## G. Lászay Judit

A VESZPREMI DUBNICZAY-HAZ (VÁR U. 29.) MŰEMLÉKI KUTATASA ÉS ANNAK HATÁSA AZ EPÛLET ƯJJÁSZULETESERE

Veszprém városa több évtizeden keresztül a múemlékvédelem „fekete báránya" volt. Ezt a bélyeget nem csak a történeti város tekintélyes részét leradírozó modernizációs törekvéseknek köszönhette, a legértékesebb ingatlanoknak tartott vári házakat is mũemléki kutatás nélkül újitották fel, alakították át a hetvenes-nyolcvanas években a szakemberek minden törekvése ellenére. (Ennek következménye, hogy pl. egy nagy múltú városban csak néhány templomban és a püspöki palota pár helyiségében volt ismert régi diszitoofestés. „Ahol nem keresünk, ott nincs semmi, igy gond sincs" boldogitó elvét vallotta a városvezetés.) Az új személetü, a kilencvenes évektôl fokozatosan beindult városrehabilitációs tevékenységből a müemléki hatóság felügyelőjével, Németh Katalinnal együttmüködve az AMRK kutatói
s, leginkább jómagam, kivesszük részünke A helyszíni kutatások nagy tőbbsége pusztán némi szondázásra és/vagy kivitelezés közbeni megfigyelésre korlátozódhat, de ezek együttesen várostörténeti, épitészettơrténet szempontból új ismeretekkel szolgálnak, fontos összefüggésekre világithatnak rá, melyek egy része beépül a tervekbe, igy a tulajdonoegy része beépül a tervekbe, igy a tulajdono-
sokkal és tervezookkel együttmüködve mi sokkal és tervezőkkel együttmüködve mi is formáljuk a város arculatat.

Veszprém egyik meghatározó, nagy jelentőségủ múemlék-felújitása a 2006 augusz tusában átadott egykori kanonoki lakỏház melynek a városképben több szempontból is meghatározó szerepe van. Dél felōl a központi tér felé közeledve az egyetlen utcára felfüzött házak sorában fürészfogas beépitésével, a tölcséresen kiszélesedô utca terébe eröteljesen benyomuló négyaxisos oldalhomlokzatával

A Dubniczay-ház 1997-ben (A szerzô felvétele)


## Periodizációs alaprajz: foldszint



Periodizációs alaprajz: emelet




A föhomlokzat képe 2006-ban
az elénk táruló látvány fókuszában áll. Föhomlokzata a székesegyházzal, az érseki (volt püspőki) palotával, a nagypréposti palotával határolt és a Szentháromság-oszloppal díszitett térre néz. Udvari homlokzata a várfal rondellájának maradványával nyugat felöl a sokszor megörökitett látkép lényeges eleme. A ház történeti szempontból fontos stratégiai ponton helyezkedik el. A homlokzata elötti területen állt egykor a külső és belsö várat elválasztó védmủ és várkapu.

## AZ ÉPÜLET A FELÚJÍTÁS ELƠTT

A hajdani kanonoki lakóház egy kelet-nyugat irảnyú, az utcától a várfalig húzódó telken àll. Az L alaprajzú, egyemeletes, részben alápincézett fóépület és a kétfelöl hozzácsatlakozó gazdasági és kiszolgáló célú épületek (délről négyszintes magtár és földszintes toldalék, északról földszintes szárny) U alakban zárják közre a bensőséges hangulatú udvart, melyrő szép kilátás nyilik a Jeruzsálem-hegy felé. Az utcai homlokzaton a sima felületư fehér lizénák és a durva, szürke, höbörcsös faltükrök kontrasztja, az emelet tört ívü szemöldökpárkánnyal, kagylós stukkódisszel koronázott ablakai és a föhomlokzat a szobordiszes timpanonnal, falpillérpárral hangsúlyozott kőzéprizalitja harmonikus, barokk épitészeti egységet alkotnak. A szegmensives kapu kökeretén az épités dátuma: 1751. A középtengely ikerablakának szemöldöke körbefogja az épittetỏ Dubniczay István jelmondatát "NON EST MORTALE, QUOD OPTO."

- Felette a kanonok medvés kōcímere. Az udvari homlokzat középtengelyében íves vonalú középrizalit.


Az új homlokzat részlete (A szerzö felvételei)
A fópület mindkét szintje boltozott, nagyrészt kéttraktusos, szoba-folyosó elrendezésủ. A háromkarú lépcsöház a keskeny folyosóról nyilik. Alig egy emberöltővel ezelött, a házasságkötö terem kialakitásakor az emeleten két szoba között kiverték a közfalat.

Az udvari homlokzat kutatása. Jól láthatók az egykor nyitott árkádivek. Az emeleti ablak eredetileg magasabb, nyolcosztású volt (Galacanu Efstatia felvétele)



Az épületegyüttes a Jókai utcából nézve, 1997-es állapot (Galacamu Efstatia felvétele)

A TELEK
A középkorban az utcaszerkezet és telekosztás mind azalsó, mind a felsö várban gyökeresen különbözött a jelenlegitöl. A föutcáról jobbra-balra leágazó, legtöbbször zsákutcaként a várfalakig kifutó utcák mentén sok apró telken helyezkedtek el a házak. A mai, a Vár utcára felfúzött nagy telkes elrendezés a XVIII. századi, tōbb házhelyet egyesitő, nagyságrendekkel nagyobb léptékben, tőmegben gondolkodó újááépités eredménye. A belső vâr kapuja és a városfal a XVIII. században még évtizedekig állt, igy a telek sokáig beépitetlen maradt. ${ }^{2}$ A források szerint a ház részben Karácsony Péter és Roboz Pál házainak helyén épült fel. ${ }^{3}$ A Roboz család telkének másik felét is felhasználva még korábban, 1733-ban Padányi Bíró Márton emeltetett magának fôldszintes házat (Vár u. 31.).

