|  |  |
| --- | --- |
|  | **Busmors Kalle och Signe Hasso?**  Den här historien började för mig med att Lars Erik ”Knåpen” Danielsson– en av dem som vet mest om folk och marker bort i Öster Ä’en av Ål - frågade mig om jag kunde ta fram lite kyrkboksfakta om Busmors Kalle, en skogsarbetare som bodde i Busmor kring 1900-talets mitt.  Kalle pratade tydligen ofta om både släktskap och kontakter med Signe Hasso. För oss i en äldre generation är hon en välkända och världsberömda skådespelare och författare med en del av sina rötter i Åhl. Gissningsvis är hon den enda med härstamning från Åhl som har en stjärna i trottoaren på Hollywood Boulevards berömda ”Walk of Fame”. (En av sju svenskar)  Historien, som jag nu ska redovisa, utvidgades efterhand till att omfatta även Busmors Kalles ursprungsfamilj och hans två bröder, som också hade kontakter med Åhl några gånger genom åren. Den gemensamma personen för Kalle och bröderna är deras mor, Kristina Elisabet Nyberg, född i Norrbärke 1861, i födelseboken kallas hon Stina-Lisa och var född Larsson.  Hennes föräldrar kom från Norrbärke och Grangärde. Fadern var kolare, skogsarbetare. Han och hustrun gifte sig 1861, samma år som Stina-Lisa föddes. De flyttade till Falun 1865 där fadern blev hyttarbetare. Sex barn föddes mellan 1861 och 1875. Det sista i raden föddes någon månad innan fadern avled 3/5 1875 i kronisk lunginflammation.  Stina-Lisa växte upp i Falun och gifte sig där 1884 med plåtslagaren Karl-Erik Nyberg, född 1861 även han, men i byn Skog i Aspeboda. Föräldrar var Erik Olof Nyberg, f 1834 i Aspeboda och hans hustru Kristina, född 1838 i Ål. (Kristina var dotter till Petters Anders Andersson f 1810 i Övre Heden och hustrun Maggas Anna Persdotter från Helgbo som gift sig 1837 och då bosatt sig i Solarvet.)  Karl-Erik Nyberg och Stina-Lisa fick dottern Agda Justina Amalia, f 1886 i Falu Kristine. Efter några år ”körde det ihop sig” i familjen. Hustrun blev på nytt med barn men Karl Erik kändes uppenbarligen inte vid faderskapet. Makarna skildes 19/3 1892 enligt skiljobrev från Domkapitlet i Västerås. Den gemensamma dottern Agda Justina Amalia flyttade till Karl-Eriks föräldrar, bosatta i Falun. När Karl-Erik 1894 gifte om sig flyttade hon åter till honom och hans nya familj. Hon kom senare att gifta sig med en typograf Korsgren i Korsnäs, men det är en annan historia.  På samma adress som Karl-Erik och Stina-Lisa i Gamla Herrgårn i Falun bodde innan skilsmässan även sjömannen Karl Fredrik Barkström, f 18/7 1856 i Falun. Han förs 1893 tillsammans med Stina-Lisa över i den s.k. obefintlighetsboken, en sida i husförhörslängden där kyrkan samlade de personer som man inte hade koll på var de befinner sig. När Stina-Lisa 23/11 1892 födde dottern Mignon Elvira Elisabet vistades hon i Hosjö enligt födelseboken där.  Karl Fredrik Barkström finns också med tillsammans med Stina-Lisa och dottern när de åter dyker upp på en ”vanlig” sida i kyrkbokföringen 11/11 1893. Inget skrivs om faderskapet till flickan Mignon men det ligger nära till hands att tänka sig att det är sjömannen Karl Fredrik som är far till henne. Valet av namn på flickan, det för trakten något ovanliga Mignon, kan kanske vara ett indicium. Är det månne inspirerat från någon geisha i en fjärran japansk hamn? Situationen komplicerades ytterligare då dottern Mignon avled 6/3 1895 och Stina-Lisa var gravid på nytt och ett par månader senare, 4/5 1895, födde sonen Johan Artur Valdemar, noterad som oä, (= oäkta) född utom äktenskap med fader okänd.  