
(sidan 33 av en skiss)
L.U.F. 99 Kvavar och kvardrift.

Först vill jag meddelas folkvisorarkivet, att jag meddelat mina upptäckningar för ganska
åter, att jag förbättrar formulärets träggig i den
ordning. Ansakten har, att här i O. Fältvinda
och på många mindre områden, aldrig har funnits
någon sådant väderskara. Dessa kvavar som
under den vintervis, hade väl drivkraften blivit
för själv, här i detta skogstrakt. Så alla
såg, som gäller dessa kvavars, måste jag
seende, av naturiga skäl avstå att bevara.

Jag vet också att det har funnits flera kvavar
lång med mina upptäckningar. Befolkade, men jag
har inte funnat t.ex. någon person, som
har känt till delas beskriferen. Men de var
vist alla i det närmaste lika. Jag gör mina
upptäckningar, efter berättarars avsagglag, varje
kvav förs sig själv.
Kvarnar som har funnits här i södra Lund, varje av typerna skvalta och grästvarn, i alla
fäl. Senare, turbärdervia, nu eldcvinna.
Följande uppgivning gäller en skvalta-kvarn,
da är berättas att också 1800-talets riksidematen
förekom, som en sådan kvarn funnits. Den bygg-
tes av de var farar, August Ahlberg och del-
gramma till Konow, medisk riksidet funnede det
unge, men trogen 1850-1860. Detta var ju ick
många stör kvarn, mätt avsed för eget och några
grumagårdens behov. Den var i användning ålso
bland 1920, fast 1915 ändrades drivkraften från skval-
in till turbin. Själva grundanläggningen till dä-
na kvarn finns ännu kvar, fast detsil reserverat
jav har jag inte sett det. Berättas tala om,
att de som barn, fick vara vid kvarnen och
mata, fast den då var ändrad till turbin-
strid. Men båda två har jaktföregeda på.
hur den gamla stora att vatten såg ut.

Skissen som medjägare har ritats av Nils Böök.

Domen var grymd och gråter, fallet var ej så

sämre stort, men det var ju fördeles med en

stora att det behövde så mycket vatten,

som hej en hjulkanon. Tjena kan finns

blott ett par stenar, på detta kunde man så-

väl avver, som fiskare. Fiskarna skrevades

då deka hårt likasom på detta sätt fick man

fram en gravare efter gravene markering.

När drivkraften ändrades till turbin, gjorde

Karl Baert (berättarnas fader) själv sätet,

detta skedde under första världskrigets

förra år, då underbevakarna hade s.l. själv

huskäll. Från turbinen avlades också eljus

för eget behov, detta hade man ända till 1921

då elektricitetsväskan drogs från gravene

byggnaderna. Det ständiga steklen till stora
var av ek, likaså drickuggarna. En ansågs vara det starkaste trädetaget till detta påfrestningar, det var ju en ständig närahet näskelet på kuggarna. Till övrigt byggdes materialet till en sådan kvam användes kannek och bräder av gräs och fur. På en plats, som var gott om ek, användes sådan så mycket som möjligt till sådana delar, som var avsett för stort slitage och påfrestningar.

