


TART:

GTER MEKÉLET SOMOGT-
BAN
$\square$
17 lap

A'tuERETVE A NA - $272 / 85$-os TETTELE ALÓL.

Amikor 1979-ben a Nemzetközi Gyermekév kapcsán a néprajztudomény számba veszi mit ért el eddig a régi faIusi gyermekek életmódjának, folklór és tárgyi anyaganak gyiujtésében, kutatásában, szót kell ejteni Gönczi Perencnek, a Somogyváxmegyei Muzeum Egyesillet egykori igazgatójának ezixányu kezdeményezó tevékenységéről.

Elsofsorban a Somogyi gyermek c. könyvét ${ }^{\text {l }}$, a vele kapcsolatos gylijtó tevékenységet, módszert szükséges méltatni.

Könyvének előszavában emliti, hogy a somogyi parasztgyermekek sor sának megirását már korábban az 1910-es évek derekán tervbe vette, de hivatali elfoglaltsága, a hácorus esomények megakadál yozták ebben, bár tárgygyiijtésekkel 1914 6́ta foglalkozott a megyében. Nyugdi jaztatása - 1922után viszont nogy lenduilettel látott neki ennek a gyijutés nek. Mint tanfelügyelő, évoken keresz tül járta a megyét. ${ }^{\text {² }}$ Nap, mint nap figyelte, látta a falusi iskolákban a parasztok, pásztorok, cselédek gyermekeit, s ismerte a taxitókat, akik nehéz körưlmények között igyekeztek helyt állni. A gyermektanulmány készitésének céljára 2 millió koronát kapott Gönczi s ezen kïlön utjain rendszeresen vásáxolt a Muzeum számára iso ${ }^{3}$ A fő hangsulyt a minel széle gebbkơrui adatgyüjtésre helyezte, irói ambiciói voltak. Könyvének bevezetőjében emliti, hogy e terepmunka során 767 db tárgyat ig szedett össze. Ezek között szerepeltek somogyi
ískolások magukkészitette játékai，mind a kaposvári Muzeum， mind a budapesti Néprajzi Muzeum gyïjteményét gyarapitotta velük。 Más kimondottan csak a gyermekélettel，neveléssel kaposolatos térgy kevés kerult be a kaposvári Muzeumba． Gönczi Ferenc idejében： 1 db babásláda， 1 db rengőszék， 2 db bölcső， 2 db p6lyateknő， 1 db gyermekjároka， 2 db fo－ gó és nêhány viseletdarab／pl。gyereksapka 8 db ，tarisz－ nya 5 db ，leányíng néhány／${ }^{4}$

Viszont $\mathrm{fényképfelvételek} \mathrm{terén} \mathrm{nagyszerü} \mathrm{szervezô-}$ képességrofl tett Gönczi tanubizonyságot．Megszervezte dr．Gönyey Sándor somogyi körutjait，melyek során olyan sok fényḱ́pfelvétel készult többek között gyermekviselet tel，ne－ veléssel，játékkal，gyermekek által fennmaradt nép szokások－ kal kapcsolatosan．Ezek közül sok megjelent Gönczi könyvé－ ben．A negativok a Néprajzi Muzeumba ke riiltek，a kaposvári Muzeum másolatokat kapott．

De gylujtött és gyifjtetett Gönczi régi fénykép lemez negativokat és fotókat is。Könyvének előszavában kiemeli， hogy Kruck Paula lakóc sai tanítónó 12 db gyermekeket ábrá zoló felvételt ajáná́kozott könyvéhez．Bekeriultek máshon－ nan is archiv értékui felvételek，legnagyobb számban Csur－ górol és környékéről，valamint Törökkoppányból．Összesen 62 1emezból 30 db gyermekeket illetve családokat ábrázol． Adatgyüjłtó munkájában kezdetben széle sköruiu tár gadalmi gyiljtésre，a pedagógusok aktiv közremïködésére számitott．