Om sjömannen Barkström var far till honom framgår inte. Inget i namnet antyder att så skulle vara fallet och deras vägar skildes åt vid den här tiden. Han finns kvar i Falu Kristine, återigen flyttad till obefintlighetsboken men var han befann sig i den fysiska verkligheten är okänt.  Stina-Lisa och den nyfödde sonen Valdemar flyttade i augusti 1895 till Orsa. Märkligt nog noteras sonen i Orsas födelsebok som född där, med attest från Falun. Kanske fanns fadern till barnet i Orsa? Kanske vistades Stina-Lisa redan i Orsa utan att vara skriven där?  Hon och Valdemar bodde de första fem åren efter flytten i byn Stenberg i Orsa. Under de åren födde hon ytterligare två söner som båda noteras som oä, Karl (den blivande Busmors Kalle), 31/1 1898 och Edvin Rickard 7/2 1900. Det finns inga noteringar i de kyrkliga längderna om faderskap för någon av dem. Vad hon livnärde sig och familjen på framgår inte och inte heller något annat som kan berätta om hennes vardag.  Hon och de tre sönerna flyttade senare år 1900 från byn Stenberg till Holen i Orsa. Där gifte hon sig borgerligt 3/10 1900 med jordbruksarbetaren Annikas Anders Olsson, f 10/9 1874. De är skrivna på samma sida i församlingsboken som hans ursprungsfamilj.  De äldre sönerna hade båda efternamnet Larsson (moderns namn som ogift) medan den senast födde fick efternamnet Olsson. Det skulle kunna vara så att Annikas Anders var far till sonen som föddes samma år som de gifte sig, men sonen skrivs genomgående som oä och inga anteckningar om erkänt faderskap finns.  Annikas Anders Olsson skrivs som jordbruksarbetare. Gården de bor på är utan mantal och de torde knappast ha haft något eget jordbruk av större omfattning. Anders hade dessutom ställt till det för sig. Han hade dömts av Orsa häradsrätt 1895 till åtta månaders straffarbete för inbrottsstöld. I maj 1900 dömdes han på nytt, nu till 2 månaders straffarbete för förfalskning.  Familjen bodde kvar i Holen, Orsa till 1913, då man bröt upp och flyttade till Stora Skedvi. Inga nya barn registreras under de åren. Inget i församlingsböckerna antyder att de på något vis skulle ha ”stuckit ut” i det bondesamhälle de levde, straffarbetsdomarna och de oäkta barnen till trots.  I Stora Skedvi flyttade man in bland de anställda på bergsmansgården Stora Klingsbo. Annikas Anders Olsson skrivs som jordbruksarbetare och de båda äldre sönerna skrivs ”lösa arbetare”. (vilket ska tolkas som att de inte var bundna av något statarkontrakt eller annan anställning utan fria att flytta på sig.) Yngste sonen saknar yrkestitel. Han var bara 13 år och ännu inte inne i grottekvarnen.  Den här flytten markerar början på 10 år av flyttar mellan socknar och gårdar i den här delen av Dalarna. De rör sig mellan Husby, Hedemora, Stjärnsund, Säter, och Stora Skedvi igen. Ibland är familjen samlad och däremellan är barnen ute på egna vägar.  Det här flyttandet tog slut för Anders och Stina-Lisa när de flyttade till Tällberg i Åhl 1925.  I den flytten hade de med sig de båda yngre sönerna Karl och Edvin Rickard. Karl blev sedan kvar (bortsett från någon utflykt som inte registrerats i kyrkböckerna) tillsammans med föräldrarna i Åhl medan Edvin Rickard året därpå gav sig ut på en egen resa.  