**14. El-ände på skogen mellan Helgbo och Rexbo!**

Under 1930-talet slutfördes elektrifieringen av Åhls socken. Det är cirka 90 år sedan. Än i dag finns sockenbor som var med – låt vara i slut av processen - och kanske kan ha minnen av hur märkvärdigt det var när strömmen kom till byn och den första 15-wattslampan gav ett dunkelt, gulaktigt ljus till kvällsmjölkningen i fäjset och över tidningen på köksbordet. Hur elektrifieringen gick till finns bra beskrivet i en bok som heter "Leksand Rättvik - en bygd med kraft " skriven av L-G Rinaldo och utgiven av Leksand-Rättvik energi 1997 i samband med något jubileumsfirande.

När jag läste boken var det en mycket speciell uppgift som fångade mitt intresse:  
*"Det berättas att den första elledningen inom kommunens gränser drogs från Sågmyra till Busmors fäbodar, en sträcka på 6-7 kilometer, och detta redan i slutet av 1800-talet. Denna skulle ha bekostats av en utvandrare till USA som nyrik vid ett besök i hemtrakten bjöd sin bror på anläggningen. Under några år sände han också hem pengar för underhållet. Men när pengarna slutade komma från USA förmådde inte brodern att med egna medel hålla ledningen i stånd och den fick förfalla."*

Medge att det låter spännande och väcker fantasin! Vem var denna stenrika utvandrare som bjöd sin bror på elström till en fäbod på skogen mellan Helgbo och Rexbo vid en tid då det knappt fanns elström i kungliga huvudstaden? Min nyfikenhet var väckt!

**Pell Fredrik Andersson och Busmor**I boken "Ål-Kilen förr och nu", skriven av Pell Fredrik från Kilen 1952 och återutgiven2002 som häfte 11 i serien Bidrag till Åhls sockens historia finns ett kapitel som handlar om Busmor. Där skriver han så här:

*"I förbigående kan nämnas att farfar hade en skog här som han sålde bort till gruvägaren Carlos Wilson år 1891. Några djupare gruvhål blev det ej på denna skogsmark. Den raserade dynamitkällaren i bergväggen är den största sprängning som här gjordes. Skogstillgången torde till största delen ha använts för byggnadsändamål både över och under markytan i gruvhålen.   
Redan i början av 1900-talet upphörde gruvdriften helt. Detta berodde på att Wilson, som var USA-medborgare hade fastigheter i sitt hemland att bevaka just då. Indianstammar gingo till anfall och strid mot nybyggarna. Wilson lät genom en Leksandsbo realisera tillhörigheterna vid gruvdriften och gav sig hals över huvud iväg till Amerika. Wilsons vänner, som finansierade gruvdriften, har berättat att han där stupade i inbördeskriget."*

**Första ledningen**Kan det finna en koppling mellan historien om den nyrike utvandraren som ska ha bekostat anläggningen till Busmor och den av Pell Fredrik nämnde Carlos Wilson? Det lär ju knappast ha kryllat av rika svenskamerikaner på skogen mellan Helgbo och Rexbo på 18oo-talets slut.   
 Så här berättar Wille Björk, en välkänd Åhlbo med goda insikter i socknens historia i en artikel i Falukuriren från 1970-talet:

*"1914 hittade jag stolpar och stöttor i skogen mellan Sågmyra och Busmor och frågade far min vad det var för något. - Jodå, han visste besked och kunde berätta att det var rester från en gammal elledning där han själv som ung pojke var med och reste stolparna 1880-1881. Far var född 1867, men på den tiden fick de börja arbeta tidigt, förklarar Wille. Ledningen ifråga levererade likström till en silvergruva nära Busmor där de tidigare hade ångkraft men där man nu alltså fick elström från Sågmyra, berättar Björk. Det var genom ett bolag i USA som elledningen och kraftverket finansierades. Driften i gruvan tog dock slut när pengar slutade komma från USA.  
Anledningen var att bolagsledningen dödades av indianer, vet Wille Björk berätta. Kraftstationen i Sågmyra övertogs därefter av Tidstrand........"*

