gynito": LMEZT JUDIT
Griltuidije: 1964.

FRET: Nínnaiui adatil Kutourie

Fölolroqui untritó: Kutas hak unta,to: $\frac{\bar{x}, 2}{\bar{x} \|, 3 ;}$

$$
\begin{aligned}
& \overline{V \pi_{1} A}, 2,3 \\
& \overline{X I V}, 1,2
\end{aligned}
$$

Iratgyújtó
MSZ 5617
PAPIRIPARI VALLALAT

KISKUNHALASI GYARA
Lectárotós
A'trerutre at eppéges ltk. 842-es titcle obld

Néprajzi adatok Kutasról
TPublikalja a Mas, Népraiu Atlare!
T áp I á I ko z ás Észk ö z a.n y a g a。
A tejet tejesfazékbà /köcsögbe tették/. Az udvaron kerités karón, lecson olt élü fán, kulönbözớ alaku ágasokon Mfazék aggató, faźktartó" voltak leboritva a száradó tejes fazekak.
A vajnyerés vagy cserépköpülőben, vagy üvegben történt, az elơbbi esetben köpuiléssel, àz utóbbi esetben pedig rázással. A vaj tejfelból, tejszinból készült. A visszamaradt lé neve aludttej. Pramozsarat használtak paprika, cukor, mák, dió stb. törésére. Kivájt fatörzsbőł készült kb. 80 cm . magas famozsarat hármat is látott a gyüjtó 1964-ben. Valószinüleg több is elófordul még. Utóbb is paprikát törtek benne. Mind a hármion alul felül egy-egy vasabroncs volt. Valószinüleg utólagos rátevés, mivel mind a három repedt volt. A paprika törésére általában külön mozsarat használtak, ahol volt, ott ezekbe a kivájt fatörzsekbe. Esztergált !?amozsárban meg leginkább cukrot törtek. Régen sót is mozsárban törtek, mivel csak nagyobb darabokban lévó sót lehetett kapni. S6órlésre azomban használtak ké-
 ból /garat/ állt, Ha"öregre" akarták őrölni, bôrdarabot tettek bele, hogy kisebb legyen a surlódás, ha finomra akarták, akkor kivették a bőrdarabot. Nemcsak sót, gabanát is Ơő̉ tek benne.
Ét el I e i ás ok, é t e I f a j t ák.
Kásás. ételeket ritkán készitettek, hajdinából, harmatkásából. Mind a kettôt boltban vették. A harmatkását vizben megfózték és zsirt tettek rá. Az is előfordult, hogy zsirban fózték meg. Kukoricakása ugy készuilt, hogy kiszitálták a lisztet és jó zsiros lében megfôzték. Pépes ételek közül több is eloffordul: a tört krumpli ugy készült, hogy à krumplit megtörik és hagymás zsirral összekeverik. Krumplisterc: jó tüzesre megmelegitik a lisztet, külön melegitik a vizet és külön a zsirt. A forró lisztet felöntik a forró vizzel, közben kevergetik, majd meleg zsirt öntöznek rá. Ezt az ételt dolggidóben szerették fơzni, mikor a háziasszony hazaszaladt délben, ez készült el a leggyorsabban. Gánica: megfôzik a krumplit, összetörik, liszttel ösózekeverik és vöröshagymás zsirben szaggatják, esetleg, tejfellel més megöntözik. Tésztás ételek közül csak a laska fordul elớ. Megsütik a száraz laskát', összetördelik, leforrázzák, eztután zsirral б́s tejfellel megöntözik, vagy mákot, điót, turót tettek rá. A kukoricás ételek fajtáinak naģy száma mutatja, mennyire fontos volt ez a nyersanyag a kutasi nép táplálkozásábán. A kásáról már volt szó, amelyet vizben főznek hagymás zsirral, vagy turóval fogyasszák. A prósza: aludttejben, vagy édestejben megkeverik a kukoricalisztet és megfőzik, vagy megsütik. Kukoricagánica: forró vizben megfőzik à kukoricalisztet és hagymás zsirban szaggatják. Kelt prósza: édes tejbe élesztőt' tesznek, majd ehhez öntik a kurkoricalisztet, egy tojást. és cukrot is tesznek bele és igy sütik ki. A puliszka, vagy kása fogyasztásának módja ugy történik, hogy a forró vizzen megfott kukoricalisztet kiöntik, ez egyben marad és cérpiával vágják el annyifelé, ahányan fogyasztják, hagymás zsirt, vagy tejfölös turót esznek hozzá.
Ken y érfé lék.
Lepénykenyér: csak lisztből, vizből és sóból készül, neve laska. Ez finom buzalisztból készül $20-40 \mathrm{~cm}$. átmérőjü kerek, fél ujnyi vastagđágu lepény, amelyet emencáben a kenyér tetején sütnek meg. Késóbb mikor a sparhet kiszoritotta a kenencében való fózést "a renben" is sütöttek lepénykenyeret, csak ezt el kellett vágni téglalap alakura.

