som 3 kr. lasten.

2.1/2 løsten var allele for lidet betalt. For om en skulle leje opp ett mildebår, ville det alt mindst 25-30 kr., o da hjælpedi enda unge store penge, di som højg, for det gai af meget skog de 2 mile. Sen have en udtæt meget, for alt det andre arbejdet. utkoring, kolning o utkøring.
"Bränne fall."

Lund Univ.
Folkmænes-
Arkiv

67

Kubber o stener o alzt paat
jekte vare kaar. De bare tag barat
grønslørempe o kubbarner o
ærnet, som de inte jekte te beine. De
tog di o haake o janne ut aska o
øddde reg i den. Rogen måtte de
orden til me o haake. De pålod,
aff de kunne på bra røg på det røt-
det. Haste vi satt de i grøn-
gro i rogen. Almindene gjorde li-
det på en del staller.

Vai di sen skor rogen, sa
kunne de ikke meje med lejr, før
det var stener o kubber o ejansut
o daat. Utøn de hade kage skuir,
men di skor a rogen med. Di tog
teg med vanstre hæven om så mange

Skriv endast på denne side!
røgskau, som de kunne ha de om, o så heide å dom med skata, som de høll i høgere niveau. Høgskulen ba i diken ihop i retkes. 
Så lange det var vætt, de talte om, og del av o raske o
leg ved på øst. Beide sen begi på o int ove vætt de ta, hoppe
hog på Gripa o beteljet.

Jeg mener ikke at di har
bakt føtt, men mena førde de o
andre har tale om at den berørte
streke nå før. Di resten har jeg nåvet
rett mørken etter øst. Vid Høgskun
foran det i låg, som haide te slakte.
Kvitet. Ho var innom samme høg
høv vi var så, var det ungskog på o.
Runt hårkung den där ängen låg det
kubber fylte o däri, som var blandad
med rent skurvigt en del i dom. Yog
fågel för, vad det var för väntig,
Då svare, han, att det var sen den
hade brant fall i din. Det var
trygg, som hade var viid köfors
flickor, som hade brant fall. Vel
han hade håft bort ragen, vätt det
opp såm förvirrligat kallabrade
på fallit. O det gre folk förjäm-
man o kröpe nu grizet. Då balt
ködorpal ärge o tog o slog å
kallabrade.

Vid norberika hade di och så
brant fall i en höge. Men det fick di
varist aldrig såh. Ogi da var det

Skriv endast på denna sida!
redan förbjudet te bränne fall. O så
bör det tejunda bättre, att det inte fo-
des för honom, så att elden gick
ut o brände ne skog, som stod
på röt. På det så hette fick jfr-
Sörgåva reda på det. Kundis var
att öral meningen de göje det i all
dyskhet. Det ska Eker i Wardinka,
men det var gjort, innan vi kom
de Högsejs, men för honen sill hagen,
på den brunn. Då likeda som
vid Högsejs låg det brände bub-
ben o greder hit o var på de dycke
i hagen, där hon hade brunkt fall
Eker's för brände nog ockör, men
där var det väl inte förbjudet.
Nyktyggarlev i Häradsstorgedrag.

Vikens far i Norrtvikta det var en rediger dubbe de arbetet. Folk så, att di hade vakt turene de rymme ifrån Skävi (Theledi) så fyllt sig mer och Risinge. Han hade väl gjort intet smått, men det var en. Det rikligt. Si har aldrig talt om ett spårvagn, men andra så vet. Om det sen var verkligt eller om di gisse sig de bl, det vel jag inte.