Hagyatékában szerepel egy 1923.II.5.-i dátumral jelze tt felhivás és egy 170 pontból álló kérdóiv, amelynek pól đányait annakidején szétkuldte a megyêben. A felhivás néhény mondata rávilagit céljaira, az őt ér deklố témacsoportokra, de munkéjénak előre látható közremïködési jelentőségére is. Részleteket érdemes csak idézni: /II.Mel1sklet/。
"Kedves Tanitó Ur! A somogyi gyermeket akarom megirni s könyvalakban kiadni. Hogy is ápolja, gondozza, neveli a nép /akár magyar, német, horvát vagy vend nemzetiségị/ az 6 osemetéját, milyen szokások, babonás hiedelmek között növekedik a nép gyermeke. Ezeket csak nagyjából ismerik még azok is, akik évtizedeken át êlnek a nép között.... Messqebbmenő részleteket csak azok tuanak meg, akik azt kutatjak, s ezekre adatokat gyiujtenek... a népnek gyer meke körulil gyakorolt szokásai pedagógusnak, oxvosnak, ethnográfougnak, s a nagyközönségnek is egyaránt érdekesek és fontosak." A kérdôiv kitöltéséhez gyĭjtési tanác sokat is adot t: Pl. "A kérdések egy részére fofleg a községbeli öregebb /babonáskodo/nők, bábaasszonyok utján lehet az adatokat megszerezni. Nagyon fontos, hogy azokat a mondásokat, amelye kkel a szokásokat "ríolvasásokat" gyakorolják szószerint, népies nyelven irjuk le." E Pelhivás kérte a gyermekrajzok és a gyermekélettel kaposolatos tárgyak, fotók gylujtését is.

Erre az igen apróbetî̊ 170 kérdőpontból álló kérd6－
 jes értékîi vélaš，mint erről könyve bevezetôjében is megemlékezik Gönczi，ర̋t elkeaeritette ez a viszonylagos édektelenság。De winkájában továbbra is támaszkodott a helyi éxtelmiség képviselőire，${ }^{5}$ és nagy sqorgalommal lá－ tott neki a gyüjtésnek．

Külön figyelmet érdemel az az alæosság és felkésziu－ lés，ahogyan Gönczi adatgyüjtô munkáját előkészitette． Érdeklődése bizonyos problémakörök iránt szembetiunő volt． Mindenckelőtti izgatta a megyêben akkorra már oly katagztro－ fáligra váló egykézés kérdése．Bhhez az addig megjelent somogyi vonatkozásu munkákat nem idézi．A témáról ugyanis már az 1890－es évektől kezdőđően cikkeztek ${ }^{6}$ ，de tüzetesen áttanulmányozta és Peldolgozta a megyei statisztikákat。 A népi tudatban megki gérelte tettenérni az egykézés kiala－ kulásának，meglétének，káros hatásainak tükröződését．A gyexmeklétszám korlátozásának témáját nemcsak megirni，ha－ nem sürgősen orvo solni szerette volna．A Népegész ségügy cimii lapban már 1925－ben megjelent ${ }^{7}$ egy tanulmánya，mely a téma részletes ismertetése mellett orvosíási javaslata－ it is tartalmazza。 ${ }^{8}$ Ezek a javaslatok könyvébe nem keriul－ tek bele．A könyv bixálói leginkább az egykéról irt részt emelték ki．PI。Gyofr甲fy István 部t irta：＂Gönczi a gyüjtés ben alapos munkét végrett a a kér dés minden régzletébe ala－
posan behatolt. Szélesebbkörii érdeklődésre tarthat számot munkájának as a réşe, mely a somogyi népnek a bỏ gyexmekálđás elleni felfogásával és az ogykével foglalkozik." A másik lényeges terulet, ami felkeltette Gönczi figyelmét, és amely ixánt elsôsorban külföldi források alapján tájé kozó dott ${ }^{9}$ tárgyi vonatkozásu: a csec semők és kisdedek fekhelyei /pólateknő, fưggőbőlcsof, rengôpad, bölc ső/ álıásukat, járásukat elősegitob eszközơk /állószék, járóka, for$\mathrm{g} 6 /$, hor dásukhoz, mezón való tartásukhoz szíks éges eszközök, mädszerek. Jóllehet Győrffy István kifogásolta, hogy a gyermekek mindennapi életével nem elég bőségesen foglalkozott Gönczi. Éppen az a xész, ahol axról olvashatunk, hogyan vitte ki gyermekeit a mezőre az asszony, hol helyezte el őket, amig dolgozott, mit adott a kezükbe, elég sokat elárult a kicsiny gyermekek veszélyekkel teli hétköznapjairól. Sokkal elnagyoltabb - sez a kérdőivből is kitünik - a csecsemó és gyermekviseletekről irt régz. Pl.mikor polyateknoft akartunk felszerrelni kiállitáshoz, nem taLáltunk megfelel6́ adatokat Gönczinél.

