füzér

**Helyszíni gyűjtések:** 1968-ban és 1969-ben: gyűjtő Matusz Gizella; adatközlő Farkas Ferenc (\*1897), Lukács András (\*1894) és Magyari János (\*1914). – 1969-ben: gyűjtő Juhász János és Maring Katalin; adatközlő Gergely Miklós (\*1892). – 1998: gyűjtő Kováts Dániel; adatközlő Brunáczki András (\*1921), Kovács Jenő (\*1944), Novák Ernő (\*1924) és Novák Imre polgármester. – A község megszerkesztett névtárát átnézte: Novák Ernő.

A település nevei

**Füzér**  1968, 1969, 1998: ~, -*en, -re, -ről, füzéri*.  A kőkori ősember a Hegyközben *Pfalu* és ~ környékén élt (Tamaskó 1958:33). | 1246/1274: *Fyuzer,* 1264: *Fizer:* a m. *füzér* 'felfűzött tárgyak, virágok stb. sora' főnévből keletkezett (FNESz4:1: 486). | 1262: ~ [?]: IV. Béla leányának és Batisz­lav hercegnek fiai, Mihály és Béla bírták, V. István foglalta el tőlük 1265-ben (Csíkvári 1939:179). | 1270: *Fyuzer;* 1389: *Waralya* al. nom. *Fyzer* (Csánki 1890:207). | 1425: ~ [?]: 16 adózó portája van (Csík­vári 1939:179). | 1427: *Fyzer* (Balassa 1964:172). | 1526: ~: Perényi Péter a várban rejti el a szent koronát (Csíkvári 1939: 179). | 1527: Némethy Miklós a ~-i várnagy, 1528-ban Segnyey Kristóf, 1557-ben Bayory Lénárd és Henyey Miklós; 1563-ban Szent­benedeki János a ~-i fizetőtiszt, 1575-ben pedig Bácsmegyei Gáspár (Kemény 1915:97-8). | 1569: *Possessio Fyzer; Wylla Fyzer* (Balassa 1964:173,181). | 1578: ~-en lelkész Kápolnay Máté (Kemény 1915:59). | 1689: ~: 14 jobbágy, 7 özvegy, 11 zsellér, 8 szökött jobbágy és 12 pusztahely volt itt (Éble-Pettkó 1911: 251). | 1715: ~: „habet territorium in tres Campos” (Arch. Regn. Arch. Palatinale Archiducis Josephi Conscriptiones). | 1730-as évek: ~-re kárpátukrán betelepülők érkeznek, s ott a magyarokkal együtt élnek (Petercsák 1998:250). | 1742: ~-en 11 jobbágy (Éble-Pettkó 1911:259) | 1773: ~ (Lex, Nagy, MHnt). | 1826: ~: „A lakosok Magyar, Tót és Orosz Nemzetbeliek, Vallásokra nézve Romai és egyesült Görög Catholikusok és Reformátusok, az 52 Telkes Gazdáknak mind egyiknek vagyon Diametraliter 4 vonó marhája” (KLt, Birtokosztály). | 1826: ~: maga bírja a Károlyi család; 31 egész úr­barialis sessióból áll, ezen 52 házas gazda, 22 há­zas és 4 házatlan zsellér lakik; egy sessio 24 hold szántóföldből és 8 kaszavágó rétből áll; lakosai magyar, tót és orosz nemzetiségűek, vallásuk róm. és gör. kat., valamint református (Éble-Pettkó 1911: 278). | 1832: „A’ *Fűzér*i filialis [ref.] Ekklésia… Ez előtt minden Vasárnap és Szerdán járt oda a’ Prédikátor [*Pfalu*ból], most pe­dig Pénteken is tartozik” (RA III. 3/17). | 1851: „~, magyar-tót falu, Abauj vmegyében, Kassához DK-re 4 órányira; 475 kath., 43 g. kath. 73 ref., 7 zsidó lak. Kath. és ref. templomok. Erdeje igen szép. A helység felett egy magas sziklahegyen láthatni régi omladozott várát. F. u. gr. Károlyi István” (Fé­nyes 2:29). | **P**: a) „~ községe fekszik Abauj Me­gyében, Füzéri Járásban, Székhelye Kassa. ~ község jelenleg csak egy névvel bír, és bírt régtől fogva, más néven nem ösmeretes, ~ községe az Egyházi Sematismusban már 1334-ben mint Plébániai székhely emlitetik, és így hihetőleg 1300 év előtt létezett, népesítése bizonytalan, a nép eredetéről irott vagy nyomtatott emlékekből sem­mi bizonyost nem tudhatni, a község hihetőleg onnan vette eredetét hogy környös körül hegy lán­czolatokkal és szép erdőségekkel vagyon körül véve, mellyek mint egy koszorót vagy füzért képeznek.” b) „*Füzér* Kőzsége fekszik Abauj Megyében; Füzéri Járásban, székhelye Kassa. *Füzér* Kőzségnek jelenleg csak egy nevezete van, és azal bírt régtől fogva, más neve nem ősmeretes, Füzér Kőzsége az Egyházi Sematizmusban mar 1334ben mint Plebania székhely emlitetik es igy hihetöleg 1300 év előtt létezett. Népesítése bizonytalan, a Nép eredetéről irott vagy nyomtatott emlékekből semmi bizonyost nem tudhatni; hihetőleg onnan vette eredetét, hogy kőr­nyös kőről Hegy lanczolatokkal és szép Erdőségekkel kőről van véve, mellyek és mint egy koszorut is Füzért képeznek. ... topographiai helynevi számok jelen Község határában nem találtatnak” (1866, Ma­jorossy Antal jegyző). | 1866: „Mi az egyéb megyei fagyártmányokat illeti, különösen a hegyközi falukban *Fűzér*, *Pusztafalu* jeles jármairól ismeretes” (Korponay 374). | 1896: ~; „postája *Abauj-Komlós*”. „~, gr. Károlyi László uradalma. Ide tartozik: *Füzér, Radvány, Komlós, Nyíri, Pálháza, Sompatak*. Összterület [uradalmi] Abaujban kb. 19,000 kat. hold, melyből szántóföld, rét és legelő kb. 4000 k. hold, a többi erdőség” (Sziklay-Bo­rovszky 282,414). | 1898: ~: a IV. tc. alapján meg­állapított hivatalos helységnév Abaúj-Torna vm. füzéri járásában; törzskönyvezve 1905-ben (Nvált 1997:8). | 1899: „Innen [*Hollóházá*ról] egy erdős bérczen át élvezetes kirándúlást tehetünk a

<S108>

szomszédos keleti völgybe ~ községbe” (OM Monarchia VI:256). | 1900: ~: hiv. helységnév (Hnt). | 1919: ~: febr. 22-én a csehek által közölt demarkációs vonaltól É-ra fekszik (Csíkvári 1939: 20). | 1921: ~: a község kinyilvánítja, hogy Zemplén megyéhez kíván csatlakozni (Csíkvári 1939: 23). | 1939: ~: kisközség a gönci járásban; területe 6536 kh, lakosainak száma 670, közülük 458 rk., 155 gk., 57 ref.; 155 lakóház (Csíkvári 1939: 179). | 1973: ~: határa 3758 hektár, 928 lakos, 202 ház, 203 lakás (Hnt). | 1979: ~ területe 3758 ha, népessége 928 fő; a szántóföld átlagos aranykorona értéke csak 2,5, ezért a közelmúltban a szántóföldi műveléssel részben felhagytak (Laczkó 9,13,15). | 1985: ~: határa 3753 hektár, 747 lakos (Hnt). | 1995: ~: körjegyzőségi székhely; 618 lakos, 207 lakóház, 207 lakás (Hnt 88,323).  1784: *Fűzér:* településnév (KatFelm). | 1860: *Füzér:* településnév (KatFelm). | 1875-6: *Fűzér* (KatFelm). | 1929: *Füzér* (Kat75). # 7, 9, 11, 20, 203.

**Füzéralja**  1430: *Fyzyralia, Fyzyralya* (Csánki 1890:207). | XIV: ~-nak nevezték a vár alatti falut a középkorban, benne 1334-ben plébánia működött (Várady 1989:96). | 1611: *Fwzer allja:* településnév (LibRed 63). | 1626: ~: 25 jobbágy, 29 zsellér él itt (Éble-Pettkó 1911:245). | 1626: *Fw­zerallia* (Balassa 1964:13).  *Váralja.*

**Füzéri járás**  1938: a *füzér-gönci járás* székhelye Hernádzsadány (Csíkvári 1939:41). | 1939: ~: székhelye Hernádzsadány, idetartozó körjegyzőségek: Abaújvár, Alsómislye, Füzérkomlós, Fü­zérradvány, Garbócbogdány, Hernádcsány, Pál­háza, Telkibánya; belügyminiszteri utasításra a járásokat rövidesen átszervezték, s a *gönci járás*hoz kerültek ezek a körjegyzőségek: Abaújvár, Füzérkomlós, Füzérradvány, Gönc, Pálháza, Tel­kibánya, Vilmány (Csíkvári 1939:42).

**Füzérváralja**  *Váralja.*

**Váralja**  1389: *Waralya* al. nom. *Fyzer* (Csán­ki 1890:207). | 1565: *Füzérváraljá*n csak egy adózó porta, Perényi Gáboré (Csíkvári 1939:179).

A belterület nevei

**Alsómező**  1998: ~, -*be*: falurész a templom körül (Kovács). # 109.  *Felső-mező.*

**Alvég**  1998: ~, -*re*: falurész, a *Dózsa u*. alsó része (Novák). # 109.  *Felvég.*

**Árpád utca**  1968: *Árpád ucca, -ba* (Ma­gyari).  1996: *Árpád u.*: utca (Tkv). # 109.

**Begyűjtő**  1998: ~, -*be*: egy időben az erdészet épületében működött a tejbegyűjtő (Kovács).

**Bethlen utca**  1998: *Betlen ucca, -ba:* egyik oldalán beépített újabb utca (Novák).  1996: *Bethlen Gábor u*.: utca (Tkv). # 109.

