NA - $1834 / 85$


TART:
A NAGTCALÁDi SLERUENET FEL BOTUA'SA BELSO:-SOMOGT REFOK MAtUS CSALÁOAINAL A DOBBİGTfELSMABADITA'S UTAN.
$\square$

ATUEVETUE A NA $-273 / 85-$ Ō TÉTELE AB'L.

Somogy megyóben éppugy, mint másut th az orgzigbai̊ a jobbagysag évazázadaiban a telkes, feltelkeg stb, jobbßgyok egy régne nagylétgzámu, tơbb genexacicot' egyit tt tax*6, kiterjesetott - a néprajzonok által - nagyegeladinak nondott Jokális, munkaszexvezeti és negyobbrosst varasgi ${ }^{2}$ szervezetben éltek. Egy-egy jobbagytelek megmüvel.́se, a
 munkáskezet jin igenyelt, s csaletafô mega nom volt elég hozzá. Ezért volt szókség a esaléd egyittaxtêgnta. Az "egy kenyéren 6lote" 131etpe az equi ixenyitass alatt patriaxchelis vi gronyok között tevékonykeą tơb m mukak ónes
 változatot ḱpvi geltok. Do a nogye salkdi szezvezet: nem volt kizáx์ lago̧ foxmaja az egész talken fl8 csaladoknek รงm. A esaládok elnéptelenedéne /jérvány, utód hiénya/,
 bizonyos lehetóségek miatt suctvallalkozáa/ okozhatták a nagycsal ล́ai สzervezet felbomlesét, meg suinésêt ${ }^{3}$. E témával Fomogyban ezideig alig, s csek nág témak kaposán foglalkoztak a négrajzo sok Є́s csupain a XIX. ezóm zad elejétő kezaődően történégzek tudomásom sizerint nem. A nagyosaládi szervezetnek Somogyban a szebsaparaczta gazdálko dâs 1 đőszakâban is meglév maxadvâxyai ixadokolják

feldolgozását. Ez töbib tudományag - igy a nejzajz, gezaa sağ történet, a XVII-XVIII, cézades foglalkoz6 demogricila ${ }^{4}$ stúmexa ia gyünülosözó lonno.

AXVIII. századra vonatkozoan megjelent egy olyan so-
 tetobon, melyb3l köve tkeztetrii lehet nemosak a nogyosaládok 26 tóse, de az egytut 6if xokozok egypiésköztil kaposolataira

 a nspegssget hazanként voszik szamba, tehat nem ogyïttsi. családonkent, msgis több támpontot ad, mint pi. an 1701 ,


 Lenthet nagyoselâdot /spa Lolestgéve1, 2-3 n6a fićva2/, mint egyszeru ogaládố /apa $2-4$ mág nem nc̃s fíival vagy
 egyházlétiogatási jegyzokunyv negyobbresgzt horvít betelepitettekxől szól. Bảde esetéven magyarokat is szárubavet tek, igy pl. a kâlvintsta scabó Jánosfal és Leleségével ogy

 Anna nevií zseller ơzvegyasszonyt 6s István nevil kanánzt. Az utbbbiak nem tartozhattak a cgaldahoz, A katolikus Takáce Jenos Selesógével, házom nobs flável, monyeivel Gs két ki skoru fíával ogy lányával azaz ugyanc aek kilencen
alko thak egy háznépet.
A bolab-gomogyi vigagalatoknál sajnos a 2adenyi Biró Mérton-PGZe visitatió anyaga egyes közaggek esetében /pl. 0 çkoly/ esak a ki sebbsoget adó katolikusokat vette ilyen lelkil merotegon szávbe, 6


