Landskap: Hån
Härad: Tret [?]  
Socken: Håsen
Upptäckningsår: 1947

Ny dem nya tiden kom till bygden.

2. 1. 25

Skriv endast på denna sida!
När den nya tiden kom till bygden.


För 65 år sedan började min far att sälla upp kärren här. På länge jag minsas här allt vår jord varit uppoddad.
Hemma vände och stann vi mycket.
Vi rostar fick själv arbeta ihop så ben-
gifte. Och den var stor på den tidse.
Här har aldrig funnits några indu-
strier.
Vi var mycket sparsamma med våra
jäkta konstier. Många fettiga människor
kunde då spara ihop sina fönsterpulver.
Den första hundens bok om hur
för mange år sedan. Den firades av
Axel Nilsson. Det var precis samma vän
som vi var varna vid.

Alla trävuxen var redan färdigade.

Modeller, repareras lite men men
bevärade de gamla så mycket som
möjligt.

Möbleringsplanen har inte alls
ändrad i de gamla bondstugorna.
De gamla möblerna fick säljas och flytta. Vår man gifte sig sig fick man möbler och de varade lænta ni. Var jag gifte mig fick jeg mina möbler i och, men i de gamla bondstugorna var materialen inte så luktliga utan det var lite av varje.

Järdförarna i min hem var hemvända liksom alla händer, så långt jag minns hade vi japeter. Vi hade öppen sips, ätjaktens, hem bo gå ris ai 1903. De gamla kokkulan hade god garande användes.

Två andra händer, t.ex. jobbet, hade ni en gåt med vikten mitt på lorder och alla åt var det.

Kvinna varannan dag skulle man gå i kyrkaban. Vår själv testa pre-
dik en gä på barn skulle vi tveka börja 
och lyssna.

I folkskolans var det vanligt att 
då barnen. Men då var det också mer 
respekt för läraren.

Barnen döptes ofvan hemma.

Besvarningarna var månad som för 
men kalven efter som även 

Det intresse allt detta fjärde 
senheten på sina vardagskrig.
När den raya tiden kom till bygden.

Vi har förvandlade vekar bjhangamman.
När demnamn för året bar hand om alla handlingarnas och bygden.

Tjäningsförelagen liknades för ungefär 2-5 år sedan, och upphöjdes för 4-5 år sedan.
Den förste som införde någon gräsplanbättning inom jord brukar var Johan Jönsson på Stötab Mari. Han köpte en kattermaskin som jag länge lämnade av honom. Han skaffade den för 50 år sedan. Tid är sevare skaffade jag hjälp av kattermaskin. Själv har jag aldrig känt någon ägoman.
För vårdde och Kränk man ungekar.

Stjället sig tie och från stationen
mosen pröva. I tidigare hade nog bondes
Stjället bandsgräs från Krön gång i regnigad.

Den första kändes boken milde blev
viltom upp. Den medgjorde ingen nya krav
och att få några nya lenads fria landa odan.

Husten var förr som grästen och
richter. Helmtak var vanligt även hit
för ungepar 20 år sedan då huvun börja
med jämna ta. Hvis de var och av huvun
alljämni ungekar vanligt med helmtak
här.

Rösthörnen kom i min hus år 1905.

Under frukt och eit litet mindre på bönder,
Hljur det åt alla med var för huvudsak
Var deit kom Gram manda att men ar
Lertlevdikar. Dessa G. tionad få ungepar
65 år sedan och ersattes då av posten.
Ten blede man riktiga halsor och
de tills att be hemma.
Tågarna lagade, så att var och
du reparade till stycke.
Vi hade fjäderbäggn på längt jag
han minnas.

För 40 år sedan började vi hela tidning
Kalmar stadsland. Vi var 4 styck nu om de
Böker köpte vi naturlig alltid. Pä söndagen
na Bitte gör ur postillon.

I skolan var vi 60 barn på en
Gäng. Dei var höga så höga att någon grep
och de högra skola. Någon i klostret som
nisse blev fräls eller lärare.

Vi gick helst när i kyrkan växte
märk. Vi spelade och skulle i vecm
barndom. De sönderade till få kori hit.
M. 10505:8.

Sedan onan i annan form hade man urutmärkelsen i beställning och kallades för skryting.

Man döpte ofta sina barn fema.

Vid begravningsceremoni hade man som halas på det och vänner.

Väckelskabelsen bar inte belön.

Några lider. På detta barn bar också.

Varit hög kyrkliga.

Vagas högkomunktioner. För leni.

Märker att några välstående kan.

Men inte alla m. Vi hade bara att

fra skandar andra heliga hager.
När den nya tiden kom tio bygden.

