# RAPDORT 

OM
besble i limisene i $\AA 1$ og Torpo 1 Hallingdal og on montering av utstilling i Kommunehuset i Hensedal 3/6 - 4/6-1970.

Besbket 1 Ai og Torpo kixker hadde to mil, delvis gialdt det rogiatreriag og kontroll av ristminger pA stavkirisetiler, dels et kortiattet studium av baleriene fra stste halvdel av 1200-ârene.

A1 kirke, Cenerelt,
I A1 : fixtise finn $18 e 0$ er det samlet en hel del veggtiler og annet materiale fra den revne stavkirke som la et par hundre meter borte. Tilene var blitt benyttet i gulvet i den nye kirike og ble tatt ut under restaurering i 1950 arene. De tiler som hadde malingrester fra 1200 -ảrene, ble stillet opp balk alteret og en kopi av taket 1. Oldsaksamlingen reist over koret. Det dreier seg on ca. 10 tiler i alt. De ovrige tiler, i et antall av onkring 50 , ble relst 1 to etasjer 1 vesttirnet sammen med Andreaskors, masker fra sbyletoppen og andre stavkirkedelex, slik at de utgjor et "gtavkirlkemuseum". Andreaskors er forövrig plassert nede I kirken ogea.

## Ristainger.

pa fazeno 4 tarnat ble det pâ nr. 30 funnet en bat risset opp med en skarp gjenstand. Den ble foto grafert, trukiket opp med hvit vanniarge, fotografert pa nytt of kalkert pa gjennonsiktig kalkpagir.

PA ea tile uten mr. 1 on ddobbelt tilevegg 1 tafmet, ble det funnet en lowe son ble fotografert, trukket opp, zotografert pa mytt og kalkert. ph andre tiler ble det fumet smak rester av ristninger mon akle ble boluandet. Ft par sirkler ble ogei reglstrert. Pâ tilene bak alteret ble dot registrert enkelte odelagte ristninger nederst pa tilene med middelaldernaleriex irs etavkiricens kor. Blant annet ex der en bdelagt 3 osve og en odelagt figur oppr. bestiende iv fire hjerterormede iigurer tvunnet is hverandre slils at spissen vender utma. De er trukket pa frihaind. (Plass for hjerteformede \&4gurer:)

Grumen $\mathbf{t a z}$ at ristningene ble funaet hest nede pa tilene mã skyldes at tilene er blitt kuttet muligens sill mye som ca. 1 . B . De fleste tilene i tarnet er bolagt wed sone wuling- elies talkiag sow delvis er skillet av. Andre ristminger kas skjule seg her.

## Runer.

Nederst pat et grindveris i tarnet ble dot funnet en runeianskrift som or blitt meddelt Aslak LiestB2.

## Middelalderyaleriene.

Av de 10 tiler wed inalersrester balk alteret er to pl nordisiden malt $\$ 2700$ ŝrene of has intet wed de bvrige a gjore. De bvrige er stillet tett sammen til tross for at bare 野 av den direlste horer sammen. I miditen sees rester av on Majestasfremstilling pa to tiler, og lenget mot syd tre samhörige tiler sow har statt helt til venstre i den in tiameder
den ytterste Dom hvor Majestas har dannet midtpunkt. De ouvrige malerirester er vanskelig plasserbare. Alle tilene har hört til koret hivor de har dannet fortsettelse pâ veggene av takets malerler. Den ene vegg (syd- eller nord) har da hatt den store Hajestasfremstilling med Doman, og den andre en annen oller flere andre frenstillinger. Draperier har avsluttet maleriene nedad helt xundt. It detaljstudium vil antakelig briage mer klarhet 2 det ikonograliske innhold i veggenes malerier.
Teknikiken 1 disse malerier har vort den samee som $i$ taket, d.v.s. limfarge pàmeget tyna kridoring. Aller forst har man imidlertid, slik som i taket, trukket opp de viktigste hovedlinjer med en apiss gjenstand. Der hvor fargene har fallt av i store partier, kan maa rekonstruere scenene ved hjelp av ianriasingens.

## Torpo Stavkirke

Generelt.
Stavkixkens skip stâr ca, 100 m sobr for den nye kixke. I guivet i sakristiet i nykixken 3 gger veggtiler ira koret og opsiden $i$ stavkirken. Disse to ledd ble revet ved aalget til Fortidsforeningen, fords man manglet penger t 11 a betale hele kirken. Kirken stâr derfor mâ som on torso uten kor og apsis, og mangler dessuten evalgangen som ble tatt bort enda tldligere.
De to portalene i Stavkirken har lidt sterkt under pavirkning av vind og varr og burde beskyttes. Rester av korets portal sees i skipets ostvegg.

