Frá ICOM

Stjórn Islandsdeildar ICOM vill koma því á framfæri að út er kominn bæklungur sem hefur að geyma síðareglur ICOM sem sambýktar voru á fimmtándu allsherjarráðstefnu samtakanna í Buenos Aires árið 1986. Í reglunum er m.a. fjallað um grundvallarreglur í safnastjörnum, aðföng og fergusafngripa, ábyrgð safnamanna og fleira gagnlegt.

Hafi menn áhuga á að verða sér út um eintak má hafa samband við Rakel Pétursdóttur eða Körlu Kristjánsdóttur hjá Listasafni Islands. S. 91-621000.

Fundarboð

Aðalfundur verður haldinn í Félagi Íslenksra safnamanna 10. maí kl. 17.00 í Kaffistofu Þjóðminjasafns Islands.

Fundarefni:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Nefndir greina frá störfum sínun.
4. Ónnur mál.

Mætum vel og stundvíslag.

Útgefandi: Félag Íslenksra safnamanna, ríssjóri Sigrún Asta Jónsdóttir, heimilisfang, Sáburgata 41, 101 Reykjavík.

FRÉTTABRÉF SAFNMANNA

3. árg. 1. íbl. apr. 94.

Ágætu-félags

Öskir um að þið eigið gleðilegt sumar og fáið mikla aðiygli vegna hins margumaltalaða njövkeldisafmælis. Í þessu fréttabréfi er grein um það helsta sem er á døfnini hjá íslenksum söfnun. Þá er erindi frá farskólafnafn vegna fyrirhugaðs farskóla á Seyðisföör.


SÁJ

Ingó Garðar
820 E
Á döfinni hjá íslenskum sölnum


Ekki tökst að gera öllum sönnum skil að þessu sinni og verður því frekari umfjöllun að bjöðu fréttabréf þess sem væntanlega verður gefið út fyrir Farþólann í byrjun september. Ekki væri verra ef menn sendu greinar eða upplýsingar til Unnar Lárusdóttur á Árbejarsafni (s. 91-814412) fyrir jöflok, en hér að eftir fer upptæyling á verkefnum þeirra safna sem náðist að hafla samband við:

Pjööminjasafn mun í mallok opna sýninguna „Leiðin til lýðveldis“ í Morgunblaðshúsinu við Aðalstræti. Sýningin fjallar um þjóðfræðisbaráttuna frá 1830-1944.

Listasafn Íslands opnar 2. júní sýninguna „Frá Alþingishúti til lýðveldisstofnum. Íslensti meðningar nað 1930-1944“. Sýningin verður í öllu safninu og stendur út október.


Byggðasafnið Skógum. Ekki verður sett upp sérstök lýðveldissýning, en líklegt er þó að þeir munir sem til eru og tengjast 17. júní og lýðveldisstofnum verði dregnir fram og settir f sérstök sýningarþúlt. Annars er nú unnið að endurbótum á gamla safnhúsinu og nýrri uppröðun muna á safninu.
Safnahúsið Vestmannaeýjum. Þar er fyrirhugað að sýna þjóðbúninga í
eigu safnsins þann 17. júní, ef konur fást til að skarta þeim. Þú í ár er
þjóðhátíðin í Eyjum 120 ára og mun safnið minnast þærri þímanóta með því
að sýna ýmsa muni henni tengda. Einnig er fyrirhugað að setja upp sýningu á
munum fundnum við uppröft Margréutar Hermanns Audardóttur
forneifiða saga í Herjólfsdal fyrir um 10 árum.

Minjasafnið á Burstafelli opinar 15. júní. Þar verður m.a. efn til
heyskapar við safnið þann 10. júlí, þar sem verður slegið, rakað og bundið á
hesta. Þessi dagur er liður í háttóahóldum Vopnfirðinga vegna
lyðveldisafmælisins.

Sjóminjasafn Austurlands. Þar er fyrirhuguð sýning á ljósmeyndum frá
háttóahóldnum 1944 og munum tengðum sjálfstæðisbaráttunni. Sýningin
opnar 17. júní og verður í nýja skólahúsinnu.

Minjasafn Austurlands á Egilsstóðum sýnir valda gripi úr safsninu þann 17.
júní. Umfang og opinumartími enn óakveðinna, en ræðst af því húsnæði sem
safnið fær til að nota fyrir sýninguna. Einnig opinar Samgöngutekjasafn Islands
nýja sýninthu í sfróttahúsinu 17. júní.

Náttúrugripasafnið í Neskaupstað verður opin 17. júní og mun m.a. hafa
til sýnis merkilegt taflu úr birkj sem því hefur nýlega borist.

Sysslusaþn Austur-Skaftafellssýslu á Höfn opinar sýningu 17. júní. Þar
verða til sýnis skjöl, munir og myndir er tengjast sjálfstæðisbaráttunni.

Minjasafn Akureyrar. Engin lýðveldisþýning er fyrirhuguð, en nú er verið
að vinnu að endurbótum á aðstöðu gesta á safninu. Gömul aðstofa við
minjasafnshúsið verður bráðólega tekin í notkun og þar á m.a. að koma upp
aðstöðu fyrir gesti til að skoða efirmyndir gamalla ljósmýnda í eigu safnsins.
Einnig liggur fyrir að setja upp sýningu á úrvali muna í eigu safnsins og hluta
af því sem hefur borist safninu að undanförunu. Minjasafn Akureyrar tekur
pátt í Listasamninginu ’94, en allir lista- og námningarviðburðir á Akureyrí þetta
sumarið verða rækilega kynntir í prentaðri dagkrá sem kemur út á næstunni.
A Sildarmínjasafniún á Siglufirði er stefnt að því að opna Roaldsbrakka þann 9. júlí við háftölega athófn og er það nokkuð fyrir en ráðgert var í upphafni. Þar verður sett upp sildarmínjasýning á nöðstu hæð og bryggja smúðu fyrir framan húsíð, þar sem allt verður haft tilbúð til sóltunar og sleigði upp dansleikjum er við á.

