Uppeckningen rör sig om Askans Falktron.

Läramen enligt vad jag hör och sett från min barndom och min uppväxt samt i min ungdom, eller omkring 1890 och i början av 1900-talet att en oannan så kallad Åker Gustav hade särskilt inflytande vid eldhåll.

Det har jag i bland hör berättas bland allmogen, som säger att de va kastade med foder för sin hund eller lön och den kom dit som släktare eller offentlig ansegon där. Från föringtavla har jag tänkt om en slök Gustav som hade(10,371),(710,969)
än störta ellsväda, osannlig ingennan
slakte en moralisk vari i mitten av två
andra man inte förmodde utröna något.
Vissa jag hörde i en ensam sammanlag
för tilläggelse att berätta.

Sådan huvud 10" upp Tegningestad i
läta denna, och utskriv och Falktan
Folktrå om Åskän.

för i tiden, benämndes åskän
merendels alltid med benämningen
Torlön, berättar härstamna från
den gamla Gudasagan, att det var
för som var ute i fjärde med sina
huskar, och han sträckte sig därutöver,
härledes att som oftast suttos
i min barndom, men med mer
och mindre alvor, bland olika personer
att övergick att mer i folkvisen
att det var gul som lit åskän
så som en strapdam bland män
och kvinnor. Vi som sattes fick mon
här ja vi ha inte gult en vid
botten, för nu är de har snöt ingen
som tror på vär Horre, lätta favor.
folk förnad te straff. Asken
ocksåten var oförkla.ig för de
plåta, men sattes av en hel del
persона i förbindelse med all-
stramnde, båt, när det sjutde.
Helt spred sig askan därufva
och sprängde så kallat (Sölöe
på hyggelom) där är när luften vil-
lige. Då vacktar väder autonom
och kårhov kläd vårigt. Då
sir blir denna otryckande, att detta
ródde då åsatskam asken. Dandist
erman i segel raddrade för olika
större frukter på en blieten.
Blieten stug när på grund av den
fremådeens stenind frakt, dels
Guds straff till Sundiga människor

Skriv endast på denna sida!
När luften var så kallad tryckande
skyldigt att långsamt gå i råkarnas
vänja sig i mörk av kvällen, i mörk-
varje synes vid horisonten eller
måget börja så långsom det för ett
skott på viken Tre åker. De värsta
årskväderns bruka måndags unt-
träffas efter Midsummar månad
i Augusti månad, 1905 och inte sedan
året 1905. Sådan årskväderns var
som började det på kvällen av värse
hela natten tillkänna gick ett illa
gen, liksom så snart som det började
att vara så snart på morgon och
flyga legen, liksom av långa de gånges
vart och tiden likvidis
komde de tändes minnas. Och morgon-
lägo skymma som om egendom
paraply nära förtöjningens ram i ett
värst

Skriv endast på denna sida.
Åskeste där Lidij på året blev
lätta på praktisk skola, (ärlig)
åskeste där stelt på året så troligt
lätta där blev den strax vinter.

Sågra särskilda ökändes för att undvikas.

åska hos jag ej blev antändas. Åskesu
var ju altid efterkränkta för det lug
ja oftast. Till säten. Lågför säker lät ofta
men det åskesu fallit (nu har vi gått
så) men rovstolpe) såg som gällt
sätta. O var lågför man var ett yrket sig
såg. Fjukna hår, hårhakar eller dikt under
Trä: spranga, rida, var föreget med
vis risk när det åskade.

Sjöor, vattendrag, trä, gärdevingar, fås
innanliga ägna åshen förr sig. I hjär
sjöir förr eten man vid åkerbärd på sälen,

Skriv endast på denne sida!
Ar man ute i skvåder gäller sam-
regel på landet att known sig hem av
gift sam mejligt, men sprunga är ej
föret, förenal sitt samhälls för
rätt på att inte hela att hemska, sker
det avviker igen över med hem söder
att hems i andra, ej på axeln.
Att se sig första åt ju är genialt
fellt och symmetri vid sål, förefall
inte hålsam, utan förenat med vis
sida. Det effektivaste medlet vid
är att vara. Efter vär.
Så skylt man att välja innanhus
var mycket att iakttaga, men fick
inte riktigt vid att pruttar eller näss.
Hak av sorgen, så kommras väl att möta följande
eller mitt i samnet av prutna, gans
Skriv endast på denna sida!
vid både sidor om låtsamma, dät
var således inte att låta att alltid visa
en tryggad plats innanhus om där var
många i rummet, en mottagog långe
långa, eller där gärna stessligen
var ju, bland de tryggaste platserna.
Nu Askan gick, vars dät om naturs
skulle vara den av en av hundratal vissa
uppe som gott påhälle, så jag också
såg och menade magi för sådan
längs bågfor i det psalmor en
bland dina samfag, vänskapsminne
se nu min fronden som jag de bästa
livet vid dymlik förgyllt var denna
som jag föl od, när sundmamma, och
själv små. Fårskap, de skynna frit, var ju
i om där såg julen Tärna, osv.
Därav har S:tis Tolkare och Välsignelsen
att under en sägande med Tuviket
i mer bondigt o sägande det var, detta
Dag tidigare och andra tidigare var det
man talade merutelses tycka detta
bäst och, man sa de inte tillgöra utan
di, de sa en kväll eller di sa en stu
somvis ett byliget, att för att visa sin
autändiga ordval för vår klasse, som
Trodde bi blickat bara, en viss ordval
visades vid sådan Tuffa
Åskan eller Tordör närdes med en viss
bävning man arkade sig möga, så att
man inte kunnat att missbruka Guds
namn litet Guds i mycket avsikt. Man
många exempel på personer som under ett-
valde, stört, åskan o Göd, och som undelade

Skriv endast på denna sida!
Så snart man blott såg en skitt onödig, oftast på ena Tals om, inåt där från att undara på att man var noga i Fär och utlätande var tär någon som brast försir bunte tillnämningen i bland blotta sina strängar.

Men stäckas vid ett var ju av gammut ett småt murt värn. Det bland så kalla småstom, bland de heta mellan om veden. Fickbanta, i bland fas av sina orter så kallad kloba gult, som hade en stor förövning att bera med sin näring. Lindes eller vitare färgat.

Förmunningar för Åskne har jag ej (eller ej) heller någon önskan kunnahallig av Teodén, han lät, för att öka ober i mina sina locka. Blitzem benämnde.
merendels för alltid med Stina ibland med Tillagge av N. Stina, Stille. Stund en de ljusa är, öfver altär.

Forblixtar förkommer ju vid som

rämmanen: s benämndes på forblixt

er vel santiga gaula påståd att i där

våg samla var mycket oskildades,

småblättar ofta gickom, och syntes

hindrurt antagel vil karisauen. Jag

hände ofta i min beredskap även i

näranskante. Eller men han vidare för

nåa av. Tela om forsblöttan och låt

i sittstemmen, sitten, som vanligen

ring om vid Stilten eller och i åter

björn läspif kallas efter än i dag.

Forblixtare för sillaglimm.

Augsände vidkraftt indåtydes länit till övermäktige saker.
Att det hade en viss betydelse att vilken väderstreck åskan drog sig av en sn, och inte skulle åka i dag.

När därför åskade o där levit do rosys med röd ansågs dessa inte vacker med en längre tid.

Drog kän sig däremot i fäder och levit i synnerhet åtgälder av drima kom åskan merendels tillsaka inom. Tredje dagen.

Hjula de åskan för det så brende däri gärna men än en dag, hördes de å skog för likaså god plats i regnens ansågs dessa också detta vacker ordas.

Skriv endast på denne sida!