<table>
<thead>
<tr>
<th>Skap: Halland</th>
<th>Uppfattningsår: 1961</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Här: Viby</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Socken: Varbergs stad</td>
<td>Berättar: Emma Svensson</td>
</tr>
<tr>
<td>Upptäckningsår: 1945</td>
<td>Född år 1862 i Varberg</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapitel</th>
<th>Sida</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Badlivet</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Torget</td>
<td>2-3,10-11</td>
</tr>
<tr>
<td>Platsarna, en stadsdel</td>
<td>4-5</td>
</tr>
<tr>
<td>Östra tullhuset</td>
<td>6-7</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilltal</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Brännvin och superi</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Bröllop, ”bonden på golvet”</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>”Samla kockabranre” vid bröllop</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>De första fiskebåtarna</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Självmord</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Blindarmstillingram</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Morknad</td>
<td>17-18</td>
</tr>
<tr>
<td>Se på lik</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Karladagen</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Skriv endast på denna sida!
Karl XV.
Oskar II.
Resa till Borås.
Fröken Sjöbecks pension.
Pångarna på fästningen.
Övervakare.
Doktor Strömkvist.
Branden 1863.
Elldon.
Ystagille.
"Bahyttes",-gammal gumma i Varberg.
Reträtten.
Mördaren Duva.
Märtensdagen.
Advent.
Lucia.
Julafton.
Julgran.
Tjugondag Knut.
s. 21.
s. 21-22.
s. 23-24.
s. 25-27.
s. 28-32.
s. 32.
s. 33.
s. 34-35.
s. 36.
s. 37.
s. 38.
s. 38.
s. 39-40.
s. 41.
s. 41.
s. 42.
s. 43-44.
s. 45.
s. 46.
Julknuten. s. 46-47.
Kyndelsmässan. s. 48.
Fastlagsmåndag. s. 49.
Vårfrudagen. s. 50.
Påsk. s. 51.
Kristi himmelfärdsdag. s. 51.
Pingst. s. 52.
1:a maj. s. 53.
Måsjungning. s. 54.
Midsommar. s. 55-56.
I minlåten lågade de inte block
utan bara varmbad. Det gavs van-
kallnings med kammar var listet och li-
ligt, men ändå konst att många fin-
badisten litet från hela landet och
plundrade formen över. De hade oft-
öga kuskar och skåpers med sig. De
kommade de svar. "Du böjer testrött
för nu och bönene (eller Pincels ene sön-
r och de där fina plumbkorns) börna.
Svart skall du bön till kuskens och till
kuskens de dessa. Den man är alltid
illuminerat."
Fråga

Bonkens satt på torget med sina higare
var och del av plommonen. Bonkens hittat
de julsäcket i bygden. På den tiden
hittade julegurmar och dans på taket ned
över hund. Fiskar och wildes de med
mygen och fisk på ovan jättemera delar
som de bar med. Gummors kvar fisten
i en borg. På mygen den man var en hela
natt långt dagen igen. Vårt i takt.
Föders han de var till och i början

Hon kom med hona och dem för mig som
de smälte ihop med sina finger
på mygen och alla blott de en stund
att ståbien på

Var det någon som hade smälta komme
på torget med sina med en rustik
en gult näske i slätten när man menade.
med och doma "putt" fick barnet ett sju

På
Plebanen.

Före jusa var byggde på Plebanen om
Palmes, Anna. Hon vakade på för att hon
om morgons börda låg. Ibland fann
hon om middag prakt och hade planen
för att hela dag och omöjligt blev
att förstå och man hade inte
kunnat få till hon. Hon fik ett
huvud och fick en flicka, som tittade rakt till
Annie den. Denna flicka, Alfrida, hade
én stora frisyr, som för att hugga
hennes hår, som fick ett
sätt att falla i en hår, som tillsedde dit
och smått oavsett. Hon var den öppen och
hade om att hon fick passa flickan.
Dessa gav hon på därför som fick det
ömskefell. Pans och blev lite känslo.

Plebanen fänernas son, som är en del av
aktiva över i Stockholm och behärskade
rä på homa. Flickan skrev hon om hon.
nu en gyllenring. Förrom fanns en på-
derna blev dödad. Hon blev huvud och
askorna kom att få varken. Hon blev
kommande på hjordarna
lyckas några på frukostmen (de
ändrade efter gyllenringen). Fru
nen pänt och hon var lång, kom förda
att rinkas men. Hon hade mycket
flytta men också specerier av alla
denna. Fanns ett par ling den finklorna
(pollens) att förvärva digge.
Och tillbaka.

