Innan höstarbetet påbörjades fastade man en död flädersom mellan lebbådet och leskraftet det var för att den skulle bita låtta, var det någon havande kvinnom deltog med i höstarbetet då hade hon ett rott band med sig. Bandet var omkring två meter långt och två centimeters bredd, bandet var ihoprullat i en rulle, kvinnorna hade bandet med sig om varulven skulle komma då kastade hon bandet till hnamn eftersom han skulle första uppskulla och sedan åta. Innan han kunde göra kvinnan någon skada under tiden hade kvinnan tid till.
ätt sätta sig i säkerhet, när man
huggit all sådan så att blot en liten
bit var kvar då samtades alla
huggarna omkring denna bit som
de högre omkring i en cirkel under
utropet "ta haren," man lät några stå
stå hvar till glason, glason var
snart till färger och huvudså och
rullade åstad liksom en blad
glason kom till världen på det sättet
att om det var någon kvinna som
sådade sitt nyfödda barn och gömde
låtet hittades ej låtet inom ett år och
kom i vigd jurde blev där en glaso av
det. Liksom sådan var huggen upplyftade
alla huggarna sina lin och hurade
då kom husbröder och bjöd på bänkin.
Hittade man tvillingar så fick förem
tvillingen hittade man tvillingen
då fick förem tvillingen
När sista hären bands skulle alla som deltago i häästarbetet binde var sitt hand om den alla skyndade sig att binda för den som blev sist med att binda han blev ej gift det årst den sista hären bands i form av en julbe och kallades för "städaren" ibland lade man stenar i den och smyckades med fågelade band. Innan man härde av gården för att henta första sådeslaset gjorde man kors framför häästarna med sniraskiftet och innan man härde från sniraskiftet med första lasset lade trö strå i kors framför häästarna i sista lasset som kallades för "vaglan" där skulle städaren äta och alla de som vore ate och deltog i häästarbetet. Städaren hälls upp rätt mitt i lasset och man härde hem med lasset så fort som häästarna kunde springa.
när man kom hem från gården med
lasset så var där alltid en person
Tidigare att med en kopp så på lasset
då kallades för att ge suggen på örat
när man kom in på logen med lasset
slags pastarna igen av två män som
stod döda bekant pastarna
Var man fyllt inhämtat干活 alla som
deltagit i handeln på fastigheten där
gjort på mat och vin och sedan
dansade man på en bänk efter
motion av brysselmannen
Tidigare man inhämtat inom någon av
grannarna så brukade man ställa
kalandar till dem och kalla dem
för bagare, så de omsatte så i
lådorna att när man började förlage
laget ställde först tre händer till hafta
mitt på lagalst med topparna
uppåt och sedan ställdes de andra
hurarna i en cirkel omkring dessa
alla de övriga hade topparna nedåt
Vår man sått inhämtat på bitades
träskningen, i ena körnet av logan
der man träskade var en läskstall
margränd det var för att det skulle ge
lätta att träska man höjade att
träskta klaffan tre på marken
och hett på till skymning på
knallen man träskade ej på knallen
för då trodde man att man störde
oga nisse och var rådd för att han
skulle flytta och taga både tur och lycka
med sig, när högletsaftrarna stodde
men ut gröt och mjölk på logan till
oga nisse, han någon främmande
person in på logan när man
träskade då fick han "se lohatten"
man lade pläjaren om halsen på
honom och klände åt
rågen skulle vara träskad till  
[Inbördesfördelningen, hälsning den tredje  
Februari då träskad man inte för  
då trodde man att taket skulle  
kläda av husen  
)när man hade uttraskat såg  
traskmännen med sina skylar  
på postarna på grundarna skulle  
höra att de hade uttraskat,  
när den träskade såden var renjord  
hals den upp på loftet i sådenavarna  
skev man hans och satte ståt  
en gammal lie eller yxa det var  
På att inte späke skulle ha  
makt med såden.
En fråga gäller linjeträffets sälder i mitten av maj månad och skära i augusti månad.
När linjet skäras drags det upp med rötorna och lades i rader för att lägga när det blev torrt bandade det i små knytnävar och åkte hem. När man fick linjet hem drag man frökläpparna av det på en (knätnävar) linjerade det var en bästa omkring en meter med en rad länga järntragen på mitten där linjet draggs genom dessa taggar gick frökläpparna av som sedan träckades när linjet var repat före det till huvustomen. Bryttplanen var byggd på det sättet att man gräv sig in.
i en kasse och inredde till två rum
ett lite inre där linet förbrades och ett
större yttre där linet bröts, i det inre
rummet var uppsatt träflakes med
många genombrotade hål på dessa flakes
uttredde linet när det förbrades vid en
sekted eld. Eldningen sköttes alltid av
en gammal kvinna, när linet var
förbrutit bröts det i det yttre större rummet
på linbricker. detta arbete utfördes av
husbonden och dragarna, när linet var
bröt sköttes det och gick så till att
man huggde upp en del kvinnas en
dag, kvinnorna hade skåtfat och
skåltråda med sig, skåtfatet var en
ankring en meters höjd bröda med en
fat i den ena ändan och med en
inskärning i den andra ändan
i denna inskärning hittade man linet
när man högg på det med skåltråd
strättet, var omkring en halv meter långt och en femton centimeter bred.
Kras av tråd, efter skägningen lyckas alla som deltagit i arbetet på
skötte_interaction de undersöktes då med
mat och bälte, men linnet var skätt
härskades det först en grön strå sedan en
finare, linhärskan var en brödapp
en halv meter lång och en decimeter bred på mitten av denna brödapp
i en decimetrisk fyrkant var fina
järnspetsen inslagen över detta sytse
drag linnet för att taga het kvartsinläkt
skal sedan var linnet känt att
djinnan, det som fälls av linnet
skallades för skältsfall detta härskades
på gräva bandan (skrubbad)
detta användes till grävare linne
såsom hundskar och hjortar
det finare linnet dörpare och nåvets
i långa råkorna så den blektas
linråkorna vilket tillgick så
att man ledde ut råkorna från
marken under har himmel där de
fick ligga tills de blev blektas
in kanterna på råkorna fastade
man små hankar genom dessa
hankar stäck man jämning ner
i jorden för att råkorn ej skulle
blåsa bort.