

Den sista "boneskalla" inträffade 1862 eller - 63 då också olyckor hände. En båt bärades av Engelsmän vid Skagen.

De gårdar på Flatö och Skaftö som gränsade till snäckedjupet bedrev oskonfiske där. Dessa gårdar hade en karta som utvisade vars och ens område i vattnet där de skulle få taga oston, och voro de mycket måna om att ingen främmande fick komma in på deras område. Ägaren till Barsholmen hotade skjuta alla, som sökte ta oston på hans vatten.

Man fiskade då jordbrukets skötsel medgav fiske, men kvinnorna

Samtliga dessa uppgifter gäller 1800-talet. Det kan tilläggas, att bouppteckningar och autionsprotokoll från 1800-talet ofta innehåller uppgifter om "garn" och "en liten vad".

Fiskets art.
De olika fisken som bönderna bedrevor varon vanligast garnfiske, ljuserfiske, backefiske, dörjefiske, pilkfiske (här benämnd pirk). Vid fiske med bottendröj användes ett kohorn, format med ett fäste av trä som sattes fast i ett kullhål i båtkanten.

1) Strandplatsens ägoförhållanden. a)b) Stranden på Skaftö hade före 1755 varit samfällig, men delades då, enligt föreförrätligt karta, så att varje hemman fick sin del av utmarken, med strand. Samtliga hemman hade alltså efter detta år sin särskilda del av stranden men sedermera uttogs särskilda, vad man kallade "länneplatser" som voro gemensamma för flera olika hemman som gemensamt hade deltagit i skifte s.k. "skifte slag". Sådana skiften hade ägt rum i slutet av 1700 talet, och vid laga skiftet (1640 talet) uttogs ytterligare samfälligheter som än ägde bestånd. 2) Strandplatsens bebyggelse. a)b) Som förut anförts fanns brygger på vissa ställen, men i regel torde båtarna ha dragits upp på
land. En och annan kunde ha bod vid stranden, men de lågo en-
staka. Samfällda bodar är ej kända, ej häller att tomtnskatt be-
taldes, när det gällde jordbrukare. Däremot funnos de som sloga
sig ner vid stranden där de byggde sig hus och bodar och helt
ägnade sig åt fiske. Dessa hade, att till markägaren eller
ägarna betala en viss tomtnlega, som väl i regel utgjordes av
fisk eller arbetsprestationer. Dessa mindre anhopningar av hus
och bodar utvecklades sedermera till fiskelägen, men kunde också
upphöra som fiskeläge. (Wärbo på Låndal). Det är ej känt att
särskilda boningshus på öar och holmar använts speciellt under
viss fisketid.

3) Strandplatsens kolonisation. Den som hade långt till sjön
brukade ofta gå på kvällen till sin sjöbod för att komma tidigt
ut på fiske på morgonen, och sov han då under den mörkaste nat-
ten i boden. Att de lagade sin mat i boden, är ej bekant. Ej
häller är känt, att yrkesfiskare hade tillgång till andra bodar
eller boningshus, än sina egna. Det är känt (som undantag) att
en jordbrukare avhände sig sin gård och blev fiskare, men då
slog han sig ner på ett större fiskeläge och byggde sig hus där.
Fiskets organisation och försörjningsbetydelse. Bönderna fiskade
dels ensamma eller med familjemedlemmars hjälp, dels och i lag
med andra, såsom vid makrillfiske utanför kusten, dels i större
lag såsom vid sillfiske. (se nr 5) Hur stort jordbruket var när
man bedrev fiske berodde ju också på hur många i familjen som kunde delta i fiske. Här i trakten voro jordbruken små och därför behövdes fisket som en bisysel, av nödsväng. Man odla- de råg, bönor korn och havre samt potatis. Djurantalet växlade från 1-2 hästar, 2-5 kor samt ett större eller mindre antal får samt 1-2 grisar.