Födelsedagsverser.

När någon syns på
som inte han eller hon uppsökt med
följande verser, som jag omnämn
sin omvis mig som:

En födelsedag som det inne,
det är i dag din födelse den
Må du härfrån med hjärta och sinne
föra livet, som är din vår,
Som låtit dig till världen födas
och våra upp ieland som hjord
met all din flit och all din märka
glöm inte bort med sina ord
som visar dig den påta vägen,
den vägen, den du vanda skall
om i bönen du är trägen
och med din åra skot det kall.
Tidvis kan jag lycka och välkomnelse till
jag fört företag.
Och detta var olika ett syft
för vickens person gratulationen
punktade.
Förridaretal vid bröllop.

När de varit och blivit
vigda att var lite från gården sed för-
madarna från stussen och red i förväg
våg bröllopsgården. När de kom dit
höll en av dem följande tal:
"God dag, käre vänner! Jag har en
flektig härering att framföra i dag
från vårt hedbrovärda brudpar, de
håva i dag lycklig och väl
anlåt deras tilltänkta resa och
haver i dag kunnat ett band, det inga dödlig orelse kan utplösas. Livets lust, att detta lätta mätte hållas att obrottsligt ålka varandra in i tiden, så att de mätte kunna nåkas i himmels glädje och vår dyre Frälsare mätte kunna få höra deras glädjefulla tidtal: 'Kommer I min faders välsignade och be- ritter det rike som öder är till- rette ifran världens begymelse. Får inte det vi önska öder Guds.
frid och välignelse haver vi något meddelas Eders den gladisfulla underrättelsen att dessa sällskapskrönts med lycklig framgång och är nu på återvägen till detta glada bröllopsbanet för att hos Eders i undrakt och vänskap dela den gemensamma bröllopsglädjen. Adö.

Sedan bålet var hållit red för gudarna tillbaka till klässen, som de sen följa till bröllopsgården.
det brukade vara dragoner, som var förridare.

Ett sådant tal, som det ovan
nämnda hörde jag vid ett trölling
i Vibyloch omkr 1860 och har
fort att några gånger senare.
Gillena i Öres.

I Öres fanns inga

gilleman.

Jula, mittsommar och hösts-
gille gjorde herrkapset och rå vore alla på gå-

rin lejden.

Man dränsade till för antingen

med "Malé" (på vägen under vakt gåsbo) eller vid prinsjärn. Var det på sintem-

dränsade man på magasinet.

Skriv endast på denna sida!
Rida Staffan (Vebro), omkr. år 1960.

I Vebro'd brukade någon rida Staffan en av julaftagarna, vilken räknas jag inte. Det var bara en som red. Han red omtrent dit gårdsarna och red ända fram till stugan. Han brukade gå in i stugan. I stugan, red han innan i stugan och sjöng Staffans rima innan i stugan.
Så med själen.

Jag fick hänkade man
även bin 1980-talet gå med själen.
Det var en gammal genreën som gick under en
ställe, som han berättade hur det för att de
skulle pröva emot.
Hon kom någon gång under julen.
Hå kattem på varman. (Björnö, 1859)

När jag tjänste i Vebös (Fina l:5), såg jag på när skog katten ur varman vid Björnöpygs. Det var år 1859.


Skriv endast på denna sida!
den som sloy hål på stormen blev "kungen".
Man satte om sjön, bande en bindel om öga-
men på honom och alla figorna påte
sig runt omkring honom. Han skulle
utvälja en av figorna att sjön blev
"drottning". Sedan han valt sin drottning,
red de omkring plättet tre gånger.
Först red musiken, så kom adjutanten
därefter "kungen" med en ryttare på var sida
om sig, sedan "drottningen", likaledes med
ryttare på båda sidor om sig, därefter kom
de andra ridande två och två.
Sedan de ridit omkring plättet bjöd
herskapet på drottning, vin och brännvin.
Detta dracks, medan de sjölls kvar på hästeggen.

På platsen brast ett vass av del främman

de som gåg på upptaget.

Från platsen med de sörsking till gåt-
sarna. På varje platses hjärta plåtchin

fist det de kän det platset där R skulle ha
gillet. Tid detta hade bosonen på Börns-
torp skänkt mattror och malt.

Men samans, hän det blev givar dag

Under gillet fick man kalla kungen
för kung och drottningen för drottning
Men för den som gick det seine hade
bosonen utsett 50 kronors lister.
* Vid ett senare tillfälle förklarade sakens
mänsklig på hur var fräken angående
sagen. Så mycket var han ansökt på
för att var en söktens dag, men
slog ketten av husmännen.
Majsjungning (Veberöd, 1859)


Man hade grön kristna med sig. Om det inte fanns avresit gront då. Däg man närstå...
från åkeltårsbunkena. Nu man sjöng

"Nu färda vi maglikt efta tak", såg man

om i kvist i takdäcket över trappare.

Dör man försjungare. Han började på

Svers och så fick han andra sjunga efter

domn.

Vå ni sjungit visan, som folket ut

met ägg och pengar. På så på tände

ni älgspån på en lång korg ägg och ända till

30 år i pengar. Dessa användes vid majgillet

jag minns inte, om de sjöng en så-

skild vers som tack, eller om sjöng som spelarevär-

men bläckade sjunga med det färd laget: "Haven tack,

havem tått för un ledertigen skäck!"
Majvisan (Vebro, öster, år 1860)

Av majvisan minnes
laxermem mesta crustaka vissar eller
delas av sådana. Efter upptäckning av olika
variationer av visan, fick han anse, vad han
med fäderhet ansåg, att man sjungit
omkringna in, varje kraft varo:
"Hört det av oss medje"
"Var en allan nådig med gladje"

"God aften, om ni leverma är,
maj är välkommen" (?)

