GTViDNO: GELENCSEAR SÁMDOR GथrỉTE'S NDEDE: 1970.
$\frac{\text { TART: MAGTAR ME'DHIT TOPOGRA'FIA J3. }}{\text { RE'RDDíl }}$ (fudeaborude)
$\qquad$

FOLDRAJU DUTATO: NAGTBERKI


LELTAKOM'S
A'tuEVETUE AZ FOTSÉ $6 E S$ TTK: 19h6-0s TE'TELE ALO'L

## MAGYAR NÉPHIT TDPOGRAFIA 33. KÉKDÓIVE 1970.

I. A helység idósebb lakói mit neveznek általában szokásnak? P1. Arra monaták, hogy szokás "amit szoktunk". "amit mindenki csinált" "amit az öregek hagytak ránk".

1. Mire mondták/mond,jál/itt azt, hogy szokás az? Amit mincenki csinált /2 asszony, I férfi/. Amit szolztunk. Sok félét csinćlitunk ezen alapon és csinálunk ma is. /3 asszony, 2. Pérfi mondta/.
2. Mire mondják itt azt, hogy ez nem szokás?

Amit nem szoktunk csinálni és ha nem látutuk jónak, azt nem csińnáltuk. $/ 2$ asszony, 3 férfi/
II. Mi volt a legiobb, legszebb, legrosszabb, legcsunvább szokás itt a foluban?
Amibol szép és józ származik. A tiszteletađás, köszzöntés. A jeles ünnepeķhez kötött szokások. 13 asszony, 2 Pérfi/. Azok, anelyekhez vigság kapcsol6dik, karácsony, ujév, farsang, a lakodalmí és a felvonulási szokások. /I asszony, 2 férfi/. A sikeres betegápolási gyógymódok. A buzevetési szokások. /2 as zony, 2 férfi/ A fiatalok szüreti felvonulása és mulatsága. /l asszony, 1 féres/
Mi volt a legrosszabb, legcsunyább szokás itt a helységben?
À aprószenteikelési korbácsolás. A lakodalmi nászmenet vidékrolviaékre való brưlt vágtatása s a lovak hajszolása és kerültetése az uton menetirözben. / asszony, 3 férfi/ III. Milyen népszokások élnek még ma is a helységbon?

A fiatalok szüreti felvonulísa és mulatsága, minden ôsz elején. Egyéni népszokások még vannak ma is, de ezek id kihaíóban vannak. 13 asszony, 1 férfi/
IV. Mi az oka annak, hogy a többi szokás megszünt? Az uj élet P ejlódése háttérbe szoritotta à régi hagyományokat. A fiatalok nem is veszik át a régi szokásokat és ott, ahol ezt átvennék ott meg kihaltak azok az öregek, akik ezeket ébrentartanák és igy ködbe szálinak ezek. /6 asszony, 4 Pérfi mondta/ A syüito megfigyelései
Több falusi öreg férfi és asszonytól kérdeztem ezen adatokâ̂. Igen nehézkérdés volt ez, mert a kevés isiolai képzettséggel rendelkezó egyszerü falusi nem is értette meg pontosan és nem is tudott határozott választ adni és pontosan megkülönböztetett szelektélást végezni.

A legtöbbjét ugy kellett rávezetni a kérdések feleletére. Egyesek még sajnálják azt is, hogy a régi szokások feledésbe merúlnek. Azt mondják, hogy a fiatalok nem fogadják és nem veszik át és inkább elgáncsolják, és husz év muḷva nem is tud már róla senki, semit.

## Adatközlők:

Gál Imréné 65 éves Tsz. nyugdijas Tóth Mihályné 76 éves Tsz. nyugdijas Kistar József̂né 64 óves Tsz. nyugdijas Illés Imréné 73 éves Tsz. nyugdijas Gál Imre 69 éves Tsz. nyugdijas Kistar József 69 éves Tsz. nyugdijas Illés Imre 69 éves Tsz. nyugdijas
Nagyberki lakósok.
Futólag többet is megkérdeztem.

Nagyberki. 1970. December 21.