## Ristninger.

Allerede a 1055 registrerte jeg ristainger 1 stavkirken. De finnes i form av en stor batstevn av tidilg middelaldertype under og vest for det vestligste vindu i sydveggen. Her er ogsâ on runelinnakrift, on sirkel og uklare ristaiagsstreker.

PA innsiden av en av vangene i korets sydportal, som nå stár 1 bstveggen, er en rekke dyrehoder. Pa sondre ingangsobyle finaer vi et nett av forskjellige sirkel- og kjedembnstre.

Alle disse ristainger ble nâ endelig korrigert og supplert og kjedemönstrene kalkert pa nytt.

## Maleriene.

Beldakinen 1 midtskipets astre del hyiler pâ de seks östlige sobler og har en korsfestelsesvegg uten krusifiks mot ost . Bemalingen av denne vegg gâr ned pà den tang som lobper under Andreaskorsene mellom de fire ostlige sbylver, og har hatt on evslutning sow nâ er borte under tangen. Mot vest hviler taket pit to minlatyrsoyler som stâr på to bjelker som forbinder de to nordre sobylepar og har forbundet de to sobndre. (men er her kuttet mot (fst) og er formet etter sobylene. De ubrutte profiler viserat de to bjelker er primart laget for det sted de nâ star. Bjelkene biviler pà fire knor som er naglet fast pa de fire söyler (kneet pa den sydüstiage sobyle ble fjernet samsen med den del av bjelken). De to malte smâ sobler har derimot sörgelig forhygne kapiteler og baser, no opprimnelig. Inn i basene 10 p on tversoverghande bjelke, som dannet lektoriegulvets avslutning mot vest. Inafellingen er brutal og neppe opprinaelig. Likeledes or de bemalte kapitelene felt inn ion övre, profilert bjelke som danner paralleller til de to undre som er nevnt ovenfor. Takets benalte kant or felt inn i skipets tenger.
Det har vart pastatt at baldakinen som kanskje har dekket et lektorium, opprinnelig sto 1 kroret. Den skal vare flyttet alt i middelalderen (Hauglid 1989).

Det er lite som tyder pai at dette er tillelle, ettersom den ostlige tang er kridert og bemalt. Men noen tilfredsstillende forklaring pai den brutale innpassing av de små söyler kan en ikke fâ uten ytterligere undersokelser. Disse burde kombineres med undersokelser av hele takets konstruksjon, slik at den opprinnelige plassering kunne indiskutabelt slȧs fast. $\operatorname{Inn} 1$ denne undersobkelse måtte ogsa gâ den bemaling som finnes pà skipets konstruksjon for \& avgjoure om bemalingen kan wore sekundare slik det er pástatt (Hauglid 1969)

## Montering _av_utstilling_i_Hemsedal kommunehus. -

Den drivende lraft bak denne utstilling har vart tegner Trygve M. Davidsen, Oslo. Han har også tilskyndet til utgravniag av stavkirketuften. Han har tegnet, montert og laget en modell av den stavkirke han selv har rekonstruert. Hemsedal er ennu ikke arkeologisk registrert. En har derfor fa oldfunn fra dalen.

Det nye komaunehuset er en stor murbygning med bank etc. Der er en stor vestibule gjerinowntoce. tasjer med en bred trapp i midten. Veggene 1 1. etasje or av robd mursten, og mot en slik vegg er det vel. 2 m lange og 40 cm brede monter plassert. Uheldigvis er det delt ito. Monteret var kledd med blålig klede. For at gjemstandene ikke skulle forsviane mot det mörke töyet, ble det pâ museet laget plater som ble trukket med beige tóy.
Utstilt ble noen fâ våpen fra rourhistorisk tid, og en del funn ira stavkirketuften og kirkens nokkel foruten nyere tids gjenstander og altexbobker fra kirken. Det ble skrevet to samleetiketter. Plasttal viser fra gjenstandene til etikettene.

Det hele tar seg bra ut og vekker stor oppmerksomhet blant alle $\ddagger$ bygden som besblker komunehus og bank. Det er â hâpe at utstillingen vil friste folk til å levere inn jordfunn son finnes pâ gåxdene.

Likningssjef Arne Finset har sagt seg villig til â fungere som kontaktmann mellow bygden og museet. Utstillingen ble montert av stud.mag, art. Uni Braadland og Martin Blindheim.
./. Vediagt en liste over utstilte gjenstander som er deponert i Hemsedal.

Os10, 7. juli 1970

Martin Blindhein Forstekonservator