**Bolt**  1998: *Bót, -ba*: az Áfész vegyesboltja a templomnál (Novák). # 109.

**Cigánytelep**  1998: ~, -*re*: fölötte van a *Nagypad* (Brunáczky).  *Dankó-telep.*

**Dankó-telep**  1998: ~, -*re*: cigányok lakta falurész (Novák). # 109.  *Cigánytelep.*

**Diófa**  1981: vasárnap „a *Várhoz vezető út* egyik oldalán, a *diófa alá* jártak játszani, táncolni és beszélgetni a fiatalok” (Kriston Vizi 343). # 109.

**Dózsa György utca**  1968: *Dózsa ucca, -ba* (Magyari). | 1998: utca a *Falun lefele*, megy tovább mint ~ egészen a falu végéig (Kovács).  1996: *Dózsa György u.*: utca (Tkv).  1996: *Dózsa Gy. utca* (BtTk). # 109.

**Erdészet majorja**  1998: ~, -*ba*: nemrég bontották le épületei közül az istállót, ne legyen szégyen a falu közepén; más részéből létesült az új *Községháza* (Kovács). # 109.

**Erdészlakás**  1998: ~, -*hoz*: a plébániával szemben, gyerekkoromban Ronayék laktak itt, előtte valami Szuvikék, az is erdész; erdőmérnökök voltak ezek (Kovács). # 109.

**Erdőfelügyelőség**  1896: „Itt van Gróf Károlyi László uradalmának központi *erdőfelügyelő­ség*e” (Sziklay-Borovszky 282).

**Falu**  1998: ~, -*ba*: a község központja, a templom közvetlen környéke (Kovács).

**Falun lefele**  1998: ~: a *Dózsa György utca* helyi megnevezése (Kovács).

**Felső-mező**  1998: *Fölső-mező*, -*be*: falurész, a *Kossuth u*. felső része (Novák); *Fölső-me­ző*: falurész, az iskolától kezdve följebb (Kovács).  *Alsó-mező.*

**Felvég**  1998: *Fölvég*, -*re*: falurész, a *Rákóczi u.* és *Vár u.* környéke (Novák). # 109.  *Alvég.*

**Földút** 1998: ~: a faluból vezet ki Ny felé (Novák). # 109.

**Futballpálya**  1998: *Futbalpája, -ra:* valamikor szántó volt a gróf tulajdonában a temetőtől kezdve; a többi rét, azt kaszálták (Brunáczky).  1996: *Sportpálya* (BtTk). # 109.

**Gábor kereszt**  1998: ~, -*hez*; *Pásztor kereszt:* feszület, nevét állíttatójáról kapta (Novák).

**Iskola** 1998: ~: ált. iskola (Novák).  1939: *Iskolái:* egy áll. népiskola és egy áll. gazdasági továbbképző (Csíkvári 1939:179). # 109.

<S110>

**Kálnási kereszt**  1998: ~, -*hez*:feszület, nevét állíttatójáról kapta (Novák).

**Kasznári lakóház**  1826: ~: a hozzávaló istállóval és csűrrel (Éble-Pettkó 1911:279).

**Katolikus temető**  *Köztemető.*

**Katolikus templom**  *Római katolikus templom.*

**Kereszt**  1832: ~: kőből (Csíkvári 1939:103).

**Kocsma**  1998: *Kocsma, -ba* (Brunáczky); : szövetkezeti italbolt (Novák).  1809: „Ezen *kortsma* Talpfákra kötésekre, patitsos Tapaszos falakra, fa kéményre, Tölgyfa fürészelt Deszka padlásokra, Tölgyfa gerendákra, szarufákra, Bikfa zsindely fedélre, 10 öll hosszuságra, 3 1/2 öll szélességre vagyon épitve, középszerü állapotban” (KLt Lad. 87. No. 84:3).

**Kocsma és pálinkaház**  1826: *pálinkaház és a korcsma:* majorsági épületek (Éble-Pettkó 1911: 279).

**Kossuth Lajos utca**  1968: *Kosút ucca, -ba* (Magyari). | 1998: *Kosút ucca*: a falu főutcája (No­vák).  1996: *Kossuth Lajos u.*: utca (Tkv).  1996: *Kossuth L. utca* (BtTk). # 109.

**Kőkereszt**  1961: ~: 1832-ből (Genthon 2: 99).

**Községháza**  1998: ~, -*ra*: az erdészeti major és egy magánháza megvásárlása után alakították ki; benne *Kultúrterem, Orvosi rendelő*, *Polgármesteri hivatal* (Kovács). # 109.

**Köztemető**  *Temető, -re*: előbb csak a katolikusok temetkeztek ide, most már (Novák).

**Kultúrterem**  1998: ~, -*be*: a *Községházá*n (Kovács).

**Magyar templom**  *Református templom.*

**Mura kútja**  1998: ~, -*ra*: Mura bácsi kertje mögött (Kovács). # 109.

**Orvosi rendelő**  1998: ~, -*be*: a *Községházá*ban (Kovács).

**Pásztorház**  1998: ~, -*hoz*: régebben itt volt a bikaistálló és a csordás lakása, később pedagóguslakássá alakították át, itt lakott Bodnár József tanító (Novák). # 109.

**Pásztor kereszt**  1998: ~, -*hez*; *Gábor kereszt:* feszület, nevét állíttatójáról kapta (Novák).

**Petőfi Sándor utca**  1968: *Petőfi ucca, -ba* (Magyari). | 1998: : *Újsor*, kb. 30 éve épült ki az országút mentén (Novák).  1996: *Petőfi Sándor u.*: utca (Tkv).  1996: (BtTk). # 109.

**Plébánia**  *Római katolikus plébánia.*

**Polgármesteri hivatal**  1998: ~, -*ba*: a *Köz­ségházá*n (Kovács).

**Posta** 1998: ~ (Novák). # 109.

**Rákóczi Ferenc utca**  1968: *Rákóci ucca, -ba* (Magyari).  1996: *Rákóczi Ferenc u.*: utca (Tkv).  1996: *Rákóczi F. utca* (BtTk). # 109.

**Ravatalozó**  1998: ~, -*ba*: 1986-ban épült a köztemetőben, Csete Géza tervezte (Novák). # 109.

**Református temető**  1998: ~, -*re*: régi temető, ma már ritkán temetkeznek ide (Novák).  1996: *temető:* a falu É-i végénél (BtTk). # 109.

**Református templom**  1785 körül: engedélyezték a jelenlegi építését; kazettás fa mennyezete 1832-ből való (Várady 1989:98). | 1958: *Magyar templom*nak hívják a falu kisebb templomát, mely huszita nyomokat őriz (Újszászy 390). | 1984: *Református templom:* festett famennyezetéről ismert (Lázár 55). # 109.

**Római katolikus templom**  1674: *katolikus templom:* Cseppelényi György itt volt plébános-helyettes (Akk 1912:335). | XVIII: *R. k. templom:* szép toronysisakkal (Genthon-Szentiványi 103). | 1826: *róm. kath. templom:* az uraság területén (Éble-Pettkó 1911:279). | 1939: *rk. templom*a van (Csíkvári 1939:179). | 1961: *R. k. templom:* homlokzat előtti barokk sisakos toronnyal, kosáríves kapuval, félköríves szentéllyel; három boltszakaszos hajó, balra sekrestye; épült a 18. sz. első fe­lében, tornya 1804-ből (Genthon 2:99). # 109.

**Római katolikus plébánia**  1998: *Plébánia*, -*ra*: a r. k. parókia a templom mellett (Kovács).  1826: *róm. kath templom és plébánia:* a hozzávaló istállóval (Éble-Pettkó 1911:279). # 109.

**Selyem utca**  1998: *Sejem ucca, -ba:* amerre a ref. templom van, „mindig így mondták, nem tudom, miért” (Kovács). # 109.

**Sportpálya** *Futballpálya*.

**Sport utca**  1998: ~, -*ba*: utca (Novák). # 109.

**Szabadság utca**  1968: *Szabaccság ucca, -ba* (Magyari).  1996: *Szabadság u.* (Tkv). # 109.

**Tájház**  1998: ~, -*ba*: eredeti formájában felújított régi szlovák parasztház (Novák). # 109.

**Temető**  *Köztemető*; *Református temető.*

**Templomkert**  1998: ~, -*be*: nagy hársfák álltak a templom körül; amikor Ács István plébános idekerült, ő kezdeményezte, hogy az elöregedett, veszéllyel fenyegető fákat vágják ki (Kovács).

**Töltés**  *Tőttés, -re:* országút; a faluba bevezető utca neve is (Brunáczki). # 109.

**Újsor**  1998: ~, -*ra*: a *Petőfi u.* népi neve (Brunáczki, Novák). # 109.

<S111>

**Új út**  1998: ~, -*ra*: az autóparkoló felé vezet; a lányok vasárnap kisétáltak oda, énekeltek, a fiúk csatlakoztak hozzájuk (Kovács). # 109.  *Várhoz vezető út.*

**Válú**  1998: ~, -*hoz*: vályú a templom mellett, amelybe a forrásból csövön vezették a vizet; ide engedték ki a teheneket itatni (Kovács).

