<table>
<thead>
<tr>
<th>Landskap:</th>
<th>Småland</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Sommarbo</td>
</tr>
<tr>
<td>Socken:</td>
<td>Pjätteryd</td>
</tr>
<tr>
<td>Upprekningsår:</td>
<td>1954</td>
</tr>
<tr>
<td>Född år:</td>
<td>1877 i Pjätteryd</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lilla jule och lilla julafton. 1. 1-9. LUF 47
Fulllekappar och jultomte. 5. 10-17. 48
Kostberedning och måltidsseled 5. 18-64. N. Ns. 3
FOLKLIVS-ARKIVET LUND

Förrade om Lilla jula på i orten.

Här i orten räknades att 8000 hjältar det vore mer eller mindre jula kant tidvis från julafton till singel eller dagarna efter jultid. Några "klapper" eller gäser förknippade med Lilla jula riktigt in de flesta fall. Vid flera vill de stora julev. I ett julekapper har brukat medans under sommaren och på 1800-talets och på 1900-talets "julagillian" lättingar och grossare snälla underte mandag och "julagillian" lättingar och grossare snälla snälla och grossare underte som område småmod.

Till Lilla jula underte ändande detta som var mycket vanligt i mina ungdomsåriga. På jula till Lilla jula julbock fäktar ju.
Julkransen skulle ligga dem djupt. Tidvis, och inga av dem är optimerade inte att bli äppen, på bröd fastän att det blev på att följa däck på golvet under julhelgen, framåt och senare följde ingen hela och senare
hos oss, huvudet och. De Judiths, morgon
fog finns repade på och ombord är en gott livslast, men jag såg att de
förade en helhet, som skulle anta, att dem förstå endast att tunna
langsamt, snarare än att lysa ljuset rund
vänt, var det ljuset och blev ofta
vän, blev det varierande lyktor, var
för att ingen dröjde. Lyktor, så
langsamt, snarare än dröjande blev
för att ingen dröjde, gällde det vilja
att slippa overlig lyktкоп
för att inte fiende, med när det finns
Ställas under det Hans de det till följe
länkade där för huvudet det slukade och
det lyckas räknade potatis och tillsika
redan stude de bruna tusor och hemleg
lyckade tillsammans med
nedstoppa (förrkommer bortens)
med
zlade äppelskinnet ut. Till enstakta
supers alldeles gis undet hemleg dykte
läs lagt lustigt beträffande och det damade
säl av man gärde lämna och flyttdes
för avtäckta, i det flertalet fallat lyckes
det taddy (gragg) och flickorns ljuds vi
såväl och preciser (hemlegad) för hem dans,
i ging ryns i full fart och det blev hemlag
vuxen.
jag för min del hade helt upptaget att göra
med att spela djunge och dansa samt
äta och dricka. Li för "djungan" kjöpte
alltid på huset, hade andra gär. Vi
som mest gjorde att det var så roligt på
sidans julbjudningar bör. Att ordet
valentign ungdom blev sjungna och som
man såg på hundet och ville dansa. De
vare ju inte i eller gärda som var
stora stigar att dansa att se fördrängarna
var inte så stora på varden musik eller
låtar som var i. Vi såg det nu och gillade
och våralre. Fynd jag det brist från
en ungdomshumort i Domsjön och att hon
alldeles inte lika livskraftig som på
julbjudningen hos Ingrid i Nisagården vore 15
åren sedan (Ingrid: sinnen min husflyt, ov det)
Höstligt förskumn alltid på julbjudningar.
4
Sveningsen fanns ej alls endast min home
eller någonstiet. Det enda här, man hölls
av Lucy var att alla kvarnar huvudsakliga
Luciott och sörde på sten med något
kallt vatten, det hände det bli
tills, eller kunde ett kugghjul bli rent
för fläskan, eller vattundjuret bli rent
för fläskan, med stora huvud och tolkligt
juk och andra olagox hånder. Li hände
för en Carl Johansson 1864, som sommet
från Kvarnen och i sten med något mekt
på matten, hav hittills sjuk i hvar-
kommande och fisk börjat dröja, Det
skulle i skarablad, Ivara broman
sedan med, och tills med familj resti
Till Lid och ingen av dem varit här
sedan. Jag minns dem mycket väl när
de reste. (Fredsens förlorar och barn)
På många häll sedes om Thomas mitte.

Likasom man rade för att Lisa var på

seminarium, och även att man själv gav

dena ett arbete som ansågs realista, spännande,

seende att dessa var mystifierande. Det

vogt avsett i samband med Lisas förkänsla.

Besökningen "husiket" skall ha tillkommit

här på hans egen initiativ. Jag gick på sitt

hjälp Lisa var 1946 på Längsjökets fält

typiskt och blev till sist ett systematiskt

vogt i samband med fulskötsledning. Det

här hade också visat sig att Lisa

utan att de hade det. Nu var det

vogt jag heller några andra dagar

för slakt, men att slakt skall

göras på detta, av vapnet följe dagsväg

som det gällde, i det stan. Starka griser

slag man upp till 2 och förde till 3. Det

var ett sorgligt "kapitulera" intet sig
fast i min huvudsakliga djävul så att
jag ej till mer än 20 år. Huruvida låga och huru det tillgick, ja, ej vad greisen
förmarrade, för jag och ni till, han själv
omödade greisen in i stupen hade varje
tegn och hit stämde snart hela och avtaga bly av stickor och upp med
djurt på huvudet, utan avsåg att lägga
min Tänds brinn i bröstet på djurt.
Det sedan blev därför "gris eller grävda"
var sådant bevis att. Han skilande grisen
men att meda blyai och han fullständigt
på greisen lät för der, det blev mot, men från
tända på golvet blandat med. Tändade
skarai från lystan som, jag, ett hjärtat
golvet i stupen, men det blöde halsens
placerade grev man hans två färdigmänt
satt...
Dessa som sköldade eller hjälpte till att skodda, skulle jag ha varit tiggare.

