**FEMTEDAGSFESTEN PÅ SKYTTERHUSET I KVELIA**

Femtdagsfesten va verdensberømt øvi heile Nordli og langt inni Sørli. Der å tat kom e folk i frå Bjørkvatne og i frå Geddede.

Først festan i mins te va i berre pøikongen, så i fikk itt vårre med. Men når en ha fått presthanda på huggu da vae ingen som kun nekt de. Da i va berre ongen så mins i ætt Bjørkvassan kom kjøran med hest å slåddå, og da mått dem lei stellrom i Austgåla, sjå om Eilif og i Oppgåla. I frå Bjørkvatne gikk dem nestan mann av huse, all dem som kun å gå å stå oppreist. Der å tat ha dem i mang år me i kvinnfolk som va heilt invalid, dem mått bårå a in. Der å tat ordna dem mat og kaffe aten, og såg te ætt ho ha nok kle på se. De va itt tempratur fer å still på de der festom.

De kan vårrå rett å ta med i histori om Bjørkvassan. Han som me kalla Stormartin ha fått lite fer myti stert inom vesten, å han bynt å villa bråk. De here va så langt uti tia ætt sårnin hans Martin va vaksin, å dem å va å på festa. Da dem bynt å såg ke som helt på å utvikle se, så tok dem en Martin i milla se å drog en ut. De va otrule ke de jol med folk å stå ut i stun i 20 – 25 minus, de va som regel sån tempratur di fleste femtdaskvellan. Da dem kom in med om Martin så van snill som ett lam resten tå kvella.

De va nå dein kveln som både ongtausin og ongpøykan ha satsa på å finniut om dem ha nå sjans sjå dem som dem ha sjett ut. Dette kunne bli både himmel og helvete. Dem som fikk napp sjå dein utvalgte dem levd jo i en lykkerus heile natta, og i mang daga ættseda. Men de va vel de flestan som fikk en stygg netur, fer dein utvalgte ha ingen inntresse tå persona, og de lenger de lei på natta des vær varte at dem. Dem ha som regel liggi søvnlaus nå tima, og så vart dem sett i fult arbe om sjettdan. Da kun itt vala bli så mytji mørkar.

De va ein i frå Gjeddede som møtopp på festan på skjøttarhuse. De va landsfiskaln som heitt Mikkel Blom, en lugn og trivele politimann. I tru nok at han va i god støtte at ordensvaktin når de helt på og vart bråk. Ein gong så ha en Mikkel hengt politihuva på en litt fale plass. Huva datt rett nepå ei tå blautkakom som Kari Blomdal ha ståan på boli der. Men en Mikkel beklaga og sa berre «men de her va forjedrit», og a Kari tok berre huva og flidd tå kremen, og politihuva va like bra. Å ho brukt en kniv og jamnaut kremen på kaka, og ho vart å like bra.

A Kari Blomdal ho fortjen en ekstra omtale når det gjæll alt som vart helli på skjøttarhuse. De va ho som ordna me mat og kaffe både når de va skirenn å sjøting. Va de nå som gikk øvi i heil helg, så servert a medagsmat å. I sjera fer me når a kom med sparka i frå Berg, med stor oppakning. Da vest me ætt de va nå som foregikk på skjøttarhusi. Ho sto der i frå tile på dan og når de va fest som foregikk, så sto a der heile natta å. De va som regel at festan gikk på te tre firtin om natta. Og når de va slut, så mått a Kari te og rødda opp. Å i kan vel tens me ætt de va fjøstid når ho kom heim. Så ho behøvdit å legg se hell, de va berre å gå at fjøsi.

En Rolan Annersa må nemnes som sikker deltager når de va nåkkå som vart arransjert på skjøttarhusi. Han sat fer de meste atme langbole uti kjøkni, og Kari fersyntn me mat og kaffe heile dan. Ein gong va en Rolan ut på plassa der, å så kom en Knut Nesmoa ne på der. Men da sa en Roland: «næmen der kjem en Knut å, å fy fan». Så de va klart ætt n Knut va ingen vanle person ne på der.

Så læng som skjøttarhuse sto så va de bestandi skirenn om femtdan, og me mått bestandi vårrå me på de å. Å me ha nok vørri i arben i fra morgån, å som gångan så samlas me i ein eller annan heim. Og da vart itte så lønt og legg se pal, er de va arbesdag om sjettdan.

Nå kjem e i histori i fra nå år lite seinar. All me både i Oppgåla og Austgåla va vaksin og fikk vårra me på fest. Da vae heilt fullstappa me folk runt lanbole uti kjøkeni, blant anna va e anlegsfolk i frå Jorm å Blåsjøa. Ein tå derom pekt på en tå dem som sat på enner sia tå bole og sa: «Men der ha vi busen från stora Blåsjøfallet». Han som vart pekt på han rauk opp å skull est å tan, men han mått runt æn på boli. Akkorat da kom e ei tå ordensvaktom og haugt tin å seintn utigjønnom utgangsdøra å rett nedi snøhaugen. Heldivis va en som ha letti opp døra.

Krigsåra vart i vanskele tid, både fer laget og fer huset. De flestan ha jo måtta lever in våpna. Nån som ha fleir våpen prøvd å gjøm unna eit tå dem. Skjøttarlage brukt Kragern i skjøting, å dem fanse papper på, så all dem tok tyskeran. Sjølve laget måt gjårrå alt fer å ikke vis at laget ikke fantes. All amunisjon måtte graves ned og gjømmes.

De va ein person som gjorde ett stort arbe for at skjøttarlaget skulle overleve krigsåra. De va en O. S. Kvemo. Han var forman i denne tida. Han måtte nok kalle laget for noe annet, men han fikk lov til å holde det de kalte kakeauksjon. De gikk ut på at kvinnfolka på heimene bakte en kake og la en lapp inni når de pakket inn kaka. Den som kjøpte kaka var forpliktet til å spandere på dama som hadde laget den. Dette ble drevet i alle krigsåra, og gjorde at laget hadde litt penger når det ble aktuelt å starte opp laget igjen.

Helsetunet, oktober 2019

*Sverre Kveli*