Landskap: Skåne
Härad: Brava, m.fl.
Socken: Brava
Upptäckningsår: 1947
Född år: 1874 i Brava

Halmstak

Skriv endast på denna sidan!
Halmtäckning i Skåne under olika tidens af 1900-talets

I Skåne och bland sträckan tidigare del allmogefö, med
s. k. länghalm, alltså länghalm af sällsamma, och det var alltid
direkt från fäktar, mitt förra täckta af vanj på halmar, lade
s. k. täckhägar. Längt af dessa de vanaste s. k. vallapilen,
ellev andra sorts medlingar som skall af vild notera på efters
alnar fåga, sedan viste de upplagen men nu finns det
smart inga rådar men ej hallarnas kring tågarne är
nu sör dig, som pampade med mader lite gat starn.

Lördag, det piteväxter om häger och täckten att här
fart halmen med, med diskar knytor med dem, och
sedan kom några halmsiktta och där det

Vigrarna tog i s. k. stampser vid ripage och piro
först af 18 eller 20 tums tågar, spridda in i andan som
staktes ned af halmsigt fäktar, och kem upp nedanför detta
och jazi en gåaf af tågar, och sen bokades vigan och
staktes ned af under häger, dessa grär är snart också besta.
När taket så var färdigt så skjögg det mer som det behövde, med två liggjuf före en s.k. stålbräded med tramstöcke i huvudentag oppå, och det var en färre 20 timmar lång.

Det var det återigen brusliga sättet att torka med halm, sid. 2.

i min regel var så jag jagade ladugrytaren som sattes i sop med en stödisa i toppet eller med en sätt kast järnlekar. I sådana halda så på ty där fusk
ju inte många takten mer, då stånden i gylla grytaren
vär jagas in 2 alnar eller så delas upp apost med halm
halm bokhari som band göttig ofsttag takten.

På Österklang eller i Stora Krage täckas på regna sätt
men med last soppar istället som halm bundits fas
lyckanskönsdagar då vinkar halmene på med s.k. halm
en fotis paf tiga som undviker med tätfura för att
inte kunna ruttra, men när den metoden börjat jag
inte alls, det är utgjörs av järnsom, som gått lova
förändring i metoden att torka. Trädet brukar jämför

När har de börjar binna halmen på men stålbräd, eller
sättare satt på sig den på ute torehäxor, då
så den av s.k. ställd af plåt som liknar spålfären
ungefärligen de uftad sumpeländ, och färskbildade
sånd och stycken, dem dem är ju vidare större.

Det kom ihåg att se på "täckaren" på istic, och
där ligger de man tror på locket som legemat där
och täckaren stock ger hon på någon del af
egen till honon och det gröns bärde fast och lång.

Några andra metoder att täcka med halm o; jag
inte helser o; tro inte helser att några andra, jag
men det har ju vara merligt att ståf någonstans använder
der intetlåt för hälsa, då dessa halsa eller sjöpar
eller färgade materiel, det kan vara möjligt.
Finsk hår pe några med täng eller sjöpar, som är ju
här, här är se halsh, ty dem rättade inte på fort.

Något brädunderlag och täcket har helser inte används,
jag helser har de rättade ihop torehäxorna med något.