Upptäckningen rör beloppets och lyden:

Alle Ake, mörbel un i blära, törjebadur. Alle
förte karne på en regelb. efter förbild
från Nössil.

Möblera en jummas på vingen mellan forts och
Gärdby.

"Tåf pochen te mjä i inte en". "Han trod-
de att det var trebleka sjölande."
"Vestrum stod i kroppen sett en natt. Då
kom försön upp. "Han lade den lus-
täfta på tröskeln och den anden i
överkant på dörran. " HAR du sitt-
till sånt gäpel (= gapande)?" sa han.
Högg framgångsfull an upptäck vort
om steg i täfta på tröskeln. "Har
du sitt till sånt öser (= äsande)?" sa
han. Sjöman gav sig ut ut ur gjen-
till en vildspringande."
hus lade var ut och stjälpte åt med dans. De
hade sjörren på en stol med ett barn i fam-
nen. "Lyg op tula män, män på stol för
Skallboke!" så han. "Ja ska på dag för
Skallboke!" så hade. "Man slog helan
i huvudet med justert. Vi för hon rör i
sjön. Skallbo etta alltid men sat-
ta något i sjön. Det drag hon men.

lys op, etc. betyder: lys opp, helan medan,
lyg står en Skallboke. Skallboke är en
hus i huset på barnet hon hade i familjen.
Hoden är på tula sprit för sig. På det med, folket i
orten helan hade de lodit: lys op [il. lys op] tula
män (tula män), män på stol [il. stöp] på Skal-
boke. Lust hela inte Skallboke utan i detta,
av nåt många händer, sägen.
Jag hörde min far tala om; men det var i Bleking. De skulle gå åt julottan, och då brann det eldar där på sådana där ställen, där det var skatter.
Då jick han förbi ett sådant ställe där det var en sådan eld. Han stannade där och såg en orm ringla sig där.
Han tog då salmboken och hastade den över ormen.
Sen när han jick hem, så tänkte han att må han skulle se efter vad det blivit med salmboken. Han stannade där, och då låg salmboken oskadad kvar. Det hade inte makt att ta på Guds ord, se.
Ormen han var en klockkedja, som han tog vara på.

När kalaset var slut, stannade Ola Matts hos Engström över natten. På natten kom också gasten. Han talade om att han var ett sjövrag, som låg vid Klåvenhall.

Skriv endast på denna sida!

Karl Andersson
2 april 31 LNS
Här är en lång historia ifrån Bleking, som lantbrukaren Karl Andersson i Solberga med stor talang berättade.
"Jag kommer ihåg, att farmin talte om en historia, när de jick och bar posten förr. ....
Posten måste de gå vidare med när den än kom, om det så var på själva julafotn.

forts!

Skriv endast på denna sida!
När de hade slagits länge, kom han och frågade henne, vem som hade rätt. "Ja, den här gången var det du," sa pigan. Det var bra det, sa han. Sen sade han till pigan att i den ena flickan hade han en klocka, den skulle hon ha; och i den andra flickan hade han pengar, dem skulle hennes husbonde ha, för att han skulle begrav ha honom. Han hade drunknat på sjön och han fick inte komma in på kyrkogården, förr än han hade rätt på kyrkogasten. Det var honom som han hade slagits med. Han sa också till pigan, att när hon nu jick hem och kom till en genvåg, som

Karl Andersson
april 31 LNS

Skriv endast på denna sida! forts!
hon skulle gå, så skulle hon kasta sjalen där. Och när
hon sen kom hem så skulle hon sno sig med att krypa in
i bakugnen och be dem kasta en eldbrand efter henne.

Hon jorde som han hade sagt. Vid genvägen kastade hon sjal-
len. När hon kom hem, så kunde de inte begripa vad som
hade kommit åt henne, för hon slog opp ugnsluckan och
kastade sjalen i bakugnen. Sen bad hon dem att de skulle kasta en eldbrand efter henne.

Det jorde de. Efteråt talade hon om för dem vad hon ha-
de varit med om.

Dagen efter - på juldagen - hittade de karlen strax in-
nanför kyrkgårdsmsuren, och bonden begravde honom.

Karl Anders-
son
april 31 LNS