

$$
\text { BIEDET. } 1926 .
$$

Tiren ai fommen

Fais shainge minterthae sen, likasam nas aingeh benue bisingat oss sim assteds bidads for jurgpur thoniom hälemmg Ochwimhar Jesu fidelse Laskantallas shgit inn i dess stath: med annat namne fì vavens Ti ha nuem dagasna budleriauma.' Shan hais salshen ech mime. Det hermes macleva sainges hingt ai sai skiona ach vackern is skym. Dit in ip bavatiandegai Undes de vachaster han sam syunger smamakdagames si det ainda fill sa stainges, uhan ochesi maiuthe sch femton grades go andis finglaw. Devas numt i stuggan Dasen vachon thrivit, toninill' malkes, vallommen hai- hoies dagen is ainda, de syingai tiga vai. Laiban has vaiun ni hommens." Tirish hommit sch tebridat vä- om vi inte hade näun smá-
fäglar sivait hand, hur tont De ha faill monngy ant alt de det shathe bhi doue smai- shatte vatonne, ty de hainderimfaiglame alska schasi vait om sig att minu malhadho. hand. De ha fill mytt hos
de ainglado sive attmino Ohisppanbiajade faist ai tommon tibasom mane- shicho upp sill aga mat moken.

Det aic ej bara fighar som chu haga satur dimppee pi siga ass all minn in homhimmelen. Hf me nabterand. mene, del ais myphet annat achosi. deankon foi sm na blammo sed hennes ad mon 'Det ins mai, me blameleveland, den firi en shala minte som laingre my drizel Den mita divikh ai gamamalmodig, all shall masa my th mar wim Tria vaine vackar med homuner. De. fai mue en gini edev fiagning ade ealu daft. diath. Shommana matena Qioniton aiv sam all gsont

 stmed, taison triya sponcha
rand, at, det bhie saigraist soth da hosums actesa milt sumus vackut sisxatures. Och baun,'
paithidums tepop tha fäghe ach yay bisjas syanga am na ssina mactux. Gianame saseno hailighet med frigd makn till a mandis. 'Dit Ollt vad mith hpaithe ais mì ty all han mabual diant om vaven och waiutom ori: Fimanite antosi me ach figeliaing det valone. Det ai hom wh whens upp till on wies. fiofid simalutors shaile. righet. Isen smallo, activalturd shiou uppos yoin ork floder. Det sodar ach bew sat oine bide huve och stenar:

En jogloaftor.
En maindagetavill, foi och sedau mov det en pajke mite saं lange sedan, hade spelade find fir ass. Hoan

 ta, och det ai ann den son likar firi ass. If the detha jag aimai besatho. Im furgons hoin all mimoseant jagesade foinch, nas dut frieneag oms Failla och duss en mand aqsiteraill thatomex sidhu. Irdon vi sultil en sju. Tog gich avlosiadis lang shind och hait pa' och det behoive jag alding frivaraget, bheo del authion aingra for thit sa' mitussaul paide satar, tan gassama det var. Aftomurduchatlonsie. hade yput Detrvar stainque baijude mod att Shun. braim, paltan askar wemarcherstons spetade saieguse still m. m. Fai horm olet Howlounghand preiagehor, maganting mintiessant:

Sastor Et terisade stariph- Pa un brid sthto de thitime hombisdes fir ass frimi-Lome buedin poi all b him snidus Than misede ass gemtashtt shitio an att vithayine, ty. ach haptow, Aso vana byggda Nusa hade befallt, alf de mainge humohn ai tillbathe shulle bhive uppoatmo an Chidin mai dum fuebtade Syin. Daptoama anshotsole Nerama tegisare dás. aftrmandutiaillmagm and Hen visade ass aivm bilile, all symign en saitge seden. dai du tensha fres hida gango vi hom. malypur.