Mystiken tätnar. Kunde Sågmyra hembygdsförening möjligen ha några fakta i målet eftersom det var där kraftstationen fanns? Jo då! Så här återger man en del av historien i boken "Sågmyra genom tiderna", utgiven av Sågmyra hembygdsförening 2012:

*"En av de första elledningarna i Sverige fanns mellan Sågmyra och Busmor i Åhls socken (Insjön). En sträcka på nära åtta kilometer från Sågmyra till Enmyre gruvor stod klar i början av 1893. Den levererade likström till en silvergruva, Enmyre, vid Busmor. Gruvan drevs av amerikanen Charles Wilson som även byggde kraftstationen i Sågmyra, varifrån strömmen utgick. Nära Sågmyra järnvägsstation driver ett vattenfall en turbin varigenom en dynamo sättes i verksamhet. Den alstrade strömmen vars intensitet varierar mellan 4 och 8 ampere ledes genom koppartrådar av 3 mm diameter, anbragta på stolpar med 70 meters avstånd sinsemellan.......Anläggningen, som är beräknad för 1700 volt och 12 hästkrafter driver konst och spel vid gruvan. Den är uppförd av Nyhammars Aktiebolag."*

**Nyhammar nästa**

Nyhammars bruks arkiv finns inrymt i den gamla pastorsexpeditionen i Grangärde och vårdas av Grangärde hembygdsförening. Där fick jag de tekniska uppgifterna ovan bekräftade och mer därtill. Jag kunde också se att totalkostnaden för anläggningen stannade på 6 400 kronor inklusive marklösen, stolpar och en telefonledning, som sattes upp i samma stolpar som elströmmen gick, från Sågmyra till Enmyra.

Jag fick också exakta tider för anläggningens uppförande: Den byggdes under hösten 1891. Den provkördes i oktober detta år. Motorn vid gruvan gick sönder vid första försöket men lagades, provades igen i november och befanns då fungera väl varefter faktura sickades i december 1891.

**Men hur var det nu med Wilson, inbördeskriget och indianerna?**

Ja, sanningen att säga har jag inte nått fram till något slutgiltigt svar på de frågorna. Om jag någonsin lyckas återstår att se! Jag har sökt efter två spår: dels ren personforskning, dels forskning kring företag och ägande. Här kommer kort redogörelse för vad jag vet i dag.

I Åhls husförhörslängder finns Enmyra med som en egen rubrik i två volymer: A1:15a (1881-90) på sid 226 och A1:16b (1891-99) på sid 281.   
Av A1:15 framgår att grufingenjören Oskar Bernhard Joachim Wilson, född 1856 i Stockholm, med hustru Anna Sofia Sundqvist född 1859 och sonen William Bernhard, född 1884 i Cardiff i Englandflyttade in 11/11 1890 till Enmyra i Åhl från Adolf Fredriks församling i Stockholm.

När den följande längden påbörjas 1891 är familjen Wilson skriven på samma ställe, alltså Enmyra. Herr Wilson tituleras nu verkmästare. Här finns också noterat att familjen flyttar ut från Åhl till Stockholm, Johannes församling, redan 25/5 1891.

Tiden som skrivna i Åhl omfattar således cirka 6 månader. Jag håller dock för troligt att åtminstone herr Wilson vistats i Åhl tidigare än inflyttningen registrerats av kyrkan och att han funnits kvar längre på plats vid Enmyra fastän skriven i Stockholm. Detta framgår inte av tillgängliga register, men hans namn finns på handlingar som tyder på att han varit på plats något längre än vad kyrkböckerna anger. (Jag kan för mitt inre höra högljudda protester från fru Wilson och sonen över att i höstmörkret slängas iväg från storstäderna Cardiff och Stockholm till mitten av ingenstans, till Enmyra, utan grannar på flera kilometers håll. Förmodligen klen tröst att Oskar lovade att till nästa vinter skulle det finnas elektricitet!)