**Vár utca**  1968: *Vár ucca, -ba* (Magyari).  1996: *Vár u.*: utca (Tkv).  1996: (BtTk). # 109.

**Várhoz vezető út**  1981: vasárnap „a *Várhoz vezető út* egyik oldalán, a *diófa alá* jártak játszani, táncolni és beszélgetni a fiatalok” (Kriston Vizi 343).  *Új út.*

A külterület nevei

**Adamen-tó** [?]  1988: *Adamen tó*: az Egazd. területén (ETk).

**Adorján-tető**  1980: ~ (MFT).

**Akasztó**  1689: „Erdejek eligedendő vagyon mint épületre, mind mak teremni. Item külön Magok számára is vagyon egy darab *Akasztó* nevő erdő, Melyet ab Antiquo csak magok számára nagy Tílalomban tartani szoktak, ha mikor mak terem is, annak szabadságában a Dominus Terrest­ris számára való marhaknak is Usualni nem szok­tak” (KLt, Lad. 22:7). | 1689: : erdő (Éble-Pettkó 1911:251). | 1815: *Akasztóhegy:* vastartalmú kő bányászható itt (Éble-Pettkó 1911:267).  1875-6: (KatFelm). | 1988: : az Egazd. területén (ETk).

**Akasztó-hegy**  1968: *Akasztóhegy, -re:* hegy a falutól D-re, erdő, a vár urai ott akasztattak. | 1998: ~: erdőrész, szántó, erre vezet az ösvény Komlós felé (Brunáczky).  1826: *Akasztóhegy:* itt van az uradalom legelője (Éble-Pettkó 1911: 279). | **P**: „nyugatról van egy hosszu hegy melly *akasztó hegy*nek” neveztetik (1866).  1967: *Akasztóhegy* (K67). | 1969: ~: hegy, erdő, az Egazd. kezelésében (Füzérvári Tsz). | 1969: (Kat10). | 1980: ~: 352 m (Tt). | 1980: ~ (MFT). # VI, 20.  *Kovácska.*

**Akasztó-hegyi-erdő**  1826: *Akasztóhegy-er­dő:* az uradalom területén (Éble-Pettkó 1911:279).

**Akasztó-hegyi-legelő**  1826: „a Méltóságos Uraság Jószágai számára mindenkor különössen használt *Akasztó hegy*i legelőt és szomszéd Hernád mellyéki Helységek minden Esztendőben bizonyos praestatiák mellett kimutatni szokott helyeket kivévén legeltetik Marháikat” (KLt, Birtokosztály).

**Állami Erdőgazdaság**  *Karika-rét.*

**Álmai-rét**  *Almás-rét.*

**Almás-rét**  **P**: *„kis* és *nagy Álmai rét*”: kaszá­ló (1866).  *Kis-Almás; Nagy-Almás-rét.*

**Alsó-Csata-rét**  1998: ~, -*re*: ahogy bemegyünk a *Vadászház*hoz (Brunáczky).  1969: *Alsó-csata-*rét (Kat10). | 1971: *Alsócsatarét* (Matusz 24-5). | 1988: *Alsó csata rét*: az Egazd. területén (ETk). # III.  *Csata-rét; Felső-Csata-rét*.

**Alsó-csemetekert**  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Alsócsemetekert* (Matusz 24-5). # II.  *Felső-cse­metekert.*

**Alsó-dombok**  1998: ~, -*ra* (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). # VI.  *Dombok; Felső-dombok.*

**Alsó-erdő**  1622: *Alsó-erdő:* „minden fáját, makkját szabadon élték” a pházi, mházi, regmeci, kvágási jobbágyok (Járási 1984:30). | 1640: ~*:* korlátozzák az erdő használatát (Járási 1984:30). | 1667: *Alsó-erdő:* „szabadosan nem bírták, sem élték” a jobbágyok (Járási 1984:30). | XIX: a *füzéri alsó erdő*ben legeltek a kintháló gulyák (Peter­csák 1978:45; 1998:89). | 1826: [*Radványi-Óhuta*] „Határja vagy is inkább azon Térség, mellyen a szállitvány fekszik fordulókra felosztva nintsen s a jobbágyoknak minden Birtokaik szántó földjeik, szint ugy mint Kaszálloik többnyire lako házaik körül egy tagban keritések között találtatnak; ezeken kivül imitt amott az *alsó Erdő*ben fel fogott Irtásokból áll” (KLt, Birtokosztály). | 1826: *Füzéri közös alsóerdő:* a spataki és a regéci uradalmakkal határos nagy kiterjedésű erdő, 21852 kh területen, „közönségesen az *alsó hegyek - alsó erdők* nevezete alatt ismeretes”; főbb birtokosai: *Füzér vára* és uradalma révén a gróf Károlyi család, továbbá Mháza, Fregmec, Aregmec, N- és Kbózs­va, Kvágás birtokosai (Éble-Pettkó 1911: 287). | 1828: ~: *Filkeháza, Nyíri, Pálháza, Radványi Új Huta, Mátyásháza* községek marháikat itt legeltethetik (Petercsák 1998:104). | 1983: *Alsó erdő:* a 18. sz. végén a tbányai határtól húzódó uradalmi erdők neve, itt legeltették a kintháló gulyát (Pe­tercsák 22, 109). A füzéri várbirtokhoz tartozó erdőség összefoglaló neve.  *Füzéri alsó erdők.*

**Alsó-hegyek**  *Alsó-erdők.*

**Alsó-nyomás**  1809: „Az *Alsó Nyomás*ban vagyon most az őszi Buza már most Zöld vetés és vettetett belé 59 2/4 köböl Rozs, Tavasszal pedig el vetettett 16 köböl Árpa és Hatvankét köböl Zabb” (KLt, Lad. 87. No 84:36).  *Felső-nyomás.*

**Alsó-patak**  1969: ~ (*Falu-*patak) (Kat10). | 1980: ~ (Tt). # III, 20.

**Alsó-rét**  1969: *Alsó-rét, -re:* lejtős kaszáló, a *Kerekjártó-bikk* egyik része.  *Felső-rét.*

**Alsó-Szénaverés**  1998: ~, -*be* (Brunáczky).  *Felső-Szénaverés; Szénaverés.*

<S112>

**Alsó-tábla**  1969: ~, -*ba*: sík, szántó és rét; a *Túrózacskó* része.  1969: *Alsó tábla:* dűlő, 35 kh (Füzérvári Tsz).  *Felső-tábla; Vidumanc.*

**Alsó-Vidumanc**  1969: ~ (Kat10). # VII.  *Vidumanc.*

**Aranyortás**  1902: ~ *erdőőrlak:* kült. lakott hely (MHnt). | 1926: ~: kült. lakott hely (MHnt). | 1983: ~: kült. lakott hely (TörtHnt).

**Árok**  **P**: ~: dűlő (1866).

**Aszú-patak**  1270/1272: *Azevpotok, Ozevpo­tok:* a füzéri uradalom határában említett patak (HA. 1997:23).

**Bába-hegy**  1689: *Bábahegy:* erdő (Éble-Pettkó 1911:251).  1969: ~ (Kat10). # VII.

**Bánya**  1798: ~: a füzéri uradalomhoz tartozó erdő (T1).

**Bástya a sáfárház felett**  1620: *Sáfár ház fe­lett való bástyá*n: a várban (Éble-Pettkó 1911: 235).

**Béke-üdülő**  1968: ~, -*be*: SZOT-üdülő *Lász­ló-tanyá*n.  1967: *Béke-üd*. (K57). | 1974: *Üdülő*: *László-tanyá*n (Tt). | 1980: ~ (Tt). # 120.  *Hubertus-szálló; Lászlótanyai-kastély; Lászlótanyai-üdülő.*

**Belsőség**  1969: ~ (Füzérvári Tsz).

**Ber-hegy**  *Bér-hegy.*

**Bér-hegy**  1968-69: ~, -*re*; *Berhegy, -re:* hegy, erdő, a *Falusi-erdő* része, más néven *Ritkás*.  1955: *Berhegy:* erdőrész, kondatartás helye (Dankó). | XX: *Berhegy:* makkoltattak az itteni erdőrészekben (Petercsák 1998:108).  1860: *Bér hegy* (KatFelm).

**Bertók-dűlő**  1969: ~ (Kat10). # VII.

**Bisó**  *Bisó-patak.*

**Bisó pataka**  *Bisó-patak.*

**Bisó-patak**  1998: ~, -*ba*: az erdő alatt (Bru­náczky).  1264/1324: *Wyzkopathaka:* Bózsva határában említett patak (HA. 1997:24).  1875-6: *Biso patak* (KatFelm). | XIX: *Biso:* patak (Kat75). | 1929: *Bisó* (Kat75). | 1967: ~ (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1980: *Bisó* (MFT). | 1996: ~ (BtTk). # VI, VII, 20.

**Bodó-rét**  1969: ~, -*re*: fennsík a községi legelő ÉK-i részén, rét. | 1998: ~ (Brunáczky).  1653: „adtuk a' parociahoz a' *Bodo Ret*et”: a ref. lelkésznek (LibRed 65). | **P**: *Bodó rét:* kaszáló (1866). | 1984: *Bodó-rét:* fokozott természetvédelem alatt álló terület (Lázár 57).  1969: ~ (Kat 10). | 1974: ~ (Tt). | 1980: ~ (Tt). # II, 20.

**Bokor-rét**  1980: ~ (MFT).

**Borzás**  1958: ~: oldalában mufflonok kószálnak (Tamaskó 71).

**Borz-lyuk**  1968-69: *Borzluk, -ba*: dombos rét, legelő, más néven *Karajka*. | 1998: *Borzluk, -ba* (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). # II.

**Bruszó**  1270/1272: *Bruzov:* a füzéri uradalom határában említett patak (HA. 1997:24).

<S113>

**Bükk-erdő**  1270/1272: *bykerdev*: erdőség a füzéri uradalomban, a Hernád völgyétől K-re húzódik; *Nagy-erdő* néven is említik (HA. 1997:24).

**Bükkfás-hegy**  1998: ~, -*be, -re* (Brunáczky).  1980: : 685 m (Tt). | 1980: (MFT). # 20.  *Bükkös-hegy.*

**Bükk-fő**  1270/1272: *Bykfev:* a füzéri uradalom határában említett hely, bizonyára a *Bükk-patak* forrása körül (HA. 1997:24).