Daulu momaidele

Paulus andades allt sig ar överstepräster jaint hot och mord. brev fill synagogona lust mot Herreus fir - is Damaskus firs att, samlingar. Han uthad om han funne nagra
nágra laijungar fora skall goia."
dem fángna lill ye. Och männeu som ma rusalem. so med hovam, stodo Sá reshe hau. Heu nai maillois a sherack, hau hom naira Damask. Ly de hoide soistue meu us, fringshialade houom sägo ingeu. Ach Saulus plotsligh ett shew, som reshe seq upp, mew näs heom frain himmeler. haw öpmade sina agon, Dch haw foll fill hunde har icta se. joden och hau hoide De logo di houen ach w roish som sade: "faul, fride honom in is WaSaul, varfor foifilies du mashus. Ach under the mig ?" Daं sade haw: dagar sig haw intet, "Veu ior du, Herre?" Haw ch masbeu it eller swarade: "Mg is fesus, diack.
sam da fiffilies. Ea
New is Damashus farms ins is stedere, stoall det no laijunge sid namn bliva dig sagf and du imanias. Fill honom
sade Herser i ur syn: homiengarna och inför "Ifí upp, ock qai lill Itraels baru." deu gata, som teallas Dà quck hnawias hill Maten palan och friage Saulus ock la de haudesi Hudas hus eftes en na pai houom och man nid namn faulus sade: faul, min broder, prain Tassus! Ty se hane Herrem har sant mig. beder." Di smasade for atf du shall fai Mnanias: "Hese, jog har din syn igen och bliva hoist, huew mycket ont uppfylld an helig aude" denue man has gjort Di mar det, sasom dime heliga it Yerusa- om ell fioll fallit is Seme." Hew Herseu sware fian hans ogon, och de: "Ya' astad, deune haw fick sin syn igu. man is min elt ut- Ach haw stod upp walt redskap lill all och lit döpa sig. baisa fram mill and infir hednongaina och

Vaigat am medeltidim:

Mrechltidun bajpeds pai van bsi ptrmattade alt 1008-talet ach slutade pa' tumate falla diodmess, sedme 150 -tatet. No hadi-hucicen de tajut Tunvatems mue ma vornat Saluthia, saiall Det var yimen ion 20 hwuen pilgimesura sith tannde main, som formona frame fara till fien grav och och min de anthadde tirdaifit hitch man hais: get, mon do 300 thuen.
 samdit aitus Siciont trigs- sithign Gumsahm. Tomer tion- ballas terotig. An si Sruge vith man rabrai 0.6 diag trosistagetrim buge ang piotanstiog, ost ishad mon det mavenesvic Esite dun hutioge ginde det foind ty maing doga pei fricta till supdicine Emtund vrigue, somtigre or humpue ail157. Oshhan tmingede andis an toist, icuesurcha frimasma att tita dopse ansuntedomas. Srantiga sig. Set amdinatanstiogt


Smastland as 249.2 m
theque mas Sompide Tunctuon.
smo hode elt tons this
ait 1293 till Tancho

Sllheryailho uppetho pai Smarigu hon ai 1200 a del man molde Buyuc emo Tole. diman till keng Dowe
shadi an turodu drayn.
Traldenne the unat an
wht out thagnow hehe
 an ue detho thunu od hon frok thll ainmet tocke.
shi maifo alt han nterm ai $13 / 9$. Tham frikiobia. wath leiffilmadis sode aime Impo horma. Doì-


Sranize
Efthe Thapmei dait them
Allubt an hr wetkin bung hormung ai $197 \%$
Unobe diune thid pee dil ...
stethor toman himis tomene
To var frild 130 sixppled Efth lavpuctue did blum del mos den helfe Bmitho Sodun max logman ach mom dun cose an fillen yraith Alugitlame m diding trmine. Itme gutrodade
Todeh a thetur ofthe
sun adid pritho.adis ham
sun. hilop,
Det shd y haine prifuin.
Allinde minte temizowhe
whe som fuble kidi Strumiv nch Dammert ko... 2..... dinthming an - diblizu.
grubluma Div... danewnta
thinde ung enc. deuct och cho shom enuch Enkan formons. tom
D...in wthe de..che ane by
tha fyples yeide ene.. bo shitho. Then suructarme finque on aldelizy tenáve a. Enqullisale Emyululle um fisi Nabiouplog
 ducketell haniligy Det shd y tringurifriin