Laga skapte sig jorden bär år 1841. De foug ung för 10 år innan det ordnades. Vi har tags ett Jahrjerning av och en trädelning, som en ellekecikal blev mycket herbrigad då ingen atta ägde hög att när gi dem.

Redan på 1820 talen kom hörn- götchen i lands, den kom i samhälle med att hörn markherna stökades upp och odlades i störst av 70-talet och början av 80-talet. För quaran det men ängpårast.
nu blev mycket ägparmak ordats upp.
I min ungdom välde och hjälpe man
allt för lusten.
Själ hinnas jag inte hänlåsningarna på
gärgivaregårdarna. Men min far trä med
som de först fända ludades att hänitä av
gärgivaregårdarna.

Den första landelades kom hit
för ungefär 20 år sedan och varade de
några månaders Hel Nilsson.

Han blev käntes 1870 och är korvirkste
som var vanlig till. Han hade allmänt häm-
tak. Husen har äldrejudas så långt jag
minnas. Han hade blommavida gärder och
min barndom och badde vi telesin-
ner. Vi hade förr tappar spris vi köpte
men ganska bravr och vi köpt spris.
Men som vännen minns jag också fria min beredser. I min nästaste beredser hade vi hela veckan, sedan kom postens tallrikarna i hus.

Stridslagen delade upp vägarna på binderna för att de hade nu höjder att underhålla. Den vägarna var så låta att de lades guverni primitivt med sand och grus.

Vadervagven har funnits så längt jag kan minnas.

Hablilen hade sina gilleslag, det jag var två gamma björkar till första detsvorna och därmed var mogetrinen inne i andra drag. Halskalleen förrunnar över och me. Fängsdernen stakle, sin nya vaga.

Jag minns bland min resor-hidungen, vår "vår" land.
Böcker lånade man mycket också.

I gick i ditt skola bar och toppa och i fiskskola i komb. Det var om 160 t. en klass, men jag sjöken av i landet men för att man go' mi nu i skolan.


Den bjöds baka sjalofi och begre

Under flera världskrigens härade bönder
na mycket, men detta säkert inte kompletteras.

Man spradde sina pengar och de flesta gick först påande i små handelshandel
blåda köpte der ägra väst rankt.
När den nya tiden kom var bygden

Bryskint med den del handlingar
många i original och andra i onödigt
förmå i min ågs. Samhället byggdes på
vilken följande instruering är grevna:

lör livar nuvar rätt
och rädd för ingen
Kökar den 10/10 1823.

I Kökar förekom byggnämna i någon form
för omkring tehelokaler. Den upplevede av
olika anledningar. En tidano såväl
varit och Kökar år 1902 blev municipal.
Jämhälle, när vi någon man i tid
kom att den nya tiden började tränga
här. Ännu meru understicks vår dröa
med järnvägen byggdes.

Gärgivaregårdarna hade innan
järnvägen byggdes skyldighet att sina
nejmts. Denna skyldighet upphävdes omkring
1910. På 1800-talets hälft hade gärgivaren
buda bönderna i två och ordning men de
vissa 10 åren nejmts skyldigheten bestod i att
kaften av den bondes system.

Industrierna var bättre i stort av
förra sektör lundsvårdens ämnen verkade,
mer. De viktigaste var spinneri, jägeri,
garnverks och kärnp. Detta gävann i
början av den nya sektör. De hunde
inte taga upp konkurrencon med vuxenhet.

Emigrationen spelade inte någon

stor roll inom djävra samhällen, men

nådde i byarna - i trapp och på magasiner.

Och man levde under jättiga

förlustar även här gynner emigrationen.

Förrn:magdalen. Omkring 1910 började

amerikanska immigranter upphäva. Den

motiverades dels av djärva lagen, andra del-

av den genomsnittliga stora möjligheten

till arbete av olika slag.

Det första handelsbolonen som lät-

i samband med märings fördringen omkring

1848.

Söna - bero - närlagen fem 1904-05 och

förstallare till omkring 1917.

Postsed mellem Gränsskala, gävsta
Väsenliga omkring sällskapet, då blev och röra högspänning att man.

Vöjerna, grundades och i nordkall omkring 1890. Vöjestern hade tidigare
rättstutik sig för traditionella kulturs i klovn. Just omkring 1900 kom inte-
möjliga på mindre käm & Höör. Den
ärleka tilläggningar var att år 1905
bildade Höors skiftordre orkester och
ordrade barn. Dessa behjälpte avspeksi för
möjligare närhet i början.

Var jag glad i skolan var vi 80
barn i samma klass, och det inserad
på undervisningen behöll.

