Sjärnarne blaste vid alla byar och städer på slutten i sina harn betede om magenen och stramlade med sina ringstafar. Agnarne utställde bockskapen, som på en gång medfoges vid huden och utfördes af kyrarna till pädelar i stä, så ordentlig, att det var någo att se. En inrättning, som varse nog nyttig vid de många Städens uppe i Sverige.

Ringstakten är af en halt allde lang och består af två hjäpp eller et två stakat med en järnt, som är breden och fast på halvva och ytta ändan af hjäppen. på denna järnten hängde 5 stycken järningar, hvilka stram lade, då de ristaes emot den jämna järnten och stöttes emot hvarandra.

Ugnarna på huvud ståde allmänt med en huv äm en vagn, och med tärn af meder och dessfär firflagor.

Agnar, den andra ginge hvar med junas och hade meran, skar en fjärdel bok, som gift i bokland bromsar på hvilke dem andra rode och hörde bokskapen tänkande, att de ej skulle slanra, de de bloppa jagade af stigen. Agnar ne hade i henden en ringstaf, dem de skattered och stramlade, att derigenom drifva bokskapen, hvilken var för dem så röd, som huvuds för hvarståharran.