Hallo Mária

$$
\text { is } 28 \text { ta/ } / \mathrm{un} \text {. }
$$

Rulideo gy-reh Eildi Deméry fómos Ľolui gronģué $115-433$. jug. refuernos

Bartók Béla hagyatékának fontos, bár egészében máig sem feldolgozott anyaga egykori könyvtárának az a része, amelyet jelenleg a llagyar Tudományos Akadémia Zenetudoményi Intézetének Bartók Archivumában óriznek. E gyưjtemény - bámily töredékes is - sok fontos adattal egésziti ki Bartók szellemi életének fejlódéstörténetét.

Mély megilletődéssel lapozzuk azokat a köteteket, amelyek Bartók kézjegyeinek, bejegyzéseinek nyomát mutatják; ezekból próbálunk most hozzátenni a géniuszról alkotott képhez néhány újabb vonást.

Bartók könyvtárának aránylag igen sok német, francia, angol, olasz, szlovák és román kötetében - amikor e kötetek margójára irt szószedeteket tanulmányozzuk - egy szenvedélyes nyelvtanulás nyomait figyelhetjük meg. Nyelvismeretének köszönhette, hogy már fiatal éveiben olyan szerzôk eredeti kiadású köteteibe mélyedt, mint Nietzsche és La Rochefoucauld, - ahogy erról Dille professzor tanulmányában már beszámolt.

Bartók olvasmányainak hozzávetỏleges felméréséhez tehát már az idegen nyelvư kötetek szerinti rendszerezés is bóséges alkalmat ad. Magyar anyag gyéren szerepel. Kétségtelen, hogy gazdag választékából fontos sorozatok máshol lappanganak. Feltételezhetó az is, hogy igen sok könyvet olvasott kölcsönzött példányokból.

Jelentôs mennyisé gũ mûvet - többségưkben versköteteket - dedikáltak szerzôik Bartóknak; sokszor olyanokat, amelyek elolvasására idejéból nem futotta. Vannak felvágatlan kötetek. Például Harsányi Kálmán - fiatalkori barátja - összes mủvei késői kiadásának többsége ilyen. De Balázs Béla szorgalmasan dedikált kötetei sem mutatjék - kivéve A kékszakéllú herceg vára c. misztériumot tartalmazó kötetet - az olvasásban elnyufvődés semmi nyomát.

Bartók könyvtárában egyetlen olyan költő sorjázó köteteí láthatók, amelyeknek egyikében sincs dedikáció, viszont annál több jelét viselik az egykori elmélyült olvasásnak; legkulönfélébb ceruzavonások, aláhúzások és széljegyzetek adják tudtul, itt most megfordult a tét: nem a költók ostromolnak, nern ők hódolnak Bartók eloftt, hanem maga Bartók az, aki ostromol: "a Petófi óta legnagyobb,
legbétrabb költő" - ahogy Bartók Adyt jellemzi - rokonnak érzett poézisát ostromolja, ennek költészetében mélyed el. Bartók találkozása Adyval - amiról sok szóbeszéd mellett cak ellenórizhetetIen híreink vannak - Iényegében itt, Bartók könyvei közt érhetó tetten, dokumentumok erejével itt bizonyitható. A piros, kék, fekete ceruzavonésok, aláhúzások, szél jogyzetek - sokat mondanak.

Mindmáig Bartók bizonyitható vonzalmét Ady költészotéhez szemünben két tényező határozta meg. Egy kompozició és egy levélpub11káció。

A kompozíció: az ơt dal énekhangra és zongorára (Op.16.), ameIyet Bartók Ady Vér és arany kötetének négy, a Szeretném, ha szeretnének kötetének egy versére komponált, 1916 elején.