När de flyttade in till Åhl Tällberg skrivs Anders Olsson som sjuklig och kunde inte försörja sig och hustrun. Man ansökte hos fattigvården i Åhl om ekonomisk hjälp vilken beviljades. Efter utredning konstaterades dock att familjen hade sin hemortsrätt i Husby socken, som, efter framställan från Åhls fattigvårdsstyrelse, tog på sig att betala ett löpande fattigunderstöd för familjen i några år.  Anders Olsson skrivs i kyrkans längder som skogsarbetare och förre skogsarbetaren. Han avled i Åhl Tällberg 17/7 1942 och begravdes i Åhl. Hustrun Stina-Lisa flyttade 21/11 1942 till Husby där hon avled på ålderdomshemmet 1/2 1944 och begravdes där.  **Nu är det dags för de tre sönerna. Först ut är Valdemar, f 1895, och hans sorgliga historia.**  Valdemar och Karl flyttade båda hemifrån 1916 till Hälla i Hedemora Landsförsamling som jordbruksarbetare. Där blev de kvar till 1918 då Karl flyttade till Engelsfors i Stjärnsunds församling och Valdemar till Säters Landsförsamling.  Valdemar gifte sig 1918, bosatt i Gruvriset i Säters Landsförsamling, med Emelie Elisabet Ifström,  född 20/8 1896 i Säter. Emilie Elisabet hade 1917 fött en oä dotter, Valborg Emilia, som avled 1918. Om Valdemar var inblandad i det barnets tillkomst framgår inte av kyrkböckerna.  De nygifta flyttade till Stora Skedvi där deras första barn, dottern Siri Viola, föddes 26/1 1919. De avverkade sedan två ställen i Husby församling och ytterligare två i stora Skedvi församling innan de 1929 flyttade in till torpet Fiskarbo i Grellshagen i Skedvi, invid sjön Övre Klingen, mitt emot Stora Klingsbo bergsmansgård. Valdemar skrivs i alla dessa flyttningar som jordbruksarbetare eller skogsarbetare.  Barnaskaran hade då utökats med döttrarna Elsa Elvira, född 1920 och Anny Linnea född 1922, båda i Husby. Sedan följde ytterligare ett par barn, Artur Sigvard och Valdy Ingegerd, födda i Stora Skedvi 1926 respektive 1930.  En stor tragedi drabbade familjen 9 oktober 1930 då de bodde i Fiskarbo. Familjen hade det, mycket fattigt och slitsamt. *”Valdemar var något arbetsskygg av sig. Han ville mest gå och fiska och göra lättare arbeten och hade därför svårt att försörja sin familj”*, skriver en lokalhistoriker från Stora Skedvi, Henry Stigsmark, f 1920 i sina memoarer. Henry Stigsmark var bosatt på gården Stigs, strax intill Fiskarbo och hade personliga minnen av familjen och från tragedin.  Fadern, Valdemar, hade den här dagen, 9 oktober 1930, givit sig iväg tidigt på morgonen till fattigvårdsnämnden i kyrkbyn, en knapp mil bort för att ännu en gång söka hjälp med pengar till försörjningen av familjen.    Därhemma hade hustrun förespeglat barnen att de alla var bjudna till Stora Klingsbo Bergsmansgård på andra sidan sjön för att hälsa på och bli bjudna på middag. Den hungriga barnaskaran såg med stor förväntan fram emot att få äta sig mätta, och klev glatt ner i den eka familjen hade. Minsta barnet, 4 månader gammalt, hade hon bundit vid sin kropp med ett lakan.  *”När hon rott ut en bit sa hon till barnen ”Nu ska vi dö” varefter hon välte ekan och alla ramlade ned i det iskalla vattnet och där hjälpte hon till att dra ner barnen under vattnet. Den äldsta dottern orkade hon inte dra ned under vattnet och hon lyckades slita sig loss och komma i land.”* (Henry Stigsmarks memoarer)  Dottern Siri Viola lyckades alltså ta sig i land. Genomblöt och utmattad slog hon larm om det inträffade men alla möjligheter att rädda någon ur den övriga familjen var förbi. Modern och de fyra små barnen ligger begravda tillsammans på Stora Skedvi kyrkogård.  