Uppteckningen är av min far berättade
hågkomster från hans barndom tids julen,
juste solen och veck i förbindelse med den

Skriv endast på denna side!
Mitt far, bondesonen Lars August Peterson, född i jordlovs lag, Agutrum församling, berättade för mig, om de julsticker och bruks som vara gängse i hans bondområde bruk kom inför på 1940-talet.

Ganska långt före julen påbörjades förberedelser för densamma, såsom slakt, hjortsläpning, bygda bak m.m. Om rengöringsarbetet i hemmet fick stå tillbaka under uthörbelä, hade tid, men till jul skulle det fällas, köpar och lamm skulle puttas och att skulle vara fördig för den stora högtiden. När jul afton kom, utbytte golvböer enir och sand, mot halm, riktigt längs halm, som utbildades i ganska tjockt lagre på golvet. Ett stora slagbord, dekaderat med rundligt tillägna portioner, likt kött av nöt, för, och när denna tom att, grunkor, och små, salt åt m.m. Detta bod bevarades dyrt, avgud, för julens utgång om
Tjugonde dag julut, när något trött skilde påfyllning av bröd skulle en hvar av husfamiljen ha en så kallad julkök, bestående av en stor kaka grav bröd, en något mindre siblikaka, dessutom bröd av vele olika former, ofta i form av en halv kure. Såmen ganska stor, 20-25 cm lång. Vanligt var också att lät julköken bälde en mindre ost, samt ett par ljus. Den stora drickskaravan av trä hade också sin plats på julbordet, hvarsar hvar och en förvåg sig efter burt och tav. Som en egendomlighet kom männan att Brömmen som annan försöker i många i de flästa gårdar vid julen, i min fas bondomherri förkom mycket sparsamt, vanligt var annan i stället för mudder kaffe på morgonen att det serverades en svätt brömmen i en liten spikkar av bergod, hvav bröd dappades, min fas skilde sig många.
och mycket från andra människor. Det var
hun varit religiös och det fruundade han
P. Wieselgren. Jag har aldrig sett min far
laga någon supa.

Till julutman skulle alla sätta det varmåligt,
Gudstjänsten började tidigt, redan 4 eller 5 på
morgonen, i kyrkan finns ingen uppvärmning
på den tiden, därför gällde det att ta på sig
lillasällskap, men förkärna och vad mal var
det vanliga, vinterklädsamhället på der
tiden. Julgåvan skulle finas i lugn och stille
heminna men sedan anmärkades började folk
röra på sig och gästa varandra. Julgran var
ej vanlig på den tiden, men hemstälta
förgylla skulle sättas i alla staken, om grytarna
användes minns jag ej för minnede.

Hussjuan skulle ha lite extra godt också,
mjöldricka, grönsaker och sånt godt hör.
djuran, signande till god helgd. fick ej
heller glömmas.

En kvar som kom tills gård sominta hälgen
i något avändt eller ej rikt, fick ej gå ut
med jul" huven med menade att de ej fick
gå öfverändade derefn, om fägnaden var än
så enkel, skedde molsken ansågs detta vara
mycket olyckligt.

Jul bjuder i nästa bemärkelse voro ejvarliga.
Att slakt förelok ganska långt före jul, och kvar
då, skulle tidigt på morgonen vid 3-4 lidens den
benämningen "Reinallan", i regel skoldtade.
då såväl nöd som vin och får, hurav det
närda nedrelades för att användas som spise-
soel (saltate och fiska rå kött) under sommaren,
sedan erförelse mängd sundurlagits för julens
behov, av huviskt beredda de läckerheter som
sedanmisa upptäckades på julbordet.