Svar på frågelistan L.V.T. 74.
"Födämnen och födömar."

"Swamp"

Den dialektala männenformen för swamp är "schwampp".
Tankbefolkningen inom orten användes högst sällan swamp samma födämne, eller vet ju att t.ex. kantureller inte är giftiga och att de dusa att äta, men sådan tillvaratagande och användas.
Likaså vet man att plugswamp "plugnäschwampp" är giftig, men annars är inte ortens befolkning några svampkämäre.

"Stålvana" i Värnamo brukar komma och släcka swamp om hösten. Sågon propagandad för
Swampens användande i ortens huskål har icke upptäcktes utlöst förekommit i ortens skolor. Att nötteväls 2 eller 6 swamp ansågs vara bra för mjölkens Härst.

skrivare, en kamrer Hallén in i kät-
kedvaret och ladde sig där en stund
för att visa att han inte var rätt
eller fördomsfull mot hälleta.
I Svansöd tog härdhöding
Säntbergs på sig en av sina Dräng-
er skinnträja och ladde sig på den
slaktade hårten. Drängen trodde
sedan att hans träja därigenom
klivet och trodde inte
begagna träjan en lång tid där-
efter. Hästens ansågos ju i livet
vara, som de och är de klosterte.
Trägnaste och äldaste djur som
finnas men sedan de var döda
ansågos de för oehliga och ingen
som var män om sina är a ville
befatta sig med döda hästar.
Det var och rackarenens gärna att slaka hästar. I Värnamo-trakten var det "måreflärens häradsracksten" Gustav Östergren som bodde vid Ämneläcken strax norr om Värnamo som hade tidig anledning att slaka och flä hästar, kärleka kingstar och hundar m.m. Östergren kom till staden 1817, när han avled är berättaren obekant men åtlingar av Östergrenas här ända tillis för något årtionde sedan varit bosatta inom orten. Östergren är en Tatarssläkt.

Vid de ovanmänta gårdarna, anräddes man efter hästkläten något av hästköttet och görarnas tjänare ljudos åtta tillhimmans med husbond.
folket vilket anträffes med större frekvens av tjänarna. Medan propaganda gjorde utan tvivel verkan och fördömmer mot kästkött kan mer och mer försummalt halv kött och lamman.

Matvilja att förtära fyller lamman kanske funnits endast om djuren slaktats innan de var 8 dagar gamla.

Mattiljans grundat på att sådana spätt kött är lätt och slemmigt.

Vilt

Vilt som används i huskällan kan mämmas: Jär, orre, bådjur, kare och markhjul, men inte sådana vilda djur som, kraka, skata, hök, drav, höns, mylljar som föras.

Vid slaktningen hugges man av djurens huvud, de hängas i benen.
med hälsen nedåt tills blodet hinnit rinna av dem, varefter de avgickes fjädrarna, svedas över en eld, varefter de skäras upp och inkommet tägs ut. Tiska Tier som man inte vet att inom aven kännes meddelena ej de.

En folkvilj anställd på 1860-talet hos bruksjefen och bergsrådet olle Peterson på Öres bruk Gällabyd s:n. brukade upprepa följande ramsa:
"Jag har ätit hela hund och kat, allt samman: som alskar inte sant, jag har även ätit som, være den andra äten huvudet kom hort smake det som annan fink."