Landskap: Småland
Härad: Öster
Socken: Ökna
Upptäckningsår: 1975

Upp- och hollparen. 3.1.15.
Bröllop och Bröllopsbedrifter.

I öster östnord västnord västväst... 

Fr 1935 var jag invittad till som gått på ett djupt, bröllop i öster, östnord, i sammanhang häns. En grannspjut till mig hade fannat sig blivit det i en gård med namnet Ommunk (en stör by i samma socken) alla såld som ett godshus. 

Bröllopet var bestämt till Pål Kjellsson som samma år, vi möttes undernamn som var grannar och gode vänner till Brudgummen. 

Här skulle vi också frammare tillhöra trä det vilken skulle funnetas i Brudens hem. Vi hade blickit på med att önska sig vi var vid Brudgummens hem, vilket var det, det fanns lika bråk och att något blommor gådde.
Din föremål till Brudgumens hem
så var dom förrågade att hitta för sina
mäster så de behövde ej stiga ner sina
andor utan detta hade att gummast fortsätta

Här anbröt enpossible und ned deras
att Brudgumens skulle kundigt sit på någon fortämning före osemman hon
rätt hemmen, men det gjorde han ej.

Han fick höra för i tement Hålstarna
var väl partad, likså bredomt Hålstarna
baldan var alla frivilliga med överflödig
bjälkelsam, så hade bjälkenhansar på
alla Hålstarna, i en Bjälkenhans var lika
12 kulhjältar av äkta Hallm i hjälms-
denna långa haka var placerad över en hår-
Tem av huga och ändorna var fast knappta i
delens draginer och hakaen låg allt-
issa hör över Hålstens hugg.
Under hästens rörelse så alarmerade alla björkorna samtidigt på en annan häst var en liknande illamåde och liknande människor men var av vågor å Hallades Bysor i i rörelse på hästen sådant var stora tumultslösa. Vi blev överraska det blev en hårda musik då alla gick i röra alla Hästarna frustade och kunde sig fortjusta över en den önskadönsade björksången, den var glad och det tållte att hälsa i tommanas rik. Koden i logrorna blev folket och tog avstånd av Brudgummen med hundar och det kom man på stora landslögen med Karlstorks stora Kyrkoby, den alla var var takt med hundar (Brudgummen ökta hous på gatan och från en mur Brondan, å blev serand hållanda och kommunalavdelning för o s. befattningar)
Då middagen avslutades med Soppan så inträffade något ovanligt föregre i dagens och det var Bråloppets smålärare på det som alltid vanligt att skjuta vid brälopp. Stugorna 4 till antalet hade en gemensam brun på gården, alla hade siget sig när till brunnens blydet och mycket hade gammalt i ny snö som var uppsprutad vid brunnsgången.

Nu hade några gjort det påfyllt att göra att häl myckalt ner i brunnens med en sådesstor var hade dom gjort en liten dynamitladdning och sänkte ner en patron försedda med en ring. Stulmadr, som nåkte ösen, smek dom tände dom på och sedan försvann dom. Det blev en förärlig syn och räddade alla förmittenton blev igenupplade med snö.
Kortes tågarna... förstade norna stod öppna, hela förstugan fyller nu små små järn dom gick till samman den efter skiftet och går förstugan han, så det satt ej långt. Prästen är hans fru sått mitt för ett fönster, han höll på med sin stol å blev så rådd att han slog sopphans både på sig och på kordet, så frågar prästen: jag är alldeles skadad men nu vill jag be att få gå hem från jag och så sager hans fru. Det blev ett öronledordsände skott helt, hela armen men ingen skada skede på något. Så såg nu ej fardigan på kläderna, det. Præsten reste hem då blev det åter som små i en annan snödriva

