GUİJTO": GAA'L NAGT GA'SPA'RNE'
GUIJTE'S IDEJE: 1971.

- TART: EMLÉKEIM SRABADI KÖZSÉGROML


Föhbraju mutaró: SQABADI
SAKOUUA NO: XXVII,

PAPIRIPARI VALLALAT


KISKUNHALASI GYARA
Leltárona's
ATUEVETUE AZ EGYSÉGES LTK, 1930-AS, TÉTELE ALÓL


Gadá: Nagy Ga'sparmé
Emlékeim Szabadi Községról
1971 febmar 4.

Nivel távol élek nincs módomban a kaposvári leqéltárban megkeresni a falu eredetét, de annyit a már nem éló rési öregek elbeszéléseiből, hogy a török időkben a "H E J A S Z Ó D OM B " elötti legelơn ásták el a haramgláb harangját, aminek olyan messze elhallatszott a hangja, hogy párja nem akadt a kömyéken. Bzerhétszázas évek végén ásták ki és ez a kisharang "lélekharang" ma is ott van a tamplomtoronyban. Wikor az első világháboruban elvitték hadicélokra a harangokat inkább adta a falu a két nagyharangot és nem váltak meg a kisharangtól. Arit elvittek harangot a korabeli fényképen 1822 év felirása látható.Nost is egy nagy harang mellett csilingel érces szép hangjával a fétett kisharang.

A falu északi részén első osztályu egyenes szántófölatáblák, délre pedig dus szénarétek, "Gátikert" maja a Kapos folyó köhiaján át a legelb̋re vézet az ut. A völgyben kendezáztató tavak, sárgaföldes gödör és a " SÖTÉTHorAó"és " VILÁGOSHORNÓ"vezet fel a szÖlódombokra az "ÖREGHÖGY", -"KISHÖCY"-re.
A huszas-harmincas években szántójukon főleg buza, rozs, árpa, zab, borsó, lucerna és kukorica termett. Külön részben a "Kenderfoldön" kendert répát, mákot és "Kábosztát" termeltek. Elkülönitett részen volt még a burgonya a " Kolompérfößdben ". A rétek a dus szénát a füzfabokrok pedig a füzfavesszót adták a. "vékák" kosarak fonásához.A szőlődombokon kevés nemes szőlô,főleg "Noha" otelló volt. A tetőn kisebb eraók, amiból fát árverezett minden évben az elöljáróság. A szólơk alatti lejtôn a legeló felé nagy vadkörtefák sorakoztak. Wikor elvirágzás után már Iádszott a termés, egyik vasámap mint a,faárverezést is dobszóval hirdették és árverés alá vették a vadkörtefák termését is. A csöszt bizták meg vigyázzon, nehogy más dézsmálja a fát, ami minden évben másmás gazdára talált. Gyümölcsét majãnem egyidőben a többiekkel hosszu poznákkal leverték, zsákba szedték és otthon a padlásra öntötték mig megsándult, utánna a"szómazsákba"tetté́k, hogy érlelödjön, puhul jon. Ha már barna izletes syümölcs lett, hasenés ellen orvosságnak is használ ták.
A faluban a házak táján a fehér és fekete "szödörgye" fák mellett szilva, szertiványi alma, savanyualma, de körte és egyéb gylimölcsfa rittkán volt. A megमyfa minden szérün található volt a "ögye"mellett. Télen kedvenc csemegéjük volt a favágitón érlelődő uritök, amiból kenyérsütés után a kemencében, vagy a bubos kályha etetőjének forró hamujában sutöttek.

Mivel egész nap a földeken dolgoztak legtöbbször csak száraz ételt vit－ tek magukkal．Főtáplálákuk ilyenkor kenyér ，füstölt hus，szolonna，vörös－ hagyma．Italt vizet，vagỳ bort a＂Csöcsöskorsó＂ban vittek magukkal，mert a kö a folyadékot jó hüvösen tartotta．Dsténkint föztek inkább，mikor a esalád a mankából hazatért．Teggyakoribb ételuk a krumpli Ieves＂mácsik＂ ＂sufnudli＂，rétes，pogácsa，＂tik＂－leves，pörkölt és＂sültik＂．Nagyobb mun－ kák elött mákos diós，szentjános kenyerés köttet sütöttek．＂Fölöstököm＂， a reggeli legtöbbször rántott vagy tésztaleves，hagymával és szalon－ nával sưlt tojás volt．Akinek módjában volt fejni，paprikás turót，vagy tejbe apritott kenyeret reggelizett．

A pógámak volt egy pár lova，tơbb tehene，aisznaja．A szegénynek a zsel－ lérnek csak egy esetlog két tehén állt az istállójában，amit sokszor szekér elé fogott．Akinek egyik se volt，azok＂rob．otba＂fuvarért dolgoz－ tak a pogárnak．Vöröstollu tyukot，kacsát，libát＂Ludat＂neveltek． Az utóbbit fóleg a lányos házaknál nevelték a toll miatt és iskola után a kislány dolga volt a＂zsibákra＂azaaz a kislibákra vigyázni． Az ablak alatt a kiskertekben tulipán，jácint，császárkorona，pünkösdí rózsa，rozmaring，az ablakokban＂muskándli＂virágzott．Rózsa ritkasszám－ ban volt．A－módosabbak pitarjában＂Oleárdert＂is találhattunk，a szé－ rükön a mesgyén néhol orgonabokor virágzott．
A házầ cseréptetósek，a zselléreké általában zsuppos volt．A lakoházban az utcai részen，volt az ⿴囗⿰丨丨⿱一𫝀口inú＂esószoba＂，amit rittkán használtak．Itt volt a＂sifonyér＂－ban az ünneplóruha，a vetett emeletes ágyban pedig a felhuzott csipkés，himies huzatu párnák egymásra rakva．Bbben a szobá－ ban logtak a szögön a mestergerendán az ünneplős csizmák．A sarokban ott volt a savanyu＂káboztás＂hordó is．Ablakmélyedésekben bmimminm ＂birsomák＂sárgultak．Itt volt még a kihuzós nagy asztal négy székkal， a nagy lógós＂petróliuni＂diszlámpa．falon üveg alatt nagyitott szi－ nes családi fényképek és szentképek váltakoztak．Legtöbb esőszobában taléható volt még egy nagy falitükör és a bekeretezett menyasszonỳ koszoru．A＂sifagér＂tetejére rakták rendben azokat a rózsás porcel－ lán tányérokat，tálakat，amiket csak ünnepélyes alkalmakkor basknáltak． Az egyik，akasztósban voltak a felsőruhák，a másikban a＂türet＂vászon abrosz，törölköző，konyharuha．Ott sorakoztak a．＂végvásznak＂，20－30 röfös vászontekercsek．Még az elsószobában volt egy fiókos sublót az ünnepló gatyék，pantalók，üngök vászonpéntölök és kapcák részére．Az alsó fiókban tartották vászonzacskóban az iratokat，pénzt．Ezek között volt a＂móring＂ levél，－házassági szerződés－，a＂sexiókról，hódok＂－ról，azaz földekről a telekkönyvi kivonatok．A ruhák közé levendulavés banyavirág száraz le－ veleit tették molyok ellen．A sublóton felül tartották az ünneplós csa－ tos imakönyvet，a nagy bibliát，－a szentek＂életit＂－．