 honer geadasagi egysbegt kepezô osaládonkont veszi számba a nopessfget. II yeneket dolgozott fel most nyomảaban Iévő dolgozata ${ }^{7}$ egy $x$ égroben Szuhay Peter: A Széchényi egalád Zevธxt
 eqeixás az 2.810-ees fovk közensig, Bbbô elolegeanek nôhany
 teljes oseládlét çámát, ezt összegezto, e ennek alapján val6szin* Ládok Ginek. A horvát Zakóst Bolhón 2800-ban 10 egêsz tel-

 gyex lakésu Darínybsa ugyanekkoz kevesebb az egést telken
 ตgerint olyan híztartében, ahol 7-8 fônel *öbb 62, més

 szazad elején nagyon gyakori jolongég lahetett Somogyban
a nogyosal ádi szexvezet, hiszen Apáti Kisa Sámuel jelzi egy megjegymśsévei: "Itt sok jobbagyok egy kis sworog szobában vejbkkel, menyốkkeュ ki, enoen-tizen is eg yütt laknak ${ }^{9}$. Ha aqonban esak 2étsaramoką dolgozunk, mint Szuhay Péter นgy a 7-9 6́ppugy jelenthetnek ki sosaĺdot, mint tobb generációs nogyoseládot, mindenege tro 7-9 köriul van es a hatúxeget. De ily módon az együt télok minémiségének ismezete nelkil. nem ssabad antmokkal bizonygatni. K6abibil adatok is bizonyiţák, hogy a Dráva menti hosvátok két eqopoxtjánál
 horvíAjai/ thás vonésoket $6 \mathrm{mz}{ }^{\mathbf{1 0}}$ Gr elterjedtebb eaciád. /es egyeb/ szexvezeti. forma voit, kisebb foldteruleten is egyitt tartottak napes eaaledot / 1920 k кwil 10-12 hol don
 foldeket feles, hazmadog, vaillal ak erdei muxkat, aratásty,
 sfomomogyi. modoตabb reformátug fitakosu falvakban vi ezont 1920-30 kరెzช̛\&t míz alig vannalk nyomaí a nagyosaléd szervegetnek. Saint Sx más jellegu volt a sululoki és barcsi nornetok dohénytermelégre kowcentrálo tơbb generácios osaléd suexqeze fe. 2.2

 pet bigonyos néprajzt jol anngeknêl a belso-somogyi falvak-
 varni, Egyik jóeszil. osikblyi adatkơz10m, aki đédapjétól
még a jobbagyiaŐkre vonatkozó tớrténe teket hallott elmondta, hogy a zobot teljesitésfre a családłofk kijel81tek, ha volt ilyen, a csalédból egy 1 dőョebb, de ḿg munkabix6 embert és mindig az ment, kullönösen a Poldesur távoli birtokaira pl. a csökölyiek Görgetegre ós Karáara nem a család legmunkak ópe sebb Piatal jai. ${ }^{12}$

Emlékeznek tovabbá axra is, nôhâny osaladban, hogy a jobbagytelek olyan osztódâsakor, mikor a esaládból nôsilié sekor kivât a csaláḍ̂ egy vagy tơbb Pia, általában kétfelé oszt6dott csak a telek, rendszerint egy Piu maxadt az apjával nősulése után is, egy kapott a jobbagytelekbofl, a tobbbi itiu, ha önillo akart lenni valamennyi ponzt kapott, jobb esegben házat ópitettek neki és vagy zsellérkónt vagy cselédkont kezate oletót vagy "vónek ment" valahova. A lá nyok szintén csak kevéske töredéket kaptak a családi vagyonbó, meg kevesebbet mint a Piuk. Szuhay Péter idez a suéchényiek osaládi levéleárából 1801-ból ilyon osztozkodast Bolhór61, ahol az egéz telek a Berkits család ház tartása hérom felé osztódik, de maga a telek csok kétfelt, a harmadik csaladpo zsellérként tunik fel késర̋b ${ }^{23}$

