
GCVIDTÉS DEJE: 1967. modr.

TART: : NEDI 干ESTE'SI RÓDOK CSURGÓNAGY MARTONBAN

2 lap

FOLDRAJU RUTATÓ: CSURGÓNAGTMARTON STAK HuTATO: XI.

IFLTAROZA's
ATUELETVE AZ ま6TSE'GES LTK 1086-OS TETELE ALOL

Csurgónagymartoni adatok: Adatközlo: Cs.Varga Jánosné

- Mód Jánosné
qóth Jónosné
középparasztok.
Gyüjtơ: Knézy Judit $196^{7}$ március 3.
Vászonfélét a két világháboru között szegényebb családok festettek. Az adarközlók emlékezete szerint az 1920-as évek elejón Kis Jónosék, Bándiék, és Ritez J́nos földnélküli szegény családok foglalkoztak vészónruhá festésével.
Vászonholmi fehtrittés ́re Csurgónagymartonban nem használtak meszet, hanem csalk párolták a ruhát. Cs. Varga Jémosné aki 1928 óta Csurgón lakik, itt még 1953-bam is párolt. Véleménye szerint hosszas tapasztalat döntötte el, hogy mennyi ideig kell đzni a ruhának, mennyi lugot és mennyi ơblitót kiván. Szexinte, aki igenyesebb volt annak mindig is tiszta fehér lett a ruhája, mig másoknak sohse sikeriilt egészen kifehériteni, mert nem forditottak nagy gondot a tisztitásra.
Kékszin elósullitáśaval a két világháboru között Nagymartonban a módosabb gazdák nem foglal koztak. Nagyatádra vittek vásznat kékfest 6 mesterhez fest ésre. A leggyakoribb mintak kékfestó anyagon a csikos, aprórózsás, pöttyớs és szőlofưutös. 1935 és 40 között Cs.Varga Jánosné még Csurgóról is vitt anyagot Atádra festetri, de ó már csak kötényt szokott íékfestőbő varrai.
Fekete szinre boltiban vásaroltak a jobbmódu polgárok festómagot és ezzel festették házilag ruhá jukat, kul önösképpen ha hirtelen meghalt valaki a családból. Bgyébként ha valaki hosszasan betegeskedett, családtagjai már elóre el készitették a gyászruhájukat.
Barnára Nagymartonban tölgyfa gubacsát szedték össze, ézt megfozt ék, és emnek levében festették. barnára a ruhát. Ez altalános volt szegényebbeknél is, jobomódualonál is. Ugyencsak barna szin elóállitíására szolgalt a dió kiilsó zöldes burka. A dió zöla héját leszedt ék és egy nagyobb edénybe vagy vasfazékba/bogrács/ tették, ahol hosszabb ideig állt és az állás következtében megrohadt. Tiszta fekete szinü lett, ekkor ơntöttek rá vizet, felforraltak és mikor forrt leszürték és ebbe tettók bele a megfestendó anyagot. Volt aki ecetet is tett bele. Ezzel az el járással elég szintartó barna szint tudtak elóállitani. Gyapju félét is festet telk vele. Cs.Varga Jánosné férjének pulovert festett ilyen el járással. Elmondotta, hogy mosḱskor egyáltal án nem engedett a szinéboll, nyugodtan lehetett másszinü dolgokkal együtit mosni.
Diónak a megszáradt kuils 6 héjút is fel szokták hasziálni festésre, de az nem adott olyan szép barna szint, mint" a megrohasztott nyers héja.
Csurgónagymartionban az egyik háznál volt két kókuszdió fa. Fnnek a gyümólcsét nem fogyasztották mint táplálékot, de viszont festésre felhasználták ugy, hogy egészben megfózték, leszürték és ebbe tették bele a ruhát, amelyet szép barma szinuixe festet tameg.
Safrányal meg hagymalével to jást szoktak nagypénteken "fösteni". A sáfrányt patikából szerezték be.
Fagyaltermését megfôzték jó sururure, az fekete volt és azzal kenték be a cipót, az volt a box. Ezt az I.világháboru után készitették nagyobb mennyiség ben, amikor nem lehetett cipôkrémet kapni.

Fonálhoz, szines himes szőttesek készitéséhez, szines gyári fonalat használtak fel a két világháboru között, tehát ók maguk nem festettek fonalat szinesre. Hogy a gyári fonal nehogy szinét eressze, mielót t nekiálltak volna fomi, forró ecetesvizzel leforrázták és igy a felesleges festéket kivették, a többi pedig hozzákötoóoútt a fonaihoz és késobb lem eresztette szillét.
A kékfestó anyagnak az elsó világháboru előtt még fontosabb szerepe volt. Idősebb asszony is, fiatalabb asszony is"föstosszoknýt" hordott, zöld karikásat, hozzá a kötóny sima kékiestố volt, a kendố megint mintas volt.
Gyász alkalmával is az elsô világháboru előtt és valamivel később is, kékfestót hordtak. Azonban ekkor a kend6, bluz, szoknya, kötién is kékfestóból volt, de nem volt egyik sem mintás. Azt szokták mondani, "No ez tiszta föstóben van, ez gyászol". A konty tiszta fehér volt a gyász alkalmával, kontyszalag nem volt rajta, csak a fehér füzó és az se volt kikeményitve.
A gyászhoz hasonló a nagypénteki viselet. Mivel az óslakósok kálvinistak vagy evangélikusok, a nagypénteket mint az egyházi év legnagyobb ürnepét viseletukben is 6rizték. Nagypénteken viszont nem kékfest bben hanem tiszta feketében volt a falu apraja, öregje.

