Lilla Hemb Torp nr 30

*Nertecknat av Eric Mossberger*

I Lilla Hemb har under årens lopp bott flera familjer. En hette Bengt Andersson och hans hustru Bengta Larsdotter. Där bodde också Johannes Larsson f d 26/5 1817 i Asige och hans hustru Beata Nilsdotter f d 3/10 1817 i Getinge. De hade barnen:

Hedda Maria f d 13/4 1851 i Getinge

Neta Lovisa f d 23/2 1854 ”

Av handlingarna framgår att Hedda Maria flyttade till Kvibille 1873 och Neta Lovisa till Asige 9/6 1876.

Drängen Sven Peter Bengtsson och hans hustru. De fick en dotter den 3/7 1859, som fick namnet Johanna Augusta.

Johannes Persson och hans hustru Catarina Johansdotter fick en son den 10/9 1859, som fick namnet Peter Alfred.

Torpet innehades också av Bengt Niklas Persson, född 1839 i Getinge. Han var gift men en som hette Greta Petersdotter, född 1844 i Getinge. De hade barnen

Karl Bernhard f 1871 i Getinge

Oskar Gottfrid f 1877 ”

Johan Albin f 1881 ”

Selma Alida f 1883 ”

Otto Vilhelm f 1885 ”

Otto Vilhelm var Elsa Mossbergers fader.

En annan hette Johan Andersson och hans hustru Beata. De hade fem barn. Ester, Malkom, Karl, Anna och Ernst. Ester som under sin levnad var bosatt i Helsingborg. Malkom som hade torpet Krut, Karl som hade det övre Blixgårdstorpet. Anna, gift med Viktor Jansson brukade Jönsatorpet och Ernst som övertog torpet Lilla Hemb efter fadern omkring 1920. Ernst fru hette Anna och kom närmast från Gillarp, Susegården i Kvibille. De fick tre barn, Edla, Helge och Ingrid. Torpet var till sin areal cirka sju hektar åker. Det gjordes 3 dagsverken i veckan och 15 kvinnodagsverken om året. Kvinnodagsverken för torpen togs senare bort. Torpet är nu nedlagt och alla jord brukas ar arrendatorerna på Fröllinge. Ernst och hans fru Anna var alltså sista torparna på Lilla Hemb. Både föräldrarna samt alla barnen är döda. Boningshuset är ombyggt och sålt ifrån som egen fastighet. Elsa Mossberger, dotter till Ester och Otto Bengtsson är uppväxt hos sina morföräldrar i Lilla Hemb.

Alla torpare på Fröllinge blev kvitt dagsverksskyldigheten 1938 och fick betala med pengar i stället. Arrendet sattes till cirka 40 kronor per tunnland efter förhandlingar med Baron Gustav

Hermelin och RLF.