**Vem var han då, denne Oskar Bernhard Joakim Wilson**Han var född i Katarina församling i Stockholm 1856. Båda föräldrarna anges i födelseboken som okända. Pojken finns i födelseboken med de tre förnamnen men inget efternamn och inte den minsta antydan om vilka föräldrarna var. Enda uppgift är att modern var 26 år vid barnets födelse. Man kunde arrangera det på så sätt vid den tiden om man ville undvika offentlighet och skandal!

Det gör det svårt att hitta uppgifter om hans barndom. Från åren mellan födelsen 1856 och början av 1880-talet har jag ännu inte lyckats hittat några uppgifter. Inget om var och hos vem han bodde, inget efternamn, inget om vilka skolor han gick i och vilka jobb han hade och om eventuella syskon. Han verkar ha levt helt under radarn.

Jag tänker att bakom anonymitetens dimridåer fanns det antagligen någon fader med hyfsad ekonomi som stöttade honom utan att vilja synas. Säkert fanns där också en mor, som för familjens heder och ära tvingades hålla tyst. Men ”sponsorer måtte han ha haft. Den föräldralösa gossen fick ju uppenbarligen möjligheten att utbilda sig. Han vistades utomlands en tid och han engagerade sig i ett gruvföretag i Ål - det var minsann inte något som var alla föräldralösa pojkar i Stockholm på 1800-talets mitt förunnat!

I början av 1880-talet bor han uppenbarligen i Cardiff i Wales, i en trakt som är känd som ett gruvdistrikt. Den kvinna som blir hans hustru flyttar dit i augusti1883 och enda barnet, sonen William Bernhard föds där i maj 1884. Där gifter de sig.

Hustrun och sonen återvänder till Stockholm sommaren 1888. Hon kallas då i Stockholms folkbokföring, det så kallade rotemansarkivet, för sjömanshustru. När herr Wilson återvänder till Sverige har jag inte kunnat hitta någon uppgift om. Hösten 1889 anges han som vistandes utrikes. Klart är dock att de bor i Stockholm en tid innan det korta mellanspelet i Åhl efter som de ”skrivs ut” från Adolf Fredriks församling vid flytten.

Efter flytten från Åhl 1891 försvinner familjen ur tillgängliga register ännu en tid. Första kontakten därefter är i registret "Sveriges befolkning 1900" då familjen bodde i Hjorthagen i Stockholm. Oscar Bernhard Joakim Wilson skrevs då som arbetare.

Nästa kontakt är i rotemansarkivet i Stockholm 1907. Han skrevs då som tobakshandlare och familjen var bosatt i Gamla Stan. Vid den tiden hade man förutom den egna sonen även en fosterdotter. Sonen flyttade samma år till Baku i Ryssland. Där fanns ännu starka svenska industriintressen och många svenska familjer. Där gifte han sig (hustrun heter Terenius i efternamn) och blev kvar till 1917 då han återkom med sin familj, hustrun och fyra barn, alla födda i Baku, till Stockholm för att kort därpå emigrera till USA.

I rotemansarkivet kan man sedan följa den hemmavarande familjen Wilsons väg till slutet. De bodde en längre tid i Gamla Stan. Mannen skrevs som cigarrhandlare. Det noterades att han var sinnessjuk och av och till intagen på sjukhus 1916-1921. Slutpunkten för denna säkerställda svenska herr Wilson finns i ett par register som heter Sveriges dödbok och Begravda i Sverige. Där skrevs han som före detta cigarrhandlare när han avled, bosatt i Sankt Görans församling på Kungsholmen och att han begravdes på Sandsborgskyrkogården i Stockholm 9/7 1934.

Det var en betydligt mer grå och prosaisk död än att stupa i inbördeskriget eller bli ihjälslagen av indianer.

Men, tänk om det funnits två Wilson - en Oskar Bernhard Joakim och en Carlos eller Charles? Bröder eller halvbröder? Eller far och son? Kanske Carlos föddes som Karl, utvandrade till USA och blev rik? Kanske engagerade han sig som finansiär av gruväventyret i Enmyra och såg till att hans son/bror blev platschef för verksamheten men att han inte räckte till för uppgiften utan tvingades backa ur.