AZ ÉPÍTTETÖ, DUBNICZAY (KORCSEK) ISTVÁN
(? Dubnica-Máriatölgyes, Trencsén m.-1766. Zirc)

A XVIII. század közepén Veszprém életét nemesak a nagy léptekkel meginduló városi
fejlödés, hanem az állandó politikai-gazdasági indittatású belharcok is jellemezték. A város földesura, mecénási tevékenysége miatt a magyar kultúra számára elévūlhetetlen êrdemeket szerző Bíró Márton püspők-föispán heves küzdelmet folytatott mind saját káptalanával, mind a várossal szemben. Az Acsády püspök alatt gyors egyházi karriert kezdô Dubniczay 1737-ben a hantai préposti cimmel együtt kanonoki jövedelemhez jutott. Ez ellen a káptalan nevében Padányi Biró nagyprépost tiltakozott. 1742-ben éneklökanonok lett, de 1745-ben Bíró Márton püspökké szentelésével nem haladt tovább a ranglétrán. ${ }^{4}$ Jellemzö, hogy mikor a kanonokot feljelentették a nunciusnál egy nö megbecstelenitésének vádjával 1748-ban - mely ügyben felmentették - , oै a püspőkőt sejtette a háttérben. ${ }^{5}$ 1753-ban „ismeretlen egyén" feljelentette Padányi Bírót az udvarnál föispáni teendöinek elégtelen ellátása miatt, ekkor ö meg kanonokjára gyanakodott. Több vizsgalat is folyt a püspök ellen. Az 1753-as vezetője, Zbiskó püspök az ellenzék egyik meghatározó alakjának, Dubniczaynak az új. házában lakott, s ott, "éjjel-nappal böngészték" az áthozatott megyei jegyzökönyveket. ${ }^{6}$


Az elsõ és második barokk lépcsöház rekonstruált alaprajza a mai felmérésbe helyezve

Ilyen körülmények között egyáltalán nem meglepö, hogy a piaristáktól szobabérléssel megelégedni szándékozó kanonokot Padányi Bíró házépitésre kötelezte, a telket pedig 1749 januárjában kijelőlte, ${ }^{7}$ mégpedig egy olyan helyen, melyen az épitkezést különösen sok romos fal nehezitette. A házszentelésre 1751. július 15 -én került sor. A Veszprémben és foleg a megyében tevékenykedö Tietharth József épitőmestert tartják a tervezönek. ${ }^{8}$ Ugyanakkor Aggházy Mária egy tanulmányában Dubniczayt a hajmáskéri templom esetében mint esetleges tervezőt, ,,épitō kanonokot" emliti. ${ }^{9}$ Konkrét adatok hiányában ez a kérdés még további kutatás tárgya. A kanonok nagy mecénás volt, végrendeletében a zirci apátsági templomon kivül még sok templom festésére, oltárára stb. hagyott nagy összege-

- ket. ${ }^{10}$ Dubniczay nem szivesen tartózkodott a városban, „gyomor- és fejfájást" okozott neki Veszprém levegöje, kérésére 1759-ben
felmentést kapott a helyben lakás alól. 1763ban lemondott kanonoki javadalmáról, és Zircre költözött.

A KUTATÁS SORÁN KIBONTAKOZÓ ÉPITÉSTƠRTÉNET

A kutatás több ütemben, nagy szünetekkel zajlott. 1980-ban Kralovánszky Alán régész nem csekély küzdelem után elérte, hogy alapos ásatásokat végezhessen a telken, ${ }^{15}$ s igy a várostörténet szempontjából alapvető megállapitásokat tehetett. Többek között azonositotta a XVI. századi ábrázolásokon feltüntetett védmưveket, az udvar és a kapualj hosszában pedig a külsỏ és belsô varat elvalasztó különbözö periódusú városfalakat tárta fel. Látta, hogy az épület építéstörténetének kibogozásához falkutatás is szükséges, a melléképületekben, kapualjban és a földszinten vizsgálódhatott korlátozott mértékben.

## AZ 1997-ES FALKUTATÁS

Kralovảnszky Alán megállapitásai kiindulópontként szolgáltak a 17 évvel késöbbi falkutatáshoz, mely a fơhomlokzat kivételével megfelelō mélységü lehetett.

A korábbi kutatás a lakóházat egy periódusban, 1751-ben épültnek gondolta. A földszinten a kapualjtól délre esồ pincét köboltozata és az udvari folyosó megépitésekor befalazott szellőzői miatt a barokk háznál korábbinak vélte. A kapualjtól északra pedig egy betemetett pincét sejtett a kapualjban részben feltárt nyilások és az F7 helyiség utcai falán, a padló alatt 35 cm -rel talált gerendafészkek miatt. Most azonban kiderült, hogy a háznak több barokk periódusa van. A pinceablakok folyosóval való eltakarása már egy későbbi idơszak ban történt. Az 1572-es Turco-ábrázoláson ${ }^{12}$ látható belsô várkapu szorosának nyugati, ferde vonalú falának alapozása elökerült a homlokzat elôtt a szigetelés készitésekor. ${ }^{13}$ Látható volt, hogy a védmũ visszabontása után, a ferde falat vágva, arra alapozták az épületet. A kapualjtól északra esổ rész sem lehetett alápincézve, mert a szobák alatt a barokk alapfalaktól kismértékben eltérö irányú visszabontott középkori falakat (F7-ben a XIII, századi városfal folytatását) találtunk.