Skriv endast på denna sida!
folket om vi orda är.
Var om allom måstig end med glädje! (2)

(“Alla vårdens skapare av evighet” första sten.

fr, sjöng inte)

Var skog och mark sig fröja plönt.
Var tät vi ons bedja,
Valborg bär bort kvar och gräset grönt.

Var om allom måstig end med glädje.

Den lilla Karlsons hjärta klung,
End han med trojmanar säng.

Skriv endast på denna sida!
Födela oss ett gynnstigt år,
Bvêrna både hans och går.

Hed svett vi jorden yrkat (bukat?)kar,
Och lage vår päd i hennes buk.

Besämja vårt arbete väl,
Varigena om till vår och gåt.

Giv näderlet som Gândig är,
Att grönkas våra bäd mark och kår.

Vår skog med allt gott fölår.
Giv vad du hemköp föder, gärn!

Skriv endast på denna sida!
Låt våra kom på äkrarna,
Och gräset gro i ängarna.

Låt våra frukt på träden visa rust,
Att vi börjar må ha lust.

Låt bin ge vax och honung söd,
Dis läcker som mat, jus och mjöd.

Starkt kunde hang på sängarna
Så besk malört i ängarna.

Låt boskapen i synighet
Tillvaxa uti goda ät.

Skriv endast på denna sida!
Hör mig och snör och öser på det, bövte blir követelget.

Vät honan given ögg på fat, till pannkaka och äggmatt.

Tills kläderna gir höj, hänga och selö, skoja en i hetta och knall.

Så passerar maj uti ert tag, vi kommer igen som påjensdag.

Ör skog han kan så grön en klät, så vilja vi alla bli godvakt. (?)

Skriv endast på denna sida!
Majgillen (Välderö, omkr. 1860)


Liksom vid el första gillena först alla frågarna och pegorna skall i två dag.

Skriv endast på denna sida!
Ålstänkalkaget och Västerbackalaget. Alla måste vara med på Rosa majgillen.

Den som inte tillåter sig att jag göra förekommer, får luta 50 tills för köken.

Majgillen, liksom pingst- och midtall, härjade och döda avsättades för på den gräns, där man från pingst maj och som man i förväg tingat för Rosa gillen.

Trädötten, under majgillen, användes de penigrik och ägg, man fick, när man sjungit maj. Dessutom fick man lägga ut fem kronor för att dem göra under dessa veckor.
Pingstgillet (Veberöd, sommar 1856)

Pingstgillet liksom middanmargillet arade i tre dagar.


När man vandrade mellan gårdarna.
gick spelmannen i spetsen. Efter födde de andra, två och två, en släng arbete piga, arm i arm. Narr man korn fram till gårdens sida och vandra i lands och sprang "svängerompa" in på gården planen. För att man skulle hitta såkallade milslapp, när man svängde, drankade man hålla i en näsduk och alla dem om fingarna.

När man plötsligt sprang "svängerompa", skulle man gå mellan dem, som stod i första paret, som stod stilla och lyfte käpparna, så att de andra kunde gå under.

Se fort vänja par, kommit under, bör.

Skriv endast på denna sida!
jäste det att fÖrra ärre på gårdplanen. En pälsman plötsligt att gå följa och fastän
var det, gäller det för husbonden att bära
pälsmanen, annars upptas han sin väg
med alla andra efter "Swägerompa".
Tornen de gjut sin väg skulle de månlig-
na förändra på vart ställe. De fick
en sup eller kopp (?) på vart ställe.
Nu de hot över alla gårdarna i gälleslaget,
kom de till pust däri de gåd, de gället
skulle vara. Då var tel. 8 eller 9 för
morgonen. Då var många av Skångarna så
fulla, att de knappast kunde gå, fastän
det var bestänt, att den skulle lida.

Skriv endast på denna sida!
Tidvis, som var så full med fält och lund.
Jag med till sist stället. Här
fick de samma försörjning som på andra
åldrena, nämnaren de alligevi åt.

Någon dag förrst hade pigan och
fångarna kött över med mat till gården.
DET var mycket mat som behövdes. Man hade
med sig leda plinktor, fat med grått och
lindskott och annat.

På söndagen var även lundbor och
matvårdarna hela dagen likaså påsten.
Där stannade man först lång tid kyrkan.
I spetsa gick spelmännens och spela och
på följe de andra efter på om plog.

Skriv endast på denna sida!
på skulle ha bungen. Tills under hele tiden, må en marschera de under hele sommaren. Född man varit på högmassan sprang man på kyrkan "svänderompa" och Romele-klint. Även påsten och hus- lerntefolket brukade gå med det opp. Dessa fälte även med hem, där man dö fritt mittag.

På eftermiddagen ljud på lätty så mycket de ville dricka. Tort mammamå en drinkad och vore pristigt helatuna. En drinkade de långa förra kronor i tätt glaset som tack för trakteringen. En givit gick ut 10 kronor bråts.

Skriv endast på denna sida!
.. och ö knarrar rörs.

Visar och visar andringarna
under magisteren, vore andringarna
ell者 hände det att det inte laget
bygd det andra ville sig under någon av
Sagarna.

( Pä viro punkter var sagemanen oches
använda händelseförloppet. Ökända uppgåve ba
vid ett annat kapitel: "Sprang slängersmyr,
gjorde vi, när vi gick och gick mej.")