## Adatközlof: Peke te Istvánné, To Éves Babodi sándorné

## Gyüjt6: Knêzy-Kerêkgyảr tó

 1974. szep temberPéfi-ingek somogyszentóilon

Mef. 70 Éves asszonyok nem varrtak fehér himzésès férfiinget, esak zámedilisat.

Az Oregek rozmaringost "naxozica" szólóst himeztek.

## Agyba való textilíák somogyszentpálon

Lepedô: uzdavicjas. Ha gyeregágyas volt egy csik himezve a feje alatt, vagy szơve, vagy a szövött csik mellett himzés, vagy ràtút.
legalul szalma vagy szalmazsák, rajta debeláz lepedô/lenkóc, kócra/ - ez vastag lepedô, tetejére konopáz lepedô/vagy diszes/ vánkusegyfenekư, halott alkalmával kétfenekü.
Egy vagy két vánkus van és egy dunyha "dunna".
A lepedó 3 gzélból volt.
A halálra való ruhákat fehér szövéssel diszitették.

Adatrơzl6̂: Feke te Igtvánné, Babodi Sándozné 70 éves

## Gyujuto: Knézy - Ker ك́kgyár tó

 1974. szeptemberCgic skárosôk

Ünepi ruhézaton, ing /női/ sźlén nagyobb caipike volt, ot thon viselt saćlón kigebb.
Csiplét cígányasszonyok hoztak - सóthelyr $\delta 1$ szappanárulók, muz sikus cigányols felegége hozott csipkét. KÁsőbb az I.világháboru után ezt a kereskedśst betiltották.

## Adatközl6: Pekete Istvánné Mikics Anna

Gylijtô: Knézy, 1974 szeptember
Epitkezés
Somogyszentp 61 , Kossuth u. 129.
Füstöskonyhás "kullábas", pitaxos háza a tótszentpáli falurész végén. Tờmésfalu a lakóház, az̀ istálló, fészer "fecskerakásos" tyulkól - veremól.


III/25/29
Adatközló: Feke te Istv ánné, Mikics Anna. 70 éves r.k. Babodi Sándorné Pasztusics Margit
Családszervezet Somogyszentpálon
Gyüjtó: Knézy, Somogyszentpál, 1974 szep tember
\$trina - férfi ágról sógorasszony
Una, unovna - édesanyja fórfiteatvérgyi nek felesége
Tetoka, most tetugnak hivják, = éde sanyja lánytestvérgye
"Az én strinám 60 éves volt az elsó világháboru körul, rajta láttam házi \&ilen/vászon ingat - nyakba ráncoltat/mellévarrott/ szük, fehérhimzéses, keresztben himzéses ujjal.

# Adatkozl6: Feke te Ist vénné, Babodi Sándorné, 70 éves. Somogyszentpál <br> Gyüjtő: Knézy - Kerékgy ầ tó 1974. sk eptember 

Mói Ingek "oplecka"
Fehér himzéses ilyen szabásu inget az I.vilégháboru körül hordtak 60 év köruli asszonyok. Unnepi ingen nagyobb, otthonin kisebb csipke volt Mai خo évesek már nem varxtak ilyet.
Pálha - pajica, pajac - hónaljtoldás /szerintiulc/ nem minden esetben volt.
自desanyánk fehér himéses inget nem viselt, volt vászoninge, piros-kék DWC pamuttal majd "kamuzá"-val himeztelv. Pállóbaki lehetett fơzni nem logott.
Orvoshoz vagy utazáskor ôk már/I.világháboru köruil 20-30 évesek/ sifoninget vettek fel - alulra szukinget, feluilre "huzo"s moll bluzt az al só himzett caknira kivarrott volt, az eleje is, a felsón szalag, csipke volt.
\$ines himzésii női ing/mellévarrott, hosszuujju/ - hosszában volt a himzés.