Esib lho amall. RiMg
batiste dilhaturue Bugno
mass doi dan gry.une for dine

Guqullowet fick nite tera
sa'harige. Than bhernm².
dad ar Ahaymure3myuis

$$
\text { ai } / 1+36 \text {. }
$$

S. 6.6 .6.

Vich firsta befurlobkigg
Foid faista her te, haingde hau binidema fircloctong liviade isib och brimuanua nid meidsomemartidae spände hau faì hàlass. ai 1434. Det heruc till Man def famus dainu foi ate de sruska hiv- mau fraiu hergslagew derva Horo faictictla i Dalane sow hette avulliudska froglas, bugethreke buqultichts sou Srik ar Tow- sow How or nedtill uevu litilssaida hit Komugeu i Danuart Lill Smrerige. Deuninsta ar fugdar he gorna det tiattie is ma vai Fisse brrebsson, Sresuge, uen hangue sown nas lagde anes buydde sin y ou nad Tastumalaud ach Euptlricto sade ach Dalance Nais hawnu- det thex rulo viagot te fick sain haunvit- bithe D aं fo buget-
buctel fir audra gaing- atl sidgaia our hu eu ned lill Danuark de spertestilla sig uneu daं thes tomunque till mpprouth. Daंstimed ach sade "Fisloct gee osugelbictet in och firiumina aiganoch lalar med snu teraffikonu aldiug filllatea"" qa slainuea, och how Daं tinderna sigo, fadras all de stulle alfdeliy thorsiagot uppsaiga kommuquen tho bitlise, sa gjorde de sch lypluad Hew de upprar ach togo buq wille rcke delta ach dai abred Lill simamais grep hau en ax deve is save Deu lilla haude- fraquu ach ville kasha hainu tigade fill al. ut houmu jüute de la fagdehargar i lav- audra fill dew uppretaudet ach firdiux lagdas de alhuague. Daं lydde u. de haumu ach axsade Nais hiniderua comu- konumgen ho och hy chaed wa fill Yadilumahot. Sedau de neusal laulo indsherianua pai del frian faisuyctare.
bho 'o nugtheht mald
Tail XII Lill sitshoirhueau pi
rustet is hroga ait $1455 \quad$ Maul XII fiddes iac theu eu qing nisi haushut- 1682 och var sou fill tetill Shachhome paict Tail II him quqooch wils har havi anee Tbjail haw ther alll stave ach unver, die hau blovmin shive. Nai haw mar toh dad piain holue av sis stai haw sui firsta Maus Beuglssountar tiaine De roligaste. Limdema fuuga hina ou aveulys fin hnuaurvas hambeht siscledesich vilda sitter jath o s o or beqande housmu meder Doau var lapper och ticas ofiviageu daific ballas hau ochesa" Tinug Tage Dahl "Inal dew muge haille". Tose tycthe atl del var legh all dida "staquis konnug imed rapen.
daiflas thukade hau sill fued is 1700 and Syounatles hatiogaff Meu di hade hio las an hia. wabhi hill faitlarat. Th varhan ju sute Anig Detsos nute ameal pai jakt amuatius aunall actsi paimemot suna nugdonuiait Men dem Dessa tidainos det Her inte sailainge Tyusland ach Dalen. ty mai fadem dogir. Tb now hicivide med 1697 waste haw oursha Tyssland Tpsland regerngqen effer houome hadessungefie 5igainges

Engang wai haw sin my deh samit vat i shogur koue bud That hade, exees nvidia sur att Danuark ha- Hosequades syusawaa nied defictharat leng Del liame.
mat inte ameataiv alt Piminde haw sig mat gaimust dauskanua. Sachsen I Tope Been Triget gick tha, ach me shas shid incllau smue. Damuark himgades skar ad sach wes och trad

1701.