A gyermeknevelési babonák, gzokások, népköltészeti. vonatkozások anyaga a teherbeeséstỏl kezdve a gyermekbetegségek gyógyitásáig imponáló adatmennyis ség alapján összeál2itott logikusan elrendezett anyag. A gyermekek önállo te vékenységéről, a f̊aluközösség életében való részvételéról a jelesnapi szokásokxól szóló fe jezetek adnak részben
képet. 10
Ha maí kutató veszi kezébe Gönczi könyvét, bizonyos kérdésekre mégsem kap választ. Bár megkisérelte jellemezni. Gönczi a megye tájait, betelepỉlt csoportjait, gyüjtésénól figyelembe vette ezeket ${ }^{11}$ s ugy válogatta ki a közságeket, mégsem rajzolódtak ki a nemzetiségi és táji csoportok. A hiedelmek sokféleségének feltüntetésóre törekedett sikerrel, az elterjedések körére nem volt tekintettel, adatait hiedelemkutatási, tár sadalmi szempontból nem éxtékelte. Pl. a drávamenti horvát csoportoknál, mind a Lakócsa környékieknél, mind a Bolhó és környékieknel plasztikusan kirajzolódik az Uj-Hold péntekjéhez Pưződĉ hiedelmek, szokások köxe ${ }^{12}$, magyaxoknál alig, vagy egyáltalán nem fuzódik e nephoz hiedelem vagy szokás. Nem kuilönitette el a szegényebb és módo sabb rétegek kuilönbözóségét som. Gönczi gyiujtéséból kuilön kötet be rendezte az énekes, szöveges vagy anélküli csoportos játékokat, mondókákat, kiolvasokat stb. megfelelob logikus rendszerben közölve ezek leirását, egzközeit, dallamát, szövegeit, véltozatait. ${ }^{13}$ Minakét könyve alapul sqolgált a későbbi kutatásokhoz, nemosak a hivatásos szakemberek, de még az önkéntes gyiujtök közul többen is al gpul vettók munkajukban. A somogyi gyermek oimî mívét olvasva az 1930-as évek végén 1940-es évek elején Rakaányi Lajos, Csurgón tanitó

ixásához，ruhaegyüt te sek rajzolágához．Feljegyzései，raj－ zai között értékes csecsemố és gyermekvi geleti vonatkozá－ sok is talélhatók，${ }^{14}$ rági c saládi fényképeket is megőrzött， nêhány vázlata fényképek alapján készīlt。 Tervezett vise－ letkötete végulis nem allt össze，jegyzeteit a Rippl－Ró－ nai Muzeum Adattára számára 1970－ben eladta．

Gönczi Ferenc halala utén nem sokkal az 1950－es évek ele jén néptánogylijtók programjáhan szerepelt gyermektán－ cok，gyermekmulat sâgok，a tánc tanulásânak kerrdéseirỏl adatok gyuijtése，téncbejegyzések．${ }^{15} \mathrm{Ez}$ a mozgalom inopi－ rálta Együd Árpádot is népzenei，népténc，népköltészeti anyøg gyiujţ́sére，bér a gyermekjétékok nem tartoztak f ó têmád közé．

