter kattut-


Ja, vad julen beträffar, så ha väl så många före mig berättat om den helgen, att jag kan fatta mig kort. Det kan ett fruntimmer bättre göra reda för än jag, för julen var ju fram-
I-13-


Dopp i grytan är en uppländsk sed, som vi stått alldeles främmande för. Inte heller brukade vi blåsa in julen som man nu gör så pampligt på sina håll.


Att de hade stjärgossar vid trettondelgen minns jag inte.
-14-

alla men tjugondagen jul hade de ju alltid Knutsbal på rådhuset, men det var en fest för de mera förmögna. Det hade inte arbetare tillträd.