



NEMESPO'TRO: NE'PSZORY'SOK
$\qquad$
14 lap


Tirstell Bisattség!
Sajnos, nem ell módomban legépel tetni inésomat. Kèrem, es egyssar, kivételesen, fogodjäk el kèsiratomat. A jöröben - ha erue por kcriil-igírem, gépirésos pélyamnunè̀ togok kiiloleni. Hlisen enngi mindert mecetinck még megirni... Rengeleg emléh il bennem, aminül asd gondolom, felelëtlensig, oüt biin lemne a síba vinni...

Üduت̈slettel.
Srakiell hiklósmé
Pétró, Rükívzi u. 2.
8857

A házasságot megelözü nemespaithör méssokisok.

Ysmerkeolds, línykérés, egyessèg, beirási vendégség.
A talu lakossíga - nagyon kevés kivétellel egymás közd házascolott, igy külön ismerkeolésre nem voll orïkség, hissen minolenk: mindenkit ismerd.

O pázválastísnàl általíban a srïlïk akaraAa érvényesült. Nem igas asonban, hogyr veréssel, erömakkel kénysscritették a fiataloket as egybekelísne, inkàbb ránevelíssel, ráberélíssel. Ent a riénevelist mär egís kicsi kortan keroldik a sainlink. A kissemelt linysiol, illetve timiol csak répet ès jüt mondlak a csemetéjüknek. Ezt iigy monoltiak, "dicrértëk" neki. Ennek köveltermingeképp a hísersuland!́ legínynek, vagy lónynak, mier essébe sem juLott, hogy mést meressen. Kiziví esedek perse voltak. Es voltak esetek, hogy a sü̈lïk sive végïl coek meg. lígnuet, ha láltiék ggermakïk bolologtalansígüt.

Límykérér
A házasulandí leging apja - ha nem wolt, (mír meghalt) akkor as anyjia ment el a lányoshíshor kéröbe. Es a hét bàrmelyik napjön tör. térhetett, de mindenkippen hejnalban, in mapk"̈tte" elätt. Emnek tübbféle oka volt. 1. Ne Andja meg senki, hogy kihes megry a kérö, mert he kiad. nak rejita, akkor a réggent elkerïlendë" le
is Aagadhuttiek. 2. F:lkeit-e mier a mengassong. jelalt, vagy még us águban lustïlkodik? 3. Reggel korien leket megöllepitani a falusi hisnal, hogy rend van-e oft. Milyen a roba belseje? Van-e rendes ägyircutha (ígyneriu), nem feksenck-e rongyokban?

O líny szülei as els"̈ fordulion nem nyiletkosLak a kèrönck. A kérèot mésmap reggel megismétel. tik. Ekkor a rinlëk, ha megtalelt a kèrè, ast mondtick: "Ytiet, gojüjoion el catire a leging is." E2 mír bistató nó valt, tla nem adtiék u límyt, akkor ilyen és hasanl!' hifogúsokut mondtak: "Ne féradjunak, még nem udiuk férjhere, még fiétul, még ninco kèren as ègnizhháje stb.." EEL ingy mond. Liek: kiedduk rejta, tehié kiadtiek as intjät. Nélunk a kikosurazéo ssó ismevellen volt, ast nem hernál. 1ik! Ol crek mostenéban került ide mér violikek. ~"も.

Erte a kérövel egyiitt a välegényjelalt is meg. jelent a lányoshásnal. Es volt a jósúadás.

Jórz'adiéskor már megkineltiék crirkepörkolt. Ael ès borral a kèräket és megberéltèk as egyes. ség iol"opontjüt.

Egyerség
Os egyessig a línyoshásnàl volt meg. rendezve, egy vaoúrnep eate. Erre minalkèt dìl a köscli hozziétordosbít hirta meg. Ügy 20-25 füt öszesen. Az egyezsíg tórgya a móring volt. Yiesban rögsítették, hogy as esetley mag-
$-3-$
Lalanue elhalt hísastärs saílei mivel - milyen anyagi javakkul - kötelesek kértalamitani as b̀zuegyet. Es a móringlevèl, amelget as eaküvö elẗtt dwingesittettek kéd tanu abáizásàval.