Sjóminjasaður fsaðjarðar tekur þátt í fyrirhugðum háftöaranþaldum á fsaðirói með því að sleigð verður upp balli á safnsvæðinu og tjald sett upp fyrir gesti. Engin sérstök sýning að öðru leyti.

Norska húsið í Stykkishólm. Þar verður opið, en safnsvörður er nú að reyna að safna saman munum og myndum frá 17. júní þar á svæðinu. Verið er að vinna að því að koma annarri hæð „Norska hússins“ í upprunalegv horf með tillheyrandi hásumunum.


Frá farskólanefnd 1994


hreyfingu svo ekki varð alltaf hafður þar hemill á - hvort tveggja hefur viktið fyrir sakhausari gleðistundum þar sem konungur eikarinnar er í mestá lagi hlíðinn dýk í cellúm normanna, sem tákn um fálfi hans, og hann þió þess að verða endurreistið í líki tvífara síns. Í dag eru hátíðahöldin fremur í að því leiðreina þjóningar þar sem hver einstaklingur leggur sitt af mörkum til að skilgreina á nýjan leik þeirra sanna innak og rétt hrynjandi hvern eftir hvern svo endurheimta megi þann sanna, hvíla gaidur þeirra.

FRA STJÓRN

Kæru félager, Síðan þú fengdu söstaða fréttabréf hefur félagsstæðið ekki verið tillakanlega fjorgt. Félagsfundi var haldinn 9 des. Sá var fremur fámmenn eina kom þú í verki að takla ína nýja félaga, ákvöðu að haldur þróbarlög 4 feð. og samtökjaða nasta farskalshaldir á Austurlandi undir styrkið stjórn Gnutvína Kristinsdóttur. Um stóðu mála varðandi farskalum má þess annars staðar í Freljðísbréfum, en stjórnin skipaði í farskálafundurð áður árfrá Guðrínu, bóru Guðmundsdóttur á Seyðshreppi, Gunhulur Haraldsdóttur á Akranessi, Hreinsi Hólmadóttur Arnjonsdóttur og Halldóra Asgeirsdóttur jómfruvísna. Þá hefur þjórnin um þeim gefið Aðýngi álit sitt á fremur málinu, þ.e. að fórumverpi til lagi um þyrstaðir meiningarstofnunum, þingslyktunartillegu um varaþvelis tónlistarferð á þjóðabílsafnuni Íslands og þingslyktunartillegu um þeim bráttst staðsetningu bæstvarðarhúsa.

Porraliðið sem fyrirhugðu var að hælda í Dillonsbæði sprengðu húsæðið utan af sér og þurfti að færa þáð níður í veiðingahæði Árstað. Blótóu sétum um 80 manna og mán þásl að allir samkommur sem FIS hefur hingað til haldin hvað mannsfjöldu værar. Hildur Hákonardóttir var ræðumadur kvöldins og erindi hennar er að finna hér í fréttasvæði. Fyrir þóttó auglýsti stjórn FIS eftir kvöldum sem fyrja mætti á samkommunni og sjáfrættir fjármúlkum sem safnamann guða dunduði við að hætta samhliða svæði - og hangflestiði. Þeir þóttar stjórnin annað en verið danséð næð árangurinn af þessari umleitni, þvi ekki einasta bæðið kvæði og vísur, heldur fjöldum allur af fjármúlikum. Pengu þar ýmist FIS félager "þíður" eins og er við því að slyktum samkomum. Hér eru viðurnar og kwæðin en hættaður vísur voru svo margar að ekki条约um við okkur til að birta nema lítið bret af þeim. Upplýstir safnamenn, sér í lagi þeim sem farskalum sækti kannast vel við yrkisfæmin:

ÍÐÓMINJARKORTÍG OG ISLANDSFERÐ ÞJÓLSKYLDUNNAR

Falknum jökulum þærinn núfíð flytum strönd til heiti þannig viðvina þjóðarþríf þás mánu vegans greiða

MARKAÐSFREYÐAVÆÐI Lag: Við leiðum hægt um laut og gil

f í tarsklónum ná tóku menn að freista þess að læra
hvert gróða mætti á mínjum þeim
sem møðu annars föra og flæðlasta fyrir fónum
svó festað menn í sporunum
og kaflerast söðast í kynnumum af dött
klyðberum, öskum og gjötu

f í markaðsþrudum miklu klær
röð Magnús okkur kenn
fóruækkan að danna dans
og dábursauum renna
að setja kók í koðurnar
og klambóði upp í húlurnar
og öskana fíllu af frónum og sós
svó flómu við aust og miklu þrís

Og þéð er ekki lífo leitt
hér hafa allir saman
og kúnna vel að þrósa breitt
og létta sig í framan
við markaðsetjum sél og kross
Sírþj. Börð og Magnús Gest
þeir hafa svo stænslegat stíl því
að stunda úr pontnum nef sin í
ellegar hvort við hryggjumst við þegar sölin er farin að lækkja á lofti þott hásumar sé vart komið enn. Kannske skiptir þetta engu máli svo lengi sem við erum í snætingu við hryndandi nátturnar eina og þun hirtist okkur þar sem við þaum og stöðum.

Hátöflurin og frumfölin.

Sérhver háttó felur í sér helgun elds í einhverju formi.

Kyndilmessan er við upphaf ára. Litur hennar hvítur. Eldur hennar er fremur ljós en logi. Það er ekki hiti eldsins heldur birta ljóssins sem einhenn Kyndilmessan.

Eldur eða ljós er svo margbreytilegt.


Næsta eldsmerki er ljónið á miðju sumri. Það er jörðin í essinu sinu hallar sér að zólu hér á norðurhlendi og komin fram fyrir sölina á þeirri þeysireið sem sólgerði allt er í vératráðum því okkar sól stendur ekki kýrr fremur en aðrir híminnuit. Pessi eldur er Jónsmissusblóði, sem brennr glatt. (við kyndum allt blá reynír um áramótinn) eldur ástríðunnar, kraftur sólarinnar, sem þróskar alans jórðargrótur.