Ett av dessa ville inte upptäcka och först en stuga, fick avsöna på till dess han bjöllt.

Ett stort blad. De hade "sandklockor" som insekter och en "smartklocka" en lösaled, en eller två pelten, en liten boxhabbar (justroduced) och en hyggladis. Första gång var det knast och andra och tredje gången blev det hygglig på 90 trettionde. Sedan hörde man en lösaled släkt, släkt grupperade sig.

Tills större eller mindre frös, de hygglade det. Förr på sommaren skulle vi ha frös, men nu är det dränerat. Ett djur i dörren ansökte i köket, men jag fick in det djuret genast att brista spänning, dock ej hör, och de slätades välkomna först.

Ett stort blad. De hade "sandklockor" som insekter och en "smartklocka" en lösaled, en eller två pelten, en liten boxhabbar (justroduced) och en hyggladis. Första gång var det knast och andra och tredje gången blev det hygglig på 90 trettionde. Sedan hörde man en lösaled släkt, släkt grupperade sig.

Tills större eller mindre frös, de hygglade det. Förr på sommaren skulle vi ha frös, men nu är det dränerat. Ett djur i dörren ansökte i köket, men jag fick in det djuret genast att brista spänning, dock ej hör, och de slätades välkomna först.

Ett stort blad. De hade "sandklockor" som insekter och en "smartklocka" en lösaled, en eller två pelten, en liten boxhabbar (justroduced) och en hyggladis. Första gång var det knast och andra och tredje gången blev det hygglig på 90 trettionde. Sedan hörde man en lösaled släkt, släkt grupperade sig.

Tills större eller mindre frös, de hygglade det. Förr på sommaren skulle vi ha frös, men nu är det dränerat. Ett djur i dörren ansökte i köket, men jag fick in det djuret genast att brista spänning, dock ej hör, och de slätades välkomna först.
Julkleggvar.
I mina berodande var det mycket lätt att ge varandra julklaggar, men under 1700-talet och ännu större delen av 1800-talet skulle alla de julköttet "julklaggat". Huskunde och rosen städade och förmärkte högen, där nästan var det som lita, till clay, sörjer och döter, li
thus med större eller mindre
hans. Julklagorna stod på brink, eller bondens, eller julstå, till
Fjernleken (Knut) kan ädlar julvar ut.
Till varje julklag var det, en grov
hake, en såttridhake, en stör
fringe, av horn eller av andra en,
samma sort och även på den större.
Stammen av harkens var sträck
och använda i det som skulle ta den.
ännu andra saker. Krappas, ligger av
sjärp (bolte) förklarande, skori, butasal.
blå i rote. De varv skära, olkapar
ligger laget med T-two, dia klinga
det gick ana. Korts, var arbror dig
lög 15 em lång, av guldr 18 em lång
av gris i 7 em låg, 16 em lång, av lösa
2 em låg. Till dessa "guldrar" var det nog
en trofick. Och den egen mjölk och något stuk
de var smaklöst att et. Jag sjölv lade
av abinga om julbägna, till hyllningat
på pingst bänk. Hans vilde något hända men
att gick bra, jag minns det mycket väl.
Tidigare och sedan var att att sk ALPHA
sommar, till vid. Kriget skulle bara
föra, mot till hyllninga, om det var
möjligt. Lina, att, som man gesla skilda
på ställe, att, när man körde på ett
Canal, en förmögenhet (påförmögenhet med
redning) på ett Tidigare mans var dock,
som det skulle i en ganska stor,
Alltså dik eftersåga bli, det var mig,
senardem man jag som andra barn var
glad när jag fick bygga husen.
(De första egna tängen av läder jag hade
var jag sex år, nästa stap, 14 år)
Det 1754 har und 14 åringar haft 15 par stvar.
Att ge julklappar hos här under 1800-talat
kräppade förkunnigt, jag hatt inom familjen
eller auktiv för 1845 och påtöjda andra
att fastfölja. Särskilt, allt varandra julklapp
sårar undan för under nattkriget så
Att man gaveancellationToken gött och
bekant och har under 1900-talens
tida tillatat familjemedlemmar växer
varandra julklappar. Några julklappar.
var det ej tal om i min beskedem och förravligt skulle det ej gälla att säga något om tonttiaren, löts i övrigt och mån förralte sig att säga något om "embroppa", som var gårdens
Ishydda och lät hund,t. anslut
Beramnningen just tontti började i slutet
på 1800-talet och samtidigt bens Täde
var en medja med mera. Något inte
just tontti, fanns ingen här från 1900-talet.
just kapparen som började i slutet
på 1900-talet. I sådana lag man allt mina
inskrifter i belast och papper med rönt
på skotttipsar. Jag själv gjorde 1874
ett par små träskar (mindre än två mönster)
den jag medfört in i papper och belast till
ett särskilt palat, griper med att det av
jag också vid?
fanns djurars av slägenhet och kan baddes på de fritidsgarde i vilket det var uppenbar jag med jordade rött i samtal av en. Det blev t.O.m. tystad med en såpass som jag mest undrade, tillräckligt, fastade en mitt i det, som verkade lika en bond och förmögen. En flicka satte till att det hittade ut, men (Tä- strena finns jag även i Bauglasser), jag bara sagt, där jag gått för att se någon av vad att. En flicka slår jag, fullkläppma- grundet urvart och rörde förmundat gumni mängder och anspråk. För att inte bara jag vill, säker ajöst de plappart jag på detta utom att mina hustru av- gång fotomhusställen, jag stände in mine och rätta in till dom, att så av fullkläppa i stycke på att hava nog hängat på sitt
före julen och julen uppträdde tillsammans med sina grannar och sörjer varje gång på julen. Man resat i grannarnas följe eller andra ställde i ordning att uppvisa egnens traditioner. Under fredag och söndag samt förra veckan den förra veckan och i skola och i kyrkan under denna period Quincy allt snabbare som grannsammanhang och ett eller andra ordgivning av dessa weekar på 30-talet. Jag har sett med och det var det omgivning.
Det hette "Steffans att", sedan var
väg från att "visa Steffans skick" vid
kopp festling, judkört. Det gavde om och.

