Remsepry k. am monturizy av Lets helling
i Hemmunetruset i Hemsedal
3.7 .4 jim 1970.

Buskerud
y)derdinc Benidelins.

# RADPO思 

OM
bestle i litrivene i Ail og Torpo i Hallingdal og om wontering av utatilling i Rommunelaset i \$lemsedal 3/6 - 4/6-1970.

Wescket i Al og Torpo kirtter hadde to nil, delvie gjaldt det regietreaing og komtroil av ristninger pa stavikirketiler, dels et koxtiattet studiun av maleriene fra siste halviel sv 1200-arene.

Å kirike. Cenerelt.
I Az tetrlee An 1880 er det samlet en hel del vomgtiler og annet materiale fra den revne stavkirke son li et par hundre weter borte. Tilene var blitt benyttet 1 gulvet 1 den aye kirike og ble tatt ut under restancering i 1950 arene. De tilez som hadde malingrester fra $1200-$ arene, ble stillet opp balk alteret og ea hopi av taket 1 Oldsaksamlingen relst over koret. Det dreler seg on ca. 10 tiler i alt. De dvaige tiler, 1 et antall av oukring 50 , ble relst 1 to etasjer 1 vesttarnet sammen med Andreaskoxs, masker fra soyletoppen og andre stavkirkedeler, slik at de utgjux et "stavkixkenuseum". Andreaskors er fordvrig plassert nede i kirken ogsal.

## Ristninger.

ga tilene $i$ tirnet ble det pat ar. 30 funnot on bat riseet opp med en skarp sjenstand. Den ble foto grafert, trukket opp med hvit vanitarge, zotografert pal nytt og kalkert pA sjennomsiktis kalkpapir.

Pd ca tile uten ar. 1 en dobbelt tilevegs 1 tarnet, ble det funnet en love som ble fotografert, trukket opp, fotogratert pa nytt og kalkert. pandre tiler ble det funnet sna rester av ristminger son likke ble behandlet. it par sirikler ble ogail registrert. Ph tilene bak alteret ble det registrert entelte odelagte ristninger nederat pit tilene med middelalderwalerier fra stavicirkens kor. Blant annet er der en odelagt $10 v e$ og en Bdelagt figur oppr. bestionde av fire hjerteformede ifgurer tvunnet it hverandre slik at spissen vender utad. De er trukhet pa frihaind.
(Plass for hjerteformede \&igurer:)

Grunnen til at ristningene ble funnet helt nede pat tilene mal skyldes at tilene or blitt kuttet muligens mal mye som ca. 2 m . De fleste tilene t tarnet or belagt med sene anling- eller kalklag som delvis or skallet av. Andre ristainger kan slijule seg her.

## Runer.

Wederst pi et grindveric i tárnet ble det funnet en rumeianskrift som or blitt meddelt Aslak Liest81.

## ziddelalderanariene.

Av to 10 filer ned malerirester balk alteret or to pal nordsiden malt $\mathbf{2} 1700$ arene og har intet sed de Ovrige a sjore. De ovrige or stillet tett anmen til tross for at bare if av dem direlcte horer sammen. I mldten sees rester av on Mejeetasfrenstilling pa to tiler, og longst mot syd tre sambörge tilez som har statt helt til venstre i.
den ytterste D om hvor Majestas har dannet midtpunist. De burige malerirester er vanskelig plassexbare. Alle tilene har hört til troret hvor de har dannet sortsettelse pa vergene av takets matlerier. Den one vegg (syd- eller nord) har da batt den store Majestasfremstiliing med Dommen, og den andre anaen eller ilere andre frenstillinger. Draperier har avsluttet maleriene nedad helt rundt. St detaljstudium vil antalielis bringe mer klarhet 1 det ikonografisike innhold i veggenes malerier.
Teknikicen i disse malerier har vourt den samme som it taket, d.v.s. Limfarge pal meget tyma hridering. Aller forst har san inidiertid, slit som 1 taket, trukket opp de viktigete hovedinjer ned en spiss gjenstand. Der hvor Iargene har fallt av 1 store partier, lan man reltonstruere acencae ved hjelp av inmrissingex9.

## Torpo Stavkirike

Generelt.
Stavkirkens skip stair ca. 100 m sur for den mye kirlse. I gulvet 1 sakristiet i nylkixken 11 gger vegrtiler fra koret og oapsiden 1 stavikirken. Disse to ledd ble revet ved salget til Fortidsforeningen, fordi nan manglet penger 811 a betale hele kiriren. Kirken star derfor mâ som en torso uten loor og apais, og mangler dessuten svalgangen som ble tatt bort enda tidligere.
De to portalene i Stavkirken har lidt sterkt under givirkiniag av vind og var og burde beskyttes. Rester av korets portal sees i skipets bstvegg.