Fyrðja eldsmerkið er Borgadømmur í byrjun desember. Pessi eldur er glóðin af bálinu, sem svo lengi brann glatt – glóðin minninganna. Þetta er eldurinn, sem þeir orða sér við, sem hafa lokíð lið fyrir sinnu en þeir nýrra kynslóða sögubrunninn og vískuna. Þetta er líka eldur hinnar ömsefinu hjartahliðu, sem birtist í umönnun fyrir fjölskyldu og samfélagi.

Að lokum er eldurinn falinn og bíður þess að verða kvíkvingur á nýjaleik.

Óll eiga frumfölin sér líka Bắcir líkingar.

Einnig má líka árinu við litrofsís. Hvit er litur Kyndilmessunnar og snæmvarðins. Það var hinn formi litur gjýjunnar, sem meyju og litur fermingarbarna og brúða enn í dag. Í þessum hvita lit kviknar þar miði lejóssina og vorðbrúninni, verður gult með þásalíjunum og smá saman rauð þegar eldurinn birtist í blósum og berjum samarsins. Rauð er litur gjýjunnar í þroskuðum vexti sínum, sem fulltöða kona. Rauð er litur gleðikoununnar. Með hásumin þegar bladþráðan hervur en raðu eplin hanga enn á trjánum verður raði liturinn fjiðulblárr og hervur sölt inn í blásvetnu en svart var þróði litur gjýjunnar enda ganga flestar kerlingar í svörtu og kunna því vel. Úm mikið vetur hafóð Gjóðjan engan lit ekki fremur en sést á andlit mánan er hann hefur slóknina. Þarna ætti græni liturinn heima í strafró járóllitanna en þýr einvörðunga í fræi sínu.

Þegar norðmarr eða við kellringarnar á götunni viljum halda gleðilegar árstöðum áttu leitum við gjaminn í skíran líkingar. Hin skelfilegu blótt, hinir æstu og yfirkeyrði leikir Dionnesar, sem hvort tveggja kom blóðinu á
undragar á sandflákum fyrir opin hafi. Svø lengi lifir í gömlum glóðum. Hváð guðjuna varðar hef ég lika hafi augu og eyru opin og tvisvar söuan um áramót hefi ég rekist á tilvininn í þa veru að Guðjana hafi í reynd verlið alfadr svokallaður okkar fornu trúar – konungurinn. Þáinn ég guðin hafi aldryt rikt nema í nafni hennar. Ég tel rétt að taka fram að í þaði skiptin voru þetta karðirnir – annar bætverur erlendir ens þínu vel þektur íslenskur sagnfræðingur.


Mórg eru kveðan góð, segir þetta líta hliðaskald og gösagnatúlkandi en hana hefur það eftir öðrum bréskum skálirðabúðar snúnum A.E. Housman að avílnega þekktir úr þau kveða sem fylgur þessu úrgangam tema því fanu hriðlingur um hliðandana þegar drepra er að dauða hettjunnar eldlega sælu, eða minn þó ekki sé nema stuttlega á tilvit eða ták Guðjunnar.

Normrar vildu gjarna finna það sem kalla mutti efta tínum, tíma Cernmonias eða hyrnda guðsins, Pán, en ýmislegur er þar í verðum.


Bótnabar Visur:
Að dörum að gera grín
gungur að horrablótum
höfum þetta heilinn mín
að heldur lýstum nóturn

Á fjólimnaðandi er þak bið lekt
það þrút hafa menn af hafi
að biða um væri fjandi frakt
forminjar úr stáli

Rayakýljanararæslur er
raun við Sundurgótu
vermúður sá vaxi er
vaxt að eiga tí fótu

Fjólimnjarðar með þjóða lund
þögult övendi hliðir

-Nú er einn og fund við fund
falið hliðmar hliðir

arfólkjótr kylvur alla stund
eins og hjóðan þykkt

Fornleifaneðing með fellan ásp
fórmóðnum hófum
Medan ýnum göðum grip
gluta menn og hrafnar

Og f tilhefi af því að daginn aður rak
eimir útværastjóri Björn Bjorgvin kom þessi
fyrirtæktur.
Ef þú hallar orði á Hrafn
óðar skeltu rekin

Menn voru fjórir að sjá að Hrafn rimar að móti safn:
-og bundins inn á byggðasafn
af þeim stólan takinn

-Beðlæra er að eiga safn
það eilifur er lekkinn

Á aðalandi ganga Hallgerður og Hafdis úr stjórn og vorur losið í þeirra sæti. Þær þakka fyrir eintaklega aðægislega sumarfræði við safnum á stjórnartímabilinni og óska félögum FIS fræði

Stjórnin
Gamlutún.
Gamlutún, normatrín eða Vicca eins og hún er kölluð í dag er þaðu trúarbragð og snýst eining um kunnuustusamlega getu eða galdur. Tilgang hennar er annaran trúarbragð í að ná samstillingu við skapandi of Alheims til að skapa og heila. Nátúran er ekki neitt eitt og einfalt hún samanstendur af ðýðuborgum, skóum, vótnum og hafstjónum, jörarfræðu, hjárðlëkkuti, viliðlíð í dýra og planta og í þetta spila sól, máni, plátnum og aðeigi, sem máttumeleg kröfur og margvislegar hraðarst fvo sem flóð og fara skipast af þessu samspali.
Gamlutún er tippa snýst um jafnvegandi milli hins karlleggja og kvenlega í verólindinum og hefur því mjög kynferðislega yfirbragði í endstæðu við nútímatrúbragð.


**Kjaldínessa** tórir enn og tengist í hugum kvænnana hátíðahlóðum, sem marka fóustuæningaginn söðar í febrúar og kanske hafa hér á landi eftir váðhátíðir og þorblóð til að bota sér upp missa að Kjaldínessunni.

**Páskarnar** eru nálægt jafndægnum.

**Vorhátíðin** lýsir sér í **krossmessu að vori og í mað.** Auvíðivi þarf að hugsa sérstaklega sumarhátíðinn fyrsta en hann fylgir misserakiptum. Liklega eru kirkjuhátíðinnar, uppstigningardagur og hvítasæminar, sjóðsmeðar af kirkjumni til að koma í stað vorblókanna og þær festast í senni.