A kenyér éleśztésére "párkovász, sütnivaló" került felhasználásra. Ez ugy készült, hogy komlót és árpát külön megfôztek, aztán az egészet összekevert ék buzakorpával, összezsurmolták, megszáritották és zacskóban eltették. Használat elott este leöntötték, reggel lisztet kevertek hozzá.és bedagasztották. Egyesek nem tettek hozzá komlót, esak árpát és buzakorpát. Ezt a suitnivalót buzából és kukoricalisztből együttesen készïlt kenyérhez használták. A századforuduló táján a középparasztok is tettek a buzalis thez kukoricalisztet sót krumplit is. "A krumplitól tágabb, könnyebb a béle. Ma is teszek bele". A szegények csak kukoricalisztból is készitettek kenyeret. A emencébe vetés elótt nem szokták belenyomni ujjukat a kenyérbe, tetejének megmetszése is csak ujabb szokás. A kenyérnek csak az alsó héját szokták levágni. Télen gyakran fogyasztják parázson piritva a kenyeret. A kenyér helyekik megszegése az éléskamrában kenyértartó rácson, ill. a padlásföl ajárónál levő helységben kenyértartó rácson. A megszegett kenyér helye a konyhában vagy a szobában az asztalfiában abroszba csavarva. A kenyértartó rács házilag készült puhafából, vagy ács készịtette keményfából.
Kalács készitésére "paraszt tepsi, cserép tepsi" szol gált. A kalácsnak ismerték cipószerü / $30-35^{\circ} \mathrm{cm}$. átm. ூ́ téglalapalaku $20 \times 40 \mathrm{~cm}$. Kkésơbbi lehet, a sparhet megjélenésével egyidejü/ és fonott $20-30 \mathrm{~cm}$. hosszuságu /hosszukás és perec formáju, ez utóbbi neve"kukoris" és ezt lakodalomban használták, a perec nagyobb lyuku, ez megy az üvegre, a kukoris kisebb lyuku, vagy nincs is lyuk a közepén, ezt szokták dob́́lni6.
Láncra különösebb alkalmakicor, disznóölés, lakodalom akasztottak réz és vasfázekat és ebbèn fơztek. Egyébként csak katlanban, kályha szájában.
Dis z nó hus fel a ol fo z ás a\%
Háromféle szalonnát készitettek: füstöltet, kövesztett, és paprikásat. Melegebb idóben, ha akkor vágtak disznót a szalonnát besózták, bepaprikáz屯ák és igy akasztották fitistre. A paprika miatt nem ment rá a bogár. Abáltszalonna: mikor kisütötték a zsirt, a véndơbe öntöttek belole, erre rátették a lesózott szalonnát, maja a többi forró zsirt a tetejére öntötték. Az cán elfogyasztották a tetejéről a zsirt, mikor a ssallonnáig értek, kivették a szalonnát, megszikkasztották, és felakasztották. A zsimnak kisütendó szalonnát kifejtették a bürkéból, diónyi. nagysá.ura felvágták és igy tették a lábosba. Ebből kúszült a pörke, pörc。 A megtöltött vékonybél/kolbász/ töltelśké: husaprólék, topja/comb végén a hus/, fehérpecsenye /a hátcerinc melletti hus/, magyarbors, paprika, fokhagyma. A megeöltött vastagbél / csturkal tölteléke vér, kukoricakása, vagy hajdina, mágyarbors, paprika, vöröshagymás zsir, majoránna.•Ma már nem készitenek lisztes hurkát, de a huszas években még igen, eninek tölteléke liszt, hagynás zsir, magyarbors, paprika. A kását a tüdô megkövesztésében nyert lében fözték meg. A tüdót kivették, a kamrában tárolták. Kósőbb savanyulevest főztek belóle. Disznóö éskor a disznó gyomrába is tettek tölteléket, igy nyerték a "gömböcöt", ujabb nevén"svántli". Fokhagymát, kevés vöröshagymát, magyarborsot, puhá_ ra fơtt bükét, torkaalját és más véæesebb és zsirosabb husaprólékot/ugyancsąk kövesztve/ töltenek a disznó gyomrába, bevarrják, megkövesztik, méל̧ ugy forrón megböködik, hogy follyon ki a zsir belóle és káposztás kôvel lepréselik.
Viztartó edknyek.
Iváviz tartására régen korsót használtak, a 20 -as évektől bádogkanm nában, ma pedić zománcos vödörben. Mezei munkához a legutóbbi iđőkis is cserép "kókorsókban" vittek ki vizet, a szegényebbek kézben. a módosabbak harmatos nyers fübe tették a korsót a szekér sarkában
és ugy vitték ki.
A napi elsố étkezés. A századfordulón 8 órakor volt nyáron a "früstükஜ. Szalonnát, fokhagymát, vöröshagymát ettek kenyérrel. Télen 9-kor reggeliztek sült krumplit, vagy sült káposztát/tökmagolajos káposztát/, vagy töpörtyüt. Ma nyáron 8 -kor van a reggeli, tojás, zöld paprika, kenyér. Télen $9-k o r$ van a reggeli, kenyér, lesütött hus, tojás, töpärtyü, kávé. Kialakult heti étrendet ma már nem lehet kinyamozni.
Lakoda lom ét reen d je.
A századrod lón a vóleg̛̣ñyes háznál tyukhuslevest, fött hust, paradicsom, vagy torma mártással, rétest, kuglófot, perecet, kőtt fánkot ettek. Ma a vólegyénes ház lakodalmi vacsorájának étrenajje: tyukhusleves, rántotthus, fasérozott, sült hus mártással, sütemények, torta.