> Gelencsér Sándor MAV nyugdijas

Magyar Tudományos Akadémia Néprajzkutató Int ézet

$$
\text { 34.sz. kexd } 6 \text { ive. }
$$

I. A tudós kocsis.

Hallottak-e a községben régen olyan "tuđós", "ördöngős" kocsisról, aki olyan gyorsan hajtott, hogy a lovak patkója szikrázott, a kerók lángot szórt, a hintó pedig a levegóbe emelkedett?
Itt tơbbeken az oregek, ón is, arrol hallottunk, hogy a szomszódos Kisgyalánban volt egy uradal mi parádés kocsis és ennek örgöge volt/amelyet már elóbb emlitettem。/ Ezen ordöghintós kocsis soha nem vakarta, kefóte a lovait, caak az istállóajtóban állt ós befelé fordulva nézett és valamilyen láthatatlan lények vakarták, kefélték, csutakolták, és a suxiodasai kintrôl hallatszottak, szóp tisztárą pucolták a lovakat, ilyenkor az istállóbąn nagy porfelleg képződött, amelyen át alig lehetett látni. Amikor nyargalt, akkor a kocsi kerekei 9 ujjnyi magasságban mentek a fold felett kb. 25 centiméternyire és csak a patkók osattogása hallatszott.
Régen mesélték azt is, hogy az ilyen ör đơghintósok az esti írákban vacsora után bementek egyes házakba és a családfót kényszeritették, hogy menjen veluk és uljơn fel a hintóra, elviszik fontos helyre és vissza is hozzák 6́ffel elótt. Elvitték a pokolba tis visszahozták, szélvész sebességgel száguldtak, fơldszint a levegobben. A haláas ágyon mondta az ơrdöngós kocsis, hogy annyi sok ơrdögöt lát, még millió is volt a szobá jában.
II. A kótszer szlliletett ember.

A régi fonóházban mesélték. Ha egy tuzöggyerek szuletik, azt rögtön agyonverni bottal, mert futkároz a szobában a butorok alatt és futtyhangokat hallat. Ha három órán belikl nem vertók agyon, akkor ez visszamegy az anyaméhbe és ujból sziletik, fekete, szōrös és ha az elsó holdfogytáig nem sziuletik meg ujból, akkor átrágja magát és ugy jön a szabadba. Két sor foggal jón a világra, de to bbé nem megy viesza az anyaméhbe, mert ekkor meghal az anya. Ezekból les nek a garabonciás diákok. Errôl szóló legendás adatot itt nem ismeri senki.
Illós Imre adatközi 6 nem hiszi, azonban azok akik a század elején mesślték többen elhittók, a hailgatók is. Akkor én és az adatkơzIó, mint gyerekek elhittók, most már csak mesónek túnik.

## II I. Nevezetes idốpontok. <br> 1. Napgzakok:

A szépség, egészség és a szerelmi varázsl atokat reggel, napkelte elótt, a rontó varázsl atokat nappal, az elvarázslatokat a mulni akarókat és ezek ráolvasásait este, napnyugta után.

Qjjel 11 ós 1 óra közt a boszorkányokat és az ơraơg-uzáseket végezték. A boszorkány után a seprivel, az ơrägg utén a tüzpiszkáló vas sal háromszor utana caaptak, és ha nem érte 6ket a csapás, akkor is fájt nekik, mert ezzel fájdalmat okoztak nekik.
2. A hét napjai:

Milyen hagycmányok fưzôdnek a hét egyes napjaihoz? pl. Bizonyos mez ógaz das ági munkák megkez dése, belejez ́́se, tilal ma, be fogás, vásárra menés, mosás, kenyérsütés, fonás, varrás, szapulás, eloirása és tilal ma, e skuivó, keregzteló, egyéb családi unnepek és, tiltott ételek, ruha és fejviselet. Az egyház által elóirt bîjt, pl.péntek, szombat és a kántor szer da szerencsés és szerencsétlen napok.

Hét fo : kezdó nap a munkálatokhoz, ós a vasárnapi vigság pihenő napja.
Keđd: Eskuvó, lánykéró, kereszteló, mindenre kedves a kedd napja. Szerda: A szeretet napja, a kedd napja erre is áll.
Csutưrtơk: a hét középsó napja, lehetbleg a befejez és napja legyen. Péntek: mindenre a szerencsétlen nap.
Szombat: A szomoruság napja és a mosás napja. Vasárnsp: Isten napja, a vigság és az ájtatosság napja.

A buntetéssel kapcsolatos tơrténeteket feljegyezni:
A tilalom ellen vátók bíntetése osak a babonás hiedelmeken alapul, az ezekhez szólo versikék, monđókák itt ismeretlenek és értelmetlenek.
IV. Ismertek-e a községben a következó kifejezések?
" m n nem uzováltam", "én nem uzoválok", "uzus volt nálunk".
Itt nálunk ezt másképpen fejeztók ki ós értelmezték:
"Uzsoválni", zaklatni, szekirozni és gyakran háborgatni. Ez vonatkozik egyik-másik családfóre, családtagra, vagy felettesére, aki folyton macerál, emrehány és indokolatlanul háborgat. "Jzsovál, uzsoválni, uzsoválok, uzsovált, uzsováltam."

Az alant leirt kérdóiv igen nehéz tétel az ơregekre és igen zevég az olyan adatközlô, aki ezelre hat́ározott választ adhat.

Gelenos ér Sándor Máv. nyug di jas
Nagyberki, 1971 méjus 15.

Adatkßzl 8 :
Ill és Imre 72 éves Nagyberki lakós. Tsz. nyugdijas. /róm, kat. vallásu, ezt kéri a kér dôiv./