1962－63－ban Horváth Terézia vásárolt a kaposvari Mu－ zeum számára Andocson és Karádon gyermekjátékokat，fel－ jegyzett adatokat．1964－tôl kerijutem Kaposvázra．Rás té makörök tárgyainak beszerzésével együtt gyermekjátékok， ruhák，régi családi fényképek beszerzézére is törekedtem． A tárgyi Eyorgpodás nom volt jelentós ${ }^{16}$ ，viszont családi， iskolai Pényképanyagurk jelentőgen gyax qodott az évek során．Al sok，C surigó，Sarkad，Ilogymarton，Somogyac sa， Szabadi，Kutas gub．közssgekbbl beszereztem illetve rep－ ró\＆ásra elkértem régi fényképeket。 ${ }^{17}$ 1968－ban az akkori osurgói jéxásban hirdet＊ưnk pályázatot iskolai sakkörök－ nek régi ァ̧anyképek gyiftésére．Rendkiviuli eredménnyel járt．

1970-ben a szuloki altalanos iskolások kuldtek be egy albumra való xégi fotot.

1967-ben a nagykanizsai Muzeummal közö sen végzett pogányszentpéteri monografikus fialukutatás során közös ki adványunkba irttam egy fejezetrészt ${ }^{18}$ a gyermekjátékokxól is, kulön kiemelve as u.n. "játszó", jêtszóhely szerepét, utalva arca, hogy a szegényebb gyerekeknek sokkal kevesebb ide je jutot t a játszásxa, mint a gas dagabb aknak, mert igen korán befogták 6 kot munkárs. Egy kesobbbi, a tojés himzésekkel kapcgolatos cikkemben ${ }^{19}$ szintén szóba kerult egy jellegzetes játszáşi alkalom, a husvét délutánjának gzerepéról a gyexmekek s a falu életében, valamint husvéttal, hime sto jásaal kapcsolatos játékokról, szokésokrol. Részletesebb adatgyưjtést Csököly, Ki sbajom, Ri.nyakovácsi, Gige közsogekben vógeztem egy nagyobb táplálkozási
 zásáról, a nagyobbacska fiuk, lányok részvételéről a gyiujtöget:ésben, halásaásban ${ }^{20}$. Ugyanitt a családi élet más vonatkozasair6l is brdeklődtem: pl. hol aludtak a gyerekek, mi.lyon butorokat készitettok nekik /pólyateknő, rengốszôk, böloső, jázóka, álloszók/, ki nevelte őket, mig ģỉleik dolgoztak. Az emlókezósenyagból vilagossá vált, hogy az 1920-as évek végen, 1930-as évok elején a katonasagot megjért fiatal qoak fokozottabban kezdtek ügyelni a tisetasagra: bk maguk rendszeresen mosakodtak ba nom a
moslókos déz gából, már nem engedték, hogy a kicsiny gyermek egyittt aludjon az öregmamával, azt sem, hogy szajon csókolgassák őket. Eibben a tö̌ckvésekben az akkoriban szerveze tt gezdatanfolyamok gegitették őket.

A gyermekélet térgyainak, a velük kapcsolatos adatok gyüjtosénck uj lendületet adott, 1973 -tól az uj állandó kíálit tásča való felkészilés.

Gönczi Fercnc tiszteletére, a gyermeknevelési szokások gyiljtésében és feldolgozásában elért eredményeinek adóvva javasoltam készillo kíallitásunk tematikájába vegyink be családi élet, gyermekélet, gyermekjátékok cimmel egy részt. Hogy kiegézitsik neglovó anyagunkat, felkerestem adatkögloinket, de öakéntes gyüjtóinket is kérve,hogy készitsék el gyernekkori játékaikat, illetve segitsenek a gyormakélettel kapcsolatos butorok, viselet stb. beszerzésében, Igy kégzuiltek rongybabák Somogyszentpálon, Törökkoppányban, Pogányşentpéteren, Berzencén, Szántódon, Lakócaín, kukoricababa Tơrơkkoppányben, cqutajátékok és szalmanörgetôk Balatonszentgyörgyön, £̊aragott játékok És kéregbetlehem Pogányszentpéteren. De regi darabokat is sikerult gyiujteni. Pl.Balatonszentgyörgyön rekonstruáltattam egy olyan bábtáncoltató betlehemet, amilyennel az 1980-30-as években jártak a gyermekek. Miközben a betlehemezós adatai miatt sorra felkerestuk az egykori résztvevőket, előkerult egy eredeti darab is, kb. az 1910-es évek-
b 61 velo betlohem. Sz is bábténooltató, de az épülete nem $k e ́ t ~ t o r n y u ~ t e m p l o m, ~ m i n t ~ a ~ k e ́ s o ̃ b b i ~ i d o b k b e n ~ i n, ~ h a n e m ~ e g y s z e-~$ x̛ư zsuppos, istálló formáju. Törökkoppányban az 1940-es óvek végéról való faragott gyorakgit hoztam be a rekonstrua1t játékokkal együtt.

