GOU゙כTG": GELENCSÉR SANDOK
GथÜTE'S LDEDE: 1972 .

TART: MÉPI STAVAK FELLREELRTE'SE

5 lap

FOLDRANI MUTATO: NAGYBERKI
SAKKMUTATÓ: XXVIII

Leltáronás
ATUEVETUE AZ EGHEGGS LTK. 2361-es TE'TELE AHO'L

* Népi szavak félreértése. Nyel vjárás.

Az egyazeru falusi nép, régtól fogva félreértet te a helyes vagy irásbeli szavakat.

A magyax szavak közé legfóképoen latin, német és szláv szavak vegyíl tek.

Régen az irástudatlan pórnép teljesen nem értette meg az uraságok beszédét, azért is mert ezek igyekeztek latin beszédeket is belekeverni, még a papok is a 19. század elején az anyakönyvi bejegyzést is teljesen latinul végezték, még a szabadságharc után is.

Tehát ugy a papok, mint a földesurak majmolták a lat int és nem igyekeztek a nép nyelvén beszélni, hogy azt azok megértsék.

Sok félreértés és magyarázás történt, és ennek fol ytán az ismeretlen szavakhoz hasonló magyar szót értettók és tévegztették össze.

Egyébként a régi irástudatlan népek tudatlanok ig vol tak, még az egyazerü számokkal sem voltak tisztában. Régen, amikor a fóldeket parcellázták fel és 10 öl es méróláncokat, középkoru emberek és fiatal férfiak huzigál ták a földön és a mérnök indzsöllér ha mindig nem ment velik, hát csak ugy tudták a bemért lánoal jakat, hogy mindẹn egyes méret után egy szál füvet szakitott le és igy amikor viszsża kanyarodtak az indzsöllérhez akkor átadták a fuicsomót neki, amelyet az olvasott, számlált ơssze.

Il yenek azért ritkán akadtak, és igy egyéni elhajlásnak is lehet tekinteni. Izt a század elején hallottam. A régi paraszt népnek a számköre szulk kereteken mozgott, $50-100$-on alul általában.

Még a század elején Attalán volt egy, a számtannal tisztában nem levó eset.

Csullag józsef zsellér meghalt és a felnőtt caal ádtagok szét széledtek a szoba-konyhás lakásból, mert a zsuppos házban három család lakott. A Csull ag három testvér elosztózott a hátramaradt holmikon és a kiskertben két zsák csöves-kukorica termett, ezt csövenkint osztották három felé, ahogy ezt olvastík, az egyik fíatalember ugy olvasta, hogy 29 után 40-et olvasott és 49 után $30-a t$, és ezen öszsze vesztek, mert Csullag Vendel nem engedett abból, hogy igy helyes a számtani sorrend, ezzel a jegyzóségre is kerültek. A jegyzó kérdezte tőle, hogy te Vendi, hol tanultad ezt a számtani módszert? Mondta, hogy 8 évig a tehénpásztor bojtárja volt és attól tanulta az iskolás korban. Akkor még nem volt kötelezó az iskola és igy az
egyszerui szegényebb sorsu nép önmagára volt hagyatva.
A kultura fejlődésével is sok ismeretıen szavak keletkeztek és a nép lassan szokta meg az uj tárgyak nevét.

A falucsufolók mondták, hogy amikor a gyufa használatba jött, és a "szennai ember elment Kapos várra, gyufát akart veani, de nem tudta a nevét, hát ugy kérte a boltostól, hogy adjon ol yan izét, hogy elóször egyet csösszenik, aztán egyet pősszenik, aztán velágit. Késóbbi idóben a századfor dulón amikor ál talánosan használatba jött a takaréktuzhely sparherd néven és ennek a sütôje amikor elégett, és ennek pótlésára akart a szennai ember venni, ennek a népi neve ren volt, a sparherdé "porhel." a szennaí ember ugy kérte, hogy adjon egy röhemöt. A kereskedó nem értette, mert ez "ren" néven ismerte, aztán
az ember sorolta, hogy ebben a héjjas krumpli, prósza, pogácsa is sül. Akkor ez ren lesz valósziniuleg mondja a boltos. Az hát csak nálunk Szennában rơhem.