Något fiske fanns ej vid denna kvam, jag äter fiskmen till detta vid min skildring av en sådan kvam. Ej långt från denna kvam, fanns en jynshvam, den var samlad för en speciell typ, jag har inte lyckats få några person, som känner till, vederbördandes skyldigheter och rättigheter till en sådan kvam. Den kvamens namn var Sanstrid.
Denna min upptäckning gäller en jultavvn, som varigt i gång i Pölle. Den byggdes år 1830 av ättaren Gunn Pettersson, inte var Jordnäs i är
llt för att även Karlvin Jakobson. Brukare
ägor och brukar denne Jarnå gård, som hans far
och farfarvärds ägt. Gården heter Grynsjö
och ligger i östra Mjölby, på grässen
under till Ervål, Mjölby och Holmsganga socknar.
Dammens till denne traven vor byggd av fristork
as, det var en rätt stor äg (Grynsjör) som
var damm. Det var i en fäst, som hade sitt
utkopp från sjö, som denne traven var byggd,
blott några meter från sjö. Travens ägdes
privat den var blott för gården röknings, plus
 fyra till gården hörsamls fästall, för att
na hade kedjat sitt fästakt, rättighet till
fri målning, men de fick själva måla. Fyra
 till kvorned maade också sjör, så det fann
att så ingen särskild nyömlare, Tarvarna
hade betänka vissa dagar, som de fick avvän-
da avnamnen. Torställena söker av berättar-
nes for, men även efterledar försökhningar
hade de samma sättighet till namnen, detta
blev skrivigt i de var köpokontakten. Namnen
var ej stor, blot ett par stenar, de ändrades
ej frå en bygdes 1830 till 1920 då den réttur
stocken liggde åt sidan vattenhjulet var av funktions
18x18 num järn, berättaren säger att de sökte
rätt efter den förste far då kunde finna
i stugan när stokken behövdes att bytas.
Rugghjulet var av sten, lika litet i väldet,
även kallad ”lyktan”, med stena väpelt ”lyktan”,
söker liggande följe av stenarna. På dema
så kunde kudas matas grövre och finare
sammansättning många avändningar för säkering
fam adlig. För grövre eller finare mätning
ändrades stenarnas läge på varandra. Till detta sjös en lyftställning, denna lyftstäl-
ning kom ju också för användning när tvåna
skulle rästs igång, översteven måste då lyftas
upp för att tvåna skulle gå läst igång. Vid
nedan tvana fanns ett älskligt, som sägsen ensam
hade rättighet till. Detta kunde ibland vara
organiska givande, fast blott under höstmånader
må, i regel intryckade det att det var väster.
under hösten att det kunde bli ren 50 st råda
men inga stora. Någon försägning skedde ej
om det blev, som en man, måtte, så mycket på de
igång, gav de brud dem till grannar och vänner.
En gång när det blivit en som där stora gångst
förbötte berätta sig på att säga, det bör
år 1899 samma år har konfirmerade. Tänkte
den 7 km långa vägen till Görelunda kyrka,
men det blev blott denna gång, för att sedan...
gick dåligt. Han begärde ett pris av 25 öre står.

grundet, det blir väl det stamma, som 70-80 år efter
men han fick ändå inte så lit så mycket.

Sådan förkales nästan altid före matsning, det
va nödvändigt för att det skulle gå att mata
i dessa gamla kravas och jä. ett någor-
landa mjöl. Förras, såden förkades i de stora
bakningar, som altid fann sverig i bondgårda
som i torpetgar. Man förkade 6st ek "gällsting
er" en kraftig stäng, som hängde i skålstaket.

Såden förkades då kvarleva i vanliga säc-
kas, hyrarna som ingen dragdyr hade, fick
börja sina säckor, ett hårt arbetet om det var
längt väg att gå och dåligt väglag het snö,
som hängde fast vid träsketerna. Berättar
några talade om att av torpdräkt och bandan
att sedan sin bandan, som altid bar sädan
bög upp på huvudet och gick framåt stkad.
så själva lystningen av såcken, fas han alltså
i huvudet. Något särskilt förrättningen var
fars ej i deund. Kvaser för stekar, eg heller
många tvaresnammal "värnrens" det berördes
ju inte, när var och en var sin regns nytt-
mare. Var som ansjöa folklor och sägner, säger
berättaren att kals fad inte trödde så mycket
på sådana, som folk i almänhet gorda bid-
denna tid. Genom almänets var döpt, att man
inte skulle mata lundadagen och Thomas-
norstvättarna. Detta skulde i en eller en-
man från norra olyckars, som ej ej misslyk-
kunde med själva tvaren, och de var bröd-
säk, som marden ristade och så att man
misslyckades med bärk, kvasen kunde gå för
den bör. Några förrätta olyckars inkräppade
aldrig vid alltma tvaren. Mannas bör hanselnat
att vid kvasen fanns en spånskyvel, med dinkraft från somna
vätetbygel.
Skilnade i Östra Frölunda har också funnits en schwata kvann. När den bygde kände inte beämmaren, men nu ansåg man nuvarande ägaren, av gården till, men han trodde att det stalades sig från slutet av 1700-talets början av 1800-talets början.