Men då di först kom ifrån Skävi bodde di te en början i e kolhoje på Häradsstorgedrag. Sen ville de ens köra Norrtvikta o det var det främsta target på den så en
Häradskogs. Di hade för det förste ett
på hästar, innan tre hästar o ända
fälningar. Di hade di ett par oke

t o melkor. Ilen jeg söjer upp, skaffat
raktte de ot så stränge grus, utan
di fick halla o koj o kрабble o
ända slappe säll så tidigt på
varera, så djura fick halla i
härva o öle tag. Kubben hade att
missöver ota Bäckre, men urket det
var sone, var en böse vid bå folk
o kritter o hade dom möre bå
kos o skajaran. - Kanske kunne det
vara en 95 tinnland åker de svart-
vilda o det hade gubben orke o
o. Så byggde di också upp halle
toget bå stugor o lagard o alltup
Skriv något på denna sida!
Husga var t.o.m. ett tvåvåningshus med rum o kök båd här o där oppe. Vid Skärvik pojke o en vuxen pojke. Vi stod där och såg alla glise i de Amerikas. Jag minns båd, en som heter Fredrik O en som heter Halla, men jag minns ej med jag var barn. Det var bara Erik, som varit hemma o dog döpt efter di Gammlo.

Vad andra behövde de väl inte ge de en början. I llen det var redligt över i allt fall de olle o bygga upp ett vänd ställe o ända ft Agree låt våra barnmors.
Samla hovtorgern redde sig bra. Det var hall, som hade otte bygdelikt gota.
Det märkte inte ekensjord där. Han hade två drängar o två pigor, som
förde till hjälpa, när de skulle
förde i kavall. Dränga fick för det
märkte hals i skog. Han gjorde
utan med deler. De hade afle andra
le 4 miles. Det hade di t.o.m.
siste aukt, da han vart död.
Pigga fick hals på odlingsö
I inga hårde. På vinter börde di val
lida. Ha haffa två pigor för jätter,
men på somra brudde di karet. Det
såg o han kom i de jätte. Men det
vävde det trebjud, att pigor inte vädle
allt, utan att bara fick hjälpa dem.
Lunds Univ.
Folkminnes-
Arkiv
---
76

De svagaste o vri skulle skogen, att
minst en på de värsta fläckarna.
Biskopsskötsel.

med mjøl. Det fick enga o strø på glede ganger, før vi dro kom heim på. Volda, var det før det meste så frokke; nå bar bare ville lagge sej, allerforet, det lille enkrad, gick mest av det beløns. Døg fick vi løve ha hø de åle ba, nere ved Fyris, o opper vid mil med i en laste.

Lora fick ikke så mycke kraftfor. Våd mjølke som mest, fick de jure gulgrønne drukere. Før del meste gick de, oppr men bland kunne en ge dom mjøllet i vatten. Det hade en jule utte av de ge dom i ambar på dem dén. Elløg satte vi mjølke i lejmyre. For kirar nér va de høv.
göm o in tog deras mjölkbusk
na med. in fick 25 så deanna. iden
det var bara på inte lika som en
kunne sälja nåj mjölk. om somra
och kom ho af andra. Elljikt var j
jet viktigaste de ta te, när en kom
hem o skulle ha lite ate kött.
Fä hade en inte så månge.
Det var i alle fall så att en kunne
stakle eft når gåg för te få lite
kött. Det var på köttens, innan en
stakle in. Dä hade de gott valle
på sommar o var skapligt. De i skap
stakle en på sammens o tbl. ibland
stakle en på hämminges o ibland
gamle fär. Det var alldeles som det
har sej. Det ganska åt en opp otrat
o det likaste valte en ner. nu delgöm
des de sommern, då en torke rid o åt
let mycket. Varskrift skulle en göm-
me dingera de sommern, då våta
jår o kor. Dom skulle en da, när
en gick o slog, så att en skulle oare
mynker i ryggen o kunne hålle efter
börtningen i "trägna" o slå väl.
Tyngna ho är ji mynker o smidiger
o stälje o sleker in gräset i mm.
Då är ho pi vasser på översåa, så
när ho fär dag, då faller gräset
med in i mm. Om en är tvungna, så
se en bli like mynker o ledige i
ryggen som tyngna är mynker och
smidiger.
Kövna, som en fick, la' en pi
på den del. Kvärgera, er hade, hade vi
Skriv endast på denna sida!
ju lagt på. Det blev inte så många
ett sk te kor. Om vi la på två om
sked så blev det bra ej de slakte.
En del slakte vi, när det var så där
en 14 dar - 3 vecker. En gång hände
det att vi hade en över sommaren det
var en tjunke, som var födder slungen-
loida (piskakten). Efter det fick han
hela tjuven. Vi tänkte på, att vi bör ha
kastat den, men så var han ängar
på tjuven, så det slakte di hen på
hösten. Da var han 9 kvaster.
För det mesta hade vi bara
gris. En gång för fir bort mede
stå, så han fick griser. Eller det var
det var godt om grisar, så han
kunde inte fågra en enda. Han var