Mivel az elsô szobát csak ritkán ünnepélyes alkalmakkor használták, állandóan zárva volt, havonta egyszer kereszthuzattal szellőztették. Évente egyszer husvét táján kirakták az ágynemüt a napra a lefektetett létrára. A létrák alá széket tettek. A felsőruhákat a két fa közé elhelyezett rudra akasztották szellőzni.
A lakószobában rendszerint egy nagy fiókos asztal volt közel az ablakhoz faragott.padsarokkal és néhény székkel. A falak mellet két-három ágy festett kékvászon mintás takaróval. A butorzathoz tartozott még egy fiókos sublót, rajta "kalázlik" azaz üvegpoharak, szines porcellánbögrék, lurdi liáriaszobor és feszület. $\mathbb{E}_{i}$ fülött a falra akasztott nagytükör, honal jába odadugott levél, iratesomó és dohányzacskó. A mestergerendán száradt az aprószemü " csigvándi" a durrogatás"-hoz azaz apattogatott kukoricához sok kukoricacső. Az ágy ak elött két-két "szómaszék", némelyiken rákasztott nagy feketeszemü rózsafüzés. A lakószobában állott a zöld vagy barnaszemü öblös cserépkályha párkánnyal. A kályhát a. középső helyiségból, a fưistös nyitott konyhából, venyigével és csutaszárral fütötték. E szobában volt még egy nagyobb láda amiben a dogozó, ruhákat tartották. Ezt ülőkének is haşználták, de fôzésnél a gyuródeszka helye is volt. Télen a szóbában föztek és erre a célra a falhoz épitett tégla „ sporhelt" szolgált.Sütôje is volt, krumpli és kisebb tészták sütéséhez. Az ajtó melleti faszéken kis "teknyő" vagy lavor mosakodáshoz, oldalt a "szögön" a " türüközökendó". Nyáron a pitar lépcsőjére tették az edényt és aláállva ott mosakodtak az általuk főzött háziszappannà, de ünnepkor szagos szappannal. Ha meg utjuk sietős volt a lovak vályujából vették ki markukba a vizet arcukra. A szobák akkor még hó¥ehér meszeltek voltak. "Pallós" szoba csak a módosaknál és ott csak az"esószoba". A lakószoba földes volt, amit szépen simára sikáltak." Lgy cserép tejesfazekat kilikasztottunk, vizet öntöttünk bele a lik köré töttïk az ujjunkat,osztán szép karikákat öntöztünk cifrán a szoba födgyire. szerettem a födes szobát, mert jó hüssöt adott nyáron." Bizonyitgatta a már meghalt Kun Kati néni. Világitásuk a falimécses lenolajjal, vagy az asztal fólé fügesztett bádogtán yéros lógólámpa petróliummal. Az ablakdeszkán a sarokban szokott lebni a gyujtós " iskátula" a pipa és az "okula" tokok. A szobában nélkülözhetetlen volt a " sámedli" és a "Kisszék" .- Ezeken ültek és "zsurmolták" a kukoricát az apró jószág részére. Télen a miacskák doromboltak armeleg sarokban, de nagy hidegben a kutyát is beengedték az asztal alá.
A két szoba között volt a nyitott, füstös". konyha. Ajtaja kétrészes felül kinyitható. Ablaka nem volt. Az ajtó felett volt a téglányi nagyságu füstlik, amit időnkint kinyitottak, vagy elzártak. A szabad kéményben
füstölték a hust. A fürészporos tïzet a kemence tetejére rakták. Már a füstölés miatt is télen a konyhát csak kenyérsütéskor és az álllatok eledelének fözéséhez és melegitéséhez használták.Butorzata alig volt. Oreg láda és egy-két polc a nagyobb fózobedények számára. Nyáron, illetóleg már a füstölés után tavasszal kimeszelték és a sütés, fözést itt végezték. Bkkor a fözőedényeket a kemence tetejére és a fali polcokra rakták ki.
A ház alsó végén a pitar utolsó ajtója a " kamura" volt. Ebben volt a"pallásfözjárás". A "kamura elóterében volt a lisztesláda,korpásláda, zsákok, Iószerszám és egvéb szerszámok. Lekvárt sevanyuságot itt nem tartottak, ©zeket a szobálian a szekrények tetején tártották. rowaták. A házak rendszerint nagy telken és nagy udvarral voltak. Az udvar felsô részén istálló szénapajtával. A ház és istálló között voltak a z ólak.Az istállóban egy fali mécses világitott. Egyikjarkában öreg'faágy ,"szómazsákkal" párnával pokróccal. Mindig ott aludt egy férfi vigyázva, az állatokat, fơlleg ellés idején. Az istállló két részre volt választva. Egyikben a lovak,másikban a tehenek voltak "válu" karikájához kötve.Az ágy mellet kampos szögeken lógtak a mindennapi szerszámok, a"högyre" való szürtarisznya, avét dományok,meg az öreg szür. Az istálló ágyhoz egy hagyomány is fözödik. Ha a családban a legény megnósül az ágyban frissen megtömik a szalmazsákot,tiszta ágynemüt is huznak.mert az ifju párnak itt kell eltölteni a nászészakát.

Szabadi község magyarlakta részének többségi háza a leirtak szerinti. leiráshoz Tarr János portảját és berendezéseit vettem alapul. A falukisebb részénél, hol a németajku evangělikusok, laktak a házbeosztás,felszerelés és népszokások sokban eltérőek.

Pécs 1970 január hó 28-án.

Gaál Nagy Gáspámé
szül. Torma Erzsébet.
Pécs Semmelweis u 28.