Sedan var småhanna blett på bräderna och gästerna skulle gå till bänken
Den som ej fanns självfallets då bjudades att påköra sig på galleriet i en del rum av...
Och som nu låg kunde ej nusa upp
i mörkret å råda sina tiotalshör och
somliga som redan Eläktörskat ligger fakt.
ej då möjligt att släkt talfriv.
Slocknar tärning blandade och gömdes
på defnöst otroliga gömmiderna i hörde
skap - i hörnuppgångar i fönsternas på
alle åcer kläder i köket bakom slakkar
och under Möbler det röda sop
var på vår litta vindsskåp. Kem en
flicka upp, då han hörde ej någ att
så ej som på fändes hon ligger och
frågade efter tennarnas skor - ty hon såg
inga till i rummet. Han försökte att
komma skulle fylla dem tills ett skulle
stiga upp å flickan och men hon fann
inga, jag sade: att vi redan fortsatt dem
sjukska och läkade henne för sin samlings
och
Jag hade enassing som detta då
väl blåste av oss, så jag sade till ingen vad
att det var såallt att vi gånde då
Då bokade hur så frågade han! Jo sågar
att kom bliina brudgum så dom kan
komma å fåna dem! så frågade dem allt=
as så under baldem tror jag så jag och
strumporna hade så på oss i det att
var något rätt att. Det var en plundert
att Brudgummen å Bruden skulle kunna
fåna gåter haft på någon morgonen
efter brollopet (dom som tänkte över vitt)
så här! Redan vilja på morgonen så
dom kom upp till oss och dom hade var
sätt ligga på bröckorna (dom tänkte oss!
Glädjde inte och frågade hur dom att vi
hade tviv på det lilla rummet och att
vi haft något besökt om nattens och vi
berättade! 
I det var väl för en med nere
hos oss är det att gäller liv, som
har tagit skar av och pladdar strumpor
är gott att blandat dem, så det är ett
förhållande som sätter Gud till.

Vi fick frukost rent men då var
det många som ej hittat men om en
skrap så när hade vi rogigt så det
rätte till p. Men i dagningen på
fiskbäcken så blev det åter flera
skarpa smålar, men då sköt dem
utanför buren på värda och avläggade
ett mörk spegl på vatten hade dem
fatta tag på det dragget, så där blev
det lite musik med negre dansas.

Beroende på att Brudens föräldrar var
religiosa och dom undantag dansas,
när ombytte av program så blev det också
någon sång.
Denna unddommen var i upptäckta för
bågarne så det blev att göra lekar och
alla andra upptäcker med var andra. Men
och en annan påkrämme blev det på kvällen
det var en frånsatte kvällmat på kärllens
bä ble det att åta på till kärlna
då var allt hängt i tyst.

På frediges dagens morgon så ble det
att ändra sig för hennesa men först
skulle det senares en kraftig fajrkost
så att ingen äkte hem hängivs, nu blev
det att åter säkra sig till sed det stora
likvide bordet då alla säktes mest och
prominer. Tillsammans med Faktet Mattl.

Så nu anses man skulle tala och härurna
som först var uppmärksamt av att skiftande
skulle spåras för, som hade kryddan men
ombrett unddomman att ej skiftra därän.
alla, som använda, att komma ut i stora byggnader, men då blev det åter smålarm. Fästarna frustade av råka.

Brandgimnasium stannade kvar och så fick fönstersläta hem under sin andra bjällring. Det var stark dagmåla. Det solem hade

hindrat基本上都 på kökkanal, så det var nästan barriär mellan fönsterrutor. Ty dagen hade färdats varit känd med snöklägg.

På den sista milen så måste vi ta

täta fönsterkakor, ty det var uppspänd att se bjälkar i Bjärnum.

På detta sätt hade vi fått Bröllops-
fästet i okna socken.
L.U.F. Acc. N:r M. 9836:1,2

Landskap: Småland
Härad: Östra
Socken: Ökna
Upptäckningsår: 1945
Upptäcknat av: K.J. Nilsson
Adress: Mariannelund
Berättat av: egna minnen
Född år 1865 i Kråkshult

Bröllop och bröllopsseder.

I Öster, Ökna socken.

År 1893 var jag inbjuden som gäst på ett dåtida Bröllop i Öster Ökna i Jönköping län. En grannpojke till mig hade funnit sin brud der i en gård med namnet Övernalt (en stor by i samma socken) alltså ett Bondbröllop.

Bröllopet var bestämt till Påskafton samma år, vi några ungdomar som var grannar och gode vänner till Brudgummen skulle följa honom till Bröllopstården, der vi skulle vara framme kl. 11 ty vigseln skulle förrättas i brudens hem kl. 12. Vi hade Cirk 2½ mil att åka så vi var vid Brudgummens hem kl. 7 f.m. Det var ett fint slädföret ty det hade på natten kommit en ymnig nysnö och ett något vekväder rådde.