**Jónsmessan** um söldúðar heldur veðli þeirri landið þétt með hana gert því hvítasæminar eru þá nýfæst in. 

Tóðugjöld falla nokkur veginn sex viðum eftir Jónsmessu og nútímamóðugjöldin, verslunarmannehlégin og þjóðhátíð

**Vestmænninga** eru í uppgangi sem hátíðir og sverja sig í anda rústusams. forns gleðibrags.

**Réttaðansleikir, kaupakonunadsleikir, krossmessa á húti, jörväglégi** og skýldar samkomur áður fyrir falla næri jafndægnum á húti.

**Álfræðagamessa** milli jafndægra og jöla leitar nú aftur á þótt svo virðist hun eigi í samkeppni við Adventváðhátíðina í byrjun kirkjaurjöns.

**Jólí** halda við svo niður sitt við sölðóðar á vetr á viðbættum áramótum. Það mælti á vissun máta halda því fram að áttakta árðið sé furuð lifið þökt ekki nema sé fyrir það að sexvikur eru svo þægilega langur tími til að ná sér eftir ávísislur og timburman eða tilfinningaatök, sem fylgja veiðiðhál
I lifi mana því að Gýðan var náttung tunlingu og allt sem kvenlegt var.

**Model Kepler.**

Eg er orðin örlítlið tvílsa. Í æðra röðina geng ég út fra því sem gefnum hlut að háttómar haft verið reglubundnar og áttal talsins og hafi markað hrynjánda ársins og hins vegar viðurkennig ég að allt í nátúrinnin er dattlingum stáðháta og svefnlukkanum gami himinglanna hátt. Ískru norræna en ég geng í sarp hjá þeim og þínu upplýsingar úr bók sem gefin var út fyrir árót og kallax Stóra Nórmabílan - Ískru norræna haft það efti Margarete Murray að hínir dularfjall sölardýrkendur, sem reistu Stonehenge. Háft fyrr og fremst haldit háttølger söltöður og jafndeirur og komist er að þessar niðurstöðu út frá áherslunum í byggjum þeim en þína hafi Keltaskattarnir niður og þeir hafi lagt alla áherslu á háttómar fjórar þar í milli, þ.e. þyndismessu, valdborgarmessu, Lannmas édúldgjöldin og Shamain, og enn sú þessar háttir taldar hínir meiriðháttar Sábbatar - þess utan hafi söltöður verið haldnar háttølger en alreið þafndeirgr. En síðan hafi komið til þjóðar eins og Saxar sem æftur hafi hafa skerið sólartrú og eftir komu þeirra hafi hinna úta hattert no géné fófiestu þar um slóðir.


Aðrir kvæona og súglantlanar vilja njófora mjögg niður grundvöll gömlu þráðinnar, sem í sem hafi verið matríokarisk og hin runavéldlega nátúrun tengdaví跟踪. Eg skal þat það strax að rökhyggja mín leyfi ekki að ég fylgi hörðust matríokarinn að móli. Þeir vilja gera möðil átt of stítt rétt eins og Kepler þegar hann taldi að þeirnar gengi í selttum fjölbreyttari en nákvæmu margföggstreymannir umhverfis súti og talnafræði afveraldar væri því regluleg og byggð á sérfræðilegu útvekingum sem maðurinn geti gert möðil að. Við nánari aðtugum reynist þetta ekki svoova einfallt.

**Íslensk aðstæður.**

Árí Björnsson segir að elstu háttómarðið sem finnst hjá okkar þjóð súviðurann sem tengjast atvinnuliti, veðurfari og árstíðaskiptum og það er þetta sem ég kafla náttúrulega hrynjandi. Ég þori engan veginn að halda því fram að hinar áttar háttir haft verið haldnar her á landi. Mér verður húsgræ til formföra okkar um hverja hvítunmællegi. Þegar verið er að droska hundblautum og útöðurdrukkum bónurnum okkar í bæðin og við sjálf norpandi einhvers staðar - hvítla önn þær hafa liðið - landnemarnir hér - vanar útsamkomum af óllu tagi í vedurblóðari lýðum að þá a þessu úthafsskri með s菲尔ídrir rigninga, kulda og stormurn.

Áúðvitáð er freistandi að því fyrrir sé nófinn krossmessur ef mæður sér fyrrir sér arið sem skiptist fællega í fjóra geiria og krossast svo af óðrum fjórum háttum og ekki síður hefi ég rennt hýru auga til Imbrudagann, sem huggulegu leitum á þessum stóð og ekki spilla þar upplýsingar að prestur hafi gjarnan verið véðir af Imbrudag - eða þegar og Árni kafar í Hornafjöðukona segir þar: Imbrudagar voru settir forðum til likamlegs árs á jórðum, svo skulum vör níð halda það að vör núnum andlegu ári í hjörtum vorum. Imbol og Imbra byrar á sömu þremur stofnum en ekki veit ég heldur hvort það merkur eftíhvætt.


Fleira má auðvitað tína til eins og áttskiptingu eldra Fulakinsins en slíkur þankangurum er enn ekki annað en kongulorlævir huggurspunans á göðri stúlum.

Að þessu fráöldu er svo vitskuld skipting áhringins eftir tunngöngurn og aldrei gleygum ég þeirri umræðu sem átt sé stað í henni Amerikúr fyrir nér fjórum áratugum þegar verið var að reyna að lög festa háttir, sem fylgdu tungn til ákveðna almanakagda svo auðvelda varí að eiga við stundastofur skóla og skipulagið vinnu - Amerikanar vilda líka gera víkuna tvu daga langa og reynar verið að það að talaður þaj með að framkalla og markaðsetja ferðarlegu svo auðvelda varí að þaka þeim. Eg var mjög spennt fyrir því hvort myndi siga vaníh að stilla þeim tvíem saman sól og tongue og lífs með bánum eða þý síru til að þusa mánaður og telja að þeim eftir sólunin.

Sól- og mánaalmanakkið verður illa samrætt nema himingluiting taka upp á því að gera það sjálft. Þeirri spurningu hvort börn voru aðskileg og blóðblöndur ákjósanleg og hvort háttir haft einhver bettmann í fyririnni.
Model Keplers.

