Landskap: Småland
Härad: Uppvidinge m.fl.
Socken: Åguthult m.fl.
Upptäckningsår: 1941

Född år 1874 i Åguthult.

Julgransen m.m. 11. 17. 13. 41.

Donald julgransen jämte 18. 12.

Julkransprydnader.

Jubilej.

Dans kung julgransen.

Jutten dag jul - julgransfest förr

Konstgjorda julträds.

Ja.

Teckningar p. 96-34.
Landskap: Småland
Härad: Uppvidinge m.f.
Socken: Skoghult m.f.
Uppteckningsår: 1941

H.C.191

Uppteckningen Beröd Julgranen.


Obs! I denna vol. har jag på ikta döde
kam meddelat att jag medgivit, ty
uppgifterna är så samlade under hem
lapp från skilda hem i våre sock-
mar. Någon exakt sagolänk kan
jag därför inte utfåna.

Skriv endast på denna sida!
1) Och! Varken jag eller någon i min
annonsning äger fotografier å pilgran
varken från gammadal eller andra
föd. Obs! Det är inte att här finnsin
het någon fotografier. de måste
för du inte kan skulle till skidar
eller högung. - Här fördelar har
landets häft f. d. vid i nuetid så
har bladen flera fördelar än lan
det. Tänk f. d. den elektriska bely-
ningen eller en blinkande, pet-
de akh andra korvidlampor. Jag
blir "Rödaugl" som en mörk och jag
ägt den lampan som fanns på
skrivbordet i gåpahuset å Lund
Folkminnesarkiv! - Snartet an-
matt att förstå. -

2) Jag har skaffat foto å o julgranen
Som ungling "Kurist Bärd" har känt
på han brukar numera fotogra-
va, att mig. Och han filmade sig
kanske däremot klara till jag får
kvarse mualade till detta frä-
gelister. Jag läste en tekning se-
vä 1. Det är min julgran för 1940. Had
jag såg kännla där hade man
knäpp av mig näst grandjönce benn
och jag hade vid regler och spel.
"Har hållit det i nära mestghundt." "Det
är så mycket makt vill, men på
liket man förman, Och Och! Förliga

Skriv endast på denna sida 1
Leder med Efter och upptäckningar redan. 1940, var mig däremot omöjligt, ty jag fick frågeställerna ända nog inte infaller
men. Och det jag gärna belast gäller, det förkär världskart vid detta laget
men jag var på överskott med börj
från etnologiska undersökningarna.
Den 11/12 1940, till jag minnas, ha likt
höra fråga mig med upptäckninga
Den detta har jag till etnologiska
undersökningarna insätt och tid vid
Folks upptäckningar (det ej kunnat sluta)
och därför i 1940, betecknas på gamna
"skeptron och gammalvida fråa", det lära

Skriv endast på denna sida

A. G. Grafius, Estland, Lunds
ofòligt men det är så. — Vännerna i
Lund såll förvis väl så härliga-
na. Och! Det kan till min berättelse
kall stöd det varil den att på Nancias
högtalidag den 30 juli den namn på
hela namet jag med "Peters haller-
medaljen" och sin utmärkelse, men med
räddel poler snyggt använd och myc-
ket arbetet men det är endast bra för
migblott jag slappda tidning/min-
nehans upplösning och telegram och skrif
men uppgift är att rädda rundan
på mycket jag förärl av vår gamla
folkmusik (förest fran de källa hävdar)
Bildligt talat på glimmar ännu
föd under aska, inget får bli kru.
gläm, färk Blad, fräser och flikar
melser, förvätter att bränna maka
nationerna.

