Bilaga 1

Utdrag ur lappmarksplakaten och lappmarksreglementet

***Ur Poignant 1872. Lappmarksfriheterna***

***Ur Kongl. Plakat den 27 Sept 1673, angående lappmarkernas bebyggande***

"Vi CARL etc göre veterligt, att såsom vare förfäder Sveriges Konungar hafva sig berömligen vinnlagt om alla de länders märkliga bebyggande, som under dem lydt och legat hafva, och der ibland sär deles burit en noga omsorg för lappmarkerna samt deras invånares gagn och välfärd så i andelig som lekamlig måtto; men Vi likväl förspörje, att sådant deras lofliga upsåt icke ännu sin fullkommenhet nått hafver; så emedan Vi finne det vara vårt konungsliga embete likmätigt att fatta uti samma verk och det på allt görligt sätt söka att främja och fullborda, på det så väl Lapparne må med en nöjaktig undervisning till deras själars salighet blifva försörjda, såsom ock sjelfva landet af flera invånare besättas och upptagas, och det, som nu ligger öde och obrukadt, der igenom göras nyttigt och uparbetas till vår och rikets tjenst enkannerligen förmedelst svenska och finska åbor, hvilka den jordmån, hvaraf Lapparne efter sin näringsart nu ingen nytta eller fördel sig kunna göra, till ängsmark och mulbete samt annan tarfvelig föda af skog, strömmar och sjöar bruka och nyttja kunna; att förtiga den båtnad, som genom åtskilliga bergverks uptagande der sammanstädes kan stå att förmoda ... att de på femton års tid må njuta försköning för alla skatter och utlagor ... efter be:a frihetsår icke läggas för högre skatt än sjelfve Lapparne etc ..."

***Ur Kongl. Maj:ts förnyade Plakat den 3 Sept 1695, om lappmarkernas bebyggande och de förmåner och friheter, som de, hvilka sig der nedsät­ta, åtnjuta skola***

"Vi CARL etc göre veterligt, att ehuruväl Vi redan genom vårt öppna plakat angående lappmarkernas bebyggande, dat Calmar den 27 Sept 1673, på det andre svenske och finske uti Vester- och Österbotten samt Ångerman- och Jemtland boende måtte dess heldre låta sig öfvertala att flytta till berörda landsorter och sig der sammastädes husligen nederlåta, och de boställen uptaga, som de finna beqväma, och dem till den ändan kunna blifva inrymda, hafva gifvit och förunnt dem efterföljande vilkor och friheter, som äro att de på femton års tid må njuta försköning för alla skatter och utlagor ehvad namn de hafva kunna, men efter förloppet af bemälda frihetsår icke läggas för högre skatt än sjelfve Lapparne, med hvilka de öfver allt göres like, och till följe deraf blifva frie för knekteskrifning i alla tider; (- friheterna enl. 1673 års pla­kat) så hafve Vi icke desto mindre af den konungsliga omsorg, som Vi drage om berörda lappmarks bebyggande, och till att så mycket mer upmuntra dem, som sig der redan nedsatt, eller erna der att nedsätta, i nåder godt funnit,, förberörda vårt nådiga plakat härmed att iterera och förnya, således att Vi i kraft af detta vårt öppna nådiga bref krafteligen försäkra, att de, som sig i våra lappmarker antingen allaredan husligen nederlåtit, eller härefter nedsättande varda, skola ifrån den tiden . . . åtnjuta femton års frihet för alla skatter och utlagor, ehvad namn de hafva kunna, allenast att de efter berörda frihetsårs förlopp till ett visst skattläggas i proportion af de egor, som de häfda och nyttja, men undslippa eljest, lika som andra Lappar, mantalspenningar och knekteskrifning tillika med annat extraordinarie; dock skola de, som en sådan vår förunnte frihet till godo vilja njuta, icke lägga sig allena på öfverflödigt svedjande, som Vi med missnöje förnimme här till af en del skedt vara, hvarigenom både skogen utödes och skogseld lätteligen kan förorsakas, utan vara förpliktade landet såväl med hus att bebygga, som ock meddelst åkers uptagande och ängars uprödjande så att excolera och upbruka, som det annorstädes i våra provinser vanligt är ..."