N a gy pént eki étren d.
Kutason a reformátusok vannak tulsulyban. Reggelire tojást, aszalt szilvát, kenyeret esznek, ebédre: tejfeles borsót, mákos málcsikot mézzel, az utóbbi idóben pedig sósperecet is esznek. Régebben ettek még rántott levest és kukoricakását, este pedig déli maradékot.

K a r'ácson y esti étren d.
Reformátusok huslevest, fött hust mártással, kocsqnyát, réteszt, perecet és kuglófot fogyasztották. Uritököt froztek, hogy ne fájjon a gyomruk.
Szilveszterestiétrend.
Hus leves, fött hus mártással kocsonya, kuglof, pered, rétes. Lencsét főz ek /régebben babot $\not \subset$ hogy jövő évben több pénzük leg̣yen. Tollas pogácsát sütöttek, mindenkinek esyet, s azt mondták, akinek a tolla elégett, az meghal a következő évben.
u j é vn a pi e bé d.
Husleves, fơtt hus mártással, rétes, kuglóf..
Parsangi étrend.
Parsang vasámap, farisang hétfőn és hanvazó szerdán fánkot szoktak enni. Hushagyó kedden tyuk ételeket。'Katolikusoknak farsang vasárnap, farsang hétfón és hanvazó szerdán hust nem volt szạbad ennie.

## VISEIET

Az idơs asszonyok vasárnap simán hátrafésülik a hajukat, hátul egy fonatba fonják és a fej tetejére kerek kontyba tüzik. A századforduló táján az asssonyok a konty rögzitésére hajtüt, csont cṣatot, csont hajtüt használtak.
Az iá̛s asszonyok karton, flokon kendőt viselnek tavaszi, őszi hétköznapokon az utcán.
\#kszerek. Nyakon gyöngy, vagy aranylánc, a fülbe "karikós", egyszemes aranyfülbevaló.

* Hosszu ing" már nem található meg. A századforduló táján hétköznap a menyecskék meztelen felsótestre épp derék alá éró vászoniget. viseltek, amely gall rrtalan, h zott nyaku mellévarott ujju, hónalj alatt pálhával kitoldott, könyök felett ránoolt, csiplkés, vagy fod-
ros és bugeyos, vagy pedig szükujju, a nyakréṣnél elól hasitéka. volt és gomblal zárult. Bleje fehér töltött mintával esetleg szinessel diszitett.
Pendel尹: "péntöl". 4-8 szélből készült, térd alá érő, hátul hasitékos vászonszoknya: Övrésze "lénzöle" külön szalagból rávarrt. E161 alig volt ráncos, hogy ne legyen nagy hasa, oldalt és hátul pedig erósen ráncolt. "đyócs, vagy siffon szoknya ünnepélyesebb alkalomra készält alsószoknyának. A századfordulón a fiatalabbaknak rávarrt fodor is volt az ünnepló alsószoknyán. Ma az 50 év körüli asszonyok ünnepen $2-3$ szélból készült a 1 sószoknyát viselnek, télen f1anellbő1, nyáron sifonb61. A fe sobszoknya a századfordulón nyitott apró, derékben levarrott, de le nem vasalt ráncokkal készïlt, térd alá ért, hasitéka elől volt.
Kisbundát viseltek a századfordulón az asszonyok, ujjasat és ujjatlant is " a cifra bunda" piros, zöld rátétes és himzett volt. Kézzel között harisnyát / fehér cérnából lyukacsos mintával horgoltek vagy bütyköset/.viseltek ünnepen, és egészen simát hétköznap. A harisnya anyaga gyapju, vagy pamutcórna volt。 A férfiak ilyen kézzelkötött herisnyát nem viseltek. A nôk viseltek az utcán posztópapucsot, amelyet fatalpra szereltek rá, hátul kérge volt és diszitése nem volt. A fiatalok sütétkéket, $a z$ idósebb asszonyok feketét viseltek. Hordtak klumpát is.
A férfiak hátul kérgetlen, elől egy vastag pánt felső részü bőrpapucsot viseltek, ma is viselnek ilyet. Régen férfiak is hordtak klumpát, fapapucsot. A férfi ingek vászonb'6l késziultek a századforduión. Az uj formája lobogós/ünnepi/ kézelős lehet. A mellén fehér himzésü, vagy függőleges szedésü /bevarrogatás/. Gallérja felálló. Az inget kieresztve viselték. A nyakrészt az idósebbek pertlivel zárták, a fiatalok gombbal. Az ing részeig vállfót, paszpallér, párta, kézelő, és ujj.
Gatya: 6-12 szélből készült, térd alá érő. A pártája saját anyagából visszahajtott huzott. A gulyások gatyájánek "illet" /üllepe/. A pógárokénak volt üllepe.
A férfiak keskeny derékötót "kötényt" viseltek kékfestő anyagból. A kötény mérete:h: $70, s z: 60 \mathrm{~cm}$. Két szélén két-két rakás, közepén sima.
Szür. Szürt viseltek az idésebb emberek és pásztorok a százedorduló táján. A pógárok "cifra" sziurt. Bokáig árt, ujja fenekelt volt, gallérja a derék alá ért. "Nagyatádon követválas atás volt, az öregek felakasztották nyakukba a szürt és ugy táncoltak, qint a nyavalya".
A századfondulón a férfilak viseltek ujjatlan bórmellest, amelynek csak az elsó része volt bunđából, hátul keresztpánt fogta össze, a tetejére pargetot varctak.
Csizmát à századfordulón szegezettet, keményszárut és fekete szinüt षiseltek a férfiak, ezenkivül. bórbocskort is hordtak.