3) Obs: Något. Den första julgran kom vi
också funnet i skogsläkarens var
1818. Det har berättats att en Tysk mans
person, vid namn ”Smith” kan på
hösten 1818 till Kyrn Gudshult i skogsläken. ”Smith” var kunnig i
att ”brylla taget och vinthår och drys-
pa träd, skadade m.m. Kall för
löfte av att å gamla börsegårdas:”
got invid däravande kyrkobägare uppbryggas sig en likn "backstånga". Tjulmar-gau, bemälda är, så hade han falt ni en likn gran i drivan utanför min dörr. "U granens brunnas" f rvar den största tidplins, fy traktens var skära och vackert. Folket som gick åt på att sälja med hundjordet på den lilla grunden. — Igen dit dröjde längre innan julgranen blev "Robbets" i barns himmel i "Högkult" till andringen 1870. Ett 10-tal år före hade graven vanligen invas i herskapshemmen i bemälda socken och något senare i.
4) Vi ha alltid varit angelägna om att finna en välvårdad grav, vig med starka grenar som blivit "ofte puss karameller". Barren skulle vara grön och mörkgrön och så är det än nu, hos oss. Om möjligt skulle graven huggas vid "Tabulmåste" (den 17. december) och den äldste manspersonen i familjen borde om möjligt hugga den. Nåd jag var hellot lite på söndagen. 

Små jämte att det var "frilambu" som gav graven ett kulita barn, men jag fick inte plösha karamel, leder hur graven, för då kom "Jud- 

LAMBU" 8 Ke graven 8 Rullbuka. 

Genreflex: Lyckliga tid då skuffar ens dag 

lig på ochviig över ett graniut-område, 

Det gick sin graven flow, på kvällen.
för julafsten, för att möjliggöra viss ho
ren och märke sina bock. Bla grannen
klädde julafsten efter bl. 12, så där
ringat i pil i hyrbarns blocha så de
"vi hade doppt i gryta." Där det på
är det ännu har att—

5) Vi funder i de flesta fall ett grannma-
lad kors till pil på graven, all gäende.
Sen korset på binden är efter år. Några
liknande jag ge i ge på den dumheten,
att rättfylla huvudet värvarad,
rum, grannmalad krop, medel
är funkt och bör inhet förkunnan.
Enkla korset är "flyktigt och skil-
lande." De fickning 1881. Jt ma ha
vatten i ett krus och där placerat flj-
graven och så i innet, or 38 år rundown
jag vistades, ex i Stockholm, då fölls

1. k. "Packetob" utan papper av målat pap-
er. Brytningen av våt och målat
socker men på den hörde jag allgö-
rig något namn, f är ett "packetob".
mehr vackert äpple (Karatext). Jag
en papperskorg av klister, pärnt,
papper. Vi köpte hon hårandt papper
från Halvar och flätade kölgas.

Själva kunde göra nådiga. Det för
16m. flickor, kam vora så "täcke"
at "Dam intet kunde flätta en "få-
lampa" på tär. Men jag har lättat
flätat "po=fallt" nattest jag var en 11.-14.
år papper och jag hörde bl. ämne. O
"låter slips av barna" lade vi möjker
och paravaller utan papper. Flickor
viktade våra pärar. vi flätade jinga
våta häliga, men flickorna fick att
vara nålige med att noggar på sig
då "Uddal vara jämt". De prefekte
våra fulgradar med köppar och
gravar på rekening vos N. 7. Dess
figurer våra av någon gulvit dig
väla, och rätt på gadal för luk
pojkar. Så var det både där.
Så på figurenna precis som rekening
ärna visar. Dessa figurens köper
fyll jul dels från Kalmar, men nu
av "Vebrådskäringar" som buser
körning rätt "Julakerkskåp" i bygdens
na dels nalle. Såh köpe rinta fig
ner från Kalmar och från Vipe
läsarende Köping, Hålanda. "Ve
brådskäringar" stora "Vebråd-
kan fylla Recepta i väkt-
våla socken o Kalmar = Hava
på Kronofors i Flugblustocken.
Nu har ej nådana halsfigurer
fryst vårt julgranar på 36 årsdag
och "Velandåslåsingarna" äro då
da för länge, sen. — Svenska
flaggan av nytt blatt papper
här! förekommit och förekom-
mer lika nuet att nåra julgran-
jerfyllda. De projek hitberokade
Velandas flaggard tymliva, det glada-
het kliitkede vi find upp pa annat
papper på flaggan som till flagg-
stånd hadd ur det small jäsifält.
Kalldra sidan av flaggan var vit
och där skrevd vi mät för julen
påstående Bibelcitat. De sedjour
Nr 4. s. 46. — Ramullsthöller likna-
de snöbollar lade vi på grenarna.
och på bollarna klippte och strödde bi små röda på gravens muror. Glöder har tillhållits under dessa par gången 20 år och var ej med i början. Flaggor och band tillbaka i rek. No. 74.7.60.