A ház pincéje a telek lejtőssége folytán az utcasor egyik oldalán a ház homlokzati részén az utcára nézett, a másik soron pedig általában a ház végén volt. Sok helyütt a pincét a háztól elkülönitetten az udvaron vájták. Lépcsője és oldalfala téslázott. Itt tartották a vermelésből kihagyott répát,"kolompért" azaz burgonyát, étkezéshez homok alatt az "öccséget" / zöldséget/. A pince téglás oldalában nagy kompókon deszkapolc volt a kenyerek számára. Ugyonis ritkán sütöttek komquement, de akkor a család számának megfelelôen hat-nyold darab lavómagyságu kenyeret. Sült ilyenkor még egy kisebb ugynevezett " pompos " is, amit frissen még melegen elfogyasztottak. kenyérsütésnél élesztót nem használtak. "Sütni-való"-val dagasztottak a kenyereket.A sütnivaló az elôző sütés kovászából korpával kerverve készült.
A pincében voltak a kisebb boroshordók csapon. Voltak akik a csapot nem használták, hanem a hordóból " lopótökök-"ön át, azaz hébérrel szivták ki a bort. A nàgyobb hordók a szőlơhegyi pincékben voltak, honnan az itthoniakat pótolták. A"grádicsony, Lépcsókön sorban állotak a cserép tejesfazekak.Tetejük szegletes deszkalappal befedve. Innen horták fel a konyhába, ha már megalfudt, lefölözték a leffelt, utáma melegre tették az aludtejet aggani. Mikor egybeállt vászon turószacskóba kiöntötték csurgani. Ha tejfelből sok összejött faköpülőbe mmanááa tették és kiverték vajnak. A késu vajat tormalevelek köz j̈̈tt tartották a pince polcán.
A padláson sötét sarokban rudon lóstak a zsákok és ponyvák. Szellős részén tartották cihákban a fosztatlan tollakat. A sikál padlózaton halmokban a jabona. Kinek nem volt góréja, a kukoricát is itt tartotta. Ide teritették le a kendermagot, tökmagot,itt kapott helyet az aszalt gsümölcs is.

A "Vizmente" Szabadi községben, drága szülófalumban, a huszas években dobszóval hirdette közleményeit az elól járóság. Ilyen volt az adószadés a községházán, eredei fa, vadkörte árverés, ha elveszett egy nagyobb állat, megjött az orvos, vagy a pap szedte a párbért,bort buzát. Szabadi katholikus hivei az attalai plébania filiája volt. Onnan jött a hosszu szekér a kispappal, dékánnyal párbért szedni. Egy házápár egy méró buzát, a zsellérek rozzsal fizethettek. Félpár után egy"fölöntót" szedett. Bort megregremámmaihapriá az egyházi elöl járokkal történt megegyezés alapján fizettek. Külön volt a "stólapénz" is pár korona. Wikor beért a faluba a p续bános szekre nagy volt a sürgés-forgás a házaknál.

Mlóaze $\mathbb{C l}_{\text {ték }}$ az erre szánt gabonát, ocsusat " konkolos"-at nem fogadott el a pap és szégyen volt akivel ez megtörtént. Szemtanuja voltam egy ilyen párbérszedésnek mikor is minden ház elött megállott a szekér. Leszállt a káplán a kocsiról, elơvette a listát, diktáilit kitől mi és mennyi járt. Kiegnézte a gabonát,beleöntütték a faedénymértékbe, a " "fölöntö"-be.Lecsapozta a gazda, ha akarta, vagy megpupozta, hogy neki telik, had lássák. Tekintettel arra,hogy a pap szolgálatát a miséken kivi̛ll ritkán vették igénybe és mégis neki duplája jár mint a kántornak, ki a gyerekekkel győzkődik, nem tetszett ez a népnek, Fóleg akkoriban Kéry Elek esperes plébános kiméletlen párbérkövetelése, mivel a nagyon elésettektő is megkövetelte azt és halasztást sem adott. Ha nem tudtak fizetni, mint az öreg gyerektelen napszámos Vörös Jóska bácsiék a" tusósdrról",kikkel ledolgoztatta a járandóságot.öreg fáradt testük naphosszat répát egqyelt betegésen a pap kertjében. De volt ugy is,mikor mint vakációs diák a miseigazolványt mentem aláirattatni a plébania hivatalba, láthattam mint sorakozott a piros-téglás- széles verandán a sok lefoglalt holmi. Aki háromszori felszólitásra sem tett eleget a párbér lefizetésére, a végrehajtó ilyenkor foglalhatott. ott volt a verendán öreg sublót,fali nagyóra,-" köttyei" némén lógtał̌, székek és edéniyek.Szomoru látvány volt. Pedig a plébános négy községból kapta a párbért és mindenhonnan a dupláját, amit a községek kántorai.
Régi szokás szerint temetéskor az erre elkészitett bimes "pamukos" vászontörülközöt akasztottak a menet elején vitt keresztre. A filiáldban e kendó felváltva hol papé,hol meg a kántoré volt. Nem egyszer nem jól emlékezve soros akart lenni egymás után a pap. bból következett,hogy pap és kántor nem voltak jóviszonyban. Igy Szabadiban, hol szerették, a kántortonitójukat, mikor a kendôvel a papon volt a sor silányabbat akasztottak a keresztre, vagy lkettót és a szebbiket a kántor kezébe adták a szokásos nagy szál gyertyával. Párbér szedésnél azután ügyeltek a pap részér6l nehogy becsapják obket. De a falusi nép furfangos észjárása mindig kitalált valamit. lil kor szekérhez hordták a gabonát, ugy anakkor a bort is, amit a szekéren röşitett nasy hordóba kellett önteni a tölcséres sajtáron keresztul. Bevik leleménjes gazda / : Cifra jóska bácsi :/ csöves kannával hordta fel a bort pincé jéból. A kanna csövét belü eldugaszolta.A csőrészbe jó erós bort öntött, a kannába meg " löttyöt"- hogy mi nem ment még oda bele-. ikor a kamnájával a szekér éĺllott, büszzén dicsérte borát, töltött a csőból a pap, dékóny " mustra" poharába.Kétszeri kịnálásra is telett a csơbở. Azután fellépett a szekérre és a kanna hátul jából önötte az elkészitett bort a hordóba. Dzért nem diésérte a pap szaba-
diak borát.

