GथVIPTO＂．RNÉZT NubIT GUUOTE＇S IDEJE： 1968.

TART：SOROGY REGTEI ME＇PTMIUESUET ま＇S ERIEL IGADCSOLA－ TOS GHITTO＂ま＇S FELDOLGOR＇́ FELADATOK

Fohoravu rumato＇．SOHOGH MEGYE SZakTuTATO：$X X I X$

LまんTÁROZA＇S ATUELETVE AZ EGTSEGES LTK．NO9H－ES TETELE ALÓL ameluon aq-ópos vaió foxmáás torekvése is megnyilvánul. A népmüvészet tágabb értel emben magába foglal ja a parasztság müvészi alkotóerejének minden megnyilvánulását, igy a népköltészetet, népzenét, népi tánchagyományainkat, népi diszitômüvészetet, és a népszokások esztétikail ag megformált részeit. Az egyes diszitômüvészeti ágak legfontosabb összetevői a következők:
I. Népi diszitômüvészet: szövés-/takács és paraszti/himzés, fafarafaragása/ épitkezés, tojásfestés, viselet, egyéb népi kisiparok diszes darabjai: fazekas, szücs, szürszabó, mézes bábos és gyertyaöntô, asztalos, kontykészitó, fésüs, szi jgyártó, késes.
II. Népzene:
III. Néptánc:
IV. Nópköltészet:

V, Népszokások:
balladák, népdalok, gyermekjátékok dallamai, siratók, népi hangszerszólók és népi zenekarok, stb.
kanásztánc/egyes és páros/, verbunk/egyes, páros és négyes/, csár dás, karikázó, lakodalmi táncok, menettánc, söprütánc, üveges verbunk/, gyermekját ékok táncos része.
népmese, mondák, /hiedelemtört énetek, betyártört énetek, eredetmagyarázó mondák, történeti hagyomán yok/, balladák, népdal/szövegek/, közmondások, szólások, gyermek ját ékok.
családi ünnepek, jeles napok és a gazdasági élet szokásai.

## GYUJTES:

Elôször a legfontosabb gyüjtoffeladatokat vesszük sorra, amely adat és tárgygyüjtésre tagolódik. Az adat és tárgygyüjtés a Megyei Muzeumok Igazgatósága egyik fofeladata, egyrészt a muzeum munkatársai végzik, másrészt irányitják ezt a munkát.
I. A népi diszitőmüvészet területén a pásztormüvészet a legkidolgozottabb rész, sokféle publikáció is jelent meg e témakörből. Tárgyi anyag szempontjából is ez a legtel jesebb a Rippl-Rónai Muzeum gyii jteményében. A somogyi himzésekról is jelentek meg figyelemre méltó cikkek, de még alapos felmérésre lenne szükség: a sō mogyi öltéskincs, mintakincs és alkalmazási teruilet körében. Tárgyi gyüjtéseket is igényel még: foként a Koppány völgyében, Belsô Somogyban. A takács és paraszti szövés és általában a népi kisiparok adatfelvétele, feldolgozása tel jességgel hátra van még. Teljesen elmaradtunk a mühelyberendezések beszerzésében, mint a fazekas, kalapos, stb. Szôttesgyüjteményünk kielégitó, bár korántsem teljes és alapos kiegészitésre szorulna a szơvés-fonás eszközanyaga.

A népviselet adatainak és tárgyi anyagának további alapos kiegészitése ugyancsak hátra van még.
A népi müemlékek felmérése a megye jelentôs részére kiterjedt már, de teljes felmérése és feldolgozása mérnökökre, épitészeti szakemberekre várat.
II. A népzenei felméréseket a MTA Népzenei Csoportjának részéról 01svay Imre végzi, jelenleg is gyüjtött anyaga már csak publikálásra vár. De ezen a területen is vannak még gyüjteni valók.
III. A somogyi néptánc hagyományokról készült már alapos felmérés és ez könyvalakban meg is jelent, kisebb helyi gyijtofeladatok azonban maradtak még, különösképpen a gyermekját ékok táncos anyagának felmérése vár még szakemberre.

IV-V. A népköltészet és a népi szokásanyag teriületén természetükből adóđóan adatgyüjtésekrőí van leginkább szó, de előfordul tárgyi an yaga is /komapohár, lakodalmi jelvények, bábtáncoltató, betlehem stb./. Ez a terilet is jóformán teljesen feldolgozatlan. Különösen a mesegyüjtés nehéz már a megyében, leginkább csak a volt csel édség körében, eldugottabb pusztákon lelhetők fel a népköltészet e remek darabjai.