On egyeshedéanel nem a szïläk tárgyeltak, hanem as exxel meghizost rokonok, akikkel a swïl"̈k elöre meglernilték, hogy mit kèyjenek, mibäl ne engedjenck.
a móringolàrst, egyessiget kb, as 1950-es évekig gyakaroltäk. Dämätäffy Jósisefré sa, Samodios Burbíla mondja el: "1947-ben mentem fégihes. Nekem még volt méringlevelem. A fèrjem kéd hold foldet móringolt, èm meg a lídabili ruhairmnak felit, meg a viselöruhdimnak is a felít. A gyerckek sinletise utìn már nem valt sü̈seg a móringlevil. re, mert wkor mèr volt öräkös."

A fiatuloknak $\qquad$ nem volt belerílisunk as egyeskedésbe. A móring a leging résézíl lehetett bíza is a fold heligett -40-60 q/, attíl függäen, hogy milgen módos voltde a ldng résèríl mindigg ruhanemü volt.

Mintón a felek megegyestek, a líng saülei böséges, lakodalmi vacoorié tàlaltak töl as egybagyïl. Aeknck. Ritkion, de elöfordult, hogy nem Audhak meg. eggezni a tulek. Ylyenkor a vïleging nokonsda, serA"oli=Staégèt kifejervèn fökerebedett ès vacsoua melkïl elhagyta a liengashèsat. Mgyencrak Domëtarfty Józsefmé mond el egy ilyen esetet: "1946-ban, mikor a Srakipple Bari meg a Baka Tcik:ं eggersige
volt, igy "assevesatek ia rokonok, hogy ant se mondtak, jóccukìt, rigy elfutottak vülegínyestül. De ingy hiresstelték akkor a faluban, hogy es eläre kiusinailt doloy volt, A menguszonyjelaltnck iol"körben jobl kérïje ekadt, astín asért kirtek olyan sotket a Baka Terkífíl, mert "̈s seegíny, òrva gyerek volt, és tudtak, hegy nem And eluget tenni a köretelísmek. A Srakeipali Bari astion férghes is ment a gos. dag Örvèngi yuncsihor, a Baka Farké meg Lalielt egy segéngebt, "magáhosvaló" língt. Mindkèt hàzassing tiontós lett, ma is egyinth élnck.

Edesangiém móringlevelíben, ami 1930. máreiusban kelt, 50 q briza voll a kevetelís."

Beiriési venolégoég
Neverik míswioléken eljegysèsmek, kézfoyónak, màlunk a beiràs soít has miellík. Ugyaenigg nem hossmäliok a lakodalom soil sem. Vendégség, ès ennck vernak tokozatai.

A beizési vendégség a lóngashiésnel volt. Est a lìng sü̈lei illták. A lány rekonságét ilyentor prossovics hiata meg. A pozsovics nem a rakansèglóle való, honem a csaliédnak bariétja, esetleg olyon régi rokon, akivel egyebteint mier nem jërtak ome venolégséghe. deltaléban vasiermep valt e beirais. A possovies pìnteken reggel meptë̈tte elítt hiota meg a wokonsiógot. Es tontos, mart a késö̃ meghivés sért"̆ volt. a késö délelöthi idëleen hivott vendégek mèr Indsick, hogyr nem kell elmenni.

Pénteken, he eggirith voltak a meyhivottak, le-
vägtak egy 4-5 mázsós marhàt. Eat a völegénynek kelleth fejbeviogni nagrfejnével. Es olyan erö ès baiforságpíba volt.

Este, nagy marhavrégiesi vacsora volt, melyen a lieng üsmes rokona oft volt. A leging rokensígéból crak e közeli hossétartosók - iggy 15-20 fö - whetett rèst. Öket a völeging apja hivta meg pèntcken dèt funtion.

O líny rokonait, bìr egír map ott siñögtek-forogtak, mintion estefelé hosamentch a jússegol ellíLni, vacsorèra üjra meg kellett hivni äket. Enèkiil nem mentek. Hyenker nem a possovics, hanem a líny apja júrta végig a rokonsígot.