In新的一年, tidningsstoppning var i parti
med att vilja både liksom akti på
eftervar. "Visningsung" bevisade tändas
har jag tört: rökt, rökeri.

Det ganska viss att julaft slut
dågar. Tjugondagen är hel och måne
ja rönt, även gry, och här ble

Nu ho vi slutat att fir julas med
många kvar och några i jude. Mitt

* vackra julbål av:tunnelnursanit.

*högtan tem uppe hyllan står.

och där sitter det i dansens uppskattad

* grannar.
I min tid, och även från 1870 till omkring 1954, har man gjort säkerheter haft huvudsakligt hus och husen till namnet, för mitt tid under 17 och 1800-talet var husen dominerande, men mitt sedan dess började 1800-talet har husen fyllt större delen av den tid. Bara hus eller byggor har även använts i namnet, och vad omad under 1800-talet. De har stora, som för havs, och kvarter, som för hav.

Bäste vill vi nära alla yttersida (som ej är bestämda) av den jag själv säger med i så fall, men huvudsakligt nämnas har några av de beskrivna större, med i som också, vilket i sitt samlings att skapa hastare tider, vore, som på andra hästen. Detta inte, som skulle ansöndes det, ändå, inte med, tills det användes andra, med hjälp, som bara tills så."
Allt skarv som skulle användas harkades mycket smä, som äte. Torkades i solen eller i krosug, medel till succen, med såd som
eller haras, även den fjaðt på tornet, på
som ingen skvalthvarn eller lambvarn, de
samma sållon finns nog att mata bakpå.
Skvalthvarn var oftast bokhvarn, som
dessa medes sättet i minsta så eller kök.
I sådan hvarn var inte huggjung eller våral
utan låpo i vilja på vattentjulet, som
stod låst, och vattet drog också på
sidan från en braiktig sjö. På förändring
har varit minst 16 hvarorna vattendrivna
några år sedan. Enligt en, det är till
Fredriksfors (fjärr Österåker) vet av sådana
vare nu levande blifven brot, gröt, villig
stekhar, Allbanhake, pannhakor, tåflor,
gedrin, doppa - till flodkarv, bebjudt.
polbröd neversvälling, basbrösvälling valle
svälling, vattensvälling, ölsyp, mjölksvälling
klimpsvälling grispensmagrot. Ut hör g
plenträ dör för. Förbi det knappast något.

På denne smale, återigen kunde man
lättli slända, och g tillare fräsinord, utan
att först ha upptäckt något på lundvarna
hunde med sula sude stort, hörande sig.

Sau av dem medde på liflunda kabba
elgrya man kunde of sköt förälder
nu snart dryftade sågorna (skott) från grynen.

Här malsinjör här fördelade på de små

Vattuns-undan jag mycket litet vad på
men jag förmodar att det blev bygg på
vägget, eller i bygg på något som
vas som tills medde på svala, eller
hela livs. återstormade eller törningss
19a.
Förrar och fattiga i små husdörr
lade av dryck som helsades för
ögdling, den anstundes även till att
blådd upp bröd i och ut för en
gått, ble, När varanda vatten något
hället i en spanar eller befjärrade
i någor nyxor, haramgott, bodde i
en bit sextag, fast var inte detta
Tammiga och prostigt, var inte värre-
lig. Han fisade längre tillbaka, att hoga
fi i fi på fi, när som fanns inövillig
var fi att fi, men, men, hobt, hätt.
Bröd i dem skick jag bra och släkt.
Dessa gjorde dem up. Nu skulle ingen
fi i fi den verken fi, fi, fi, friskar fi
Han lund. Tillbaka man het övavillig
väri jag, men, men, I var med fi i 19 fi
Jag vet inte mer än att överfallsvarna i
församlingen har varit i flera hundra
år, har varit rätt stora. Jag har sett löpare
för lite mer än 50 år, som medvetet inom
sommar har varit 8 spans = 120 cm långa.
Jag har alltså varit uppskattning i uppdragen (Tjettenfor)
Löpare = överstapen. Däremot har jag inte för ett löpare
De Löpare brunnarna är för: var Byrånst,
Och till Tjettenfor, omkop, Aspholmen och
okänd. Löpare först rörelse för, snart
hundrar är sedan Tjettenfor vällogi.
Fallet är av fälthjärt Aspholmen riven
lämnade, dessnamn! Aspholm (Fredrikfor)
undgådd! Erhålls ägar! Lägg eller för att
På hörn för jul hundes men, bli rikt
att av en mäktig anna som hört med
störer en mil eller mer, och för att
Aspholm först och jö mellan hört från
havasset ble by på natten. Det hände vara
heller och igensuset så att det sjgick
på borknä i gång utan ett förstisse.
Då fick man, med en stor upps på längt
skärg, krypa ner i hjulhuset och hjulat,
så vika hugge kortis så att hjulat
hunde bli förligt och lämna något i fnge.
Det var, fast kanske oreligt, samt
väl skönt komma ner i hjult, men
låtsas (pådraget för vatten) kunde vara
fastigheten det var vissa att på lax
med skalle ju gå. Li bar man upp
alla sönder och de på tre löss till
havets känna, och när man börjat upp
sönder en man var i blicknu. Där
var tre, par 12 spans, stora, Beiarn
och en man, som när det var måndag den
förste, men nu blev ju tädade och ren.
Ingan såd sökte att utan att mätta i längden, där man också skulle läsa rent och
mätta och tag till eller de mätte.

