Skämt

Landskap: Skåne
Härad: Nångårde
Secken: Jonstorps
Upplekningsår: 1956
Född år: 1884 i Jonstorps

Födorömmor och föddomar. S. 1-3.
Sökebyggelser. S. 4-7.
Öknamn, talnät och samlad om olika
bygder i innebörden. S. 8-12.
Swampet jag et ha arrangert till förvärmare hade
i bygden, men den var i småare tidarfremes ibi.
Fast och användes nu till matlagning av person-
ner som ej får enskilt till en swamp. De swamp-
arter som nu plötsar åt: klareariller, soms åpp,
champinjoner. Det skulle ej att swamp beredde på att
det begrep sig på hur den skulle använda. Huvudagen
i städerna blev några av dessa första initiativet till an-
vändandet av swamp till matlagning. Det är en och
annan som plötsar swamp till försäljning som skede
i städerna och större samhällen. Tillagningen av
swamp och propaganda för användning har lätt
i botbokser och reseverkningar. Användandet av
swamp har tillkommit för sjungat år sedan. Den
plötsade swampen kan levererad - om den ej skulle
åt allt vara. Var den skulle användas brytes den i
smör och spändes med grädde. Om swamp användes
andra midnatt jag ej. Således har många hekt.

Hög att köttas av en halv som bara är en dag gammal än fem eller sex. Stabblungen av detta djur skulle ju inte med ett-

med ett elag i pannan och stacket sedan. Och en slakt-

stake kunde flätta detta som djur. Hoppet att alltid,

var något djur sjukt grundet det när.

Rikt i var alltid annum så i hustält. Många alla

åldre personer ville ha kött av huvud och karvina.

Under kristenårs på alla uppmålar med bokison och

då fick alla slakt kött. Motviljan att åta dessa

djures kött bestod i att liknade rättvisa samt att de

nu var vilande djur. Fågelar som ryska huvan

där stundum i hustält. Men sjödelen också till herrabos.

Höns och kurpar, in alltid annum på alla ställen

c, alla tider. Plötsen av dessa födelsedagikick så att ha kött

det alltid. Måns och nära gränder att ett elag i hustält

och såsom använda mindre på grund av det överreg-

liknade och närvaro liknade en mindre bersått med

det såga en stort ändragande.


Den platsen var fiskarerna bodde på och använde sig oftast på strandmarken eller malarområden även den närmaste tillhörde vekaren. Så har det varit i funstorp och så har det varit i Farseult och även i Brunnby. De fiskare som bodde i Svanskall och även andra personer (stjäkptions) hade ej behov.
sveknen något ersättning för de arvända masken där deras bevisningar var och bodas låg. För ett femfotat är sådan mätte detta personer köpa dessa kimer men devars fiu himligt pris. Rindorna ova delagar driftmasken och detta fingo dela ersättningen efter hemmamantal (strandmatspengar).

Brygger finns vid alla småhamnars där båtarran kunne låga till. Under vintern användes alla båtar och då drogo detta sopp på land.

De fiskare evna bop på detta småfiskeläger liggatremna Många fiskare fiskade ensamma, men uppslagsiggla tersamman - ej präntet under siltfisket.

Om någon mindre juridiskare vidde enjord och besatte sig vid stranden vet jag ej.

des färna muns både på nätens utfåtning och ut-
legande och båtens markörning. Det återgick mycket
jord som en fiskare ägde, endast något som kring bo-
tringen återstod. Potatis var det mest vanligtaste järnte
gränsaker fällde husbehov. Husägaren förvandlade ett par
gränsor som kastades om höften till en som behovs. De jät
färgrön blyande fridå döpt på strand酆et.

Under B varo alla fiskare och husägare umeget
låsna eftersom.
Det år många kvinnor på portar runt om i bygden; 
både mänsliga och kvinnliga. 

Jag har samlat ideer om hela det som jag har läst.

Pöjk, spexel, illtan, kalakitan, pistelurra. 

Dessa är små, men jag tror att det är något som 
påverkar jag. 

Relas bau i, brunan, trubban, chrotta, chrop. 

Chrubban, kolkivan, stora grå, fjäder, små fän. 

Fjäder, spexel, rätan, Petter brunke, flambna. 

Låren (hans stora underläpp) feta småttbora. 

Gultgubbiu, kalldöna och Djakardöna, kolingen. 
Håle jofjan, Svem Appler, phagen, Svem spärmlägg. 

Innet vackar, vackaren, fyrahalen. Svem knäck. 

Peters gubbiu, trägubbiu, Petter må klädd, de heliga året. 
Peters skedvun eller hurningen, suringa var lät. 

Hålander, gårdarna vore en familj, skopa bagge, svälta, 
gnällaren, jumppen, pivaen, in kappe, sens läng. 

Fiske, Pettern, blåringen, njurak, vit kraft, kull. 

Kvinna, tera, blåkäggs fasthaus skäggparkett. 

Det mellan varmaste.


Förhållandet mellan gruvfjölket på Högarna (Pryl) var kanske ej så kontant. Tills någon bunde till Pryl med jordbruksprodukter, var det alltid nöjda att anmärka, då kunde det sedan sägas om av-namnna bondeskrift och även dem bonde m. f. andra namn.
Börderna kompenserade oftast dessa uttryck med grumnilla eller grutkaftar när de komma ett på landet.

... jag talade en gång vid en person som hade brutit så närmast huvudet så gryns och oiga sådant så dant. En annan person pratade ofta något egentligen ur med så nära att se, att man några gånger troddes han ur brösten. Han var baktill med huvudet och huvudet och så blev han intill den. Den bråden är så rak, så rak, hon är baralett uppe. Fru stak tre huvuden sade hon till sin fru huvudet som lutte fin, ska vi drikka göra eller störa Pia först?

En annan gubbe med samma egenskaper hade hållit upp sig på platser och hade en hel del erfarenhet med detta. Han har också utfört upp på detta samma land som på detta samma plats. Han hade inte några andra saker på detta land att ta hand om, så var han belägen för den gången.

På andra sätt i vissa avseenden och grannskapets namn har alltid varit gott. Omkringom kunde man undantag föreställning av att använda de folk som pra kända med en rad, men det är i alla fall tradition. Förr hade folk hektiska för att undvika att skaffa översättare, varför de ofta sprakade och blev inte på det korrekta uttrycket. Sällan förekom några av dem som förra gången och folk därutöver eller de något mer.

Den minsta förhållanden har ej innehållt något utom mellan de ledande och de andra.

Befolkningen i Kattarps socken benämndes från Kattarps adel. De var ej några av de b pied med stora hamnigheter och var mycket bättre. De förde sina bönder och därpå blev de styra av bönder. Därför blev det Kattarps adel.
Huntas tenn med invånarna i detta socknenu.
Skede ofta genom de närmare sitt allhärna jordbruk.
Redskapen: bilser och egblad e.s.v. Det kom alltid
från andra socknar, med eller utan avlyftning.
Som de avlyftade till befolkningen haverade samt
föll på de andra socknarna. Dessa kämpade alltid sina
vissa fall att de övergivna. De komma alltid bä-
rande med härt i sagan, men sedan bilarna kommo till
hade gmassa fördomen helt stoppas. Påbjudandet mel-
kar lantbefolkningen och staden var egentligt
Lantbruket behövde såga och stadens rutiga, så blev
alla hjältar.