
$\square$
$\qquad$
 (Budcipest)
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ a Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyüjtemény tervezese és épitéso. A 20. évfordulón már nyilatkoztunk erröl, magam különösen adatközlöim, a házak és tärgyak tulajdonosainak jelentóségét és a munkában résztvevó munkatársaim szerepét méltattam, akik valamennyien eszembe jutnak, amikor a Szennán az áttelepített épületekben járok. Mégegyszer nem kívánok róluk beszélni, bár irantuk való szeretetem változatlan. Hanem kimaradt a korábbi mogemlékezésbỏl Barabás Jenó Professzor, aki figyelte a maga szemérmes, de határozott módján és segitette lépéseimet a népi építkezés kutatása területén - jóllehet eleinte eszemben sem volt e témát kutatni. Már 1964-65-ben megbizott, hogy „alapozásként" a belsö-somogyi református eredctú népességû községek közül Kálmáncsát és Kutast a Magyar Néprajzi Atlasz számára kutassam - többek között népi épitkezésüket is, ekkor jegyeztem el magam Belső-Somogy csodảlatos népével. A zalaegerszegi skanzen megnyitása után, melynek ő is szakertoje volt, Somogyban is megindították a népi múemlékek fokozottabb ellenőrzését és felmérését - részben a Somogyban ćlö épitészmérnönök, a Somogyterv akkori munkatarsai és a Néprajzi Múzeum és vidéki múzeumok néprajzosai is, én a Külsỏ-Somogy néhány községét kaptam meg kutatópontként 1970-ben. Az ICOMOS népi építészeti albizottságának Barabás Tanár Úr is tagja volt és $m$ int ilyen, hivatalosan is figyelte a Somogyban zajló készületeket, a szennai skanzen telepitési tervet és néprajzi programját, melyhez a gyüjtéseket 1967-68-ban végeztem. A kiválasztott épuleteket maga is megnézte és DélDunántúl építkezésének avatott szakértőjeként bármikor fordulhattam hozzá. szennai tervezet készítése elơtt már - mint a női munkakörök témájának gyüjtője - tajëkozodtam Csokolyón, Csurgon, Hedrehelyen, Kadarkuton, Szennán és kömyékén is, és a paraszti faépitkezés témakörében és lcvéltari kutatásokat is végeztem. Igy az áttelepítések megkezdése előtt már kész tanulmányokkal tudtam indokolni elképzeléseimet: mint a 18. századi Somogy megyei köznemesi faépitkezésrol (1972), Csökōly és környéke építkezéséről (1973) és a belsősomogyi reformkori településváltozásokról szóló (1974) cikkeimben. Ezekhez a megfelelö mémöki felméréseket már L. Szabó Tünde, Sási János
munkatársaik a Somogyterv részéről elkészitették $\not \swarrow$. Barabás Jenő egyetemisták tanulmányútját szervezte Somogyba és együtt vele bejartuk Szennát, Csökölyt és Kisbajomot stb. Külfuldi kutatók is jártak e falvakban (pl. Wiegelmann, Günther Münsterböl). Ebben az időben nyári gyakorlatra is küldött hallgatókat Kaposvárra, akik szintén részt vettek a gyǔjtömunkában. Mikor a Múzeum igazgatoja 1974-ben a Szennara torteno telepitest meg akarta akadalyozni vagy késleltetni és olyan tervet adott be megkérdezésem nélkül, amely szerint Niklára, a Berzsenyi kúria kertjébe kellene vinni az áttelepitendó paraszti készitésú faépületeket, az ICOMOS illetékes bizottságában Jenő is látogatást tett, bejártuk a helyszincket és elvetettulk a tudomanytalan tervet és maradt az eredeti elképzelés. Ezután több ízben járt Somogyban (1975, 1979) a bizottsággal és nemcsak a szennai tevékenységet, hanem egyáltalán a népi mŭemlêkekkel kapcsolatos mindentéle munkákat pl. tájházak, Szántódpusztai tervek figyelemmel kisérte és szakmailag segitette.. Valószinúnek tartom, hogy az 1977 ben kapott Jankó János dijam indokolásában szereplő „a Szennai Szabadteri Néprajzi Gyưjtemény előkészitése és néprajzszakos egyetemi hallgatók képzésében való reszvétel" kitételek töle származnak. Az Ethnographica Pannonica nèmzetközi konferenciảk elöadojanak is Barabás Professzor és Kisbán Eszter szervezett be elsősorban táplálkozás, tüzelőberendezés, női munkakörök témákból. Amikor Pécsett1990-ben a Dél-Dunántúl épitkezéséről szervezett a Szentendrei Szabadtéri Neprajzi Múzeum és a pécsi múzeum Pécsváradon konferenciát szinte neki írtam meg az elöadásomat, hogy az addigi eredményeimhez újat hozzak: „Taji kulōnbségek a somogyi paraszti épitkezésben (1696-1860)" címmel. A konferencián elhangzott elóadásokról szóló összegezésében hosszan méltatta, a somogyi tanulságokat is - kiemelve az épitkezésrỏl altalam és mások (Lantosné Imre Mária, még önkéntes gyújitơk is) által feltárt népi terminológiaak sokszinüségèt, árnyalatait.

Tudomásom szérint a szennai munkálatoknak másedil ütemét tervezik. Bár errol sem tanulmánytervet, sem tanulmányokat nem láttam, sern ùjabb épuletfelméresekrol nem tudok, amelyek a továbblépést szakmailag alátámasztanák. Remélem, elkészülnek a tudományosan alảtámasztott tervek, kialakul egy megfelelö munkacsoport a helyi murkatarsakból és „figyeló és segitö szemek" kisérik továbbra is a munkálatokat Szentendréről és más szabadteri muzeumok munkatarsi gárdájából és a nagyközơnség az eddiginél is tôbbet tud meg Szennáról, épületeiröl és a berendezési tárgyakról

[^0]Knézy Judit 2003. dec. 10 .



[^0]:    Jó tanacskozast kivan