A kiállitáshoz felszorelte tren a lakóc sai horvátoknal még egy pólyateknర̂t, eredeti berendezésével, ahogy abben
 legtovább /1930-as években is/ teknőbe a kiosinyeket. पgyaninnen némi rekongtrukciós kiegésitéssel 3 éves kislénynak való két teljes ơlıơzôkot és 13-14 éves eladólánynak két unnopi ruhaegyiut tesét sikeriult megvennem ékszerekkel egylitt. Korabbi beszerzóseimben magyar Palvakból való gyermekruhák is szeropeltek pl. Csurgonagymartonból egy kéthírom óves fiucska ęybeszoknyaja, válikendōje és sapkája ugyaninnon és Somogyudvarhelyről, Somogyaszalóból, Somogyacsárol stb. egyes leány és fiuc ska ruhadarabot, de nern komplett viseletgarnituxák. Gálosfáról is vásároltam nómet gyemokruhákat, ezok között szintén van régi anyagokbó, a xégi azabâs szerint, de 197l-ben varxt darab is. A kiallitás vezetofjenem az ogykori parasztgyermekek életóról is azól egy összefoglaló részlet. A megnyitóvel nom Pejeződött be Nuseumunk érdeklődése a fenti téma iránt, annail is inkébb, mert önkentes gyijłtóink körében is népszexui a gyermekélet, gyermekjátékok adat ainak feljegyzóse,

1966-tól kezdōdōen tơbb értékes pályamunkát/megyei és or şagos dijjakat is nyertek néhányen/küldtek be adattá runk gyarapitására. Néhényat érdemes megemlitsani: "A bölcsôtôl a sirig" - hiedelem és szokásanyag a témája, Biró Gyula Homokszentgyörgyzôl való dolgozatanak/1966/és Rédics Mártáénak Bizéról/1975 köxili/, Gelenc obr Sándor több munkájának /Néphit topograilia kórdőivei, de önéllo

 gyić Lábodxól/1966/, Gaál Nagy Gäsparnnéc szabadiból/19¹/ ştimon Józsefé Balatonszentgyörgy̌ỏl/1972/, Pintéx I stiváné Pogányszentpétezrx $61 / 1976 /$, Pintúr Pálaé Kapolytól /1977/, Kulön kiemelkeaõk simon József / $/$ lett országos III.dijas és Pintér Pálné eleven, hiteles leixásai a szegényparaszti soru gyermekek hétköznapjairól ós ünnopeir61. Ôk nemo sak a kimondottan gyermektómáju dolgozataikban, de más témák / Lakágkultura, hiedelemtörténetek, mezôgazãesági munkák/ feldolgozásaiban is sokszor utalnak arra, miként vettek részt a gyerinckek a felnőtitek tevókenységében, munkájában, mi volt a helyưk, szerepük a csalad életében. Mike Györgyi白 Simon J6zsef dolgozata ${ }^{22}$ 1976-ban Egyedem-begyedem cimmel rotaprint sokszoro sitásban megjelent.