A kutatás nyomán kiderült, hogy az első barokk épület alápincézett, egytraktusos, egyemeletes, L alakú volt, az udvari homlokzat északi végén egy kis árnyékszéktorony tapadt a homlokzathoz. Azt, hogy a ház 1751-ben egyszerre, egy idöben ilyen formájában épült ki, azt az azonos jellegú kevés téglát használó, föleg törtkő falszövetek azonos karaktere mutatta. A földszinten az F4-es helyiség az udvarról nyilt, ebből lehetett az F3-as sarokszobába jutni. A kapualjjal szomszédos F2-s szobának csak az udvarra volt ajtaja. A pince miatt itt a járószint magasabb, a jelenlegivel azonos volt.

A feltárás egyik legizgalmasabb része a lépcsöház falainak kutatása volt. A mai háromkarú lépcső XX. század elejinek bizonyult. ${ }^{14}$ A vakolat leverésekor azonban kétperiódusú barokk lépcsô karjainak és pihenőinek nyomát bontottuk ki. A kocsiáthajtós kapualjból nyilt a lépcsőház bejárata. ${ }^{15}$ Dubniczay idejében egy kétkarú lépcső vitt az emeletre. A földszinten, a kapualjtól északra esô részen megfogható volt egy módositás. Először a járószintet a kapualjéval azonos
szinten alakitotak ki. A boltozatok eredetiek az F7-F8 szobakban is. Az egységes emelet szint miatt a boltozatok, a homlokzati összkép miatt pedig az ablakok túl magasan voltak a padlószinthez képest, de ezek alárendelt kiszolgáló helyiségekként funkcionáltak. Az F8-as szoba ajtaja a rajzon F10-es helyiségként jelölt árnyékszékkel közōs kis elōterébō̉ nyilt. A kapualjban található kisebb ajtó vezetett a falazott lépcsỏkar alatti részbe, ahonnan jobbra újabb ajtón keresztül léphettek az F7es keskeny, kétablakos térbe. ${ }^{16}$ E szobák kellemetlen belső térarányai csak akkor szüntek meg, akikor a padlószintet megemelték, s az F7 lépcsős bejárata közvetlenül a kapualjból nyílóvá vált (XVIII-XIX. század fordulója táján).

A kétkarú lépcsőn közvetlenül a ház kōzéptengelyében lévö E7-es szobába léptek. A helyiség lépesőházi ajtaja befalazva elôkerült. Az emelet egyetlen enfilade-dal egymásba nyíló szobasorból állt. Az elsỏ periódusban a falakat csak fehér meszeléssel látták el. A telek északi határán a föépülettel nem érintkező földszintes, kéthelyiséges konyhaszárny szolgálta a háztartást. A rondella maradványában kocsiszín volt.

A magtár valamivel késöbb épült, mint a föépület, de valószínűleg csak pár évvel később. Kralovánszky a rondella és az északdéli vastag várfal csatlakozási pontjánál talált egy hajdan boltozott, nyugat felöl ives falu helyiséget, melyet földbe mélyitve kialakitott XVIII. századi gabonaraktárként azonositott. Egy ilyen objektum már nem volt összeegyeztethetố az új beépitéssel, telekhasználattal, elbontották a század közepén. Ugyanakkor 1759-ben a püspök eltiltotta a káptalant, hogy a székesegyház és a szeminárium közti területen granáriumot épitsen. Ugy véljük, a kanonok tágas telkének déli határa mentén ekkor emelhették a barokk magtárépületet.

A fent ismertetett részletekböl egy alaprajzában nagyon egyszerū, szikár, de a racionalitást nem nélkülözõ épúlet bontakozik ki. A belsô puritán, de a külsö homlokzat kialakitása már nagyon igényes! A szép arányokkal, jól tagolt homlokzattal, stukkódiszekkel, cimerrel megformált homlokzatok - melyek igazi szinvilágát és gazdagságát a falkutatás során ismerhettük csak még - már egy egészen más igényszintről tanúskodnak. AXVIII. század közepén hasonlóan igényes megjelenésü, emeletes lakóépület a várban csak a Padányi Biró Márton által emeltetett


Az emeleti szobasor, 2006 (Galacanu Efstatia felvétele)

Tolbuhin v
nagypréposti palota volt. (A püspöki palota még az Acsády idejében készült, jelentéktelennek mondott épület volt.) Korábban azért is részleteztuk a püspök és kanonokja kōzötti feszült viszonyt, hogy jobban megérthessük a ház szimbolikus jelentését. Ha építeni kell,

A pilaszter fejezete kutatás közben az elöke riilt szürke festéssel (A szerzö felvétele)

 (- $\rightarrow \frac{1}{2}$
hát legyen a látvány, az ősszhatás impozáns, a belsô kényelmes, de egyszerủ. A várost nem kedvelö, gyakran utazó kanonok ellakott benne, mert ezt várták el tőle, és méltót alkotott a püspök kedves épületéhez, a nagypréposti palotához. (Ez utóbbiból ekkorra már Orosz Pál nagyprépost eröszakkal kiebrudalta Biró Mártont, lévén püspök, hát lakjon a püspöki palotában! De ô azt soha nem lakta.)