Skriv endast på denna sida!
läggena är släppta dom alla bort som småkuddningar, för det gick allt särskilt med rad, och det var o-
möjligt de ha dom huvan.

Så här gick en inte så mycket, och det gick att i husets till gäk
på legge maträtt nästan alt-
om, och när en slog på kärret om
result behövde en ha lite...

Vid Högdagen släppte vi
vall i april eller när det blev a-
dendeikk bart, och när vi
släppte vall i mars med sjala
lög kvar, så dyva gick gå på
kilen ute i karra o åle log. Re
resten livnärde sig med kusovis
o blåborsved.
Förr gick en mäktig släkte vall på skogen förån 2 timmar, därav gick vi o ädelgilt plantera. Sedan gick vi gär i en tuga: samme vid förvänta.

Vid Nordviket hade en pojke som gick o vall får att tag på varå, barna di fick släpte dom på skogen.

Vår di andra släpte vall. Hade Nordvikeras däre redan varit sej te gå vall o hade t:e o m. börja ta att sätta sej. Det var vall bättre te gå i skogen o ate hörare än te stä mene i logiin o inte få annat än i skåhalm.
Skillnad mellan olika företrädare vid Finpong

Te omkring 1870 var det en storgöromlare vid Finpong som Helge Jansson. Det var en bra kare efter som de sa'. Han var kända och måste leve. Under hans tid hade bönnen o dybere det rätt skapligt. Di hade valt så var betalt för bo, så di kunne gäne lille om utirta.

Ilen så gånde han ett fel. Di faststod, att folkman stekela den tillbaka för te se på strogen där, om det lät så mycket, så det var nå'n idée för honom de koje gåra.
Før alle gårde, som det var nå, skog de ville han slå under sig. Di høgt sen da de grævde kimme, støggen o Hale resten.

Vær provrer kom te Blisør, så han på med delramme, othar færns mycke skog, men Sven i Sonne o illiant on i Bratlebug (di var brøder di både) måte han te sige sk Ekman, att dahlte var nu skog te tale om. Sven i Sonne var fævmedere fjor barna, som ræde om Blisør. Gødren høde væt en olifevis o kalde rynt te America. Nu såd Sven i Sonne sej fævmedere o ge te skog han o illiant o gør o dog dår ekiste.
Skogen. Den sålde de den de en trädgård
alla åriga, som lätte Lönnroth. Håg tog
han där. Sommerhagen, som var blekt
i den sålde han senom kanat in-
junga, så nu dar di om den.

Men när Ekman gick vete, hur det
hade gällt de med den där Vistångaffa-
ren, var han ägare o gav jöns runt de-
ken som Parsberg det som skogsför-
valske. Om honom så'di, att han var
Ekmans son, fastän olaka förstås. Hon
var bleckt visare, påstod di. Och
det var så stort ellipt, det kan ej
inte så noga vete.