1975 decemberében jelent meg Fgyüa Árpád somogyi népköltészet ci mỉ kötete ${ }^{23}$, ebben gyermekjátékgyüjtéeeiből is bemutat néhányat, köztük altatókat, kiszámolókat, téncos,
hidas játékokat，falukerulőket．Szükszavu értékelésében jelzi，hogy egy kötetre veló gyermekjeték anyaga vérna még megjelenésre．Artékes felfedezése Somogyban ia a Kálmány Lajos altal as Alpöldzỏl máx közölt fiarabolta néven is mezt tipus，mely a töxơk időkből sáxmazik。

A Szennai Szabadtéxi Muzeum munkálatai máx eddig is， de eqután is felvetnek olyan kérdégeket amelyek a gyermek－ nevelés tárgyi enyagával kapc solato sak．Máx a berendezet： rinyaisovécsi lakóház szobéjában bemutattuak egy＂rendőszé－ ket＂a felszerelt pólyateknővel egyiutt ugy，ahogy a ház Ǵpitési ideje körul lehetott。 De nern mindeniitt aludt kii－ Lön a gyermek，hanem sokszor egyitt a nagy－vagy dédmamé－ val az ágyban．Ezért a ki sbajomi lakóhésba nem tezveztiink kiulön hélóhelyet a feltételezott 1－1 I／2 b́ves gyemeknok， de jelezzük létét egy jáx：ókával．Az I920 köxiuli idōszakxa jellemzb berendezésii nagykozpádi lakóház hátsó lakószobá－ jaba bölcsővel jelezzïk a késóbbi iásszakot．Ide egy máscik tipucu járokát és egy fllószéket ia beteasünk maja．

Végezetül ismét olyan eredményx tiv részesei pályázók voltak mégpedig általenos iskolás
 1978－ban gyermekjátékok táxgyi．anyegának gyiijtésére，ada－ tainak Peljegyuéaére，régi adatok alagjên taxgyak rekon gitruá－ léséra hirdettiunk pélyézatot。 Részben azért，mext uttörő－ táborok gyakorlati fogi alkozásain ig tanultak somogyi gyere－
kek játékkészitést, részben azért, mert egyéniségükhöz legközelebb álló téma gylijtézén kexesztül szerettiuk volna a. honi smereti szakreferenssel, az uttörobszervezet vezetöivel közösen megtanittatni veluk a nóprajzi felderitó ós feldolgozó munka módszereit. A korábban már eredmónyesen pályâzó szakkörök mellet t/Lábod, Felab̂mocsolád/ eredménynyel szerepeltek mások is. Számszerint tárgy,
 lentkezett különö sen finom kivitelü esutajátékokkal /talicska, szék, kut, ház/.

A gyexmekjáték pályázat erednényén felbuz dulva 1979ben hasonló keretek közottt mai szokások tárgyai, archiv他tói ás leirásai szexepeltek ogy ujabb pályázati felhivásunkban. Ennek számezerint kevesebb térgy volt az exedménye, de néhény különlegesség is bekexult: pl. At taláról régi esaládi fotók, Somogyudvarhelyzól sok erede ti térgy is pl . paszitos véka, métkatál, keresztelbre adoti kenáb s ugyanakkor szokásleix rások Atteláról, Felsofmoc soládról, Nag yberki ből, Somogyudvarhel yatil.

A gyermek $61{ }^{2}$ t kutatása nem állt a somogyi néprajzi kutatísok homlokterében, Gönczi Ferenc utén inkább csak az $\delta$ gyifitéseinek kiegészitésére kellett törekedni.

1. Gönczi Ferenc, A somogyi gyermek. Kaposvár 193\%. Csuxgói Könyvtár 312.
2. Fülöp István nevó rokonánál £emmaxadt hagyatéka, annak halála után a Zalaegerszegi Göcsej Muzeumhoz kerult, ahonnan a somogyi vonatkozásu Gönczi leveleket, jegyzeteket, kéziratokat és fotókat ille téke sségből. elkill dték a kaposvári Muzeumnak. Noteszei között megtalálhatók év-ról-évre hónap, nap megjelölésével, hogy melyik iskolában mit jegyzett $f e l$, mint tanfelügyelő.
3. Tárgyvásárlás céljára kapott a Nemze ti Muzeum Néprajzi $0 s z t a ́ l y a ́ t o ́ l$ is pénzt。 Iratai között fennmaradt egy levél Bátky Zsigmond aláirásával. Bboen az irásban Bátky megjelöli milyen táxgyak gyiujtéset kivánják tőle / I. sz. melléklet/ - igy el sősoriban nópmïvészeti értékii tárgyakat/kézimunkákat/himz éseket, paraszti és nem takács szövé seket/ faragásokat és kerámiákat, cifra ködmönöket. Bzeket némi honorálásért a Nemzeti Muzeum Néprajzi 0sztályának végozte.
4. Ehhez hozzá kell számitani a háborus vegzteséget. Leltárban szerepel 290 db játék, háborus veszteség 117 db jelenleg megvan 173 db 。
5. Általában gyüjtései alkalmával elsó izben legalábbis valaki elki sérte: tanitó, pap, jegyzó. Ugy gondolta, nagyobb bizalmuk ven igy a helybélieknek. Csakhogy a
lélektan törvényei szerint, sokszor egy idegenhez nagyobb bizalommal for dulnak, mint egy helybéli ismezôer höz, akt az elhangzottakat tovább adhatja.
6. Gsak: Kovács Alajos: Az egyke 6́s nôp szæporodás
 káját idézi.