Mivel egytraktusosan, az emeleti egymásba nyiló szobasorral, az udvarra nyiló helyiségekkel a ház használata nehézkes volt, még a XVIII. század második felében az udvar felé egy nyitott, árkádíves, boltozott folyosóval toldották meg az alaprajzot. Az udvari homlokzat emeletén egy keskeny, félköríves és három nagy, kosárives nyilás volt, mig a földszinten a kapu két oldalán kettô nagy, parapet nélküli. A lépcsőházat alaposan átalakitották. A háromkarú lépeső folyosói bejárata a kapualjtól távolabbi ponton volt, az érkezés a nagyteremhez esett közel (a mai âlapot tükörképe volt). A távolabbi inditásra
azért volt szükség, mert az F7-es földszinti helyiség megközelitését változatlanul a kapualjból, a lépcsökar alatt tartották szulkségesnek. Az épületet manzárdtetövel fedték, amely egészen az 1909. április 3-i tüzvészig állt. ${ }^{\text {7 }}$

A magtártól nyugatra esó, foldszintes, eredetileg emeletes - erre archiv képek utalnak - toldalékot falazatai alapján többször átépitették, nyilásait módositották. A boltozott helyiség alapján ez is a föépület nagy átépitésével volt egykorú. (A várfal felé eső svájci veranda a századfordulón készült.) A helyén áll a Téglamúzeum új téglafalazatú fogadóépülete

A diszitőfestés minden helyiségben megfogható volt. Ezek mennyisége és állapota eltérőnek bizonyult. Az emeleti 7 szobából az F2 kivételével mindenhol volt barokk réteg. Az értékes felsöbb réteg miatt csak az E3 E7, E8 és az E9 ilyen korú kifestését ismerhettük meg és mutathattuk be. A szobák elsö kifestése ehhez az átépítéshez köthetō. Az a funkcionális elrendezés, amely az alaprajzbó kővetkezik, és Dubniczay óta változatlanu élt századokon keresztül, e kifestés (és a késöbbi rétegek) tematikájában is tükrözödik. Az E9-es szoba, amely közvetlenül az árnyékszék mellett van, hálószoba lehetett A szürke-zöld, finom színekben komponált, széles indás mustrasorokon néhol füzérekkel élénkitett festés is illeszkedik a legbelsôbb visszavonulás szinteréhez. A lépcsõház mögötti keskeny, kis közlekedőben a szürke pizsamacsikjait és a mennyezet tárcsás-indás díszitéseit tompa lazacrózsaszín teszi kifinomulttá.

AzE7-es szoba centrális elhelyezkedésénél fogva kiemelt. Az illuzionisztikus kifestés témája: egy oszlopos, alacsony mellvédes, fedett kerti épitményböl tekinthetünk ki a magyar emlékanyagban sok helyrôl ismert, egzotikus növényes, madaras tájra. A hosszanti fal középpontjában egy fülkében hatalmas váza áll. Somorjay Sélysette a váci nagypréposti palota madaras szobájával kapcsolatban utal rá, hogy a kinai tapéták hatását keltô kifestés hazánkban a téma divatosságának elötérbe kerülésével már nem feltétlenül a nyugaton szokásos magánhasználatú helyiségek diszitésére szolgalt. „Elöfordul nagytermek dekorációjaként vázadísszel kombinálva." ${ }^{18}$ Esetünkben is erröl van szó.

- (Valószinüleg a szomszédos E8-as terem a fogadótereknél szokásos architektonikusabb kifestéssel rendelkezett, ennek azonban az

Iső rétege egy kicsit későbbi, a XIX. század fordulójához közeli időre datálható. A máryánytáblákat imitáló lábazat felett a rozettás fonatok nagy, zöld faltukröket fognak közre. Megint kicsit késöbbi az E5-ös sarokszoba bordó, brokáttapétás, empire függönymotivuma a boltozaton lanttal, zeneszoba-funkciót sejtet. Az F4-es szoba klasszicizáló festése a boltozaton négy, az évszakokat szimbolizáló koszorúkat viselö női büszttel vált teljessé. ${ }^{19}$ Itt egy dolgozószobát képzelhetünk el. A föhomlokzat mögötti, a lépesöháztól délre esõ szobák érezhetõen késöbb is nagyrészt a reprezentáció céljára szolgáltak.) Sokáig êlt az E3-as helyiség szürke alapon egymásba füzött aranygyöngyök sorával festett tükrös barokk rétege. ${ }^{20}$ Elhelyezkedésénél fogva - a helyiségsor végén lévö keskeny zsákszoba - és a kifestés jellegéböl következően ez lehetett a kanonoki oratórium, magánkápolna, a visszavonult ima helye. A váci püspöki palota festett zsákszobájáról Somorjay ugyanezt gondolja. ${ }^{21}$