A levél: koraibb. Megismerésûnk sorrendjében mégis mésodik heIyen áll, fénymásolatát 1956-ban hozták nyilvánosságra Romániában. Az 1912 elején irt - történelmi helyét illetỏen tehát elsó helyen álló - román nyelvả levelében Bartók a belényesi román barátjának, Ion Buşitiának kölcsönzött Ady-kötet kilenc versére utal, lapszám szerint. Az elsó versnek, megjelolt lapszáma mellett, témájáról is részletesen és lelkesedéssel ír világos, hosy a Magyar jakobinus dala c. versxôl van szó, amely Az Illés szekerén c. kötetben olvasm ható. Az elsó kiadás szerinti lapszámozást követve, a többi nyolc vexset is azonositottuk máx sok évvel ezelőtt. Köztük egyik az anyaság himnusza, másik a paraszti élet apoteózisa, a többi hét mind Ady úgynevezett magyarság-versei közül való. És nem véletlen, hogy 1912 elején Bartókot - a magyar progresszió (társadalmi felemelkedés) általános előretörésénelk idején - Ady forradalmas magyarségversei, végeredményben politikai versei lelkesitették, mint ahogy az sem véletlen, hogy 1916 elején - a héborús évek gyötrelmes idôszakéban - Ady költészetének megzenésittésével őt is ideig-óráig a szerelmi sóvárgés mélyén rejlỏ halélvégy kerítette hatalméba. Most csak azt hangsúlyozzuk, hogy az Ady költészetével ez idó tájt erô-
 rendelkezésre ( 5 vers zenésítése és 9 további versre levélbeli utaIás). Bartók könyvtáraban azonban hyolef - többémevésbé jelolt helyeket tartalmazó - Ady-lcötet található Uj versek, Véx és arany, Az Illés szekerén, Szeretném, ha szeretnének, A Minden-Titkok versei, $\Delta$ Magunk szerelme, Ki látott engem? - azaz hét verseskötet,
továbbá nyolcadiknak egy novellás kötet (Igy is történhetik) és kilencediknek egy esszégyűjtemény is (Vallomások és tanulmányok). $\mathbb{E}$ kilenc kötet átvizssálásával immár jó másfélszáz dokumentum, tehát az eddig ismert anyag tízszerese áll rendelkezésünkre.

Bartók jelblései többségükben a strófék mellett vonuló függoleges vonésok (piros, kék vagy fekete irónnal, náha duplán - kulönböző szinekkel is, ami esetleg többszöri olvasást jelent) . Túlnyomó az elsó strófa jelölése (erról még lesz mondanivalónk), de akad több strófát egybefogó vonás és eloffordul vonás az utolsó strófánál is. Fontosabbak a sorok aláhúzásai, még fontosabb egy-egy megjegyzés, utalés. सz utóbbiak technikai jellegúek (sajtóhiba javitésa), vagy érdemre vonatkozók. Dgyes versek egybevetéséig terjedô jelolés is található.

Az eredetileg fűzött köteteket utólag beköttették. A köttetés akkor történt, amikor a vexsek búvárlésára már nem került sor. Két kötet belső anyagát a hanyag könyvkötó felcserélte: A Minden-Titkok versei c. kötet 1 - 1 szélső ív kivételével A Magunk szerelme o. kötet íveit tartalmazza, és viszont. Az Uj versek kötet második kiadís (három évvel későbbi az elsonnél!). A Vér és arany kötetben jelöletlenek azok a versek, amelyeket megzenésitett! Az Illés szekexén kötetben jeloletlenek azok a versek, amelyeket a levele szerint kölcsönzött kötetben feltételezhetóleg megjelolt! A Magunk szerelme és a Ki látott encem? kötetben sempiféle jelölés nincs!