1. Förra julgrannarna började med att valet
hos ett namn krökt (1800–1815) på ett bemålt
et kuddefulsbjörnov hårt hand. Det
är senare tiders verk, men vacker är
bjuden. Efterlilla hade för några
år sedan ett litet tillfalljul som ägt
i gravenstopp och vid hjulet som reste
klöcker. Hjulet sattofs i korset av bär
men fråde sjusen och då börde krog
klöcker bjudning. Hjulet med de bi
små klockorna i toppen på graven
s. e. rek.ning 194.5.
Landskap: Småland
Härad: Uppvidinge, m. f.
Socken: Stigvik, m. f.
Uppställningsår: 1844

Obi: Först vi började med julgrana, så hade vi inga ljushällare. Vi tog gravträd och band ihop de grevna de rätt avgåt de blitar i greven båg och skjärt ljuset in i den klännings sam bildades av de de kvisterna.

I teckning no 18 Obi det var ej bild
iska, men när vi infört viss därför så pick det bör att vara. "De vill de är uppskinningsmäster" säger ett gamals folkstyrka. När jag blev behållare av små och förrått, så fick om greven och de var under området.
gärna övda ihop några och lämna till arkivet, blott vi meddelar det
som. Nu så vi jollya, på jullök-
verkade ljushållade till våra jul-
granar.
2) Mylndader från gammal tid och även
nudlad till visal julgranar har jag få
regående beskrivet och ankedjud.
Förblänger och glitser och bönors andra-
ta har jag ej tecknat. Så vet det var
likadant landet runt. Vi höna
rådana i makt från ”helva och
Halm” Stockholm. — Huru man
hallverkade karameller och dylika py-
skador om socker fick jag aldrig se och
lyckar och glitser blott bekänt av
visa julgranmylndader gjordes året ef-
ter år till, bland verkade gamla och
solkiga då måste nya fruynaden kippl.
Men vi småpojkar stämde helit 
at våra kartbodda och kamnar vi 
ät så knycke vi flickornas kara 
telle och hå: så julga vi bly och 
på blev det "Gjalt och landägvin 
tan". Men i de flinta fall så gund 
dam sina julgrandsprydnader i en 
byrådana och gunde knyckeln ren 
dam väl låt. Men "balla vi pojkar, 
på fällan, och inte finge bult ku.
Det är förunderligt, det har jag olov 
verat sam äldre småpojkar dam 
kanna aldrig gjunnat ritt "ellje" 
Seger det äld, då skall det fort 
ubågligt "Pernam halten är det" 
cåbbal, på så få det fostersugn 
må häf, men de flesta småflicka
Kanva gamna och det ordentliga.
Allt barnen egentligen ägde de på 
julgranspyntudernas framgång
med, samtidigt opeknat på
gepunkt 2 —

1) Det var en bestämd regel att vi i
fångar skulle dansa rikokring julga-
men i mitt barnslighet men det gär-
denna runt am här i socknaden.

