Sperðill: Spreng Hlægilegt Fornleikrit

Torfi Þorgrímsson

Sperðill, eftir Snorra Björnsson, er, eins og bókin auglýsir, „Leikrit í einum þætti“, er gaman leikrit og fyrsta leikritið skrifað á Íslensku. Sem leikrit kannar Sperðill, á mati höfundar, hve hlægilegir og ömurlegir aðalsmenn geta verið. Snorri kemur hlægileika þeirra fram með titlunum sem þeir þarfnast að vera kallaðir með (t.d. Eders hjexellensio herr Sperðill) og óþarfa slettunum sem þeir nota, ömurleiki þeirra kemur fram með hvernig Enra kemur fram við Rukera, Enra móðgar gáfu og stöðu Rukera, en Rukeri bregst lítið við, og spilar leik Enra næstum án hvartanna. Þótt leikritið var skrifað fyrir um það bil 270 árum, berast þemur verksins líklega enda laust fram í tímann, fyrst stétta skipting er með þeim stöðugustu fítusum mannkynsins.

Snorri Björnsson fæddist 3 oktíber 1710 og var allt að skáld, prestur, og galdramaður. Hann fæddist á Höfn í Melasviet; Sonur Björns Þorsteinssonar bónda og konu hans Guðrúnar Þorbjarnardóttur. Snorri ólst upp meðal stórum íþrótta miklum bræðra hóp, meðal annars kunnu þeir þann eftirsótt mikla kraft að synda, sjaldgæft á sínum tíma manni er sagt. Seinna varð hann stúdent hjá Skálholtsskóla og varð svo prestur á Stað í Aðalvík í 16 ár. Þar hitti hann konu sýna Hildi Jónsdóttur, dóttir fyrirrennara Snorra á Stað.

Árið 1757, sama ár og hann skrifaði Sperðill, erfði Snorri Húsafell og bjó þar í rest síns lífs. Þar varð hann frægur vitrar maður, galdramaður sem fólk leitaði til til að fæla drauga, og lækna fólk sem taldi sig bölvað. Hann var sagður vera góður í þessu, og er talinn hafa fælt „sjötíu eða áttatíu“ drauga á Húsafelli. Hann var líka smiður, og fílsterkur; Hann gat lyft allt að 180 kílóum.

En Snorri var á engan veiginn einhæfur, hann var líka frægur skáld, og margs flinkur þar af; Hann notað allskonar forna og flókna braghætti. Á mati höfundar kemur þessi gáfa fram í orða bragði og uppsetningu Sperðills.

Snorri hafði þrjá syni og fjórar dætur. 1797 hætti Snorri sem prestur á Húsafelli en lifði þar áfram þar til hann dó, eld gamall, níutíu-og-þriggja ára 15. Júlí 1803. Já, Snorri Björnsson var einginn smá risi á sínum tíma.

Enn, svo komum við okkur aftur að aðal verkinu hans, Sperðill.