Bartók Ady-tanulményozó idejének gazdag emlékanyagát ôrzi a Szeretném, ha szeretnének kötet közel félszáz jelölése. Nem sokkal mögötte marad A Minden-Titkok versei kötet hamminc jelölése. Igen tartalmas dokumentáció állitható össze az Uj versek kötet negyedszáz jelöléséból is. Az Illés szekerén kötet esetében gyanitható, hogy egyes Ady verskötetek Bartók könyvtárában többször fordultak elỏ. A most könyvtárban örzött példány ugyanis nen azonos azzal, amit 1912 elején román barátjának levél kíséretében küldött el Bartók. Az Uj versek második kiadása 1909-ben jelent meg. Bizonyos, hogy Bartók az elsô kiadás időpontjában - 1906 februárjában - mé g nem volt Ady költészetének híve. सgyes mưvészeti kérdésekben még konzervatív világszemléletét az 1905 nyarán Párizsból irt Leveleibổ létjuk, ettól 1906 elején - Ady el ső modern verseskötetének megjelenése időpontjában - még aligha távolodott el. 1909 kaxácsonyán
azonban, második párizsi útja, fordulópontot sejttet; ekkox már tudnia kellett Adyról; iró és festỏ hívei révén ismernie kellett Ady verseit.

Fel soroljuk az Uj versek kötetének 67 verse közül azt a 25-öt, amelyet Bartók kijelölt:

A "Léda asszony zsoltárai"-bó: Mert engem szeretsz, A könnyek asszonya, Pélig csókolt csók, müzes sob vagyok, Léda a hajón, A Léda szive, Vén faun üzenete, Várnak reánk Délen.
"A magyar ugaron"-ból: A Hortobégy poétája, 奥ek a porban, Lelkek a pányván, A krisztusok máxtixja, A lolkek temetője.
"A daloló Páris"-ból: Egy párisi hajnalon, Jehan Rictus strófáiból, Paul Verlaine álma, A Szajna partján.

Végül a "Szûz ormok vándora" ciklusból: Szivekmessze egymástól, A osókok átka, Midész király sarja, Búgnak a tárnák, Harc a nagyúrral, A kezek bábja, Vörös szekér a tengeren, Uj vizeken járok.

Bartók leggyakoribb jelölése, függőleges vonal az elsó strófa szegélyén: pontosan az Ady-vexsek esetében (jeleztuk) bizonyos magyarázatot igényel.

A jeles Ady-kutató Foldessy Gyula irja: "Leggyökeresebb újitása az Ady-lírának: a lírai vers szerkezetének teljes megváltoztatása. $\Delta z A d y$ elótti lírai költemény, minálunk és legnagyobbrészt a külföldi lírában is, esattanós befejezésre, poentre ment... Ezzel szemben Ady nagyon ritkán dolgozik poentre... Ugyanis Adynál a vers-gondolat vagy hangulat energíája a legeslegtöbbzör a legelső versszakban a legerősebb s a további versszakok, - ha kerülnek is beléjük újabb motívumok és árnyalatok, - a legtöbbször továbbhúzásai, körülírásai, kifejtései, vagy kiteljesítései a nagy erôvel odavetett elsó versszaknak... És támogathatták az Ady-féle verskezdéseket a XVI., XVII. századbeli református és kuruc énekek riadószerŭ elsó versszakai is, egyszóval az ôsi magyar verstradició, amelynek külsó formáiból is sokat meritett Ady Endre." Eszerint Bartók el járását, hogy legtöbbször csak első strófákat jelöl, úgy tekinthetjük, mint az egész vers birtokba vételét. Pontosan annak a verselésnek szellemében, amit Földessy - helyesen - magyaráz. Bartók pedig annál inkébb érzékelhette ezt igy, mert hiszen a régi típusú magyar népdalok hangsúlyos, magasból indított, ereszkedó szerkezete is ugyanezt a jellegzetességet mutatja. Elmondhatjuk tehát, hogy az Ady-verget olvasó Bartók legtermészetesebb mozdulata ez a régi századokban és népdalokban gyökeredzô, ősi "textus-jelölés".