Det är i alla fall sant, att
när Parsberg kom, blev det samma
för folket. För han unne 'enigen en han

Skriv endast på denna sida!
de leve an rej sjælver. Prisera på elet arbejde gik/ba'li'te neg skat, men småt dog menske han behøver ikke i længde at bo. Høgning o körning. Første aar kunne det i kjære (hø't så var forskelligt med køre, men det tog småt blit). Første æret vi var ved høgstær, kaldt for o'kalle danner i 14 da'r på værd. Det var i alt de kørte, gjører snø o skare o bevegelse på alet såd. Men and kørte alt efter, efter der kør forstå. Di'kørte 1800. o'jagt o'14 da'r o'kør, kørde di'ænd' allt o'kør o'kør, kørte o'kør. Di'kørde 1800. o'jagt o'14 da'r o'kør, kørde di'ænd' allt o'kør, kørte o'kør o'14 da'r o'kør, kørde di'ænd' allt o'kør, kørte o'kør.
Hur di är bra själv, så var det klyftsmöjligt. Det var dekramme om en koloni eller så, för en tjänst endå inget. Så fort Narsberg ingick, att börja önskar jag inte. Så var han derets o rätta ner priser. De holked i först så ove ryssen för pinnhuggning o då fick di wigge på sema låge. Di som de var duftiga de hugga, kunde på hugga en räddar om dan o det var ju mycket länge för den dit. Ullen de hugga påådi Narsberg, att di tjänste för mycket o så rätta han ner priset te 80 tie ryssen o då fick di inte vara mer än 9 tim länge. Var det sen fick gå, nåra o te, så te han ner priset endå mer, så
då gick det inte mer än 60 år igen.
Mot skulle de vara bara 6 timmar långa.
Då gick det aldrig mer te en nyss o
heuruyet truffe de kärleke blev di också.
Men de skulle ju di fleste med de lugna
pinner. Fast det var ju alltid nära
som koll på. Di var tournage för de
kunde leva justas.

Likadant var det med gås.
Din gick en inte följa de några utom
stående. I början betade di 25-år
kanna. Deu falle di mer att de 20
årö om därap. Inna året betade
di inte mer än 15 år, o så var det
väl möjligt, t.o.m. varje än pinn-
föret.

På samma sätt var det med...
Harab Storg. gärd.

Tidigare hörde Harab Storg. under Hjernvik men kom senare under Lingöng. Det var inte best-

arrendede utan skottes som utgård. Eft tagg var det en inspektör från

som hade befället där. Lingögn sam-

skottes det av en befallningsman,

som hade hörde.
Harsdorfes Kolere.

Hade fruntimra annars i doggenning. Tängde tibblees hade si
mitte igen om 15 stilling, men i mett
menne hade hjälpera. Så ove om den
likedom som fruntimra. Var di
(kjälpera) fyllige så nära, ha
de di 75 ore om. Di hade biör
mini, när han gick hjälpera.

En del kollece bar inte omlyck
le rifa di andre statera, för di bar
så kinkige. Det var saaktet en som
hette fälse, som di inte tyckte
om. En gang holl han, jämnni
0 en statera, som hedde Justo
Nilsa på o kull n mile. Kulle
0 smolle var beting fjö stakas. Då
var det en grover hobb, som

Skriv endast på denna sida!
var berorliga de klyve, på Gustaf
Söra kastdopp den de lasse oppit
på kullens som han var. Dennedel
ville inte ha en utan gångade ner
en igen. Da bleo Gustaf Söra, som
numera var en mindre Karl o fom
som ett lammm, elken o kaste
tebakers kubben o det mitt på
läse. Allen han hana kaste sej
eruna och vil var del för enners
hade han följt med kubben ner,
för han åtlle över sula o ner på
andre sida.

Fänge fram slute di te ha
stått, som hole. Igtålett an-
ställde di det särskilte kolere,
som fick göra allt arbetet gälve.
utom inköret. Det fick på berojens
stakare gås sen påter. Di hade med
belång och med 5 parkeringsplats
för en del o 6 för andra. När någon
kunde det väl också känna, att di
inte kan med ett sätt belång.
Och fick di stå o känne mer.

Holera hade 1,50 krämn för
allt arbete. Di var kvällen de ha
6 mile, men det fanns di som
vare 7, om di var 7, riktiga arbe-
dare eller om di hade vissnep"jker,
som var hemme o hjälpte de. Det
kunde bli en 30–60 o anda de 70
läster ur 2 mile. Det beror på
hur stora di var o hur bra di gick.