O marhavaigási vendígségen a hirsleves, fütt hís, rétes ution köretkerett a "tejedelni", a tǘlek: a pacalpörkilt. A vendégek arre fentik a tognket mèr jóeläre. $O$ zenét egy cimbelmor rolgaltatha ès kb. jitil utànig tatoth a mulatsaig.

Srombaton este cask egyrnaï, növid recroiél tartothak ès csek asoknak, akik oft segidkertck egèr nop. Ylogy miémapue, a negyvenolégségre kiprihenjèts magn hut.

A väleging rokonait sonbat neggel hivte meg a völegeing opja. A lányosháshor ilyentor egy ak'o bort vith a völeging. Es valt a disolábor.

Vasérnap reggel a possovios ismèt végigjuirtu a meghivandí hasckat.

Beizási nagyvendègrég.
Reggel, eboù harangroira (es 8 óre Lajkan van) a lòny rokonsága a língoshízniel, a legínyè a völe-
géngnèl gyïletrestek. Reggeli utión - es kocsanya morhapör. költ és kukorés - a völegingeshàstól a fistrigirselök: nadrsnagy, 2 vofély, 2 nyussalolieny, 4 nyussolóasssony is a rokonsíg tiataljai elmate a menyumsonjashíahos, Ist as egyik vöfély rigmusas kioniondïl mondoth. a menyas. sony rokonai a fïrfivendégek kalojjä́ra, körbe, apió, ni, nes pántikákkal dissiteth rozmaringot tistek. Os essonynip a kesébe kopta a rosmaringot. Eratín elindultak a roomsréd toluban livö jegpösègre Surdra. Beirrèsker minden esetben gyjelog mentek a jeggsünégre, mig eskivö̈kor lovaskocsival. A menyassony ilyenkor selyemfejkendít k:̈t:̈tt a tejère. (Egyélkèn a língot nam houdhak fejkenol"t.) Elïl ment a nérsonagy, kampósbot tal a kezdben, amelyen as a piras kasmèr kendl" valk, amellyed us eakiniv" utòn - mengeoskelínchos - a mengamong fejët bekötäthek.

Miutién a jegysäségeti beirtäk "̈ket mint jegyeseket, omman hosajت̈ret egyenesen a templomba menLek, ahol a prap, àldiásit adua a hísasulanolókra, jegyeopairzá ngilivínitathe üket.

A völegèny vokonségu a. völegéngeshùshos, e mengesssronyi a menyassonyashishos ment abidize a temp. lomból. Kivéve a nyussalálényokel ès a nyursalóresssomyoket, wik bder minden esetben a välegíny rokomai käziil valók - mint minden tirtségviaclo. bciricokor is, eakïvökor is, a línyoshiashor mondek ebídre. Ebid wtòn ük is vimomentek a völegeingesház. hos. Amirt vimaèrtek, hírom fèrfi elment a língoshèshor. Es a kïjetjörás. (kïjet: käret) Kivsit be-
sièlgettek - kiözömbïs dolgakziol - majol elkönシ̈ndek. Esl hìromssor megismételsík, coak os dièn (harmadit Jocolulín) adlík elö, hogy estize peretrimek egy kis utndigsereg. gel idejönn. Ekkoura a liny egyik hossatantozója becompéselt on eggit kinjet sebibe valami tángyat (kiskemalat, ragy poshanet). Ent a "tolorajt" ustín att tartottík fogolykent.

Este a v"olegéng egér hásonépível, notzonsígival elinduel a mengassonyoshíshos. Elíl a nórnagy, viharlimpieral, utina a völegèny a két elou" myuroolóassony kört. Majel a kit, második nyunolóasssong,
 lény, astán a második väfély és nyussolólány, a völegèny roülei, esutén a rokenaég töbli Lugja a zenckarual bezíválag. Összesen rigy $40-60$ memély. zene ès nótarsival vonnetak végig as utcòn, ami meg. lehetüsen mehéz volk sötitben, sirban, hisen 1960-ig fildútja volt a falunak, a lakodalmak peotig tílen, farsanglan valtak.