Denna huset som jag börjar tala om, är

tillbaka, det är stort och byggd av

sten. Men, på stenhusen som den

byggde på stenen. Vid den fastern

vad jag funnit mig men barn som var här

för mycket och sedan och tidigare nog

mig. Dessutom den gick in i kommunen

och så på den. Får jag delta hela,

namnet jag fick.

Som nu börjar tillstånden för gamla

husen. Får jag bygga det här huset på

detta. Där jag som barn

funderade huset som tillbruk och jag

den annan börjar de gamla byggnader

för att emellan. Jag som barn börja byggnaden

och från nu, nu börja bygga och jag

här.
Lyckas, det närmaste biskopet för Pron- 
lyckas. I att prästen förbättra det 
humna. Redo hele provskulen. Pron- 
lyckas.
Blindarens inflammation

Den sjukblöken hade man ädlig lant till
om den i det min från varaktiga. Petters
opérationer av fichon flask, som hade si-
han och delar av den en liknande sevarighet
ala skulle lita om ha

Jennys hon orhade i en gulka som bru-
kade förbör. Den fick inte bli mycket
plana och liegde och skraft. De inte
bländer man den lita. den ingen bör-
da till följden men de och inga bytte
mig om honom.
November löses marknadshela dagen.
Först på marknadsplatsen göra de talar
loppet som en plattan med pinnor
och sedan alla möjliga dessa
med en finger med toppen
lovde de grans kärnvälv. Tyngd finns
eller inga möss eller blu eller
mindre ord som finns där.
Och i stället läste
en pantläggare en av skylten på plaats
livet som männen
kallade de dem,
och finns nackemettes, en jock tittar
med munna de och på alla möjliga
för dessa och och om det finns
som stora kvarn eller annat om något
att ta sig på på rad och på formad ut.
Vårns
placera men alla med samt. Alt
fanns i aldrig talt. Rasmus? läg.

De fanns inte i mina kunder, närmast

det blev sannare de jag blevgift eller

men jag li. Kommittéen var inte

vaqne. Tysta klars att inte de jag

hätva flykta de va relit i detta fel.
Det ligger inte att se någon av död.

Platsen var bekräftad och Allison

sade: "Önska". Där låg barnet

med öppna ögon och besvikelse.

Liket. Där låg allings namnet över liket


Det gick liksom att se ett vis.

Han gick in i mig barnen. Hela det

De befattet sig, liknande. Kunde det nu

vara en sedvanligt. Vid livet

barn alltik lige
Karlsdagen.

For när der vor minga fjärrare på fest-
ningen, frilads Karlsdagen. Oktober på
Källe Å's båt. I Bröckt huset är nu
siver frilagning och i Bollet Bluns-
huset, som bör på leken i Bröcket.

Och han mitt framt hejsen var alde-
ligt och på Karlsdagen. Om jag är med
för de fjärde barnarna. Då de vor jag inte
det vor bara gräbben som vor där. Vi
ända köta till på verandan och lötte
för de plaska barnena. Hän jag vor
barn, vars det till folkämnings urgri
brell, modret funder barns plats på
skip på vitt blåsmingen.
Karl XIV

Men gick han Karl XIV hit. Tännings fanns
här underlogen. Han stod nära vid
sammern och mölte Cronen och sällskapet.
Han till Polverus fikkatt där han
skulle åta. Tånga helde slottar låg
det människor i händen och kastade
men blommar åt Cronen. Jag minns än
nu hur rastar och men. Han var
här framme (Karl XIV) beg att
ficka de andra av männan från såga
blommar. Tyska vias blomningen dog.

Oskar II

Men Oskar kom hit till Varberg. Han efter
år och stora veckor i blad. Han
bodde alltid för små bit "Fröl", men
var ibland mere på "Sjöfallet" och dans.
De. Han var mycket flitig i sina ro
proslogier och viser på sätten som Karl
von Han wält.
Rosa till Borés.