Skriv endast på denna sida!
hade di piff huset (men bara var riktigt) o verbränd. Så hade di sina återuppvis likadant som statera. Dikselte kolera hade ok så ko, men de fick di halls om samma börda i skogskärra o barge ät dom. Hunne di få tag i vät löv de kökte, så gärde di det med. En del hade för orsak, di meste bra att vara.

Det var olik med kolera, hur di skötte sej. Di redde sej därefter en kolera, som hade redakt. Roll högg kolver så länge i förråg, så att han ville behöva Rolle dest bed, han hade hugge under äret. Han hade jämt torr ved o fick med kol ännu nåa.
Di andra. Di hade det på båst under alla kolera. Ellen det var rikt så dygt de ligge o hole 6 eller 7 meter på högsta.

Sen besökte det ju också på
kum di sköte själv med säte, när
di Kande ut köla på marka. Hä-
leri skulle ta å stybbet å sin
njalgie de o läne. Häde di då som
den där Fredrik allt ordning o-
kaffepanna värme, så stakta fick
gå hit i koja o varmesjä, när di kom,
da la stör di bättra o plöcke i köla o-
rese moga på alle sått. Anvarskau-
ske di Bara högg karla i kolvägg o-
deog ner i sallet. Det gick ju mycket
frukte, men det var att få mycket
kol.
Hargsborgar skatter

Vid Hargsborg hade stattra 6 dunner rögg, 4 halvtonne vete, 2 halvtunna ärtor och 2 tonnen bovar i stat. Tar hade 6 tunner slättopadis. Dessutom hade de sina toppar och fick aklevster som de skaffade dom. Potadis fick de i alle fall bra mycket, administrer som det mest. Toppars var så förstare på att man valde ett par tunner potadis. Ilen alle var ju inte lika starka. Jar d. e. han odde opp, så den tappade blev dubbel så stor mot att man hade varit förut. Ouar far han var också större, hade
tre stycken dagar. Men han hade
kläpppigt där några första.
Lö-
tera nästan 6 pendlar mellö-
1 stop söd mjölk om dan.
För den staken skulle di göra
16 dagarverken i månaden. För över-
dagsberka hade di 1 krona om
Dan. På om di kunnja ville
väraenda dag, kunde det
bli 100 kr. om året. Di ri koide
kol om vintra, fick di oke trimat-
går kl. 3 om morna. Di hade di
10 ore för var volt som överlik-
betalning. Anvörs skulle di vere
främme bid tarrygå klo elle om
morva o sen räde i kl kl 7
på kvälla.

Skriv endast på denna sida!
I bostaden hade status.

Bade i rum var i stabbyggnaden, där vi bodde, fanns det 2 våningar, där bostod halvstadsfamiljer i var våning. På kökets våning fanns det 2 rum, men jag minns inte att det bördde med en av staben.

I våra våning var det ett kök, sådi 9 stabfamiljer, som bodde där, fick ha där 2 kökshöjor, vad vi boke o bytte, för utan bygghus hade vi inte. På det var det blevstuge o bygghus, men de kallde dom för kök.

I alla flesta av stabena hade på gräs, och det fanns såna som det var så fottigt på, att di...
inte kunne få några gris. Hemme hade di gjut gris för järnan. Ofta
din tid på hösten, då di dog gris
nen, gick de stakte 'den andra kam-
ren mot pil, hade di byte. Så di hade
den, de, di barit lute ovan år-
gamle. Så hemme hade di på
fläsk för järnan.

Imbland var det rätt,
så besvärligt o för måt te gågesen
Det var ti gå o repe hallslöv
o kohe åt, en. O så gick far o dog
opp 'blåcke' förde i kardu o bar
Dem stora 'båler'. Sen fick mamma
hake o hakte det. När di fick
roie i lite råglö, åf grisens det
gärne. Allo å brake di ochro repe

Det var min poeg til alle slæfere, som kunne ha nørre gris. For det gick inte de den fram grises, om si inte låg i o frake allt möjligt af ev. O dei fanns andre, som hade grises, men som inte kunne skøte it, utan som at oppi hele grisen på ombræ.
Men kemme tyckte di, att det var
lite bra de måste sägga hekt
året om. Di som kl opp helgen
på vintern, hade sen inte mer än
sju 6 pekn del o 1 stop mjölk
om då för sommen, var det var
det största arbetet.