Ol mengassongoshísmil sàrt ajtóre találnak. Nincs kegyelem, eaik veggy fij, be nem engeolik ühet, migg hírom kézdèsre meg nem vèlessolmak. Közben a mengamonyt odebent elbrijtatjàk sa violegéngmek meg kell keresni.

A beiiltetés
a firstséguisel'ck, nangsserindi tölàllésban, egymás kezèt fogiaa - fontos, hogy 12-en leggenek-, a Rëkóczi induló senejère híromoror körbetúncoljäk a roobiet. Erutidn as wstal Letejèm ietlépve - uson a helyir adolig féhehajtjäk en abront- effoglaljäk a helyïket, majal a possovios beiulteti a tabbli ven-
ell Andnia, kit houra ültessen. déget. A possowiomak kell Andnia kit houra "̈ltessen.
Igy keriil mindenki es üt megillet:" helype. A jegyespür a mestargerenda elí, a tirstriguiselük jobtisel bal. ril mellëjík. O völeying sïlei a jegyespàrral memben. a líny mïlei nem illnck be as assielhos. (Eakinoükor forditott a sorzend, mivel es ngyanilyen rendben färténö venodégség (veccora) a völegengeshèrmal van. A völegingeshisnail asontan nem zirjack be os ajtít a mengassong robonsíga elílt.)
a zálog
Tha mindenki a helyén van, a menyamony egyik fírfirokonce kiosstja a völeging rokonainak a reip kivarrott seebkendïket, melyeket a ldngy e cellue késitett. Egy assongrokon adogatje kèzre. O2 ajòndékozès a kiaetkezö rä̈reggel jör: Kedues (itt e nèv Követherik) öuém (vayy bátyém, tungom) a mi möngussonyuak mïgajòndékor tigäd e csekel kis ajöndikkel, ha jó névïn fogannàd." A megajändékosott igy komömi meg: "Kessinom a möngasson ajèndékét. Adje mög an ytan, hogy ezörennyit söröshessenck együtl, eröben, egírsigten, bikességben!" Ok ajürdéhoró: "U'lgy engedje as Ysten!"

O völegèng marad ntoljäza. Sreip sines hisis szöttosbe vannek ̈̈smekïtue a líny legrebb nyakruvalón, (naggmèrelï rojtos kasmérkenolík) píratlan seímben. 3-5-7, attól függï̀en, milyen módos a líny. "Väle. ging ir, sigiod is mägajóndikor u möngassrong e csekel kis ojínolikkel, he jó névön fogennéd. "mondja us ajóndékos l!. Mise a völeging: "Sreretiom a mönyasssongom ajündékít, de még jobban a börsös
ssiomélled." Aztion naïlt à batgara pír percre. A nìm. nagy es egés coomagot fölukastatta a jeggesprèr teje j亏lé a mestagerendérue s as "̈ $k \ddot{\text { ätelessége volt vi- }}$ pyízni ré. Esek a kenolök zàloglue mazedtak a välegínynél. Ha a jegyesség fïlbounlott a legény mem adAo vissa, akiè a csismajäba is hishatta a sép kenoluket.

Coókpénz ès jegykés
a vacsoru föltílalása elistt as utolsó (neggedik) ny nol'́asmony megciákolta a mellette ülís (a harmevdikut) ès igy adták Lourebt a coókot a menojassonyig, aki astín a violegingnnck adja toviebb. tha figyelmes a límy, amikor észevessi, hogy a sor végèn elkesdiok a coóket, gyousan megioókolje a völegingt. ELL asouban a nyjassalálínyak-amongak ki sookték coelesni. Velem LËrtient: Vilik a völegingem mellett, dehoggis figyeltem èn u ngusolóassongotera, hád soil àm a mellettem ïl ny nyurolólàny, Döm-̈̈tarfty Erssébet (Vas Yánosné) hogy hajoljek oda, singni cker valamit. ©kL hittem, a hajiemmal, vagy a ruhímmal van valami igazitami való's ggenitlenil odihajoltam hos-
 piralhattam. Egyétkènt es coninga becsapás volt.
el coók utiòn a völegíng egy erréngt ès egy bios kèd seft a mengasmong eli as asdalra. DEmëtionfty yóasefné Sramodics Borbiele adathz̈all"̈ igy mondju el: "Ozèn coikpírzem $50 \% 1$, wolt. Ez akkor, 1947-ben elig seip ossseeg volt. O kès mög ssèp, fehér crantnyelii, pedig akkor, a häborin ution nem is igiön lahetïtt allet kepmi. Még most is mëguan, copheit má elvaisott."