A kivitelezés alatt végzett kutatói megfigyelések során került elö értékes diszitöfestés a földszinten. Az F3-as sarokhelyiségben a sávos-tükrös, rossz megtartású, XIX. századi festés alatt elökerült egy olyan barokk réteg, amely illuzionisztikus lugasfestést ábrázol. Ugyan a felületeken nagy hiányok vannak, az eredeti összképre mégis következtethetünk. Három falra rácsot festettek. A rács mögött, melyre néhol növények kúsznak, elötünik a táj. A déli falon, az ablakkáva mellett egy szürke, vászon napellenző alatt a rács kinyilik a tájra. Az F4-es szobában, a nyugati falon maradt meg a legnagyobb felületen a barokk festés. Sziklás tájat láthatunk, elötte női fejjel, gótizáló vakárkáddal díszitett sztélé, kvádergövekböl épitett gúla, csúcsán kakadupapagáj ül. A jobb szélen egy szürke tunikás, szakállas alak: remete ül (sajnos karja és a lábfejének környéke hiányos). Ebben a periódusban a helyiség az északnyugati sarkaban masodlagosan áttört, közvetlenül az udvarra nyilo bejáraton keresztül volt megközelíthetö. Az ajtó mély kávájára és az áthidalójára szépen rakott kōfalat festettek, mintegy kunyhót jelezve. Sajnos a XIX. században lefalazták a kijáratot, és az udvar felöl füstölöt alakitottak igy azon a szakaszon szétégtek a rétegek. A többi falon már alig maradt meg a sziklás táj. A boltozaton a szürke eget súlyos felhők takarják, melyből kis angyalfejek kandikálnak elō a Szentháromság szimbólumával. A két, vál
tozatlanul csak egymásból megközelithetô szoba festése több szempontból jelentơs. Igy válik teljessé egy palota enteriörjeinek sora, a teljes program: a lakófunkcióktól, a fogadóterektöl kezdve a dolgozószobán, kápolnán át egészen a reprezentativ pihenő-mulató helyiségekig. A Sala Terrena, a kastélyok és paloták földszintjén elhelyezkedö "hűsölő terem" mintegy átmenetet képezve az épület és a természet, kert között az ejtözés, laza időtöltés helye, a típus a barokkban teljesedik ki.

A festés datálásához váratlan segitséget nyújtott, hogy megkezdhettük a szomszédos Vár u. 31. müemléki kutatását. Az épületet Giczey István örkanonok 1772-ben emeletessé bővitette. Felhôsi István és Král Eva restaurátorok a négy emeleti szoba közül háromban magas színvonalú, nagyon jó megtartású, barokk, egzotikus tájképi festést tártak fel, egyben pedig lugasfestést. Mind a rétegrend, mind stiláris jegyek alapján az 1770-es években készült a dekoráció. A Vár u. 29. barokk kifestése is egyidős lehet ezekkel. Az igényes megrendelöt Horváth Pál kanonok személyében véljük megtalálni, aki székesegyházi fôesperes, hantai prépost, késöbb éneklökanonok volt. Dubniczay István iktatta be a kanonokok sorába. ${ }^{22}$ A vár egyik legszebb épületének, a Fellner által tervezett, nemesi ifjak számára készült nevelöintézetet (Aggpapok háza) ó épittette. A festések kérdésében a kutatás tovább folyik.

Egy következő periódushoz, a XVIII. század végéhez vagy a XIX. század fordulójához kőthetô az emeleti ívek befalazása és helyükön nyolcosztású, magas, szalagkeretes ablakok kialakítása. A földszinti ivek nyitottak maradtak, ez magyarázza az ekkor megépitett udvari rizalit csatlakozási pontjainak formálását. A rizalit először egyenes záródást kapott.

Legvégül, a XIX. század közepe táján az udvari rizalit homlokzata kapott domború, ives kialakítást. Ugyanekkor egy klasszicista, középtengelyében oromzattal lezárt, földszintes összekötőszárny létesült a telek nyugati határán, melynek képét XX. század legeleji képeslapok örzik még. Az 1855-ös kataszteri térkép is a telek keretes beépitését mutatja.

## KUTATÁS ÉS KUTATÓI FELÜGYELET,

 2005-2006A kivitelezéssel párhuzamosan folyt a külsö
homlokzatok szondázása, és a munkálatok
során mindvégig folyamatos kutatói jelenlét eredményeként sok fontos részlet kerül napvilágra. ${ }^{23}$ A faltükrök barnásszürke, néhol pusztult höbörcsös rétege alól elötünt egy nagyon kemény, jó megtartású, acélszürke höbörcsös felület. Ez a $2,5-3,5 \mathrm{~mm}$ nagysá gú faszéndarabokat tartalmazó mészvakola bizonyult az eredeti barokk felületnek. (Ezt a felületet valamikor okkersárgával is lefestették, mint a tagozatokat is.) Az épulet gyökeresen új - eredeti - külsejének meghatározásához a tagozatok alapos vizsgálatára volt szükség. Kiderült, hogy a középrizalit csigás pilaszterfejezetei, alattuk a stukkók és a nagy íves szemöldökpárkány, valamint a kapu szemőldökpárkányát gyámolitó stukkókonzolok mind sötétszürkére festettek voltak; a konzolok fekete-fehér felülettel, ugyanigy a kapukeret stukkófüzére is. Laboratóriumi vizsgálatok kimutatták a fekete szénszemcséket (venyigefekete pigment) e festések mintáiban is. ${ }^{24} \mathrm{~A}$ helyreállitás során törekedtünk az eredeti anyagok használatára, ahol ezt a müszaki lehetőségek megengedték. Így a homlokzatra ismét höbörcsös, faszenes mészfestés került. ${ }^{25}$ Sajnos a címer barokk képének rekonstrulását a megfelelö pigmentek hiánya nem tette lehetővé. ${ }^{26}$