Enligt församlingsboken bodde sedan Valdemar och den överlevande dottern kvar i torpet cirka ett år efter tragedin innan de 7/10 1932 noteras som utflyttade till Åhl Tällberg där de förenades med hans mor, Stina-Lisa, styvfadern Annikas Anders och brodern Karl.  Efter några år i Åhl-Tällberg flyttade Valdemar och dottern Siri Viola vidare till Hälla i Leksand. Han gifte sig där 1937 med Anna Maria Andersdotter, f 18/6 1907. Anna Maria var dotter till Grytbergs Anna Andersdotter, en ogift kvinna med ett antal barn utan kända fäder, barn som i sin tur hade barn utom äktenskap. Valdemars nya hustru hade sönerna Bengt Gunnar och Bror Ingvar.  Året efter giftermålet, 1938, flyttade Valdemar med hustrun Anna och hennes yngre son till Stora Kopparbergs församling. Hans dotter från första giftet, Siri Viola, flyttade samma år till Oskars församling i Stockholm.  I rask följd avverkade Valdemar och hans hustru två adresser i Stora Kopparbergs församling och en i Hosjö innan man 1939 i december flyttade till Norslund i Falun. Där föddes dottern Majt Ingrid 1939 och sonen Valfrid Lennart 1940. Ett år senare gick flytten till Åhls Vrebro, som då hörde till Bjursås församling. Där föddes ett tredje barn, dottern Gunborg Ingegerd.  Från Bjursås flyttade man åter till Åhls församling 30/12 1944. I Åhl hyrde man bostad i en fastighet med beteckningen Busmor 1:1, den fastighet som ligger intill vägen i en skarp kurva mellan Busmor och Rexbo. (Huset köptes senare av Helfrid Modin, syster till Signe Hasso, och blev fritidshus till familjen Modin som bodde i Stockholm. Mer om detta nedan).  Valdemars andra hustru, Anna Andersdotter, dog 23/8 1947 av TBC. Dödboken noterar att hon vid sin död bodde på Säters sjukhus. Ingen notering finns i församlingsboken om psykisk ohälsa. Kanske var det så att man vid den här tiden använde delar av Säters sjukhus för vård av tuberkulossjuka patienter?  In till Busmor i Åhl som ”husföreståndare” hos Valdemar Larsson kom 1/6 1948 Mary Natalia Fredrika Eriksson, f 10/9 1912 i Gävle. När hon flyttade in hette hon Hillblom i efternamn och hade just skilt sig från sin man. Hon kom flyttande till Åhl från byn Björktjära i Bollnäs.  Ett år senare, 1949, blev hon Valdemars tredje hustru. Fortfarande bosatta i Åhl hann de få sitt första gemensamma barn, en dotter, 1950. Senare samma år flyttade familjen till Marnäs i Enviken. Där föddes en son 1951.  Hur livet gestaltade sig under tiden i Marnäs har jag inte hittat några uppgifter om. Det framgår dock att makarna skilde sig 1956. De båda barnen, födda 1950 och 1951 flyttade med modern.  I folkräkningssammandraget 1960 finns Valdemar Larsson skriven i Ludvika där han bodde på samma adress som sonen Valfrid Lennart. Denne var då skriven som ogift och järnvägsarbetare. Både far och son flyttade sedan till Borlänge men dock inte till samma adress. Valdemar skrivs i de fortsatta längderna som f. skogsarbetaren. Sonen Valfrid Lennart skrivs som valsverksarbetare och sågverksarbetare. Johan Artur Valdemar Larsson avled i Borlänge 2/9 1986, 91 år gammal.  **Därnäst kommer historien om Busmors Kalle. Den är mindre dramatisk.** Bakgrunden fram till flytten från Orsa till Stora Skedvi är gemensam för alla sönerna**,** men lite repetition skadar aldrig! Han föddes som Karl Larsson 31/1 1898 i Orsa. Son utom äktenskap till Stina-Lisa Larsson, sedan 1892 skild från plåtslagaren Karl Erik Nyberg i Falun och sedan 1895 bosatt i byn Stenberg i Orsa. Han fick en yngre bror Edvin Rickard 1900. Samma årgifte sig modern med jordbruksarbetaren Annikas Anders Olsson från Orsa och flyttade med sina tre söner, Valdemar, Karl, och Rickard Edvin, till honom i byn Holen i Orsa.  