**Bükk-patak**  1270/1272: *Bykpotok:* patak a füzéri uradalomban, a *Bózsva* bal oldali mellékvize (HA. 1997:24).

**Bükkös-hegy**  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Bük­köshegy* (Matusz 24-5). | 1988: *Bükköshegy*: az Egazd. területén (ETk). # III.  *Bükkfás-hegy.*

**Cigánysor**  1952: ~: kült. lakott hely (M Hnt).

**Ciróka**  1875-6: *Cziroka: Liget-puszta* alatt (KatFelm). | 1969: (Kat10). # VII.

**Csattantyú-hegy**  1958: ~: környékén viperaveszély (Tamaskó 70).

**Csata-rét**  1969: ~, -*re*: hegy, erdő; itt valaha csaták voltak. | 1998: ~, -*re* (Brunáczky).  **P**: „a Vár éjszaki részén van egy tér melly mai napig is *Csata rét*nek neveztetik” (1866).  1974: *Csatarét* (Tt). | 1980: ~ (Tt). | 1980: *Csatarét* (MFT).

**Csataréti rakodó**  1998: ~, -*ba*: *tőttés* [kiépített út] vezet ide a *Rakodó*hoz, mögötte is volt út, elfordul a *Bükkfás-hegy*re (Brunáczky).

**Csataréti vadászház**  1998: ~, -*hoz* (Bru­náczky).  1969: ~ (Kat10). | 1980: *Csataréti vh.:* vadászház (Tt). # III.  *Vadászház.*

**Csatló-bérc**  1997: ~ (Balassa-Kováts 82).  *Csatlo Bercz:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő (T 1). | 1840: *Csatló Bércz:* a kvágási határhoz osztották (Mappa).

**Csemetekert**  1998: ~, -*be*: a *Parkoló*tól megy tovább az út a ~ felé (Brunáczky).

**Csengő-kút**  1997: ~ (Balassa-Kováts 82).

**Cserepes**  1980: ~ (MFT).

**Cserkészút**  1998: ~, -*ra*: gondozott kiránduló ösvény (Kovács).

**Csicska-ház**  *Csucska háza.*

**Csicsókás-kert**  1969: ~, -*be*: sík terület egy völgy alján; rét, szántó; régen itt csicsókát termeltek a vadaknak.

**Csonkaalma**  1998: ~, -*ra*: dűlő (Brunáczky). **P**: *Csonk alma, Csonka alma:* kaszáló (1866).

**Csonka alma**  *Csonkaalma.*

<S114>

**Csonkaalma-forrás**  1998: ~, -*hoz*: forrás a *Csonkaalma* végénél (Brunáczky). | 1998: *Csonkalma-forrás, -hoz*: forrás a *Karajká*n, 1982-ben be­foglalták (Novák).

**Csonkalma**  *Csonkaalma.*

**Csonkaalma felett**  1998: *Csonkalma felett;* *Csonkalma fölé*: forrás (Kovács).

**Csonkalma-forrás**  *Csonkaalma-forrás.*

**Csonka-bérc**  1988: *Csonka bérc*: az Egazd. területén (ETk).

**Csonka-rét**  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Csonkarét* (Matusz 24-5). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Csonka rét* (ETk). # III, 20.

**Csucska háza**  1998: ~, -*hoz*; *Csicska-ház*, -*hoz*: a *Prosinszko*nak a végibe, *Csicska-ház,* ~*:* mellette elmegyünk, úgy van az erdő (Brunáczky).

**Csűrös-kert**  1620: „Vár alatt az *csőres kert*ben vagyon zsupos csőr üres” (Éble-Pettkó 1911: 242).  *Csűrös majorkert.*

**Csűrös majorkert**  1620: „Az *csőres major kert*nél egy tábla föld vagyon bevetvén buzával” (Éble-Pettkó 1911:243).  *Csűrös-kert.*

**Csütörtöki-rét**  1998: *Csütörtök-rét, -re*: rét a *Gesztenyés* alatt (Brunáczky).  1980: ~ (MFT). | 1988: *Csütörtöki rét* (ETk).

**Deákház**  1620: *Deák ház*ban: a várban (Éb­le-Pettkó 1911:234).

**Delelő**  1998: ~, -*re*: fönt a *Vanyigák*on volt, ott delelt a pásztor (Brunáczky).

**Derelye-ortás**  1*887: Derelye* *ortás*: a Káro­lyiaké (Ur87).  *Pirotka.*

**Derstelke**  1270: *Ders Teluky:* „Füzér várához tartozott. Később tán nevet cserélt” (Csánki 1890:206). | 1270: ~: a füzéri vár tartozéka (Wolf 1989:142). | 1996: *Derzstelke:* középkori település, birtok, a füzéri urdalom része (MHnt). A mai helynevek között nyomát e területen nem találtuk.

**Dobogó**  1968: ~, -*ra*: sík, szántóföld, legelő. | 1998: : a falu D-i határán, ahol találkoztak az utak (Brunáczky).  1969: ~: dűlő, 10 kh (Füzérvári Tsz). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~: 281 m (Tt). | 1980: ~ (MFT). # VII.  *Fenyves.*

**Dombok**  1969: ~, -*ra*; *Dombak, -ra*: dombvonulat a falutól D-re, az *Akasztó-domb*tól K-re, szántó; egyik része: *Rózsadomb*. | 1998: ~: a *Komlósi-legelő*től fölfele megyen, egészen a *Kom­lósi-vőgy*ig, a *Kereszt*ig (Brunáczky).  **P**: ~, *Dombak:* dűlő (1866).  1969: ~: dűlő, 87 kh 686 n.öl (Füzérvári Tsz). | 1969: ~ (Kat10). # III.  *Alsó-dombok; Felső-dombok.*

**Dombok alatt**  „Ugyan tsak ezen Helységnek határában vagyon a Méltóságos Uraságnak 133 5/8 Hold Allódiális Kaszállója a határban leg inkább az Erdők között több darabokban nevezet szerint: ... 5to ~ 10 5/8 Hold...” (KLt, Birtokosztály).

**Domb-tető**  1998: ~*:* szántó, nagyon jó búzát termeltünk ott mi is (Kovács).

**Döbönös-kút**  1826: „Ugyan tsak ezen Helységnek határában vagyon a Méltóságos Uraságnak 133 5/8 Hold Allódiális Kaszállója a határban leg inkább az Erdők között több darabokban nevezet szerint: ...4to *Döbönös kut* 11 2/8 Hold...” (KLt, Birtokosztály).

**Drahos**  1998: ~, -*ra*: rét az is, ki volt osztva a népnek, a *Bodó-rét*től NY-ra, köztük van a *Kele­men-bérc* (Brunáczky).  1826: „Ugyan tsak ezen Helységnek határában vagyon a Méltóságos Ura­ságnak 133 5/8 Hold Allódiális Kaszállója a határban leg inkább az Erdők között több darabokban nevezet szerint: ...2do *Dráhos* 41 5/8 Hold...” (KLt, Birtokosztály).  1980: ~ (MFT). # 20.  *Drahosi-rét.*

**Drahosi-rét**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). # II.  *Drahos.*

**Ebédlő ház**  1620: *Ebédlő ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:238).

**Éger-bokor**  1969: ~, -*ra*; *Jégerbokor, -ra*: hegy Pfalu felé, erdő.  *Éger-bokor-rét.*

**Eger-bokor-rét**  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Egerbokorrét* (Matusz 24-5). # III.  *Éger-bokor.*

**Éger-patak**  1998: ~, -*ra*: vízfolyás Pfalunál (Novák).

**Esze Tamás Tsz**  1969: ~ (Kat10). # VII.

**Falu fölött**  1998: ~, *Falu fölé*: itt jelöltek ki földet eladni a rendszerváltozás után (Brunáczky).

**Falusi-erdő**  1969: ~, -*re, -be*: erdő a falutól ÉNy-ra; részei: *Vágott-hegy, Bér-hegy*. | 1998: ~: nem tudom pontosan, hol volt (Brunáczky).  1967: ~ (K67). | 1969: *Falusi erdő* (Füzérvári Tsz). | 1969: ~ (Kat10). # II.  *Nyírjes-parlag.*

**Falusi legelő**  1998: ~, -*re*: fölötte is volt egy darabka rét (Brunáczky).

**Fehér-hegy**  1980: ~ (MFT).

**Fehér-híd**  1998: ~, -*ra*: híd az *Akasztó-hegy* mellett; vasból volt, a padlója fa, a két végén magas oszlopkák fehérre festve; már nem lehet rajta átmenni; a *Szőlők ajjá*hoz tartozott (Brunáczky).

**Fekete-hegy**  1997: ~ (Balassa-Kováts 82).  1798: ~: a füzéri uradalomhoz tartozó erdő Kvágás határában (T 1).

**Felház a Deák háza felett**  1620: *Deák háza felett való felház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911: 235).

**Felső-Csata-rét**  1969: ~ (Kat10). | 1971: ~ (Matusz 24-5). | 1988: *Felső csatarét*: az Egazd. területén (ETk). # II.  *Alsó-Csata-rét.*

**Felső-csemetekert**  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Felsőcsemetekert* (Matusz 24-5). | 1988: *Felső csemete kert*: az Egazd. területén (ETk). # II.  *Alsó-csemetekert.*

<S115>

**Felső-dombok**  1969: ~ (Kat10). # VI.  *Alsó-dombok; Dombok.*

**Felsőhegyköz Tsz**  1980: ~: major (Tt).

**Felsőmalom**  1962-67: ~: kült. lakott hely (MHnt). | 1973: ~: kült. lakott hely (Hnt). | 1983: ~: kült. lakott hely (TörtHnt).

