Ett

ACC. N.R M. 11943:

A. Till största delen var det som binäring och till husbarn, bara kringliggande vatten, man fiskade året om, under den stora Sillfiskaperioden sålde man Sillen merandels i Marstrand. Fiskar, som efterfanades av Sillen till Bayern som gottex för export till Tyskland, och till Godfiskarena. Jordbruket vila ej, det sköttes samtidigt, på den tiden var det godt om folk som ville arbeta med jordbruk, avser tiden från 1870 tals början till år 1900.

Alla nämnda slagta fiskens bedövs, vid kroksfiske användas merandels ett Kohorn som benämdes drakhorn, det användes till ett lägga där en eller linen i för att den skulle löpa lätt.

De flesta fiskar som förvarades sina fiskерadskap i uthus hemma vid Roningshuset, men för Sillvadar hade man en särskild byggnad som kallades vadbod, den låg på en passande plats vid något slät berg som var bra djupt intill så att båtarne kunde flyta tät intill hör på ön hette platsen Danestan, en bra hemm som var utmärkt bra för detta ändamål.

a. De passande strandplatserna var alla öhorns gemensamma egen dom, nej ingen ändring ännu gemensamt.
Två

ACC. NR M. 11943: 2.

b. Alla ha lika rätt i de gemensamma strandplatserna, det var
ju agerligen från de jordägande som strandplattserna var fråntagna
har nog varit så här i alla tider, har ej hörjt något annat.
2a Bodar fans ju men ej många, bryggor fans många, båtarne togs
ej på land, endast när de skulle repareras eller målas och tjäras.
ej särskilda strand eller sjöbodar de var enstaka, nej ingen tomt
leger.

b. Tolvele förekom ej något nämvärt, den som förekom betalades
ärligen till alla delägarne. Här hade fiskarna under Sillfisket
en större båt som alla fiskarne bodde i förlagd till en god hamn.
i närheten av tillfälliga fisheplatsen, det förekom mycket att
mär fisket i vissa fjorder var mycket givande, och fiskarna från
andra orter samlade sig att de hyrde husrumav befolkningen i
de trakter der för tillfället fisket var mäst givande.

3. nej, hör förekom ej något sådant förhållande som frågan
innebär

Ja, jordbrukarne fiskade dals i lag 2 eller 3 men vid vadhiske
vid Sillfiske var varje lag 12 eller 13 men. Jordbruket var ju
Folklivsarkivet
Lund

M. 11943:3,

ej så stort, inägor från 20 till 5 tunland och mindre, med variation deremellan, man odlade råg, korn, havre, potatis och längre till odlades lin, potatis odlades både till husbehov och till försäljning. Kor fanns det ju olika för varje jordbrukare, beroende på storleken av var och ens jordbruk, från 10 st. till 6, 7, 5, 4, 2, 1st.

Griser var likadant olika för varje brukare mestadels var det en hushållsgris, hästar likadant, någon 3 några 2 och några 1 häst. Får hade alla, en del många andra hade mindre av dem 3 till 4 st.

Gutter hade ingen.

B Här förekom ej något särskilt fiskeläge, var och en bodde på sina egna marker, det kunde vara några stycken som hade egen tomt utan arrenderade,

2 Samtält hade det varit från gamla tider ingen vet något emot och är i stort sett så ännu i dag.

Det så som ej bodde på egen mark betalade tomtlega årligen till markägarna, som de fördelade sig emellanefter var och ens andel... men tomtlegan var så obetydlig, det var mera en formseck.

Båtplatsar bönderna haft flera ställen, det behövs ju för öber-
men ej något närmvärt med sjökador, här förekom ej någrasärskild
da fiskarstugor på öar eller holmar.

Jordbrukets försörjningsbetydelse.

Det var ju lite olika, deflesta ägde den jord de brukade, somliga
arrrenderade, var och en hade sitt, ej samfält, alla hade jord stör-
re eller mindre, för dem som arrrenderade var ärendetn obetydighet
knappast närmvärt, de odlade endast potatis. Här förekom ej att
någon flyttade till ny fiskeplats för fiskets skull.

Ja fiskarna hade nästan alla en ko merendels hysses den in i
särskilda fähus, någon enstaka gång i sammanbygd boningshus och
ledugård, vid betesmarkerna funnos ej särskilda kreaturshus.