

$$
\begin{aligned}
& \text { TART: } \\
& \begin{array}{l}
\text { MI VAN A PADLA'SON? } \\
\text { 11111111111111/ } \\
\text { 5low }
\end{array} \\
& \text { A'TVEVETUE A NA -261/S5 O's } \\
& \text { TETTELE ALÓL. }
\end{aligned}
$$

PAPfripani y Allalat

Knézy Juđit:


Mi van e pedláson?

Melyik gyerek nem szeret a padláson bujócskázni, és e sok limlom közđll, régi ládákból, poros sarkokbol "kincseket" elókeperni katonesisekot, régi játékot, csavert, láncot, ócske butor és ruhefélét.

Mikor néprajzszakos hellgatoként több társammel egyỉtt elơször mehettem Csillény Kláre neves néprejzkutató vezetésével a Néprejzi Muzeum szémára tárgyekat gyüjteni Jászberénybe - egész szenvedélyemmé vált a padláskutatás. Elsô utunkat igezán szerencse kisérte. Mikor a nyári hôségben felmentünk akkor már kitudja hányadik, de igen forró pedlásra - láttuk, hogy itt jó "eretás" lesz. Mindjárt êszrevettem egy szép formáju babtartó koserat, emelyet rozsszalmáb61 füzvesszôvel kötöttek. Egyszerü, nemes srányos formsja tünt fel. Mikor levittuk és leporoltuk, tunt elo egy l874-es évszám is rejte. Akkoriben tuàtem már, hogy álaláben az évszámos néprejzi tárgyak becsesebbek a tơbbinél, de csak már a Néprajzi Muzeumbon örulhettem annak a hirnek, hoey ilyen egyezeril babterto kosrakon nem szokott lenni évszám, és oz elsf ilyen évszámosat mi hoztuk be. A sok tárgy kơzưl leginkśbb egy betlehemre emlékszem - milyen poros volt a pedláson - és, hogy ragyogott a szemünkben, mikor a házigezde egész játékszerỉen elmondta a vele kapcsolatos mondókákat, dalolt, pásztor, engyal és minden volt egymage - ehogy rögtonőzte e jászberényi betlehemezést.

A falusi padlásoknak, mint tárolóhelyeknek volt jelentossége. A városi padlásoktól eltérర̂en nemcsak a már használatból kikerịlt tárgyaket vitték ide fel, hanem bizonyos ételfêlék, és időszekosen hesznált eszközök voltak itt. Szinte megszabott renaje volt, hogy mi keríljön a szoba fölé, konyhe folé és a kamra föle a padísre. Ahol sok rektározni veló volt, ott az istállo, disznó6l, tyukol
pedlását is terhelte egy a más. Szegényebb eitbernek kevesebb elraknivelója volt, módosebbnek annál több, egész sorozatok álltak pedlásukon teknőkből, kosarekból, cserépedényekbô. Az is számitott, mennyire volt tekerékos és gondos a gezde és a gezdeesszony. Mert ha j61 "megtakeritotta" használati eszközeit, szegényebb embernek sem volt üres a padlása.

Kulönleges élményünk volt egy másik tárgygyäjtőut egyetemi kollegáinkkel Tiszanánán. Ez Heves megyei község, közel e Tiszához, az Alföld és a hegyvidék telálkozási pontján. Az alföldi és hegyvidéki peraszti és iparos kereskedelmi utvonelek itt találkoztek. Itt is többnyire a pedlásrol kerđltek eló Gömőr megyébôl/me Csehszlovákiáben ven/ való ácsolt ládák, pelócok által hesitott, vesszóbôl font háti koserak, hatalmes gebonetároló kerek fuzvesszókosár, helyi parasztember munkáje, egri asztalos áltel készitett festett butorok, de ami lenyügözobb volt, egy volt nagygazda padláse megszámlálhatatlanul sok cseréppel. Volt a cserepek között Gömör megyei fezék és boroskorsó, csákvári csikos fazék, tiszefüredi tányér, bögre, szilke és butykos, mezóturi koncsó, peprikástál és nagytál, hódmezôvásárhelyi szilke, korsó és tál, gyöngyösi ikerszilke ebédhordásra, disztányérak, erdélyi bokály. Az egész lakóház padlásán ury voltek elrendezve, hogy egy-egy hatelmes lakodalmas fezék választotta el egymástól a kulönféle rendeltetésú edényeket. Pl. az elsof két fezék között főzöfezekak, a második és hermedik kర̋zött ebées, lekváros, tejfeles szilkók, hermedik - negye dik között korsók és kancsok, azután negytálak, utánne kocsonyás és paprikás /pürköltszerui lakodalmi étel/ tálek következtek. Ottlétînkkor 1963-ban még azon a héten kölesönben volt a tálek egy jó része lakodelomben. A gezde elmondáse szerint, he a fazekasoktól vésároltak, egész sorozetot vettek mindig edénybol.

A Dél-dunántulon a szobapedlás szépen lesározott sime föld-
jére a száredni velo szemesterményt, kukoricát, hegymát teritik le, a konyhe felett eđényfélék,várják leviteluket teknők, cserépfazekek, kocsonyástálek, fakenelak, vizes és boroskencsók, rétestepsik. Fonott koserekban dí, beb, hegyma, virág és egyéb megok várják felhasználásukat. Itt voltek a hesználetbol kikerult edények, de itt azok is, amelyeket még nem fogtak be, A szövés - fonás eazközei, pillanetnyileg nem haeznśletos butorok /járóke, bölcsō/ és ritkán hesznált mezōgezdesági eszközök /csép, kukoricemorzsoló, stb./ e kamre felett találhetók. He az ist́́lló és ól padlásáre is rekódtak, akkor a földmüvelés és állattartás munkaeszközei inkább ode ker tek. /lószerszám, járom, pillenetnyilag nem szulkséges szekêr, stb./

Mióte a falusi élet ennyire megváltozot t, kevésbé látszik a padlásokon ez a rendszer, de a zsufoltság helyenként még nagyobb lett, mert igen sok egykor oly fontos tárgy jelentóségét vesztve a pedláson nyert menedéket.