**Felső-malmi-rét**  1998: *Fölsőmalmi-rét, -re*: a *Kövecses-hegy* alatt (Brunáczky).  1969: ~ (Kat 10). # II.

**Felső-nyomás**  1809: *Felső Nyomás* (KLt, Lad. 87. No 84:36).  *Alsó-nyomás.*

**Felső-rét**  1969: *Fölső-rét, -re*: lejtős kaszáló; a *Kerekjártó-bikk* egyik része, a *Kis-almás*tól DK-re.  1969: ~ (Kat10). # VI.  *Alsó-rét.*

**Felső-szénaverés**  1998: *Fölső-Szénaverés, -re* (Brunáczky).  *Alsó-szénaverés; Szénaverés.*

**Felső-tábla**  1969: *Fölső-tábla*, -*ba*: sík a *Liget-pusztá*tól K-re; szántó, rét; a *Túrózacskó* része.  *Alsó-tábla.*

**Felső-tisztás**  1968-69: *Fölső-tisztás*, -*ra*: a falutól É-ra, a vár mögött; részben sík, részben dombos, szántó; most háztáji földek vannak itt. | 1998: ~ (Novák).  1967: *Felsőtisztás* (K67).

**Fenyves**  1968: ~, -*be*: hegyes, erdő a *Dobogó*n; sok fenyő található itt.  1969: ~: domb, erdő (Füzérvári Tsz).

**Forduló**  1809: „minden *forduló*ban bír a Molnár két Köblös Földet, és másfél Hóld ka­szállót, mellyekért fizet árendát esztendőnként 24 Rftkat” (KLt Lad. 87. No. 84:4).

**Füzér-hegy**  *Füzéri-hegy.*

**Füzéri alsó erdők**  1955: ~: marhalegeltetés ott is történt (Dankó).  *Alsó-erdő.*

**Füzéri-árok**  1875-6: *Füzéri árok* (KatFelm).

**Füzéri-erdő**  1697: a megye nemessége lóra szállt, „hogy az utonállást, rablást, gyilkolást üző fegyveres népet a szalánczi-, *füzéri-* és zöldvári *erdők*ből kiirthassa; a szalánczi hegyek alatt a dolog harczra kerülvén, a gyülevész had a megye nemes felkelt seregét megverte” (Korponay 1866: 55). | 1697: a *füzéri erdő* hadakozás színhelye, az abaúji és zempléni nemesség a rabló fegyveres nép lázadását elfojtják (Éble-Pettkó 1911:253).  *Füzéri közös erdők.*

**Füzéri-hegy**  1620: „Az *fözéri hegy*en vagyon tábla szőllő” (Éble-Pettkó 1911:243). | 1629: „A ki­nec avagy az it valo [fűzéri] *hegi*en, avagy az *Komlosi*n, avagy az *Puszta falusi*n vagion szőleje, egy kőből borral tartozic” a ref. lelkésznek (LibRed 64).  1860: *Fűzér hegy* (KatFelm).

**Füzéri közös erdők**  1602: *Szaláncz várá*t Forgách Zsigmond kapja meg, a *közös erdők* miatt végnélküli pörök támadtak a füzéri és szalánci birtokosok között (Éble-Pettkó 1911:230).  *Füzéri-erdő.*

**Füzéri-malom**  1763: „a *Pálházi malom*, ebből a Mlgos Uraságh veszen három Quartát, Pálfalvy Ur egy Quartát, az *Füzéri*ből és *Kom­lósi*ból hasonlóképpen veszik a részt” (KLt Lad. 22. No. 173).

**Füzéri-patak**  **P**: *Füzéri patak:* dűlő; „Árok *Füzéri patak*” (1866). | 1866: *füzéri patak* (Kor­ponay 249). | 1896: „A *Bósva* a hollóházi, *füzéri*, villányi, pétermányi, sompataki és kovácsvágási *patak*ok felvétele után a megye határán... szakad a Ronyvába” (Sziklay-Borovszky 273). | 1964: *Füzér-patak*: a patak mentén széles csíkban találunk réteket (Balassa 133).

**Füzéri uradalom**  1760 után: a ~ birtokosa, Károlyi nagy erdőirtásba kezdett (Petercsák 1998: 13). | 1866: „A megye nagyobb gazdászatai közé számíthatók: ...Gróf Károlyi Ede *fűzéri*- és *radvá­nyi... uradalm*i jószágai” (Korponay 293). | 1984: *Füzéri uradalom:* a Nádasdy Ferenctől elkobzott füzéri javakat I. Lipót 1686-ban báró Károlyi Lász­lónak adományozta, a Károlyiak 250 éven át, 1945-ig birtokolták uradalmukat; az I. világháború után közel 22 ezer kh erdőterületen gazdálkodtak (Járási 28).

**Füzéri út**  1998: ~, -*ra*: a *Dobogó*nál kiágazó műút, Füzér felé vezet, helyi elnevezése még: *Tőttés* (Brunáczky).

**Füzéri vár**  *Vár.*

**Füzéri várhegy**  *Várhegy.*

**Füzéri várrom**  *Vár.*

**Füzér-patak**  *Füzéri-patak.*

**Füzérvár**  *Füzér vára.*

**Füzér vára**  1529: „az ellenség [János király csapata] ~-t nyugtalanítja s a vár alatt levő istállókat felgyujtja” (Kemény 1915:4). | 1529: a magyar szent korona rövid ideig ~-ban volt Perényi Péter őrizetében (Éble-Pettkó 1911:227).  1988: *Fü­zérvár* (ETk). | 1997: *Füzéri vár* (Tt97). # 20.

**Füzér várának tartozékai**  XIII: ~: *Füzér, Komlós, Nyiri, Kápolna, Teleki, Wereng, Ratka, Kanasfelde, Koycha, Ders-Telke, Biste* faluk (Éb­le-Pettkó 1911:223). | 1389: ~: a Perényieké lesz: *Váralja, Komlós, Nyiri, Kápolna, Bistye, Pusztaúj­falu, Radván, Kajáta, Pálháza* (Éble-Pettkó 1911: 225). | 1430: ~: *Kápolna, Nyiri, Komlós, Füzéralja, Bistye, Pálháza, Radwán, Wyly, Mátyásháza, Alsó-Redmecz, Mikóháza, Felső-Redmecz* faluk (Éble-Pettkó 1911:225). | 1563: ~: többek között *Füzér, Kajáta, Pálháza, Mikóháza, Vil, Felső-Red­mecz, Mátyásháza, Bistye, Kis-Redmecz, Rad­-*

<S116>

*svány, Kápolna, Nyiri, Komlós* falvak (Éble-Pettkó 1911:228).

**Füzérvári Tsz**  1969: ~ (Kat10). # VI.

**Füzér völgye**  1715: „De az *Füzér Völgye* nagyobb részint puszta mind el ment az embere” (KLt, Lad. 21:165; Balassa 1964:19).

**Gábor keresztke**  1998: ~, -*hez:* feszület (Kovács).

**Gesztenyés-rét**  1998: ~, -*re*: rét a *Kilences-kanyar* közelében (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). # II, 20.

**Gyaka-lyuk**  1997: ~ (Balassa-Kováts 111).  1798: *Gyaka Luka:* a füzéri uradalom erdeje (T 1).

**Hadiút**  1620: „*Had út* felett való tábla földen vagyon be vetvén árpa” (Éble-Pettkó 1911:243). | **P**: a vártól D-re „van egy ut mely *hadi ut*nak” neveztetik, „van egy düllö ut mely *hadi ut*nak” neveztetik; a *Nyakvágó*nál (1866).

**Hadút felett való táblaföld**  1620: „*Had út felett való tábla földe*n vagyon be vetvén árpa” (Éble-Pettkó 1911:243).

**Halál-gödör**  1998: ~, -*be*: nagy, mély szakadék az *Izra fölötti rész*en (Brunáczky).

**Hallgató-hegy**  1390: „ad magnum montem *Halgatoheg*”: 543 m, rajrta szűz erdőség (Szűcs 1993:15). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 116).  1798: *Halgató:* a füzéri uradalom erdeje (T 1). | 1953: *Hallgató hegy:* Vágáshutánál (Kat25).

**Halyagos**  1998: *Hajagos, -ra:* hegy, erdő (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: ~ (Matusz 24-5). # II.

**Hamuzsír-huta**  1826: „Ezen Helység Határában az ugy nevezett *Setét Völgy*ben vagyon a Méltóságos Uraságnak egy *Hamuzsir Hutá*ja 3 Üstökre, melly domestice adminisztráltatik”; „A Fák kivitele és ki hordása [a *Váloskut*nál] fáradságos rész szerint pedig a meredek hegy miatt olly terhes hogy amiat *Hamu zsir Hutá*t is kellett fell állitani” (KLt, Birtokosztály). | 1826: *hamuzsírhuta:* a *Setét-völgy*ben, „3 üstre, mely házilag kezeltetik, itt a hutamester lakása és a hamuzsírfőző kazán, a hamutartó kamara, és a calcinirozó kemencze, a hamuégetők lakása és ez erdőkerülők lakása a hozzátartozó istállóval és szekérszínnel” (Éble-Pettkó 1911:279).

**Hármashatár**  1980: (MFT).

**Hársas-hegy**  1984: *Hársash.:* 621,6 m a tengerszint felett (Mátyás 6).  1929: *Hársas h*. (Kat75). | 1969: (Kat10). # VII.  *Hársas-kút.*

**Hársas-kút**  **P**: *Harsás kut, Hársás kut:* nehegyi forrás, „a sok kürüli hársfától” (1866).

[**Határos települések**]  **P**: „Határjai Filyke­házi, Hollohazi, Pusztafalusi, Kajati, Szalancz Hu­tai és Szkarosi” (1866).

