Kilströms gä’lä – och folket som bodde där i början av 1800-talet.

En mycket lokal historia från övre Sätra!

I begynnelsen - eller i alla fall så långt tillbaka man kan komma i kyrkböckerna – ägdes den ena av de båda gårdarna längst upp i Sätra by av bonden Liss Hans Hansson, född 1692. Det är den gård som sedan kom att bli Wattbergs och nu, sedan snart 50 år ägs och bebos av Barbro och Lennart Johansson.

Liss Hans, född 1692, efterträddes av sin son, som också hette Liss Hans Hansson, och var född 1716, som i sin tur efterträddes av sin son, som inte särskilt förvånande hette Liss Hans Hansson och var född 1747.

I nästföljande generation fanns också en Liss Hans Hansson. Han var den yngsta sonen, född 1780. Han insåg antagligen att han inte skulle få ta hand om gården. I stället hittade han en hustru och en gård på Nedre Heden, dit han flyttade och blev måg hos Måg Olof Danielsson.

Det blev i stället Liss Hans syster Karin Hansdotter, född 1793 som kom att bli kvar på gården. Dit flyttade Wattbergs Anders Andersson, född 1791, från Övre Heden som måg när han och Liss Karin gifte sig 1818 och blev snart den nya husbonde på gården

Storebror till Karin Hansdotter och äldsta sonen till Liss Hans, f 1747, var Liss Anders Hansson, f 1775. Han borde rimligtvis ha tagit över gården men så blev det inte. Vad som fick honom att välja en annan väg i livet framgår inte av några noteringar i kyrkböcker eller andra skrifter jag sökt i och ingen finns kvar som kan berätta.

Han finns skriven hemma hos familjen på gården fram till 22 års ålder. Då blir han soldat för rote 150 i Leksands kompani, med namnet Kilström. En liten notering av prästen i en tidig längd kan tolkas som antingen ”fel på minnet” eller fel på munnen”, troligen det senare. Om det haft någon betydelse för hans val att inte bli bonde är svårt att veta.

Så här står det i den militära ”rullan” enligt det soldatregister John Långbergs tagit fram:

***Anders Hansson Kihlström*** *i Åhls socken, född 1775, insattes i roten* ***21 december 1797****. Han var med vid kommenderingar 1802, 1806 (vid mönstringen 26 juni 1806 kommenderad) och i Pommern 1807. Han var vid mönstringen 30 september 1809 sjuk hemma på roten och fick, vid mönstringen i Leksand* ***23 november 1811****, avsked med noteringen: ”Har träben”.   
Anm: Han uppges i rullorna 1801 vara ogift, 1804-07 gift, 1809 ogift och 1811 gift. Hans längd var 5 fot och 8 1/2 tum.*

I den här roten, nr 150, hade soldaterna från indelningsverkets början soldatnamnet Pumplapp. (Ibland finns det i släktutredningar feltolkat och skrivet som Rumplapp, men korrekt är alltså Pumplapp. En pumplapp är en detalj i en pumpanordning som användes vid länspumpningen av gruvorna, en läderbit som fungerade som ventil eller packning i pump). Varför det blev till ett soldatnamn kan man fråga sig – utan att få något klokt svar. Men så var det ju med många andra soldatnamn också, typ Willhane, Pinkrus, Rännare, Tusendaler och fler därtill).

Andes Hanssons föregångare i tjänsten, Olof Olsson Pumplapp, tyckte antagligen att det var ett knepigt namn och anhöll vid mönstringen 1792 att få byta namnet Pumplapp till Kilström, vilket beviljades. Det namnet behölls sedan i ca 30 år som rotens soldatnamn innan en nytillträdd soldat anhöll att få namnet ändrat en gång till, nu till Örn, vilket också beviljades.

Det där med hans giftermål har nog kompaniskrivaren fått om bakfoten. Anders gifte sig blott en enda gång, så vitt jag kan se från kyrkböckerna. Det var 1803 då han äktade Sara Ersdotter, född 1775 i Holen. Anders Kilström och hans familj finns i de kyrkliga längderna skrivna i anslutning till först föräldrarna, Liss Hans med hustru och senare Liss Hans dotter (Anders syster), Karin och hennes man Wattbergs Anders Andersson. Samtidigt utgör Kilströms-familjen en avgränsad enhet, ett eget hushåll under fastigheten.