Jag ska vara att jag har den tillsammans
med rest av familjen Varberg och Borés.
Det var emellertid att när jag var 17
år hade de sagt att den hade förledit
sitt livsjärn, och man hade
fina bostadsrättigheter, från Borés, där familjen
besökte med familjen. Och så till dig
för att tillsätta mig till Borés. Eftersom
den nu är förledit, skulle alla
eller vad Rosa tillbehör, och de fick jag
följa med till Borés alldeles gratis.
Vi reste i vanliga båtflotte och jag
minns att jag satt på en båtflotte.
Från Varberg reste jag vid den tiden,
så kunde jag framme i Borés vid nu tiden
för kvällen. Somme som jag och lite
behövde gemensamma och dina mig.
en del upplevelser. Rasearna som anses
var hända om riktigt påberakade pelar
kunde faktiskt om att inte för små
på annat sätt förde mig och det gick
de inte helgon. de åt och drack frostis,
ochALIGN: utförd med en bit på dem
i början av november.
I mina första dagar i de månaderna
och reste hem just på banan månaden,
men denne gick inte för långvarig.
Vad jag gjorde de de månaderna i Paris,
man först dagen bara gjort jag och tvingade,
men Napoleon hade många och gick en
får som jag minns mig, var tilltaget.
Jag flytade för och fick vara tillblad,
dåstormade alla de stora, där var ni
inte och kommande ni vid börja på
hebras och hade ljudningar själv.
Barbro Karlsén och pappa. Samtidigt med
mig gick de båda hvarna på festningen
för dockmä.
Rodman blev förståt förbi skolklä-\nman i Varberg, Folkminnes-

arkiv.
Fångarna på fastningen.

Him pappan var konstapel på fastningen och hade kost som den inte bevaknings-
fängjarden och cellerna. Det första gotta rekommendationen för att bli konst.
på och pappan hade också veit knubbla.

I går åtta. Busch i två år med de andra.

På pappas dotter kommandante Gräntelin och de kan phula et och öhna.

Fångarna myntades med lite av rige de för friska hav, märkare,
och utflyts på de rika.

Det är många fina saker, som

dessa kan beröra på fastningen. Busch

här. men het det förbunds familje han
fastande som chiffonjer, yuansters, till
på flygduken inne i de. Bönnarna
hade fångade ett till man i fåtungen
och det såg de på huvudet och på huvud
för de hade ist. I bland borde min
pappa sit bland vexer i skärgården på fåt-
ningen och jag fick jag ge det med
mont. Han gångminns att jag stod i
påtan med mitt med på ett liknande
på en första tag, och jag fick jag ge
som numera mitig och da, "Ar det härligt
lilla tag, det tag. Det plats på ett
skechem av mig" han då tog parlor
och knuffade in fåtungen med en
brev och när det synes jag jag inte
bara såsom fåtung på de fåtun-
tingen, jag är inte knuffade inte in
fåtngen. Trädet brytade inte från
fåtungen komma på vars längst med
de fasttogs. Varje morgn och efter
visitsas fågarna på att de inte hade något hela med sig.

På guppen till helte fågelnsänts
på facket fallet som. Denna gång i hästen
fick Varberg fågelnsänt pågrip och där
på fåtättingen med fågarna. De bre-
höste in i den påven som användes om

Fågarnas brekning var under sju plat-
sar. Där jämte en levn där getades där upp på lokal del ben.

De flesta fågarna var från Stockholm,
men där fanns även på andra från andra
hela av lands, f. m. tappar.

Bland fågarna kommar omvandling
som Cetkholm. Det var på lång väsent
måte och han bodde i ett_resize-

det platsk på fågorna som han plock
vi sjungning,

vi sjungning han sjungmit i van-
het men denna sådan fru med om.
han sjung så sjungit och så och sjungde
och så sjungit honom i tunn och han
men han sig i bry. Det var bara mycket
kungen som var med. De gått runt han
sjung så sjung och så sjung.

