Erik i Varbos gård

Välkommen till Eva och Erik i Varbo! I ett skönt och skyddat söderläge vid sjön Varpan återfinner vi spåren av stenröjd mark och hus av olika slag, vilka utgör rester av den gård som under knappt 300 års tid spratt av liv och kiv på denna plats, från mitten av 1400 till slutet av 1600-talet. De mest påtagliga resterna av ett hus är den källargrund som är delvis inhuggen i fasta berget på toppen av gårdstunet, med en härlig utsikt över sjön och omgivningarna. På källargrunden har det varit en timrad överbyggnad. Gårdstunet med odlingar inhägnades av gärdesgård för att hålla betande djur borta från grödorna.

Äldsta belägg för namnet Varbo är ifrån 1452, då det i ett dokument benämns som ”Verpae bodhae”, alltså ”Bodarna vid Varpan/Varbo”. Det finns även uppgifter att Varbo ska ha varit en av de mera framträdande egendomarna vid mitten av 1400-talet i Falun. Gården ägdes då av Hans Brännekettil, 1439 omtalad som bergsfogde, en mycket hög befattning vid Falu gruva. Som det verkar flyttade hela gården till sitt nuvarande läge, ca 500 meter sydöst om denna plats, någon gång före början på 1700-talet.

1716 berättas att det för mer än 200 år sedan bodde en man i Varbo som hette Erik, som skall ha slagit ihjäl sammanlagt 7 karlar. En av dessa var prästen vid den gamla kyrkan (Kopparbergs kyrka). Prästen blev mördad eftersom han började sin predikan utan att Erich hunnit dit. Efter dråpet tog sig Erik skyndsamt hem till sin gård och rodde ut på Varbo tjärn med en kittel guld, en kittel silver och en kittel med koppar och annat värdefullt. Dessa dumpades i tjärnen (som är 40 m djup) och ligger där än idag. Drängen som hjälpte honom med detta ärende blev iputtad och dränkt. Erik förskansade sig på sin gård, tills hans fru Eva fick nog och slängde ut nycklarna till soldaterna som belägrat gården. Så blev Erik i Varbo fastagen, rannsakad och dömd till döden. Det berättas även att Erik har haft ”öfwertäckt gård”, så att när han var borta, ”slapp ingen hwarken uth heller inn. Efter hans död har ingen kunnat bo uti hans gård för spökeri och annat sådant trollskap. Det finns inte mera kvar av hans egendom än en stor valvad källare.”