Jag håller för troligt att den lilla gårdsbildningen längst upp mot skogskanten, på en del av Liss Hans Hanssons gård, kom till vid den här tiden (de första åren av 1800-talet) för att ge Anders och hans familj ett eget boende. Kanske var det en del i ett framtida arvsskifte – han var ju trots allt äldste sonen.

Anders blev soldat, men det gav inte familjen nog för försörjningen. Nu fick man ett litet stycke egen mark med möjlighet till viss djurhållning och odling. Men det behövdes mer än så för att klara försörjningen. Det framgår att Anders, mellan tjänstgöringstillfällena som soldat, var gruvarbetare. Han hade säkerligen andra ”påhugg” också som kunde ge familjen mat på bordet, i synnerhet efter att han skadade sig i en gruvolycka och inte längre var fullt arbetsför.

Anders och Sara fick fem barn:   
**Brita**, född 26/10 1803 som dog 12/11 1839. Om henne skrev prästen noteringen ”krympling” eller ”krympling, utan förstånd” i varje volym av husförhörslängderna där hon finns med. I dödboken har hon fått följande notering: *Högst usel, föga medvetande och i vagga liggande krympling.* Jag kan föreställa mig hur besvärligt det måste ha varit att, med den tidens standard, orka med att i hemmet vårda ett så illa sjukt barn i hela 36 år – även om hon kanske från början var friskare än vad noteringen vid hennes död berättar.

Sedan följde två söner som båda blev kortlivade: **Hans** föddes 1805 och avled 1810 och **Erik**, född 1808 som också avled 1810. Dödsorsakerna var rödsoten, en epidemi som svepte fram över socknen mellan juli och oktober 1810 och tog 55 liv av totalt 98 döda under det året. Rödsot är vad vi i dag kallar dysenteri, en tarminflammation som ger blodiga och intensiva diarréer, orsakade av bakterier från infekterad mat och som sprids vidare bland annat genom smittat vatten. I dag finns, tack och lov, antibiotika som än så länge är verksamt mot den här typen av sjukdomar.

**Sara**, född 25/5 1811, gjorde en kortare utflykt från hemmet då hon 1843 arbetade som piga hos Valsesgubben, Valsarfs Erik Ersson, socknens mäktigaste man, i Holen nr 1. Hon återvänder till hemmet 1844 men bryter upp ett par år senare, 1846, då hon flyttade till Helgbo när hon gifter sig med Maggas Daniel Danielsson, f 1807.

Det är hans andra äktenskap. Han hade blivit änkling något år tidigare. De fick sonen Daniel, född 9/10 1849. Maggas Daniel bodde på Helgbo nr 8sub i husförhörslängden, en liten gård intill den gamla vägen mellan Helgbo och Koppargruvorna. Den är i det närmaste helt försvunnen i dag. Några rester finns kvar och en skylt som Lars Erik ”Knåpen” Danielsson, satt upp vid det som finns kvar.

**Anders**, född 5/3 1816, blev Anders och Saras sista barn. Han gifte sig 1838 till Nedre Heden 32 (kyrkans numrering) med Kerstin Andersdotter. Hon var enligt födelseboken dotter till Hell Anders Mattsson i Lustbo. De fick barnen Anna, f 1839, Anders, f 1841, Sara, f 1844, Johan, f 1847 och Kerstin, f 1849.

Till sonen Anders och hans familj anslöt 1843 Anders mor, soldaten Kilströms änka, Sara Ersdotter. Hon hade blivit änka redan 1822. Sedan dess hade hon ensam haft hand om barnen innan de bröt upp till egna arbeten och äktenskap och den svårt handikappade dottern Brita fram till hennes död 1839. Sara Ersdotter skrivs i husförhörslängden som ”bräcklig”. Hos sonen Anders blev Sara kvar till sin död 1850.

**Anders med träbenet**

Nu till huvudpersonen i berättelsen, Anders med träbenet, Anders Hansson Kilström, f 1775. Han avled 27/1 1822, 46 år gammal. Hans soldattid tog slut redan 1811 efter 14 års tjänst. Han hade då något år tidigare blivit illa skadad i en olycka i en av Åhls gruvor – vilken framgår inte – då han fick sin vänstra fot krossad i ett ras.