**Háztáji**  1969: ~: négy helyen a *Belsőség* közelében (Füzérvári Tsz).

**Hermaház**  1968: *Herman-ház, -ra*: erdőrész; egy Herman nevű család bujdosott, majd élt itt évszázadokon keresztül. | 1998: ~ (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: ~ (Matusz 24-5). | 1988: ~ (ETk). # II.  *Sötét-völgy.*

**Herman-ház**  *Hermaház; Herman-ház-tető.*

**Herman-ház-tető** 1997: ~ (Tt97). # 20.

**Hideg-forrás**  *Hideg-kút.*

**Hideg-kút**  1998: , -*ra*: hideg a vize (Kovács); forrás a *Kanda-bérc* alatt (Brunáczky).  **P**: *hideg Kut, Hideg kut:* nevezetes hegyi forrás (1866).  1974: *Hideg-forrás* (Tt). | 1980: *Hideg-forrás* (Tt). | 1980: *Hideg-forrás* (MFT). # 20.

**Hollóházi bebírók**  1969: ~: dűlő a határ NY-i részén, a *Szíj*területébe nyúlik (Füzérvári Tsz).

**Hosszú**  1988: ~: az Egazd. területén (ETk).

**Hosszú-bérc**  1980: ~ (MFT).

**Hosszú-bolt**  1620: Az *hosszú bolt* mellett való *szenesház*ban; a várban (Éble-Pettkó 1911: 233).

**Hosszú-föld**  1968-69: *Hosszfőd, -re:* sík terület a falutól DK-re, szántó; a község leghosszabb dűlője. | 1998: *Hosszú-fődek:* a *Mocsárka* alatt lévő szántóföld, lehúzódik a Pfalusi-fűzéri útelágazásig, a falusi gazdáké volt (Brunáczky).  **P**: *Hosszufőld:* dűlő (1866).  1967: ~ (K67). | 1969: *Hosszúföld:* dűlő, 113 kh 186 n.öl (Füzérvár Tsz). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: *Hosszú-földek* (Tt). | 1980: *Hosszú-földek* (MFT). | 1990: *Hosszúföldek:* dűlő (Bv). | 1996: *Hosszúföldek:* beépült terület, udvar (BtTk). # VI, 20, 109.

**Hosszú-földek**  *Hosszú-föld.*

**Hosszú-hágó**  1969: ~, -*ba*.  1704: „a *Hoszszuhágó* hegyallyán is egy nehány darab Szőlőbül a' Vidéki, Füzéri emberek mind a' Bor Dézmának, mind penig a' Fertonnak felét Füzér várához adgyák” (Benda 1974:50-51). | 1775: „Radványban Lakos Peterchal Ferencz atta el az maga szöllejét mely vagyon az *Hosszu Hágó* nevü promonthoriumon”; „mely vagyon az *Hoszu hegy* tulsó oldalán” [a spataki határban] (VP). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 123).

**Hosszú-hegy**  1270/1272: *Huzevheg:* a füzéri uradalom határában említett hegy (HA. 1997: 26). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 123-4).  1798: *Hoszuhegy:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő Spatak határában (T 1).

<S117>

**Hosszú-rét**  1998: ~, -*re*: rét a *Gesztenyés-rét*től kicsit feljebb (Brunáczky).  1629: „Vagion négy Reet. Eggiknec neve *Hoszu rét*...”; a ref. egyházé (LibRed 63).  1969: ~ (Kat10). # II.

**Hrabói út**  1998: ~, -*ra*: út, *Lászlótanyá*ról *Hollóháza* felé vezet (Brunáczky).  *Nagy-Hrabó.*

**Hubertus-szálló**  1958: ~: a Károlyiak egykori vadászkastélya, kedvelt üdülő a *Nagy-Milic* közelében (Újszászy 1996:389). | 1958: *Hubertus szálló:* kastélyhotel *Lászlótanyá*n, parkjának sétaútjai a *Nagy-Milic* oldalában kalandoznak (Tamas­kó 70).  *Béke-üdülő; Lászlótanyai-kastély.*

**Imre-ortás**  1988: *Imre ortás*: az Egazd. területén (ETk).

**Irtás**  1809: „*Radványi Ó Hutá*ban vagyon árendás *Irtás* 1 Hold” (KLt Lad. 87. No. 84:36).

**Ínséges-út**  1988: *Inséges út*: az Egazd. területén (ETk).

**Istállók**  1620: Az *istállók* környül való párkányon; az első *istálló*ban, a *második, harmadik, negyedik,* *ötedik, hatodik istálló*ban: a várban (Éb­le-Pettkó 1911:239).

**Izra**  *Izra-tó.*

**Izra fölötti rész**  1998: ~, -*be*: „a *Vaskapu* közelében; valamikor onnan láttuk az *Izrá*t, iskolás voltam, mentünk oda a tanítóval, hát mutatta nekünk” (Brunáczky).  *Izra-tó.*

**Izra-tó**  1998: *Izra, -ra:* tó (Brunáczky).  1271/ 1272: *Isra:* tó a füzéri uradalom határában, belőle ered a *Kolbása* patak (HA. 1997:26). | **P**: a *Nagy-Milic* „alyából forrás altal eredt a *kis* és *nagy Izra tava*, mely soha kinem száradt és a nép monda szerint feneketlen” (1866). | XIX. vége: „Az itt hallható népmondákat … az *Izra tavá*ról följegyezve, tovább haladtunk” (Jókai 2000:183). | 1958: ~: látszik a *Milic* cseh oldalán (Tamaskó 71).  *Kis-Izra-tó; Nagy-Izra-tó.*

**Jagdhaus**  XIX: *Jagdh.:* vadászház *László-tanya* fölött ((Kat75).

**Járó**  1969: ~, -*ra*: dombos terület a *Tanorka* és a *Szabó-kút* között, szántó; D-i része a *Topoja*.  1969: ~ (Kat 10). # VI.

**Jávor-kút**  **P**: *Javor kut:* nevezetes hegyi forrás (1866).

**Jéger-bokor**  *Éger-bokor.*

**Jó-kút**  **P**: *jó Kut, jó kut:* nevezetes hegyi forrás (1866).

**Juhakol**  *Lászlótanya.*

**Juhászház**  1620: Az *juhász ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:240).

**Juhlegelő**  1969: *Juh legelő:* a *Nagypad*on, 7 kh 1205 n.öl (Füzérvári Tsz).

**Kakas-bérc**  1969: ~, -*re*: hegy, erdő.  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1988: *Kakasbérc*: az Egazd. területén (ETk). # II.

**Kánásfölde**  1270: ~*:* a füzéri vár tartozéka, de helye ismeretlen, később nem szerepel (Wolf 1989:142). | 1996: *Kanasfelde:* középkori település, birtok, a füzéri várurdalom része (MHnt). A mai helynevek között területünkön nem találtuk.

**Kanda-bérc**  1968-69: *Konda-bérc*, -*re*; ~*, -re:* domb, erdőrész, rét; itt egy Kanda nevű család bujdosott, élt. | 1998: ~, -*re*: idáig jön fel a *Va­nyiga* (Brunáczky).  1875-6: *Kandabércz* (Kat Felm). | 1969: ~ (Kat10). # II.

<S118>

**Kanda-bérci-erdőrész**  1998: ~, -*be*: a *Bo­dó-rét*nél, fölfele, ahol Bene bácsi építkezett, ide tartozik a *Ritkás* is (Brunáczky).

**Kanda-bérci-kutak**  1998: ~, -*hoz*: itatóvályúk a legelőn (Kovács).

**Kápolna**  1620: az ~előtt*:* a vár kápolnája (Éble-Pettkó 1911:232). | 1996: *Capella:* középkori település, birtok, a várurdalom része (MHnt).

**Kapu feletti ház**  1620: *Kapu felett való ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:235).

**Kapu feletti torony**  1620: *Kapu felett való torony*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:235).

**Kapuköz**  1620: Az *kapu-köz*ben: a várban (Éble-Pettkó 1911:237).

**Karajka**  1998: ~, -*ra*: szántó, nagyobb területből leválasztott rész (Novák).  1996: ~: határrész a falu ÉNy-i végénél (BtTk).  *Borz-lyuk.*

**Karika-bérc** 1997: ~ (Tt97). # 20.

**Karika-rét**  1969: ~, -*re*: sík terület, rét a volt *Urasági erdő* K-i részén; régen is kaszáló volt.  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Karikarét* (Matusz 24-5). | 1988: *Karika rét*: az Egazd. területén (ETk). # III.

**Kastélyszálló**  *Lászlótanyai-kastély.*

**Kelemen-bérc**  1998: ~, -*re*: hegy a *Drahos* és a *Bodó-rét* között (Brunáczky).  1969: ~ (Kat 10). | 1980: ~ (Tt). | 1988: ~ (ETk). # II, 20.

**Kelemen-völgy**  1969: ~ (Kat10). # II, 20.

**Kenderföldek**  1969: *Kenderfődek, -re:* sík terület a vár alatt, ma rét.

**Kerékgyártó-bükk**  1969: *Kerékjártó-bikk, -be:* lejtős kaszáló és fenyves a *Kis-almás*tól DK-re. | 1998: *Kerekjáró-bikk:* erdő (Novák); ott már ~, ahol a *tőttés* bemegyen az erdőbe (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Kerékgyártóbükk* (Ma­tusz 24-5). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Kerékgyártóbükk* (ETk). # II, 20.  *Alsó-rét; Fel­ső-rét.*

**Kerékgyártó-tető**  1998: összeér a ~ meg a *Remete-hegy* (Brunáczky).  *Kerékgyártó-bükk.*

**Kereszt**  *Keresztke.*

**Keresztke**  1998: ~, -*hez*: a *Kovácska-tető*n (Kovács); Hollóházáról gyövünk át Füzérre, van ott egy ~*,* a *Nagypad*hoz tartozik (Brunáczky).