Eg er orðin örfiði tvísaga. Árðra röndina geng ég út frá því sem gefnum hlut að hátíðarnar hafi verið reglubundnar og áttas talsins og hafi markað hrynjunda ársins og hins vegar viðurkennt ég að allt í náttúrinni er døllum tuo stæðhæta og sveifluvennum gami hingimtunglanna hátt. Írsku norrnar en ég geng í sarp hjá þeim og tinni upplýsingar úr bók sem gefin var út fyrir ártug og kallast Stóra Nornabílan - Írsku norrnar hafa það eft að Margrete Murray að hínir dalarfullu sölýrkurendor, sem reist Stonehenge,

hafi fryst og fremst hædi háttilegar sölúðir og jafndégu og komist er að þessar niðurstöðu út frá háðhurnum í bygguminn í þeim seinand hafi Keltskattarnir komið og þeir hafi lagt alla háðslu að hátíðarnar fjórar þar að milli, þ.e. kyndiméssu, valborgarméssu. Lammars eða tóðugjöldin og Shamin, og enn séu þessar hafiði taldar hínir meiríháttar Sabbatar - þess utan hafi sölúðarverið hafa haldnar háttilegar en aldrí jafndégrin. En séu hafi komið til þjóðar eins og Saxar sem aðfur hafi haft stærkari söltrár og aðfur komu þeirra hafi hinan átta hátíðin náðu fullri fóður sér þar um slóðir.


Aðrir kvinnasögspekulantar vilja nýjafra mója niður grundvöll gömul trúarlíkar, sem séi hafi verið matriarkisk og hin runavælielega náttúrlenda til. Eg skal þádu það strax að rökbyggja min leyfir ekki að ég fylgi hörðustu matrióknum að móli. Þeir vilja gera módelið allt af stift rétt eins og Keplers þegar þann taldi að þatnevar gengur í siflett fjölbreytandi en nákvæmu margflötugamstí umhverfis sínu og talnarfræði alverdaldr væri því reguleg og byggð á stórfræðilegu útvekningum sem maðurinn gæti gert módelið að. Við lánari athugum reynist þetta ekki svo einfalt.

Íslenskar aðstæður.

Árni Björnsson sægir að elstu hátíðabrigði sem finnst hú bygðókurr hjóðu sér viðaðurin sem tengjast atvinnulífi, vedúrfrí og árstíðaskiptum og það er þetta sem ég kalla náttúrilega hrynjandi. Eg þóti engan veginn að halda því fram að hinar atá hátíðir hafi verið haldnar hér á landi. Mér verður hugsað til formáðra okkar um hverja hvítsumanhelgi. Þeir verið er að drósa hundblautum og útöðrerkúnum bóðumokum okkar í bærin og við sjálf norandi einhvers staðar - hvílka önn þær hafa líðiø - landnemnarin hér - vanar útsamkomum af öllum tugi í vedúrlóðari lóndum að búa á þessu úthafskeri með sifrliðri rigningu, kulda og stormum.

Aðuíðað er freistandi að vírða fyrir sér nófinn krossmessur af mæður sér fyrir sér árið sem skipist fáðlega í fjará geира og krossast svö af öðrum fjórum hátum og ekki síður hefi ég rennt hýru auga til Imbrudagana, sem husslagum leifum af þessum slið og ekki spilla þær upplýsingar að prestast hafi gjaran verið vigbrú á Imbrudag - eða þeigar og Árni kafar í Hólmulbókina segir þar: Imbrudagar voru settir forúm í tilkamlegst árs á járðin, svo skulum vér nú hálfa þá að véi núam andlegu ári í hjörtum vorum. Imbol og Imtra byjar á sömu þremur stófnum en ekki veit ég heldur hvort það merkur eitiðað.


Fleira má aðeins þáta til eins og atskiptingu eldra Fuhrkjóinsins í siflik þangkagum er enn enkk að annað en konungulegar vegur brugum þann.

Að þessu frátölur er svo vistaskið skipting áhringssins eftir tunnelgömmi og ældri leigrými ég þeirri umriða um sitt sér staða í henni Ameriku fyrir nér fjórum áratugum þegar verið var að reyna að lögfesta hátið. Sem fylgdu tungul á ákveðna almanaskaga svo auðveldara væri að ega við stundatöflur sköila og skipulagningu vinnu - Amerikanar vildu líka gera vikuna tíu daga lauga og reynar var verið að gera táraðir það með að framtaka og markaðsetja ferðaðuði svo auðveldara væri að pakkja þeim. Eg var mjög spennur fyrir því hvort myndi sigra vaninn að stilla þeim tveim saman sól og tungli og lifa með báðum eða nú táraðir til að hunda mámann og telja aðeins eftir sölinn.

Sól- og mánaalmanakinð verður alltað samræmt nema himlitungil taki upp á því að gera það sjálf. Peitrí spurningu hvort bórn voru aðskil og blóðblandun ágjósanleg og hvort háttíðir hafi einhvern tímam í Írð diminished.

Einn skulum við hálda okkur við Íslenskastöð og aðhuga hvort nokkuk finnst, sem kalla mætti átökstr að núþannum. Og vissulega má með goðum vilja sjálta nynstur þótt dórgýlumassunnar náður aftur hófrar nema tvar. Tilraun kirkjunnar til að búa til hringagras árs, sem véri byggið að atriðum úr líf Miðaeyja. Þess og dýrgönnan hefur ekki fest sig í þessi nema hvað varðar sjalfan frelsaran. Sunnudagar og sjö daga vika eru hins vegar orðin gíkkusk.

Kynldímsa tórir enn og tengist í hugum kvennanna háttöarlómandum, sem marka föstunniðgngið sīðar í febrúar og kanske hafa hér á landi dárvitað set áráttaháttir og þörrið til að bata sér upp missaðan á Kynildímsa.

Páskárnar eru nlægð jafndegum.

Vorháttin lýsir sér í krossensu að vori og í má. Átökstr þarf að súraga sérstaklega sumandaginn fyrsta en hann lífið misstagis. Liklega eru kirkjumálönir, upps亭gningadagur og húslífsemi, sem merkaðir af kirkjunni til að koma í stað vorblónanna og þær bestust í sessi.