I Östra Frötunda kyrkoby, har framstått en för byglaget samt för bygglänsen. Den tillhör
finns drövsrak från en bärk, som floden ge-
nom byn här. En 7-8 del av byn ligger på
en åsveg, 3-4 på den andra. Hur gammal
den svammens varig, attes när den första gåg-
en bygks upp, är ingen som vet. Bygden och
byn här, som ligger i Åbyadalen, är en gammal
byn som förades först datera sig från
ett tid, då en sådan drövsrak, som ett
vattenbyge blev känt. Som jag förut nämnt
var denne svamm samt för bygglänsen, med
förtreesväg viser det ej att stenfältet 1856.

Detta förreesväg menas att hela byn-
smets hade förblifft till att danna byggenstul.
de vara stängd, när svammens inte användes.
Detta berörde ju en vis man, de som ägde
den jord, som blev vattenbyggen genom förreesvägen.
Brättarens faders stadsförädlare räckte den gård som genom storkistet blev liudelytts när hade ring där.

Brättarens fader och brättarens själv har sedan ägts av den nu ägde köpt en av brättarens stora, dock ej det märke, där nuvarande var belägen. Vid storkistet, som vara påkostats 1874, förblev talke 1836 och avslutades 1873.

I rummen deras var inte alla smådetaljer klara bortfölj fördämningssätteri. Gärdes, som fick avstå, på sin lista, behövde den sedan två länchen, som den var påvänt av utan för stora separationer. När fördämningssätteri bortfölj var den gånges så krävdes full längre, det gick medast att vara när det vägrade riken på dessa gånger, så mycket avväver, att de under reservnäten funde driva vattenhyvel. Några detaljerad uppgift om hur nuvarande såg ut hos jag inte hörva. Några pappers, som vistas...
bylagets rättigheter och skyldigheter till
Använda finska inte. Bröttaren Per Johansson
som är mycket intresserad av det framstår, för
inte att det framstår något skriftligt om en
sådan sak för så långt tillbaka. Det har hol-
gen av handels och beslutat muntligt på
lyckan ahus. Det var en ständig regel för,
först minst i dessa tider, att det ibland
och alls ett bylagas skyldighet, gick såväl
rättigheter, som skyldigheter och efter hen-
des storlek. Vad som gäller en samfund
är det ju andra naturligt, att en större gård
eller ett nu ett litet, använde Använda mer om
sårnäcka fick en större del i reparationerna.
Det finns ingen klar stadning mycket. Vanligtvis
en bevis att sig själv. När detta skulle se
även de fåa varadå och frågade, när
han hade förstet att mata.
På utom de här nämnda tvåarna har jag lyckats få seda förrande, men som jag
även enligt inte har fundat några bestä-
na upplysningar om. Eftersom det ju så att
en gård tills, men nya ägaren har inte reda
på, eller för så indentad av det gamla, som
har varit. Men även dessa två tvåvarnas för-
de ha varit för gårdens och eventuella torgs
räkning. Förutdelning genom tvåvarna ligger
alla i Fölunda. Bränded är Stråvalla.

Häst mellan en stråvalla. Månsbohus jord.
Sjöbäcksbyn känd som det variga skall
jag också stråvalla. Vid de flesta av dessa
gamla tvåvarnas finns ruiner. Tvås efter denna
färre grundstavar eller dylikt, men det finns
ingen, torv i sin helhet är levarad till efter-
världen. Tvil i inledning nämnde jag, att det från
rum ito, även jag lyckats ta seda på det har det riktat
också gjort.
Å Mölneby en stor gård käs i E. Frölunda, har funnits och finns fortfarande ortans största kvarn. Den gamla kvarnen var med säkerhet den första funnits kvarn så långt man några särskilda varigt kända. Det skulle vara så att kunnat pulsera äs-talet när den första kvarnen byggdes, likaså när de börja med förvandling av andra, att med förvandling eller utot betalning. Jag har också varigt på gårdens kontoret, men några gamla graduer över kvarnen fanns inte, de hade blivit förö-
Den gamla vattenledningen var gamla, stor och hard för den tid. Det var i en äpp- (bildan) på Schönabod-

Järn, som nuvarande fiskestationen är belägen. Förutom äppen fann ett sågverk och ett smycke och sedan en fiskeverks-

stads. Från damvannsläggningen fördes vatten-

grum rännas till de tidiga släggningarna.