**Kereszt környéke**  1998: ~, -*re*: az *Akasztó-hegy* felé (Brunáczky).

**Kert alja**  1968: *Kertajja, -ba:* dombos, oldalas; gyümölcsös; a kertek végén foglal helyet (Ma­gyari). | 1998: *Kertajja:* a *Petőfi* és a *Dózsa u*. között, részben beépítették, részben kertnek használják (Novák); *Kertajja, Kertajják*: a telkek végében, szántották (Brunáczky).  1967: ~: több darabban (K67). | 1969: *Kertalja:* 8 kh 1456 n.öl (Füzérvári Tsz). | 1969: ~ (Kat10). | 1990: *Kertallja:* dűlő (Bv). | 1996: ~: a *Petőfi* és *Dózsa u.* telkeinek végében (BtTk). # III.

**Kettős csűr**  1809: „Ezen kert közepén vagyon egy *kettős Csür* Tölgyfa gerendákból öszve róva, szalma fedél alatt, mellynek Eszterhái Bikfa Zsindellyel vannak kiverve” (KLt Lad. 87. No. 84: 30).

**Keverőház**  1620: *Keverő ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:240).

**Kilátóhely**  1997: ~ (Tt97). # 20.

**Kilences-forduló**  *Kilences-kanyar.*

**Kilences-kanyar**  1998: ~, -ba; *Kilences-for­duló, -ba*: ez a 9. kanyar alulról mérve, felülről az első a *Bodó-rét* és Hháza között (Brunáczky).

**Kisalmás**  1892, 1900: *Kis-Almás:* kült. lakott hely (MHnt). | 1983: ~: kült. lakott hely (TörtHnt).  *Nagy-Almás.*

**Kis-almás**  1969: *Kisalmás, -ba:* park, a köz­ségi legelőtől K-re; az itt álló volt gr. Károlyi-féle kastély ma üdülő.  1629: „masiknak [a másik rétnek a neve] *Kis almas*...”; a ref. egyházé (Lib Red 63).  1875-6: *Kis Almás* (KatFelm). | 1967: ~ (K67).  *Kerékgyártó-bükk; Nagy-Almás.*

**Kis-Almási-puszta**  **P**: „Major: *Kis Almási*, v. uj elnevezéssel *László Puszta*, ahol egy hoszszu juhakoly és egy nyári lak létezik” (1866).  *László-puszta; Lászlótanya.*

**Kis-Almás-rét**  **P**: „*kis* és *nagy Álmai rét*”; „*kis* és *Nagy Almás rét* a rajta lévő sok vadfa almától”: kaszáló (1866).  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Kis Almás rét* (Matusz 24-5). # II, 120.  *Kis-almás; Nagy-Almás-rét.*

**Kis borospince**  1620: *Boros kis penczé*ben: a várban (Éble-Pettkó 1911:236).

**Kis-Fej-patak**  1971: *Kisfejpatak* (Matusz 24).

**Kisház**  1620: Az *kis ház*ban:a várban (Éble-Pettkó 1911:232).

**Kis-Izra-tó**  **P**: „*kis* és *nagy Izra tó*, mely soha kinem szárad és a nép monda szerint feneketlen” (1866).  *Izra-tó; Nagy-Izra-tó.*

**Kis-Kopaszka**  ~, -*ra*: kis domb a vár mellett, erdő (1969).  *Kopaszka; Nagy-Kopaszka.*

**Kis-Milic**  1969: ~, -*re*: kisebb csúcs a *Nagy-Milic* mellett; erdő.  **P**: „éjszaki részin vagyon az ugy nevezett *Nagy* és *Kis Milicz hegy*, melly minden hegyek közt legnagyobb, és melynek tetejéről többször trigonometriai felmérések történtek a Ka­tonai Mérnöki Kar által” (1866). | 1896: *Kis-Milicz:* 771 m (Sziklay-Borovszky 266). | 1898: *Nagy-* és *Kis-Milicz-hegy* (OM Monarchia V:243).  XIX: *Kis*

<S119>

*Milicz:* 771 m (Kat75).  *Milic-kút; Milic-hegy; Nagy-Milic; Vas-kapu.*

**Kis-Milicz-hegy**  *Kis-Milic.*

**Kis-Nyársas**  1969: ~, -*ba*: hegy a *Szőlő-hegy* mögött, erdő.

**Kis-pad**  **P**: *Nagy* és *kis Pad:* dűlő (1866).  *Nagy-pad; Nagy-pad-dűlő.*

**Komlós-domb**  1680: „*Komlós Domb* nevű Mezőn hold Föld 226” (Balassa 1964:16).

**Komlósi-legelő**  1998: ~, -*re*: *Fkomlós* legelője, mellette kezdődik a füzéri határ (Brunáczky).

**Komlósi-part**  1998: „ott van egy út, ez megy egészen a ~-*ra*, a *Komlósi-legelő*ig” (Brunáczky).

**Komlósi-völgy**  1968-69: *Komlósivőgy, -be*: völgy, szántó, Fkomlós határáig húzódik. | 1998: *Komlósi vőlgy:* a műút mellett jobbra, ha Komlóstól kiindulunk, akkor balkézre vannak földek, azután meg erdő, az a grófé volt; az erdő végén volt nekünk a föld; ahogy kezdődik az erdő, onnan van a fűzéri határ, fölfele a dombra (Brunáczky).  1969: ~ (Kat 10). # VI, 20.  *Szőlők alja.*

**Komlósi-völgyi keresztke**  1998: *Komlósi­vőgyi keresztke:* feszület (Kovács).

**Konda-bérc**  *Kanda-bérc.*

**Konyha**  1620: *Konyhá*n: a várban (Éble-Pettkó 1911:234).

**Konyhakert**  1998: ~, -*be*: a *Bisó-patak*tól fölfele, valaha rét volt, iskolás koromban oda jártunk focizni, s szedtük a sóskát (Kovács).

**Kopaszka**  1998: ~, -*ra*: domb a *Liget* fölött (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: ~ (Matusz 24-5). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Ko­paszka* (ETk). # VII, 22.  *Kis-Kopaszka; Nagy-Kopaszka.*

**Kopec**  1969: ~, -*re*: domb, műveletlen, kopár.

**Kopódi**  *Kopoldi.*

**Kopoldi**  1969: *Kopódi*, -*ra*: erdő az *Őr-hegy* alatt.  1969: ~ (Füzérvári Tsz). | 1988: ~ (ETk).

**Kosár-föld**  1968-69: *Kosárfőd, -re:* lejtős szántó a falutól DK-re.  1967: ~ (K67). | 1969: *Kosárföld:* dűlő 82 kh 546 n.ö. (Füzérvári Tsz). | 1969: ~ (Kat10). # VI.  *Mező-fark.*

**Kovácska**  1968-69: ~, -*ra*; *Kovácsok, -ra:* kiváló szántó a *Vashegy* és *Akasztó-hegy* felé, sík terület; állítólag valaha az ország legjobb búzája termett itt 96 % sikértartalommal; régen a Kovácsoké volt. | 1998: *Kovácskák*: a *Dózsa György utca* vége, dombos, két ház van ott (Kovács). | 1998: ~: ahogy kijövünk az *Akasztó-hegy*ből, ott arrébb van, most műveletlen; van is két ház a *kovácskai rész*en, ahogy az út megy Hháza felé (Brunáczky).  1967: *Kovácsok* (K67). | 1969: *Kovácsok*: 26 kh (Füzérvári Tsz).

**Kovácskai rész**  *Kovácska.*

**Kovácskák**  *Kovácska.*

**Kovácska-tető**  1998: ~, -*re*: feszület áll itt (Kovács).

**Kovácsok**  *Kovácska.*

**Kőasztalos ház**  1620: Az *kő asztalos ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:233).

**Köles-rét**  1998: ~, -*re*: a *református temető*nél, a patakon át (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Kölesrét* (Matusz 24-5). | 1988: *Köles rét*: az Egazd. területén (ETk). # II, VI, 20.

**Körtefa**  1998: ~, -*hoz*: magányos fa a Füzérről Pfalura induló szekérút közelében, a *Nyakvágó*n (Brunáczky).

**Körtvélyes**  1998: ~, -*re*: *Komlósi-vőgy*nek is neveztük (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). # VI.

**Kövecses**  1998: ~, -*re*: „ahogy bemegyünk a *Nagyfő pataká*tól a *Vanyigá*ra, akkor jobb kéz fele vannak nagy kövek” (Brunáczky).  1971: ~ (Matusz 24-5). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Kövecses* (ETk). # 20.  *Kövecses-hegy; Kövecses-kút.*

**Kövecses-hegy**  1998: „a *Nagyfő-patak*ba megyünk egy darabkán, jobb kézre ott van a ~”, -*re* (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). # II.

**Kövecses-kút**  **P**: *Kövecses kut,* Kövecses Kut*:* nevezetes hegyi forrás (1866).

**Közép-hegy**  1997: ~ (Balassa-Kováts 157-8). 1798: *Közep Hegy:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő [Hotyka határában] (T 1).

**Közép-mező**  1620: „Az *közép mező*n való egy tábla földen vagyon bevetvén buza” (Éble-Pettkó 1911:243). | 1680: *Közép Mező* Föld 226 hold (Balassa 1964:16).

