<table>
<thead>
<tr>
<th>Landskap:</th>
<th>Blekinge</th>
<th>Upptäkt av: A.O. Lynghage, Skänninge</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Bräcke</td>
<td>Adress:</td>
</tr>
<tr>
<td>Socken:</td>
<td>Söder</td>
<td>Berättat av:</td>
</tr>
<tr>
<td>Upptäkningsår:</td>
<td>1953</td>
<td>Född år 1875 i Ronneby landskap</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sönglejningsräknings: a. 1-5.
Föreläsning.

Att gammalt åsensvurdig landtrögle sagot att det
i brudens hem då i närvaro av stäkhpavANNER, samt
sanhällits storpravser och högplombåtsmän.

Att båda brudens säng skulle hennes mor göra om
hon var livlig i annalka fick en närstående släktning
ärö da. Den som skulle följa brudens till sängs
var prästen han skulle även ligga samt bruden
första nachten. Att ett beslamt flaskislag där gär
farna skulle samlas var alltid utesatt i övrig
var de inte så nära om alla kom på en gång
i allmenhet var prästen åtbröckarna de sista kom
kom. Då alla var samlade skulle förra alas advas,
då detta va gor skulle bröllopsceremonien ta
sin början i ett litet rum som var särskilt i
ordningsställt för detta ändomål. då alla hade
samlade för prästen och bröckarna plats framför
de förmönde då bröckarna första sjuvigi en
Ballvers började brästen med sin bröllopsceremoni till brudens brudgam. När han sprutade andra än brudtärnorna fann inte dessa fick hålla vax till Eros lönn så länge ceremonin pågick.
När brästen hade utpekat sina välsegladestoner över brud o brudgum o deras hus o panadna, så började först de lilla soliga. De skulle dä-
ära o dricka så länge de förändrade sedan skulle de börja dansa i den s.k.d. stöldgåvan der två
fjortiandelare var placerade på en slags attanker i ett
hö,'n, där först brudvallens spelades skulle brästen
ha förra dansen med brudem, sedan fick de
andra fortstå att dansa med bruden tills de
hadde dansat av Sänne kronan. Sedan va de att
hålla på minst tre dager, då kunde o dansa
förtida dagen som de s.k.d. i Stokksarna i för
att ha brudparret alla dessa skulle tjudas på
kronvin o vin kunde även håndas till värdfolk.
i ordning sålta dagen för dessa objekten gått och
änne på. Dä hållo jagerna blixt hälla kars inn
några Lundas Långhalm som placerades på golf
i Färdegav där de fick öka. I syskonränt till
nästa dag då de värt börja och bli på alla nya o
dammsa lika bra dagen åtf. I de flera fallet
reske Fräst och el och härskapen hem förra
dagen. Innan Söglansarna eller förbror var gått
åt hem sköts de några lässetal sådana av dom
placerade dynamitpléggor förbenda med knallen
eller i skidinfrad på passande avstånd från var-
andra att vid påförräning skulle gå lika lång
lid mellan varje skott alla dynamitpléggor skurs i två tillare detta för att minsta på
skällen. Att detta hoppit är satt för
trurd folkkets års.
Så har även hör att ett brudsålje skulle
sedvanligare i ett berg som finns närmast en
väg i Björnbärs, stark sydost av Brunnarskaran.
Bergets kallats än i dag för Brustberg. Detta
har tidigt gått för århundraden till baka
är någar jo inte främst på förrbroder folk
på gamla sågmar men inte ök.

De här onödiga frundera på ämne mindre pub-
likera. Ja, rinder detta som en bilaga.

Leder

Daterad den 26/25. A Sundberg
Dragt den 10 Mars 1953

Förr Förte Amanuels Ture Bäckström

När fräken i Bromen beträffar om deras Sänglax på törj ta de öllara en såg, de har fadern inte förekommit 1905:ta och det
brakar o absolut inte på 1800-talet, ja vill inte svara för att på barn. Ja hade det sanna det vara döda

Ja häftigt n för att olika stryk det samma inte passa.

[Signature]

I den förhoppningen

[Signature]
Lund den 7 mars 1953

Herr A. O. Sundberg
Dragst., MÅRERUM.

Folklivsarkivet har från Eder mottagit en uppteckning utgörande svar på vår frågelistas angående Sängledning.

I denna uppteckning skriver Ni: "Den som skulle följa bruden till sängs var Prästen, han skulle även ligga jämte bruden första natten". Detta låter otroligt, varför vi skulle önska få veta var och när detta förekommit samt vilken präst detta gäller. Varifrån har Ni fått denna uppgift?

Vi är tacksamma för Eder svar.

Högaktningsfullt
FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsfor- kning vid Lunds universitet

(Sture Bäckström)
Förste Amanuens