**PODKURZACZ DO PSZCZÓŁ W CHAŁUPIE Z OBIDZY**

W sieni, na półce po prawej stronie od drzwi stoi gliniany podkurzacz do pszczół. Kształtem przypomina dzbanek z wąską szyjką, która wydłużona zakrzywia się w jedną stronę. Ma wysokość ok. 40 cm, średnica dna to 20 cm. Podkurzacz jest jasnobrązowy. Na 1/3 wysokości korpusu biegnie nieregularna pozioma linia pęknięcia. Naczynie jest odrutowane. Drutowanie tworzy siatkę o prostokątnych nieregularnych oczkach, na szyjce gęstszych. W miejscu, gdzie drut styka się z powierzchnią naczynia biegną szare smugi. Odrutowanie podtrzymuje metalowy uchwyt, nieco zardzewiały, przy którym znajduje się mała ceramiczna wypustka. Na jednej stronie brzuśca, z boku wylotu podkurzacza, kwadratowy otwór o boku 6 cm.

Podkurzacz to przyrząd służący w pszczelarstwie do odymiania, czyli uspokojenia podrażnionych pszczół. Korpus, czyli brzusiec pełni funkcję pojemnika na paliwo, którym może być próchno drzew liściastych, huby, a także kawałki lnianych tkanin, torf czy wysuszone igliwie. Paliwo to po podpaleniu gasi się, pozostawiając żar. Dym, który wydobywa się z żarzącej masy wylatuje przez szyjkę, tzw. kominek i kierowany jest przez pszczelarza w określone miejsce.

Drutowanie było znaną metodą naprawiania sprzętów gospodarstwa domowego, w szczególności rozbitych naczyń ceramicznych, np. glinianych garnków. Polegało to na silnym ściągnięciu skorup siatką drucianą. Niekiedy, dla wzmocnienia, drutowało się nowe naczynia. Druciarstwem parali się wędrowni rzemieślnicy, na naszym terenie byli to głównie mieszkańcy Białej Wody koło Szczawnicy oraz druciarze słowaccy ze wsi po południowej stronie Karpat.

Podkurzacz do pszczół łączy się z obiektami w zagrodzie. Na zewnątrz stoją trzy ule. Są koloru czarnego. Wydrążone w pniach drzewa, przykryte dwuspadowymi daszkami, postawione na podstawie o czterech niskich nóżkach. Małe okrągłe wloty dla pszczół skierowane są na południową stronę.