Oskar Bernhards existens är obestridlig. Däremot har jag trots idogt snokande ännu inte kunnat finna några tecken på en Carlos Wilsons existens, varken i svensk kyrkbokföring, i emigrantregister eller andra sammanställningar.   
Det finns emellertid dokument skrivna i Åhl vid den aktuella tiden, 1890-91, undertecknade av Carlos Wilson (se citatet från Pell Fredrik) - men inget av Oskar Bernhard Joakim Wilson. Kanske var Oskar en dubbelnatur som uppträdde under två identiteter? Kanske var detta en del av den sinnessjukdom som nämns i senare handlingar?

Jag har inte givit upp sökandet ännu. Sonen William Bernhard Wilson, fick fyra barn som tillsammans med sina föräldrar drog till USA 1917. Han levde där vid faderns död och finns omnämnd i bouppteckningen. Kanske går det att hitta barnbarn till William Bernhard och den vägen kunna få ytterligare upplysningar?

**Spår i Bergsstatens handlingar**Det andra spåret jag sökt utefter handlar omägandet av Enmyre gruva. Bergsstatens arkiv har en del material av intresse. I mutsedelsdagböcker finns noterat att patron Nathanael Fröding lämnat in mutsedlar 1888 och 1890 rörande Östra Enmyra i Åhls socken.

I slutet av november 1890 finns registrerad en skrivelse med ansökan om att få utmål tilldelat för bly- och silvermalmsfyndigheter å Busmors bys ägor i Ål. Den redovisar vilka markägare som berörs och är undertecknad på Sandsta den 24 november 1890 för firma Giesecke, Weijdling & Co av Nathan Fröding enligt fullmakt.

Fröding tituleras i kyrkböckerna brukspatron och bor på Sandsta i Norrbärke församling. Hans son Mathias Fröding, tituleras gruvingenjör. Han bor med sin familj på Norra Ställberg i Ljusnarsbergs församling. Mattias Fröding finns nämnd i senare dokument. Det är till honom som Nyhammars bruk i december 1891 skickar räkningen på de 6 400 kronor som den elektriska anläggningen kostade.

Till inmutningshandlingarna på Bergsstaten finns fogade två kontrakt med markägarna. Det ena är daterat april 1890 det andra i juli 1890. I det första finns inte namnet Wilson överhuvudtaget nämnt. Det är undertecknat av Natan Fröding för Giesecke, Weidling och Co.

I det andra kontraktet finns plötsligt Carlos Wilson på plats. Kontraktet inleds så här:  
*"Emellan undertecknade Carlos Wilson för sig och som ombud för övriga delägare i Enmyre silvergruva å ena sidan och Elg Erik Ersson........har denna dag följande överenskommelse blivit uppgjord"* Så kommer ett antal punkter och sedan är det undertecknat av Carlos Wilson och Elg Erik Ersson.

I gruvmatriklar för 1891 och 1892 står Giesecke, Wejdling & Co i Stockholm fortfarande som ägare till gruvan. Mattias Fröding står som gruvföreståndare. Efter detta årtal finns inga noteringar om ägandet. Gissningsvis rullar arbetet på under 1892 men präglat av en allt större pessimism. Kanske har herrarna i Stockholm dragit sig ur affären.

På samma sida i husförhörslängden som det står att Wilsons flyttar från Åhl till Stockholm finns en notering att maskinisten Per Johan Karlsson med hustru flyttat in till Enmyra 1892 från Norrbärke och sedan ut till Ljusnarsberg 1893. Per Johan och hustrun var båda anställda av familjen Fröding - både före och efter den korta tiden i Åhl.

Jag tror att Per Johan Karlsson var skickad av frödingarna till Åhl för att avveckla eller bevaka avvecklingen av verksamheten för deras räkning? Kanske var det hans uppgift att plocka ner elledning och motorer?

Direktören för Nyhammars verkstäder erbjuder ett brev i juni 1893 en affärskollega i Stockholm att köpa elmotorerna i Enmyreanläggningen eftersom de inte längre behövs vid Enmyra och hänvisar till ingenjör Fröding som har vård om dem.