Es volt hít a coókpénz és u jegykès. On èm corsé
nyemben is 50 Ft, volt. ès melleje egy seip gröngyháznyelï bivahit keptam. 1948-ban volt.

Vacsora
A Aúhalés, ellentétben mús violéki rakásokkal, nem rigmwsak kisèredében, henen nóterkioul Aörtìnt. Minden fogérshos van egy diel, melynek szönege valumiképpen k=̈́töodik a föLílalt ètekher. Erek u tälalónódük egy-A"̈l-egyig nomespaikión eredetí népolalak, melyeknck nagy rérsét Barták, Kodály ès Lajta dérlĺ́ is d=lalolgorta.
a vacorre után a vöfèly elöniör a tirstriguselëket egyenkint, majol on "egèrs kedves vendéysereget" kikirde egy ufordulóre". Migy es meg nem tortént, senki sem seälls ki as estaltal. A mulatring rigy ijfèl ution 2-3óraiig tortots, akkor e vendégek hasamentek elndni, e jónégot elluitni s reggel siettek visza. A kouétban irkoziok fïlfegy verkesve säpü̈al, mosselisuel, a zenésekkel egyïtt elmontck a lustább venógekèrt, kesïket ïssekïtïsue mussikassóvol hajtathík a vendegrigesháshor.

Reggelinél, ami 9 ỡe dele voll
tíle iiltetísi sorrend. E2 a másnapi mulatoíg kbi délutien 2 Éräig tartott. Këzben a Auépís kedv-ï venolégek megrendestek velami ceremémièt, àltalàban temetést, a halotibíosustetóst trégòr sö̈egekkel tarkitua. O tréfús temetési serdurdúsndel a római ketalikusaket gínyoldäk. (Pítré evangilikns foln.) Evre nolgàlt a pupanak altöstt férfi miserhúja, amely egy slingälésios alsópoindi" volt, ès a latinl utùnoz!́ misersöveg, amely us estenolé hómapjainuek nevibäl èll. (yonnörius, debrménius stt..)
a völegénykisèrés
Es us egnik fïmationma a beirùn venolégségnck. Mintín a venolégek k"̈siöncthal eltiosizmak a hasigas-- läetól, ugyanabban a soruendben, ahogy el"̈s"̈ este jöt-

Aek, elindulnak a v"ölegéngeshíshoz, A niersmagynal égö viharlempa, a täbbi férfidendégnèl tele borosinveg. A völeging ongja vissi, karjära akastua, a sélogbatynt, aneljet így rendesnck el, hogy a sèp kaymér kond"kböl minèl tëblet lehessen lítri. A mengesmong a sajät morgnéjükig kisérhette a völegeingt, astìn viszoment a hásbe. Az utiaira nem valk rabad kimennie.

Ylyentar as egis foln lakossíga kint will astaraélen. Es valt a venolignésés volegíngkisèréskor. A vendégnèz"̈ket a férfivenoléget sorze kinál Lek a borosinieg. böl, as assonyok meg kukorésolerabokat dobèldak a venolegnéz"̈h hozsé, abbíl a seèp himsett zrelbenol"boul, amit elos"̈́s eate a menyessonytiol kaptak. Ol menjeosrmony rokonságäl-ól cxak a fiatal venolégek kirértík u völegenyst. OL utción, ahol evre ulkelmus hely volt, -egy-egy híz el"̈tt- megilllak ìs tiéncrukerekeoltek. Ebbe a vendégnés"̈k is bekaposoliodtak. Ygy èrteh zoneés nóturóval a völegíngeshíshor, ahok még eggeh-ketLut delaltek, tíncoltak, majd elséledtek. Ekkorza mír jól be is esteledett. A ling rokenai még vismanentek a menyassonyoshéstoz, de ott mér nen soket idlöstek. Ezen Q2 estin mindenki korien lefekindl uludni.

