Laga skrifte inprödes 1804-6. Första gårdens namn
enräktares var prästgården. Uppmätningar anses iaktta-
des av Stor-Mittare. Fullför. Byhuset förvaras på
Historiska Museet i Lund. Avsnitt om och var by-
handlingsar finns bevarade. Många handlingar har
en stenblock skrivit förstås. Enem kommunehäst by-
männe till bystämman x vid kyrkan, här det i
en ring var placerad var en sten till dem. Några
andeförräder har inte ersatts det gamla bygget.
Tjurfönster finns. Tidigare hade kyrkogården i Genness mejeri
men det var blott avsett för gårdens drevhår.

En gång för länge sedan plöjde man upp jorden
med ett järn, hänade den och skördde ut arkan
samtid i färre den med en klo. Brüderna påhade
sin rid till kyrkorum och ystade. Någon redak-

Enligt Henrik Nilson övernämndes bystämman noterande och
kan alltså inte direkt ha ersatts av kommunen. Kommunikant
4. lärde. Viste kommunen frånvaro av kommunen. Henrik
Evers Rosengards och Torns nöte.
skyldighet har inte påkommitt. Närmarke gårdgivna
försums i Stikby. På firman har övergått till industri
arket, medan däravst till förförran Enllåten i
Hamnevalög. Samhället under 1870-talet utsträckte
många emigranter till Amerika.

Redan före 1879 hade Kristian Lindquito upp-
råttet hanselabot i O. Herrstedt.

A s hus är byggt av lersten och skabelött
lersten käntades ofta från Sandtor.

Vid bynderläsningen på kales placeras stäkt-
ingarne härav rovdjulset och vännen olangs
lönt.

1872 tillkom den första akten. Först
läsaren hette Per Torssen. Tidiga hade en man
vid namnet Sandberg som allmänt kallades "herren", 
medelat redovisning i de olika gårdarna. Där
friskarforvalning hark int förnuft. Indelhanden hel-
brom på Hamnevalög höll ungefär en gång i månaden.
möte i Ö. Herrnstad. Han tillhörde Skänska missions
sällskapet (eller Kristianstads traktetsällskap). Å.
han alldeles rätt med om något hurför.

1868 kom det till ett deligt år för brädernas ände
kallade tidig förra år till ytstadi för att skaffa säd till skodbäckning.

Gäruväs skolområde, som gränsar intill
Ö. Herrnstad, var tidigare en självständig by i en
egen kyrka. Det hörde till Stoby innan det kom till
Ö. Herrnstad. När kyrkan revs med, använde man
rumen för tillbyggnad av slottet. Delen av
slottet (Källavalmu) härrörar från 1300-talet. Nuvar-
ande byggnaden är uppförd i slutet av 1870-talets

Gäruväs slott och fuglektadgården har tidi-
gare ägt var nu huvud av Ö. Herrnstad jord.

Ö. äger flera flocken med egna upptäckningar
om Ö. Herrnstad och Gäruväs.