Efter 1893 råder tystnad om Enmyra i Åhls kyrkböcker. Enmyra försvinner som en egen rubrik i registren för att inte dyka upp igen. Alla tecken i Bergsstatens handlingar tyder också på att verksamheten slutligen upphörde våren 1893.

**Nu blir det auktion**I en annons i tidningen Dalpilen 16/3 1894 bjuds inventarier med mera vid Enmyra gruva ut på auktion som ska hållas vid gruvan 31/3 1894. Den som svarar för auktionen är Olars Lars Larsson från Västannor i Leksand.

***Grufinventarieauktion****Genom öppen och frivillig auktion, som hålles vid Enmyra grufva i Ål lördagen  
den 31 instundande mars med början kl.11 f.m., kommer att försäljas grufbolagets därvarande lösa egendom, bestående af:****Byggnader,*** *såsom flere hus, gruflafvar och spelstolar.****Grufmaterialier:*** *remskifvor, block, pivåt, lins och spelskifvor, handvinch, konstbrott, elektrisk antändningsapparat, 3 st. gruftunnor af plåt, malmkärror, gamsburkar och handgamsar, 3"järn och T-rör, linor och vändbrottskättingar, gängklappa, slipsten, spadar och spett, smidesverktyg och städ, muttrar fr. 1/4" till 1", 274 kg. 1½" stål, 285 kg. borrstål, släggor, trassel, oljor, smidesstenkol samt ved m.m.* ***Åkdon m.m.,*** *droska med lyktor, 2 st. parselar, kärrhjul och arbetsreden.****Möbler:*** *liggsoffa, 2 st. skrif- och 2 st. nattduksbord, divans- och spelbord, kommod med servis, 12 st. stolar, byrå af ek, spegel, samt filt, täcke och kuddar.**Af mig godkände inropare erhålla två månaders betalningsanstånd, öfriga ställa  
borgen eller betala kontant.  
Vestannor den 22 Febr. 1894   
(916)* ***Olars Lars Larsson***Gruvstugan, som antagligen var ett av husen som gick under klubban, revs och flyttades till Ål Kilen 1896. Där står den än i dag.

Stora Kopparbergs Bergslag mutade många år senare in området och försvarade det sedan genom en årlig avgift fram till omkring 1980 då man släppte intresset och gruvan blir övergiven, sönad som man uttrycker det på bergsspråk.

Nu växer skogen och mossan allt tätare kring de gamla gruvhålen som det en gång knöts så stora förhoppningar till. En och annan död älg är det enda som tagits upp ur dem sedan dess.

På vänster sida om Faluvägen (om man kommer från Helgbohållet), strax före klyktallen, finns en övervuxen stengrund några meter in i skogen.

Det är i dag svårt att tro att det var ändpunkten för den andra industriella elledningen någonsin i Sverige, byggd 1891-92, en ledning som levererade elkraft från Vrebroströmmen i Sågmyra till det kortvariga gruväventyret i Enmyra. En anläggning som av professor Dalander vid Kungliga Tekniska Högskolan 1893 ansåg så märkvärdig att den nämndes i samma stycke som en anläggning i Arizona i USA.

Änt´ä kônstutt?

**Det som kommer att sysselsätta mig ännu en tid är frågorna:**Varifrån kom pengarna till anläggningen?  
Vilka var Giesecke, Weijdling och Co?  
Var Carlos Wilson och Oskar Bernhard Joakim Wilson en och samma person eller två olika?  
Hur är det med barnbarn och barnbarnsbarn till den emigrerade William Bernhard Wilson?  
Var det några fler Åhl-bor än Wille Björks far som hann med att arbeta och tjäna några riksdaler på gruväventyret vid Enmyra?  
Välkomna att hugga in och hjälpa till med att lösa upp knutarna så att vi kan få svar på frågan hur det var med indianerna.

För den som vill fördjupa sig i själva den eltekniska överföringen finns ett par skrifter att låna om ni hör av er till mig.

Stenåke Petersson