Där var man bofasta till 1913 då familjen bröt upp och flyttade till Stora Skedvi församling. Från Stora Skedvi gick flytten för de båda bröderna Karl och Valdemar 1916 till Hedemora landsförsamling. Där skildes deras vägar. Broderns resa har beskrivits ovan.  Karl flyttade 1918 till Engelsfors i Stjärnsund. Därifrån senare samma år till Husby där han åter förenades med modern, styvfadern och den yngre brodern. Sedan följde under en sjuårsperiod lika många flyttningar mellan gårdar och församlingar i trakten. Emellanåt är han skriven på samma adress som föräldrarna, emellanåt är han ensam, oftast skriven som jordbruksarbetare eller skogsarbetare.  Flyttkarusellen stannade av när Karl, tillsammans med mor, styvfar och yngre brodern Edvin Rickard flyttade till Tällberg i Åhl 1925. I östra änden av Åhls socken finns han sedan kvar livet ut.  När han intervjuades i lokaltidningen inför sin 70-årsdag berättade han för reportern hur han i början av sitt arbetsliv var rallare på Ostkustbanan mellan Gävle och Ljusne och att han myser över minnena från sitt rallarliv. Bansträckan Gävle-Ljusne öppnades i november 1926. Det är mest troligt att han jobbade där någon gång 1923-26 -några år före öppnandet, alltså vid den tid då han i folkbokföringen flyttade med föräldrarna till Åhl.  Han kan mycket väl ha levt rallarliv i Hälsingland samtidigt som han var skriven i Tällberg i Åhl. Ingenstans i kyrkböckerna skymtar dock något sådant fram.  I Åhl Tällberg blev Karl kvar livslångt, både i kyrkbokföringen och i verkligheten. De båda männen var skrivna som skogsarbetare. Efter styvfaderns och moderns bortgång blev Karl kvar i Åhl Tällberg ett par år men 1946 flyttade till Busmor. Dit hade hans äldre bror Valdemar med familj flyttat in från Vrebro i Sågmyra i Bjursås församling i december 1944. På den gård de hyrde fanns både ett större och ett mindre bostadshus. Det var säkert en både praktisk och ekonomiskt fördelaktig lösning att de både bröderna bildade något slags gemensamt hushåll.  Brodern med familj flyttade sedan vidare till Marnäs i Enviken 1950 efter att han blivit änkeman 1947 och gift om sig 1949. Men Karl blev kvar och blev nu Busmors Kalle, den ensamme skogsarbetaren i Busmor.  Stället han bodde på, dit brodern med familj flyttat 1944, ägdes av en av bönderna i Rexbo. Den såldes 1950 till Sven Viktor Olsson i Leksand (vars barn tog sig namnet Hesseborn) som gissningsvis hade ett ekonomiskt intresse av skogen. Den lilla gårdsbildning där Kalle bodde låg på ett hörn av skogsmarken. Den nye ägaren hade inget intresse av att äga den delen. Med hjälp av en fastighetsmäklare annonserades det ut och såldes 1957 till Helfrid Modin och hennes man från Stockholm. De letade efter ett fritidshus.  Helfrid, som var syster till Signe Hasso hade en del av sina släktrötter i Åhl. Deras farmor var av Lissbond-släkt, en gammal Åhl-släkt. Hon var gift med Johan August Larsson, den karismatiske frikyrkoledaren som gick under namnet ”Dalarnas Apostel”, som byggde fastigheten Larsbo på Vintergatan i Insjön på mark som hörde till hustruns föräldrar.  