Efter jul hade banderna i byn
"julkalas" var jan dag och bildes
manna. De äldre gästade på dagen
men ungdamnene (bi barnen) gäste-
de på småna dagar på en gång:
Här grävdes en hol uppe på räkt-
de vi straxandra händelser och dem-
ade runt graven till julgransnine
och spändt. "Nu är de juliga, nu är
då jul igen. 8 julen räcker fram till Tådökal. 17 de är inte riktigt, se, då är inte sant, fly därmedan kommer Tådökal. 17) Vi ha av älders haft julgranspund, ring hos och denka sjukdvärtiga hos oss att "Bakta, julgranspund" skul med altid förekommit efter 25 de dag jul som har "Tjurenad" Runt på där hör vi jul ut." - Barnen i byn fingo flera affnar å båd först rek- let i det egra ren i det andra hem- met och fingo kaffe och dappa. De fändes referera att ljusen och fingo brinna till slut i byn. Sedan det barnen räckte omandra hän- derna och danta tillamninggrog- nen och sjöngs till julvisänd. Ju- len den klar kommit julen frändes
går, men vi träffar i de kantbackarna på. Ljus och jul hör samman bara—skrift och skämte är en tväng för samman. Låt den gå med klänning.

Sen pläckte barnet var pitt av de merboruna, ljusen på en gäng och rojade i hår och vippet med händerna "Färval, färval, färval.

Sånn som den förut berövad textiles€kt.

Nu är det jul igen" då barnen började dansa. Men pläckades ärpplade klockmeller m. m, av granen och barnen finge mult i run med sig kem, men reste sig ganska till mäktig är—Tekniskt

För, O visar en sådan dans med bör- men julen 1989. Nu får väl både jag och barna gamla ställa i träd i år, med julgranadelen storna beträff
Det är stort möjligt att på ihopät till käaffe och doppar åt barnen. Ty så är förstås sant och. På hur gåna vi vilja glädja barnen är det brödligt, hänse kan gå tillSmartman ns. sör ja, kring gudarnas utan käaffe, det blir ändock en liten mund på bar-
nen, som anskedd inte i första hand
"Barnens hälsöd". Och, du lång
följd av är här vi i våra folkshals-
på att även "Tretton dag jul" haft sin
grabbiskt för barnen. Kan hos hju-
dets käaffe med doppar så har barn-
på fält lästa var riktigt i den lilla
grancen och cikara var rikt bihelkem.
Kam påminner om "Julens Görre". Nu
i år, så blir det ingen sådan fest.
igen Lucia alsän har det varit
vi på ej köpa närmast extra utöver "Klocka"

1) De gubbar efter det att granen vart "Has
had bort giv "Kondé" (från) och fick
granen mycket riktigt ligga på ut-
nacket och bara av.

2) Det har förekommit hantgjort
julträd i hemmen i våra Bygder, men
det var för min tid. I månved, jfr
skall en gran me & huvun ljuv. På
det var de bråder ciska 18 km högt
och 11 km bred och målet var lik-
ning och visar och hittat det på bo-
det. Vardant fanns i mitt handarb,
kes  och had Jakob Noj och i går-
den Little-Göthluk i flygelbesteklen
m. f. plakker. även var meden
att ha va en "Ljusa kande" för 3 lju-
lju, den är 10 km bred inomväxt.
15. Kvar bägg. Jag fann för några år

ren en 'viltsågskala' (fråstar) på binden,

kor inte gammna å firmalets gårds rek.

måla parken. Jag ritade av 'Lirnum-

ken' och har fått smicka många såda-

na och måla dem. Folk har relatka-

ja. Jag har en sådan 'Lirnumkula'.

På min övre, men ju frist ni sätta

jag den på skrivbordet och beting-

lade den. De teckning nr 8.

16. "Julenar" vid dörren vid förstugaom

blir föremalad och förekommunder-

nu, men inte i alla gårdar, det

skall vara sina länga runa onor

i. De en kon destu onor å teckning

nr 9. Den kända enor är de konte-
No 4. jf. Julgransflagga
No 4. No. Ramlullsboll

De bär och var på julkransen, grounding, ned stöket.

No 4. Ma firar barn och äldare
lid finns ljusen i julgranen.
Nr. 7109:32

"Kustbojed julträds"

Gammarlek med en från Björkön

Höguthacken.
N:o 8. "Ljushjul" efter ätt-
rigt motiv. Tillhörd av
Meddelaren.
Finnos i Furåker.
No. 9. Täcker "julen" frön.

Kändsmala. Obs! Men man
mänes pålau bugga kora
vackra ejna.