Då vi framkom till Brudgummens hem så var dom färdiga att sätta för sina hästar så vi behövde ej stiga ur våra åkdon utan det blev
L.U.F.  Acc. N:r M. 9836:2,3

Landskap: Småland
Härad: Östra
Socken: Ökna
Upptäckningsår: 1945
Upptäcknat av: K.J. Nilsson
Adress: Mariannelund
Berättat av: egna minnen
Född år 1865 i Kråkshult

att gennast fortsätta.

Här avbröts en gamal god sed derav att Brudgummen skulle bjudit sitt följe på någon förtäring före avresan från sitt hem, men det gjorde han ej.

Han fick köra i teten. Hästarna var väl utsedda, likaså seldomet. Hästarnas sedlar var alla prydda med överflödig bjällersång, vi hade Bjällerkransar på alla Hästarna, i en Bjällerkrans var cirka 12 kulbjälror av äkta malm i kulform, denna långa krans var placerad över Hästens rygg och ändarna var fastknäpta i selens dragrinar, och kransen låg alltså lös över Hästens rygg.

Under Hästens rörelse så alarmerade alla bjällrorna samtidigt, på en annan häst var en liknand krans av lika många, men var av Nickel å kallades Gyssor. I bringan på hästens seldon var stora malmklockor. Nu blev avresan, det blev en härlig musik då alla gick iväg, alla Hästarna frustade och kände sig förtjusta överb den öronbedövande Bjällersången, dom var glada så det tålte att hålla i tömmarna, vid husen i bygatorna stod folket och tog avsked av Brudgummen med hurrarop. Så kom vi ner på stora landsvägen mot Karlstorps
L.U.F. Acc. N:r M. 9836:3,4

Landskap: Småland
Härad: Östra
Socken: Ökna
Upptäckningsår: 1945
Upptäcknad av: K.J. Nilsson
Adress: Mariannelund
Berättat av: egna minnen
Född år 1865 i Kråkhult.

__________

stora Kyrkoby, der alla uppvaktade med Hurrarop. (Brudgummen hette
Aug. Johansson, och var en rik Bondson, å blev senare nämndeman och
Kommunalordförare m.m. befattningar).

Efter en tre timmars åktur så kom vi fram till Bröllopsgården
med våra genomsvetta Hästar, der på gatan stod betjäning och mottog
både oss och hästar, vi hade endast att stiga ur och så fram till det
utanför väl prydda huset, vid gårdsporten var resta vackra vit-
skalade granar, utom toppkronan, den var okvistad till en julgrans
storlek, mellan dessa granar var gelangger av grönt ris eller lingon-
ris å prydda med kulört papper, framme vid Wärandan var också granar,
på gelangen var hängt en Krona av grönt ris eller lingonris, ty
löv fanns då ej vi Påsken, vi blev välkomnade och betjäning tog
hand om våra ytterplagg, nu försvan Brudgummen från oss å gick till
brudkammare.

I storstugan satt alla gästerna bänkade i väntan på högtidlig-
heten, men Prästen kom ej å klockan var nu redan 12, då vigeln
skulle förättas, vi satt och väntade till kl. 1 å han kom ej, då
steg oron, Brudparet var ju för längesedan klädda, nu beslutades
L.U.F. Acc. N:r M. 9836:5,6

Landskap: Småland
Härad: Östra
Socken: Ökna
Upptäckningsår: 1945

Upptecknat av: K.J.Nilsson
Adress: Mariannelund
Berättat av: egna minnen.
Född år 1865 i Kråkshult

_________

det att någon skulle taga en häst å ridande gå prästen till mötes
för att se om någon ölycka hänt, då ryttaren var färdig så kom Prästen,
han hade genom Snöhinder blivit försenad uti en del bygator under
färden, han bad om sin ursäkt men han råde ej då han ej kände till
vägförhållandet å vägen var lång. Han tog av överkläderna, å kom
gennast in å tog på kappan och gick med detsamma till Wigselförät-
ningen.