Nat supnama fuilasio-
de fisine gaunger, mitle de gita sum firsibch ach del
ther ina ath buy asitos
Tuckem /70soch 1709
Lhor det Siaida tides.
Det mas si zallt alt
hishes mấ plet fisso
styal.
ha 1709 ligede syesuu-
va Lll Plomaz dás tiunu
de de sliader ach lyane
paं flesa mita muberch
Delmos uist we miny.
Legh aet tammer aqpenoue,
мин Tral faisobtlemed. filaliza oneushas Drifict Stad mar foleen
qumusty hueramen tas.
noictula soh weicterame-
Lamena Lefilet at Tussaild
Ihigan prot det Sax

Lill sish tapprade de
mended
Srenstamua tida di
uderlag is $170 \%$ frreus kanna Shanseade sedun i T T itich. Tad Ital hade fas suenuing unted del, ma all haw tainke fuschas stil. la s jaing wed dug nethan ITysslandach Twerbich Iting Slex detacksá umum unce e Tardo suatk.
Aler fissiathe ham nued

It toing woso det, gickee, ach raus pougas ach del
 fissika kain sing ever wam stulle al, tivy Dai stave ty det thex dift mes del en haliveweave omo att hilla dou wed weal fansu pisiad Fi, aw sade
och hivkiage.
Fuitanea nraude
wed dewar hommarsoch srenckuma wich dai. suhiadr homfindu

Masitad bone heme bane hresge ikng und Maspe. Dat ras weyelect
on faid genam den apra
z fantasien.

H/a, i dag thai del gria norven lign fallif pi min lofl peman Guvore to aft filla me en Yoys adje whe gung Wiken fijpp genam glade ned till tignt. oैurape Fret inte w. दike ne tiliell

 framilialla seitho fiog seh elvulle nu fontadies shm velel, vila prie Il kig̈ men det gai jui an sme dlysderian wn all fïsithe ya fiap mishaiaty mous selt naigsa are mivia lown tap famsates famm gloinmes aldezg we day wtl fainlea den fairden.
pi, alf ore shalle
Tie fingr ailea sá
ar hillo poi ath

I/2 fing ì2a sion mes, wactéa tiod.
 randan $\qquad$
$\theta$.

quand, wh jag Eivigne mainmiforma waintade wes ceLedan fors tivend al ana i/vulle wr fill Healien. In Wha saif ned i Pron neaig yenam den 识" ands. Sehurect viver stolan moctr en alyerna. axachics thed da. Comal viovo x. miskade jag afl
fa'inder. amellethed fiamme $s$ Thatien Acti, so rionme wisin myctiel mi jag Mrige fill Esinkizie Yictz lyn you:
fag yicle c) Fiowens,
se mystiet wactiert Flammonnas thad ferdar mied tiana stannade jag. yn, del

Nham, de noto seng dain tue Ne
gula mxx thende, etmerndiere
wi̊u, Thia, Wiaia, was jie r ilicden'
nekyjug Wan y
\% herlallde
sakena tep alla wifuli seli fllóg-mys
then si team $\quad$ tuglen se dorizd
fag med ecll
Eamake liest mede
shly $l$ boirleg som
Rerest s.ilC fore
tany nompar rexne-
If an en en

Dias Itannade
沙 wheslle te wh wi, seh fag team-
fä läna ofmonndend mer saं mal ihaंg,
Flygnaelisis be hus ne pingo dai Hiche tiken anoilt.- sai ena; enol de Ligad tisgpanma tredackade, lainga hiside mog wad jag woh moika dfanwode wh h mevall youctua Vi pisugr ade saं quel ail ws. ligqa vies z en

Lilen wotker typpmad wait land. Nef inmo.. then saं fisi- we visste idel aw arainad yory Whes, nai wor in hemona. entifen wactees Alog hade ari-sctl पumsina tern med mycket solight nk en whe boliter avoct tionta ochomitel wh hade poe ms Ina, so' nu thade oriatt
 so vassa all ha sithel. Hen seivligt -eilitet yoinses det oras athese aist Hen det gicke land ain de faindet-son wal farl mog wo. or farit gemam. De fusen us wi raidda for yrisma, de gamla beigen, maran Antligen gramaina, det was myckel shulle wifara hem vackerare vais det or fioll till wait land igen sesmoita ziandra laindes reh or fors nu gese thir hallsning Hew ardypinis. sm Danmarle fill efitorifa tha omen himmethist." suthclarif

Gnstav IV Adolf.

