**Felmeningar från texter om ett barndomsminne** *– Skriv rätt mening under*

Det började brättelsen om min barndomsminne iden vackraste landet i världen.

När föddes jag sämpade mycket min mamma.

När jag var sex år gammal och jag bodde med min familj.

Det var i stan som Tehran.

Det var i 1973 år och det var i sommar.

Vi lekte tillsammans med sina syskon eller vi gick med mina familj i sommaren på havet.

Vattnet var varm och lugn.

Där träffade jag min kusin som vi tyckte om varandra sen vi lekade tillsammans i farmors området.

Jag såg mitt hemland naturen var jätte fin och det fanns dåligt liv.

På vintaren hade udlat man spesial grönsökar.

Min kusen sa till mig gå upp på träden. Jag följde sig och springde och efter ett tag har vi försvunnit.

Sen när han gick till grannar sen han har sakt till granne att min kusin var med mig men jag såg inte honom nu vad ska jag göra.

Sen dem komde tillsammans att fråga efter mig då de såg att väggen ramlade på mig sen de ringde ambalansen, efter jag vaknade i sjukhuset de har frågat mig vad har du gjort att väggen har ramlat på dig.

När det kom jag var jätte rädd och jag björade gerat mycket.

Jag hade glömt aldrig när jag var i sjukhuset under barndumet mig.

Det var bra att bli jag inte skada och allt gick det bra. Vi förtsätta leka som det hände ingenting.

Jag har frågat till Ayse ”Ska du börja till skolan också?”

Jag menade: ”Jag ville gå tillsammans till skolan med dig.”

När jag gick inte till skola hon blev jätte ledsen, sen anhöll sin mma att få besöka mig.

Jag snart satt under bordet, sen de sade till min lärare att jag ute.

½ timme sedan läraren tittade på mig och ropade.

Rektor på skolan var jätte sträng och hade gett mig en örfil, därför att vi gjorde mycket råka på varandra.

Det finns i min minne när jag var kille många saker men jag kommer ihåg en sak glömmer inte.

Jag har fått en örfil av min pappa. Efterson jag mycket tjälade.

Då känndes ag panik i hela kroppen och jag blev grät mycket.

Jag trodde att jag kommer att dö och sen försvunnet verken från mig.

Jag kommer ihoppa för att min pappa efter den händelsen hon sina hander ovanför min huvudet och krama mig och pussen.

Min far kom från jobbet till hem ikväll.

Han gav godsak till alla det var jättegoda.

Jag med min pappa gick till ett stor stad.

sedan försäta prata min pappa att du bli vuxen jag tycker om du studera här

Då var jag bliv jätteglad när min pappa har sagt jag studera på framtiden.

Jag lärde mig som jag måste var tal modig.

Plotsligt kom ihåg var jag och var mamma.

Varför hade gått hon?

Då såg jag en man gaml säljade frukt på gata i kväll.

Han ropade och och sägt han till mig värför du grat?

Då jag berelläde till honom att jag hittade inte min moster hos och glömmde jag var min bo.

Jag visste inte vad måste jag säga och hade vi gått till vårt hus.

Då jag hade rädd jätte mycket och jag kunde inte glöma det bertersen.

När jag minns min mamma och släkter död jag är irriterad.

Jag har förglömde aldrig den situationen.