***Ur Kongl. Reglemente den 24 Nov. 1749 för dem, som antingen redan bo och bygga i Lappland eller ock hädanefter till landets upbrukande derstädes sig nedsätta vilja.***

§ 1. Eho, som vill sig uppå någon till nybruk tjenlig plats husligen nedsätta och nybruk uptaga, han bör först hos landshöfdingen sig anmäla samt dera skriftligt lof och tillstånd anamma.

§ 2. Sedan eger landshöfdingen att låta syna och undersöka om den till nybruk upgifna platsens beskaffenhet i anseende till jordmånen, om den är duglig eller ej, och huruvida den tilltänkta upodlingen länder någon annan till förfong, hvaröfver, och helst då tvist sig yppar, utslag meddelas och utfärdas bör, samt dervid i akt tagas, hvad i 6 och 7 §§ här nedanföre stadgas.

§ 3. Besiktingar och synerna förrättas af kronofogde, länsman och tvänne nämndemän; men skulle nybyggaren med deras göromål icke åtnöjas, och det tvistiga vore af den beskaffenhet, att landshöfdingen det icke annars urskilja kunde, då förordnar han domhafvande, som med häradsnämnd uti kronobetjentes närvaro in loco ransaka och deröfver sitt betänkande afgifver.

§ 4. Den, som fått tillstånd nybygge uptaga, åligger ock om verkställigheten så sorgfällig vara, att han aldrasist inom tu års tid må hafva gjort någon början med hus upbyggande och jordens upodlande, så att skönjas kan, det han har fullt allvar med nybyggets uptagande, och icke i blott upsåt andra ifrån den platsen utestänga. I annan händelse hafve sitt erhållna tillstånd förverkat, och varde den rätten att derstädes anlägga nybygge updragen en annan, helst den, som är af någon förmögenhet, eller sig först anmäler.

§5. ... efter hållen syn och besiktning, att projektera och lands höfdingen att bevilja frihetsår; men dock må ej flere än femton års frihet beviljas, så framt icke synnerliga skäl och orsaker dertill styrka . . .

§ 6. Efter frihetsårens förlopp skola nybyggen geometrice aftagas och skattläg­gas, icke just efter de gränser och råmärken, som vid första utsyningen upgifvits, utan til det mantal, som de egors beskaffenhet, . . . befinnes svara före; och må en äldre nybyggare icke så underslås alla de trakter och till uppodling tjenlig mark, som han begär och efterstår, men till upbrukning ej medhinna kunna, att icke äfven den, som bred vid honom sig nedsatt eller bygga vill, kan få så mycken till nybruk tjenlig jord uti åker och ängs tillfälligheter, att han också må sig der städes berga och uppehålla, fast icke alltid med så stort hemman som den äldre, hvilken, så mycket möjligt är och utan publici prejudice ske kan, bör njuta sin flit och arbete till godo, hvarföre ock intet uparbetadt åker- eller ängsland kan honom frånkännas och någon annan tilläggas, utan med hans goda vilja och emot betalning, som arbetet hans pröfvas värdt vara.

§ 7. Ej må någon räkna sig hafva upodlat och nedlagt arbete å sådana ställen, hvarest han uprest en eller annan höstack, hässja eller lada, till inrymmande af det hö och foder, som sjelfva naturen, utan dikning och rothuggning, gifver; men för upodlad må den trakt och lägenhet anses, som igenom kärrs och mossars ut dikande samt träns barkande och rothuggande gjorts nyttig och brukbar till åker och äng ... så varder ej heller den förfördelad, som för ett eller annat nybygges yttermera inrättande skull mister de platser, dem han blott till fogel- eller djurfänge brukat; likaledes fiskevatten och andra läglighe­ter, som ej egentligen syfta på jordbruket.