Jóns messu um söðstöður hefur velti því tíður sem með hana gert því húslífsemi er þá nýstaðin.

Túgljóð falla nokkurnegi sex víkum eftir Jóns messu og nútímabandagöldum, verslunarmannaheligrin og þjóðhátíð Vestmannneyja. eru í uppgangi sem háttörlur og sverja sig í anda róðustags, forns gleðibræsa.

Réttrarstöður, kaupakonúnstöður, krossensu á hústöði, fjörgveit og skyldar samkomur ãður fyrir falla neri jafndegum á hústöði. Allfræðilagmessa milli jafndegra og jóla leitar nú aftur á þóttu svo virðist hún eini í samkeppni við Adventuháttina í byrgjun kirkjulandsins.

Jólinn hálta svo sínu seti við söðstöður á vetri að viðbetrúramblótan.

Það mætti á vissum máta hálta því fram að átökstra árið sér fóru lifsið þótt ekki nema sé fyrir það að sex víkur eru svo þegilla langur tími til að ná sér eftir átveislur og tínumberum eða tilfinningatolkið, sem fylgja veiðulónd

tilfinningu fyrir Gýðjunnari til þess að veita inn í trúarlíf ístrautum, sem taka lítið til jörvímar og alls lifs á henni, trúarstrúma sem eru heilandi og skapandi, gefa hinum kvenlega líkama aftur viðöngu sina, og konurinn leita eftir að finna nýja þátt regluleg þetta gera konurinn það með því að leita til menningarsvæðas og Íslands þar sem Gýðjútrin nefn alreið horfið að fullu og til Íslands Norður-Ameriku. Sætta hafa hálðið tengslum sínum við jörðina og heilagileg hennar, með því að ganga í sarp hjá norðurfæðum og ekki þessi því að endurvekja hinar átta forn háttörlur.

Forntíðarfræðingur og kvæñasóguþekluðala greining svöltuði úr um hvernig þetta hafi vorið. Það ber móðurnum það saman um að viðta má greina átta háttörls ársins, sem falla nokkurnegi með sex víkna millitli.

Fyrst má telja Kynildímsu eða Imbolg.

Næst komu vorjafnaðurinn - þá vorháttin forma, sem ber nafnið Beltain.

Jóns messunna þekkum við öll þegar sól er hæst á lofti en Síðusumarhátíðum um fyrsta águst hef Lughnasad eða Lammas.

þá komu jafndegur á hústöði og milli milli þeirra og jóla var svo hin nafstogadánhœfð. Síðum eina nafnið hér þegar eftir um bandarísk. sem ekki lengur heldur háttörl þá vegna þess að hönnuð þuvist við kræftana, sem mögulegt upp á þessari kyngingögnuði áratá.

Jólinn eru svo á sínum stað um vetrarsólhvír.

Nófinn í kvartílarðuðum - svo í ełska orðið cross-quarterdays - eru fengin úr írsku því að þar hafa þau varðveist og einnig hefur á irlandi varðveist samfélagð heitadársyn yfir hvíður þáttörlur hafa varðveist og tötlúverður leifar af þeim síðum sem þar voru viðhafið. Rændaðir er til umrúl af þjóðhátítnum í fjölda landa, sem tengja má síðum hálóum en fjöldi þessara þjóðhátða er síður að hann gerir ýfðrins ekki auðveldari heldur hvert að ofan oft flokka.

Átökstra árið minnar á áttblóðoðum, sem var einkennastikinn Imonne. Hinnar fornir súmersku gýdu en í sambandi þar við hana núum við lengst aftur til Gýðjunnar í rituðu mali því að þíma þeirra líður undir lok í þymin mund að ritöðar heimildir koma fram. Og reynari sjúnum við áttblóðarösuna í íslenku leppunum. Ættukþingin er einfallaða leiðin til að tila árinu þeim til ekkki miðað af súló og eins og þýsk cocina sagló við mig hún er heimspekingar að minnh og ná rekkur kvænasóguþeklarönsnarsetur - en konur, sem þar þau eru súló á Íslandinum til að jafna sig áður en næsta háttörl hafsta en þessu kerfi eru vitalega engir sunnudagar. Tíminn markast utan háttöra af vaxandi og minnkandi tungli. Og það er aðhyggslega að í Helmuluõkinni, sem lika kom út núna fyrir jólinn og í þenni eru ræður frá um 1200 og eldri - þar er þess getið að ílla hafi þegið að fá íslandninga til að háló mannuðagana heilaga a betur að holda hini stærri kirkjukjártörlurnar. Sunnudagnar eru reynar nokkud sem kirkjan hefur hrósað sér að af hafa lagt fram sem tillag til verkflugsó burnerum það er að verkafólk fengi að hlíva sig eigu sinni í viðu en þarna víðirst líka um markviss stafnu að ræðu til að minna afhrið tunglihúrs.
Gamla trúin.


Gamla trúin, norrøntðin eða Vicca eins og hún er kölluð i dag er það það trúarbráð og snýst einnig um kunnustu samlega getu eða galdrur. Tilgarog hennar er annarra trúarbráða að ná samstillingu við þessandi of líh Alheims til að skapa og heila. Náttúran er ekki niðri eittr og einfellt hún samanstendur af öðryggum, skógam, vótnum og hafsljómum, jórátrækt, hjarðarmerkust, villslyð lýra og plantana og í þeim spila sól, máni, planetýpur og aðeins Müllerleg kvarar og margvíslegur hringrár svo sem þóð og fjara skapast af þessu samspali.

Gamla trúin er tvíþóta snýst um jafnsvegum milli hins karllega og kvenlegs í veröldinni og hefur því mjög kynderislegt yfirbragðið í andstæðu við nútímatruarbráð.

undragar á sandflákum fyrir opnu hafi. Svø lengi lifir í gömlum glödum. Hváð göyjuna varðar hef ég líka hafi augu og eyru opin og tvívar súðan um áramót hefí ég rekist á tilvinnun í þá veru að Göyjan hafi í reynd verið Alföðir svokallaður okkar fornú trúar - konungurinn. Þaði ég göðin hafi aldrei ríkt nema í nafni hennar. Ég tel rétt að taka fram að í þessi skiptin voru þetta karlmen - annar búsettur erleindis en hinn vel þekkstur íslenskur sagafráðingur.