Angiv Dej om denna skillelse tar 3 och räknar man 1 det ballade fjärde hoppe i andra
höglängende anser man vara det att du
för ett tredje tagg, nu är ditt eget tag var den sista
vär modesta på flera mils andra t
som langt, till däremot ett tag
före sänd och tag 3 till de 3. De hade dit
länge ett mätta tag och där inte dit
1 1/2
vär före halva taggen var det
mötter till grym eller sträckning, 2 tag
2 2/3
tag. Där börja också de och där det

så snart man lärde sig och sedan om
värtag och när man sjö och
mästre kom, och i mäste räknade att
medљat som lägg.

2 2/3
Böggryt ansågades till blodkvar och till
gräns. Nyg som maldest till gräns på hon-
svart snitt först. Tad är liknande hos om
maldest till delgräns på sandverk. Här
kunde man själva på sandverk dörren
vara klämn för löt, och det var för
travligt att dra med handkäften. Löt som
maldest på sten. Så om mycket
stenar behövde själva särskilt teknik, utom
att man skulle malda dem och torka ihop
då fins både delar gärna vara lös-
tedras. Bror och linne är det härstå-
man även male på en vanlig tavla.
Det "Dejvär" på en Svarta misstänkt att
det skulle sig däremot. "Dejvär" är ett ak-
gapper och rafflor fylls med jett
eller olyga och genom väggen brännas vid.
Hade man "Ljust" en avsnitt, jag de
y ATT undersöka ägaregivar för det förord
hos uppdrag och hade den blivit
ligget sidlig förirv efter ett par hund-
ringen. De ansåg hende att man "deglade"
på klädsel som var mycket frälselgräsprät
Lindbergs fall och man hade de gamla tröt
vården med hjälp i anländnings hände det
byggas sådana besvärliga förstörjor; även
martens med i avseende ur sådana nedbrot
läparan, då att man fick efterst. En typ
och ligger mina läparer föreställade en av
hade "sagställ" sigel, att y som nu bär
väljer (sågel) att förr som läparan långt på
Krogen, hela "oting" som den y ligger blandt
Till att lätta eller länga avsnitt hade men
förbereda sina jäspanv. Det är frågan
De mindre bokstäver svarar förstast med "bi: kar och små sotteading." Lades ingen
korrekterselse, esoteriskt där. "Häperit" vara
förra hälse sälka. Ton av ett slags vanligare
det Nyverna (berta) och ett kort. "Asti" för
"arti."

Detta, "Chäsköp;" nu "Fridhöjden" finns

"Fridhöjden"; "Fridhöjden" finns.

Många olika andra; detta finns ganska
omgiven. F: Dagens med den "A" och att
många "A" har den andra; det finns

"Tyl" för att liknare med förlitlighet av
ett "höga" i "ett höga" och "ett höga"
innehåller alla och "ett höga" ni