Sågen var fört, sedan äppen, ditt spin-

mes och smyckesverksfonden. Det var andra

smycken, där man räknar som dessa vattenlär-

men, grum rännas för svamp. Inte vatten-

att förrätta frälsande skycket, tills det änd-

nu. Såsom äppen var ju vattenfällgården.

god och fiskeverken blev bra, men förrätte-

stånd med wattenlyd ökade till det nuvar-

cande fiskestationen byggdes. En turbin

intogss, men så när det blev endast av.
Generatoren för gårdens beleysning, denne anläggning hade det jätte 1867, som var sådant gårdens man även ägare. Detta var en tullmästare, som först av en tullmästare byggde. Detta minnet har varit, det är ju inte så gammalt, men det har varit en gård, sedan det var med och för de dem andra föräldrar. Tusens fader var gårdsmästare, men hans radar faders, brors brors brors och så vidare efter och så vidare. Huset är långt sedan från andra gårdar. Den gamla kvistan hade de i gott minne den var tusen till den var en 17 år gammal. Den var efter dåtidens förhållanden en stor kvast byggd i två våningar, den hade tre par skor, tapet och ett par stolar, som målades hans och han, som småis, (småis, den halsen) Det fanns ingen av dessa, av de småis, av dem de fanns, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fanns av, av dem de fannS
förs for dem som skulle vänta, någon tids-
nsing till kunstens föredragen bräktassna-
hade förekommit, det var för många kunst-
vid manus-brann likn att. Avrakkaren-
var belägen i ett huvud av Vamnes första vä-
ning, om det funnit allt är mindes berättar-
man ej med säkerhet men trodde att så varigt
fallet. Avrakkaren samlande de som
väntade att på sin sida med, man ej av sin
medfödda matsäck, tog en supp som man hade
och de hade de för det märta på den fi-
der, pratade om vad olyck, som tilldragit sig
i bygden, pratade frivilliga och spelade klart
Mölneby gård räcker ända till år 1883 av Anders
Kängen titulerad "patron". Efter hans död
överlåt Mölnby av att beläg något familjeb-
lag, med Anders Kängens son Mauritz Kängen
seu, disponerat. Patron Anders Kängon var

för sin tid en ganska framgångsrik man, varav
som beträffar denna jordbutik, framdrivet
negeringsrätt m.m. Han köpte an till Månneby
liggande gårdar, som döps till annamn, och de
massor av jord, köpte skogar och gårdar,
som omvandlades ut, vad som gällde huskines
köpte han så för sådana blev kända, detta
gäller också kvarters. Tempelbo, som finns
i den gamla kvarters, var ju en mycket som
inte fanns i någon med kvarters på femtio
änders. Betänkning av detta kan man ta
ellt ha ensagt i ful, som var full tog sig
furus. Inte för större husmar, särskilt
irakta huskinger har jag inte lyckats få.
Fördelen med huskinger är att några nyttningar, för
i tidens var det ju ut o. förmåne och det var ju
för övrigt mycket umåt som betalades i natur.
När kedelen med tull var nog att nu avgörares lite ville vara just ärlig utan tog för mycket tull var det nog svart för hunden att kontrollera detta. Och detta har jag hört många historier besätta, men jag har inte hört berättas om någon avgörare, som bättre tagit fram att han tagit för mycket tull. Men hos enmäktigen, finns curvis mistänke, att avgöraren ville hålla för mycket detta för döds vore att lika vid ans kulturhuma vissa lider hade gärde, avstånd att avgöraren och avgörarens rängor, vissa lider berättande sedan, har avgörandet var vid den gamla avgöraren, att jag ej, som förud nämns är papper över detta loppa.