A kutatás eredményeként kibontakozott rendkivül dekorativ homlokzat a pilaszterek szinvilágában, a szinezés módjában rokona a szintén alaposan megkutatott és az eredmények alapján új külsôt kapott, 2006 augusztusában elkészült, székesfehérvári Hiemer-Fontháznak. ${ }^{27}$ Néhányan még emlékezhetnek, hogy a Margit körúton az országúti ferencesek temploma a hetvenes években végzett felújitás során hasonló, fekete-fehér szinezést kapott, Ott a fehérre festett falfelületek és pilasztertörzsek mellett a pilaszterfejezetek alkottak kontrasztot. Mára már a jellegtelen fehér-sárga festés uralkodik az épületen.

Az új külső meghatározó elemei az ablakok is. Eredetileg megmaradtak volna a földszint és emelet eltérơ szerkezetü és különbözō síkokra helyezett nyilászárói. Ennek részben anyagi, részben koncepcionális indokai voltak. Az emeleti falfestések teljes feltárásánál kiderullt, az ablakszerkezetek ${ }^{2 s}$ beletakarnak a barokk kávafestésekbe, igy a földszintiekhez hasonló, külsö síkra helyezett ki-be nyíló ablakok kerültek a helyükre. A belsö réteg a házban is megmaradt, fix pálcaosztós, barokk tipus lett. Ugyan a barokk ablakok eredetileg egyrétegüek voltak, a külsö szárnyakat a XIX. szempontból volt fontos, hanem szükséges volt az új kiállitási funkció - a Lászlo Ká roly-gyüjtemény megfelelö elhelyezésének biztosításához. A gyüjtemény Veszprémbe kerülése biztositotta az épület méltó helyreállításának, az EU ROP pályázat sikerének lehetöségét. A Téglamúzeum elhelyezése a déli kis toldalék helyén épült fogadóépülettel, magtárral, pincével már megfelelonek tünt, de egy ilyen kötött alaprajzú városi palota de egy ilyen kotott alaprajzú várel rendelkekevés kiallitasra alkalmas terrel rendelke-
zik. Igy a manzárdtető kiállitótérként való zik. Igy a manzárdtetó kiallitoterkent valo tervezök. (A másik nagy kiállitótér az északi melléképület szellemes emeletraépitésével alakult ki. ${ }^{30}$

A helyreállitás egyik célja volt, hogy a kiállitás hatásának csorbitása nélkül a festett emeleti terekben a látogató érzékelje, hogy történeti enteriörben jár. Ennek érdekében a házban megmaradt, kiegyezés korabeli két üvegcsillárt restaurálták, és azok a két központi, nagy szobában láthatók. A szobák egy részébe más gyüjteményekből származó restaurált kályhák kerültek letétként. Ezek között van késő barokk (E9), klasszicista (E8), népies barokk kályha XIX. századi másolata (E5).Az E6-os szoba kályhája a sümegi püspöki nyaraló egyik kályhájának másolata. Különleges egyedi darab a földszinti, sziklás tájat ábrázoló kifestéshez illő fatörzset ábrázoló kályha, mely eredetileg is egy kastély Sala Terrenajának disze lehetett. ${ }^{31}$

A szobák nagy részének falfestés-restaurálásából az utolsó fázis, az esztétikai retus elmaradt anyagi okok miatt (bármikor folytatható a munka). Mivel a kifestések jó szinvonalúak, finom szinvilágúak, változatosak, a hiányok ellenére teljes értékű látványt nyújtanak, illúziókeltőek. Bizonyos értelemben ez a visszafogottabb összhatás jobban szolgálja a kiállítás célját.

Azt, hogy a sokáig mostoha sorsú épület megörizve értékeit újra életre keljen visszanyerve méltó rangját Veszprém és az ország kulturális életében, a tervezők rugalmassága, a mủemlék-felügyelő aktív, inspiratív közremüködése, a restaurátorok áldozatos segitökészsége, a kivitelezö együttmüködése **és az épittetô (Veszprém Önkormányzata) értö támogatása tette lehetôve.

## RÉSZTVEVÕK

Kutatás: Kralovánszky Alän régész, Rajner Pall régészfelagyelet, Laczkó Károly M
müvészettörténész (AMMK)
Falképek: vezetō restaurator: Jeszeniczky Ildikó, Brutyó Mária, Budai Sándor, Czifra Mónika, Dobai Csaba, Csanda Jenó, Gallyas Balázs, Györy Lajos, Fabó Éva, Kázik Mârta, Laurentzy Mária, M. Bán Beatrix, M. Nagy Ėva, Sztrakai Judit
Eva, Sztrakai Judit
Diszitoószobrász: Takács Zoltán, Szabó Kalman
Kályhäk restaurálása: Szebényi Judit, Soós Lâszló, Kályhák restaurálása: Szebényi
Dávid Ferenc müvészettorténész
Dávid Ferene mưvészettôrténész
Csillär: Orosz Csaba, Forgács Györ
Csillär: Orosz Csaba, Forgács György
Kôszobrász-restaurátor: Horvath Tibor
Ajtôk kutatása: Szönyi Zsuzsa restaurátor
Müemlék-felügyelö: Németh Katalin (KOH)
Épitészek: Karaicsony Tamás, Kern Orsolya, Klobusovszky Péter
Kivitelezõ: Vemévszer Kft., Molnár András, Dezsô Károly, Grószné Hellebrand Ilona

Jeszeniczky lldikó, G. Laszay Judit, Nemeth Katalim, Klobusovszky Péter, Kern Orsolya, Karácsony Tamás, Molnár András, Dezsó Károly, Grószné Hellebrana Ilona megkapta Veszprém város Arany Emlékérmét a helyreállitásban kifejtett munkáert.