A Vér és axany kötet 2. kiadásában alig néhány jelolést látunk:
"A Haĺ́l rokona" ciklusból: Az anyám és én c. vers utolsó strófáját jelöli: "色n kergettem a vénségbe: Nem jár tôle olyan távol Senki, mint torz-életével Az ó szomorú fia."
"A magyar Messiások" ciklusból: Fölszállott a páva. Javitva benne az elsô (és ismétlódésekor utolsó) strófa el ső sora a népdal gyűjtések szövege szerint. Ady szövege ugyanis: "Pollszállott a páva a vármegye-házra". Bartók módosítása: "Fölszállott a páva vármegye hézára". Ugyanebben a ciklusban A magyar Messiások c. vers második stroféjában a következő két sort hưzta alá: "... S ưdve nincs a keresztnek, Mert semmit se tehettek..."
"Az ôs Kajén" ciklusban is két verset jelöl: a Bolyongés Azur-orszégban utolsó strófája két sorát húzta alá "óh, Elet, milyen nagy és szép Minden téjad, melyet el nem érünk." Az alvó csól-palota c. vers cime mellett kérdőjelet lêtunk.
"A Holnap elébe" ciklusban is két vers, méghozzá a legbonyolultabbakból. Az elbocséjtott légió az álmaitól, igy azok versbefoglaIásaitól is eltśvolodó költőt idézi. Az utolsó strófa mésodik sora - "Olyan mindegy az, ki a gazda" - aláhưzva, és talán egy folkiátó jel is látható utána. Az aláhúzott sor megértéséhez az egész strófa közlése szükséges. Igy hangzik: Hajrá, én vitéz katonáim, Olyan mindegy az, ki a gazda. Harcoljatok avval, ki harcot akar S hagyjátok el a harctalant, Fol, föl, föl a magasba. - A mésik vers: A Holnap elébe. Két elsó strófája jelolt, ezenkivilu több, aláhúzott sor is utal Bartók érdeklódésénelk súlypontjaira. Ahhoz, hogy Bartók kiemelései értelmet kapjanak, $a z$ egész verset idézni kell:
"A11j meg!" Ordit utánam az éjben
Cafra sereggel a Tegnap.
"Ally meg!" tis én megyek, megyek.
"Allj meg!" Vágok a sủrư bozótnak,
Holdnak, pokolnak, fellegeknek
苗s egyedűl és egyedull.
Vér, váx: futok a Holnap elébe. Apám, anyám, papok és bárdok, Nem kelletek, nem kelletek.
Ősök, érnyak, tegnapi legények, Testvéreim vérben és kupában: Undok Tegnap, maradjatok.
Megyek a bús, nagyszeru sötétnek. "All j meg!" Nem. सlofttem a Holnap, Engem váx, engem, rohanok.

Bartók a vers következő sorait, illetve félsorait húzta alá: ", Álıj meg!' Oxdit uténæm az éfben", azután: "Apám, anyám, papok és bárdok, Nem kelletek...", azután: "Megyek a bús, nagyszerũ Sơtétnek", s végül: "\#ֲ óttem a Holnap".

Bartók könyvtárának Vér és arany kötetében jelöletlen a később, 1916 elején komponált öt dal idevégó négy darabjának versanyaga is. Azaz, az Op.16.1. és 2. darabja: Három ősqi könnycsepp és Az őszi 1́erma ("A Halál rokona" ciklusból) és 4. és 5. darabja: Egyedül a tengerrel és a Nem mehetek hozzád ("A Léda aranyszobra" ciklusból).

Hiányzik belóle a Sirni, sirni, sirni c. vers jelölése is, holott erre a versre Bartók a késóbbi Minden-Titkok versei c. kötetében utal, amikor az ott szereplỏ Egy ternplom-alapitó áma o. vers végéhez ezt a megjegyzést fűzte:

Lásd: Sirni, sirni (Vér és arany)
Bartók megjegyzése kitl b̈nös figyelemre méltó, mert szemünkben az Ady költészetében való benneélés dokumentum erejư bizonyitéka. Jól illusztrálja Ady motívum-köreinek érzékelését, az Ady-élményvilág asszociációrendszerének felismerését.