Ho hade inte skära. Det
var bara en skära, som hela året
lagergrön, o så fas, som brukte köja
o kö ihop på vaia (april eller maj)
o ha övnl sommen. På skogens gick
en ppa ha sa gladis o ett tag på somra
vär det rätt så bowe. Ho ar det
det är klart, di fick pja gå i havra o
ade starr o annat karrgräs. Oppe
vid "dyn", vår vi bodde, fanns det
ess gamla stallet fram den kva, då
det hade vatt bouner där. I det
där gamle stallet hade di konor vakts
nattla. Den fick di gå o raske i
backa karkrikg, där di sålt kom
åd var se yr bite eller stär, o skade
o rykte glas o ge konor i bås.

Bland kunne ho väl och
räfjä leftalä o när en skar är
polishblaken om konor, fick ho
jui den. En höst, när far plöje upp
råvlandet, var dar mycket rovar
krar i backen. Di hade på renderover
på den bii, men dagbockerna hade
val iba vatt sa' någa te ta ojy dom,
når blasta givit å. Da' ba', far be-
fällningsmär, att kon skulle få ta

Skriv endast på denna sida!
reda på roolkvälla, som varkven
Det fick han löfte de, om han tog
någon med de plöcke, så han inte
behövde rinke själv med det svala.
O så fick jag följe med o plöcke
rover efter plögen. Eftersom far
koide, det var en dyngbolttu
fuller, som far koide hem la kona.
O så fick en dö sta en korga rover
o ge va om kvälla ett tag framåt.
Vi dr kade ko om domma,
så mjölke, di henne var småd.
Höfte henne spride di också vas
mi dag. Kvällen innan vi skulle
mjölke 'na, gav far henne rover
eller annat vad han hade. Eftur
gårjevna vara inte riktigt så märke

Skriv endast på denna sida!
de ge henne i bås, ells di hade det
på bål ända. Hennes far, som bodde
hos dom, förde oka o hade fullstat
för det. Så di hade ett stort mjölk
om dan för honom också? I en hade
di fresten bare e glöde, så di hade
det båst uta alla staderna.

Så somma då di o sät
hade hona, tog di mjölk på hert-
gärm bare vardman dag. Sådi daga
fick vi e hona o lagvrens toa,
in tog mjölk på hertgärm den dan,
di di atta hade roha o på det sätt
det fick en gott om mjölk hele somma

Värden kasten kom, ville di
hona, för di kunne inte ha ove över
vintern. Hallet, då di hade na,

Skriv endast på denna sida!
var så därigenom så där kenne en bär
na några dygar på vintern. Inte hade
vi nått förlöna den hellev föresten. Vi
blund tjuvte di kalle på hovna o
andre gängar kenne di földre liks.
Den del var ju bra i alle fall för
di hade gott om mjölk på tomra.
Fattighamna vid Häradstorp.