A századforduló előtt háromnomásha volt felosztva a hatér "korlátos gazdálkodúsnak" nevezték. Az elsóhe őszi, a másodikba tavaszi került, a harmadik nyomás "parlag" \#agy "ugar" maradt. Ez a felosztás az egész határra kiteriedt. Egy évig pihentett́ék a földet csordával, de leginkább disznófalkával járatták. Tehát három évenként került sor az egyes nyomásföldek pihentetésére. Ez a reridsqer az egész faluközơsségre kötelezó volt. Az ugarföldek tömböt képettek a határban. Az ugar megszunte után is háromfordulós rendszer volt " főső mezô, aső mező, középsõ mezô". Egyikbe huza, másikha tavaszi, harmadikha kukorica krumpli kerult.
A t t r á g y á z á s állati trágyával, állati trágyg és rozz, ritkáhban állati trágya falevéllel keverten történt leginkább. a kertben tyuktrágyával, szántóföldön marha, ló, sertés trágyájával történt ez a müvelat. A föld termőképességét még ugy is fokozták, de már az elsñ világháhoru után, hogy bibort, csillagfürtöt otthagyták. A kertbe hamut szórtak szét. A vasut melleti földterülotet az első világháboru után osztottak fel és azon mindenki ṣzahadon azt vetett, amit akart.

A magvetés "ahroszból" "kézivetéssel" történt. Két átellenes sarkát összekötötte a gazda, hal vállára tette keresztbe és jobb kézzel vetett. Krumplit vetőkosárból szoktak vetni "teknőhől" leginkább tariórépát." korikós" répát, alkalmilag buzát is vetettek. De az is elốfordult, hogy vödňrből vetettek tarlórépát, amelynek a magját homokkal, vagy hamuval kevert.ék össze és tarlóhaw vetettók. Burgonyát logrégehben kapa utín fészekhe raktak, késóbb sorhuzóval "jelölóvel" vetettek, 1920 ut án eke után harázdáha szórták. Ma krumplivetógép $\ddagger$ t használnak. Ha kevés az apró hurgonya az öregiét elfeleøik - ma is ezt teszik a háztáii gazdasaghan - ©s ugy vétik el. Ezt csak kézzel lehet vetni kapa után fészekhe. Elôcsiŕztatni már csak ma az állami gazdaságban szoktak. Ezt az eljárási módot réaen nem ismerték.
A. k a p a formák. Burgonvaül+etésnél "tehénszáju" kanát ismerik. Szólőmunkánál emelett a saraholó kapát is. A kapanyélnek férfinél, nőnél is mellig kell érnie. A nyél kh. l m és 1.10 m hossz. 30-40 éve használnak töltőekét, saraholó ekét. Kisebb és vastagahb az irtókapa, amivel a fák gyökereit szedik ki.
Fog a s bo ron á t favázzal "fahoronát" az első világháhoru előtt még ismerték. Utána már csak a vashoronát. A horonát helyi hognár és kovács készitette. Leginkáhb magtakaráshoz és szántás elsimitásához használtík, elvétve rögtöréshez fis. Használatkor sulyoshitónak követ, rönköt, gerendadaranot tettek még a vasboronara is.
Tö vis horoná t "rétgyalu". 1945-ig használták. "Kökénytüskéhol" helyben készitették. Leginkáhb rétek egyengetésére ritkáhban, ha tavasszal gyöngéhib volt a vetés, gabonanemiek betakaritására használták. Gerendával, rönkkel szokták sulyosbitani. A modern és a régi módszer összekapcsolára, hogy a fa, vagy vasboronáha néhány kökényagat akasztottak. Aratásról, amely sarlóval történt, már alig emlékeznek, valószinülag a századforaduló elôtt is csak elvétve történt.