Az Illés szekerén kötet Ady harmadik modern kötete; 1908 karáasonyára jelent meg, több mint száz verssel, amelyet a költo zömmel 1908-ban írt. A Bartók könyvtárában lévó kötetról azt gyanitjuk, ez nem az a példány, amelyet belényesi romén barátjának kölcsönzött 1912 elején. Kilenc vers azonosítását egykorj levelében felsorolt lapszámok alapján végeztük el. Eszerint "A téli Magyarország" ciklusból 6, "Az utoa éneké"-bó1 1, a "Halálvirás: a csók" ciklusból 2 نversről volt szó. A lapszámok emelkedő rendjében: Magyar jakobinus dala, Macyar fa sorsa, Mért is tettem?, A téli Magyarország, A magyar vigasság, Nekünk Mohács kell, A grófi szérűn, Akit én csókolok, s végül: Májusi zápor után. Rzek a versek tehát. a Bartók könyvtárában ma található példányban jelöletlenek. - Megjegyezzük, ez Bartók legmerészebb összeállitása, amelyben négy, eredetileǵa szociáldemokrácia lapjában, a Népszavában megjelent vers található. A Macyar jakobinus dala a dunavöl gyi népek, magyarok, roménok és szlávok testvériségét hirdeti.

Bartók könyvtárának kötete ma mindössze három vers jelölését tûnteti fel, további három verset pedig - egyetlen eset! - a tartalomjegyzék mutat ki. A három kijelölt vers: "A téli Magyarország"-ból Egy harci Jézus-Mária, "A muszáj Herkules"-ból pedig az Uj könyvem
fedelére és A verselo asszonyok. A tartalomjegyzékben lapszám szerint megadott további három vers: Gonoszak a halottak, En kifelé megyek, s végull: Májusi zápor után. Ez az utóbbi egyben az 1912 elején elkülaott kötet kijelölt verseinek is utolsó darabja, a kétféle összeálítás egyetlen találkozási pontja.

A Szeretném, ha szeretnének kötet - Ady negyedik modern verskötete - 1909 december közepén jelent meg. Az új mûvészi áramlatokban élő, immár "modern" Bartók ekkor ment másodszor Párizsba, ahol Berény Róberttal barátkozott; a "Nyolcak" (leendó) progresszív festócsoport sokoldalú művészével - az Uj képek címen Budapesten rendezendó kiállitás elóestéjén! A magyar fóvárosban javában dult a hare Bartók körül: 1909 november 22-én mutatták be II.zenekari szvitjét a filharmonikusok ("varangyok fetrengése, kigyók és más undok hüllôk esúszása, kúszása a nyirkos, penészes köveken" - az ilyen és ehhez hasonló kritikák ideje járta), idóben egészen közel ehhez a szimfonikus megjelenéshez, november 27-én mutatkozik be Ady Endre a budapesti közönség elótt. Es itt idézzük azt, amit Földessytbl tudunk: "... Ady, ha akarta és kedve volt hozzá, úgy tudott felolvasni, mint senki més. Az 1909 novemberi Royal-beli estélyén $A z$ ágyam hivogat c. költeményét olyan tökéletes frazírozással és mimikával mondta el, hogy a valaha hallott versszavalatok között ennél elragadóbb elóadást sohasem élveztem." - Ott volt-e Bartók ezen az elóadáson? Itt láttame Adyt először? Semmi bizonyíték sincs erre, de bizonyos, hogy ezekben az idókben kellett találkoznia Ady költészetével. Ekkor már (ezt pontosan meg lehet számolni) 436 publikált vers hirdette Ady varázslatos lírai talentumát. A Szeretném, ha szeretnének kötet Bartók könyvtárában - 47 versjelöléssel - a nagy muzsikus kivételesen elmélyedő érdeklődésének, megragadottságának hiteles tanúja. Ez a kötet, kilenc versciklusának bonyolult rendjével, Bartók érdeklódésének teljes skáláját ठ́rzi. A jelölések részleteire most nem térhetunk ki. Csak a szóbanforgó versek egyszerủ felsorolására szorítkozunk.