Láttak pamutial való himésuit is, hárásszal valót is.
Feke te fonalat $f_{e} g_{t e t t e k ~ h a ́ z i l a g ~ i s . ~}^{\text {is }}$.
gzövésnél is láttak gyap ju beleszơvését.

## szüking

# Adatközló: Fekete Istvánné 7o éves Babodi Sándorné 

Gyüjtō: Knézy-Kerékgyârtó, 1974. szeptember

## H 1 mz e g Somogyszentpálon

A boszorkányos himzést ceak Buzsákon láttam ingen, kendőn láttunk, itt nem ismertér, kétszer is odabobnek, hogy sürubb legyen.

Ez a tulipán ujan krrebees forma/durva/ Rózsa is ojan mint a buzsáki himzéseken

6853 1t. számu ingrôl mondják

Mi DMC-vel varrtunk, az ofregek pamuttal.
Vajda Etelka, gzentgyörgyhegyen - gyakran vásárolt itt össze rátétest, régi dara bokat.

Férfiingekre rozmaringost "naroziaa" himeztek szôlóst. Nói ingelree csiga piros - kek


Svre
egyik kék, másik piros

> ennél is véltakozhatott piros és kék

De nem volt ujan sürii, mint a buzsáki himzések.
sürvés fonalai, anyaga1

$$
\begin{aligned}
& \text { Ponal "pamuk" } \\
& \text { len "lenánJ" } \\
& \text { pemut "pamucnō" }
\end{aligned}
$$

$$
\text { Debeláz }=\text { len kócra kóc /lepedőnek/ }
$$

$$
\text { Zonopáz = len szála szálával /lepedó, párna-kesizeny } 4 \text { szeles }
$$

Pomukos = szála pamukkal.

Iéthelyen flt takács, Somogyszentpálon Posza Ignác mikködott, 1937-ben.
\% éves korában halt meg. Szerszámai Kéthelyre kerultek. Nem helybélieknek dolgozott, mert azok maguk is szőttek, hanem bukogáti maggar asszonyoknak rozgásat, duflaverésest. Szélesebb, hosszabb szövőszéke volt, mint a parasztasszonyoknak sztán. Nagyon cilrákat is szütt.
Pekete fonal ritkán kerult náluk szövésbe, hiuzésbe.

# Adatközlő: Fekete Istvánné, Babo di Sándorné 70. éves Somogy sze ntpál 

## Oitésnevek, mintanevek

Gyüj tő: Knéz y-Ker ékgyár tó, 1974. szept
"Kukac varrás" - jobbról balra haladt. "Az öreg Balalánénak hu mijen vót" "Tőtött" varr̂ás - lapos varrás = nasitô/rávarrás ér telmuī/ Ilyen fehéret mi már nem varrtunk, férfiinget sem férfiingre "záme dli" inkább
Ráncolás "niz" /ránc/ - ráncolom nanizem
Összeöltés "minden ember öltése" "prepjeta"
Ráhajtott sẑegés, mikor egymásrà van a két"szél "násva"
Tiuzóoll tés - tuzni
Toronyszexu motivum, szövéshez hasonló
fehér himzés szélén


hajó elnevezést itt nem ismeriz
lułvarrás "Iukra varrnak"
"Caknira" kivarrott
Láncóltés - raiozicu/?halozicu/ lánc duplén vagy három sorban
Keresthimzés, öltés = krestaka
Vézás - egyfajta ơltés hársfás motivum

Uzdavljas lepe dőn és

keresztszemssel vagy suofttesnél
női ingen, de huzós bluzon/moll/ is
Milơre kijelölés "nadrojat"
Csigás svredka
meglröt povesal
kötés vezat

Rátétes "becka cickana" piros vagy kék
Bécaiból "b/
Legrégebben osak ágyteritőn volt rátét
gzövés

Láttak pamut himzéet, de hárésszal valót is, szóttek is gyapjufonalat a szofttesbe。