70-77 Éves adatközlők szerint is a kaszás aratás volt mindig az ál+alános. Ezeknek az aratósarlóknak az éle sima volt.
A $r$ a $t$ á s i $f$ ormák. A kenýrgahona levágásának módját "aratís"-nak nevezzük, a szénájét"kaszálásrak". A gahonát /buza, rozs jelenleg és a századfordulón is ráváták. A fívet, árpát, zabot és axk ha a buza nagyon megnőtt rendre vágtík. A rendrevagásnál, áxpánal, zahnal és huzánál kö+öttek kévét, de az úrpát, zahot egy napig száritottak, csak aztín kötötték kévebe.
A ratópárok csoportositiásának két formája van "pógároknál, akik szegényehbek yoltak egy kaszas, egy marokszedó é ecy kötöző, nagyüzemhen és a módosahb pógaroknál két kaszás, két marokszedő, egy kötözó, és egy kötélteritó volt egy band ban. A középparasztok ezt a hatos handát célszerübhnek tartották. A vzá zadfordulón kétmankós kaszanyelet használták, az alsó "a kishankó" és a felsó a "nagybankó". A helyheliek kaszája mai két mant kós, a zaláhól ideszarmazottaké egymankós. A csapófáa huzaaratasánál kis gereblyét "takarót" tettek régen, de ma i s az idósehbek. Ma a fiatalok kétágu, "takaróbotot " kötnek a kaszára. A takaró elősegitette a ráváist, nem hullott szét a cahona, köny nyehb volt markot szedni. A kétáau villaszerui csapófat zalai megyei hónaposoknál látták régen. Marokszedésre sarlót szoktak használni, de eloffordult szegényebbeknél, hogy fakampót, amely termérzetesen faúg volt. Kar jukra védőrétegnek rossz harisnyat huztak. Kévekötözésre 1945 előtt $25-30$ cm-es egyik végén kihegyezett "kötözóhotot" használtak huza és rozs aratásánál, ápit,zabot csak kézzel kötöttték meg, mert nem kellett uey megszoritani, hogy tudjon száradni. Emheremlékezet óta hasənál ják, uradalomban is kötelező volt a használata. Itt a hivatalos neve"kötő palca" volt. Gahonakeresz+ek neve kepe, buzánál, rozsnál a 18 kéve, árpánál, zannál 14-15 kéve. A felsỏ kéxve neve pap, a leor alsó kéve neve "röjtök", a többiek a váll kévék. A kereszteket hatos kepesorba tették, mivel hat kareszt ment fel egy kocsira. Szokták egyesével felállitani a kévéket esős eszetendőben és ugy száritják, de azt is szokták, hogy két három kévét egymásradöntve száritják. Nedves gabonaszemet ny ron szoktak kinn a szahad levegón ponyván sz ritani, télen pedig a kemence tetején. A szemnyerés módozataihan eloffordult néhány kezdetlege ehb eljárás is pl. heszolgáltatúsi idószakhan marékszám kézzel a horonafokhoz hozzávagdaltak, a szem a horona alatti ponyvira potyogot.t. Ez csendesehb munka volt, mint a c:éplés, nem hallatszott ki, s igy próhalták eltitkolni, hogy mennyi volt a termés. A kendermag nyerésnél is ismeretes egy ősi eljúris. Székhez verik kézzel.
N y o m t a tá s. Már a századforduló idején is csak alkalmilag történt, vagy nagyon szmgényeknél ökörrel. Lóval áltaĺnos volt huzát, rozsot, aprpát, zahot is.Ez az udvar végében " a szérüs kerthen" a szérün történt. Néhányan a falu szélén készitettek maguknak szérüt. A nyontatás utolsó ine ie az elsõ világháhoru előtti idószak. Csak a zsuppnak való rozsot cé́pelték a legutióhbi időkig is. Ma a baho+ szokták csópelni. A szérü készitése " a nyomtatáshoz" ugy történt, hogy gyepet simira metnyesték, kapával felvakartak vizzel megönt özték, állatokkal megtiprattak. Ezután hekeritették, ne hogy rámenjen valaini.a szérijre a kévéket ayưrü alakban agyaztak, igy az allatot csak körhen járatták, középen állt az emher, fouta a kantart.

S z a l m a ho r dá s. A század elojén favellával, késóhb vasvellaval, ma elevătorral történik. Szoktak petrence ruddal is: Polyvá hordanak olyan ruddal, amely dróttal van ös: zekötettéshen egy másik ruddal. Ezen szállit ják a polyvát, de a polyvát szallitják polyvás kosárban is. A kazalrakás régebbi eszköze a favilla volt. Ezt felváltotta a vasvilla.