Helfrids och Signes (och deras lillebror Valles) far, Johannes Petrus (”Kefas”) Larsson, var född och uppvuxen i Larsbo men flyttade till Stockholm och blev kontorschef på Åhlén & Holm efter företgets flytt 1915. Han avled dessvärre redan 1920 när barnen var mycket unga. Banden till Åhl fanns alltså men det fanns dock ingen släktkoppling till just den här gården i Busmor.  Det faktum att den låg i Åhl var dock en del av familjen Modins beslut att köpa den. Helfrids bror Valle var med som intressent vid köpet och en kort tid därefter men var aldrig delägare. Än mindre gällde det Signe Hasso, som enligt Helfrids dotter Sonja var en utpräglad storstadsmänniska och dessutom bosatt i USA.  Vid sina besök i Sverige, både för arbete med filminspelningar och på semester, brukade Signe besökta sin syster i Busmor och tillbringa en liten tid där. För att få henne att komma lite oftare och att känna sig mer som hemma bestämde Helfrid att Signe kunde betrakta härbret på gården som sitt. Det var dock inte några längre tider hon tillbringade där. Härbret kallas dock fortfarande för Signes härbre.  (Kanske är det några av er läsare som har kvar några barnböcker om Musbo-mössens äventyr? Det var sagor och berättelser som Helfrid Modin fantiserade ihop och berättade för sina barn och barnbarn och som hon gav ut i bokform. Det var alltså i huset vid Busmor som Musbo-mössen höll till. Leta fram och läs för barnbarn och barnbarnsbarn! En skön kontrast till det mesta som erbjuds i dagens digitala och disneyfierade sagovärld.)  När familjen Modin tog över stället 1957boch rustade upp det till sommarbostad flyttade Kalle till en skogshuggarbarack med beteckningen Tunsta 8:1, Busmor. Den låg på andra sidan om vägen mellan Helgbo och Rexbo, på prästgårdsskogen, några hundra meter närmare Helgbo, längs den skogsväg som går mot sjöarna Sickusen och Gryssen. Resterna av stugan finns ännu kvar.  Sonja Modin var tio år gammal när familjen första sommaren bodde på stället i Busmor. Hon har berättat att Kalle på vintrarna hade bott i den lilla stugan på gården för den var lättare att hålla varm men sommartid flyttade han in i det större huset eftersom det regnade in i lillstugan.  I ett par tidningsreportage 1968 inför 70-årsdagen kallas Busmors Kalle också för Prästskogs-Kalle efter som hans boning låg på ett stort skogsskifte som då ännu tillhörde Åhls prästgårdsboställe. Han delade stugan med sin trogna hund, Goldie, som var en liten papillon. Artikeln beskriver Kalle som förnöjd över sitt liv även om han bara hade en fotogenlampa att tända när mörkret föll på och en vedspis att hålla värmen med. Vatten och avlopp ingick inte heller i bekvämligheterna men en bra kallkälla fanns det. Han gick till Rexbo och hämtade mjölken och till Konsum i Helgbo för att proviantera. Oftast blev det Falukorv till honom och en fläskkotlett till Goldie.  Där på prästskogen fanns han kvar, skriven på samma adress genom åren fram till sin död 25/4 1972 på lasarettet i Falun.  **Dag så för den yngste brodern, Edvin Rickard, med efternamnet Olsson, född 7/2 1900 i Orsa.**  Efter de första 13 åren i Holen i Orsa var han med på familjens flytt till Stora Skedvi 1913 och de därpå följande flyttningarna runt i den trakten av Dalarna. Han hann med att bli Åhl-bo i ett år då han följde med sin mor och (styv?)far vid flytten till Åhl Tällberg 1925.  Han bröt dock upp redan året därpå och flyttade från Åhl till Rappsta by i Trönö församling i Gävleborgs län 1/12 1926. Gissningsvis hade han varit där på besök tidigare för redan 7/12 1926 blev han far till Gunvor Kristina. Mor till barnet var Rut Laura Norell, f 1907 i Trönö.  