med platsen allt och "ett höga" ni gränsen

många sittande och säte; ingenting, ett par
pallar till stolarna. "Fridhöjden" för att
rösta, också alla "ett höga" ni talar i.
I kvarkusavun retade och det behör
äva detta som heller för det var alldig
vägen ved att aldrig med; dessa ligger till
höger, över och spelades hest. Denna apti-
funck, dukt och inta sted även hela
så fort man hade något ledigt var man
med, man börja griista och något ändrade
nya i hvarann två, om någon stötte ihop
för att få finanser näst eller ändrade
”lov” för att få förtas medicin, och retur
handa ändra sig sjelf. Källa vänt narque,
hunde vi ta ev hela bland-ändan och
samt. Om sådant hade jag minnas om för
list, jag visade mig ills av det földe.
Näv vän tillhade sted gärna vedutvända
och hikade från något håll de mest utvis-
tag för mycket med om man ville, hund,
man göra det som egens land
sådan
blivn och Tölät, men Lundmar var
husdik vid sundet. En öppn till söker
för att ställdes "svens" men sundets
kort om ringfjället, det ensamma där.
Och söder man vänder, var söder vägde
husdism en, på en skog, föranför
som var tagt. Det som högsta, där
mjölkorna, fick därför enställd
väster ställdes med pioner för mellan,
det hörde fast på lösa allt 1800
och började på 1900-talet. Det var ett soligt
vatten och Tölät gick fort, med kätten
och löv av sesan. Det var det
som hade ett högare länsmuseum med sig
och i julen. Kunna inne vara bli hjuden på hel.
Eftersom, jämmersäll, måste bli hönder som
mållad villi. Däremot for e
häravas men man fick ju fågekt till hjälp.
Kör skatten för kam först höjd det
jag sjöligt. nu är troligt ty för 1850 när
skatten var om ca 15 den 16 18
nu först mode att göra försörjande på.
den dras med som hade mina
vaxer, några var upphed med
vågen hälte, löpand sedan vidgat å
samma till och termen lättade
ett par gånger om å tredje arenatt var
skall det men på ställ allom, fel
et sedan tåligt tända, förgävus.
Det där
skallas medkl. till skärning, sådana man
på en realistisk nära upphed, sätt, det
här skall bli till gynns slagmand på
hatsom som var talt av fiorna alltid.
Från hatsom gick dit i en intans
lät med traditionen pront, i en
flijke som störst sedan (skala).
för att för alla först vilket till bröd
och motiv hittade man för hand med
Enken till sång. Hittills, när ingen
finns ett. Tjutjot sommardag, alla
var kanske som y lätts på ett är
sommärta dagta, jag huv ud dagta.
Då kunde ingen man huv ud valla
framgöra till livet, och redning
pandade, godrön och m föret hittades
sammalet horu. Krängar av tommnljot
var mycket och goda, man hade förry en
Låtitförmassa med rolar-yxa 1937. Ett
det bröd oravi, som ofta användes
för också
huv vilket av bröt och sad, man fest
måste. Lassebröd, blandbröd grasbröd, huv
och så givde m huv och sina han potatira,
huv och huv potatir, rågnjölk eller
bländning rågnjölk och rova potatir rågnjölk och huv
Till julans behovs gärna, där man
bör kunde, så mycket bröd, att det räckte
för nästan 15 mans, men de som ej
hadde fisk rätt man svår förtänja.
Brödet försevades bäst i vid, rät, norr
eller havre, men grävde helt var det i
söder. Det som ej hade såd svingte in
det i nätet, något det i allt oller,
et han i ställtav, de som ej hade hälte
re, blev det potatisgrönt. Bröd till ej
ett frysor. Här har det ej brutits här.
Ej så, som ej hade rätt bröd, ej till
ju frott. Söttiga randor
ju ej hade några mängder och självas
såltbröd. Nog ej, bärbröd, har jag ej
brukt heller sedan 1869. De som hade
rätt där. Till, bekedes lingbröd, Värtbröd
finns såltbröd, grovvare såltbröd, grov
rätbröd, såväl ät barnbrod, såltbröd olikat
Sammalt koransjö. Till dängret och sänge
Till dängret på julklöpsnatt. Kom till att
ge barn som hon och undrar julklopen.
Till rikligt linsmedel skulle det vara.
Barn, grummalet såg mel, äter upp i ett
Trä, håller på hållandet vatten. Tittar in
jorden, så, dägg i träget fram och
tillbaka till den blev smidig och mjuk
och ingen minsta mjölkslump formar ju
mör. slaget dess förrin. Och mjuk över
dägg, så varma blader över dägg och
träget, så stillas på asgou. Vissa plana
att så. Två dägg i träget före s var.
svag sven av sundag, då hon det sverran
För två dägg såg musa till, där skall
dägg v. vars här var som smidig och lekte
sät. den sit, den uppar, men där, så
hålldes drivningen i, i sundag.
fötter blandades väl med degnen fötter
jätte till 2 dag och i ett kvartar fem på ett
fremre mjöl, var fötten stark och det var
mindsen man höjde vil över trädet och
låt det bli i 20 timmar, såg så till att
det jäste hode det jäst mycket så att degen
blödcat huvudades lite mjöl och högdes
över igen, fick stå under trettio tills det
stå var fast i jäsming, och man smakte
på degen, var den smylig, men fick y livre
svar, skulle den strax öpp och blandas i
mer mjöl, skulle det bli riktigt bara
rättades två timmar, men i varje fall
Tills dess degun klippte händerna, så att
den som arbetade degun blev alldeles
Sheko några brödhyddar eller husarmin
läggs i syndes det nu och degun höjdes.
Nu var det tid att sälja i migem med ved.
Linsr är och en halv blyssan. Hans kläder
mussa vara egna, skick och form, och
hög spädvans vars. Tills för en en taglagnin.
Kv., det börja hinner riktigt i blyg brödet upp
blad dagad av tag, ett dugglinns på ung,
8 skilpend. (1Ag - G 35 sst) vara klippa
över med mjölk så att de blev fest men
y här, Jensenad ut till en alldels rund
Åke sjuhast i sittun slöt och junn, ladis
med något mjöl under på ett bröd eller
kakelis, så fast att till dagan var slöt.
Dess sist dugglinns hollades "trapaheis"
dessa "Kommandes triapsahsi" för de
yngste i en dyshandets. När allt var
läpplaget lägs segens lika och unders viss
nästan utomstående, men så regnskaon och
tjusade glölmens på läkt botten, övver i
hörner och rätt mot lullen och överallt.
Nu såg man till att de uppslagna brodder
jäst något och lät dem rundas jämna
förnu, som de ej var täckta de lustigt när
med något vassat läg. De glädde sig höga
salvar (bable) tog man boken av tröd
soppade den i vatten och räckte ut
allt, sedan soppade man kasta i vatten
och ropade så väl som möjligt alla na
och orda, om det uppstod små gudinna
vid lagningen var regnet snus, tillnam
eller rynning för vatten för sedant lördag.
Nu ställde man en något magd på glidhuv
log och hälsade till på dem vid andra
Trevligt och eller bröllop. Tills det
lätas kvar boken på, detta för att halen
inte skulle förra upp (högset). När alla var
insatta i några chachersbyggar och kunde
komma nära sitt tidiga taggade med vita fresen.
När hundet slöt med: 11 minuter, tog man till det, hade allt behag kon-
fång som ett liv och var de sa den tag-
män ut dem av hakan efter dem
andra övergiv vare med helt volvoir
med en heta, stark timor, sedan in dem
igeni, att så tidigt som möjligt. Denna
fångade vät, och omgivande li gickade
var på hakan, hade de alla farsen
lika märkbara fång tag man ut en och
hur hade hant på livets eld, hörde de
att, såväl som fång står ut av. Öppna
samma håll, var det däremot, långt in
den, som man i dem ögna och städ-
för. Det stod ständigt och men ensam, had
de fått som bröder, eller så och tag ut.
En äldre lagdicsing från festen i Bromma
för att man inte hjälpas mellan de blå mössen
eller några andra ägor eller tiernas. Dessa
ägna. Figurer hackades av bottnen till jul åt det
fick barnen hende baka bokor, gullbruvar,
ell och cittern av till möj. de eller skrivskrivar
ägna. eller ägna bokar flera på kalender
lägger. En bild tagen lag sig men 1665 på
Torp. Hällingbergs Ägna är flyttade sedan
Finlandshagens Ägna efter Tors ur 1903 till
P. Lunds bild av T. Theodor Tisselius, han var
från Hällingbergs. På andra utg. en best-sed
laddas B. Lund och Sigfrid Lönnings Förlag.
Stil boland. Finns ägna den med både bokhylliga
läsning patriotiska småförl. med riktnyggt i
korta ord, engel av, värre rätt, med tillbyggnad
Krossedt, krusgryt, rund a fekk, ark, m. j. d. 
eller ett bredt kruka, halsen av huvudet dyktad 
i näbben, krysspiga, näbben näst i huvudet, 
men är gemensamt av ett eller andra, 
åtta, samt gärna göra av bälte (karaktära) 
made av trä eller lätt, i runda huvudar löpande 
som märke eller banan, gärna spänd med 
valstak. Detta gemensamt med platå, de platås 
skruv, gärna för att spela kräv. 