Sokgz or megtörtént az, hogy ha yalakit elkildtek a boltba valamiért, odáig mondogatta, és mégis mást kért.

Egy öregasszonyt is elkildtek szódabikarbónáért, és amikor o daért már ugy kérte, hogyha bika vóna szóna.

Az elsó világháboru is sok ismeretion szavat hozott. Iétre, ezeket olyan nehezen tanul tak be azok, akik nem olvastak ujságot. Idegen népek, országok, csatahel jek igen nehezen jutottak be az alsóbb rétegek tudatába.

A pusztai béresasszonyok és a falusi parasztok a boltoshoz jértak és a jó üzlet mellett ez messlte el nekik a helyzetet, ligy hogy az attalai, góllei, Nagyberki zsidó boltosok már panaszkodtak, hogy belefáradtak a háboxus élet mesélésébe, amel yeket nem értett meg világosan a nép. A háboru pér hónap letelte után ezekhez pénzbóség jött be, és a háboru közepén már ujsagot vettek és bizony ezt is nehezen fogták fel. A rekvirálás is akkor jött be és ezt is igen nehezen vették át és sokféleképpen mondták, rekliválás, reklimílás, rekleválás, stb. Psemiszli vár is nehéz volt, mert irva igy volt Przemisli, és mondták Prezmel, Premisli, Promezli, stb.

Régen a század elején is a látást, nézést, összetévesztették a têkintéllyel, tekintgetésnek értették.

Az 1910 -es években a közös hadseregben szolgáló baka irta haza,
 lyet ott neveztek privátdiener privadinernek mondta a nyelvjárás. A falusi asszony, a katona anyja, ahogy megkapta a levelet rögtön ment a faluba és dicsekedve, áradozva ujśğolta, hogy a fí́t el óléptették és nagy rangot kapott, privadiener. A válaszlevelet is igy cimezte az $x$ v-t kihagyva $n$ betijt irt közbe.

A levél még a tisztek kezébe is keruilt és hetekig ezen mulatot t a század.

Az 1914. elơtti idobben az országos vásáron a készruha sátorban zeug nadrágot vett egy öregedő paraszt, már hármtt is felpróbált, és nem tetszett neki. Mondja a szabó: itt van egy más fazon, ez biztosan megfelel, mondja a paraszt: hagyja hiszen az ebben is mögfér, osak a fenekemen fesziil. Ez csunyán félre értette, ugy volt, hogyha valamilyen fura szót nem órtett meg, akkor a hasonló hangzásu szóra értelmezte.

A nagyberki Bisztró 1969 el ott Büfé fal atozó néven \&zerepelt, egy öreg TSz. nyugdijas Király Sándor azt mondta a vezet onek. Ezt a cégtáblát rosszul ixták ki, mert ez igy nem helyes, Buifé falatozó, ugy helyes, hogy falatozó biffé, mert el óször falatozni kell és csak azután böfơgni, mert énes gyomorral nem lehet böfögni, csak telli hassal.

Az 1918. nyarán, az éjjeli személyvonat egy órakor beállott a nagyberki állomásra, és a kalauz, kiabáta Nagyberki. Az ablaktalan söt ét vonatban mindenki aludt, egy szabadságos katona az olasz frontról jbvet felugrott és mondja a társának:

- Kelj fel gyoraan, hallod odakint azt kiabálják, hogy "fegyvert ki", egy utas mondtas nem azt kiabálják, hogy legyvert ki, hanem Nagyberki.
- Jó, hogy sz-lt mert máx ki akartam hajitani a puskámat itt a likas ablakon.

Az 1914-es háborue eloftt amiknx falun is divatba jött az illatositó köl niviz, párfím, itt a falusiak ugy nevazték, hogy "pálfi". A drogśriák ás a gyágyszertárak árusitották ós bizony nehezen értették meg, aimikor párfüm hel yett pálfit kértek.