Det tog ej länge: att förätta den ty Pastor Bergqvist var kvick
i sina vänningar sedan hälsade han på gästerna å gick ut för få
sig lite kaffe, men först så skulle alla dricka brudskålen, och till
den skulle Prästen å frun vara först sedan alla gästerna, drickes-
varan var Vin. Bruden var klädd i en gråaktig sidenkläning åtsit-
tande försed med släp på huvudet en Myrtenkrans, på bröstet en
blombukätt. Brudgummen var Klädd i frackkostym. Gästerna hade nu
lemnat sina platser för någon stund ty den länge väntade Middagen
skulle börja serveras, det bars in alle handa fina bakverk - samt
glas å dricka och uppskuret bröd - Tallrikar - Knivar - gafflar
och skedar, alla skulle sitta bänkade vid Bordet.
försedder med en lång stubintråd, som räcke över snön der tände dom på å sedan försvan dom. Det blev en förfärlig syn och rädsla alla fönsterrutor blev igenrappade med snö samt väggarna. Förstugedörrarna stod öpna, hela förstugan full av snö, nu fick dom gå till vagnboden efter skyfflar och göra förstugan ren, å det var ej lätt. Prästen å hans fru satt mitt för ett fönster, hon höll på med sin soppa å blev så rädd att hon slog soppan både på sig och på bordet. Då säger prästen! jag är aldrig skotträd, men nu vill jag be att få gå hän; ja, jag också säger hans fru. Det blev ett öronbedövande skratt hela kvällen men ingen skada skedde på någonting ty snön var ju ej farlig. På kvällen då Prästen reste hem så blev det åter en smäll i en annan snödriva. Sedan var smållarna slut på kvällen och gästerna skulle gå till sängs. Der som ej fans sängplats så bädades det syskonbädd på golven i en del rum min kamrat Engstran och jag blev inhyrd i en mycket liten vindskupa på granngården, der fans ej mer än en liten säng - ett bord och två stolar, på natten då alla lagt sig så skulle en pojke å en flicka gå Brudgång, d.v.s. dom skulle leta upp brudpares sängkammare och om möjligt plundra
L.U.F. Acc. N:r M. 9836:12,133

Landskap: Smålånd
Härad: Östra
Socken: Ökna
Upptäckningsår: 1945

Upptäcknat av: K.J. Nilsson
Adress: Mariannelund
Berättat av: egna minnen
Född år 1865 i Kråkshult

Jag hade en aning om detta då vi kläde av oss, så jag sade till Engstrand att det var säkrast att vi gömde våra skor, hur så frågade han! Jo säger jag det kan bliva Brudgång så dom kan komma å taga dem, vi lade dem alltså under Bolstern i vår säng, och strumporna hade vi på oss. Alltså var vårt räddat. Det var en plagued att Brudgummen å Bruden skulle bjuda sina gäster kaffe på Sängen morgonen efter bröllopet (dom som stannat över natt) så här! Redan kl.6 på morgonen så kom dom upp till oss, dom hade var sitt ljus på brickorna, dom hälsade oss glad påsk, och frågade hur dant vi hade trivs på det lilla rummet, och om vi haft något besök om natten och vi berättade! Ja det var väl för er, men nere hos oss är det ett fasligt liv, dom har tagit skor å avklädda strumpor å gömt å blandat dem, å det är ett förfärligt skrattande, säger Gustaffson!

Vi fick frukost sent, men då var det många som ej hittat mer än en sko, så nog hade vi roligt så det räckte till. Men i dagningen på Påskmorgonen så blev det åter flera skarpa smållar, men då sköt dom utanför byn på åkrarna och ångarna. Efter middagen på kvällen

Efter en fråssande Kvällsmat på Kvällen så blev det att åter gå till sångs, men då var allt lugnt och tyst.

På tredje dagens morgon så blev det att ärdna sig för hemresa, men först skulle det serveras en kraftig frukost så att ingen äkte hem hungrig, nu blev det att åter sätta sig till vid det stora dukade bordet, då alla särers maträtter frambars tillsammans med starkt Maltöl. Då nu avresan skulle ske, och Hästarna som förut var uppskända av allt skjutande skulle spänna för, så hade brudgummen ombett undgömen att ej skjuta förrän alla var avresa, å komma ut i stora bygatan, men då blev det åter smållar. Hästarna frustade av rädsla.
Brudgummen stannade kvar, och vi fick fortsätta hem under vår vackra Bjällersång.

Det var stark dagsmäjja, så solen hade smält bort snön på kör-banan, så det var nästan barmark mellan plogvallarna, ty vägen hade förut varit körd med snöplog. På den sista milen så måste vi taga bort Bjellorna, ty det var opassande att ha bjällror i Barmark.

På detta sätt hade vi firat Bröllopsfåstel i Ökna socken.