En del av skäret vid Häradstorp var förbrändligt fattiga. Så var det t.o.m. en skäret, som hade illegens. De hade bare kläder och klockor, men inget annat. Så sen var det bara djet och sjet. Men andra var det så fattigt, så de hade inte så mycket som ett bordet var utan de fick ligga i bara kolmen o språttna. Det var t.o.m. så fattigt, så han hade inte ens en skjorta att ha på sig, när digick o slog på sommaren. Vid Häradstorp var den där den var en innehåll, som inte storm. Det var en smältar, Karl, en dog, när han kom ut på
går det o skulle se de oretet, så likn
lagnus o slog o hade en stors valnäs
work på sej if optektom gick fram
de en o så: "Men, kär du lagnus,
ska du inte ta tå, dej var nadsrocken
mär den går o slar?" Om andre varke
vå: "Det kan jag inte, för jag har
inga skypik." Hän fick Louis Kajpe
öpp roken, så optektom fick se,
det han talo sart. När Thom sen
kom debakers efter middan, hade han
med sej o skypik, som han gav åt
lagnus. Da tog han å sej roken
o fick o slog i bygg o skypik han
som dianed.
Ske senere fanns det vid Härads-
dorp en städe, som de kallade för Bonn-
August. Di så att han hade slätt storb-
bönne o ri di på en vide hals ulke
på gärda. Han ville försäras inget
god, o så gick det skulle för ku o så
gick han bli städer. De Hästorp kom
han på samma gång som tre andre. Di kom
från Hästorp i Vjällmo. Bonn-August
hade mange barn, men di fleste var
vedan udd o tjänt. När dom var vid
Hästorp, och det bestämt tre hem-
me, tills flikke o en pojke, som hette
August. Han med Pilt-August tolle,
den o en olikning var det, därin o
var di kom de Hästorp.
Di där Bonn-Augustes var fö--
Så fort han hade åter öppit där satte sig poliserna, och det tog inte många minuter. Klärken hade sit såde sig med det samme.
Huvudarbetet vid Haradstorp.

kvar, så så behövde di inte hake så mycket torre. Ibland fick dikocksa skulle med o lässe gödsel o quán gödzel.

Under skoedarbaket var di orkna med. Våi och håll på med kött.
Gick grindarna vara med i räcke
leå, når de satte opp o när de köpte.
Det var de själva lasshåna för jämnan o
bilag i såtatt på en gång både leå,
så nog fick de små till.

Med lövbröcket var frin-
dinna också med. De hade 10 tyg i
beding o då fick de också bara inges
i höga. De hade de trialler, som de
använde i samma dag effendag, o
dom fick de sätte oppi i herren på
högå. Vi de sen köpte, blekene de
utgå, om de var full 10 tyg i dom.
Utå avtand hade de bara förtyg, för
det och pär värre, för då fick de också
härre såskebindkvist färina
skulle måste 12 tum i bandet, men

Skriv endast på denna sidan!
det kunde inte inte måste vara karve,
så det kanske vart lite så o så ibland.

Vid söderkanten var stavt gleman-
huset och så med som opptagebok.
Så fick de också röfse, för vid Häradstorp
hade de på den börja ha haft stora utan-
e gemmel stöfröjor. Värd de sen kunde
ni såa finsa di barn med o röfse efter.

Fotlisen fick grundräkning borta
ensamma. Det var bara en opekarare
med. Loven hade de inte vil Häradstorp
utan bara på en utsänt, som helte
förmånt. Där hade de på andra bara
ster, som det var fel på. Vi tog dit
som båt från Häradstorp, vi ringde
o Vibege o Vistinge o Jakup o Ramsby
o Grönsborg, ja alla deres gårde, som di.

Skrev endast på denna sida!
hade under eget bruk. Dom dør over foredi med hø o rosen o halde
kom sin de slaktet i England.

Når de drømte near det någ
inte så mange præmiiner med. Være
tørste ved vi åkle fall høre med før
te skåne app.

Inge fam på, korta, när
dig tied millet i sladin, drikke.
øk præmiina vare med o hjälpe
de. Det var di som hacke all bar
ret. Det var bebing de hacke all bar
ret le e mile pøt den. Døø vær
det i follet fostås, men di fikke
i ådlefet snø sej, det vill jeg
love. Di fik hacke i barret i den
ekke'et': høge. I bland sent fam
på lösta tegnne det var afacket
bare de hacke bens. så bruše mi
farnes tale om att ho en gång hade
bore te e mile, när det var så
mycket snö, så det slog henne opp,
Att lägat ho var kludden. Utan alt
det var så mycket snö, fick ho mi
också arbete mycket, värre än ho
annars skulle ha behövt. O väl
var det, för annars hade ho val
frisiertihjäl, så otäckt kallt som
det också var. Att ho inte var
jackar, men ju underligt, så pass
kallt o måligt som det var. Dikade
ju helser och de kalsonger på den
sin utan skön gick henne direkt
opp i andan.