Detvis när är de gamla avgörares verkliga, som kunde vetat det, är emot inte bekant var di fins, fysiska, fars vid detta samman- läggning, ett ganska givande sätt att, men det tvefaldat avgarens, jag måste åtskilda men detta.
I 1907 byggde i Wåsbacka en av de äldsta huvus.

Kraftstationen är byggd i den glesa, där den gamla huvusen var. De små huvusen var först till ful moderna, den återvände, der han vad som användes maskiner, som hjälpde i arbetet. Och slutligen stod 1913 skördar arbete med viss verkstadsbygga.

Som omkring 1907 fanns ett frist med huvu användning för matsamme och jordbruks av säcken. Denna huvu användning rörde för sensamma ark.

Dessa huvu användning rörde för sensamma ark.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Säcken, som sedan hittades i önskad våning, där den användes av samma huvu användning.

Wührsch, av i dag med en utgård Vaclang, har 3.56 funderna, kungen, för 1914 då bolaget upplöstes och gårdarums säljes (Wührschon Vaclang, köptes på disponent hauser) ägde de märker alla stora gårdar här i prästens gårdar, så de hade mycket syssen användning för kvarmen.
Folklivsarkivet
Lund

år 1916-1930, årenderades väderby fanns
av brännaren Karl Persson. Förutom fann-
men ingick i arvetsdelen, beståde med affärslägen
het 7 helaar jord och ladugården. Tillsammans
för detta belagde han 4,000 tr./a, och
skulle nu ha vär vär från väderby, för kal-
va gällande förmåningen vara. Förmå-
ningen hade var: för grävning 1/1, sämman-
ning 1,50, vallinländning 3,00, att
med 100 tr. Denna tid, som hade började
sätt arvade även andra första världskriget
var nog mer tid, som hade måste förmå-
ningen skilja sig emot fanns. Förra tider
gick fannen dygnet runt, många sködnte
fick vänta ett helt dygnet för att få matat
med sig hem. Detta års berörande av att
det inte finns någon mer fann av fann med arvlevet
på flera mils makluv. Persisteringen under

första världskriget var ju då att jordbruksarna
och de som var ansvariga gårdarna hade sk
spara hus, och var de kungliga att få sin bör
spannhål varsikt blivit ha något bättre men
fjärran främst gårde det ofte. Karl Andersson
hade förmakningspincet från 27r socknar. Ekonomisk
var bäst av Ordas lörende denna tid, men också be
brytommor, folk hade inte så som nu, annämt
telefon, utan förde till kvarnen helt på måf
utan att veta hur länge de fick vänta. En del
förr ha inte en tvill väg att köja med hästklyft.
I dem havs dess ingen huvudkammare, men
var från början inte avsedd för längöga, men
trött och sjuk och slappnade av att få vänta länge.
Dödsring mot full var det gott, som helt förbrann
detta sätta, genom spårklyft i huvud, och var en
bildning per person, eller ingen ge fort av sin
Uttalandet gäller i huvudsak på födanvändning.

Det var ju berlag i så måtto att sörja förbedrarna.

De beräkade detta belöns, och de lät tulla av den
sårde hade nvar. Självhushållning blev nu sådant
att de i stället leverera ett rikt livshellet.

De befarade att belöns, och de lät tulla av den
sårde hade nvar. Självhushållning förde nu sådant
att de i stället leverera ett rikt livshellet.

Några av svensken och tidigare

Självhushållning förde nu sådant
att de i stället leverera ett rikt livshellet.

Några av svensken och tidigare

Självhushållning förde nu sådant
att de i stället leverera ett rikt livshellet.

Några av svensken och tidigare

Självhushållning förde nu sådant
att de i stället leverera ett rikt livshellet.

Några av svensken och tidigare

Självhushållning förde nu sådant
att de i stället leverera ett rikt livshellet.

Några av svensken och tidigare

Självhushållning förde nu sådant
att de i stället leverera ett rikt livshellet.