Srukiécsvendégrég
Ugjannigrr ment véglee, mint a marhavágüoi vendígség. Ez keolel este volt. Os ijue meghivést ingyanigy elivirtik a rokonok, mint elios"̈ pintekem. Porsovico, gasola, onelkül nem mentek. (A meghivis forméjère, vela. mint as ültetér sorvendjère minoligy nagyou kènges volt a nemasprétrói lakasság.) a rakieruenolégsíggel

Hejez"odist be a beiziési vendégrég.
Cl2 eskinvörg.
Beireistsel as eskivärig naggon noros, coaldolios bariedsedg volt a hísosulandí felek szílei k'irt. E2 idl"̈ olatt ssabtík, rarsták a língoshísnel a völeginy ingeket, gaAyäkat. Öregrailömtál hellottam, hogy ilyentor könyeirruhéberen pogiosolt vittek egymársnak a felek. Ol èm ioümben a pogácouvivéo mér nem volt nokèsben, de es ing és gatya nabás-carciós alyan félig-meddig ünnepí alkalom volt. A sabí-verrio rokonesssonyoket enni-innivalóval traktïltík.

O pap, hírom egymérl kioret"o resárnap kihirdette a Lemplomban a jegyespèrt ès a negyedith vesièrna. pon mír megeskïdhettek. Mint mair enlitettem, as eskiüöi vendégség a völegingneil volt sigy forditoth a sorrend. A wolegingnek van pozsovicsa, oft von a marhavégís ès rackeicruendígség. O2 eskinvöhöz füzöolösson kísok sokkel gasolagabtek mint a beizèsiak. Erek. röl majol leghözeleleb irak.

Kieginsitiskènt még néhièny sokeioroil: Beirsési venolégségnél a vacsora clatt ellopjëk a menyasssong ciprüjét, amit astín nagy, léturíngos olknoloziosok whèm, a nionnajagynak kell kiviltani, a kdsapiéns: ont ingy a beiusisi, mint as eskïvöor vacoorion megeendezik a kása fältílalésa utièna kiretkesäképpen: Egy férfit fölältörtetnck wosonyenhèba. Fejère sidùt tossnek ès us egérel betakerjëk fehèr lepeolövel. Ygy kéhétyärngedve a prosovios segitrégivel, kereden egy hatalmas tirstapärräkanillat, végigkoldulja as egín venolegsereget.

A kanólba a vendégek opiópínst dobinak, a tílal'áassnongok peolig éncklik a kódisnatièt, a mótába a venolégek is bekepcoolódnak.

Leínásomat siulkim, nagynnïleim és Dömätöefty Jóssefiné elbenélésère (Dosmistreftynn' 57 féves) valamint sajüt emlikcimze alappr dam. Tudomísom ven evràl, hogy Secmayer Vilmos, a neves kutat'o ar 1930-as években fül. gyrigtatie a nemespuitión lakodelmas néprsokẃsokads es kióngo foumajäban megjelent, ERt a kionguet uzonban a mai napig nem sikerïll megsereznem. Kéröble, a valt evang. lelkér folesége, Sromjas Kérolyné gyäjdèse is meg. jelent nyomtetaisban, est viszont smiendikosen nem hasnoiltam föl ezen ixiexomhoz, mivel igyy tuldltam, as adetok nam mindenben egyeznek, as èn êtèls enlékeimmel, sïlleim, idös rokonaim elberélíseivel. Szïletésem íta (1932) itt èlek ebben a faluban. Srïleim, exmélísem ída, minden lakodalombu magnkkal vittck minket a növeiremmel egyïtt. A leírt lakodalmas ssokiesokut kb. as 1950-es évekig gyakoroltäk. Ezekbïl néhóny, elvétue, míg ma is èl. (Sajnos, nemegy. mer, elforzitua).

Magam, valdam nyuszolólíny, menyasmony, nyusol'sasssony a namespiatión lakodalmukbon. Yla ekerrék, sem Andnét veláflansígot irni róle.

Sraküll Miklórsné (sr. Sramodios Rosau) Pítró Ríkóczin. 2

$$
8857
$$