Te rmen $\mathrm{n} \cdot \mathrm{y}$ t artók. Kukorićát, krumit, répat vesszőkosárhan hordták, de a századfordulón nagyohb merinyiséghen nem tartották kosárhaz. Gyumölcsöt tartottak vesszókosarhan, polyvát is. A ládaformáju gahonatartót nem i戶moxik. A gabonát ma is kizárólag a padláson kiteritve tartják.
Szénabozlya, vagy az aratás utani kaparék tov hbsz illitására petrencerıdat haspnalnak. A szallitandó gabonscomót "murnyának" nevezik. A századfordulón használt favillat tólnott íru villak, a melyekeß Bakonyhól hoztak fazuzó faarusok, de vás ron és késóhb üzlethen is lahetett kapni. Polyva törek hányásra másik faita. négy, vagy hatăgu egyenes lécbe csapolt, egymással parhuzamos foru villát hasznalnak ma is.
Gerehlye házilag kéazul fakerettel és fafogakkal "tarlóhuzó" gerehlye $2-3 \mathrm{~m}-e s$ is lahet. Nők is férfiak is véozik a szénagereblyézést. A szériát a paitáhan tartják, a szegényehbek a szahadban.
S z ól 1 óm et s z 0 k é s t, a százafordnló óta nem hasznilnak, esetleg gyepinetszésre. "Kampós késnek" hivják és annak idején huzva metszet.tek velük.
A s z $\delta 18$ p r és e k középorsósak voltak. Két három gazdának vagy testvérnek volt közösen egy.
A já rom. Ismerték az egyes jarmot, de csak a uagyon szegény emherek, à hakter és iparosok. A kettós jármot szántásnál, ekekapánál, szàkérhefogásnál hasznalták. B6lfája homoruan kifelé hajló.
I g á z á s. Ökröt a századfordulón uradalomhan igáztak laginkáhb, pogárok csak ritkán. 1945 után megrövekedett az igáallat kereslet, s akkor egy idexig megint ökröt igáøtak. Valójáhan a lovak igázása gyakorihb volt szantásnál. Szoktak soántáshoz Lrét, va y irtias/felszantasánál 2x2, vagy 3x2 lowat hefogni. Ha tönb pár ló volt, a lovakat nyereghól " a háaslóról"irányitot ta, 2 a nyerges" emher.
T e h én fe jé s. Nő munkája volt századfordulón. Jobbról széker ialve kézzel féjtek. Régebben fasaitárban, uiahban cin vacy zománcos fejőkéhen.
Sziupyhámot ismerték, környü szekérhe fogott ló fékəzésére.
A herélés metszéssel, vagy csiptetővel történt.
M i $\mathrm{s} k$ árolni göhedisznót szok+ak idegenhe jött "göbeherélôk".
B a romfitart ás. A századfordulón, faćgon eperfán is háltak a tyukok. Ma a barompi, apróśószág tyukólban, haronfiólhan hâl. Régehhen fehér kacsát és libát tartottak inkubb, ma vegyesen. Gyöngytyukot, pawit nem tartot tak soha. Pulykát, galamhot ritkân. Kakast kevesen szoktak heréltetni, inkáhb aki uradalomban megfordult. A kappan herugatták, és állitólag jobban vigyázott a csirkére, mint a kotlós: A csirkék egybexyz tartásá ra buritót haszniltak.

