Gamle Vetterlinds Torp nr 15

*Nedtecknat av Eric Mossberger*

På torpet Gamle Vetterlinds finns inga hus kvar. Allting är jämnat med marken. Torpet omfattade cirka 5 tunnland. Husen låg ute där som nu är åker, nästan mitt emot Jönsatorpet. Ekonomibyggnaderna låg med gaveln mot Jönsatorpet och boningshuset låg med framsidan mot Jönsatorpet. Framför boningshuset stod ett stort bronsäppelträd, som oftast bar mycket äpplen.

Den som innehade torpet hette Bengt August Vetterlind, född i Årstads församling, var gift med en som hette Augusta. De fick inte några barn i äktenskapet. Vetterlinds fru Augusta hade två söner tidigare. Johan Vetterlind och Karl Vetterlind. Däremot hade makarna Vetterlind inte mindre än 17 fosterbarn. De var mycket fästade vid barn. Tre av dessa, Stina gift Knutsson i Varberg, Sigrid gift Elisson i Falkenberg och Inga gift med Edvin Svensson i Getinge höll ihop som syskon och var snälla mot fosterföräldrarna så längde de levde. Alla är nu borta. Gamle Vetterlindstorpet låg under Vallanäs 2 i beteckningen. Torpet var cirka 2,5 hektar dålig jord. Bengt August Vetterlind var en mycket lättsam och trevlig person. Han var mycket skämtsam och hittade på många spektakel, oförargliga sådana. Han fick för det mesta göra sådana skitiga jobb som ingen annan ville göra, när han gjorde sina dagsverken. När ladufogden en morgon hade kommenderat ut vad de skulle göra, brukade han alltid gå ut från stallet, där utkommenderingen skedde. När så alla gått ut, vände ladufogden sina steg in i stallet igen för att se om alla hade kommit ut. När han kom in stod Vetterlind kvar, ladufogden sade då, ”sade jag inte till Vetterlind, vad han skulle göra?” ”Jo, svarade Vetterlind, men ladufogden sade aldrig när jag skulle börja”. Ja sådan var Bengt August Vetterlind. Han brukade få hjälpa Grimbergarna när de sotade i det stora slottet på Fröllinge. Han sprang och riktigt dansade på ryggåsen på slottet, som en katt.

Ja många historier skulle kunna dras om Vetterlind och hans propåer men det här får räcka. Kanske en liten historia till. En dag blev han kommenderad till ladufogdens bostad, för att gräva ladufogdens trädgårdsland. Ladufogden hade sagt till sin fru, att passa nu så att Vetterlind inte smiter hem för tidigt till middagen. Rätt som det var var Vetterlind försvunnen. Han gick en omväg så att ingen skulle se honom. Då mötte hand ladufogden som sade ”var skall Vetterlind gå?” ”Jag skall gå hem” svarade Vetterlind. ”Ja, men klockan är ju inte mer än halv elva” svarade ladufogden. ”Ja, vem tusan kunde veta att jag skulle möta ladufogden här” svarade Vetterlind.

Som tidigare nämnts slutade Vetterlind att vara torpare 1918. Han flyttade då till ett hus, som låg strax nordöst om Slottslyckan, som de kallade Hålan. Där bodde han så längde han levde. Han var född 1849 och dog den 2/5 1936.

Därefter om en som hette Viktor Jansson, född i Kvibille, gift med Anna Johansson från Lilla Hemb. Han hade torpet till 1924, sedan övertog han även det s k Jönsatorpet och hade båda torpen som dubbeltorp och fick anställa dräng och göra sex dagsverken i veckan. Han hade båda torpen fram till 1931, då han flyttade till Kvibille och övertog föräldrahemmet. Sven Mossberger övertog Jönsatorpet och den jord som tillhört gamle Vetterlinds blev uppdelad till torpen däromkring.

Bengt August Vetterlind föddes 12/6 1848 i Årstad, hustru Johanna Augusta Johansdotter f d 27/4 1851 i Årstad. De fick två barn:

Per Johan f d 10/7 1874 i Ullared

John Malkom f d 13/4 1879 i Getinge

Enligt uppgifterna synes det som om familjen först bott på Kållinge och därifrån flyttat till Vallanäs 1889.

Per Johan gifte sig den 14/9 1895 med Amanda Charlotta Gustavsson, f d 11/10 1865 i Falkenberg. Där står även upptaget en dotter Alfrida Viktoria f d 5/12 1894 i Getinge.