## Ristminger.

Allerede 4.1955 registrerte jeg ristniager 1 stavkirlken. De ifnnes i form av en stor batstevn av tidlie middelaldertype under og vest for det vestligete vindu 2 sydveggen. Her or ogsil en runelmnelcrift, on sirkel og ulklare ristningsstreker.

Pa innsiden av en av vangene i korets sydportal, som nâ stâr î estveggen, er en rekke dyrehoder. PA sōndre inngangssoryle finuer vi et nett av forskjellige sirkel- og kjedemönstre.

Alle disse ristninger ble na ondelig korrigert og supplert og kjedemónstrene kalkert pa nytt.

## Maleriene.

Baldakinen 1 midtakipets astre del aviler pà de seks ostlige sobler og har en korsfestelsesverg uten krusifiks mot bst . Bemalimgen av demne vegg ghr ned pit den tang som 106per under Andreaskorsene mellom de fire estlige soylver, og har hatt en avslutning som nâ er borte under tamgen. Mot vest hiviler taket pa to miniatyrsolyler som star pa to bjelker som forbinder de to nordre sorylepar og har forbundet de to sondre. (wen er her kuttet mot ठst) og er formet otter sobylene. De ubrutte profiler viserat de to bjelker er primort laget for det sted de nâ stâr. Bjelkene hviler pa fire knoer son or naglet sast pat de fire sobler (kneet pa den sydüstlige sbyle ble fjernet samben med den del av bjelken). De to malte smă süyler har derimot strgelig forhugne kapiteler og baser, noe tom ikke synes a vare gjort opprinuelig. Inn i basene 10 p en tversovergiende bjelke, son dannet lektoriegulvets avslutning mot vest. Infellingen er brutal og aeppe opgrinuelig. Likeledes er de bemalte kapitelene felt ina ion owre , profilert bjelke som damer paralleller til de to undre som er nevnt ovenfor. Takets bewalte kant or felt inn i. skipets tenger.

Det har vart pastatt at baldakinen son kanskje har dekket et lektorium, opprinnelig sto i koret. Den skal vare flyttet alt 1 middelalderen (Hauglid 1969).

Det er lite som tyder pt at dette er tillelle, ettersom den obstlige tang or kridert og bemalt. Men noen tilfredsstillende forklaring pâ den brutale innpassing av de smâ sǒyler kan en ikike fî uten ytterligere undersblelser. Disse burde kombineres med undersolkelser av hele takets konstruksjon, slik at den opprinnelige plassering kunne indiskutabelt slas fast. Inn 1 denne undersobkelse mâte ogsâ gâ den bemaling som finnes pâ skipets konstruksjon for a avgjöre ow bemalingen kan vare sekunder slik det or pástátt (Hauglid 1969)

Hontering_ay utstilling i_ Hensedal kommunehus. -

Den drivende kraft bak denne utstilling har vart tegner Trygve III. Davidsen, Oslo. Han har også tilskyndet til utgravaing av stavkirketuften. llan har tegnet, montert og laget en modell av den stavkirke hen selv har rekonstruert. Hemsedal er ennu ikke ariseologisk registrert. En har derfor fal oldfunn fra dalen.

Det aye komunetiuset er on stor murbygning med bank etc. Der er en stor restitbule gjeniom tocee. tasjer wed en bred trapp in widten. Veggene i 1. etasje er av rbd mursten, og mot en slik vegg or det vel 2 m lange og 40 cm brede monter plassert. Uheldigvis er det delt ito. Honteret var kledd wed blalig klede. For at gjenstandene ikke skulle forsvinne mot det morke töyet, ble det pâ nuseet laget plater som ble trukket med beige tory.
Utstilt ble noen fil vipen fra forhistorisk tid, og en del funa fra stavkirketuften og kirkens abikel foruten ayere tids gjenstander og alterboker fra kirken. Det ble skrevet to samleetiketter. Plasttal viser fra gjenstandene sil etikettene.

Det hele tar seg bra ut og vekker stor oppmerksomhet blant alle i, bygden aom besbker komanehus og bank. Det ex a hape at utstillingea vil friste folk til A levere inn Jordfunn son finnes pa gardene.

Llkalagssjef Arne Finset har sagt seg villig t11 A fungere son kontaktamn mellom bygden og museet. Utstillingen ble montert av stud.mag. art. Uani Braadland og Martin Blindheim.
.f. Vediegt en liste over utstilte gjenstander sow er deponert i Mensedal.

Onlo, 7. jull 1970

Martin Blindheim Foxstekonservator