§ 8. Nybyggares vidlyftiga fikande och farande omkring skogarna efter vildt och i afsigt att fånga och fälla, har hittills mycket hindrat jordens och landets uppodlande; och som lappallmogen, hvilka till en del för slikt skatta, nogsamt medhinna att fånga och skjuta allt det vildt, som under namn af dyrare skinnva­ror kommer; alltså hafva nybyggare dermed hädanefter sig ej vidare att befatta, andra till men och sig sjelfa till hinder, än allenast inom en half mil ifrån deras hemvist; och då en annan nybyggare kommer brede vid honom sig att nedsätta, har den förre ej att tillägna sig någon enskild egande rättighet på något djur-och fogelfänge inom samma trakt, utan nyttja de det gemensamt. Men hvad rof- och skadedjuren angår, så förhålles dermed efter allmän lag.

§ 9. Så mycket möjligt är, bör hvar och en nybyggare bibehållas vid fiske till sitt behof, och derföre får icke den ena underslå så mycket fiskevatten, der det finnes ... att icke en annan och så många, som kunna rymmas på de der till nybruk tjenliga varande platser äfven kunna få idka fiske till sin bättre tarf och utkomst.

§11. Flere arbetshjon, än i föregående § utsattes (på 1/4 mantals hemman, hvarest bonden sjelf är arbetsför, en fullvuxen dräng och piga; men på 3/8 och 1/8 mantal må åbon hafva en hel- och halfvuxen dräng samt tvänne pigor), må ingen nybyggare efter frihetsårens slut, hafva och hysa; och vare, om det är karl, som sig öfver det tillåtna antalet på nybygget uppehåller, han till krigstjenst förfaller, der han icke inom ett års förlopp, sedan han fyllt sina 21 års ålder, antingen utser sig och antager eget nybygge eller trädt i årstjenst. De drängar åter, som icke kommit till samma ålder, så väl som qvinfolk, hvilka på nybygget äro öfver det redan utsatta antalet, böra äfven söka sig årstjenst, men i annan händelse tjene ett år hos angifvaren för half lön och hafve sedan frihet att söka sig tjenst med full lön, och sådant utan åtskilnad antingen öfverlopps-hjonet är nybyggarens egna barn, släkting eller tjenstehjon.

§ 14. ... en nybyggare må desto bättre veta, hvad honom under frihetsåren åligger att göra; så vill Kongl. Maj:ti nåder hafva förordnat, att laga hus på ett nybygge skola bestå af en stuga och kammare tillhopa af åtminstone 12 alnars längd och 10 alnars bredd, med tak, golf, spis, bakugn och nödiga fönster, kornlada med loge, bred 11 alnar inom knutarna och så lång, att otröskad säd efter 4 å 5 tunnors utsäde der uti rymmes och bergås kan, så och stolpebod, fä-och foderhus samt stall efter nödtorften. Hvad nybyggaren till äfventyrs utaf dessa hus för emellankomna laga förfall icke medhunnit under frihetsåren, det bör sedan och inom viss förelagd tid fullbordas, vid vite eller att drifvas från hemmanet, sedan bristfälligheterna af honom utsökta blifvit, allt efter omständigheterna.

§ 15. Enär nybyggarne eller hemmansbrukarne i Lappland sig efter detta reglemente rätteligen förhålla och utvisa behörig åhåga, flit och arbetsssmhet vid jordbruket, så skola de till godo njuta de fri- och rättigheter, som förre förordningar och detta reglemente dem tillägga, i det de och deras barn skola undgå alla andra utlagor, än hvarföre hemmanet kan varda skattlagdt, som då ock då ifrån utskrifningar och soldathåll varda förskonte.

Källa: Arell, Nils (1979) Kolonisationen i Lappmarken.