***MIDA SAAB TEHA PUUST?*** nimi…………………………..

Puutöö oli laialt levinud, sest metsa kasvas Eestimaal palju. Talvel, kui oli rohkem aega, oli see meeste peamine tegevus.

Puust meisterdamine polnud aga niisama lihtne- pidi teadma , milline puuliik iga eseme valmistamiseks sobib. Tuli arvestada puu painduvuse, jäikuse ja teiste omadustega. Oluline oli ka jälgida, millal puu maha võeti. Kõige sobivam oli talve algus (detsember, jaanuar), mil puu oli „surnud“.

Muusikariistu, näiteks kandleid tehti kuusest, kuna see oli hea kõlaga. Kasest, mis oli sitke ja kõva tüvega, tehti naiste käsitööriistade ja veovahendite osi. Kaseoksad seoti kokku saunavihtadeks, ja kevadel koguti ka kasemahla.

Kadakas ei andnud kõrvalmaiku, oli kerge ja pidas kaua vastu, mistõttu temast tehti lähkreid ja õllekappasid. Vaigurikkast ja vastupidavast männitüvest sai ehituspalke ja laudu.

Majapidamises kasutati ka puukoort. Kuusekoort kasutati saapa- ja pastlanaha parkimisel (loomanaha töötlemine). Koorest tehti suuri märsse ja mitmesuguseid karpe, puutohust soolatopse ja viiske.

Kuusekäbid olid lastele mänguasjadeks.

**Leia tekstist küsimustele vastused ja vasta täislausega. Ära unusta lausete õigekirja!**

1. Millal ja miks tegeleti puutööga?................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………

1. Millal oli kõige sobivam aeg puu mahavõtmiseks?

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

1. Millest ja miks valmistatit muusikariistu?.................................................................

………………………………………………………………………………………………

1. Miks valmistati kadakast toidunõusid?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

1. Milleks kasutati puukoort? ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..