Prológus vers: "Sem utódja, sem boldog őse..."
Az "Esze Tamás komája" ciklusból: A Dál-kisasazonyok násza. Hajó a ködben, Afol-földobott kő.

A "Két szent vitorlás" ciklusból: Elfogyni az ölelésben, Hiába hideg a Hold, Séta bollcsö-helyem körül.
"A vén komornyik" ciklusból: Északi ember vagyok, Betemetik a tavat, Zưg-zeng a jégcimbalom, Megint Páris felé, Bolond, halélos

## éj, Budapest éjszakája szól, Kisvárosok ôszi vasárnapjai.

"A harcunkat megharcoltuk" ciklusból: Akaror tisztán lássatok, A tenger ákombákoma, Aki helyemre áll, Hosszú az erdő, Az el sőség jóséga.
"A Hágér oltára" ciklusból: Pehér lyány virág-kezei, A tizéves苗a, A Hágár oltára, Kató a misén. - Meg kell jegyeznünk, hog̀ nem egészen vilégos, Bartók egy kérdójele A Lóri cosokja c. vers végéhez, vagy a soron következó Blindult egy leány c. vers elejéhez tartozik-e?
"A Jövendó fehérei" ciklusból: A könnyek haszna, Másokéxt halunk meg, Proletár fiú verse, Menekülés üri viharból.

Az "Aldott falusi köd" ciklusból: Fedjuik be a rózsát, Apámtól, anyámtól jövén, Rettegésben a falu, Aldott, falusi köd, Ószi, forró virág-halmon, A hatalmas tél. - E ciklusban szerepló 6 vers sorrendje késóbbi kiadásokban az elsó vers helycseréje miatt mesváltozik, az elsô vers utolsó helyre kerul!

A "Rendben van, Uristen" ciklusból: A Halál pitvavában, Rendben van, Uristen, Virág-fohász Virágok Urához, Vezekl 6 Vigadozás zsoltára, Szelid, esti imádság, Könyörgés vig halásért, Egy avas kérdés, Az Uraknak Ura.

Végull az "Egyre hosszabb napok" ciklusból: Kocsi-út az éjszakéban, Sirató ember dala, A Halál: pirkadat, Lelkem szerelmes fattyai, Most pedig elnémulunk. - Thhez az utolsó ciklushoz tartozik a késôi öt dal (Op.16.) centrumában álló nagy vers, a Földessy beszámolójában emlitett, egykor Adytól hallott költemény, Az ágyam hivogat, amely Bartókot - monahatnánk - a Halál Adyval egyenrangú rokonává avatja...

A Minden-Titkok versei c. kötet Ady ötödik modern verskötete, 1910 december közepén jelent meg, vagyis pontosan egy esztendofre a Szeretném, ha szeretnének c. kötet után. Bartók könyvtárában a kötet első kiadása orôsen olvasott (a küiönböző színnel, duplán jelzett strófák tanúsága szerint talán többször olvasott) példányában maradt fenn. Harminc vers jelölését regisztrálhatjuk. A ciklusok közt a legtöbb jelolt vers "A szomorúság Titkai"-ban taláható (tíz vers), ezt követi "A magyarság titkai" ciklus (hat vers), a jelzések száma egyenlóen oszlik meg "A dicsósé gitita" és "Az fletHalál titka" ciklusok között (öt-öt vers), vé gül "A szerelem titkai" és "Az Isten titkai" ciklust alig képviseli jelölés (három, illetve mindössze egyetlen vers).