A nagykorpádi Vajda család történetóben saintén volt 1lyen søétvállalkozás 1848 el6́tt emlékezet szerint。 Vajda György nevil ofsuknek 6 gyermeke közifl egy maradt az apjával J6zsef egy fertal filldel, Jânos nevili flának vett egy házat és kapott az is $1 / 4$ jobbagytelket, György nevil fia valamenynyí pénzt kapott, az Belegbe nósillt, a harom lany csekélyke
hozomanyt kapott。 ${ }^{14}$
A jobbagyfel suabaditás utáni iab́saakban a koxabbi Leudßlis joggyakorlat alapján sorxtént ugyanc sak az osztozkodás. Bkkor is az volt a cel, hogy ne aprozódjon el a birtok. Bzek a vagyonmegosztási jegyzókönyvek nár nem a P61-


 gyonato ${ }^{15}$ Ugyanitt Tumnez Méton és Jósgef ogztoz kodeaukkoz három Pertaly telket, Tuxner: Iván egy Pertály telket kapott az osztozkodásuknal. Az épileteket is $2 / 3-1 / 3$ exány ban hasznátâk kss6bb。 16 1854-ben a koml6sdi T6th Jénos 2/4 telkes polgár kettévállalkozott fiéval Tóth Józ seffel $1 / 4-1 / 4$ axányban /fodiek/, az épileteket fele-fele axanyo ban de az epá maradtak a butorok, szer szamok, 27 T\%bb vagyonleltar nês egy korebban megosztott birtok nêhiny év


 kamza 1854-ben. 28

Hépi. Gpitkezéskutatásaim sozain a reformkor végén 12Letve azt követően ©́pite tt Lakóházak esetében gyakran bukkantan olyan családolxa, amelyok a ház 6́pi ̂̂́sekor még egyitt gazdálkodtak, s a lakóépilletben elǵg sok személyt kellet t elholyezni. Ennek megielelben szoba ês konyhanéretuk valamivel nagyobb volt, mint asoknál a házaknâ, anelyeket eleve
ki scsaládnok ตะántok.
 P62telkes jobbágynak ${ }^{19}$ ©s caazadjinak szoba-konyha-kamxás


 Koras György maxadt otthon, Jánosnak szemben a tulsó soron
 és Scmuelé volt a Rǒsa va20. suamon lévó lakohéz. Ezek egyiltt gasaálkodtak, mig ki nem halt a család /L910-es bevek/o Eg as Zetet telepitettek Ide akkomiban ét. Srobe̊ja ennek is aiény Log nogyméretti $/ 5,20 \times 4,50 /$. Ugyanakkor a Nagy utca 35-ben Iévő vele kb egykoxu szegénypareşti hajlék saobâja 4, 95 x $3,95 /$ konyhéja $4,20 \times 3,95$.

Ki sbajomban az egyik zsuppos Lak6háznê, /melynek kony haja és kansaja jóval régebbi, mint a szoba gerondázata, a tetőszerkezet is eltéroz hátul olloagason szelemenen régebbi
 rifl kettévégtak az épuletet, az elejét elvitték, a megmaradt rése elế peaig az akkor divatos mód swerint pótolták a szobét. Emlésezet szerint a déssulảké volt, nyolcan voltak te stvérek, a jelek serint kettéosatódott itt is az ingatlan
 in omlékeznek arra, hogy amyiza nagy vita volt az orooklés körtil, hogy azévágták az épuleteket is, Gyekoxibb volt, hogy
egy beltelken 2aktak a kiil onválócsaládok és felesben vagy haanadában hasmaliták a lakó－11letve gazdas自i épuleteket白 a kutat。 ${ }^{20}$ szóles telek esetén Laôvel kettóválagztjak，


Kชzz\％s konyhahasunalatnal a kemencôt beosztás grezint Pelváltva fưtötték el，tilzholy padkét，katlant lohetofleg mindegyik osalad zakatott magának，a ogysb holmijaik elhe－ Iyezóş́nól szigozuan asak egyik Zel．́t vet̂tek igenybe a kony hának．