I min ungdom var kycksböoken
ungdom hade högra handna. Det var
jubilera att både gammal och ung
gick i kyrkan varje söndag.
Bäckelserensna bar inte alla special någon roll här. De små näbben har alltid varit mycket högtäcklig.
När den äguna tiden kom till bygden.


Förras av Falstrik Per Ahlström.
I mina åren vände och tyckte vi, men bara gå efter bruk.

Vid midsommar har gött kom mellan hov och kök. Barnen trädde om att ha.

Her i Söderhamn man inte skrifa med minare hornade arterna gå att göra huvudindustrin. Det finns fina tärningar bara från brukare huv och de har räntar på sina gårdar.

Krikmar reste bara en person fra Amerika i huv för 1890 men återvände man huv och köpte dagen gård.

Men gås nog är mera pengar än att i min vegetation.

Vår gås var ung backa och jag for hem från bördning men dessutom fick han eu kännning om det, men det ansåg mera
Så kom även med som lö.


I min barsom brygges huvud av graven och hade halmväv. Byggnaderna var av trä och rödgravade i allmänhet. Nybyggnad och ombyggnad var högt.

Omvälvig.

Egter folke bär bär inte möblering.

Planen grävdes allt. Vi heller styr på att det skulle vara som vi äro, vara vad sedan barsommen.

Vi hade bekväma gardiner i rum.
hun och tapeter bar vi alltid hakat på läxig jord minns.

Vi hade öppen spis i köket och i.
Hörstugan liu hittar ingen av dem. Däru
hade vi fått köksprof. Man men skaffade
en köksprof omkring 1890. Ganska orättig
att men hurkades gående med att man
skaffade köksprof. Man bestämde för jordaude
avända de gamla hästullerna.

Vi hade tervliga fördelningar i
hämnen för 30-60 angelerade samlede
bär dans, de spelade de grol och barmerka
vi hade stora minkaler med tervliga
spelkar. Fadana sålde finns inte inne.

I mina angelen finns de i lingen,
Vad germe fårka by. Den kom i hela
af 1800-talet.

I min barndom lade vi charmang.
Det avläsbar av Fjärdeagen.

Platsen några ngaelat flögig för. Vi barn fick bjuda dem vilka undan vi ville, men men skulle efters
vilka vi fick utgöras med.

I början av 1880-talet började vi tala tidningen hemma. Det var hela
tidningarna och den kom tre gånger i
veckan. Vi gick på två större och lantliga
hem, där jag var 14 år gammal började
vi tala Mångs familjejournal i men hem.
Därefter förhöllit tidsningen trumungen. Hon
lade typet på att vi skulle leda goda
boken.

Ofta samtalades tillskrev folk och fände
folket till Östergötlands skynningstider.
Men berättade, priade, spelade eller
Lärare högsta

Folkskoleundervisningen var sålig för.

Vi var 4 klasser i en del, d.v.s. 106 barn.

Dei var ju omöjliga att dei kunde bli

många, då vi skulle undervisa så många på en gång. Lärarna

då var nog lärde men de förde sig

ofta inte på att undervisa. Men borg på

på barnen i stedet.

I prövningen fann ej privat

mellanåkta. Läraren för pojkarne heeie

Bullen. Hockyarna lade hos Elma Lund

hen. Leden kunde de förvara i Lund.

Nyrkobykön var inera tradition-

bundna för nånu.

Husförben i min barndom var

värnda. Om kalle det förknippning och

den avskaffades inte förrän för én år 23 sek.
Vid förhövningen sände man med prästen till en järn. Han tog i gemens kyrkbok och in i hörjet veugen förändring.

Elden följde sitt beläggning och skul-ligen förde den som man är hos på kopp. Vi gamla vis helri kalla de husförer.

Inom beränden köpte man barnen i lemme. Om vi behofverden helri att både dop och vigel förviggai i kyrkav.

För barn man fi helmän för midttag i lemme efter begravningarna. Täckelseböckererna har inte behof nu göra.

Det är en höj kyrklig fråga.

Dandbucharna tjänade ganska mycket under föra kriget. Men att vad de togra fir aboluta praver under kriget blev till gare ann. Priersons för orhäri och tre år.
Efter krigets slut blev de fjäderörna drav.

De levde i blåttvatten. Bönderna har inte aldrig fått någon högre lärdes standard under högkortskulturen. År 1918 var de dravade när jag upplevt. I blåttvatten hade vi 2 delar råg och en del kom. I augusti närmast börja de drava. Vi talade om djuren huvudsakligen på sommaren, men ju mer huvudsakligt.