Gristar- IV Adolf vas sarn mialdsmahel, orh sanien till Gneshas IIT. Han fiod fict me segera efter eget des is iz78. Hanvivar behag. Gostan II was glad majchel invis, toh hade oh herlig, men pai hasso han sath sig frie niagol, plats hade hommit on
 hade an gaing sagh am Del passade inte fir an hanam: "Han homimer att kung att strathe stter
 is instrianth ach ansiss." Men han hade sam alla Chashave III hade med bin- andia bide diliga ach dumas haitf sleaffat sig goda sidor. Gon god
ugenskap han hade, vas in fatlig man, faid paं all han vas spassam. She Tousiba. Ach han, den vas det orthei shat med fattige manmex, the till det glada havhivel. sish hejsare i Frambuike.
Nuo Mrestase vas Mon Trantsike frict heTresges bomeng, xthicis la vailden fill fiisder. Traskite an stor vevshctorn daifor att de litit ax som hallas framska miva- sathe Lhedring XVZ ort hans tutiones. Det thesess gemal Mava Antianstte. vildig anda i landit. शa Men Napoleon thorgrade foisothe den valdige bie dim alla. Dut vas bloth gaun Napohon att stof- boxgland, som mofstad ha fo sig mathen, och det nom. Dia befallede Napa: lyzteader homam iaven. Han hon, att man stuthe stinge vas till on biyjan endast hanchloragaina foi engetomain.
mon, ah alla lydde han sade dit sig, att Hostan am xulom Shrerge. Dra yisar sai god tameang steretade Tapoleon at pamso. Tinland ville ha hyatp ba hupper till Dammast fian Userge, mess Anstax Sufülhavasen fös dreen strethache iste dit magan Ampper vas Marl Fohan Han sainde nistillet turysomsedan bhese Sreuges per mot large. Finland honseng. Men ingen kende bunde inte molstaं uyshamma hil till wist land, sauna, ach fistrmingen Sy tangland grite i Qster Arrabarg asurslammades syon med sin staska flathe it dem. Imart hade Ditanthe Rysslands keysase Inrige firlorat heh TinAlerander I hailpa lapa- land. lean, ark da baigade det bon dag infiadte finstar binget 1sos. We vio an man sam heth Ad-

souvem Lilloammass mod
sägra andra herrar. Ko
mingen drag sis wäja, $\qquad$
mon de fasthaga hanam $\qquad$
Innase pai an tistadag
thex hän avesttl. Han $\qquad$
gelk itasdstlytt ach
sluctade i Ochnviar son
lesmad is 1837.


- A. Anira Panndotion $\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ Ith maigest iblo doe , imot