D61－somogyban Babocasán ós kösnyêken magyasoknal és horvâtoknill is gyakori volt，hogy fallal．választottâk ol a konyhát，mégha negy 1 ópósnyi lett ig．De ószakabora is akadt


A bel ョof－gomogyi jobbmódu zeformátus osaládoknal a XIX．
 vêbb módszerektól sem viaszariadó，egykézésbe torkolló sall－ Letéskoviátozás mind a kis，mind a nagyesaladok száminak fogyatkozásahoz vezet．A jelanstg nem egyszerwe 16 f fol mbg


 belul is maxadtak olyan reformetus Palvak，ahol meg 1920－30 köruil som az egyke az ideal，hanem 2－3 gyermek van，csek a 4－5 gyermekeset se6lják meg／Beleg，Nogykorpeid．A Derva menti kêt hoxvat osoportníl sem，de a sauloki ós barosi no metoknél nem bltött illyen komoly méreteket a swilletégorlu－
*ozáa, mint a kbrnyek reiormátus falvaiban ogykézesrof mm is 2ehet begzénin.

A megesappant lét szâm módosabb belsó-somogyさ reformsor tus csalédoltnal azt a Sormét igenylik, amitor a "birtokben"
 gyormek, ha van ilyen osak házasodasakig, asután kiiliza kezdenok 6lotet。 Gyakoribba vát, hogy valaki vobnok ment, mert egyetlen lányukat nohezen adtâk ki a sublick a háztôł. Intşb asel ©aleg fnyt, gazdacsol Sdet is odalogadtak vonets, hogy a
 sok esotbon szegóny rokongyeroket, vagy legais biss £alubelit,

 pontosabban szolva 1 ranyitot tuak bket a munkák ellatásaban ${ }^{24}$, a gapda-család viszony jellemozte tobbnyire ezeket a kapeso-

 m'g kósofbb is a korâbban gyakoxibb nagyosolad sgervezet. Brok a osaladok a falu szeme elfte voltak, bkat talen most már egyeainek tañ vonaseiksyt jobban is figyeltók, mint korabben. Ezért eléggé plasztikusale, elevenek ezek a késôi
 1®dot." Aki a legbregebb volt a családban annál volt a kessza,
 a psnz, a birtok, an aposunknek, anyosunknak ugy kellett tenni, ugy kellett konyörogni, hogy egywet fill $x$ t adjon
nekik. Az 6 vell.́xa nehezedett a cseládnek az egész gond-

 zsef nagykorpád Iakos. Pelasf́ge is nagye caladból jott ferthez, 6 igy nyilatkozott: "M6lunk pedig a nagymamém vo ${ }^{\text {ut }}$, a nggypspám az olyan szerényebb volt, a nagymamám gazdâko dott。" "Itt Mag ymaztonb an Nogy Gguri Kovacsókná hisom menyecoke volt a hz̊boru /II, világheborv/ el.రtt. S6s Perencêknél ket yiu volt ot thon, megnof siultek, egyutt maradtak. Az öreg gazdajkodott, az öregasazony 1 bzött, a £1.atalok mentek đogoznyi. Soset jol a11tak, esépl6géptyrk is volt, de Kovéasék se voltak esegényok."
" Hagykorpádon Farkas Ferenonek / 1.920 - $40 \mathrm{krymil} / \mathrm{h}$ (rom Pia if otthon volt, mikox csalfo sodtak, max felnottt gyerekeik voltak, akkor véltak eI."26

A vagyon urainak as atycnak És Peleségénok kizấ61a-
 Ládokben, de akkor is Exvénye sult, ha c sak egyeston hézes gyermekuk maradt veluk. Hasonlokeppen ervenyesitett jogit
 vér És Pelesfge a P1atelabbak felett.
 gyitjtésolm sorín pôny dervit arra, hogy mikont tortónt a

 kesmi4ése.