Morg eru kvaðin göð, segir þetta látha hjóðskáld og göggagnatúlkandi en hana hefur það eftir öllum breskum skoldbroyður sínum A.E. Housman að avinlega þekkst í þau kvaðin sem fjölg þessu árgánna tema því fari þrísístur um blustandan þegar drepið er á dauða heitjunar ellega sælu, eða minnat þó ekki sér nema stuttlega á tilvit eða tákðu Göyjunnar.

Nomnirar vildu gjarnan finna það sem kalla metti elta tímu, tíma Cernunnissar eða hrynda guðsins. Pans, en ymislegt er þar í veginum.


BOTNABAR VÍSUR:

Að dörum að gera grín
gangur á hórrollóttum
höfund þessa heilinn mín
á heldur löttum nóttum

Að fjöðminjasafni er þaðið lekt
og þrónt hafa menn af hafi
að bilja um væri fanda frakt
formminjar úr stáli

Raychakjnjararalið er
raun við Suðurgótt
verminnur sá vanni er
vætt að eiga fótu

Fjöðminjarðar með þjóða bund
þógult övandi hjóð

-Nú er einn og fund við fund
falli hliðar hliðir

-súðmjúkt kjópur alla stund
eins og hjóðn þyggir

Fornleifarlandið með fullan avip
fornmóðnum hafnar
Meðan ýmsum göðum grip
gluta menn og hrafnar

Og f tilvini af því að daginn ánðar rak
Hólmur útvarpastjóri Arni Björkgvin kon þessi
fyrirþurðar:
Ef þú hallar orði á Hrafn
ðóð skaltu rekinn

Menn voru fjöstr að sjá að Hrafn rémir að móti safni;
- og bundins inn á byggðasafni
af bænum súðan tekin

-Breiðara er að eiga safni
það elístar er lekinn

Á adalruðandi ganga Hallgerður og Hafða úr stjórn og verður losið í þeirra sötti. Þær þakka fyrir einstaklega ásægilegum sumnar við safninn á stjórnartúnabiliinn og óska félagsum FHS trúar og frjósum í þráð og lengd.

STJÓRNIN
ellegar hvort við hryggjumst við þegar sölin er farin að lækka á lofti þott hásumar sé vart komið enn. Kannske skiptir þetta engu máli svo lengi sem við erum í snætingu við hrynjandi náttúrunnar eins og hún birtist okkur þar sem við búum og stórum.

Hátólfnar og frumöflin.
Sérhver hátólf felur í sér helgun eðs í einhverju formi.
Eldur eða ljós er svo margþreytilegt.
I þöfisþipta árinu þar sem hver manahur er í mismunandi stjórnmerki og stjórnumerkin skiptast niður á frumöflin fjögur svo þró merki tilheyrur jörð, þró lofti, þró vatni og þró eld - þar hefðari miði eldsmeki - Hránum - við jafndagur á vori. Pessi eldur er loginn sem kvíknar, eldur hugmyndafreiðinna, hugsjónaelurinn, sinueldurinn, sem geysist yfir og erfrú að hefta - börta morgunröðans. Þetta er logi fyrstu ástarinnar, sem kvíknar í þrójunum.

Næsta eldsmeki er ljónið á miðju sumri. Þa er jörðin í essinu snú hann sér að sölu hér á norðurhveli og komin fram fyrir sölina á þeirri þýsirði sem sólkerfi allt er í á vetrarbrautinni því okkar sól stendur ekki kyr frumur en aðrir himinnettir. Pessi eldur er Jónnessubílmið, sem brennur glatt, (við kyndum alliðið ðiðeyndar um áramótin) eldur ástriðurinn, kraftur sólarnarr, sem þráskar allan jörðargráður.

Fljóta eldsmekar er Bogadóttur í byrgun deseúmer. Pessi eldur er glóðin af bálinu, sem svo lengi brann glatt - glóðin minninganna. Þetta er eldurnar, sem þeir óður sé við, sem hafa lokkilo fískverkur en bera þó til nýrra kynslóða sögubrunninni og vískuna. Þetta er líka eldur hinnar Ósérflýða jaháttliðu, sem birtist í umönnun fyrir fískmyndu og samfélagi.
Að lokum er eldurnin falinn og bídur þess að verða kvættuk á nýjaaleik. Ól eiga frumöflin sér síðar líkingar.


Þegar normirnar eða við kellningar á götunni viljum halda gleðilegar árstómar átta leitum við gjarnar í sîlkrar líkingar. Hin skelfilegu blót, hinir æstu og yfirkeyrði leikir Díonnesuar, sem hvört tveggja kom bliðinu á
hreyfingu svo ekki varð alltaf hafður þar hemill á – hvort tveggja hefur víkkið
fyrr saklausari gleðistundum þar sem konungur eikarinnar er í mesta lagi
hulinn dýk í cellum normanna, sem tákni um falli hans, og hann bíður þess að
verða endurreistur í liki tvifara sins. Í dag eru háttðahöldinn fremur í sú við
leikrama tjáninga þar sem hver einstaklingur leggur sitt af mórkum til að
skilgreina á nýjan leið bíðin sanna inní og réttu hrynjandi hverrandarstíðar
svo endurheima megi hinn sanna, hvítal galdur þeirra.

FRA SJÓRÑ

Kveri fólgar. Síðan þið fengið súðasta fréttabréf hefur fólagstarfar ekki verið tildakanlega
fjorlegt. Fólaugskundur var haldinn 9 des. Það var fremur fámannur en kom þó í verkt að taka inn
nýja fólagi, ákvæði að halda þráttatíð í feðb., og samþykktu næsta faráskólahald á Austurlandi
undir styrkið stjórn Gróðnunar Kristinsdóttur. Um söðs mál varðandi farskólaum má lausa
annars stóður í Fréttabréfum, en stjórnin skipið í farskólaæfndu áðurrafnadu Guðrún, bóru
Guðmundsdóttur út Seyðisfhr., Gunhlaug Harðardóttur en Áknanesi, Hrein Hólm Hafnerstóður
Arnhjarmarsf. og Hallóður Asgeirsdóttur Þjóðminjasafni. Þegar hefur stjórun unum bæði Alþingi
alit sitt á fremur málu, þ.e. á frumvarpi til laigs um yfirstjórn meiningarstofnanna,
þjónastykkunartíðr þeirum um varðvelslu tónlistarsafn í Þjóðskóla, Islands og
þjónastykkunartíðr um þryggdir staðfestinda þáttarvættarhátíð.