Ett eller också bröt, sjuag för att 
inte grästam, skulle inte hela 

fråst "maron" som bunda, tilede 

mässar, och även i sömmen. Man hade 
någon gång är det för mycket svagt heshad 

aft som smått och villat, mycket 

göm "maron" skulders. Manal var 

likaså att det olyckligt avsesmodern.
I brist på mjölk användes man kaugerika till grötit, mosavet (lina) och vatten och barnen gjorde sig om i grötit stikt i fläskblött, var och är gott, håll grötit, dä, näsgritä skuren i första skivan ejur brei dulit sigriot eller hangrygghult. Kruppslock och laga met gjorde av risen så potetits blandad med sammat krumpjöt till en kind dug. Tärningar av vett flick (ej rätt), stärlit av en sömnig ladis in lapplaget av dem. Stärlit som en hustru hand, rubbede den rund lade, dem i torrande vatten rättigt med vatten, lade de till, flicher var hort. Ita skurit i ditar doppe i mjölk, där bitter grädde med salt. Hårig mot sidan, skurats och upprörandes på pommes i mjölk och lite, satt var både gott och lika.
Folklivsarkivet, Lund

Barnbyxor av riven röra mörkaste mjölk och kvärl av sittat samareit fornmalj
vän heftat på penve, eller lundte i sig,
med biod, var fristedigt att dem som dög
triska de kallas, mottjänta, liksom
med riven körte, potatis så till för
marter kallas "pågjutakta", ha ve
eller röngjut, blev inte så got, som barnjö
samma vär med klinga i "pärrvilling"
Villing av skört vatten och sameutet
lärnejt, med barn eller diligt bröd, av
många fattiga, i min barndom. "utan som
måjig vät rätt eller glädjekt tillkungwed
jag sade, har många gånger sett dets
härbräde så möjligt, att en tjock rök av
möjlig gick ut av muggan från den stanke
om jag lever, och han shall jag skildra
fühlnejden på ett, barn det är mej möjligt av"
Sedan man lagt en tre eller tre potatis i holser, höjde över så mycket man hund
så var det bra, så fortsattes hela middagen.
Låt alla provisörer täcka, som höll tills år.
Påser svävs till potatismötet, till regeriet,
hökade och pröppades till bröd, tårtkor och
stältes till gröt, rävfåls. Rocka med skolstå på, pors på, till viffter, stekte med
skolstå på, i eldnings, rocka stekte i uts,
rocka stekte i panna, rocka bland lutfisk
shane i vitt, räkstekte på plät.
Rocka till pilätter, rocka stivade, reins
frihetskor, rocka till penntostor.
Rocka slalla med sel så att, rocka
till vin, råa till bor och någon gång trä
rockas till smålar, smålar, syvor, skimin.
Skram, luggar, blandar, odan, skärkin, fänst

Kastor, binbär, äpple, päron, ostlökar,ällor, hörster, niitak, jätten (snuddar) däppen.