 Ha valald kilogsst mert temil az etel ellen, "mócpirongatták, hogy má epazallná a vagyont" A flatalabo asszozyak tavasz*6I 6́gzig a mezobn dolgozete, têlen a len- ós kender-

 te, hogy 60-7 éves is elmult sok asceony, 白 mivel blt még

 hogy a Iakodelmak, helotiti torok szakÉcenofi is mind idofs ascronyok voltak. Ezertt is neveztók a Iakodelmat követo e semény a szakéçnék béljâ "banyabilleget 6 nek". 28 Nomcsak a tobbgeneraci6s $u_{0} n_{0}$ patriorchalis nagyosaladok temaja, de egyaltalan a jobbasy bs a szabadparaszti cosáad. ถ́s munkasmervezet kutatáea hítra van még Somogyban. Vázla tos hozzászolásomban csak nehány jelensegra igyekeztom zón mutatni, amelybol a neprajakuta* kiindul egjoeg ilyen termésetulikérás felvetésónél. Hogy a szabadparagzti gazaÉkodés idôszak zet végsof felbomlása, az tóny. Az is igaz, hogy a kapitalista Lejlődés bizonyos lehetóstgei pl csóplögóp birtokoLása/nggymartoni pslde/, dohinytermesz*és, /nómetoknél/ vagy kulznbobzó bexleti, kiegésait t6 kereseti lehetôstgek Dréva mentén/ ebben az iaśszakban is konzerválhetták ezt a. formét. Adaig mig azok a korezakok nom isn extek számunkra, amelyekben még elóremutató, a iojloaset elosegitof ti-
pus vole a patziarohalis magyosaled, illetve as egy kenyo ren 610k ktulunberse thpusai, nem tuajuk meg大zteni a későbbi

 mero4i cosmai iso

## Jegyzetek

1. Ila Bálint, A gömöri jobbágyság a XVII-XVIII. században az uxbérrendezésig. Budapest 1938.
Molnár Erik, A magyar társadalom története az Árpádkortól Mohácsig. Budapest 1949.
2. Veress Éva, A jobbégycsalád szervezete a sárospataki uradalom falvaiban a XVII. Sz. közepén. TSZ. 1958. 379-429.
3. Veress $\mathrm{E}_{0}$ i. $\mathrm{m}_{0}$ 402-421.
4. Thth Zoltán, somogy megye XVIII. suázadi népességi viszonyaival $\log$ lalkozó cikkeiben nem vette figyelembe ezt a jelensóget még a családátlaglélekszámok konstruálásánál sem.
5. Horvath Jozsef, Egyházlátogatási jegyzôkönyv Somogyvárról és leányogyházair61, suk. 2. 1975. 235-248.
6. Knézy Judit, Csököly népénék gazdélkodása és táplálko-zása/XVIII-XX. s\% 。/ Kapo svéx 1977. Somogyi Almanach 26.5.
7. Szuhay Péter, Ki sérlet Dráva-menti történeti csoportok meghatározására. 197\%. Somogy Néprajza II-be leadott kézirat.
8. Sok tekintetben Andorka Rudo if családtipologiájára tá ,maszkodott.
9. Apáti Kiss Samuel, Értekezések Somogyr61, Tud.Gyíjt. 1822. 10. Szuhay Péter ir pla a rokonági terminológia eltéró voltárol a Babocsa környéki horvát és magyar lakosságnál, valamint a horvítoknál ą $u_{0} n_{0}$ menyecakebirtokról/a horvátoknal a menyecske megterthatta földhozományának teljes vagy részleges jövedelmét - ez ugyan elég késói fejlemény, de magyaroknal ki sem alakult. Szuhay P, Néprajzi gyil jtések Babócsa kర̈myékén suk. 2. 2975. 313. Sokkal valószinll bb, hogy bizonyos nemzetisógi sajatságok a szláv zadruga maradványai miatt eltéro vonísai is vannak a horvát nogyosaládi szervezetnek a magyarćt6l.
10. ToMGrey Klára hivta fel a figyelmet/Somogy megye mezógazdanága 1780-1848.Kapo sváx/ iá́z egy vitát, a Magyaz Gazda hasábjaixól 1845 jun. 7. /764./ ós 1846.május 31 /644/ - amelyben sur kexul axrol is mikent szervezi meg családjában a nómet apa a munkát, anyagilog ódekelttê téve óket.
11. Saját gyüjtés, Kispal Józser ref. 80 éves paraszt közlése, az 6 dédapja volt 1848 körul a csökölyí bizó.
12. Sormásan Poglalja ถ̈ssze K.Pap Jénos csuxgoi diák cimi ช̈néletirásában /Kaposvá: $193990 /$ ą 1848 előtti örökösödési jogot, ghogy a nép emlékezetében plakutason éle 1848 elôtt, sôt még azután is a P8ldmives osztallynal az volt a szokás, hogy a birtokot a Piugyerek örököite, a leány penzt, vagy egy borjas tehenet kapott, mikor Lérjhez ment. A behazasitás egak ott szokot t elofordulni, hol osak leány-örökös volt, ha több fiutestver volt,
akkoz azok elházasodtak oda，hol nom volt fiu a családban． 24．Vajda J6́sef ref．／sz． 19 ／nogykorpádi lakos körlése．