Ha ezt a hosszu évekis plébániat veztő Kéry Bleket nem is szerették, annál inkább a káplánokat,kik sokat voltak a nép között. Azért is mert sajnálták is ơket, velük is zsugori volt a harácsoló plébános. Innen van már egy anekdóta is, amit a kömyék " kabátos " /értelmiség:/ emberei.között ment szájról-szájra. Ggyanis a plébénosnál sürün váltakoztak a szakácsnők, senki sem birta ki. Történt az egyik szakáesnő változásakor, ki mint az elơdei is leltár szerint átvette a majorságot. Egy ideig jól ment minden. Reggelenkint a zárt kamrából megkapta à napi főzés szükségletét, néha még bort is.A fözéssel nagyon megelégedett volt a plébános.Ki jártak misézni a káplánok Szabadiba,kik eddig mindig éhesek voltak, amiért a kántorné édesanyám
Hing teritett asztallal vánta Gket. Tfuk tudtuk meg, hogy milyen is az " Attalai rántottleves ".
Dicsekedett uj szakácsnőjével a. plébános mindenkinek, hogy senki olyan jó rántottlevest nem tud csinálni, mint a mostani szakácsnője. De öröme nem sokáig tartott. Négy hónap után ez a jó szakácsnő is felmondott. Iikor átviette tóle gazdája a leltárt,kereste rajta a tyukokat. Erra a szakácsnő azt felelte: "Hát mit gondol plébános ur? Niból készithettem azokat a jó rántottleveseket? Levágtam a tyukokat, leveséből lett jó 4 rántottleves-, a huswit meg megette a lesoványodott kispapja,kocsisa no meg én !"-
Volt nagy ámulat. Dühöngött a plébános. Akik tudták ơrültek és dicsérték a bátor szakácsnót. Mondta is a nép mikor 1938 meghalt, a vörös égitünemény láttán: " Tüzes szekérőn viszik a plébánosunk lölkit, de nem a mönyországba." -
seménye számba ment més, ma mérkezett a " doktor". Szabadi akkor Gölle közsés orvosi körzétéhez tartozott. Jó messze, hova vasut nem ment, gyalog, vagy kinek kocsija volt, csak végsó esetben keresték fel. Hosszu éveken át ott Dr. Wachsmann volt a körorvos.Más a huszas években is elés idós volt of körzetéhez sok község tartozott. Minden hónapban egyszer a küzségnek fogatat kellett kül deni érte. Il jenkor dobszóra az iskola tantamében gyultek össze a betegek. Sz alkalominal kaptak a sjerekek, csecsemðk himlôoltégt, mikor a bábának kellett: segédkezni. Az meg zoiáó doktor, ahog an nevezték lefilt és eléje já-
 tette, az ablak elé 41 , hogy jobban lásson. Ha felnóttet vizsgált a tábla mögé vitta"kopogtatni". Eyy kanállal vizsgálta a torkokat,néha ugvan megtörölte. ikor végzett at az asztalhozüt sorra irta a porokat " itatósokat" azaz a kanalas gyógyszereket.

Windig megkérdezte ki van soron,mit is mondott neki mi a baja.Az bemondta és megirta neki a receptet. Utánna mehettek laposvárra, Dombóvárra, ha volt pénzük vonaton, vagy gyalog a patikába. -egtöbbször egy szomszéd befogott a közeli piaci napon és ez alkalommal hozta el az orvosságokat. A közeli berki patikában nemvolt nagy készlet. De ugy vélekedtek, jobb és talán jobban használ a gyógyszer, ha azt városból hozzák. Orvosi ellátás akkor igy alig volt,olyan falun, hol helyben nem volt orvos.
"Az öreg zsidó orvoshó minek is mönnyek, hiszön már alig lát U, oszt a porbu van még az ángyinak, az is szogáhat a kehösödés ellen ".- mondogatta az iáss beteges reomás Bán Örzsenéni.
Ha meg valaki nagyon pirosan feküdt az ágyban" tüzes mainh vót és férebeszé㇒t" , a bába segitett. "Mellyére" jeges vásznat kötött a betegnek, az levitte a"tüzességet"/lázt/.
Télen a biró embereket rendelt ki, a berekból jegłet termelni. A jeget a kocsma udvarán lévő zsuppos jégverembe hordták iljen célokra. Ha meg a tädosgulladásos beteg a rendes orvosi kezelés hiányában meghalt-ez akkoriban gyakori volt- ugy vélekedtek." Isten igy röndüte,atta evötte."

Higeniáról akkor alis lehetett beszélni. Csak mosakodtak, nem fürödtek. Nasy fitkán, ha orvos elé kellett menni a "pálósajtár"-ban készitettek furdobizet . Myáron lény ok, menjecskék, eyerekek jártak ki"förönni" a " mesterforsdohöz". B hely nevét onnan vette, hogy a tanitócsalád, iparosok ide szoktak menni fürödni nyáron a kapos foIyó kanyarba.

A falu mindennapi bletében egy kis szines folt volt, mikor a vándorcirkusz évente egyszer-kétszer megjelent. Az utca. kis terén, jelmezben rövid produkciót bemutatva, hangos dob és trombitaszó mellett jelentették be megérkezésuket. A kocsma helyiségét béfelték elóadás cél joira. Fộszámuk a bohoc, akrobata, zsonjlór és néha ügyes kutyusok, vagy egy kis majom volt. Belépóaij à sok tiszteletgégy mellett 40-50 fillér volt. A terem zsufolásig megtelt ily enkor. A pénztároşnak ugyan nem sok dolga akadt, mert a tiszteletjegyekkel a bevétel rendezódött. Ugyanis tiszteletjesuet kapott, hihez bekötötték a cirkuszos kocsit huzó állatolteţ és szénét is adtak. Tojás, szalonna, tyuk is volt néhány tiszteletjesy ára.
A tanitó ur betenitásával egyser esy évben szinmüvet is elibadtak. Piros bugu elárist. Falu rosszát. Az ifjuság boldogon szerepelt a szinpadon és a"pirositóval" nem-fukarkodtak.

Abban az időben élo öregék még nemhogy némafilmet，de még előadásokat sem láthattak．Kinek is jutott volna a munkától fáradtan keđve，vagy pénze elmenni Dombovárra，vagy Kaposvárra egy kis efajta szórakozásra． Egyszer aztán igazi szintársulat érkezett a faluba．A huszas években ilyen falun ritfjaság volt．Apró jeleneteket adott elő több szereposz－ tásban az öttagu szintársulat．Nagy izgalommal várták az elơadást．Hi－ re ment，hogy primadonna is van ！＂Oszt Göllébül a segédintézó lóhá－ ton gyütt utánna kurizálni＂－sugdosták egymásnak az asszonyok．Ott ult az elsô sorban és virágbokrétát dobott lába elé a primadonnának，aki olyan szép volt kifestve akár egy＂Mária＂．－állapitották meg a legé－ nyek．Látták，hogy családunk is ünneplősen indult az elóadásra，igy ök is csizmát huztak，fehér＂üngöt＂és smingeminmminen＂selömkeszkenỹ屯せ＂kötöt－ tek a fehérnépek．Ültek，álltak az előadás alatt，ki hogjan＂reckérozott＂ A második elóadásnál azonban történt valami．A legények mememovrihointraiconizmm hátul megmozdultak a a jelenet végén és＂hát lefölözik az intézőt＂，olyon virágüzönt zuditottak a primadonna felé，hogy az maja életveszélyben volt．gész krizantén bokrokat vágtak le és hatalmas csokrokkal céloz－ tak a szimpadra．＂Keszkenyóerósetés＂azaz meleg közben annyira hatása alatt állotak a müvészi ének，táncnak，hogy majd elfelejtettek tapsolni， uténa mes nein akarták abbahagyni．
A feluban elossor a tanitónak volt egy kis detektoros rádiója és ennek csodájára munk fúán sokszor sy illekeztek az ablak alatt．A tanitó ur kész－ séggel rakta nyitott ablakon át fejról－fejre a fülkagulót és boldogok voltak mikor hallották，de hinni alig akarták，hogy Pestról beszélnek， onnen sz6́l a muzsika．