## JEGYZETEK

1. Nem halandó, amit kivánok
2. A bástya mōgōtti beépitetlenséget lảthatjuk a karlsruhei gyưjteményben található 1667 -es ábrázolâson is, ahol a várat nyugat felöl ábrázolták. Kōzl Korompay György: Veszprém. Bp., 1956. 35.
3. A püspöki jogügyi tanácsos 1788 -as foldesuraság ügyben tett reflexióját idézi: Lukcsics Pal - Pfeiffe János: A veszprémi pûspōki vár a katolikus restau ráció korában. Veszprém, 1933. 120.
4. Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történet névtảra. München, 1987. 92.
5. Pehm József: Padányi Biró Márton élete és kora. Zalaegerszeg, 1934. 252.
6. A pūspök sérelmezi az eljárást naplójában. Padányi Biró Mihály naplója. Kōzli: Homig Károly, Veszprém, 1903. 89 .
7. Lukesics-Pfeiffer i. m. 99 .
8. Korompay: i. m. 147.
9. „Vonzó volna a veszprémi püspök épitō kanonokjäban, Dubniczay Istvánban keresnünk ennek, az ö pápai templomával annyira rokon alkotásnak tervezôjét is. Egyeduli akadály az a jól ismert feszültség. zojély Biń plospok dés Dubniczay kanonok közăt amely Biro paspollt és amig irísos a datok kétségkiállandoan fennalís, es ág feltételeznulnk, hogy az vūl nem igazolják, nehéz feltételeznünk, hogy az épittetô püspők éppen ellenfelét bizta volna meg a tervezéssel." Aggházy Mária: Centrális barokk templomok a Dunantúlon. A Magyar Mernok-es Épitész Egylet Közlönye, LXXIV. 15-16. szám, 1940. 90-91. Köszönöm Haris Andreának, hogy felhivta figyelmemet a cikkre!
. VeML Zirci Ciszterci Rend Lta. Archivum Vetus C 625
10. A kutatás anyagának kōzreadása Kralovánszky hagyatékából: Balassa László: Kralovánszky Alân 1980. évi ásatása és falkutatása a veszprémi Vár utca 29. - az ún. Dubniczay-ház telkén. In: Kralovánszky Alản Veszprém megyei kutatásaiból, Veszprém 2000. 67-81,
11. Korompay i. m. 35 ,
12. A kivitelezés folyamán a régészeti felogyeletet Rajner Pál (Laczkó Dezső Múzeum) tâtta el.
13. A lépcsőkorlát pilléreiben másodlagosan felhasz. nált, barokk bélyeges, WK - veszprémi kanonoki téglákkal.
14. Ez 1980-ban már látható volt, de összefüggéseit nen lehetett tisztázni.
15. Kralovánszky ehhez a lépesôkar alatti bejárati ajtó küszōbéhez, az 1700-as évekhez tartozó padlónivó és oldalfalmeszelést találta meg.
16. Molnár Jánosné helytörténész kōzöl egy eddig isme retlen fényképet a sūmegi Damay Múzeum 1910-es naptárából, melyen jól látszik amit tapasztalhattunk, hogy noha a tetô porrá égett, a boltozatok teljesen epek maradtak. Molnár Jánosné; Mesélơ házak: A Dubniczay-palota lakói. In: A Veszprémi 7 nap kereskedelmi kullönszaima. 2006, augusztus.
17. Somorjai Sélysette: A váci nagypréposti palota müemléki kutatása. Múemlékvédelem, 49. évf. 6. sz. (2005) 324-327.
18. Az oldalfalak nagy részén a kitǔnõ àllapotban elökerült érdekes, csavart szalagmotivumos, a XIX. század második harmadában készullt réteg került bemutatásra, ennek boltozatfestése nem maradt fenn étékelhetô módon. De mivel a boltozat ragyogó megtartású büsztös festéséhez a korábbi, klasszicizảló oldalfal tartozik, az általános múemléki gyakorlattól eltérơen ennek kis szakaszát is láthatóvá tették a restaurátorok
19. A festésen késõbb eléhelyezett polcok sora hagyta kopott nyomát - kōnyvtár, irattár?
20. Somorjay i. m. 326.
21. Pfeiffer i. m. 119.
22. E ház esetében is bebizonyosodott, hogy milyen
hasznos a kutató jelenléte a kiemelt, bonyolultabb felújitási munkálatok folyaman. Specialis ismeretei révén a tervezō, kivitelezô alkotó munkatársa tud lenni. Nemesak a tôrténeti szerkezetek, anyagok adó, hanem itt feladeten adatszolgaltato, tanacs ado, hanem itt feladata volt például a homlokzat eredeti barokk képének rekonstrukciója, a teljes rendszer logikajànak felismerése is a töredékes pigmentryyomok alapján. Ez az intenziv részvétel ma esetleges, és elsôsorban a kutató érdeklớdésétōl és ambicióitól függ.
23. Laboratónumi vizsgálat: Szilaggyi Gảborné (ÁMRK).
24. A technológiai leirást Deak Klára festörestaurator a veszprémi nagypréposti palota helyreallitásínál szerzett tapasztalatai alapjain adta meg. Exiton is köszönöm segitségét. Ugyancsak köszöncttel tartozom a kivitelezō Vemévszer Kft. szakembereinek, különnösen Molnár András épitésvezetōnek és Dezsō Károly müvezetonek, hogy "specialis" müemlekes igenyeinket türelemmel viselték, támogattảk munkánkat.
25. Az évszâm hátterének szinéhez sem talăltunk nyomot, igy az aranyokker szinũ számokhozés a fekete füzérhez a nagypréposti palota világoskékje szolgált alapul.
26. A falkutatást D. Mezey Alice és Mentényi Klára végezte, festörestaurátor kutató Lángi József. Mezey Alice szives kōzlése alapjân tudjuk, hogy a beruházó óvatossága miatt ott az erös sötétszürke szinezést egy világosabb szürke åmyalattal helyettesitettek. 28. Az ablakokat 1934 -ben helyezhették be. Az ablaktok kibontásánál elơkerült tōbb 1933, novemberi eseményre szóló meghivó, amelyek a házat akkor lakó dr. Lukcsics József kanonoknak szóltak. Ezeket kōszōnöm a gondos restaurátoroknak.
27. Sajnos lemaradt a csendesitō a tetörōl, igy kissé merev hatású manzairdtetố lett a végeredmény.
28. Az udvari homlokzatokra a szürke elsō réteg helyett egy késöbbi réteg világosabb szine került, hogy az emeletráépités attikaszerui, ablaktalan felülete illeszkedjen az udvar képébe.
29. Idekerulése Szebényi Judit memóriajját dicséri, ô emlékezett rá valamikor régröl, a bajai múzeum raktárából.