15．sill Nagyatádi esokir．járás 1853．113．sz．
16．SML Nagyatádi ce，kir．járés 1853．112．
27．SML．Nag yatáai c sokir＊járás 1854．ápro 4．5．sz．
18．Sinde Csurggí csekix．járas 1854。／70
19．Knozy Juait A Pavézas 2akóhésépitkezés a Belsó－Somogyi Csököly，Gige，Rinyakovácsi és Ki sbajom kơzágekben， STK 1．1973－209－226．

20． 1860 kerill a Zselic és Belsô－Somogy déli felének magyar falvaiban máx gyakzan ilyen szainákkal szoba－konyha－szo－ básnak épilinek Lakóházak，ekkor még mind a két szobát lakjék a ktilionvélt ssaládok．Csak a XIX，Sz，vége felé kezdenek olyan célból két szobát épitemi，hogy az elsô $a z u_{0} n_{0} t i s z t a$ szoba vagy szóp szoba csak reprezentációs ç1t szolgáljon，azaz aludni máx nem aludtak benne。
21．Az egés megye tertiletón felfedezhetók．
22．Gठnozi Ferenc，A somogyi gyexmek Csuxgó 1938 31－3\％．
25．Sokszor célzato san Pogadtak legényembert fel gazdac se－ lédnek azok a caฺládok，ahol egyetlen lányukhoz nem－ igen kaptak v6t．

24．Csobkరlyből a Tőrinc utca 23－ból előkerult olyan kettős killönalló kamza，melyben két ilyen ơrơkbe fogadott te st－ vér lakott a házagtár sával nagyon gzegényes körulmények között。 Az öregek szobájába be se 1Gphettek．
25. A nêprajzi szakirodalomból erre az 1 dôezakra, de més tertiletekre vonatkoz6an Mérvay Judit Asszonyok a nogycsaládban Budapest 2956 ếs pl . Fél Edit, A nagyosalád ế jogszokésai a Komárom megyei Marto son Bp. 1944. Nagykorpádon, Belegen, Esurgónag ymartonben, Csökölyön, 26. Sajat gyijtések Peleségétó工.
27. Knézy Judit, A táplálkozás szokásai és rendszere Gige, Gsököly, Ri nyakovácsi én Kisbajom bel sof-somogyi községekben, sMK.2. 1975. 104. 105.
28. Szelei Balázené, A leányvásértó2 a banyabillegetôig. Kézirat Rippl-Rónai Muzevm Adattára.