Més a képviselơválasztások szakitották meg a falu egyhangu életét．Hal－ ler képviselő kortesbeszédét én is halloattam．＂Nem ösmerjuk，sase hal－ lottuk，ü se tudhattya bajunkat，ur ü，igér，de ugu₹ se ad sömmit，legföl－ lebb kis itaat a kocsmában，hogy tögyük kockájába a körösztöt．＂－mondá a irály Miska bácsi．Nem értették és meğsze is állt töluk a politika． Inkább várták október második vasámapját a bucsu napját．Ilyenkor be－ szaladt az udvarokba a vidéki＂rokonyok＂kocsija．Negjöttek a muzsikások is，a Kisberki，vagy kercseligeti fuvószeneker．A jó ebéd után beszélge－ tett a rokonság．Dlfogyasztotték a tiklevest，pecsönyét，rétest，kőtted és kalácsot．Kaláos az kalács．Ures kelttészta，tányér nagyságu kerek pe－ rec kemencében pupos pirosra sütve．A többi kelttésztát mesjelölik；má－ kos，đios kött，サasy kuglóf．Sorozsatás után az istállót tekintették mes a．rokonok．
A fiatalság gyülekezett már uj ruhájában a＂létányára＂．Ilyenkon megte－ lett a templom és a＂gyöngetơbe＂néha bankó is került．Iitánia után már a templom elött sorakozott a zenekar és zeneszó mellett vonult fel kocsmáig a fiatalság．

Ĉsz lévén még a kocsma udvarban gyült össze a falu apipa-nagyja.Kivonultak a bábosok "vaszakos" azaz a bazáros. iz ioosebbek a széles kocsmapitvarban, mig az eladó lányok félkörben egymásba karolva az udvaron várták a tánc kezdetét. A legények a zenekar mellett uj csizmában,fehér ingben várakoztak szemezve a lányokat. Dlérkezett a nagy pillanat. Ugyanis amelyik nősülendỏ legény bucsukor elsőtáncba hivja az eladó lányok egyikét, az lesz a párja egy életre és hamarosan következik a leánykérés. Szivdobogva álltak a lányok, Miklai Rozika is, mikor a szép szál legény Kum Sándor feléje közeledett a zeneszó felhanzása után. Lassu táncban irulva-pirulva fel sem mert nézni a leány a legényre. Össze is sugott egy-két öregasszony a lépcsőkön és Rozika änyja,-láttam, - , szemét törölgette.

Havonként egyszer-kétszer megjelent Szaßadiban is a "rongyoszsidó". Már a szélsô házaknál belefujt sipjába, mire a.falu asszonyai igyekez-tek-kí az utcára. Kötényükben kóc, avétrongyok, elnyütt"kapcataap", elmálott rossz keszkenyők. A rongyszedó egy rossz gebével cafatós lószerszámnal meg-meg állott szekerével a házak elött.Az ülésládájában rekeszek, benne cérnák, szines fonalak, pertilik, öveggyöngyök, konytyfésük, zsákvarró és kötótük sorakoztak. Lógós mérlegébe tette a zsiá́ a csereholmit és annak fejében adott pántlikát" singöllést", ki mit akart és kitmivel tudott becsapni.
Meti látogatója volt még a falunak az"énekégódis". C is a falu végén kezdte. Cebés kocsiját az országut mellett mindig egy csavargó suhanccal öriztette.Annak ellenére,hogy gyakran jütt senki sem tuàta, hol lakik, honan jütt. batlan koldus, ki a keźére szerelt járókával vonszolta magát. Nyakáben elul-hátul nagy vászontarisznya. ikor megérkezett bezavarták a kutyákat és a kiskapuben várták a koldust. Nagy merókanállal lisztet tettek a. koldus hátán levó lisztezsákbba. Egyesek papirban szalonnát, to jást, aszalt gyümölcsöt adtak, amiket a zmákmmoinin mellén lógó zsákba tettek. Néha a vak koldus is megjelent, ki szintén énekelve kéregetett. Azonban az erdei kunyhójukból mindennapés látogatók voltak a cigényasszonyok. A férfiak teknóket, fakanalat faragtak. Nem szerették a rendozeres munkát, inkább a kunyhóban, vagy a napon tétlenül feküdtek. Bgyeseknek hegedüja is volt és azon játṡzottak néha vagy ujév köszöntéskor a faluban. Gyergyó Gyuri bácsi hegedüje szólt legtöbbször és legszebben. Felesége 山́va néni a többi asszonnyal járta a falukat kéregetni. Sovány aszott lábára rongyot csavart " gunart", hátán meg sodfófára kötött vászonzacskót vitt. Abban Eyüjtötte össze a kepott hagymát, kenye-

- 11 -
ret, szalonna darabokat,ételmaradékot és néha a papirosba csomagolt döglött tyukot is. Mikor azt kérdezték tôle, hogy nem fél a dögöt megenni ? Válasza egyszerü volt." Maga sem elevenül eszi meg!.Délután vol't már mikor az asszonyok a kéregetésből hazatértek,igy a férfiak ós gyerekek éhesen estek rá az ennivalóra.
Néha gombát is szedtek, amiért cserébe használt ruhanemüt is kaptak a faluban. A falu hatánában lakó cigányok szegények voltak, éhesek, de sohasem loptak.
Íva néni meg-meg nyomta a hátát az öreg gazdaasszonyoknak, ezért kapott egy-egy korty pálinkát pipadohányra pár fillért. Csemegéje volt a pipákból kivakart nedves bagó, amit nagy élvezettel csámesogott hazáig és nagyokat köpködött tơle. Egészen kissi gyerekek is már pipáztak, bagóztak, mig ötcsüket a "fapólábon"-kisteknóben ringatták. Iskolába nem igen jártak. Nem lehetett kötelezni őket, hisz ruhájuk, cipó jük nem volt.
Gyergyó Gyuri bácsi kunyhóját magam is többször meglátogattam.Képeslapokat vittem a. kunyhokhoz. Frdei virággal kedveskedtek, Gyuri bácsi meg hegeduilt nekem. Nikor meghalt , koporsója. két egymásra boritott teknő volt és az iskola udvarán énekelte el a pap. A teknők közötta családunk által vett szemfedő tararta öt le, Dlisiratta a cigánysereg és hegedŭszó kiséretében tették nyugovára a szabadi temetóben.