Lényeges somogyi vonatkozásu aikkek még e témából:
Herman Antal: Néhány sz6 a Somogy vármegyei Rgyke Bizot ţág alakulása alkalméból, Kaposváw 1909. Gr. Széchenyi $I_{m x e: ~ A z ~ e g y k e . ~ B p . ~ 1906 . ~ 46 . ~}^{\text {. }}$ Neubauer Fereno: Kisbirtokosaink egy-gyermek rendszezre kuilönö sen Somogyban. Táxsadalomtudományi Sze mr 1e 1909.
7. Gönczi Ferenc: Az egykerendszer megszüntotésének kéx-

8. Pl.ilyen javaslatai: a lalusi tisztviselobk megválasztásánál előnyben réşesitş̂k a tơbbgyermekes apákat; a bábák eleg fizetbst kapjanak, hogy ne szoruljanak rá fizetés~ kiegészi tésiiket tiltott módon elintézni, általános hadkötelezettśg oly móaion való érvényesi tése, hogy az egykóket is behivjak többgyerekes családoknál pl. 3 fiyerek után a lélekfơlöntô megszưnjön; öröklési jog megváltoztatása oly módon, hogy 1-2 gyermekes családban ne örökölhessék a szull $6 i$ vagyont.
9. $P I_{0} D r . H_{0}$ Plos: Das kleine Kind vom Tragbett big zum

## -9-

ersten Schzitt. Leipzig 1881.
Könyvóben nom iedézi, de jegyzetei közơtt telálhatók rajzok.
11. Gơnczi 1937. p. könyvének bevezetőjében igen elnagyoltan vázolja az elkiliönillo tájegységek, táji csoportok népét. Forráseinak tévedéseit nem korrigálja pl. vendnek jelez olyan községeket is, amelyck lakói horvát exedetiek.
12. Gönczi Lfeh sok hiedelmet idéz Bolhóxól. Mótujealuról, Lakócaás
 volt, ilyenkor unnepi fé1gyヒ́szban nentek a templonba.
13. Göncri. Terenc, Somogyi gyermekjátékok.Kaposvár 1948.
14.Ripp1-RoneL Luzeum Adattára 1201.p1.a çecsemá ̧ảslızísának menetét is lexajzolta.
15. Pesováx lisğ-Morvay Péter, Somogyi tśncok. Tudapest 1955.
 17.Kezdebiben vieeleti adatok gyültése soxán vetetten elu a cseláat fónyképeket, kéaubi tudatosan Igyekeaten ggy-egy asalı cotótáxrát megeserezni, vagy lesotózni.
18.Kanyar J.,-Kerecsényi Edit--Triézy J., Fejezetck Po gényszentpóter

 60-69.
 kovécsi és Kisbajom be 2øö-somogyi këzaégekben. ShK II.56.p.
21. 11yen kéttornyu templom a baletonberényiek betiehone ia Rniuseum 72.29.1.1-15.12yen a Lengyeltotibě publikít is./T.I.Eth.37/2926/ 40-44.
22.
23. Együd Årpád, Somogyi nśpk¿̨łtészet.Kaposváz 2976.