A VESZPRÉMI DUBNICZAY-HAZ HELYREALLITASA

A Müemlékvédelem 2005/6. számában többek között a váci nagypréposti palota helyreállitásának majd két évtizedes történetéröl olvashattunk. A sok viszontagsaggal jaro felujitas számos tanulsággal szolgál, és érdekes lenne a két, korban, léptékben ès még az ủj funkció, jelenkori hasznositás tekintetêben is hasonló barokk palota felújitásának összehasonlitása.

A veszprémi palota sorsa is hosszú ideig reménytelennek tünt, a tulajdoni helyzet is lassan rendeződött, míg végül az egyház nem tartott rá természetben igényt, és igy állami tulajdonból 1998-ban került véglegesen az önkormányzat tulajdonába. Az 1990-es évek közepétöl a részben üresen álló épület pincéjében az Épitöipari Múzeumnak a Kapuváry-házból kilakoltatottés anyagi okok miatt csak külōn kérésre látogatható téglagyüjteménye kapott helyet, a földszinten a Várgaléria rendezett ideiglenes kiállitásokat, az emeleti terek állagának megőrzésére is az Epitōipari Múzeum vigyázott. 1997-ben a város nyilt, országos épitészeti tervpályázatot irt ki az épület Európa-házként és Téglamúzeumként történö hasznositására. A jó szinvonalú pályázat eredményesen zárult, az I. dijat elnyert fiatal tervezök Kern Orsolya és Klobusovszky Péter Karácsony Tamás vezető épitésztervezövel közösen elkészithették az engedélyezési tervet is.

A pályázat kiirásakor még nem állt rendelkezésre a teljes épitéstörténeti dokumentáció, de a kiirásban szerepelt, hogy a továbbtervezéshez szükség van a kutatásra, ill. a kutatóval való folyamatos egyeztetésre. 1997-ben sor is került az épület részleges megkutatására - G. Lászay Judit müvészettörténész és $M$. Nagy Éva, Bán Beatrix restaurátor müvészek végezték ezt az értékvédelem szempontjából elengedhetetlenül fontos munkát az AMRK munkatársaiként, állami feladatként, vagy úgy is mondhatnám: tudományos, szakmai támogatásként. Ez az állami szerepvállalás az értékvédelem szempontjából nélkülōzhetetlen lenne minden, a nemzet épitett örökségének rézzét képezõ̉ müemlék helyreállitásánál a jövöben is.

1998-ban a város megkapta az építési engedélyt, de akkor nem tudott pénzt szerezni a folytatásra, és ezért évekig üjra reményte-
lennek tünt a helyzet. 2002-ben a korábbihoz hasonlóan kulturális - múzeumi - hasznositásra, a László Károly-gyüjttemény egy részének befogadására, a Téglamúzeum tereinek változatlanul hagyása mellett, új engedélyezési tervek készültek. Hosszú egyeztetési folyamat eredményeképpen a még egyszer módositott tervekkel az önkormányzat sikeresen pályázott EU-támogatásra a Regionális Operativ Program keretében, és 2005 májusában megindulhatott a kivitelezési munka.

A veszprémi barokk épitészet e kiemelkedö emlékének épitészettörténeti jelentöségéröl és az épületröl a 2006. augusztusi átadást követöen számos publikáció, méltatás jelent meg.

A ház sorsát a tervpályázatot megelőzô idöktől nyomon kővető, ill. annak jobbra fordulását elösegíteni próbáló müemléki felügyelő szerepköre nehezen meghatározható,

Buifé a rondellában