Docka, kasseldär, under till 5 och direkt
sjöklip, lundvar, Gränner sällan hör, sätta
nypon här, men vi ldde slätten.

Långsvölder var alladare dämda för före
och jeg har aldrig trott att någon, man
hade nog hät talas av dem förr på sitt
hemmarne vis har med betydet att och höger
vågen, som de mycket gono, dä, de andra
svågen blöj sig och blifvit och fört
läppen, då reda man ett det var långsvölder
och besse måste ha sätt, och alla
målklätt sänges i kälven och satt tätter.

Igas stille köpe att göra sådana något
har tills för dem all hollom.

Tillsbudet var inte vardagslust bland
stamugen, möjliges någon gång för hemslap.
Detta följer en mans söt mjölk sålad
i ett fat eller bräde ställt i ett vanligt
såsom man heller ej helt gräddar giss
upp och mjölkar lögnad för två dygn.
Den får ej kunnat, men idag över vilkopt
grädden lösas av i mjölk, ha annat lösat
och gräs i så mycket, lätter
inte verklig förbrunings förr, än till bröd.
Annat som var, till sjukdom. Man bör då
radera av gräddar förr, se att flytande
vätska av en, som den ena mjölk. Att mjölk
skulle så till den blev lögnad och däremot
svar vid grädden kvarvad av påtast med
långa bandens dröts påvingar, men i grädd
kunde eller spannar för att fästa till vatten.
Detta har ju alltid varit kontanter för att
Det lögnad och kanske mjölkas då bland
utgripa med gärd eller andra väver.
På några gårdsstånd man en mjölkkål

(om tröt) då all sur och löpade mjölk rätt i
det som står, och härmed i den och tre
upp i att stöt eller bishål och åt gemensamt
(ting under) om inte matsättning skulle för
kända till ett visst ställe, men för tidning,
van de ens båtade dets. De gamla skörd-
vässen var alltid rund och lagrade av
stora och trädgårds ofta, för hand av tälj
vid, eller ej. Jag har gjort mig av det stora
lämmarna, men under dig och av läggande och
vinn. De gamla verk faststod att byxa eller en
för att trä, ja, man än mig av det stora tälje
man det är för ett dittig träslag. Härstum
skulle vara lika dets. Dessa står upp en
vid bättem samtidigt men för att kandin anses,
klämme, gårdens man. Stomrum torkar, med ög
lyft och sidde vilka från 10 till föt 50 cm.
Lasket med skivarprojekt och ensidan.
Sjöjung, låg i mittet för två kor, som drogs
upp ett vid med skiva. Vett, var rund;
Tills den nästa dyktades i kranen med
många barrade lång, fiätade på en loge i und
knappt som seichte av halv av över kranen,
där man skulle hänar av gummel, tjoaj
gräddi fick man så i såt sagjö, för att
hanna hörja de tösen upp och ned,
det var arbete, som både efter sett och
var det myske i kranen fick någon lär
i dar eller belast där. Det handa tio.
Från 20 minuter till 14, fiäm av det fi mä
Det handa hände att man inte hande
hänar till smör kvar länge man än till
på, så hände dä folket före dess sedan hade
en eller två har, hade man bara en tv
och hän hänade för övrigt inte av sedan och
det var på midnatt då man lodtart
långt förut och inga rovfrukter eller
skrovatdet. Sånda det räl, gällde fisk
men då blandt med en jocke och åta eller
lugde dess till högra, vänster, brünst
eller brod. De 18-talte började hörnet
var annorlunda, så de rörde de gjorde av
stämper i höjd. Liggande med två fotmar
och genomsnitt avaxl mark, ända runt
och ursen av fötter, vingen vingar sattes
in genom att sprida eller locka det.
Så smått hörnet förde in och började
fjärde. Det gick fortfarande på samma
i dessa hörnet av i de gamla, men
hängningssen var litet mer kränglig men
ärbetet att hörna av lättare än i de
gamla. Det snöre som bör skulle
säljes till tidernas förr var väl arbetat
M. 13298:51

Söndag, början och en helt utfrissad, jag först, ett par kläder, där man märker
i en småspänna bygda, eller kinesar
(mindre bort), fyller in varje för barn, så det
men var var ingen makt sättare än nu.
Fint, välman jag utman vara fot fot eller
puckt, ( النقد, Alexa) gräf, salt.

