Hästav, hästhuvuden och hästskalet. s. 1-4.

Luv 56.
Läster Hästhuvuden och Hästhuvuden.

Hästhuvuden. Nej sådana som skulle vara norra av
i stellare eller uppatta på jorden har jag aldrig sett
eller hörat av. Eftersom på 1890-telet kom en person till
Norby som heter Melgrien, han hade formas till ett
gifta bilder av gips med, han gjorde hundar, kat
tor, höns som låg på ägg och allt samt dessutom häst-
huvuden, där var en märka i att så de kunde hänga
på väggen, även han hade köpt ett såart, det var
en ett vackert brunmålat huvud, jag har sett
många sådana hänga på väggarna hos folk nelle
i Norbybyten, så han hade köpt av gång med
sina gipsfiguren. Sådant häster har jag haft
mer att göra med sådana som varit levande
samtliga smålar andra argsatte hade en gång
en häst som pressa starten, en annan gång
försökte en häst att bita tingsrarna av den
höga banden, men fick bara hatt om den.
yttresta spetsen på långlinget så bara något
och den yttresta spetsen av långlinget gick på sin-
na benet satt blottat, det tog lång tid inhan-
rott och skinn växte ut över det i geno så nu är
långlinget och ringlinget lika långa. Vissa
gick det för en tontuborare i Fölleqvar som
het Lyberg, när han skulle betala en håst så
passa hästen på och bet någon av honom,
det var väl inte så stor bit, tabarna är ju
dukliga, han fick den hoppydd igen och det
s窘ta ju inte så mycket efteråt. Senare övergär-
han en handelsaffär i Fölleqvar och då starta-
han sig bite, det tifta de honom en morgon
död öme i bilen inklädd av denne. På det
är risken både med hästar och bilas. Men jag
skulle ju tala om jag räkte något annat som
folks gärde ner i stallarna för det djuren skulle
trivs. När vi flyttade till Växjö och jag skulle
ändra något i stället, jag hade gräffat ner ett
par spår och kastat upp firten. Så kom de upp
ett stort ägg, det var inget hästägg då var det
snarare ett gässägg, det tillva så vackert ut på sjö-
dan och var lite helt ömskört. Jag ju inte vi-
ste något i förväg, jag vet ju inte om det
blivit nergrätt eller något, för den som vi
förgjort stället av hade i sin ungdom tjefat dräng
hos en som het ter traktorn i skåneby, han val
på halvt trolskal och var mycket oärligt av
folk att bota med signereot och dylikt, även
medevis, men det var en underlig medelein efter
som min sagesman berättade, han hade hört en gång
mammans ska till sin hustru när der kom mycket
folk och sökte bot, nu får de piisa för jag kan
inte genast föra till fältet, det var inte utan deras eigen
urin som de bota droge med, men rika blev de på ämbet.
Om man nu skall sätta tro till det kommer sedan,
De hade en flicka som blev gift i Borby, den
kunde ju också dras med signerar för att kappa
jon hade sjukt två flickor, dem hade hon signerat
så de skulle aldrig få några barn, det död de
inte föler, fast de var gifta både tid, den
era bodde i Brosland och är död nu den andra
bon i Borby och levde fortfarande.

När vi kom till Chenneröd, och jag skulle
grava till godset bad så hitta jag stora ben
av någon sorts huvud som låg nära i jorden,
jag skära dem för om ni gade jag så här ses
det sketet av forhistoriska äfver, anf s kän
det är bara ben av hästhuvuden, som den for-
regnande agaren gräff ner, han hade hestar
och fick hästhuvuden av hästsköteren de hette
hvar till sina häser.