A falucsufolok trófás anekdótái is a félreértéseken al apultak, sok tudatlankég és figyelmetien hiszékenység is hozzájárult ezen adatok létrejöttéhez.

A falucsufol6 adatok tulnyomó részben ugyanazok, több községre irányul nak a szólás-mondás szerint.
pettend, Baté És Csona, Golle adatai egyeznek mindenképpen. pettenden az erdóben keresztben vitték a létrát az er dóben és kivágtâk az utiva esó fákat.

Baté. 1. A buc suvásár kocsma bál ban az asztalon táncoló lány: Libbenj Iényom Katóka, Hagyd hirödet Batéba.
2. A fal un kivill álló dombon levő templomot be akarták tolni a faluba, elól ánkot huztak a fal töせćbe, egy atyafi a ködmenit oda tet te, hogy majd meglátják ha ré megy az eltolt templom. Az arramenó kanász elvitte a ködment és mondtak, osak toljuk atyafiak, mert már ráment a ködmenre.
3. A templom toronyban kelt egy szál rozs és ezt a község bikájának kellett lelegelni. Pelhuzták a bikat a toronyba, ez kilógatta a nyelvét, kiabálták, csak huzzuk, mert már nyéveli. Ezt több községre is mondták.
szenna. Kinyonták a növendék borjuból a sar jut. A haragos szomszédok sarju-szénáját et te és ezek kinyomíák belôle.

Gölle. I. Elindul, ut nak vált, mint a göllei bocskoros Attalának. Ez uj bocskort kapott, és gyönyörködött és ment egyik lábára: ez quép, a másikra: ez szép, és vógul Atteráre ért $8 \mathrm{~km} .-\mathrm{re}$.
2. Harangoztak a tyukágz elé, mert a plispököt várták 1908 szeptemberében történt.

Attala. Szuszog, mirt a pulai turó. 1925. Este sötét ben a pulai ember nég ykereki kézikocsin huzta a kövér feleségét. Attaláról haza, letakarva. Kérdezték, hogy mi van a kocsin, hogy olyan nehezen huzza. curó van, felelte. Hiszen ez a turó szuszog. Azért, mert ez szuszogó turó.

Mosdós. Felzakták a csikót a kocsira és vitték a vásár ra. A osengôt a saraglyára kötötték.

Csoma. Csomai varju. Varjut fogtak és levest fóztek belō e. Az él 6 varjak mondtak: kár, kár. Azok azt mondták, hogy a hasukba is kér.

Attalán: Már régen volt olyan tiloló, amely maga tilolt kendert. A bognár készitette és mondta, hogy ez maga tilol. Várták, hogy majd c sak kitilolja a nagyrakás kender kórót, de c sak állt és nem tilolt. Elmentek a bognárhoz és mondták, hogy hát mért mondta, hogy ez a ti1016 maga tilol.
-Maga tilol, hát mért nem tilol? Nert ezt mondta, hogy maga tilol

Maga, maga csak tiloljon, az a faszerkezet nem tud egyediul tilolni.
Sorokeár: \$zabó mester meg akarta fejni a bakkecskét.
Lápafô: Megtö̀mtók a cigányasszonyt mint a libát. Két legényke ot thon obédelt és bement egy keregeto cigányasszony és mondta. 0 már azt a hitvány rossz étel t meg nem enné. Azt mondta a két testvér: Azért mondja, mert kivánja, ugye? Nem ón, meg nem enném, még ha belém tömnék sem. Az egyik fiu átment a szomszédiba és hivta a legényt segitségul, lefogták a szabadkozó asszonyt és tömték. Végul az asz* szony azt mondta, csak egy fogjon, kettō tömheti. Az anyjuk erre bejött és kérdezte, mit csináltok ennek az asszonynak? Tömjuk, mert nagyon kicsuiolta az ét elt. Akkor cak tömjettek hadd fulladjon meg. Nem fulladok én meg, majd vigyázok, még akiror sem, ha ketten tömnek is.

