ENSV EHITUSKOMITEE ARHITEKYUURTMÄLESTISTE KAITSE INSPEKTSIOON ARHITEKTULRIMALLESTISE PASS


Esimesed teated Pindi kirikust on a. 1630, mil siinne..Rôuge kiriku abikirik. Vene-Rootsi sôja ajal ära pôletati. Hiljem püstitati uus kabel. 1879-1881.a. ehit. praegune Pindi kivikirik arh. G. Mühlhauseni projekti järgi.

Kirik on 1-lööviline ṣalkirik eenduva nelinurkse läänetorniga ja käärkambriga pikihoone kirdenurgas. Môlemil pool pikihoonet on 4 teravkarsset akent. Koln sissepääsu - läne- ja lôunaküljelt ning käärkambri oma on vormist. teravkaarsete valmikaga tahvelustega. Kôik kirikuhoone kangad - pikihoonel, tornil ja käärkambril on laotud korrapäraste punastest tellistest kvaadritega. Kiriku sisemuses paikneb kooriruum traditsioonailiselt idas, laänes on neljale ümarsambale toetuv orreliväar. Lagi on vôlvimata, laudisega üle löodud.

## ARHITEKTUURSED JA DEKORATIIVSED. ELEMENDID

## АРХИТЕКТУРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ӨЛЕМЕНТЫ

Eksterjöris on tunda nn. materjalistiili môju seinad olid algselt krohvimata (praegu valgendatud), nurgad on vormist. korrap inaselt vahelduvate suuremate ja väiksemate pun.tellisest laot. kvaaderkividega. Kirikuhoone uksed ja aknad on teravkaarsed, kusjuures nende teravkaarne..osa on kasut. mitmest kolmnurgast moodust. masṣ̈ärki initeerivat raamistust. Lëänefassaadi sümmeetrilisust rộhut. môlemale pool tornikehandit, pikihoone lääneseinas asuvad roosaknad.

1. Pindi kirik. Vaade idast.
2. Vaade lounast
3. Vaade kirikule.

4s Sisevaade kooriruumile.
5. Sisevaade lääne suunas.

KES JA MILLAL FOTOGRAFEERIS * KTO И KОГДА ФОТОГРАФИРОВАЛ
O. Kôll, nov. 1984

MALESTISES ASUVAD KUNSTITEOSED
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИССКУССТВА В ПАМЯТНИКЕ
Altar: altarikapp neogooti st: 3-tiivaline 19.s. I. Altarimaal: Rôuge kiriku R.v. zur Mühleni maali koopia.
Kantsel: tagasihoidlik polügonaalse kehandiga neogooti st., 19.s.l. altariga üheaegne.

MALESTISE AJALOOLISE STRUKTUURI SKEEM СХЕМА СТРУКТУРЫ ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА

Ehitatud 1879-1881 arh. Wïhlhauseni projekti järgi.

ANDMED MALESTISE TEHNILISE SEISUKORRA KOHTA СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПАМЯТНИКА

Tehniline seisukord hea.

1. B. Ederma, A. Jaik. Eesti evangeeliumi luteriusu kirikud, Tartu, 1939.
2. Eesti II. Vôrumaz. Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus, Tartu, 1926.

KORVALISED HOONED MÄLESTISE KAITSETSOONIS
ПОСТОРОННИЕ ПОСТРОИКИ В ОХРАННОИ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА

AJALOOLISED ALLIKAD ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

## Remonditud 1983-84.a.

MALESTISE KAHJUSTUSED * ПОВРЕЖДЕНИЯ ПAMSTHИKA

KES UURIS MÅLESTIST * KTO ИCCЛEДOВАЛ ПAMЯTHИK K. Kodres, 1984