Abban az icóben a faluban egykét iparos is volt. Egy kovács, egy asztalos egy suszter, maje a németajkuaknál kömivesek és ácsok voltak. Borbély évi gabona járandóságot kapott, miért is tartozott a megifegyezés szerint a munkát háznál elvégezni. Mỉhelye nem is volt.Akkoriban a. falu legfontosabb ïperosa a kutásó volt,mert a jó viz nemosak embernek, hanem állatnak is kellett. Az egész környékre kiterjedóen ezt a feladatot a csomai szólőhesyen lakó Mre屯zger család tagjai látták ell. A đurvább és egyszerübb vásznakat kicsi házi szơvószékeken maguk az asszonjok szütték. A himőseket a panutos vásznekat a körnjékbeli takácsmestereknél szövették. Az asszonyok maguk szabták és " masinán" maguk varták ruháikat. Pz eguséges formáju volt, mivel a népvisellet nem.változott. ablakostót
Házaló drótostót Eiabált be a házakhoz havonta egyszer-kétszer is. Gyereksereg inmartá örvendezve hellgatta a várdormesterek elnyuló hangu tótos "Van ee vaalami dróótóózni fóótóozni való" vagy "áábllákóót csinálni áábllákóót " munkaajánlatát. Nagy széleskarimáju kalapot, fehérvászon bó inget széles bórövvel és bocskort viseltek. Fóleg nyáron járták a falukat. Leültek a pitvarokban terhükkel. Hátiládájukben anyag és szerszám. Rozslisztet kértek a kovász csinálásához, amivel a yukas fazekakat bádog szögecseléssel javitották. A vánidorköszörüs a falu alsó-fel-
sô felén állitotta fell talicskaszerü köszörüjét és éles visitással köszörulte a késeket,ollokat. Wig ő dolgozott a feleség a gjerekekkel,-legkisebbet hátára kötve, - házaltak és vették fel a rendeléseket. Eiserǹyőket is javitottak. Az éhes gyerekek ilyenkor szánalmas ruházatukban kéregettek.
-.-.
Az első világháboru kitörése monimm erósen hatott a falu életére. A csendes szorgalmas dolgozó nép fel jėådult mikor szép fiait sorozásra vitték. Alnyomott szomoruság volt igazában a sorozásról hazaérkezó legények hangos nótája, amint nemzeti szinü pátlikás kalapjukkal kezükben borosüveggel végigmentek a falun. Könnyesszemü édesanyák, mátkák várták óket. A munka nagy része most már az asszonyok kezébe kerult. Jőtt is szegény Pócsi Ilona néni a tanitó urhoz; irjon kérvényt, eresszék heza óket a csatából,meg hogy hogyan lehetne nekik " távirikuni" vagy ez uton csomagot küldeni nekik. Lesték a kisbirót,ki egyben a postás is volt, hoz-e hirt róluk. uőttek is eleinte a szép katonaképeslapok Doberdó környékéről. A képeslapon dekungokban álmodozó honvéd, a lap felső mám sarkán lábszárvédős katona öleli át kedvesét.

Bkkor sziiletett meg, az alábbi nóta is:

> " Patikárus Pistabácsi gyüjjön ki :Három pakli pirositót hozzon ki Három pakli pirositó nem drága Kisangyalom zsebgyiben van az ára. Kis csomai postamester gyüjjön ki Az ajónlott levelemet hozza ki, Tevelet a doberdói dekungból Szivem szerelmétól az én babámitul."

A falu alatt rohantak a munició s katonavonatok. De egyfe ritkábban ér-keztek levelek a ffontról. Csendes szomorusásgal dolgoztak az otthonmaradt idós férfiak, asszonyok. Jegyre ment a cukor, olaj és dobszó hirdette a rekiráló tisztviselơk érkezését. Megállapitották a fejadagot, a "kvótát" és a többit le kellett adni, cझak a vetómag és jószág része maradhatott.
Kisiskolás volta/écesapámál, mikor a rekviráló urok házunknál megjelentek és a falu eletéról érdeklódtek. A bizottságba a tanitót is be.jelöték.Igy egyenesből hallhattam, hogy aznap kihez mennek meglepetésként rekvirálni, Mikor kihallgattam a házszámokat, amit édesapám jó hañosan ismételt, én már is öltözködtem. Alul a szértikön kerteken szaladva, vittem a hirt, ausjanak el a készletükból a szükeeszabott adaghoz. ire odaertek, elesleget inár nem talál tek.
Mesjelentek a városból a vöróskereszt syüjutókocsi joi is. llosott vászmet bu"ujtöttek a sebesültek rószére. Szivesen is adott minden háza Szabadinak.

Hamarosan mesjüttek lassu pöfögéssel a sebesül tvonatok. Vitték a sebesül teket a városok gyüjtókorházaihoz. Wikor jelzett a szigna a bakterháznál, hogy vonat közeledik, sebesültvonat a. bakter felkiáltott az iskolához. Aki kéznél volt négyszer megkongatta ilyenkor a nagyharangot. Utánna nyüzsgött az alsó falu népe és élelemmel rohantak le a vasuti át járó sorompojához.Sokan ugyan a mezókön dolgoztak, igy idős asszonyok és guerekek állták végik a vasut mentét. Majanem lépésben ment a vonat sulyos terhével kimélve a nagy betegeket. Nagy vöröskereszt jelzés volt a köpködó mozdony elején és a marhavagonok oldalán. A kocsikban emeletes ágyakon, padozatán hordágyakban szomoru sápadt katonák voltak, fejükön testükön átpirosodott kötésekkel. A falu népétől a vonatról lelépỏ szanitészek vették át a friss élelmet. Septiben fejt finm "tésajtárbon" friss tejet,köcsög aludtejeket, turót, to jást, szalonnát, bort és egész kenyereket adtak fel. Egy ilyen alkalomkor, - soha el nem felejtem, hat éves lehettem, - mikor égy délben ebédhez ült családunk. Gözölgö nagy tál barátfüle volt az asztalom, mikor jelezték a sebesültvonat érkezését. Senki se lett éhes egyszerre ! Még megtetézte a tálat édesanyán és egy nagy lánynyal ketten vittưk le a forró tésztát. A szanitész a sulyos betegek kocsijához irányitott minket. Kisérôm Mari félt, hogy a tálat talén nem adják vissza,kérte öntsék ki- de hová ? Fzért gondolom, biztositékul enyem is felvett a szanitész tállal együtt.Igy öleilben a tállal, láthattam mint markolnak bele sárga kezek és adják tovább a kocsi belső felébe a barátfülét. Perceken belül üres is lett a tálam, mikor leugrott ismét a szanitész és engem ovatosan tállal együtt leemelt.
Persze sirós szülók faggadták a katonákat, honnan jöttek, nem talál-'koztak-e fiukkal, unokájukkal. Sirdogálva eresztették elöttïk tovább a szomoru vonatot, minek utolsó kocsija fekete kreszttel volt jelölve Volt amikor csendorrök kutattak a. faluban katonaszökevények után. Egyszer més is találtak egyet.Sebók Ferencet,ki az istállóbon a lovak jászolában huzódott meg.Ki is vitték a ót a frontra azonnal az első vonalba.
Ez idóben játszodott le Cece Boris /: eredeti nevén Céh Borbála:/ szomoru esete, amit a nép ñyelvén versalakban formáltam ;