Edvin Rickard är skriven som skogsarbetare och hon som hushållsbiträde. Kanske var det så att hon arbetade som kocka vid något av de skogsarbetarläger som var vanliga vid den tidens storavverkningar. Kanske hade Edvin Rickard varit på arbete där och tycke uppstått?  Familjen fanns kvar i Trönö till 1930 då man flyttade till Husby i Dalarna.  De hann med att flytta från Husby till Stjärnsund innan de 1938 landade i Långshyttan. Under resan hade de hunnit gifta sig 1934. I Långshyttan blev de sedan kvar, Edvin Rickard med skiftande yrkestitlar: valsverksarbetare, byggnadsarbetare, träarbetare. Han avled 10/6 1957 i Långshyttan.  Några fler barn än dottern Gunvor Kristina syns inte till i handlingarna. Hon skrivs i den församlingsbok som slutar 1945 som telefonist. Hon gifte sig 1946 med Fritiof Wilhelm Säll och blir kvar, bosatt i Långshyttan.  **Och hur var det nu med Kalles fantasier om sin släktskap med Signe Hasso?**  Man kan konstatera att båda hette Larsson i efternamn innan Signe gifte sig Hasso.  Om båda heter Larsson så är man väl släkt? Njae, det är inte helt självklart så enkelt.  Kalles Larsson-släkt kom från Norrbärke och Signes Larsson-släkt kom från Kisa i Östergötland via Wåmhus till Åhl. Tiden i Wåmhus var 1870-71, närmare 30 år innan Kalle såg dagens ljus i Orsa.  Även om det är nära mellan Wåmhus och Orsa och Signes farfar var en kringresande predikant (samtidigt som han var prästgårdsdräng) så känns sannolikheten väldigt liten för att någon släktskap skulle ha uppstått där.    Signes far Johannes Petrus ”Kefas” Larsson, född 1876 i Åhl, var äldst i en syskonskara med ett antal bröder som alla hette Larsson. De bodde vid tiden för Kalles tillblivelse i Borlänge och Ösmo och Kalle föddes i Orsa. Jag kan inte hitta den minsta lilla koppling där heller.  Signes farmor var av Lissbond-släkt från Åhl. Den släkten har förgreningar till många av de gamla släkter som brukar dyka upp när man gräver efter rötter i Åhl. Någon koppling därifrån till de kända delarna av Kalles familj har jag inte heller kunnat hitta. Men den okända fadern kan naturligtvis vara en sådan länk. Jag har dock svårt att tänka mig att så skulle vara fallet.  Kanske skulle det med vilja, våld och vaselin gå att klämma in en släktskap mellan Signes farmor och den Kerstin/Stina av Petters och Maggas-släkt från Åhl som var mor till plåtslagare Nyberg som var gift med Kalles mor under några år. Där ökar sannolikheten till flera procent men gör å andra sidan ändå inte att Kalle blir släkt med Signe eftersom denna Nyberg inte var far till Kalle.  Nej, jag tror nog att Kalle satt där i sin stuga på Prästskogen och drömde.  Kanske hade han liggande på köksbordet, någon veckotidning med den vackra Signe som omslagsbild. (Förslagsvis Svensk Damtidning nr 25 år 1952) Kanske skymtade han henne, den sköna, nån gång när han var på väg till Rexbo för att hämta mjölk, sittande framför sitt härbre inne på den gård där han själv hade bott ett antal år.  Kanske satt han på sin förstutrapp med en kopp kaffe eller något starkare och klappade på sin trogna vän Goldie och såg i andanom hur älvorna dansade i skymningen ner mot Sickusen och fantiserade ihop små historier som gav lite guldkant på tillvaron!  Det tycker jag han hade all rätt att få göra efter ett långt och strävsamt liv.  Stenåke Petersson |