GruiJTö: CSEDINSIKY MARRA
Grivitesi. 100 ": 1970.

- TART: EGT ZSELK SÉGI PARASITBOGNAKD.OL...
$6 \log , 20$ fito

FOLDRADU RUTATO: ZSELICKISNAK
sakrmetato: $\overline{X V}, A, 1$,

Lelta'kon's
A'tUEVETVE AL FGYSE'GES LTK. '1896. - O. TETELE ALÓL

Egy zselicségi

# parasztbogndirrd... <br> 1970 





Bölcső


Szánkó.


Belsơ Somogy egyik kis Zselicségi falujában, Zselickislakon, élt Valler Mihály, aki pásztor őseitől örökölt kézügyességgel, apjától, nagyapjától ellesett mesterségbeli fogásokkal dolgozott és készitett favellákat, gerebléket, szánkókat, kerekeket, hordókat, s megannyi használati tárgyat, melyeket szinte lehetetlen mind felsorolni.
1970. nyarán jártam elôször Zselickislakōn, ahova köcsög és cserépfazék gyüjtő szenvedélyem vitt. A Kossuth Lajos utca lo. számu boltives tornácos házban, csalódottan láttam, hogy \& cserépgyüjtö szenvedélyemet itt nem elégithetem ki. Ahogy hátra a pajta felé sétálgattam, megláttam egy remekbe készitett fagereblét.Ez fölkeltette érdeklödésemet a gereble készitôje " Vellás Miska " bácsi iránt, mert igy hivták ớt ezen a vidéken. Az idősebb korosztályból nincs aki ne emlékezne Ôrá Szennában, Gigében, Csökölyben Toponáron.


Vonyószék szabályozható "feje".

Hátul az udvarban az istálló és a félszer után volt a munkahelye, magakészitette féltetốs szin. De télen sem volt rest, a szobába is bevitte a vonyoszéket és ott dolgozott.


Vonyószék.

A fát, amely és maga vágta ki a legmegfelelőbbet. Leginkább bükkfából és iharfából dolgozott, de a hordókat tölgyfából készi-. tette.
A szerszámait is saját maga csinđ̉lta, igy a vonyószéket, a kis-görbületü, a nagy-görbületü vonyókés, a simitó, a furó, farészeit. A szerszámok vas részét egy rokon kovács csinálta.


Furó.


Nagy-görbületü vonyókés.

A topor nyele a sulok is Miska bácsi munkája. A sulkok különbözö méretben készültek, 1 kg -tól a $20-25 \mathrm{~kg}$-ig. A sablonokat, hajlitófákat, szoritó-


Sulkok. kat, cirkliket /- körzöket szerszámnyeleket, mind mind 8 készítette fából,s csak率 elkerülhetetlen esetben használt más anyagot. Mindent fa csappal fa szeggel erốsitett össze.
Az erdôbớl hazahozott fát lehántolta, majd elhasogatta és a megfelelö maretre földarabolta. A nagy gyaluval meggyalulta. Ezután toporral alakitotta a szükséges formára. A nagyobb darabokat

- lovas-szánkót, jármot-készítette igy.


Topor.


A favelláknak a mestere volt. Ennek az anyaga az iharfa, a vonyószéken elkészitette a velta ágait,majd amikor $50-100 \mathrm{db}$ elkészült, egy nagy üst forró vizbe fözte. Azután a hajlítófa közé szoritva a forró kemencébe tette, melynek két része volt. Egyik felébemrakta be a vellákat, a másikba tüzetrakott szijáccsal. Igy száradtak meg a vellák, s e közben kapták a szép színüket.
A gerebléket sablon alapján
luggalta, s merevitöhek magahajlitott fát használt.


Gereblék és favella.
A hordó készitésnek olyan mestere volt, hogy szemmértékre szabta ki , minden mérés nélkül, s mindig a kivánt mérete lett a hordónak.
A süt解lapátot a nyakánál fa-csappal csuklos $\neq a n$ illesztette össze, hogy a kenyeret könnyen lehessen bevetni vele.


Sütởlapát.


Klumpa vájó szerszámok.


Kaprincs.


Szép klumpákat csinált, melyeknek fơleg a háboru után volt nagy kelete. A magekészitette eszközöket "szekerezéssel" adta el. De dolgozott rendelésre is. Tavasszal széna kaszáláskor megrakta a szekerét
vellával, gereblével. s ment falurol- falura és kiabálta " Vellát vegyenek !!" Összel inkább szánkót,hordót , kendernyüvöt , rokkát kínált eladásra.
Egy vella ára - ahogy
az unoka emlékszik öt pengö volt, a harmincas évek végén.

Csurgó, Szigetvár, Karád, Dombóvár körzetében járt. Később Miska bácsi
átadta az eladást a fiának s Ö csak otthon dolgozott.

Prés.

1947-ben halt meg, 81 éves korában. Szinte azt lehet mondani, hogy az utolsó hétig dolgozott vidáman, fütyörészve, dudorászva.

Mesterlevelet nem szerzett soha, de mestere volt a fának s féltve ơrizte tudományát; ha vendég jött, leült, nem dolgozott tovább, nehogy ellessék a fogásait.

Velláival még forgatják a szénát, gerebléivel még összetakaritják a rétet, kádjaiba csurog a must, hordóiban még forr a bor. Itt ott még fonnak az O" készitette rokkán. Bölcsơit, jármait már nem használják. Sütơlapátjain ritkán vetnek be kenyeret. Emlékét őrizze ez a kis irás és a fa 千eszközök, melyeket készitett.

Kaposvár. 1970. szeptember.

```
Adatközlö: Zsig József
Fotó: Toldy Kont
Összeállitotta: Csepinszky Mária
```