Vira fom simmen

Vara fem sinnen masans shamhinna Luht
 smaken, horseln, sypue med hairnax. Frainalla Hainselns argan ir ammen avshilpa siggahuden Laderhuden air sen och wid inandning lilf genamdragen as homma ex del avedessa hionselnevves. Arrverma is heroing med hehmerves. utgoं frain syggmargen na ah hair av hedes inoch ara i farbindelse tuychet fillhyarnan, och med harnan Ta wis vi hainsa luhel Nar man Itt foremil whardith har snura, swaller slem. poivivekuden, och we hue. himnan, sch tuffiriggarnoa hinna am letià na lillfappas ock pi sa. varmt vllur hallt. an det saitf han luhters firloras. is tiart aler mjuht, Smahens organiar slatt illershravigh. hengan. Imahnervirna Lukhens argan air sluta sig samman jui
tungans yta med de saं arat ach harselgaingen; heallade smahhrapparna. ytherarat àr en luasksam sitha ismaं upp. sherva, sam âs àrethlade hajningar sam gaiutfrain med hud Horselgaंngen slamhinnan mest pa'lung ais itt omtering hrai. rohen och tungansspets centimeters laingt rais. Than tean taiffse upp- som förbinder yther. hojpingarna ien spegel srat med frumhalan. Daisadana âmmon som Innviarat bestir as saltoch socher homma gingar, san ais fylld in imunnex wika dith med en vilske i vilhen paimunarna, och tuyctest harsilnerverna sheta. inledes Lill fjärnan. Aten Mommar itt liud genom am det is oloslega ìm- tuften och in is horsel. nem, hänna mi ingen gängen, sà hedes vagor. smak. na mat trumhinnan, Harsehs argan is horselbmen och innersrat Dren ythersha de- srat Lill harselnuverna, In brstir ax ytter. ach de hda färnimul.
sex. Frain trumhilangair mares Fraimn ham. att roismed i svalgt, och maren innesluthes as ponom detha firarat den poxamshinligakome tillfarsel ase luft himnan, samt den fängaLymens argan air de negnbigshinnan agat Ogatsither som Aegnbigshinnan har $i$ is frattformig for. mithen eth hal, sam diupning i ansikts. hallas pupilhen. If benen. Drt air thatfor. Leamrarna finmes in migt, ock han vridas walske, iden frimue en genam musteler, som ir humaris och id den baturex faistade om hring drlsam. Gochan saitsha. Titt ma. Opat hilles jaimt tahom requbiagshinnan fuhligt och uent ase sitter den sa'kallade fiveitskan sam commer "igonshenex". Dàr man frain tarkiviten. Denna tiltarmat rtt färmal ligger undre sogonlocket verhar detta pai sunOgat trslir as fuairum, nerumes sam àmefar inframue och bahuelern. Fuptut lill härnan,



Gustar ot

 as an an ite
 xh ... sin an Nos smiciest suatastyoust of











Custar IIT

Aloff Yreduck Gaya. ra de sia hallde mistiona sho de att ble gammal och to sig Lell Myssland De ti-
 en präthig yyngling. Under mutor fir att de shulle tialla liden som han was yurser med dem Rysicland limhte vislades han imqutet ictronk nêmligen att mai det bleosik. wher Màs fick han höra, alt Laf medift i landet shulle Myssdet wat ganskia illa bestallf Land, Drammenk och Preussen nud Clvarge Det tanes mim dela det mellan sig ofilt det. ugen had partier 2het ena ta fick Cuusteo reda paiden Dom hallades hathur; fiell mais han mid foderns dod at med Trankinke, och del and- 144l blew koncung, mäste han,
hasha sad det hosta ville, fäs- serulie de fäka en vit bindel pué soha att $f \dot{a}$ en indring jiaं armen Och alla gjorde dettia. styrulusattet. Aetha sheate th. Iha hade statsonalo. Aa dere 19 aug. lyye fongen färuggât utan atten Wiat wahbombylet and enda Hadsdroppe flutit slothet thalle the, goh Inschen ces chulle en my tan III ut och fraigade offi segeringstarn rypesittas Denna ecrerna om de mille halpea hallas 1448 ais regeringsform.
hanam Dôt dettla lovade de bestimides det att hanung Ila ständes radeherrarna in in och ständerna shalle hali(5) ärefter red Fustar uti sha. ha stor maht. Honnengen fich den och lat rifigea, att koning. inde biga entallsterey utan in hade haget makten ochon standernas samtychi. Aninder folhet wille lyda honom sà ma hade sâtl att butainima
shattes, oth gemensamt med he ler mok heatias dinv det ficilie nangen shefle lag. migcher lityi velh welefitatonad