## A gyüjtômunka elsődleges feltétele:

1. A személyi feltétel. Csak egyetlen néprajzos szakember van a megyében. Zárójelben jegyezzük meg, hogy Baranyában 5, Bács-Kiskun megyében 6, Gyór-Sopron megyében 3, Csongrádban 5, Vasban 2, Zalában 2 néprajzos szakember van. Ơnkéntes gyïjtőink száma is viszonylag alacsony, minthogy kevés kevés a honismereti szakkörök száma is. Az önkéntes gyüjtók munkája bizonyos fokig dotálodik a pályázati dijak kiosztásával, de ahol honismereti munka nem néprajzi pályázat elkészit ésében, hanem tárgygyüjtésben, adatgyüjt és ben, községi monografia irásban nyilvánul meg, jóformán ráfizetés a szakkörvezetők számára, mert ha meg is kapják a 150-180 Ft. tiszteletdijat, azt el is költhetik gépeltetésre, fotózásra stb. Igy adódott olyan eset is, hogy jó néprajzi gyiujtók és szakkörvezetók inḱjbb kifizetódóbb melー
 pev - 1 oren.

A személyi feltételek körébe sorolnám az ifjusági pályázók nevel ését, ugyanis a Lábodi Szakkörön kivảl, amely évente pályázik, nincsenek ifjusági pályázóink. A középiskolák igazgatoit kellene felelóssé tenni, hogy minél több diák indul jon a megyei néprajzi pályázatok ifjusági tagozatán, amely kétévenként egybeesik a Helikoni pályázatokkal. Ezekből az ifjusági pályázókból évek mulva várhatólag jó önkéntes munkatársak lehetnének.
2. . Tárgyi feltételek. Elsőként kell emliteném a népmijyészeti darabok tárolásához elengedhetetien raktár kérdését. Ev ézớťa raktárhiánnyal küzködik a Nuzeum* eddig még kisebb darabok befértek még. Most már akkora a zsufoltság, hogy fér be, s a meglevó anyagot sem lehet korszeruen tárolni. a selyemféle anyagot nem tudjuk felakasztani, mert már nem fér be a szekrénybe, a selyem l-Z év alatt megtúrik, ha hajtogatva van, a vasak egymást érik és egymástól rozs dálnak, a fából levó tárgyak egymást érik és egymást szuvasit ják el. 1971-re igért a Somogy megyei Tanács megoldást, addig viszont feltétlenül szükséges lenne egy ideiglenes raktározó helyiség biztositása, mert ilyen raktári kör rulmények között lehetetlen már az ujabb tárgygyüjtés. A muzeum rendelkezésére bocsátott néprajzi tárgyváśrlási összeg ilyen rak-
tári körưlmények között elég, de ha azt nézzük, mennyi mindent kellene még sürgôsen, éppen ebben az elkơvetkezendő 2-3 év ben begyiujteni, - ahhoz képest kevés. Amennyiben, nem kapunk sürgósen raktéri helyiséget a néprajzi tárgygyüjtés quatern sem rendelkezik il lehet ofk squarmitemi. Egyetl en megjei muzeum sem rendelkezik ilyen


A néprajzi gyüjtómunkához szüks éges magnókkal, fenyzepezogeppel, filmfelvevơvel rendel kezünk, megfelelően gyümölcsöztetni e korszeriu gyüjtobeszközöket akkor lehetne, ha több szakember is lenne. Nagy nehézségünk pél dául, hogy nincs saját fényképészünk. A Fényképész KTSZ-hez leadott filmjeinket a szériában tört énó elơhivások következtében összekarcoltan kap juk vissza, kiállitáshoz törtéņ́ nagyitásnál ezeket a karcolt filmeket, nem lehet már felhasználni.

A tárgy és adatgyüjtéshez igen fontos lenne, hogy a nehezen megközelithető helyekre autóval lehetne kijutni. 1966 -ben néprajzi gyüjtơmunkára 2 iz ben, 1967 -ben 1 izben kaptunk autót, amikor nép= rajzi gyüjtésre tudtuk használni, de egyetien al kalommal sem állt az autó teljesen a rendelkezésünkre, mindig másokhoz kellett alkalmazkodnunk.