Skriv endast på denna sida!
Något behövde slöhusstrea inte göra, för på den dör vade di låggum balfarrenferde o då fick den som
vade låggum på ärrende skaffe med
ere båf han ville. Den som hade
läggum på ärrende fick ge visst för
vhs ke o sen hade han visst med
för för var ke. Vid Kvarnshög gav
Pernslon 75 ke. för var ke o
hade 3 lap fö. jo denne hade
visst med havenhalm, att han
tem var på garn o raghalm så
mycke som behövdes. På skulle
di ha bete of dyra i haga, till
det blev bete på gårda. Timporga
höll hålst de kare mjölkpa och
vil Tisterge höll di också volkhuns.

Skriv endast på denna sida!
för där fanns ingen gårdsgärde. vid
Vistinge var det först inni för-
bra, som använde Lagarm. Han
blickade 80 to för var ko, för där
skulle det vara likare för det
bete an vin fläskpotter. O det var
det pi också, för det att fi kraftigare
jord vid Vistinge. Där är det ber-
gärd, styv huggit, men vid köns-
torp är det för de stora del masser
Samlar östfiskar.

Inskar i lagarn.

(springer melle storka) o andre
går av köb, di i bär, o i hrubber,
så en fick tag, dom, när en tag ska
ka för de bligne ni koca.

tå långe di gamle högfjarga
vare bero, att ingen more ämn, för
vå skulle det bli atts. Di gav dom
vinst och mjölke de driche, för det
kunde di bestämt när Bene på få.
Fen vi kom dit, behöfte vi sälla
ut e tråbytte med mjölke de en
kalo, sål tig i höger, o dar bruke
samma härige se över o driche
mjölke. Allt såvad en kom, bar det
ibag med dom. För så det kanske
di silla gjorde, så långe di gamle
den koca, för då fick di fi dare ihjel.

Skriv endast på denna sida!
Den vi kom dit, minskediksnart
på dom, för vi slog o done med
som alltsed vi. Deke.
Samle högforsegernas
var hosos förste äkt, när min min
var sprid, o ho sål de om, att vi
så skulle röre oma, för det
skulle bringe olin. Allen vi slog
ikjäl så många vi kom över.
Skator

Vid Högtsen fanns det okönt förstärkt med skador. Di hade bö
plommdrana o i planera runt ihjung. Dom skulle ha inte sella på
röd, för då skulle det bli okub.

Där vi lät inte dom hela nats i
fred utan rev mer bona o loggar
nuga. I början var skator all-
delvis omöjligge, så nu en kast
ut nåa meta råd att köra, så
bog skatora det.
Majelår.

Vi jørg var pokke, bukte di
alea majelår. Det var ett modi
efter gamle tin for te jage bort
værga. Di hade lange lurer uta tí
p blåsk i. Laukanda var di jen
kontu lange. Di blåsk i huva o-
skjøt o skrek.
"På karen."

Var di skulle mej ö det reste
bruka 'di säge, att di skulle ta
karen. Men det är ingen wideskepbe.
utan det har hänt, att det här fun
mit karen i så a o då har di gett
sej undan di di det reste o då har en
på folk se dom o bland kunne
ta dom.
Hål vid hörkeln.

Då för kom hem o hade köpt en gris, då han folkkniven inför hörkeln o låt grisens gå över, för att de inte skulle kunna hälle bort en.
Elgrønn i ombet.

Far brakte borre i flaggrønn i ombet. Det var for at han skulle ha tur med dom, så allingen skulle kunne stade dom med toll dom.
Hoppkörning från julgodan.

Vid Bodarp, när morfar var där, var det omöjligt med nu tidskena. Även själv var det en bonne, som hette Katarina, som var galen med sådan gammelstrock. Där skulle vi vara frist hem från julgodan 0 frist de vallna. Vi som blev frist med det, skulle sen bli frist med allt arbete under ät.

Skriver i Risinge.