Dórrablóðin sem fyrirhugði var að halda í Dillonshús sprengðu húsmælið utan af sér og þurríti
að farsa það niður í veitingasafni Artsat. Blöðið settu um 80 mann og nú það slá til allar
samkomur sem FIS hefur bungað til haldt hvað mannlífða verður. Háður Hálkarðardóttir var
ræðumáður kvöldina og erindi hennar er að finna hér í Fréttabréfum. Fyrir blöðið auglýsti
stjórn FIS efir kvöldum sem fyrja mati á samkomunni og samþykkt allfrið fýrrisportun sem
samtímaður gun vestu dunkaði við að holta samþjós aðra - og hengilestisd. Ekki getur stjórunin
annad en verið dánsgæð safn árangurinn af þessari umleitan, þvi ekki ekki einað bæði kvaði
og vísur, heldur þóðum allur af fyrriþúrinn. Fengu þar ýmist FIS fólgur "pillur" eins og er
við hér í aðlum samkomum. Hér eru viðurmins og þeina en betnum viður voru svo margar
að ekki þreytum við okkur til að birta nema liðið bret af þeim. Upptýsir samtímann, sér í lagi
þeir sem farskólaan sækja kannast vel við yrðisefmin:

ÍJÓÐMINJARKORÐÍ OG ISLANDSFERÐ BJÖLSKYLDUNNAR

Fólkum jökulum færnum nöfn
flyttum strönd til heila
þannig vinna þjóðarstíðu
það mun vegna greiða

MARKADSFREYÐ ÔKVEÐI Lag: Við lúðust hægt um laut og gil
í þarsóloka nú þöru menn
að frésta þess að laura
hvort gróðu með til minjum þeim
sem móður annars fóru
og flekkjast fyrir fótunum
svo festað menn í sporunum
og kaflerast súðast í kynstrum af dóti
klyðberum, öskum og gjóti
í markaðsfréðum miklu klár
réd Magnús okkur konna
færøyankan að dansa dans
og dagarslaugum renna
að setja kök í hollnum
og klámblóði upp í hollnum
og skána fílla út frokkum og sós
svo fíllum við suð og miklu brís.

Og nú er ekki lífið leitt
hér helta allir saman
og kunna vel að brosa brett
og breita sig í framan
við markaðssetjum sæl og hress
Sírði, Bór og Magnús Gestas
þeir hafa svo staðanlega stíl yfir því
að störra út þóttum nefn í

Sjóminjasafni Ísafjarðarbókum eru stefnt að því að opna Roaldsbrakka þann 9. júlí við háðablega athöfn og er það nokkuð fyrir en rágert var í upphafi. Þar verður sett upp sjóminjasýning á nöðstu hæð og bryggja smíðuð fyrir framan húsíð, þar sem allt verður haft tilbúið til söltunar og slegið upp dansleikjum er við á.

Norska húsið í Stykkishólm. Þar verður opíð, en safnsvördur er nú að reyna að safna saman munum og myndum frá 17. júní þar á svæðinu. Verið er að vinna að því að koma annarri hæð „Norska hússins“ í upprunalegt horf með tilleyrandi hásmunum.
Frá ICOM

Stjórns Islandshaldar ICOM vill koma því á framfæri að út er kominn bæklingur sem hefur að geyma síðareglur ICOM sem samþykktar voru á fimmtánadu allshejjarbókstefnu samtakanna í Buenos Aires árið 1986. Í reglunum er m.a. fjallað um grundvallarreglur í safnastjórnunum, aðföng og förgun safngripa, ábyrgð safnamanna og fleira gagnlegt.

Hafi mann áhuga á að verða sér út um eintak má hafa samband við Rakel Pétursdóttur eða Körlu Kristjánsdóttur hjá Listasafni Islands. S. 91-621000.

Fundarboð

Aðalfundur verður haldinn í Félagi Íslandska safnamanna 10. máj kl. 17.00 í Kaffistofu Þjóðminjasafns Islands.

Fundarefni:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Nefndir greina frá störfum sínum.
4. Ónnur mál.

Mætum vel og stundvíslega.

FRETTABREYF SAFNMANNA

3. árg. 1. tbl. apr. 94.

Ágætu-félags

Óskir um að þið eigið gleðilegt sumar og fáið miðla athyglí vegna hins margumtalaða sjöveldisafmælis. Í þessu fréttabréfi er grein um það helsta sem er á döfinni hjá íslandskum söfnunum. Þá er erindi frá farþólannafnd vegna fyrirhugnaðs farþóla á Seyðisfirði.

Starfsfæmin í vetur var með hefðbundum hætti hjá félaginu og fám við að kynnast örlitío þeirri mikdu stemmingu sem ríkti á þorraðíti félagssins í Árni. Eftir að hafa hlytt á erindi Hildur Hákonardóttur var þorramatur snæddur síðan var uppi kvöðskapur sem gert er grein fyrir í erindi frá stjórn félagssins. Við lok kvöðskaparins tóku félagssminn ettur því að okunnugt fólk var tekið að drifna að og brátt kom í ljós að við vörum stóð meðal mikla dansunnenda, en varla hafði hljómsveitin hafði leiki sim er danspórin tóku til við dansinn og varð ekkert látt á honum. Nokkrir safnunnar hætti sér á góði, en miðið var hins vegar rætt um nauðsum þess að fá danskennslu fyrir safnafólk. Tókst þessi skemmtun í alla stóri vel.

SÁJ

Útgefandi: Félag Íslandska safnamanna, rístrjóri Sigrún Ásta Jónsdóttir, húsmálafang, Ísafjarðarstaður 41, 101 Reykjavík.