## A FELDOLGOZÁS, PUBLIKÁLÁS LEHETÖSÉGEI.

I. $/$ Népi diszitômüvészet területén:

1. Kiadvány: A kiadványtervbe mindenekelőtt az eddigi és ezután beérkezó pályázatok anyagából kell a legjobb részeket bevenni, fóként a himzés, a tojásfestés, a népi kismesterségek adatfeldolgozásait lehet várni e munkatársaktól.

A somogyi népi müemlékek, népi épitkezés köréből feltétlenül szükséges lenne, tudományos és népszerüsitõ szinten szakember feldolgozását kiadni, itt fơképp épitész szakemberre gondolunk.

Mivel a Muzeum kiadványí kerete az összes muzeumi teruletre 10 iv, és ebb61 éventelegfeljebb $2-3$ iv jut a néprajzi területre - a népmüvészeti kiadványok nagyobb hányadának vagy a Somogyi Almanach-ban, vagy a Somogy megyei Tanács Müvelődésügyi os ztál ya külön kiadványaként, illetve a Hazafias Népfronttal, Nótanáoscsal és a KISZ bizottsággal közös kiadványban jelenhetnének meg. Hiszen a tömegszervezeteknek is van pénzük kiadványra, ha nem is egész költségvetésre, de részösszegek kifizetésére. Igy kellene pl. kiadni egy Somogyí himzési mintakincs könyvet, himzó, népmì̛vészeti képeskönyvet, általános iskolák rajztanárainak, hogy ne a népmüvészeti boltok termékeivel azonositsák a népmüvészetet.
2. Kiállitásokban mutatnánk- be egy-egy nagyobb tájegység népmüvészetét. Nem helyes elgondolás az, hogy járásonként mutassunk be egy népmüvészeti házat, hiszen az egyes népmüvészeti egységek nem azonósak a mai közigazgatási egységekkel és figyelembe kell venni a megközelithetóséget is. A kuilönféle szempontokat egyeztetve a következő javaslatokat tesszük:
a. A Balaton partján a szántódi komplexum helyreállitása.
b./ Zamárdiban egy boltives tornácu balatonmenti tipusu ház elsô szobájának és konyhájának berendezése, a hátsó szoba berendezése faragómühel ynek. Az or®zágut mentén van egy ilyen eladó ház/Zamárdi, Uj sor 67. Hajdu Ferenc háza./ a magaslaton, amel yet felt étlenuil meg kellene venni. A faragómühely késơ tavas ztól kora Gszig mükơdne és árusitással is foglalkozna. A két berendezett helyiség orzésével és tárlatvezetéssel Piller Dezsó tanárt biznánk meg, aki több mint egy évtizede gyüjti Zamárdi és környéke régészeti és néprajzi emíékeit, kell6 hozzáertéssel rendel kezik és eddigi önzetlen gyüjtő és népmüveló munkája igy komoly értelmet nyerne.
c. Folyamatban van a buzsáki népmưvészeti ház megvétele és berendezése. It t a kiállitási rész mellett terveztünk egy himző szobát is.
d./A siófoki népmüvészeti kiállitás berendezés ét a Beszédes József Muzeumban vállalta az Országos Néprajzi Muzeum. Egy évet már késett ennek elkészitése a vizgazdálkodási szervek kérésére, de 1968 nyarára feltétlenül el kellene készülnie.
e. / Kaposváron az 1971-es év utáni iđószakra tervezett néprajzi kiállitás mellett javasolnánk két mühel ynek a megvételét, mint pl.egy mézesbábos /Sótényiék mưhelye a Kanizsai utcában/ és egy fazekasmühelyt/Horváthék mühelye a Kanizsai utcában./
f./ Feltétlenuil egy zselici házat, gazdasági épületekkel be kellene rendezni. Legjobb lenne Szenna, mivel az esik legközelebb Kaposvárhoz. Szennán a református templomot is rendbe kell hozni. Szennain zóha Pefi licli háza
g./ Egy belsó-somogyi kiállitást kellene létrehozni Csurgón.
h./Amennyiben Kaposváron szabadtéri kiállitás megvalósulhatna a Keletivánfa-hegy és a Róma-hegy közöt ti völgybe javasolnám. Fel kellene állitani Délomogyi házat gaz dasági épületekkel, zselici házat gazd. épületekkel, Belsó somogyit / ©sököly/, horvát házat, szuloki német házat, egy haranglábat/pl. darányit/, egy malmot, külsô pajtás kertet és néhány mühelyt/takács, kékfestô, ács, kovács/. Balaton melléki kôtornácos házat, külsósomogyi házat /pl. Bábony, Andocs/gazdasági épületekkel.
3. Filmek: egyedül a pásztormüvészetről szoló kisfilm van forgalomban a megye népmüvészetéről. A Tolna megyei néprajzi kisfilmfesztivál és a Zala megyei néprajzi fotópályázathoz hasonlóan Somogy megyében is be kellene vezetni ezeket a hasznds versenyeket. A Somogy megyei Muzeumok Ibazgatóságának, a Somogy megyei Tanács Miuvelődésügyi 0oztál yának és a Megyei Müv. Ház összefogásával az 1964-ben már tervezett filmkört életre kell hozni, amely más somogyi kisfilmekkel együtt népmüvészetieket is készitene.
4. Képeslapok: Somogy megye népmüvészetéról a törökkoppányi, a csökölyi, a szennai, a karádi, a Buzsák környéki, a somogyszobi és somogyudvarhelyi, darányi, ecsenyi, lakócsai, drávafoki viseletekról, valamint a legszebb népi müem-
lékekrôl a Képzômüvészeti Alapon keresztül képeslapokat kellene fagalomba hozni.

