<table>
<thead>
<tr>
<th>Landskap:</th>
<th>Småland</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Värbo</td>
</tr>
<tr>
<td>Socken:</td>
<td>Kulltorp</td>
</tr>
<tr>
<td>Uppt.</td>
<td>1953</td>
</tr>
<tr>
<td>Berättar:</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>Berättarens yrke:</td>
<td>f.d. Lantbrukare</td>
</tr>
<tr>
<td>Född år:</td>
<td>1877 i Kulltorp</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kyrkbygeln. s. 1-3.
**Kyrkkryddor.**


Det var nära på regel att kvinnligen skulle ha karameller och vid vissa tillfällen även bakverk med sig till kyrkan.
Karamellerna voro vanliga "polkagriser" eller "kungens av Danmarks bröstkarameller". Men i bröst på dessa tog man små sockerbiter på vilka man slagit "Hoffmans och hjärtstyrkande" droppar, vilka ansågs vara så bra mot alla slags illamående. De bakverk som förekommo voro sockerkringlor, bakelser och vita pepparkakor. På höstsidan tog man gärna med sig äpplen, päron och plommon. Denna sed fortgick ända till 1890.


Denna sed eller ced att männen skulle medföra och bjuda på snus bland kammarsalarna vil kyrkogång fortgår delvis annu. Fast detta förekommer endast bland de äldre. Bruket har börjat anses vara snusig och chygieniskt.