<table>
<thead>
<tr>
<th>Landskap:</th>
<th>Söderland</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Allbo</td>
</tr>
<tr>
<td>Socken:</td>
<td>Gårdsforsen</td>
</tr>
<tr>
<td>Upptäckningsår:</td>
<td>1946</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lund på T.G. 27, Döcksström

Innehåll: Bl.a. kvar
Thomasmässen 15

Skriv endast på denna sida!
Landskap: Småland
Härad: Alle
Socken: Hjärsterga
Upptäckningsår: 1940

Bäst ha det, 1.

Bäckshästen, necken eller sji

Rätt som detta väsen även kallades, hade sin hemvist i djur och var. De olika namnen var benämningar necke den mest vanliga. De olika Vallpionen hade var och en sin egen härskare. Dette väsen hade förmågor att ta
det som människa eller djur och även andra föremål, såsom ett mullande, silverklint eller slangande silverland. Många sagaer ha omhitat hur necken står ärligt som slätterkall på gårdar.
Läggande i närheten av sjöar. I bland
har han tagit upptagnad av en häst och
lagt sig i släg med gärdens hästar,
när dessa gott och stort in till sjö-
stranderna. Vid dess tillfällen har
han kallats hackbaksten.

En händelse i Elgarna, Hjortsberg,
skulle, enligt sägner, en morgon gå efter
gen häst som under natten stod på
sjönaden vid Elgarnäset. Till en boot-
ned fick bonden se två fullblommade hä-
star keled i släg som jag och BLE
tillsammans. Bonden förstod att den
en var hackbaksten, men dem når han

Skriv endast på denna sida!
dem, som var den rätte hasten, kunde han ej avgöra. Mannen sprang hem till gården efter sitt skal sjikt. Han
kommer hem ner till Svaneden med stället i handen och närmar sig kästarnas hyfte. Den ene av dem upp
huvudet och frisläckede till samt börjar sig sedan att i sjön, så näral
sankta hög i skyn och försvann.
Det nästa skymde det mot mecken eller harkuaste in var stäl. Han fyllt
lämnade i sjön, såble de alttid stäl, om
det också inte var annat än en synal
i strandkanten för att mecken ej skulle

Skriv endast på denna sida!
<table>
<thead>
<tr>
<th>Landskap:</th>
<th>Småland</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Hökarlunda</td>
</tr>
<tr>
<td>Socken:</td>
<td>Hökarlunda</td>
</tr>
<tr>
<td>Upptäckningsår:</td>
<td>1940</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Då kom de till dem i näkter vid hästes rygg, som visade sig så små och sått skapliga. Bara att hittade upp på hästens rygg för att rida men en lika populär som annu inte kunde hindra ent. Formade de sig hoga sig upp? Han började röra: "Så näkter inte, jag näkter inte." (näkter skulle vara näkter),

Skriv endast på denna sida.
Efter de vita, bestämde ett ord, som liknade nekt, skakade han av sig huvudet och förannt ut i sjön.

Necken brodde också nerad sjön.

När man brodde, så närde till sannings närade sjön eller när man lyckades vid skansen, skulle man slif, för att nekna sig skulle slippa.

Några fiskor och piror blev ofta skrammlat av neknen. Han visade sig då för dem i en förblands skogad av ett silverland. En giga, som gick och rannade på en sjö mot fisken.
skrev endast på denna sida!
och dockdan och sprang.

För att skydda sig mot sidans fot
sökte hon hon sida skulle kvinnorna
sökte hjälpska uppfåda, om kring, hokten.

Någon gång hände det hända att
nebben hjälpde folk med arbete, sylvor
ligade under dräkten. Vid sidans till
fallen upprätte han i människoskapnad.
fullkomligt lät omlega dagvaruhus.

