| GUFFO: EPERYESY ERYO" |  |
| :--- | :--- |
| GYU"FTE'SIDEFE: 1958 . |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| CART: DOMSE ANSR |  |



KAPITANLY CRSOLYİNAK

Szalma'ssy Sán dor tanito, tanas Pócs. Somegybóp, Lamairdib ô rairmazile. 1940-er écksen a Pocn'Püshöci Tanifokeãz' Intézet kizimunka tandra. (Suülekén roceje 1850 ke'mill.)
Essei somoryi párit torot, k to toük kivaló fatarag ohc. Th mapasabb sinten fogtat ta a forop ait. (Szolkt, Labileikat, Luisceb dietailaleatilesibitetr.)
(ivisanak of rtb)
Sajät Elmmdàra veerint az 1930 as eivelben targyait rigy adta of a huirfotedi tuns. taiknake, hoss a szánbodphrztai juhawzas mepaidaprdot, fogy a barinnny a'jàra a kawson ne'hing faragotheremit es amiko kill pred
 A traikk beviel : a knirsoldiek ar" originapt paistor faragoits jo peinze't mequaskinetsale.

Ita a mesben neve nem ismeit a somug mizeumrk ko'reben, savastom, Kikutak. mi, milet vele. Utoljaŕa lar3-54-ben talalkostam vole. Knoleaja volt.
2002. neáfus 1t.
(Ejerjarny zuö leíraba)

Dömse András Par agópászt or

Gyüjtötte:
sperjessy Ern

## Dömse András faragópásztor

## Gyüjtötte:Bperjessy Ernó

Gyüjtés adatai: Nagytótъéros / somogy m./ 1958.jul.21.özv.Dömse Andrásnétó
Dömse András 1884-ben született.Pásztorkodésának zömét Tormáson / Baanya m.Hegyháti járás./ mint községi csor dás töl-tötte.l939-ben költözött szerény vagyonkájába Nagytótvárosra. Ekkor már beteges volt. Földmüveléssel sohasem foglaıkozott.

Dömse András a környèk egyik ismert faragópásztora 1941ben bekövetkezett haláláig.

Főként idõtolltésbốl faragott, de munkáinak mindig akadt vevôje is.Fésztorok, cselédek,falusi szegényemberek vettek meg munkéit. Ha ideje engedte, - felesége szerint - "mindig tjjennyê vaszakút".

Az elsó világháború körül és után divatos volt falun az óralánc.Mivel ezt tôle mindig megvásarolták, Dömse András kecskekörömbốl.marhakörömbôl, kecskeszarvból fôleg órainacokat és hozzátartozó "lóggót"készitett müvészi ügyességgel.Haléla után ezekbốl mindössze azaf darab maradt meg emléknek felesege birtokában, amit rajzban itt közlök,mivel a Iennmaradtakból többet idöközben ismexôsöknek elajándékoztak./ Nem múzeumnak./

A láncokat kis késsel faragte, a lyukat bele árrai fúrta.山indegyik tulajdønképpen két részbốl áll:

> 1.része az $5-6$ szembō élló óraiánc. 2.része a diszes "lóggó".

A lánc egyik végét az órára akasztották, a másikat a mellény gomblyukába kapcsolták.A lóggó a mellényhez-kapcsolt részbố ered, de külön is valasztható. Ennek diszités a célja.

Dömse andrás müvészkedése azonban nemcsak ebben merült ki Készitet, $\mathrm{csontból}$ sótartókat,faragott ost ornyelet és furuglát.Ezeket a tárgyakat díszes himzéssel latta el.Értett a spanyolozáshoz is. Sajnos ezeket csak a hozzátartozók elbeszelésebốl ismerem, mert ezek a tárgyak mér a cualéd birtokában nicsenek. Igy azokat lerajzolni, vagy a múzeumnak megszerzni nem tudtam. 1 db "furuglát" még találtak ugyan a padíason, de az teljesen sima. Játszani rajta már nem tud senki.Fia os lánya azt mondták, hogy fiatalkorukban Dömse András furulyázott legtöbbször a bélban.- "Ha táncúni köllötött, csak szótunk apánknak, egyik citorazot hozzá, mög csinyátunk fazékbu dudát. Mönt asztán a tánc. U még fagyófa levélle is ugy tudott sipúni, hog y éppen ứgy fujta a nótát minda sippa : Mégha maszká ba möntünk, oda is êkésért bennünket a furuglévå."


1.5 szemes óralánc
8)
9
2.6 szemes óralánc
3.1 óggó
4.1óggó
5. óralénc
6.1óggó
$7.10 ́ g g^{\circ}$