vi sjungning. Vi de sjung sjung
inte jag sa han med. Jag
som kungen sjungade med "Godefter"
on I komma av."
Högsmoder.
Högsmoder hur hade alltid upptäckter. En flicka fick jag inte. Jämför med på de där fest där gick jag mitt utde, de var de som utde. Ägarna kunde också alla med festen, men underlagade och vi trodde inte att dina fader hade luff på dina fader. Ha först du denna och med en egen ha börjat man. Ha son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, son, so
Hela i lusta de måget ut ett hel tums
och där behövde Karlsson dukning ur sin
ask. Dricka, den har kunnat med riklig
kunskap och fått. DETTA FÖRDE VÅRDEL
en åtta och dricka på mycket de
vilda. Huvudet var mest nästan
hela Karlsson.
I det pust var huvudet av och som inte
villiga ganska så mycket ganska han
vinkle. Ovanför hitt på festning
en länge och kom inte att
finna upp på polen såvitt, förr
förr. För att man kunde göra och härliga
av sina gångar, sedan blek blivit frugna.
Fedamien reste han till Sundven
med en plötsning.
Sven man finn man från Stockholm några
och där kommer ihop van Westman.Den
blev tillsammans med en morgon och det
var åker betjänt som annat har
för att ha gått på festning, och men
kom blev plötsligt lite en annan
plöts. Westman läste till ganska
mikro som fänglade och gick börja.
M. 10241:32.

Kne med en välbangelshö.

Ermelina.

"Guldbagge" (August Samm) skulle överföra förarna under en hastigt efter det de ömtagit för Vargi Ende. Det "guldbagge" var jag inte.
Johan Stenhvist

Fångelseäkaren, de Stenhvist var mycket illa utnyttjade för pitt liv och konstiga sätt. Han blev också behandlad av en fänge och dog efter två dagar. Huvudet i Törns härad, och inte i staden byggd av bromma. Efter de Stenhvist kom en annan läkare, dr. Brunström, som blev mycket omtyckt. Han visade sig alltid gynnsam mot fångarna och det blev det
Brönden 1863.

Jag har jag ju inte minnas något urden på jag bara var 1 år men jag har några gällande mitt mamma och pappa berättat om den stora brönden 1863 när helo Vardenberg förstördes. Där bodde vi i andra vårdar av platsen från pappa var vakt barnet efter fisketidgångarna. Hun aldrig upptalat han aldrig blevt klarligt men de hon att någon sålt ut att allt harnat möt gleden i näheten av mycket att antändligt denna. Den oljor finns det också på detta tår av vatten i humanmum västen genom bogplats.

Vattenledningen fanns inte då i Vardenberg. Däremot var blåsnen, omkring vilken förrat hona frukade inte när den kom torg. dags och här finns längsade också vilka...
Jag minns bortom linne de förvirrade som knäckte Ini i nunnan. Han de blev tillbaka från f.d. att vär på mig och blev av sågindraren.

"Den att du jag aldrig velat med om var jag minns att mamma nämnde det när jag för dina hemma tyle också om att jag skulle "från" grön." ingen i hennes bortom.
Uphälle

Vad de ville Ansjö, fän i Varberg, skulle de få moppligan. Jo, både de Bwa en från och ett färgigt arbete om att fira fast de jul. De blev fär en

fär stämning och

färva alla avb. De och kom alla

fär uppmärksam på av en med i gille.

fär att alla de njotta me sig. Fint

skulle de ha kjøpp med boken, men

fär blev de inte mycket mer gott.

fär dog upp de nyg jor, de blev

fär avgjort de helt tagna ord.
"Babylsterna"

Här var jag flytt i min barndom i Varberg. Jag kommer ihop en gumm som botte för
Rösten och som är ballade "Babylstena". 
Hon var gift med en folk numera helt
glöms. Ofta kom hon till mamma och
får Hải på mjölk för henne skilling i en
brunca släkt över. Jag minns att hon-
nes skjöl var för hexen och att hon
visste sig med att hon sjördig och vilket om
sak från.

Förföljaren
Efter brummen 1863 där Saha Varberg lades
i aska, var det ingen gickes ser pil
pläntade förföljaren att de plötsligt blev
plötsligt för nära. Förföljaren ville gickes
och det lyckade förstos gickes med en
LundensBrun. 

Höstdelen, den väster ut Mot Göta 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 

Hösten, hösten som den låg i frukt 


Folk såg pärven från hemサラ och vänta.
Här finns digas.
De är inte på mitten av digis, de är allt
förde han direkt ovanför. Preken
läste på klockor och röda arter och
görs och gissar löst på fasaden till ned
köporna. Det var likadant i min
familj, det är ingen som saknar
här alles.

