Sigdal Buskerunt

Junkreabhin of fra Guroun Pijpssing 1946 Ohment og Divrose
un aersökelser og utgravninger i Sigdal pgd.
Buskerud 5-21 juni 1946
vez Gutorm Gjessing.

Un đersökelsene i Sigخal er kommet i stand på initiativ fra Sigđal bygdebok-komune med stötte fra det lokale historielag og ungzomslagene, veন lærer Anfreas Mörch og stud.philol. Thorsten Eken. Utgiftene veत undersökelsene ble Nelt mellom તisse organisasjoner og Ol`saksamling en.

Da lærer Mörch har fatt i oppArag à skrive bygreboka for Sigial mer Egge tal ville han gjerne fà ei registrering av de faste fornminne og helst ogse̊ at det ble grava ut noen hauger. Arbeiđet med registrering var forbere⿻t ved at ungromslagene havie oppnevnt ombuasmenn som gikk rundt på garrene og forhörte seg om gravhauger. Sammen med zet store Iokalkjennskap lærer Mörch (Iærer og kirkesanger i bvgia i annen generasjon) sitter inne med, gjorie तette at det ikke var nödveniig for meg å Ara på zet uvisse fra går? til gårત, slik det er vanlig under slike registreringsarbeider. Ikke Jesto minđre må den registrering jeg har foretatt regnes som likeverig men ae som er utfört som lear i , तe systematiske arkeologiske landskapsundersökelser Olasaksamlingen Ariver.

De utgravninger som ble foretatt vil bli omtalt under Haugan (gnr. 35) og Eikje (gnr. 40).
$\qquad$ " $\qquad$

Eggetal sogn.

Moen. Her var det opplyst at det skulle være en gravhaug pa joriet hos Olaf Knutsen. Ved
 mitt besök viste det seg imidlertid å være en naturlig grushaug slengt opp av elva.

Anoreas Minch.
Prestfoss 1. juli 1946.
Berr konservator dr. Gutom Gjessing, U.0.sming, 0slo.

Jeg ma nok pa lov a bry Dom med enda noe, för De stikker av til U.S.A. Det or vel egentlig U. O, som skulie ha detto, men det komer vel fram on jeg sender det til Dem 1 mex private former.
Jeg nevmte visst for Dem at jeg hadde spor pâ of steinsettin oppå Dugurdmalnatton. Den gangen jes samla folkeminnene- i 1928- vas det ei garmal jente som fortalte segnet om M111 mill Tove, og Ia det til Dugurdmånatten. Dette er ikke offentliggjort gjennom Folkerinnelaget enda. Hun fortalte videre at det måtte vare sant, for det var mura opp på kantene av högste natten, Det var det robverane som hadde gjort. Jeg skal ikke gi att heile sagnot, og hellen ikke diktet. Non det ga meg sam sagt, sparet.
I dag drog jeg da ut pà en "चitienskapelig ekspedisjon", hoilt alone. Resultatet var hva jeg hapet, men ikie torde vente: Dot er nok ei gammal. steingetting oppà Dugurdmåinatten.

Dugurdmålnatten er högste punictet pä markene mellom storelva ved Nerum og Eldalsroa, Ost for natten gar veien Pra Wdalsroa til Trodisherad, fra denne velen gax det ef slepe 1 retning Bstm vast over til Haga ved storelva. Duguromalnatten er 424 m hbg, med bratt fjell pa vestkant. en- mot Storelva, delvis bratte fjellvegeeri sor og ost, men neir Perbart lende nordover, der det er noen flaborgrygger med gissen furu skog på.
Det er hogste toppen av natten som er valt til forsvarsverket. Denne toppon or ar stoxkt kvartsblanda fjellslag, mye or neston roin mjblkekvarts, Tra toppen her kan en se vidt on seg. Heile Eidalscoa, storfjorden utover og dalen oppetter storelva heilt nordover til Engazgardene. تn ser ogsà garder innpå Rundskogen i Krödsherad. Lendet omkring er sà ipont at det ville vere vanskelig for en fienderlokk a komme usett fram til toppen. Det er eineste pal nordkanten, dex det nå vokser skog, man det vilie vare snaxt gjort á tynne ut den sá det ble oversiktlig også pà den kanten.
Hoile muren har vert cr. $80(90 ? 9$ ro Inang, og ligger pá nowd og ostkant, der det mangler naturlige, trygge vegger. sjolve Eisen er dellt 4 to ved en dal som stwekier seg no - sv. Denne dalen er vel sine 19㿾 djup pà cet djupeste, men skrener oppover not sv. sà den frampå stupet er ganske erum.
Muren er rasa ut Plere steder, eller velta utover berga. Det har vel vert tidsfordriv for oxbeidsleie gjetergutter og andre spreke karer. Stainene i muren cr fike store, de stbrste er pâ vel karsloftet, men de fleste er minore. Muron er ikke noe sted over 60 cm nå i hőgae, breidda er et vanskelig a si noe on. Det ser ut som donne har vart omlag 2.5 mi den djupeste dalen, Mon det kan vare at det er rast ut s\& muren har vart smalere da den var ny. over de snaue berga er muren bare $70-80$ an brei.
De torste 20 meter mur Ira vest(B) lieger på högste assryggen og ender på en 2.5 m hög trekanta bergnabbe der alle sidene er bratte. Denne nabben har bratte gider ogsa pai innersida, derfor har det vart mur oppå, sả ikke rienden skulle konme dit of angripe ovafra ned. Her ligger heile muren velta ned po nordsida. (D)
SB kommer et lágt pass, med 1.5 m brei mud, 2.5 m over til neste berg-子ygg, og fortsotter $14-15 \mathrm{~m}$ bortover til den ender utpa et bratt flog ( $\mathbb{E}$ ). Vi or nå pả vestkanten av den delen som deiler assen 1 to. Muren tar til igjen nedi dalen ( F) og fortsetter ostover berga 14 m til den nap on sygg med stupbratt vege utover- 5 m lang-, over ei Iita skorye of 89 m östover til den komer utpa stupet íost.


Flabera m: fürichog.

Fra nord kant.
Oppre mör pribtea unne.