Kettesben élt a lány özvegy szegény any jával Ott a falu közepén a zsuppos kanászházban. Közös konyhával emide-o ảa ajtó nézelódött a földes szobákba, de csak háni köllött, nappat a dologban.

Boris orcája kevély, szeme tüzel, ajka ég...
Közèlgôtt az este, de erős karja nem fáradt még.
A férfinépség apjával oda mind a háboruban
6 m g ellátja a jószágokat a bikaistállóban.

A kevély bikénak marokra fogja a rudallát, aztán vályuhoz kiséri a hatalmas párát.
liécs köll már mire dogát elvégzi,
maja megmosott orcáját a tükörben nézögeti. Sovóny anja tét önt a macskáknak, aztán maga is ráhuz és testét veti az ágynok. A részes répaföld, a sok dolog ej mivé is tette! Kiszivta erejét, sok a keserv mögötte...... wikor bekaszál csontos lába alá a dunyhának Bodri is lepihen,oda az ajtó félfának.

Borps meg tizenhét évével csinositja magát, minde este harangszó után várja a babáját. Szökött katona, helype legény ammár igaz! Ölelését váró, forró mome minden este ugyanaz.
Csipkés gyolcspéntőt szöd magára Bor s. Mondja is: Katona a szeretöm,nem kocsis!
Öreg anyja meg:Te lány mikor hagyod abba? Ha apád élne, szömöd vájná ezért, te céda! A lány meǵ morog, pántlika kerül a hajába, aztán elfujja a mécsöst,kkémlel a pitarba. Wikor aztán ámyék huz el a meszelt falra, csak egyet vakkant a kutya, fejét lába közé dugja.

Nyikorog a szuette félfa, mkor beoson a legény. Szüle meg szégyenlósen buj cihájában szegény.
Rékli kerül az apróka rozoga ablakra, másikra minek, - az anyja nézögessen rajta !

Aztán a legény átfogja a lány derekát, ez meg izzik, csokol, - gyere közelebb hát ! Az anya torkán megakad az ima, szólna már, de remeğ, fél, csak az óra-köttyét lesi hogy jár. Aztán mégis: Te gyem szégyöntelen,hát már minden este?! A falu vösz szájára! Mond neki: Kivele !
Elhállgasson anyám, ha jót akar néköm! Hia dologra jú vagyok, szeressek -e nem kérdöm.

Zokszó hallik a csikos párna alol csendben, mig ơk szeretkeznek a szómazsák ölében. Ma keserui csókja a lánynak, a sirás zavarja. titajd töszök én róla! -Szerelmesen sugja...

Wikor elsőt fütyült a rigó zubbonyát keresi
a katona már odébb állna, de sugja
a lány-ugue ma is? Métes is lesz vacsorára. Hajnalodik. Borcsa is szérüre készül alomér. Arca tüzes még,karjában forr, lázong a vér.
A szegény anyja is feltápászkodik végre,
tetét lelkét üi csapkodja szég yene.
Lassan begyujt a kolompér alé remegve,
Olyan sovány elnyütt, alig van ereje.
Aznap este: fujja el mér a mécsöt!
Fát apritok még. Lábát tögye máx az ágyba....
Aztán imával az anja a falnak fordu
A lány meg baltát emel rá.Nem is izgul.
Tgy sóhaj és vége. Tascan bugyog elb̉ kevés vére.

Borcsa més letörli anyja véret a baltáról, be is takarjar szegényt ,- aztón kiszagol... esendes minden, csak a hold süt kevéfyen. A vér meg megindul az ágyból le a kisszéken.

Itt a legény is, de bagoly vijjog a kéményen mikor a lány odabuj hozzá szerelmesen szépen. Forró, de csendes a nászuk. tis az anyád ? wint minden nap ma nem morog rád?

Hallgat Borcsa, de piros a föld, az ágyra néz a legény is! Rltaszitja, - Nit tettel perszona? A hold éppen rámászott a halott arcára. Letépi ruháját a szögröl;-nincs csók ölelés már ! Elrohan a legény, hirét se látja többé a határ.

A lány nem az any ját, a szeretőjét siratja... Aztán maja megetet, itat, gondja a jószágra.