Kisgyalán: Heten vannak, mint a gyaláni ördögök.
Egy uradalmi parádés kocaisnak or ơoge volt és hét gyermeke. gzért mondták, hogy heten vannek.

Toponír: "热ad, mint a toponíri medve". A század elején cirkusz tartott előadást és a eqerepló medve megszobzöt t és a falu népe el logta és nehezen tudták megkötözni. Annyira összekötözték, hogy izzadt, vizel t, trágyázott.

Nak: "Naki bibaszt". Bgy réazeg cigányt elvertek a kocsmában, hogy a cosonttörése kkel ugy vittok a hordágyon, A csendórök kérdezték, hogy ki verte meg. A cigány calk.arra emíeikezett, hogy a naki bibaszt verte meg.

A következó adatok, anel yek több fal ura vonatikoztak. Ahány ember mondta, amyi més-más fal ura fogták.

1. Átusz ták a hajdina földet.
2. Haza fekiidtiok. pl. Vásúrozó parasztok hazamenet beesteledtek, ittasok is voltak. A szélsőt értie a hildegszél és az ha fázott, akkor elment a másik mellé és igy reggel re haza fekudtek.
3. Kihajtották a szec skavágót a rétre legel ni.
4. Agyón ítött ték a kötyögó, fenét. /órát/.
5. Feipolozták a mal acot, mert nem slit küzépre, zetten voitak.
6. Agyon ütöt te a malacot, mert a György gazdá jának Gyuri nevet röfơgöt t. /Gyuri-Gyuri/ A gazda ezen felduhodött, hogy ez a rongy suildó malac gyerek nevet mondogat. Amikor döglódött, azt nyögte ki, hogy György, mondta az öreg paraszt. Ezt elơbb is megmondhattad volne , máskor legalábo nem gunyolodott velem.
7. Megijedt a nadrágja suttyogásától. Bátor le gény.
8. Felfarggták a gyalogutat vászon gyanánt. Nap pal ra kiteritették a vég-vásznat fehériteni, este elfelejtették bevenni, éjszaka jutott eszuikbe, Amikor nem találták meg a gyepen ott volt a közel ben a gyalogut, és ezt faragták fel, mert azt hitték, hogy az a vászon,
9. Meg borot válták a gombócot.

Régen fal un fôztek tejes vizben két jkool-nagyságu gombócot, ezt nevezték "mac skafeju" gombócnak, azt mondták, hogy ha macskafejú gombóc, akkor-ezt meg kell borotválni, mert az igazi macskafej szôrös
10. A szentjánosbogarat kisértet mérnöknek nézték.
11. Bedírzaőlték a kutya fenekét besózott eróe papeikával. Kóbor kutya a házakńl kiette a to jást a to jófészekból. mę̧esték, el fogták, megverték és paprika hüvellyel bedörzsölték a fenekét, agyon nem merték verni, mert a kutya vonyitással megérzi a halál esetet, a hiedelem szerint.
12. A sirásó hal ála. Nem tudták el dönteni a faluban, hogy most ki ássa meg a sirásó sixját. Bzen tanekrodtak, vitatkoztak és mondogatták, én nem, te, én sem, genki sem vállalkozott erre. liáx azt hittsk, hogy nem is lehet eltemetni az íreget. Egy 10 éves igkolás fiu hallotta a vitát, azt mondta, majd én megmondom, hogy ki ássa meg a sirásó sixját. Az, aki életben maradt. Erre kỏzakarattal neki láttak és megásták, igy lett a sirásónak az egész falu sirásója.
13. Az ujonan 乡sott tó békája. A falusiak kenderáztató tavat ástak és ment arra egy kol dus-ember. Kérdi? Mit ásnak ott? Kenderáztató "tót" ásunk mondták. No jó csak ássák, de ebbe nem mesy bele a béka és mégis leaz benne sok. Ez nem lehet feleltók, hát osak nézzék meg. Ott várták a falusiak, lesték, hát nem mentek bele, hanem sok béka ugrált a tóba.

Összeállitotta:
Nagyberki, 1972 március 23.
Gelencgér Sándor
MÁV. nyugdijas