Velamikor a XIX. százed közepén a menyesszony egyetlen butordarabként kapott hozoménye a "szökröny", azaz vésett mértanias diszü ácsolt láde volt. Ebben tertotta unnepi ruháját e szobáben. Kés $\delta$ bb a "szökrönyt" a festett diszü tulipénos láákk, majd fiókos sublótok megjelenésekor a kamrábe vitték és viseltes ruhafélét tettek bele, majd zsákokat. Végul is a padláson porolódott ez az ssi fatechnikát és diszitésmódot Órzó darab, emilyen egykor a fürész feltaláláse elótt királyok palotáiban is diszelgett.

A pereszti háztartásokben a ruhe felakasztására szolgalb fogas rendszerint egészen egyszerul volt. Kovács készitette kigyószerỉ törzzsel és belerögzitett szögekkel, vegy házilag farəgtak fábol. Pásztorféle ember azonben ilyen egyszerü butorfélét is igyekezett tetszetôsen elkésziteni, feragott, vagy egészen ritke esetben rozettás áttört disszel. Ilyen fogest készitett Lábodon Szebó Piste bścsi /+/ és természetesen sok mást is, kendótartót /törölkö-
zőtart6/, gyufatartót, szaruláncot. A pásztorfaragások is - hacsak gezdájuk különös becsben nem tartva fiokjáben őrzi - sokszor padlásokon vannak, por, szu, nedvesség ártó hatásának kitéve.

Sokszor nem is tudja már a gazda mi minden van a "ragalján", s elcsodálkozik, ha elókerül. Darányból egy kedves, lelkes gyüjt'g fiatalember "bányászott" el6 egy régi zsuppos ház padlásáról egy u.n. tükröst, tükörfát. Ez a darab stilusa alapján a XIX. század közepéról való, szines spanyolviasszal tömködte ki készitője az előre kivájt mintákat. A szines spanyolozásos fadiszitést valószinüleg a XIX. század elején hazánkba a meriń juhok meghonositásával kapcsolatba költözött juhászok u.n. "birkások" hozták magukkal. Szórványosan Magyarország más tájain is felbukkantak a technikával diszitett tárgyak, de a Dél-dunántulon egész stilusa alakult ki, s talán a legkiérleltebb formák a négyszegletes és kerek tükörtartó dobozokon találhatók. Mintakincsük többnyire reneszánsz hatásokat ర́riz - vázából kinövớ virág, és szájáben virágáget tartó madár - de ezek sajátos , csak a dunántuli pásztorságra jellemzô megfogalmazásban. Ime egy tenyérnyi darab, szuvas, poros tárgy - és mennyi mindenrofl mesél.

Cserépedényekról többizben megemlékeztem, de ismét csak viszsza kell térnem rájuk, hiszen jóformán alig van olyan régi falusi ház, amelynek padlásán legalább cserépedény ne lenne. Egy izben a gyönyörü fekvésü Hedrehelyen jártunk gyüjtőuton. Várton István iskolaigazgató és felesége felhivta figyelmünket arra, hogy az egyik itteni fazekas özvegyének padlásán nagyon sok cserépedény található. Valóban az 1930. körưl hirtelen meghalt mester már el nem adott hagyatéka várt ott bennünket. Az anyagból cikk lett és kiállitásainkon azóta is gyakran szerepelnek hedrehelyi cserépedények.

Nem is hittem volne, hogy mégegyszer lesz hasonló örömben részem. Nagyatádon Sárdinecz János lelkes muzeumberátunk emlitette
egyszer, hogy gyemekkoráben az egyik otteni fezekesnek olyen cégére volt, amely cserépból készült és apró edénykék voltek rejte. kérésemre hiába kereste e családon, mert velaki pestre vitte és további sorsáról nem tudtak. Ezzel szomoruen le is mondhatunk a fazekas cégérr 51 . De egy idố után a másik, e hiresebbik néhány éve meghalt fazekas pedlásáre jutottunk fel - kiderillt, hogy Bejcsi mesternek ugyenolyan cégére volt, és nemcsak volt, henem meg is van - ecy kis pedláskutatás árán. A ritke lelet azóte a qippl-Rónei \#uzeum tulajdona.

A kocsonyástálek többnyire diszesebbek voltak, mint amelyból egyébként ettek, ugyenigy a küls $\delta$ - somogyi falvakben a bokály formáju szobai tálasre való diszkorsók is cifrábbek voltak, mint emilyeneket egyébként használtek viznek, bornek hordásáre. kocsonyástálak egész sorozatát, fóként a módosebb református családoknál leltulk fel, hiszen ezeknél fontos ünnepi étel volt pl. kərácsonykor.

Nêhány éve divettá vált városi lekások diszitésêhez nêhány egyszerü faragásu fatárgy, rokka, cserépedény, stb. Vagángyỉjtôk özönlik el az ország egyes vidékeit. Igaz nem kerulhet minden rági a parasztéletre jellemzó tárgy a muzeumokba, de arra kell törèkedni, hogy e tudomány szempontjából fontos, értékes és sokszor sorsdönt6 6 darabok a muzeumba keraljenek és ezáltal a jelenlegi társadalom, de az utókor számára is megôrzôdjenek.