A versek a következők：
＂$\ddagger$ z Isten titkai＂－ból：Kain mezölte Kbelt．
＂A szerelem titkai＂－ból：Öreg suhanc vágyakozása，Csak létni akartalak，Halk，bénatos szökés．
＂A szomorúság titkai＂－ból：A Nap ravaszkodésa，Senki élónek ellensége，Akármilyen csúnya életet，Az örömtelenség öröme，A rém－ －mesék uhuja，A mefátkozott embex，Az elmaradt szomorúság，Az fj zsoltára，Nagy sfrkertet mérünk，Jóság síró Végya．
＂A magyarság titkai＂－ból：Gózösről az Alföld ，Hajh，őszi magyar－ ság，A márciusi Naphoz，Obsitos vitéz nótája，臽ni，miç élünk， Egy templom－alapitó álma．
＂A dicsőség titké＂－ból：Az öreg szakálas，晚etem apadó ere， Bukdosik a lelkem，Hert másokért osatáztam，Ki elveszti harcát．
＂Az 保et－Halál titká＂－ból：A csodák esatendeje，Testem，vitéz paftásom，A meghívott Halál，Mindent másképpen szeretnék，Az éle－ tem kertje．－Ez utóbbi vers az első kiadásban nyomdahibás，a har－ madik strófa utolsó sorában kiesett egy betü：＂Szemeink．．．ingyen kiván［ ］ák az ôszt is＂．Bartók kipróbálja a＂kivánték＂és a＂ki－ vánják＂változatot．A későbbi，Ady halála utén mesjelent kiadások－ ban a harmadik változat：＂kivánnák＂．Vajon melyik hiteles？

A Minden－Titkok versei－vel zérul Bartók glosszákkal，ceruzavoná－ sokkal kísért ismerkedése Ady kötészetével．A menekullo 自let c．， 1912 januárjában megjelent kötet hiányzik Bartók könyvtárában，』 Ma－ gunk szexelme 1913 márciusából és a Ki létott engem？ 1914 február－ jábol megvan，de semmiféle jelölést nem tartalmazol A halottak élén és Az utolsó hajók kötete szintén hiányzik．Ady 1911－ben megjelent tanulménykötete azonban，Bartók több mint egy tucat jelölésével， tovább sodorja a kortárs poéta iránti érdeklódés fonalét，kiegészi－ ti szines mintázatát．A Vallomások és tanulmányok（ez a tanulmány－ kötet címe）négy legfontosabb Ady－írását olvasta Bartók ceruza－szán－ tó figyelemmel：Ismeretlon Korvin－kódex margójára，A magyar Pimodán， Portus Herculis Monoeci és Petöfi nem alkuszik．Bartók jelöléseinek elemzése kullön tanulményt i gényelne．Most csak azt hangsulyyozuk， hogy Bartók tehát Ady 1905－1910 tájt irt，önálló kötetben is megje－ lent markáns，hallucinatív elmélkedéseibe mélyedt；ez a suellemi fe－ szültség，örvénylés és káprázat，elfzi meg Bartók Ady－verskötetet kül dô szenvedélyes mozdulatát－Belényesre， 1912 elején．És hangsú－ lyoznunk kell azt is，hogy Ady tanulmányai，akárcsak elbeszélései és publicisutikai írásai，esetenként egy－egy versének gondolati csíá－

## － 9 －

Wem tartalmaz jelólést az Igy is torxténhetik 0 ．novellás kötet sem．
it，tematikus anyagát is tartalmazzák．Mert ezek az irások végered－ ményben az Ady－versek élményvilágénak asszociációrendszerébe illesz－ kednok bele．

Az Ady－kutató Földessy Gyula által kidolgozott motivum－körökre általéban érdemes a figyelmïnket összpontosítanunk．E motívum－körök ismeretében az a versanyag，amit Bartók jelöléseit követve ismertünk fel，élesebb kontúrokat kap，sőt rádiuszában is tovább tágul．Befe－ jezésül néhény példával szeretnénk megvilágitani a mondottakat：