## 5. Népi iparmüvészeti termékek

A himzó és szövóasszonyoknak tanfolyamokat kell szervezni. A Népmuivel éstudományi Intézet már több megye kérésére szervezett ilyen tanfolyamokat. Somogy megyében egyetlen himzőasszony sem szerzett himzószakkörvezetơi képesitést. Csak Karádon és környékén 40 himzóasszony van, akiknek pár éve nincsémegrendelése. A megyében többfelól tudunk arról, hogy szivesen dolgoznának himzóasszonyok a Háziipari Szövetkezeteknek fóként a Balaton melletti községekben. A Népi Iparmuivészeti Tanács nem k vánja növelni a Somogy megyében a bedolgozó himzóasszonyok számát. A magyar kézimunka igen olcsó a világpiacon, következésképp igy a himzớ is kevés összegért kénytelenek dolgozni. A munkadijat nem is igen lehet emelni, mégis sokan lennének igy is, akik szivesen himeznének eladásra. A himzőasszonyok himzési technikáját és izlését fejleszteni kell: ezt egyrészt tanfolyamokkal, másrészt megfeleló mintagyüjtemények kiadásával lehet elérni. Viszont megfelelơ munkaalkalmak teremtése is a megyére vár..
A következó ágakat kell megteremteni:.

1. Karádi központtal karádi himzés / apos, lukhimzés,stb./
2. Törökkoppányi közzet keresztszemes himzéssel.
3. Csurgó központtal Belsó-somogy szôttes.
4. Lakócsa központtal délszláv szôttes.
5. Buąák központtal buzsáki himzés /rátétes, vézás, boszorkányos \%
és ennek érdekében megyei pályázatok.

## II. A népzene:

1. Kiadványok keretében az eddigi gyüjtések eredményét kell publikálni. Elsőként emliteném Olsvay Imre somogyi gyiijtését kb. lo ivnyi anyag, valamint Egyïd Ârpád zené gyüjt白sének kiadatását.
2. Filmet késziteni ma élơ népzenészeinkről.

## III. Néptánc:

1. Kiadvány keretében Egyưd Ârpád gyüjt ését kell szorgalmazni, Tóth Tihamérét, stb.
2. Táncfilmeket kell késziteni.

Feldolgozni az eddig raktíron lévô filmeket, elsôsorban Együd Ârpád anyagát.
IV. $-\mathrm{V}, \mathrm{Népkölt}$

1. Kiadvány keretében közzé kellene tenni az eddigi legjobb gyüjtéseket, mint ahogy a Rippl-Ronai Muzeum ezt más néprajzi témákkal együtt elkezdte. Dr. Eperjessy Ernô Belspo-somogyban végzett hiedelemtörténeti gyüjtés ét , ill. doktori a sszertációját kiadhatná a megye.
A népköltészet gyujłtését és publikálását szakember hiányában foképp esak önténtes gyüjtīkre támaszkodhatunk,
ezért kiadványainkkal minél több embert szeretnénk gyỉjtésre sarkallni.
2. Filmet kellene ma élô népszokásokrơl késziteni, mint a kơt csei bucsu, a nyársdugás, betlehemezés, lakodal om, ezenkiviul néhány jó adat közlórơí, mesemondóról, népi költókról /Sas József, Gutman János/?