## Kutasi néprajzi atlasz

## Épitkezés

A századforduló táján ismert a sárịal, ennek leggyakrabban "tömés" /deszkák közé tömött fal/, "fecskerakás" /karó közé sárgombócokból készịlt fal. Ritkább és késóbbi a vályogfal. Boronafal elvétve található csak néhány borospincénél. A boronakötés teknól és vályus bemélyittésü. Gazdásági épülete en elterjedt,néhány háznál a lakó-
 ágasos, szarufás, széklábas. A széklábas tetóváznál a szalufát alátámasztó visszintes középgerenda neve "kötés, vagy kötógerenda, vagy átkötó gerenda". 1895-ben Várady József édesapja csináltatottt szalufás fedélszerkezetet "Bámulták, hogy milyet épitett". A szóbanforgó ház széklábas tetószerkezetü. Az emlitett esetból következik, hogy a szelemenes tetôt a századfordulo kezdte a széklábas tetôváz felváltani, a szalufás valószinüleg ekkor már széles körben elterjedt vo $t$, mint Somogyban általában. A század ordulón a szalufa a ház hosszanti falán fekvó gerendán "koszorulán" nyugszik. A tornácos házaknál azonban a keresztgerendára "figerenda"-ra támaszkodik ugy, hogy a vége 50-100 cm-rel azon tulnyulik. Elofordul olyan eset is, hogy a padlásger ndába, vagy valemilyen gereszgerendába "figerendába" van becspolva. A koszorufába is szokták becsapolni ugy a legelőször emlitett esettól eltérôen, hogy a ház hosszanti falán fekfô gerendára keresztgerendák kerưlnek és ezek tetejére ugyancsak a ház hosszanti irányában fekfó gerenda kerül, amit szinténez koszorugerendáhala hivnak. Ez fekhet a falon, vagy a falon kivül $10-20 \mathrm{~cm}-$ re. A teticfedés anyaga leggyakrabban a kévés "zsuppolásos". Ennél az eljárásnál a kalászával lefelé forditott zsuppot szalmából font kötéllel kévénként kötik a léchez. A tetőzet igy felverés nélkül is sima. Ismert még a felveréses eljárás, amelynél a zsupp a csutájával volt lecelé és, hogy egyenes legyen a tetó, felteregetve rögzitették a vázra. A felveréses tető lazább volt, könnyebben szét lehetett rángatni tüz esetén, a kévés viszont erósebb és tartósabb volt. Nádastetó /felvert/ elvétve elófordult, decsak urad̉almakban és ott is csak gazdàsági épületeken. Dalamivel késóbbi a fazsindely, a régi református templom is fazsindelyes volt. A zsuppverő olyan mint a mosólapicka 20 xl5 cm-es nyéllel ellátot eszköz, amelyet csak az als6́ réteg kiegyenesitéséhez használtak, a felsó rétegeket nem ezzel verték fel, hanem kézzel igazgatták és rögzitették.
Az utcai szobában, az utcára nyiló ablakon a századfordulón beépitett vas, vagy farács "körösztfa és farács", vagy pedig két szárnyas " fatáblás" volt. Késóbb a zsalugáter "salu" terjedt el. A szoba tüzelóberendezése "szömös kálha" konyhai fústnyilásal, ritkábban a szobából fuüthetó kályha, valószinüleg ez késóbbi. A kályha és az ajtó között egy méhkas, formáju vakablak "vakluk" volt, ebben tartották a mécsest tökmag olajas üveg, vagy bádogvilágitót "pipicset". m füstöskonyha ajtaja vagy kétrészes és ily módon vezeti el a füstöt, vagy pedig a rendes ajtó mellett van egy lécajtó "cserényajtó", amelyet szépen kifaragtak tulipános mintával. Ezzel a két megoldással a füst is távozhatott a konyhából és a jószág se ment be. Az ajtó fölé ezen kivül még egy "f stkijáró" lyukat is készitettek, vagy a padlás pallóba vágtak egy nyilást. Késơbbi a szabadkéményes megoldás. A konyha hátsó falához közel kenyérsütó, kemence volt, esetleg egészen a falhoz vo t tapadva, mellette padka " tüzhely", amely a hátsó fal mellett és az oldalfalak feléfg huźdik. A kemence melletti részen katlan volt. Elớfordult enélkül is, ilyen helyen a bográcsot iáncra függesztették, mások. szerint a láncrafluggesztett bogrács szabadkéményes konyhában volt már csak.

Butorok. A legrégibb butor a "szökröny". Kutason már csak egyet találtunk egy $76 \times 100 \times 50 \mathrm{~cm}$-es diszitetlen darabot, amelyet a padláson tartottak és zsákok voltak benne. Mæzzam Menyesszonyi ládát kelengyeként a századforduló elejei generáció kapott. A kisgyereket rendszerint teknóbölcsóben "póla" tartották az ágy alatt, vagy az anya ágyán. Ismert volt a talpas bölcsô hosszanti talpakkal, vagy kereszt talpakkal, vagy láb nélkül "hintabölcsó". A szőlóben találhatók ma az asztalszék és elófordul padláson még ma is az álló szék. De régóta használják a kecskelábas asztalt és a mai sima gyári asztalokat.
Alvóhe lyek. A századfordulón télen a serdülólányok a szobában aludtak, a syermektelen fiatalasszonyok az istállóban a férjukkel, vagy az istálló elotti szinben. Mikor a fiatalasszony szoptatott, bent aludt a szobában, de mikor elválasztotta a csecsemót, megint fiment az istállóba a férjéhez. Kint vastag bundával takaróztak, akik az istálló elôtti szinben aludtak, azokat sokszor reggelre belepte a hó.
L a kó é p ül e t ek elhely e z k e dés e . A századfordulóig gyakran elof ordult, hogy több lakóépulet volt a portán, A megoldás az volt, hogy elhasogatták a telkeket és az utca mentén helyezték el a lakópuileteket. Ezek a régi belsóségek szélesebbek voltak, mint amizgeneket a két világháboru közt osztottak. Ezeket a szśles belsóségeket, ha több testvér, volt, célszerübb volt felhasogatni. A lakóházak a telken vagy kiépültek az utcára, vagỳ hosszanti oldalukkal forduztak az utca felé "forditott ház", ritkábban kiskert vo t elóttük, s ujabban fürészfogszerüen.