A Minden－Titkok versei＂szomorúság titkai＂ciklusában foglal he－ lyet az Akármilyen csúnya életet c．vers，anelynek harmadik－je－ Iolt－strófája mellett ott látjuk Bartók kalligrafikus nagy kér－ dójelét．Mihez tette Bartók ezt a jelt？A problematikusnak érzett strófa így hangzik：Akárhogyan，de el nem mulni，Akárhogyan，de létezni még，Inkább feledten megfakulni，Mint egy ragyogó，szép Halá Dicsóséges karjába hullni．Földessy szerint：＂．．．az e kö－ tetben lévó A meghívott Halál－ból következtetjük，Ady itt a＇halá－ lok fejedelmére＇，az önszántából vállalt élettől－való megválásra gondol．．．＂自s most，ha felütjük a Bartók－olvasta kötet＂Élet－Halál titka＂cikluséban található költeményt，meglepődhetünk：ez a vers szintén a glosszált anyaghoz soxol，a két első strófa mellett ott létjuk Bartók kék ceruzajelét！A megjelölt rész igy hangzik：Ha akarom，két óra mulva Halott lesz egy szünetlen elme S hódolattal lépi át küszöböm Minden halálok fejedelme：A meghívott Halál． Póri，kicsi halálok helyett Jönne pompával és biborban：Mégife－ hér papir－álarcot visel Álomhozó húsz graramyi porban Itt，az asztalomon．

Másfélszáz verssel folytathatjuk az ilyen，egymást magyarázó， egymásnak Bartók jelöléseiben is felelgetỏ versidézeteket az Ady versmitológia áramkörén．Most még cask egyet iđézünk．

Pokozottan kiemelt，kékkel és pirossal jelblt vers az Uj versek ＂magyar ugaron＂ciklusaból az 自ek a porban c．költemény．E vers keserü kacajú＂zarathusztrai＂motívumához tartozik e ciklusban A lelkek temetōje és a Vér és arany kötetben 』 magyar Messiások is． Lapozzuk fel e verseket．Mit látunk？Szintén Bartók kiválasztott versei közül valók！

Menjünk egy lépéssel tovább：
 erôsen jelölt．Megfelelofe a＂Szûz ormok véndora＂cikiusban a teme－
tés a tengeren c. költemény. Csakhogy ez nincs a Bartók-jelölte versek között. De ha az ilyen jelöléseket nem tekintjük tabuknak, inkább fogódzkodóknak, olyan csomópontoknak, ahonnan tovább lendülhetünk, akkor a Temetés a tengeren c. "jelöletlen" verset is Bartókhoz közelálló költeményként kezeljuk. Olyan poémant, amelylyel a jelölt versek köre tégitható. Ilyen el járással a másfélszáz jel ölt, vers körul megteremthetjük a jelöletlen, de az Ady-versmitológia törvényei szerint rendezhető versek külső körét. Amelyeknek Bartók érdekl ódéséhez saintén közük van. A Holnap elébe c. vexset például (és ez utolsó pélánk legyen) Bartók kivételes figyelemmel olvasta. Tudjuk. De tudjuk azt is, hogy e vers rokonait az Ady-kutatás A halottak élén kötetben és a posztumusz "utolsó ha-jók"-ban fedezi fel, Ady háborús években - 1914-1917 közt - irt verseiben. Első megjelenéseik sorrendjében: a Tegnapi tegnap siratésa, a Tegnapba élni bele, az Ember az embertelenségben és a Véresre zúzott homlokkal c. költeményekben. Ezek az asszociációrendszer nagy körén futó távoli versek felidézik a Bartók könyvtárából híányzó, komor utolsó Ady-kötetek hangulatát is.

1findent összegezve tehát: Bartók könyvtára e pillanatban valami nagyon fontosat közöl velünk, a zeneköltô kapcsolatáról vall kora nagy magyar lirikusához. Bartók azt mondta egyszer: "Magamról is azt hiszem, hogy erôsen hozzátartozom az Ady generáciojához." Bartók egykori nyilatkozata - mint látjuk - dokumentumok erejével témasztható alá. झizek a dokumentumok évszázadunk legsajátabb, korai, mostohán kezelt idōszakát idézik, mely - néha már úgy látszott - mintha sohasem lett volna egészen a miénk. Most azonban Ady költôi

