RANNSÓKNASKÝRSLUR FORNLEIFADEILDar 1992

I

BEINAFUNDUR Á SKANSINUM

Í VESTMANNAEYJUM


Mjöll Snæsdóttir

FORNLEIFADEILD ÞJÓÐMINJASAFNS ÍSLANDS

1992 REYKJAVÍK
(C) 1992 Mjöll Snæsdóttir

Rit þetta má ekki afrita á neinn hátt, að hluta eða í heild án leyfis höfundar.
Athugun á beinafundin á Skansinum í Vestmannseyjum 30.1.92 – 2.2.92. Bráðabirgðaskýrsla.

Hinn 29.1.1992 mæltist þjóðminjavörður til þess við mig undirritaða, Mjöll Snæsdóttur, að ég færi til Vestmannsveiða og athugaði beinafundin á Skansinum svonefnda, sem verlið er að hlaða upp aftur. Flaug ég til Eyja síðdegis 30.1.92, en það var fyrsta flug þann dag.

Bein þessi höfðu fundist á þann hattur, að traktorsgrafa, sem notuð var til að fjárarlægja jarðvægur úr vegg Skansins, hafði rekist í þau. Þetta gerðist þegar verlið var að fjárarlægja hleðsluna á innanverðum eða sunnanverðum vegg sem liggur samhiða strandlínun, eða austur og vestur (sjá teikningu 1).

Ásur (1968) hafði fundist beinagrinnd ekki langt þarna frá, eða 50–75 m suður af vatnstaðinum sem var austan við Skansinn.

Þeir sem voru að vinna við endurhleðsluna höfðu lagt plast yfir leifar grafarinnar og skýlt þeim sem kostur var. Gröfin hafði skaddast töluvert sem gráfarin kom við hana.

Traktorsgrafan hafði raskið efrí hluta beinagrinndaðarinnar, en annar fótleggur, hinn vinstri, var enn óraskáur og neðsti hluti hins hægri. Sá er í gröfinni lá hafði verið lagður nánast nákvæmlega austur - vestur, með höfuðu í vesturenda og fætur í austurenda. Á þennan hattur snúa kristnar grafir jafn, en ekki er þó ópekkt að heilsu kumli geti snúið þannig, og nefnir Kristján Eldjárson t.d. allnokkur dæmi þess í ritinu Sunnund og haugfé í heilinnum síð á íslandi.

Þeir er unnu að hleðslunni höfðu safnað saman þeim hlutum er í gröfinni höfðu verið. Þar voru tvö brot úr beinkambí og tvö brot úr jarnhlut, sem ekki verður sagt um að svo stöðdu hvað er. Þar voru líka þrír steinar, tveir líkilega eldítanna en einn glerhallur. Þá var þar einnig armband úr bronsi, gert úr tveim þáttum sem snúin voru hvor um annan. Var það í þremur brotum, en ekki virtist vanta neitt að ráði í það.

Í sníði sást að gröfin var 50–60 cm djúp, a.m.k. sá hluti hennar, norð-austurhornið, sem óraskaður var.

Með því að hluti grafarinnar var ekki raskaður máttí teikna sníð eftir moldarvegnum sem eftir stóð og fá þannig hugmynd um jarðlagaskipan. Hreinsaður var og teiknaður 2,5 m langur prófill í stálinu yfir gröfinni. Þá voru þau einar er óróskuð voru hreinsuð eins og kostur var, teiknuð og ljósmynduð og síðan tekin upp. Eininn var gerð afstöðumeynd, sem þýður hvar gröfin var. Erfitt að athafna sig, þævi vegna veðurs og þess hve dimmt er á þessum árstíma. Ekki var reyni að grafa neitt umhverfis kumlið. Fylgdi stálinu þá 12 metra sem búið var að fjárarlægja innri hleðslunni en sá ekki ummerki um grafir í þeirri línu (sem sannar að sjálfsögðu ekki að þær gætu ekki verið t.d. 5 cm innan við eða framan við þau línu.

Lýsing á sníði ofan frá og niður, númer eins og á teikningu.

1. Grasrót, 15–20 cm.
2. Mjög sendið lag, fylling í sjálfum skansinum, þykkt þar sem prófillinn lá ca 90 cm.
3. 5–7 cm þykkt lag. foksandslínur með mold á milli.
4. Svart gjóskulag, sést aðeins vestan grafarinnar. í torfi?
5. Brún hreyfð mold, 5–10 cm þykkt lag.
6. Svart gjóskulag, ca 1/2 cm þykkt.
7. Ljósbrúnt moldarlag 1.5 – 2 cm þykkt, ekki sjáanlega hreyft.
8. Grátt gjóskulag, með órilitum ljóssari flekkjum og grænleitri siliku, sýnist nokkuð moldarblandað. (Liklega landnámslagið). Þykkt ca 1 cm.
10. Dunnt ljóst (gulbrúnt) lag, mörk við lógin yfir og undir ekki skýr. 1 cm þykkt.
11. Brúnt sendið moldarlag, ca 4 cm þykkt, sams konar og 9, en rauð–brúnna.
12. Grátt lag ca 1–2 cm að þykkt, líklega gjókka.
13. 13–15 cm þykkt moldarlag rauðbrúnt, óhreyft, ath efstu 4 cm eru minna rauðbrúnir, fremur ljósbrúnir, en skil ekki skórp.
14. 3–6 cm þykkt dökkgrátt gjóskulag.
16. Hreyfð mold, fylling í gróf.


Fundir:
3. Óþekktur jarnhlutur, brot. Í tveim hlutum og virðist hafa verið størri. Einhvers konar kvisl, forkur?
4. Steinn, eldittna?
5. Steinn, eldittna?
7. Nagli úr járni.

Allir þessir hlutir, nema nr. 7, komu fram þegar traktorsgrafan rakst í gröfinu, og voru eftir lýsingu nálægít mitti/mjöðum þess er í gröfinni lá. Naglinn nr. 7 var hins vegar meðal raskaðra beina sem lágu nálæggt mjöðmagrininni í gröfinni.

Þessari skýrslu fylgja:

1. Flatarteikning af gröfinni/kumlinu í mælikvarðanum 1:10
2. Sniðteikning af gröfinni og jarðlögum yfir og umhverfis, í mælikvarðanum 1:20
3. Afstöðuteikning af gröfinni, í mælikvarðanum 1:200

Reykjavík, 24.2.1992

[Signature]
Beinafundir í Vestmannaeyjum skv. heimildum frá heimamönnun ofl:

1. Undir Heimaklett, staður nefndur "Litla-Langa". Í ritgerðinni "Gömul örnarfni í Vestmannaeyjum" (Árbökk 1913) hefur Sigurrður Sigurfinssson það eftir Brynjólf frá Minna-Núpi og séra Brynjúlf Jónsson að mannavein hafi fundist þar og telur visbendingu um að þær hafi eitt sinn verið kirkja. Þetta er staðurinn þar sem menn hafa helst viljað láta þá kirkju standa sem sagt er í Kristnísogu að reist hafi verið í Vestmannaeyjum sama ár og kristnir var lögtekin á Íslandi.


SNID GEGNUM GRÖF/KUML
SKANSINN
VESTMANNAEYJUM
1.2.1992, MS
1:20