## Gazdasági é pületek.

Pajtát csak széna tartására használták, amely a telken helyezkedett el. Eloffordult, hogy csak egyszerü állást használtak szénáspajtának a szegényemberek, de általában sövényfalas volt a csürök falanyaga, ujabban deszkalalak, a tet 8 pedig zsupp, ujabban fazsindelyes, palás, bádogos. Nyáridóben nagyobb osalád tagjai aludtak benne. A gabontá a padláson tartották és nem a pajtában. $A z$ istálló is a beltelken épuilt, a lakóháztól bizonyos távolságra, hogytiz esetén ne égjen le mind a kettô, viszont az istálló és pajta általában egy fedél alá épult. Az istállót lepadlásolták tölgyfadeszkákial, ezt le is sározták tüzrendészeti okokból. A padlásra a takarmányt tették.
Kutak。
A gémeskut toldott agu, vagy hasitott águ, vagy természetesen elágazó fábol készült csigaláb fáju, vagy kutágasu. A csigagémet tengely tartja, a vödröt a csugasudár és a kut kávában vágzódik. A másik kutfajta kerekeskut, amely eloffordul nyitott és zárt rézboritásos formában. A borospincék a böhönyei határban voltak, dülőut mentón helyezkedtek el két sorban. Voltak közöttük faboronás házak is. Ezek a borospincék zsupptetósek voltak. A présház bejárata a homlokzati oldalon volt. Kétosztatu, vagy háromusztatu helység, a kétos tat nál az elsó helyiség a külsô pince, amelynek közepén szabad tüzhely van, kádak, fekfơhely, ebból nyilik a belsô pince. A háromosztat nál a külsô pincétơl elkülönitik a lakóteret "társalgót", amelyben szemes kályhát is raknak már. Az ilyeneket már állandóan lakták is "hegyi lakók". Másik pincékben csak tavasztól ốszig lakott valaki. A borospincék mellé sokan épitettek istállót is, hogy legyen hove befogni a lovakat.
Atakarmány hordása.
Kézzel fogva, vagy *ötélre erósitett rud segitségével tarották vállon a szénát "petrence".

Polyvát lapos fenekü, nagyméretô kétfulu kosárban /két felöntốs füzfa kosár!', répának 1 mázsát is befogadó kosarat, pácnak ugyancsak kerek fúzfa kosarat használtak. Hátikosarat takarmány hordására nem használ ták, csak szőló és gyümölcs hordására. A takarmányt hordó /szalmát/ szekérre vendégoldalt raknak fel, vagy hosszab szekéroldalt. Trágyát, gabonát rövid kocsival szállitottok, takarmány hordásánál erre két körösztfa került, a arra két vendégoldal. Erre railák fel a szalmát, a szalma tetejére kerult a nyomoinuac. Elól rudazólánccal kötötték a vendégoldalt a nyomórudhoz, hátul a rudazókötéllé és csigával huzatták le.
Vizhordó rudat használtak szólóben. Két ember vitte, $50-60$ literes facsöbrüt akasztottak guzzsal a végére. Ez egyszerí rud volt, a végén két bevágássel. De használtak kisebb méretü rudat is, a két bevágásra két kampót illesztettek, erre került a vödör, vagy edény két oldalt. Ez kisebb méretü volt, egy ember is tudta vinni, ilyet permetezésnél szoktak használni. Asszonyok a fejukön hordanak kosarat, teli zsákot, tejjel telt fasajtárt és materral teli teknő́t, vagy sa tárt. De leginkább ebédet vittek fejen, rixikábivexn vékában. A teher jobb elhelyezése miatt a fejre tekercset helyeztek a teher alá. Batyut ritkábban használtak, e egyszerü lepeáo, nincs a sarkain kötószalag. Inkább zsákot szoktak a vál ukon, vagy fejukön vinni. Ünnepélyesebb alkalomkor kosárban szoktak vinni ételt. Hátikosarat szóló és gyämölcshorlásra használtak.
Len éskendermunka.
A lent és kendert $6-10$ kévéból álló csomókba kötve ásztatj̣ák két vizszintes rud közé beszoritva "nyomórud", és viz alá meritve. A kendert megszáritják ezután, s elsó törése tilóval történik "vágo". Ennek sima az oldaléle. A lent "sulyokial" törik meg a vágóval törtônt eljárás után. Ezután megtiloják. Lugozás elobtt esetleg tiszta vizben megáztatják, hogy meggyön üljjön. A megtört, me gpuhitott kenderrostok tisztitására deszkára erốsitett szegrózsát "gerebent" használnak. Van sürübb és ritkább a készitendô fonal finomságának megfelelben. A kéziorós 7 vagy 8 cm-es hosszuságu, a karika átméróje 20-40 mm-es. A kéziórsó a szár végére huzott karikás nehezékü. A rokka ferde tengelyü. Az áspa egyik végén meróleges keresztfáju, másik végén $V$ alakben elágazó. A fonalat pálló sajtárban tisztitják. A fonelgombolyitás kétféle tipusu gombolyitón történhet, az egyik a kéthengeres, a másik pedig állványra helyezett két keresztfa végén.levô cövekekre. Csak ecy szövơszék tipus fodul eló, az un. paraszıszövőszśk.