Efter detta Hes Guesten del fina hoolunet IT omtycht as folhet Mchhan

Sa Suchuravis tid var och en medhyiffere comm hithe det mange ithalder i tandt Lelenterantes arbetade piatt Och bland de starsta finna fá itt ondrat migntaier ilins. Mitellgren, Leopold rh Bell. det Soued hade man haft pry. Sman prespanger moni ma dis Gus. Cergel mar un hids
 vilán och intiste divmed ued. huggit bushar IIT:S Slaty, 10 m sama Mookuet mar jue den tiden Stai jue Shuypublem Sherk. mycted foissaint Och hosury. kolm. Un vise ion Shar Alskare ao ba. Atren Gustav Ill heo y
alltid sa avkillen ao fothet, hejsesima hette Maturina II.
 han faityäd hushehasctrano bit chlen sedan detti slutat mongen Tount hade bainderna tychle han det war Lash att thys fitt Asanina hemmea Altonna krig, innan Ryssland hans insattades heonobiannevis. Oth homma iondrong ctien hen
 gar som typertalltes i landet. Afficerase gporde upyras Aerma En anonan wate war honung sammanswârfning hallades ent shiza sajestysinad. Enyiatafortuondet. ofà hande ho Hastar vile puai nagot mungen y gá enot Rypsland silt fa folhots härak Hilla. Dhen sa' föklarade Dianmash ka. Mäfai tainkle han biya trig $D_{\dot{a}}^{\circ}$ wainde han mo och trig and Byssland Rysslands dreo hot dansharna ur nast land sehudag jes" methen honeorgeos. It shutt och honangen ropadi: Gan envaldig. 'Iog as slisal, fay fust honomer"

Ryska buget fortiattes Dairasma stangles och det hedaistles ati Shousha flathan fames, alt en hopter oidmann sasme en detydande seger mod Axtarition tale styuct ho.
 med Ryasland atan ainslel fill en diajan men det bleomis. the failuat. us och niapra mector dierelter Nisi Guster III Hent doy Gultas III. enväblig hatade debw honom Each Holm. Och de bestata ett diola honom.

Den ic maes 1492 mar
Let ene maskeradeal, weth ha

Ga in quem den Liainga
porten.
"Fi. in gemen den shesuret octe thas alle tiringa partex, ty den ant fois veg
 si Hing som tever fill man hem ach as fritappeliw, wh maing. maingen gaing of alikt a is de smo poiden," "thediue.
táge: \%esus Man Sela. ar mainishone ne jei fillo man shapat pfidain clla syoz: alislyder
tere, Enm, Olk mave chan predilar Eyder, onven $q$ is wh porditiar fir frialla slagsonjon, maimistorna.

Good sade, tiverokiede all fiiten nyp najol nh tiona cllam tean qa frain all fritwhen, hikare pre maken, nen dis yurate nypagit ai akl
 man selker sele hiri mon
 sode 'r iftien oust miska fir tials- veres rodet prian rele wite for sena fildec innhga allensel dess thrive. Even ntan atlavon ned

Dr tiusina a Nlyotionze, men fist manmiterna trume pri drodelidalen pai. Elknos and eHf salt minner max hus miletigh finvelnelen isne dol man tevat. malas a tespificoliken Dret lixher man zy pre.
mai main ai woyg.ot, smgn thentw on racticta
 wh sill as- wasm over geosm nit in tret akia Foilosiade -iver -sudipeboulitisx you Brow crages Esubher ladar Lid eula.
 fisinga porkere, ty thed hames 2 hesad as der evipen sxas tex: ach-ationathe sig or Eill fisdais, mer uftedel yonsha smal az des suap caze melypoiliel. Leder till Lince. "E ei saip, Al em In dag whale moinnis. ham fici-sio velioneg wnon fir mamusteres ill yo efter Liener gaserizgas ones du drobses dessmindie Mly, mais on ais vet du vad dilf well tas verigen." Rathilbrils

Fois thishen. Lo.

A It alle tinnter hamess oifilt me veiten natho leise


 Netremmed mo th mes -it, caty fimmes mans, cle




 Whet difiratikenfilk inifind ovemoket nipmatue



 mocistlos sisiluase. Wile ass fins misa sumder. hi




 man erif furd sem hons Sedes. sexci vitam. \& Cidille emmes


Dífirmaile oritio büpa sos Sinternimingo fillelide fis



