<table>
<thead>
<tr>
<th>ACC. NR M.</th>
<th>16574: 1-4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Landskap:</td>
<td>Småland</td>
</tr>
<tr>
<td>Härad:</td>
<td>Lummelöv</td>
</tr>
<tr>
<td>Socken:</td>
<td>Pjätterud</td>
</tr>
<tr>
<td>Uppteckningsår:</td>
<td>1964</td>
</tr>
<tr>
<td>Upp. &amp; Talande:</td>
<td>Född är 1877 i Göta, från</td>
</tr>
</tbody>
</table>
"En gång skulle jag följa med far till Vestbo, men just som vi var färdiga att ge oss i väg, fick jag ett sånt gräsligt hugg i tänderna. Ja, det varkte rent förskräckligt, så jag blev betänksam och sa:

- Jag tror inte jag vill ge mej ästad i dag, det hugger så i tänderna.

- Jomåen, sa far, vi går väl först till Anders Falk på Udden. Han kan nekk stämma vårken.

Vi gick dit, och när vi kom in till gubben, pratade far om hur det var fatt.

- Han är så illa-ve-sej, men du kan säkert hjälpa heren, så han slipper tannvärfen.


Han gick efter en kaka bröd, la den på bordet, hämtade en gaffel och stack denna i brödkakan. Därefter tog han fram en hänsfjäder,

- Ah, så då gubben, du behöver inte titta på det här. Det är något, som du inte ska befatta dej med. Om du nu har ont i dina tänder, så ska du om tre timmar få ännu värre värk, men sen ska det onda helt försvinna.

- Går det verkliga om på tre timmar?

- Ja, det går det, svarade Falken.

Glad i hagen följde jag nu med far, och när vi kom upp mot Hamme-
da, gick vi in på gästgivargården där.

- Du är inte van vid att dricka bier, bara, sa han, men idag ska du minsann få dricka en hel halva, det kanske kan lindra din värk. Så satte vi oss vid ett bord, far och jag. Vi hade inte suttit där länge, förrän jag kände hur det smälte till i käften på mig,
och den onda tanden för ut ur munnens och rakt ner på golvet. Det är dagens sanning, och det är inget sköj med det. En av gubbarna, som också satt där inne, och som hade hört småliten, frågade:

- Va i bäken var det som ramlade?

- Det var en stor kindtand. Hon rök upp med rötter och allt i ett huj, sa jag både förvånad och glad.

Ja, man kan gott tro, att det hela är en vits, men det är renare samlingen, och landvärken var som bortblåst. Han kan visserligen fråga sig om inte Falken var en riktig trollgubbe. Jag var 18 år då det hör hände och därför minnes jag det mycket väl, ja, som om det vore i gård.

Det var också många som sökte den därens Falk. Han hade även en svartkonstbok i sin ägo och var bosatt uppe i Krösnakarr i Götaryd.

En annan gång fick han en mycket svår nödsko. Det sprang då i sin förtvivlan upp till Falk, för att få hjälp. Far kunde inte själväta sig dit upp, nej han kunde knappt röra sig, ty det rann ur
både näsa och mun på honom. När nu mor kom springande, annaför-
trösten och orolig som hon var, fick Falk syn på henne och skrek:

- Beata lilla, ta det lugnt, du behöver inte springa så förtviv-
lat. Så snart jag såg dej, visste jag vad du ville mej, så det
stante. Du kan vända om igen, för blodet på gubben din har stant,
och den blon, som är igen, den får han behålla.

Det stämde också, berättade far, så nog kunde han sin sak den där
Falk. Far min hette Sven Petter Bengtsson.