En sagan som helst förleg till
gården Olavsd i Egan, Hjörnslunga, om
hela följande händelse. En sommar kom
nå trännande karl till gården och
erbjöd sig hjälp till med släkten! Huskorna
som inte hade männen, lyckades, att dess
nes hade liksom besynnerlig men anlog huvuds
kritik, ty det var ont om släktens historia.
Men på gården funa endast en gammal
slutade där till överlägs, och som fram-
längden, inte hade någon liv med sig.
mäende han skulle hålla klaga med denna.
Det första betal satt framtiden bara
på trappa, och de plötsliga och de
övriga släktens namn medade simsekillen
att det nog-nya om landsbygden som
aldrig förr hittat i en li. Därmed
förde de sig på andra häfter numera.
med lena folk, när han inte ville stå längre.

Framlingen sade då: "Du ska första och
ska, jag är spröd i Englanden. Inte
kommer att språk från språkstämpeln och
vilja flytta i min stjärn. Jag måste därfor
kämpa ett ensamt på liv och död, att föra
att jag ska vara viss om regern, att jag
att inte. Vas londen hade detta rättade
han eg ens uträ, slätta kartor utan
lásnade len, glad att så fatt och språk
sönd, sin egendomliga dagsverk høre. De
framlingen fyllt lenbilda han londen,
i ansikt, vilket han inte gjort först,
och londen sag, hur hans egen hade samma.

Skriv endast på denna sida!
fjärd som såg att det, jag varnade för att

"Du måste inte på hur enligt lyckad för

mor, så gå ner till sjön i morgon klockan

vid soluppgången. Du rätt till lugnt och

skilte, här jag seglat, men är det upprätt

och oreligt, då är mina bid som härstammar i

sjön slut. Dagen när katten

gick ner till sjön och fyllde sig med

och sköljde och spegelblankt. Sprak i

Eganåsjön hade sålade lugnt döpt på

sin mest lystande,

En annan säger med naken som

skött kast lade sig lundse: En bondes kast

en utanför som det bör ha ha två dag-
verken att slå. En sommar hade han fällt en slättback, som bara satt och blygde
lön helt guds längst där. Var dagen var
slak, sade slättbacken till bonden: "Nu
bli så jag här, och slä, så länge jag ser, som
ligger jag i angaladant i makt. For som
du vill, svarade bonden som var mislykt
med sin daglänne. Men ett liknande
slutfrån gick bondens men, män och biskopen.
"Svak hasten gå där ute i makt, undrade
slättbacken. "Ju Det är nog ingen förr,
att du t٬mer ٬si l ٬ängt i h ٬a ٬ld, så du
lägger märken i barmåndade bonden
sprickor under det öva ٬ga slättfolkets"
skulle. Borgen därför, när landen kom ut i östen, var allt gået slätt och lenast på den vita muren var arbetet avlagt. Men släkten som rad för rad

Det brukades för även fälte om ett sånt land, kunde vassen, som kallade elven

Detta var förtydliga ett annat namn på stjärnas och andra hierarki. Man sade att det var möjligt att mata皭t vid Tomas-massan, ligga fläckade elven. Rent avsnitt slammade där kvaradjeten eller väningsinga
de så fort, så huvun gick redor. En möjlnere, som inte rekte besked om detta,
<table>
<thead>
<tr>
<th>Landskap:</th>
<th>Småland</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Blotta</td>
</tr>
<tr>
<td>Socken:</td>
<td>Hjulsberg</td>
</tr>
<tr>
<td>Upptäckningsår:</td>
<td>1940</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Född året</th>
<th>i</th>
</tr>
</thead>
</table>


Vid Tornasmassen ville man även avgöra bygga it eller dricka, förbyggen, samt däremot, skulle man också lägga bygga, medan husmodern binda fast sin regelning inne i byggkaret. Där som drickaligget. Självräddhant kunde det håndas, att husmodarne grunda sig. "Det blir nog så illat, så jag hinner inte bygga förrän som Tornasmassen!"
Nicken, harkör han eller elden än något, ej för att vara särskilt välwilligt, lidad mot människorna. Han frörde därför i godligaste mån hålla sig vid med honom och ej i avstånd ge i hans väg. Han bredde vara snarliken och benägen för att skramma och föröva dem som fängslade honom. Men när det passerade honom själv kunde han dock göra människorna glad.  

Skriv endast på denna sidan!