Grifty; Herr helicegue '
fruifes ideje: 2001 .

Tentalour; Karide tayledz As a falubdu det nuesterubere nundsalállar wid ounfoflaloja. $\frac{\square 1111111111}{2 \text { lap }}$

Fwidrcyia vutut; Karad $\begin{aligned} \text { ranuentuts; } & \frac{x}{}, \\ & \frac{\overline{x u}, A}{x \times 1 x}\end{aligned}$

Tajház Karad
In áltolaus iskolabou 1p52-t'l mükoodöt ho nisuredts sabk. mely a foln multijains, a mult no báseinst mepiscrere' -- evel is a tatggi emléker souigte'sevel foglelromold. Kond töténaluni multja, a meglìrò táagzi, enlékes, valouint as a maggonoblds, lopg a civilizácsó e tirne'l is soosobbon jountitjo e vepi relisusioket Kintette a Prössép veretouit tajjhoís mepoilelère. A falu terilesén shainos olyon tómés faln (lopst) tornáce' hior vald mely a x1x. R. Kordodi épiténeti, atilus jogeis bsselte. veguil az thele n-i zsuberaic-file haint valon-
 legotkolmositfurs, lotust. A hòs ges X1x $12-i$ miculèrjellega" névi hokóhòz (ópitése 1860-1882-re teheto') eredet holgar nutrojo be azt a $\times 1 \times 0$-beli épületet és besendezísét, meget niò erös prolpair ho tás jellemer. korddow a XVIII. XIX. százodben nogyszamin iform reites elome ki. A hitejed of erobsejer, e nogoroungì juhtemyerte's miat $\log \operatorname{misss}$, acro's outo coni, kallotsk, coapok, sanioszabs, jclen voune'r a loromoétorn. 1748. In megolaknt a Takácich, 1792-ben pedijo e Fazckosce'h. A renduees ko noli vobdork nagy kers ke delini forg ahnot bonyslitanor le.
A tajhaiz épületét egy fahsi iparoscselaidtrl. sejót pènz forrdbbil vette mep a Korddi kisseys Youdás 1979. noveuher hobon. A coeldal - akilòlle hinat mogorete" - jelendep is e Jalubon elo"togjo hárou felmeno" genesaciojárs tud isssaculèkermi, akite of saületter is éltek is ipossok ltakdes, sixanadie, trakdes, wolt oh.

A hós reudbehozatobihos, a belso" tér kifomàlásahos a Koposudi Rippi-Ronoy Múseüm adsff angogi Jauroga dòst. A bescudesess kialakitoise de Inve kidnk niproipkntati sakainoungitasowol tirlent. A tórgyek és bereudezísek ressint as altolsius iskoloi honisurerti sakkõ gyryjtésébo"l, részind a falu lakíinak adakozios óbibl es e muzemm tarpzaibol (tulipouno lode, semes la'ly ho stb) adroltok óssze.
A hos tömeisfalí, cserpfedeles uyerepteto:s épület. A épilet udvor-Jelali bejdsiti oldalán van uz orzlopos tomác, talopzato típle.
in épületben a kelyiséper elheherkedési sorrendje: side italapzata dougght is vörojagyaggal sikald fild. Moungese te gecenda. Berndesése a Xix. 12. másodike felèner iparosodé pabont lakioskulturohidst idizi. Nongha: szabookínónge, tüstiskoughe. Telopzate, unind a notáe. Berne toglabiol rak of tiuzhely, kenunce is üsthor ran. A norbbli kougho becenoiezíse sjèr: elỏkésil" astol às vizespod. A hannálati targok praktikuson elhehgeve telou à polcokeu A Roughe nejarrti oitaja egysásuyí, kettoblos as füstelveretés magrlolás ove.
A hatró orbe: A korodi kizim Eve hemuito bó haljisége. Benne mogy tólós a learadi fehérhimzist bemuto to textitiàrial regraiit hátható eggkon' nipviscletben (koobdi) bábipòri Kedves Orisi,' Reuvélen aunt hirton volomenpit hosièten wiep Krobihor - seretebtel nidvöc ön: teler nem-

KARA'D körsig Belsö-sougg Kinepéa, drubstäl mindea oldaliol teru'szetitep veslett telepoilésre alxtielmeos öigkathouksu haborkeokik el, ösiolök töl lakott uolt, deletciuk vannak a kiksrnakfil, a sézkorbj̀l. Hatslmas sismarö lizouyifje, hogy a kossè fennsik terülehén méves telepailés us ld. Hoornu lugen bukkoatrl rómoi-kori culikekre is.
1002 -brh sadruaro' okmang ok hizouyitjak hofs it samottevo" telepit's usld mir as omdpelagnit's ho wo lö. A Tikangi Alopit' fovilben 1131-beu eyghísi birborkent sergsell. Termèseti vede trepe stralegiailop is mepré olte a tivite' nelem foyonor miuder dulo> fil. A krirnyitimkön lívo teleprilessk haboni, jairaingok usíu elnépteleneoltek, ar
 menckült, isle imporbalre sokasaikof, mepololaiket, tiancaiks. az Ormien usliphou birósápi kerilet - Nahie-vld. Kardol. k Enterházy craldol levéltdröbil 1699-Gil Röruazó oudatheistombil mas ismerjük a Kasdbli ado'zó crald́ dok 12 ainát, vahomint állatàllowàmyàt.
A 18. názad vegere, mós oppidiúmként isunt.
A 19. mázad koosyén jás ós's sèkhel ès soly a binosoip,

 A 20. másadlean nagybōzselo a második s'lol háboinip. A liabsin ufir a fohi Hejlöolése lelassult. Ufjoink rossaf orlak, koves osmekito" ut a Belatou ho a 20-as èvek vegen epüts. Hosut a noissepkiqpoutjotsi C S. An-re. A menägordosde àtrorvecise ution as so-es circsben- nupindult e faln prooluktiv silepével cloándorhase cssel opjioloülep \& falu eloregedese.
 fesloblä, sajblts korobli nipunirènet-mapdel, tóme es kèimunte - slaphire tet ozet kulis, ill. Népuñou eseme je\%:





Begyüfue: 1934-ben:
Tautuer tlono rajzfüzise
kisuitette: Simos Mária
196?.


