Gorvatte

Gorvatte tog sona gledan, när
moron för ifran dem. Hon gav dem
"patte", sa id.

Julafton skulle de ge 'na mat,
likaså nyårsafton. De skulle legga matten
med "brännvin" på golvet.

Han skulle inte få ut komhets
vätten på marken utan att stötta fönt.
Hjorde man detta, så blev hon inte
"skadad" (skällad), sa id.
Skansman

Skansman låg avstår på
lättet om mitterna, så dö.
Skogsmannen

I Fjällbacken (vid Göta-
holmens, Stort torr) var två. Där var en
pyttelös, som gick och vakade trösten. Då
kom den en man och satte till huset, när
han gick och lite tade efter trösten, som hon
blivit av med: "Va e du å mee, min tös?
Kom å pack me mej, så ska jag visa dig"
han hon och hon gick med honom.
Han var borta i 3 dagar. När det
gjorde i kyrkan funderade de henne.

Skriv endast på denna sida!
Horn lag under eit trä. Men kunde det vara skummannen som kommit till henne?

I "Fidaljored" vid "Fistrółnna" (St. Z Anders Nutrition) såg jag det alltid bosöta ställe där "luta så rätt".
Bäckahästen

Bäckabristen så på Lunde
"Stungo" spriga öpp på gårdarna.
Jernisste hade de på en ställe län i Vångabäck, det var där Anders Hans'. Nu bor det en nära gamle ladde där.

De fallet om, att han plaffa för den helt vad de behärde. Var gång de toket med, skulle de ge hornom i en skål å namn tolkelled.
Doktra. Hanna i Röddinge

Märta Mårtensson: Vrångabäck

Mårten Mårtensson i Vrångabäck

Kunde "änsa" för landsträk och sållet.

Han så' ett "forkle" om "väder" eller "test".

Han "änsa" maj åsse för "tärnen". Vad han läste kunde man inte visa.

Skriv endast på denna sida!
Samma Kitta, som anså prästen.

Det var en präst som hade ort iälven. Samma Kitta såg: "Jag får anså 'n'." Så gick hon till närrom och började låta: "Min gud att din päls, hjälper det, så hjälper det, och hjälper det inte, så kan jag inte hjälpa det."

Så kom prästen att ge hon och bollen som satte iälven. Prästen och prästen blev duktig. Så kom det ut att hon var "klog" och så fick hon anså många tjula.

Skriv endast på denna sida!
Grella Killan i Vrångabäck

Fag vet ej att R har öppet i Grellekillan, där där er friskt vatten och den rörer alltid

Skriv endast på denna sida!
Barnbop.

Det är barn skulle döpas skulle det för ligga en gång i tveket. De en bit ost eller bost skulle ligga i kisten, man är barnet barnet före dopet. Detta skulle man äta när de kom hem.

Det har jeg själv gjort.

Den som hade barnet skulle vara efter vad prästen sa. Jag har själv hela 25 gitton och last efter prästen varje gång.
När de då kom kom en med sammet från dopet på skulle de taga. Han de lärde de: "Han har ditt kristet barn i stället för en helning." Och så de sagde hur namnet var, d.v.s. "Vils i hans namn."
Bröllap

När de stassade, red först från förväntning, så de andra fanns. Från skulle pida på var sida om ”stajen, där bråd folket såld”, vilken ragning skulle räcka. Sen kom tänorna och stot de gifta.

När de kom ett bra stycke därför, där giftet skulle vara, på skulle fargångs-drängarna (förväntning) pida före och hanka piken och drämmen och gifta.
på vägen på den, på skulle det vara snickigt fint.

Att de spisat middag skulle de dansa polscha. "Bruna å brogemannen
skulle dansa polscha men vandra
äm dän va."

Nu de på skulle tagga sig om tvätten,
skulle alla "fåregångsLIKTA" klä av
bunden. De skulle paska på, så hon skulle
komma först i tängen, för "brogemannen,
så skulle hon få med att gå på till om.
FåregångsLIKTA skulle dela av
brogemannen. Frå att plöja med "fåra.

Skriv endast på denna sida!
gångstängarna brukade "färregångspinnar"
ta "brogenamn" kätter ihjäl dem.

Tog var "färregångspinn" (föna) en gång.
Då tog vi "brogenamnen" för sig gänse
dem. Sen gärna vi åt "färregång-
stängarna". Det var drar dem att vi
inte bättre kunde bülle peda på broge-
namnen kätter

Nä de då var "lajda" Usually broge-
namen brinda klint på bruen. Så så
brogenamn till hemme: "Du har ture
vina locken å bän (band) som en ädl
mans dött. är nu bän du dit förkle

Skriv endast på denna sida!
”Att bli noen är allt mans fun.
Så gick det dina när jag var tåra.
Men att vara redan bortlagt när jag gifte mig, och det är ändå snart sjuttio år sen det hände.

För tiden hade man med sig två bröd, men det blev gra er kastade av bröd (en ”toke”)
Givet varade de fan-tre dagar.

Skriv endast på denna sida!
Torupptagning.

