<table>
<thead>
<tr>
<th>Julseder</th>
<th>5-7, 15-5, 7</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maj</td>
<td>5-6</td>
</tr>
<tr>
<td>S:t Hansdags afton</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Knut</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Lucim</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Fastlag</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Skärsäsong</td>
<td>7-8</td>
</tr>
<tr>
<td>Påskägg</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Påsktorg</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Midsummer</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Skriv endast på denna sida!*
Hög tidigisande

Efter julen skedde, gift med tillhörighet
lätta förra tidigisänd. När begrepp
man kron bekräftar.

Fäbodslutet till julen. Sådant är naturligt,
via fäste och första tidsröte, föregång
uppståndningar av nära genens anor.
Mätning av en spånska lagare i seden
låg, fiskbar blålager jakti-stoppas,
ståtta, steinski-bunke-lager.

Jaktet består av röte, rankor, fisk,
frukt, smör, man peppar och
fåra smur småbröd och skall vis
jaktare, åt på det rådigt underhåll
fiskare. Bärer är duvet om fiskista
jubb, gråmet med blommor och ljuvi.
Den själdnare märkvärdigt av tax.

Snycke tidigt och högtillig. Klasrada
avsmakas på att se om de stiger av att
sedan bli stigbaren och stiglycker och
andra nyttade fäster upp.
Det är tradition att jag och mina nyckar
rappa i fältliten, tillsammans att ärbara
i mätten av sätt att ha et tellet med sät-
ning av duke, blämmer hus och gräns.
Dukens skä nebelsligoms motvarna
rampaas, upphämta avna nu
räna fröna på näsan stämt inga
amnon så duget på ett "skenhet
blandar". Snaps och jetol för heller inte fär-
tas. Fisgrötten till den skä av det purra
helst hängjorda sin. Desssten består
fotman och hembyggt vin, då andra
ni varandra godt vil. Mandelier på
inte rätas i grötan. Alla hjälpas att
med avlutning och listning.

Jag har ju alltid haft pantvinsplats, men
för jag, så länge barnen var små,
svaret måste ha husassistent.
Denna brakte på frukt att firas julafän
kommen av hon vill. Då fick hon
sina presenter så tidigt att hon inte
bande gå eller resa i god tid. Jag har giest-
vis under alltid läpp haft men än
viölmada.
Då diktar är undantagen, serveras
kaffe i omslagen under och då delas
julklapparna ut. Den bryter var
klappar efter ändkan både nyttag och
långt, ”gjordes med kraftiga
sind”. Nu barnen oro ljuds buly-
doades innan man våra tänkte också.
Den ojärliga blivit gift och giftar har
kam har "inveterat" återupptagit den se-
den. Han i allmänhet är barnen på-
da på temten.

Julgransen tändes och vilken som ringdons
omkring den. Så kunde man få alla
miljoner som levde var de till att
minigifta systa själ av sinna gått
på aften. Nu får ju de båda fortänna
de levde och lämnas över tomma stäm-
ningar. Juldagen, om möjligt är spädbud
pläster, eller fullt engelsk julland
stående varmsnitten till juldagsmil-
dagen. Eftersättningen består av ris å la
Maltà. Det är genast egentligen
att jest den eftersättningen flestomras
sa mycket den dagen i så många
arem antagligen för att man inte arbetat åt all
gröten julafsten, "våger min saker". En av
dagarna när vi hos vår dotter och Mara
lägga min far levde eller rättare vis
fräkte var det alltid stör slättemiddag
hos tranam jullagen. Nyårstaften har ni
brukat lida hos min syste och vågra stä-
onskistarne Bents. Kläen sedan min syste
blivit äldre. Vi länge både min trösttide
var levde vi hos dem någon så långdag
arna. Vi komma nyårstaften återficka
och naturligvis alla andra julstider som ja
äg självstöriran så länge de råder.
Hade vi troligt hos vi andra de Wahl & Wahl
laga nyårslöfstan från Brans on i
Stockholm och då visade vi varandra
en gott nytt at vid glogg och kakor.
Nyårsdagen är det bjudning antingen hos
bas ytvra eller någon god vän.
Det är många bjudningar under julen som
förrående dagarna. Och när vi inte fisks
och gröt som vi de flesta andra visar
hos. Inte att vi är hemma kvar vi inte
förrående dagens stekt "topp" eller anta "med någon
lite dessert. Kock till vin och felenv eller
puffet bara.

Hemt. Inte många är vi vid den van på
står "narnsågsmiddag" hos en god vän,
men vi är både han och hans frukost
här. Så som vi när som hade de julgräns-
plundering när julen var slut. Och delat-
des det "göttepäris" till samtliga
deltagare.
Vi äter själva, att julen börjar sålta
julaftan, men jag vet att många anses av
den körjas "den 23. lillejulaftan."

Tigga i gräss med knöten inte kvar.

Fräcken jag hänvisar till vad min
syster the bygde. Belg berättar om hennes
i husmodersföreningen. Lite svårare
berättat om högtidensverksamhet.

Fastlag, på det åter fastlagsbullar fylla
med grädde och mandelmassa tills de
fett. Fastlagsmåndag åter soppmullar
och vanliga ätelsbullar till mandel-
målks som efteråt. Nötkorn och
Blatebull. Då brukses "Blattebull"
som kan sprunga omkring och fiät
"blattebulleredskap", råna grissla och
laxbost. "Som räkligt av japper, på fiske
"I stora ruskans var ju valiger.
Men det var bättre att gifta, det största ve-
derbjudande märkte det, för att färda de
ble stjugom av.
Påskaa. De stora vara fängade och många
"utan fängade ägg ingen nyttig nåte."
De äter påskaften, och påsteligen och an-
mantagen till frukost.
Påsteligen är det detligt med bostek
 till middagen. Bostek degeras med
rätteligen på sterei med kulörtjädren-
vippars och valetande påstelsipp.
Vad lund har vi släkten på middag.
Konnadagen. Då brutade för, så länge
han funder kunde alla sina fina
döttras till Helma på tåte. Där-
ät att fört en finare middag på nå-

ejna av "stortåden" restauranger.

Egentligen finns inte mest rätt värld

Klämmmansträdets fäktet

exakt, eftersom det är min mans full-

dag. Så på han sin huvud till mitt-

dag "klämmmansträdets fäktet" och

mitt på baket trummar en välklä-

stående "skittscape".

För det mesta bör vi då på klämmmans-

närmaste, när på djungan. I närm-

sta, med sterna bak inannast havet

kan vi panna att att dansa anting-

majstång närmarnasaret så ändra

stång. O braje fall brukar det gi va-

ra dans på klämmmansträdets stigen.

Måten. Då är det andra eller går och

svartmop.