Lélekharang sikit, a falu összeszalad oda, hol már csendórkézen Bores a, a véres balta. A koporsó elött se sir,szive kemény, nem bánja Lis a hosszu évek börtơnéból tér vissza a faluba. Engedik ujra be abba a fôdes szobába,
"int régen, tereli a nyájat a falu határába.
Két tél után,mikor elmaradt a háboru
Borcsa fejét is bekötötte egy kanászfiu.
Nondták is : - Hát nem félsz tüle János?
A gügye meg: Ü mondta nem bánt, rám fôz, mos.
Iry reggel,mikor a nyáj leporzik az alvégról
kêt ostor pattog, Borcsa hátul hajt, János elül.
De azért minden este Boris kezében
megremé a mécses, eszében a balta a véres...
ulith tha apyja nézné, lă a sirból kiles
Hall ja is feléje: mit töttél, lelködet eladtad
megollted a téged fölneveló anyádat.
Mivel Szabadi község kisebb hányada németajku, a tanitójét besorozták. fédesapámat felmentették,igy a két iskilia növendékeit kellett tanitaniáa. A káplánt és evangélikus leszkészt is a frontra vitt\&ék, Ezért a falu kérésére édesapám hittankis tanitott. Ha katholikusok voltunk is,ő az evangélikus hittankönyvból is adott fel leckét az evangélikus szülők gy ermekeinek.
Osztatlan iskolában egy tanteremben voltak összëzsufolva a tanulók. Primitiv szemléltető eszközökkel és pusztai gyerekekel is nehéz volt a tanitás. Nyolckor kezabdött az elóadás miatýnkkal, tizkor kis szünet, szellóztetés. Iegszomorubb élete a pusztai kidí́knak volt. Mán hajnalban kellett felkelni egész tanévben. Hosszu szekéren szalma között esóben, fagyban, híányos szegényes ruhéban hozták óket naponta. Marisznyájukban könyv, palatábla és sovány ebédrevaló volt. Délután négykor jutt értuk a
a szekér, ha az ut jó volt,ha meg nem, ugy gyelog jöttek-mentek. Rengeteget hiányoztak. Nem egyszer a anagy Iber család gyerekeit, Siva pusztárol,félig fagyottan emelték le a kocsiról, alig tudtak felmelegedni az iskola kályhájánál. Már nagyobb lány voltam, mikor gonajaimba vettem a pusztai kisdiákokat. f́rkezésük után télen vizes lábukat szárazra törölgettem, az elnyütt vizes kapcákat lakásunkban siettem megszárogatni. Délben,mikor a falusi gyerek hazament ebédelni,ók ottmaradtak a rosszlevegójü iskolában. Elóvették tarisznyájukból, vagy avétt cihából vart zacskójukból ennivalójukat. Vohón ették a kukoricás kenyeret, amire néha szilvalekvár, vagy kevés zsir is keruilt, Mègették a fásult sültkrumplit, amit édesanyjuk még melegen még hajnalban a zsebükbe dugott, hogy
 egy tánjér meleg levest.
A kis iskolások legvártabb, lagboldogabb napja a. május elseje a-madarak és fák napja-volt.Szabadi mindkét iskolája e nap reggelén vidáman gyülekezett és az orgonavirágos nemzetiszinü zászlóval kettes sorban türelmetlenul sorakozott fel. A két tanitó vezetésével elindult a menet dalolás mellett az ełfo elötti völgy tisztásához.Ott telepedtek a fák alá, zután a rövid ünnepség után megkezđöđött a végnélküli játék. Rendszerint megjelentek a néhány cigénygu erek szülői, hegedüvel és muzsikaszó mellett vidáman táncolhattak a gyerekek. .rdei virágokat szedtek és jókat falatoztak a hazulról hozott szalvétába kötött elemozsiából. De jöttek oda szülók is utánuk élelemmel megloakolt kosarakkal. Hazaindulás elött minden évben e nap hagyományaként egy-egy fát is elultettek. Késó délután tértek haza a sok játékban kifáradt gyerekek.

$$
-.-.-
$$

Szabadiban a folu végénél is voltak cselédházak. Ibben a grófi birtokhoz cselédek laktak mint Siva pusztán is. Möbb lakó közös konyhával szük szobában elt, Szent Györgytól Szent Gyärgy napig, ahogyan az elozegödésük szolt. A hosszu omiadozó épuletekben sokgyermekes családok. él tek. Kevés jószágot tarthattak. Há betegeskedett a coaládfó, felmonatak neki, vagy betegen is hajthattae Magát a létért. Nemcsak az iabosek, de a falu fiataljai is nem igen barátkoztak a aselédekkel. Ha meg a nyomoruságtól a járvány, tüdóvész tetézte bánatukat, még szomorubb volt sorsulu.
A Szabadi cselédek Kasza Kisgáti fơintézó alá tartoztak. A gróf hajtotta a föintézót, ó mes a cselédeket. it tkén adott oryoshoz fogatot, legfel jebb papért a temetéshez. ikor egy alkalommal engedményért könyörgött a beteg családapa, elegáns fogatáról ostorral sujtott felé. Ezért nem szerették. Bossszut is forraltak ellene. Az akkor még gjér fore 1 mu országut két oldalán lévő fák közés kelló magasságban drótot
feszitettek ki,hogy az a szokott idobben arra vágtató intézó torkát elvágja. Ez nem sikerưlt. Ennek következménye az lett, hogy egy-két gyanusitható családnak azonnal felmondott.
A cselédháznál a temetés külünöseñ szomoru látvány volt. Akkor is midőn Horváth bácsi két kis koporsó között tördelte kezeit. Egyedül siratott. Felesége nemrég halt meg tüdóvészben. Az apróbb gyerekeket még akkor masához vette a rgkonság. Az itthonmaradt két iskolást most vitte el a kanyaró a reñetlen táplákozás, a füthetetlen szoba és az ápolás hiányénak következtében.
Voltak a cselédek között okosabbak is.Otthagyták az uradalmakat,beköltözköatek a faluba. Elóször csak árendás házba,maja fél házrészt vásároltak,mig végül saját külön portájukon lakhattak. Harmados,feles földeket vállaltak a nagy polgároktól. Napszámba jártak. Kégőbb már kis darab földecskét is mondhattak magukénak. énzükkel, ere jükkel okosan gazdálkodtak. Mig a nagy pólgár hajszolta magát a munkában, mert.célja az volt,hogy a vagyonát, földjeit mind.többre szaporitsa. A napszámosokból lettek a zsellérek. Ezek nem törekedtek annyira a vagyon gyarapitásra, miért is inkább többet ađtak magukra és egészséguikre. Kis pénzükből elóbb hhoztak orvost betegjükhöz, mint amazok. sztalukon gyakrabban volt főtt étel. Nem volt annyi ünneplősük, de hétköznap is rendes ruhában és cipőben jártak. Ilyen volt Kiss család is,kik elsók között voltak, kik otthagyták az uradalmat és a faluban telepedtek le Két kis lányuk a szâke göndörhaju iss maresa és fekete szemi Bözsi huga szebben jártak, rendesebb ruhákban, szalagos hajjal az iskolába,mint bámelyik modosabb család gyereke. Amellett illedelmes jó gyerekek voltak.
Mí a polgár gazđáknál guakori volt az " egyke" adaig ezeknél a (Apgénjebb zgelléreknél áldás volt a gverek és többen voltak.Késóbbiek során a több gyermek nagyobb segitséggel volt a családjának és aránylag jobben is gyarapodtak, mint az egykés gazdagok, kiknek nem volt saját erejulk sem földjeik megmüveléséhez. Igy rász̊̂ultak a zsellérek felesleges munkaerejére is.Szabadiban is a győkeres polgár családok mellett több zsellér család fejlödött fel, és tajjai is megbecsültek voltak már a falu életében, iśt vezetésében is.

Pécs 1971 február hó 4-én-

> Gaál Nasy Gáspárné
> szül. Torma Erzsébet.