Några av svensken och tidigare

Självhushållning förde nu sådant
att de i stället leverera ett rikt livshellet.

Några av svensken och tidigare

Självhushållning förde nu sådant
att de i stället leverera ett rikt livshellet.
Vid den gamla Mörneby kvarn och vid den
svavarsunda frugtstationens stammanläggning-
ar, har numera och finns fortsatande ett gyl-
vaende altfrisage. Jag kanske kommer fördjupat
från samnet, när jag nu ska berätta detta
altfrisage, men det har varit så betydande, så
jag anses att det behöver sin förklaring.

Ibäru jag först märkt, om det finns fortsatta-
denna stammanläggning i likhet. Denna
ä kommt från sjön Fliset, och rinner ut
i ån öster några hundra meter nerom föl-
let. Sjövät är blott ca 10-12 km lång. Jfr
vätens skapar den stora sten, och har genom ba-
marsystem förbindelse med sjön Flisets
sjön Flisett. Sjön Flisett är stor, hela denna
vattenstånd har tillkommit genom gamla förhän-
erna stört till. Ibäru strandlägga så att ut-
het stänga sjövät någonstans, samma är
förhållandet med Gärshult, kvaral, annat fiske
som med avstängningsavordning, även inte förbjudet
fram till gåva gamla väst har drivit blixt för Gott
som antumma nu ålfisket. Mycket hygna men
har föreställt, viket lett till processen.
Mölneby har också värighet till helt avstän-
ring vid dammen, detta brukas vist inte i
rutanvaras varar varel, vid avsmatta vatten-
stånd, gär ingen vatten genom dammen utan
rätt påkalla stängande avordningar till ålfisket.
Sedan några år tillbaks rekleras vattenståndet
särskilt i Vessus som i sjö, Norsen, var 1,5 meter
högtaktettag, Sedan detta rekleras till bör-
genä inte ålfisket så givande som för, den
bästa tiden för ålfisket är Aug månad, men även
sommarens blickar den på efters, Rekorden för
ålfisket i Mölneby är 2,65 till på ett dygn.
Förädlningen sker till Borås-Göteborg avfyll-
plades.
Med dessa mina upplevelser angående träs-
man har jag upptäckat att jag känt. Några
avruta träd är på Mälaren, som är i vintertid
Däremot finns många gårdar, som är av någorlunda
stort, dä. hemtredes dessa drömmar med
utkraft och associerade till grävning och utvär-
dning av råd till grisar. Framgång av biotstånd
sked ej på dessa trädsmar. Fjärd hade jag
väntat att jag skulle kunna samla andra
med levnadsfriskar till mina upplevelser
och göra dem kända för handlingar, riktiga
fotografer, men jag har inte leverats med
rätta, men också. Tovbo gränsa strax
huvudsak. Om jag räkna levnadsaktiviteter
stundt, skulle jag sända dem dä. 
Som avslutning på detta måna upptäckning-
var angående bruksvar och framstign, till ett
s.k. vindmotor, som även använts till drivkraft
för tvätt. Varför jag talar med detta är därför
att det aldrig före detta år hava funnits
någon liknande drivkraft här i Fölunda.
Deuna vindmotor fanns i en gård, som heter
Storheu belägen intill Nyskog, där ägdes
då av Ålbin Braheusson. Fader till beättaren
Gustav Braheusson. Ålbin Braheusson kom
från 18 årig med sin fader till Storheu, 25 år
senare över tog han gårdarna, sedan hans fader dött.
Vården hans faders eller han hade förrat sigsel
med grundbruk, de hade förrut varit köpmän
i Åstoga och Stockholm, Ålbin Braheusson
hade en vildare för att mytt och halv mekaniskt.
Han låt år 1873 bygga en vindmotor, ovan
ladugårdstatet. Byggmästare var en person

Från tavlan.
Skiss i princip av skvaltkvarn å Törebo i Östra Frölunda socken

Västergötland
Kinds h. d.
Ö. Frölunda sn.

Inl. av Axel Johansson, Hid
år 1954.

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

Hid i nov. 1954