***Bonäs by***

Bonäs brukar kallas för Sveriges längsta radby. Den sträcker sig, med gårdarna som ett pärlband utefter bygatan, i en längd av ca 5 km från norr till söder.

Traditionen säger att byn tidigare legat nere vid Orsasjön, för att sedan ha flyttats upp längs kanten av flygsandfältet.

Många gårdar i Bonäs har kvar sin gamla karaktär med kringbyggda gårdstun. De ligger tätt tillsammans med lador och härbren mot gamla bygatan på ett sätt som för tanken till medeltid.

Byn är klassad som riksintresse för kulturmiljövården, fastställt 1987.11.05 av Riksantikvarie-ämbetet.

Första gången Bonäs by omnämns i skriftliga källor är år 1435, men då under benämningen Bonis.

I en skattelängd upprättad år 1529 finns 27 skattlagda bönder i byn, som då är störst i Mora socken. Bonäs kommer även i fortsättningen att höra till de största.

Platsen har troligen varit bebodd redan i förhistorisk tid. Man har funnit slagg från myr- och sjömalm på flera ställen, som tyder på detta.

Vid brunnsgrävning har man hittat en så kallad Norrbottnisk hacka av strålstensskiffer från yngre stenåldern, ett av de sydligaste fynd som är gjorda av denna verktygssort. Den förvaras nu i Zornsamlingarna.

Namnet Bonäs härrör enligt ortsnamnsforskaren Bror Lindén från det forndalska ordet Budhanes. Bud syftar på *"höbod"* och ordet näs på näset ut i Orsasjön som heter Näsåkerudd.

Morafältet är Sveriges största fossila flygsandfält. Den del av fältet som ligger närmast väster om Orsasjön kallas Bonäsfältet. Det låg länge obundet vilket ställde till stora besvär vid stormar då sanden drev in över gårdar och odlingsmarker. Fältet är nu beväxt med tallskog. Tre grundvattensjöar som saknar till- och avlopp finns här, Lintjärn , Musi och Ätjärn. Vid storskiftet kring 1850 avsattes en 500 m bred remsa av flygsandfältet som samfällighet, för att binda sanden. Det var vid vite förbjudet att fälla skog här eller ta bort nedfallet ris. Området kallades *"Swainwalln".* En del av Svinvallen blev naturreservat år 1990.

Här förekommer såpörten (Gypsophila fastigiata) på enda platsen i Sverige förutom Öland och Gotland. Även Mosippan (Pulsatilla vernalis), *"Tjölåtuppa"* på Bonäsmål, trivs här.

Som en kvarleva från varmare tider finns Sandödlan (Lacerta agilis) och gråmyran (Formica cinerea), vilket är landets nordligaste utpost för dessa två arter.

Bonäs har i skattelängderna bakåt i tiden alltid hört samman med Våmhus. År 1539 finns benämningen Boness settungh. 1571 är namnet Våmhus sätting och 1669 heter det Norrbyggie sextung. På 1700-talet indelas Mora socken inte längre i settungar = sjättedelar utan i fjärdedelar. Därav kommer namnet Våmhusfjärdingen som är benämningen på Bonäs och Våmhus tillsammans.

Kyrkligt sett har Bonäs alltid hört till Mora pastorat, med vad gäller skogar och fäbodar har det varit stor samhörighet mellan Bonäs och Våmhusfolk.

Även hantverksmässigt hör byarna samman. Bonäskullorna har varit lika skickliga i hårarbete som kullorna i Våmhus. Ofta har man följts åt ut i världen för att sälja sina alster.

Det samma gäller de så kallade Våmhuskorgarna, som även tillverkas i Bonäs. Här har också tillverkats såll, svepaskar, bakredskap och kulor för hårarbeten.

Bonäs har troligen inte växt i omfång på flera hundra år, däremot har befolkningen ökat. Därför har fäbodarna varit ett så viktigt inslag för att försörja den ökande folkmängden. Exempel på långfäbodar är Dyverdalen, Kallbol och Krångsenbol (Kransenbol). Dessa upphörde att brukas i slutet av 1800-talet.

Myrslåtter på Anjosvarden, som ligger uppemot Härjedalsgränsen, har haft mycket stor betydelse för överlevnaden hos Bonäsfolket. Åtskilliga är de hölass som transporterades med häst och släde vintertid ner till bygden, 5-6 mil enkel resa.

Området har även använts för jakt och fiske. Förutom kor, getter och får släpptes stora hästflockar häruppe. Dels för att spara på betet hemma i byn, dels för att området var tämligen förskonat från flugor och broms som annars plågar hästar mycket.

Hem- eller åkerfäbodarna har brukats längre fram i tiden, till 1960-70-talen i vissa fall. Numera används de mest för fritidsbruk och är i de flesta fall väl bibehållna. Fäbodar tillhöriga Bonäs är Fryksås, Fyriberg, Rädbjörka, Björka och Vasselnäs.

Bonäsgården började byggas år 1937 av byggmästare Anders Diös, född år 1891 i Indor i Våmhus. Hans far Djus Anders Andersson hade släktanor i Bonäs. Senare har Bonäs bygdegård byggts till. Den är känd för de årligen återkommande kulturdagarna, midsommarfirande och andra kulturevenemang. Vid gården finns en samling gamla timmerhus, de äldsta från 1500-talet.

Några skulpturer som bör nämnas är **Lekande björnar** av Michail Katz, **Solglitter** av Carl Milles och **Visenter** av Arvid Knöppel.

Bonäs elektriska andelsförening byggde år 1920 kraftstationen i Säs, 6 km väster om Bonäs. Föreningen bildades i april det året och med stor beslutsamhet kunde arbetet genomföras så snabbt att man redan till julen 1920 kunde upplysa byn med elektriskt ljus.

Baptismen kom till Bonäs via Orsa och Våmhus vid mitten av 1800-talet, medlemsantalet år 1858 var 41, mest unga män och kvinnor. Från början blev baptisterna förföljda från både kyrkliga och världsliga myndigheter. Motståndare mot den nya väckelsen i byn var heller inte alltid nådiga, utan störde gudstjänsterna och krossade fönsterrutor. Bittra lärostrider uppstod och medlemsantalet sjönk en period. Rörelsen gick sakta framåt under 1860-talet och stärktes. Högt över byn ligger kapellet och församlingen finns kvar än i dag.

Efter studier i Bonäs gamla bystämmoprotokoll kan man se att rädslan och respekten för vådeld var mycket stor. Man hade brandvakt på julnatten, och blossen för julottefärden fick inte tändas förrän man passerat större delen av byn och befann sig i södra ändan.

Brandsprutor anskaffades och *"Stegar, busshakar och korstensopar skola ovillkorligen på var rök finnas, och ifall de nu icke genast finnes skola de skaffas allra sist till den 1 januari 1845. Vite av 24 RiksDaler för var bristande nämnda persedel".*

Trots all försiktighet kom elden lös i oktober 1934. Vid södra delen av Bonäs bygata brann 11 gårdar ner till grunden och 22 personer blev hemlösa.

Kål Barbro Johansson