Trollkarlarna i vallhätt.

En bondes son blev Helians, enke. 

De trolldoms. Han hade stor jordbruk. Så en bondes

dså han hade rödทำงาน på järnheg, fick hans lusta tag
i svarthustot men o' hyst i den. O'dom da 'gå

Öster, ynglingar o' hystade i höst. Helians lände da på fjö o' hyst hem i grovsträd. När han kom han

hun, kastede hanryfall o' hystade ned o' så' åt ynglingarna, att de skulle

plocka oppo dom, ti han fick tag i tonen, så han

kunde manas tort dom.

Samme bondes reste över Brännemose-

bygden ti järnheg. I skogen fall o' haring må

krav endast på denne sida!
o härända påss. Hon hade blivit mordad, o nu så bror, att hon ville tända i vida gud. Slakan fann om likn och o ställde om. Ellt då ble' flagsat. Slakan hade en stor Gårbrinaa.

O di undrade, varför inte förarna skulle bli.
Dess, o di kom ändå o fanke de skulle på o göra. Händligt blev då ett smäck o ett smäck, o ärven ynde omkring dem, men å di sig inte nått.

Når de rojde, tros o skulle bränsle


Han tvunne också flamme blyd.
O omhals lagade han, hur illa då' än va'. Han larm om Grässtrå o' enast.

Skriv endast på denna sida!
Harald föddes i Kyrkhult. Han kunne
faderens konster o' ställda fram mycket jordgods.
Så 'va' ett frunkefis, som hjälpte te' te' en för
äring, o' då'jade inte rikligt te'. Krönning dog, o' larmormekan fick sen ingen vs. Men Harald tog
konne må 'te' kyrkogården, o' då' ställda han dem,
så att hon fick be.

Magnus va' skägg, o' han kunne och
så en del. Han va' o' skaltetade hos min väger. O' skaltetade en massa jör. Magnus' hást te' stränd, o' magnus va' årskott. Jo' måtte honom, när jag tände
s' kvarvar, o' då' te' han: "Junkte nämndeminen, min
hást har skrek." - "Hjá ska' vi vil te' reda på honom,
a' ja'. - "Já,
"svarade han, "den Starmar mo'. O'" vippa på bakken s' den.

Skriv endast på denna sida!
vil hade en stör gård i Jellsland, men då hördes inte av, att han kunne något sådant. Färjest va' han mycket kopplarremng. Han va' en ställig man. Men hans två hovraval va' inte o'känd i ögonen.

Olika köpte också to' den Ställen. Han va' fattig, mystigt fattig, o'så gjorde han träskoteröra andra teleselen, o'så fopp han.

Ingen mänske får reda på, var svarhimmelsten å. Somliga så, att de hövde deu, o'somliga, att de gravde ner deu. Tjernmåla ha de deu, o'den fick min fas lina o'läs i.
Hä-Bengyan och Våtmannen.

Hä-Bengyan var på fattig pojke, men hon var mycket räcker. Så hon hon to' den där Sven Olson i Farsta, o' di gifta sig och hade två barn. Sven Olson var mycket begiven på spiritrycker. Men förjade Bolman, vi båtman o' hållas där, o' han o' Bengyan ville gifta sig. O' di skaffade mannen så mycket å ren startade spisaka di kunne. Men han ta' så förlåtad, så han tog inte å då. Bolman hade arv τε, som han hade skaffat i Rö, o' då gav di honom o' barnen. Di minsta barnet lät di regna o' träete, o' en bunt, som lät' urra tre. Dagen, stökade upp dör o' slavrade runt o' dig. Skräddaren, som var där, sade dör o' gick ti Ola Olson.
"Och så. "Ja sköna till och till "Brugox, dö de "du gör"?" Han gick ner efter då, "O dö bygade på sej, "sen hun lansmannen, o' med ble' di käffade, både "Boleso o' "Brugox, o' rannkända o' många ting, "Som behände, men han ville inte behärna. Vi dti skulle andra, o' "Starprållaen: "Hur i all vårde, "fa' se' tre huvun! Vilket ska' fa' hugga?" "Hugg att "mellersta!" "Fa' praste. Han huggde o' huggde, men "Boleso vände turunt, se' han huggde fel. -"Brugox "gjing en psalm, o' hennes huse jätt så ligt, pö då "att dem behände. - Dö sprang en hase över spets- "gården, o' di påtö, att då dö eft under o' ingen "vikta' hade.

Helen Boleso säd snäll o' rakt. Han del-
de rum mä min far, o' han hade skaffat sej en myg-
ke tunga väst, o' di' brakte di ute tea på den "heden. Di hade tillet på väster, o' i vårdjukna så nisselb.

Skriv endast på denna sida!