Men, leddes av marken, (svara) skilpund
oväck, (numera och lad) (skilpund
ort och furu) en mark = 32 lad, ett skilpund
1/8 lade) något som har eller hindre kopp
egg, möjligen, att ha på, att, (Walsham
eller Plonnet) och således, de nu, som
ende, diligt, succa, felt mindre, för, de
Villingen, svår är 16 skilling skilpund, ut.
men jag (rek 18.32 in) son (oan 978.2,8)
40 mv 18.3 delar = 24 in, 24.5 delar = 6.7 in
16 småpart, del = 7.5 in, 16.5 delar = 33 in.
Folklivsarkivet

M. 13298:52.

Tjänstens ytterst tillallen på fattigmenhets

På mange smäckor budde man ur allde-

Det gick och efter dem gick man ej mi-

målligen närmast att det första närte-

var i Byrons på 30-telet men hade

nu efter brand 1833. När det eru

1855 det lades ner 1874 i last på kött-

Leday i Lunds och 1878 lades samt vid e-

efter näsje och kist på mejdik. Förr

var det tillsig av enligt att man i

=vedings lag hade möte på landet. Om

man ej vid vispa eller med hörna

fick smör kunde det hela på ett

mjölku eller grädden var "jørejordi"

mot händet fick man bränsle, varell

eller här pl Stuffare, i mjölk

sytan, av Rosas färder sållat eller

viske hem i önsud, av dem villiga
Folklivsarkivet
Lund

Fiskalet i sjöar och sjöor har förändrat
en viktig roll i förändringar bland flera
medhändelser. Att i folkelivshistorien var det att
lyfta ladugård på (i teckn) att i sjöss
vissa fåst går överät om tarmar. Säkert
blir det så mycket brösov, då man
börja med till ekstrudirande medan man
sakta lasta upp i patiskheta fullt
pås med brösov. Några patatser, besta
och fyrar av jordtavare, enga vid
hötta verkar vars nu man rådrar medat
från den 6. april från dagens Wilhelmi
och högare med deras ställe (fröhyppar
högar deri) (rappa, kvartel) antagelig,
vidrör, kommvare, och lasta upp
förvaring, därav sålunda, det innebor
hade tjogliga delplistr, och ridnings,
48 de det falskt inte endast brösov, men även.
Bravus, gädde aboss, någon gång hört söndade, flätte upp levadet av brors och med lagom länga stod han uppe. Tills amma långa smala tilläppar hängde på sidan i att torka en sött och håll sig sedan rätt ut, inte

svår höft, den sedan eller istället, mont

höft, i vatten och vijelhus. Den påste att

lägg, det var både gott och närade

tjurfisk, tårte fir, i roa. Den förbrakade

modellert, såsom skorren, med till, låg
flägg, öppning sedes, och huru träf för tage

af allt, inga villkors där var, det var böna

på så till det var tidigt och här, att

stå träf för man hände på ih, allt

gädde på sisk squash med träf then

för väntt att vissa ingen sattes till eller

by kopp, dem som peace hände man både andra men
Enligt granskningen av dossieren

av lägger av hänvisning vid husförhör

och att detta kan geas betö

att detta ska anses som ett

eller speciellt, utan att detta står

eller förälder, som föräldraman

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står

eller speciell, utan att detta står
Det märks inte vilken i början men under 1307 talte l. Tungsten, som fortifolt inte upplåt, att säller i förändringar, då de såg, att någon kopplade ur kistan, där den, som hade sökt bort den, hade sedan hittat något under deras banke, vilket hade försumt de fick deras känsomhet. 1307 talte också raden, däribland flere, och hvert ens katolska folk, som konstaterade den hade inte alla förmågan för att vara tillräckligt. Nu men bandet var det handhavat som arrangerat i kistan, då det blev vildt och fullt}{

FOLKLIVS-ARKIVET
LUND

48
At fiske skuld af dertil en drage
vind i skulder. Aldsomme ligge des
foran vinden strandagen. Når korde
på skulder og halv et tiinar. Fra fem
leder lidt mere længde i synning
med de gamle bamp kalle sup er pær
længere tre, i bättar, fad a med ris och
smakbaest. Läkar so, på gal, disk med
en ene gå i synning så dig igen nu
Bordök ena handen och fija den
fisk. Så vidt som man kan ha bror
i sinare livet. Tills det er så langsigt
fiska som denna, med dag och kvälls
Då, då derfor bort. Tillsammande tagen.
Detta att låta ligge till och för
mater och, være röd eller något annat
fjätta på det. Här tills, det vill säga att
förmoda jag och de flesta andra barn
förmoda jag och de flesta andra barn
inte förståd vad vad man Lisa vill
köllades upp. Fastställd men på
mangsa till och där. Även i dag
mest också besväran sedan huvud
här följer avsexen bjuds
jordens en av störstes epis. De är
lyckes här i livet, lad. att vänta vad
den gent, stått och det numera till på
vetligare av jude följer. Våldiga och
med tef, följet och det numera till på
med. Genom och tef, det numera tid
på ett och ingen namn. Den står
i jess namn. de till land, står
nedan på jess och det numera till
någon att fina sin egen jess numn.
med. Eller. jess unga till land
med. Den släktet kunde vara ef
på
FOLKLIVS-ARKIVET
LUND

4

4
STBYLAUS LINDQVIST STELLT 1915:18,52.

... och så kom det att jag i dag pågick...
Vid lätt tillfallig tillfälle, brukade Bröderna
alla tagna ut (barnen) med till en skola
vid lokalt. I slutet av juli var de
vanligt att gruppera med ledaren för
vardena. Enligt Sveriges folkskrift
alla ordet om de andra barnen och barnen
som börjar gå snabbare, t.ex. de
förra. Jag själv har också gått med
ledaren, besökt barnen. De har gått
jämnt på att alla bör äta tillsammans
blanda. Jag tredje, jag som har
underhåll
för att, det är glädje och ro
fjärran gods, med tillsätts alltiskt när
förändras för att hälsosamhet bestås
för. Enfamilj, människa. Blodet av barnen är
kännesär, inte, av eller av jag.
med och med barn.
med och med barn.
FOLKLIVS-ARKIVET
LUND

58