Buzsáki himzés felkarolísa

Adatközlő: Fekete Istvánné 70. Áves Babodi Sándozné

$$
\begin{aligned}
& \text { Gylijtö: Knézy-Kerékg yár tó } \\
& 1974 \text { szeptember }
\end{aligned}
$$

1906-bay volt a tlizvósz. Jankoviegék felkarolták a buzsáki asszonyok ugyét. Itt szontpálon lehetett berelni földet. Jankovics majorsági gazdalkodast folytatott. Szentpál Eazterhazy birtok volt, Szabedy Sandor tanitó harcolta lfi , hogy adjon az uraség berletet a szentpáliaknak. 6 volt a Hitelszövetkezet igazgatója. A szentpáliak eladásra nem himeztek. Buzsákon tobb volt a gyerek is. Jó Perenené, Paszto gics Mária - vágtáls a rátéte selret. Babodiné nagynénje, tóle tanult $\delta$ is.
11. 223. 1t.sz. himzés

Ingujj-keresztszemes.


Gyap juval himzettet nem vi seltek
Buzsákon, hárásszal himzettet sem.
hegy - vázás
vitézkötés
parasztöltés - tótul is
lánobltés
keresztszemes /ilyet nem viseltek/
lánc
paraszt mincs benne
$\mathrm{vézás}$
laposöltés vitézkötés
békaláb, most cámpa

.... hátul



Buzsáki himzés eladásra

Adatközlô: Miseta Ferenoné Dumity Rozália
Gyüjtô: Knézy-Kerékgyár tó 1974. szep te mber

Joó Perencné Pasztusics Rozália rajzolt el太. Dumity Istvánné is himzett. Mi seta Sándorné \&Dumity Mária/, Dumity Ơrzse-iđós lány, Kanizslai Anna-ez nem tudott jórni, Kanizslai _ _ . . . né, Bankovics Katalin/ Kanizslai Már tonné, Joó Anna. 1908-14 között a suéchenyi grónôk/Lea, Katalin?/ kezdték el a himeést készittetni.

Korábban ingeket himeztek - öreganyámék, egy hibág nớ himezte a kézelőt, gallétt, elejét.

A Ş́chenyi grofnơk hoztak mintát - elóre lerajzoltatták. Ok tanitották meg a "boszorkányos" bltést - össze is komponálták. A rógi himzések közül sokat eladtak, sok pedig a háboru alatti kitelepitéskor pusztult el 1945-ben.

3083

## Adatközlő: 将 seta Ferenené Dumity Rozália, 72 éves

Gyưjtō: Knézy - Kerékgyártó

445 It. számu ing 81tései, mintái

Ilyen inget vi seltek itt - ezt nevezték "paradicsonyos"-nak, Van rajta "kukac" ठl tês is. Nagyanyára hordott ilyen sipujju-szükujju ümögöt /1850-ben" szíletett/ - ilyenben szénát ment gyijjteni.

Idzeme vezavezd - varrni megyiunk /két tuivel/ - rámára feszitve varrtuk. Vert csipkét nem készitettuink, csipkeverôk máshonnan jöt tek ide.
"kukec"
"甲üzós"

hajo
duplalánc "vit éferỏtés"


## 3083

Bursati himziso
II) $9178^{\circ}$

Ada tikozló: Mise ta Ferencne Dumity Rozália
Gyujtto: Kn 1974. szep te mber

Látot il ilyen szóttes ujju inget, szélén ezzel a lapos oltéssel, fehér, felete vagy piros fonallal varrták.

Az a pogácsa, ami körul van hurkolva
közepón is - perzsavarrás

 A boszorkányost a grofnéz hozták be, a karikát csinálták vázáseal, a tulipán mintát is 6k hozták


- hegy vagy torony /szóttesnicl 2-2 nyüst/

Piros azóttes ing gyakori volt.
Hérászos inget bonzorićnyos 61 t仑́ssel nem látott.