Tänk på piga. Var jag flera gånger på Tågra Mossa (Sörre S.I.) bör jag göra tört. Hjettholmen och där ställer vinden ihop. (Två gånger brukade jag följa tillförmans och mossan). Vi reste hemifrån på halv, så att vi kunde var på mossen när solevik gick upp. "Laföder" (sladeföder) var där då och visade var vi hade våra "ruder". Vi tog "frist" (först)

Skriv endast på denna sida!
skäretom. Det gick till så att vi först
stalk mer "krängaren" som "bagstack"
vi men skar drägen med ett järn.
Torna lägste vid så var då vinden
kom pushade. Tio par av pingorna var
rätt på fliket och städde det.
Kvar vi stua skulle vända torvom om
där ur, skulle varst de tvära vända åt
gången.

Skriv endast på denna sida!
Linets beredning.

Både bygdetun och malköla 
lag på rå plan, uppväxt om gården. Vi var 
even 7 - 8 stycken som var med om byge-
plåtarn.

Vi torkade köten om mitter. Hade en 
spellenman med om. Alla drängar och 
pigor, som hörde till laget gick dit 
själva. Vi dansade för det mest råe dag.

Värld dag (egent. samma dag) vid Fredags-
tid. började vi "byga" Vi hade

* i Häggbäck (köd)
"Öbrödet" (avbrutit) vid 4-5 tiden på eftermiddagen. Da klädde vi oss och gick till Gillsgården (den gård, vars tun vi brötit). Där klövde vi, tills det nästan var dag. Och då om morgonen skulle plan det alla skatta på hyrstrum (alla pioner att i gammal tiderman). Hon (den gamle tiderman) trekade alltid kören. Hon skulle ta fram det "tinna", som låg i förkastanan (honom låg på "flagg" över en egn, som en bakgrund) och hon skulle hon dela ut kören till pigan. Vi vis där lands ägjuta. Att svara så
Kom medan med sina fäster och så fortsatta man tills alla hade fått sin휠 fästig.
Julafton

Julen

Icke julaftron hade vi matbröd. När vi köpte bröd, dröpade vi ner bröd.

Julafton att vi fikte "munkelbröd": Så krävde mat fick vi kedesteg. Ima böna. Sås köpte vi fläsk, huck, gris, klövr eller goran.

När vi "tekte jul". Närst en "helikväci" var vi på något ställe och "legte jul". Det gick omkring på stallerna - där var nån jag rör på julafton.

Fick vi kaffe och skorpor (seka 3-
styrers skorpa). De klockan var tid.

fick vi in förvissad med ort. De hade

det på en bröcka och gick ordning att ge

drägarna och pigorna var vin kart. Vi

fick den maten, hade vi dussat en tid.

En lönnad vi igen in bra storgi kläda

eller 2 i vänning. Då fik vi kafte igen

med skorpa. Vi dansa vi igen och vi fick

vi gå "hummed."

Vi lekte jul på kvällen julada, nyss

då hettonedan och frukt. Vi var på

7-8 ställen.

Skriv endast på denna sida!
Nyårsnyet

När nyårnsnatt var tänd skulle de fira "la på psalmer". De tittade på nyet och såhade de en psalmbok i handen. Jag "tvisor inte, ma de besta." Men tag de "tjänna". Den psalmen, som fick opp, skulle de la

Skriv endast på denna sida!
Så med hjärtan

En man som heter Ola Bäver

fuskade kororna mot hjärtan med en någon av juldegena. Visan, om han sjöng,

för jag började så:

"Tre vise män från Österlandet,

Där han sjungit ville han ha "mack eller tjugo"."
Fastelangs gille

Fastelangs gillet tän jag hålla Fastelangs festag.

Godfölken klädde då ut sig som lurare eller dragor eller "va ja ska visa" och pet omkring

Så skur de lappar med nummer på och på skulle de ta nummer. På av lapparnas städ också. Ton glöts tog upp lapparna. Ne. Den som fick den leppen med de på skulle bli "king". Han hade gillet.

Skriv endast på denna sida!
Bära maj i by
Valborgsmassvatten gick drängarna
och sjöng maj låt i Mångabäck, när jag
och tur.

Nu kom in på gården lägade de: "Vit
för och om hona kommarer visa?"
"På detta brukade de i allmänt röra ja
och de sjöng då:

"Kort atton om vi komma är
Att de välkomna
Förlät om vi räcker en"
För pian hade de en riva och göng, som de kallade för "pievian".
Sönte de maj i taljet.
De brukade få en öns dagg och en lampa i pengar och vars sin rippa.

Dagen efter, den luste maj, hade drängarna gilla. De sålde de öns "rippa" och spelade sånt att kallta ägg.
Pingstgillet

Under pingstdagen, pingsttagen och anmardag pingst heter man "pingstgillet." Man skildes inte att läsa på morgon-
tidje dag pingst.

Det bjöds på himmelse vilket som, man
unkande karga i helv, eller formas hellev.

Såhållt kan man "höja kagor" (spettaklor)
På pingstdagen bjöds kvarn och man var de
bäst av de äldste blev tidiga som "före-
gångspior." De skulle taga mat och

Skriv endast på denna sida!
står om att. Giust hälls för de pengar,
som drängarna fått, när de gick borta
på äventyr.

De ädligaste dansarna, som de dansa
de, var "Kadrill", vals, mazurka, polkett,
jida, mazurka-danser, växl rödlael,
"Lilla Lustig".
Midsommar.

Midsommarafton har de gille vid Sverre borg. Blirare blev det mit Gellinge.

Skriv endast på denna sida!