Hur livet efter olyckan tog sig ut för honom finns ingen dokumentation om. Det var inte så mycket bevänt med sjuk- och olycksfallsförsäkringar, förtidspensioner och socialhjälp på den tiden men på olika sätt måste han ändå ha hankat sig fram. Det finns inget nämnt om familjens nöd i sockenstämmoprotokoll där det annars finns noterat den hjälp som sockenstämman kunde besluta om.

Han dog i en hetsig feber då han vistades på Johannisholms glasbruk i Venjans socken. Där, i Venjans kyrka, begravdes han 3 februari 1822.

Han var dock inte skriven i Venjan utan hela tiden i Sätra i Åhl vilket förmodligen betyder att han varit i Venjan på tillfälligt arbete eller möjligen ute på något slags tiggarvandring och sökt sig en sovplats på glasbruket där ugnarna kunde ge en stunds värme i vinterkylan.

Johannisholm var vid den tiden en förhållandevis stor arbetsplats. Den hade startat 1798 och var verksam till 1855. Förutom glasbruk fanns här också såg, kvarn, stamp och glassliperi som alla kunde behöva extra arbetskraft från tid till annan. Det kompletterades på 1840-talet med en smedja med två hammare och ett manufakturverk där man bland annat tillverkade spik och liar. Det finns mycket detaljerad historik över Venjans alla byar, inklusive glasbruket och vilka som bott där. Där finns dock inte ett ord om Anders Hansson Kilström vilket stärker min tro att han enbart var säsongsarbetare eller en än mer tillfällig gäst där.

Anders dog och begravdes i Venjan men är inskriven i dödboken för Åhl efter intyg från pastor i Venjan om dödsorsak och begravning. I Åhls dödbok skriver kyrkoherden så här om Anders Hansson Kilström:

*Kristligt och anständigt leverne. Varit soldat i 14 år och bevistat flera arbetskommenderingar såväl som krigen i Finland och Pommern. Fick ett hederligt avsked 1811 sedan hans vänstra fot i en gruva blivit krossad. Död i hetsig feber 27 januari uti Venjan vid Johannisholms glasbruk. Begravd 3 feb. i Venjan.*

I husförhörslängderna för den tid då Anders Hansson Kilströms familj finns med i hanteringen skrivs de först på samma sida som faderns, Liss Hans Hanssons familj. Även när Liss Hans måg Wattbergs Anders Anderssons tagit över som husbonde efter sin svärfar finns soldaten Kilström med familj kvar på samma uppslag

I handlingarna från laga skiftet som avslutades i Sätra 1818 är marken och de hus som utgöra Kilströms hem en del av Sätra, Littera Ca som ägs av Liss Hans Hansson. Den del av marken som ligger mellan Liss Hans gårdsplats och Kilströms gårdsplats betecknas i storskifteshandlingarna som Kilströms gärde men de båda boplatserna finns alltså under samma beteckning.

**Några obesvarade frågor:**

Det finns en del frågor kvar att besvara – men de får anstå tills vidare

Vem kom efter Kihlströms änka Sara till den lilla gårdsbildningen längst upp mot skogen? (I modern tid byggde Gösta Fändriks på den tomten ett hus åt sig och hustrun Inga-Lisa där de bodde sedan sonen Beng Olof tagit över gården.)

När kom den kilströmska delen av gårdarna längst upp i byn att gå över från Liss Hans/Wattbergs ägo till granngården, Timmis/Stor/Fändriks och varför är den i Fändriksfamiljen känd som Strandbergs?

Stenåke Petersson

**Källor:**

A1:1 sid 72 (1712-1731)

A1:2 sid 85 (1730-1750)

A1:4b sid 129 (1762-1775)

A1:5b sid 131 (1776-1787)

A1:6b sid 52 (1788-1797

A1:7b sid 128 (1798-1813)

A1:8. Sid140 (1813-1819)

A1:9, sid 132, (1820-1830)

A1:10a s 127-128 (1830-1839)

A1:11a, s 80, (1840-1849) Sonen Anders med familj

Dito s 139, Sätra

Dödbok F1:4, bild 27/p7 Anders Hansson Kilström

Dödbok F1:1, bild 175 - rödsoten