Abroad,
Abroad, förr de hav i bygden. De hä
nu jag inte till att man brant abroad-
löser i familjen.
Julietta

Vi hade alltid givit unna inom livet och
en plats att bli ju. De bryggde var-
na för patient vårt liv. Det var
mogen speciellt den som man plötstälte der
bryggde i regor högt den dagen om påsta-
bist. Den bisth drömen bryggades för
bubblar och dem döskes barn jul och
myndigheter. Dens franska grudes till
förest

Juliettas mindre skakande ett dagpåste vi
vaggen. Då hade vi funderat att den gamle
påstaden, hade skimrande fäta, renbryggade
blir apas huvus höggas. Därta, de bist
vi och jul med. De hade skulle stift
att ge den balt upphov till jag. Det för-
rader på bisth på mitten och andra
hundra fem månader. De här isten liksa
Det sig avslutas. Det var annat än min. Du
av inget saknophet men.

De efterhand inviade vi detta på julkon i
bygden. Varje barn hade sitt eget plats
för en banke och några bokar. De påmin-
made lite av den Gustav Vasa i Norge.

Det är genom tradition.

Den vid på drömmen förbinder julkläppen
och hans mangen på en arkiv. Samma
förbrukning i många julkontors, bostad,
går det. Det gör att de parallella dörrar och hass
förbrukning olje, familjen kunde vara denna
julkontor. Det finns de som kunde göra ett
blanda i ett hus. Efter julkläppens
hemman fick vi köttelyst. Det består
utefter flera risogob. Jag voro avgivare
alle på köttelyst. De bukens lästa inte
Julgaben

Vid detta julgabon i mitt hem, jag firade
hela en 40-tal po. Det var fantastiskt
med äppelen och det blek man inte fick.
Och med julen var alltid i den. Vi vandrade
lyser runt förran och betade dig till
dena gudinna. På julgabon var givnen
från det kändes. Det var våra alltid
sagos de kom hem från, påbörja med något
bara. De var de som alltid. De gav
en julen varje po. De sattes upp, besökte
och gav julen alltid, en julen
från, för att passa upp till jul.
Folkemitten

Den finns bara på land. Var de ena på folke sattes de upp. Om julen
antingen på phisstenen eller balken
en drö på att man fick den från...
Julkorten var av originalet fara.
Och de arkeologi Handboken. Det var
besvikande kunst de andra uppflak.
Knytelmässan
Knytelmässan, kallade "liljeplasten."
Drack och hird, firas jul så glad och
Fattades de. På kudden et man haf.
Fiske och grof.
Färskogsnöten.

Vårfrudagen
Vårfrudagen skulle ju väl komma att
veta, de efterlick. Bror därpå
och de var fide prövand. Det
fick ej der vavrfrudagen. Inte fäst
kunna de misshaga sig. Vi
lägger, de kan förlade inte om
att kämpa för i sin vavrfrudagen
läge. Tappning här jag blås
éns talen om...
Föreställer. Kalesdes "alla vackra"

Regnen, den närmaste — hinnaren, det är... Ett dygn, det är, om bordet är..."...

För att, men pålagra...

Den avskilte stenens... fallen, och önska att man... skulle nu vara... nu var man...

I avsattt, av att broder, Ferskens

känning och... parkersten, och... ställde, av de moderna, fritt... fors. De ägna hur... hur sten, samt...

Kristi himmelfärdag.
Kristi himmelfärdag. "Föreställas, att..."... möjligt, bärskiltatt. Den avlade skilda... i kyrkan den dögen..."
Jag skulle börja nu börja på överhundra-
komma att tänka och lösa det här. 

Men tänka på andra, det passa också
för att kunna

Av början sätta man aldrig för femma
ve aldrig tänka jag. Han men änd vi

Komma bort dom

Vid pingst passa de upp med tハン.

På måndag tiden på morgon

De dois als int der m i bland...
1 maj

om det var allra på kallet på skulle av
vi närvaro. Vi vilde komma hem
och ona. Vi skulle ha de för
komlen. Vi gåva var jag inte
med mig med mig. Vi var
om mig. Vi gav mig med mig. Vi kom
förkom och den plötsliga för bekost
vitruppan och gav mig. Vi gav mig.
Vi skulle
vi nå. Denna. Han tog till mig
att varje är. Vi gåva jag den förste N
vitruppan. Vi skulle jag fikta för kom
att de två jag gav alla även. Han
vi kör nu på detta. Mening är man jag
liknar alltid på komma när jag fi
på den förste vikten.