Condes populars de la Lana Gran

Los arromets

D'auts còps, los arromets que tienèn aubèrja au pè deus camins. Que servivan a minjar e a búver a tot los que passèvan. Mès i avè hòrt de gens que se n'anèvan shetz pagar. Lavetz, los arromets qu'èran maus ; se n'anoran demandar justice au bon Diu.

- Se voletz estar pagats, ce dishot lo bon Diu, gahat-ves, a tot çò que passi a vòsta portada.

E desempús, los arromets qu'estancan tot los passants per se har pagar çò que lo s'i es divut.

CIII - Feliç Arnaudin

Lous arroumets

D'auts cops, lous arroumets que tinén aubérje au pé dous camins. Que serbiuen a minja é a bùue a tout' lous que passéuen. Mé i'aué hort de géns que se n'anéuen chét paga. Labets, lous arroumets qu'éren maus ; se n'anouren doumanda justice au boun Diu.

- Se bòlet esta pagats, ce dichout lou boun Diu, gahat-bes, a tout ço que passi a boste pourtade.

É desempus, lous arroumets qu'estanguen tout' lous passans per se ha paga ço que les i es diuüt.

Conté par Élisabeth Plantié. Légende très connue.