**Középső bolt**  1620: Az *kezépső bolt*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:233).

**Középső-Vidumanc**  1998: ~, -*ra*: a grófé volt, a füzériek és pusztafalusiak megvették; keskenyen indul, aztán megyen szélesebbre, egészen a *Nagy-főd*ig (Brunáczky).  *Alsó-Vidumanc; Vidumanc.*

**Községi legelő**  1967: *Községi legelő* (K67). # II. *Nagy-Almás-rét*.

**Kutka**  1998: ~, -*ra*: „ahogy bemegyünk a *Pe­recse-bik*be, ott van” (Brunáczky).

**Lacz-kert**  **P**: *Lacz kert:* kaszáló (1866).

<S120>

**László-puszta**  **P**: „Major *Kis Almási*, vagy uj elnevezéssel *László tanya*, ahol egy nagy *Juh akoly* és *nyári mulato urasági lak* létezik” (1866).  *Lászlótanya.*

**Lászlótanya**  1969: ~, -*ra*: kült. lakott hely, a Károlyi család vadászkastélya, ma üdülő; újabban Hházához tartozik. | 1998: ~ (Brunáczky).  **P**: „Major *Kis Almási* vagy uj elnevezés-sel *László tanya*... Nyári mulató urasági lak létezik” (1866). | 1888/1890: *László t.:* Füzérhez tartozó lakott hely; a *László* személynévnek és a 'vadásztanya' értelmű *tanya* főnévnek az összetétele, az itteni vadászkastély gr. Károlyi László építette (FNESz4:2: 17). | 1892, 1900, 1902, 1926: ~: kült. lakott hely (MHnt). | 1939: *László-tanya:* Füzérhez tartozik (Csíkvári 1939:179). | 1958: *László tanya* (Tamas­kó 70). | 1983: ~: kült. lakott hely (Tört Hnt). | 1987: ~: nevét Károlyi Lászlótól kapta; az 1950-es évek elején az MDP szigorúan őrzött üdülője lett, a hatvanas évektől szakszervezeti üdülő (Mitró 34). | 1995: ~: kült. lakóhely, üdülő állandó lakos nélkül, 1 lakással (Hnt).  1875-6: *László tanya (Kis Almás)* (KatFelm). | XIX: *László tanya:* 666 m (Kat75). | 1974: *László-tanya* (Tt). | 1980: *László-tanya* (Tt). | 1980: ~ (MFT). # II, 20, 120.  *Lász­ló-puszta.*

**Lászlótanyai kastély**  XIX. vége: *László-ta­nyai kastély:* felépül (Bartucz 1984:43).  1997: *Kastélyszálló* (Tt97). # 20.  *Hubertus-szálló.*

**Legelő**  1967: ~ (K67). | 1969: ~ (Füzérvári Tsz).

**Les-hegy**  1980: ~ (MFT).

<S121>

**Liget**  1998: ~, -*be*: szántó erdők között (No­vák); ~: itt is jelöltek ki földet eladásra a rendszerváltozás után (Brunáczky).  1620: „Az *Fölkeháza* fele, ~ nevő tábla földen vagyon be vetvén buza” (Éble-Pettkó 1911: 243). | 1624: „az harmadikon [a harmadik nyomásban] az *Liget*en más fél kő­bölnec valot adtac” a ref. lelkésznek (LibRed 63). | 1680: ~ nevű Mezőn 160 hold Föld (Balassa 1964:16). | 1774: *Liget pusztá*t Roll veszi zálogba (Éble-Pettkó 1911:263). | 1826: *Ligeth:* szabadpuszta a Károlyi gróf területén, 525 hold 410 öl kiterjedésű, ebből 176 hold 383 öl szántóföld, 44 öl 282 öl kaszáló, 304 hold 345 öl privátlegelő; urasági juhtenyészet folyik, 406 öreg anyajuh, 257 idei ürübárány, 179 db idei jerkebárány van; van egy juhász-ház, kettős juhakol egy fedél alatt, magtár, csűr, szénapajta (Éble-Pettkó 1911:280). | **P**:~: dűlő; puszta „*Vidumancz*, vagy máskép ~” (1866). | 1892, 1900, 1952: ~: kült. lakott hely (MHnt). | 1983: ~: kült. lakott hely (TörtHnt).  1929: ~ (Kat75). | 1967: ~ (K67). | 1969: ~: 15 kh 522 n.öl (Füzérvári Tsz). | 1971: ~ (Matusz 24-5). | 1980: ~ (MFT). | 1988: ~ (ETk). | 1990: ~: dűlő, Pfaluval határos (Bv).  *Vidumanc.*

**Liget-major**  1860: *Liget major* (KatFelm).  *Liget-puszta.*

**Liget-puszta**  1998: ~, -*ba*: a kanyar előtt, a *Vidumanc*nál lehetett (Brunáczky).  1763: „Ezek­hez annectaltatik *Praedium Ligeth*, mellyben van egy ház, csűr és lakok” (KLt, Lad. 22. No 173). | 1816: „A Robotokat természetben tellyesítik a Lakosok, mellyek eddig a füzéri és *Liget*i Majorsági Gazdaságoknál ezentul pedig a füzéri Majorság Tábláknál tsere által a *Ligeti Pusztá*hoz lett kapcsoltatásával egyedül a Ligeti gazdaság folytatására u. m.: Szántásra, vetésre, Kaszállásra, széna feltakarítására, Életnek behordására, Életett Kassára való szállitásra s egyébb a Gazdaság körül előforduló fuvarozásra fognak fordíttatni” (KLt, Birtokosztály). | **P**: „*Vidumácz* vagy máskép *Liget*”: puszta (1866). | 1873-188: *Ligetpuszta:* kült. lakott hely (MHnt).  1875-6: *Ligetpuszta* (Kat Felm). | 1967: ~ (K67). | 1990: *Liget puszta:* dűlő (Bv). *Liget-major.*

**Magas-hegy**  1969: ~, -*re*: hegy, erdő. | 1998: *Magos-hegy* (Brunáczky).  1860: *Mago* [!] *hegy* (KatFelm). | 1969: *Magos-hegy* (Kat 10). | 1971: *Magashegy* (Matusz 24-5). | 1980: ~: 672 m (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Magos hegy* (ETk). # III, 20, 130.  *Pirotka; Ötös út.*

**Magos-hegy**  *Magas-hegy.*

**Magyari-emlékmű**  1988: *Magyari emlékmű* (ETk). | 1997: ~ (Tt97). # 20.

**Major**  *Lászlótanya.*

**Majorház**  1620: Az *major ház*ban; az *majorház*nál: a várban (Éble-Pettkó 1911:240-1).

**Majorház udvara**  1620: Az *major ház nagy udvará*n: a várban (Éble-Pettkó 1911:241).

**Major-kert**  1969: ~, -*be*: major volt, ma szántó; a *Kis-* és *Nagy-Kopaszka* között, D-re lejt kicsit.  1620: Az *major kert*ben való kis házban: a várban (Éble-Pettkó 1911:241). | 1826: *Majorkert:* a *Vár-hegy* D-i oldalában, 7 3/8 hold területen, takarmányt termesztenek a hamuzsírfőzésnél használt ökrök részére (Éble-Pettkó 1911:279). | 1826: *Majorkert:* „zöldjibe le kaszáltatott” a svájci marhák számára (Petercsák 1983:108).

**Major-kert mögi**  1998: ~, -*be*: szántó a *Vár mögi* mellett (Brunáczky).

**Major-köz**  1998: ~, -*be*: a vár alatt, ide települtek mára a *Vár utca* házai; mint szántó a grófé volt (Brunáczky).

**Majorsági kaszáló**  1826: ~: 133 5/8 hold (Éble-Pettkó 1911:279).

**Majorsági szántóföld**  1826: ~: 75 6 /16 hold (Éble-Pettkó 1911:279).

**Május-hegy**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (MFT). # II.

**Maklány**  1958: ~: oldalában mufflonok kószálnak (Tamaskó 71).

**Malom**  1860: *Mühle:* malom (KatFelm).

**Malom pince**  1620: *Malom penczé*ben: a várban (Éble-Pettkó 1911:237).

**Maroka**  1826: „Ugyan tsak ezen Helységnek határában vagyon a Méltóságos Uraságnak 133 5/8 Hold Allódiális Kaszállója a határban leg inkább az Erdők között több darabokban nevezet szerint: ...3tio ~ 45 Hold...” (KLt, Birtokosztály).

**Megye pataka**  1321: *Megepotaka;* 1327: *Megepathaka:* határpatak Kalsa és Füzér között, Újfalunál ömlik a *Ronyvá*ba (HA. 1997: 28).

**Meleszka**  1969: ~: *Meleszke, -be:* sík, rét a *Nagy-Kopaszka* és az *Őr-hegy* között. | 1998: ~, -*re*: rét az erdő mellett, a *Falusi legelő* fölött; Pfa­luhoz tartozik; Károlyi grófé volt, akkorban nem kaszálták, az urasági rétekre járt a jószág (Bru­náczky).  1875-6: *Mejeszke* (KatFelm). | 1969: *Meleszke* (Kat 10). | 1971: *Meleszke* (Matusz 24-5). | 1988: *Meleszke* (ETk). # III.

**Mejeszke**  *Meleszka.*

**Meleszke**  *Meleszka.*

**Mező**  1629: „Vagion harom niomas. Az Eg­gic niomason, meljnec neve ~ vagion egy hold főld, meliben bele megien cassai harmad fél kőből buza”: a ref. egyházé (LibRed 63).

<S122>

**Mező**-**fark**  1969: ~, -*ba*: sík szántó a *Kosár-föld*től K-re; kb. 900 kh terület, valaha gróf Károlyié volt; felét a füzériek, másik felét a pfalusiak és kajatiak vették meg. | 1998: ~: a *Hosszú-fődek* végében, lehúzódik a *Tőttés*ig (Brunáczky).  1967: ~ (K67). | 1969: ~ (Kat10). # VI.

**Mik-rét**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1997: ~ (Tt97). # II, 20.

**Milic**  *Milic-hegy.*

**Milic-csoport**  1984: *Milic-csoport:* hegycsoport (Mátyás 6).

**Milic-hegy**  1896: „*Milicz-hegy* fekvése: hosz­szúság 39 7 35, szélesség 48 34 40” (Sziklay-Bo­rovszky 264).  1875-6: *Milicz* (KatFelm).

**Milic-kő**  1270/1272: *Mylychkw:* a füzéri uradalom határában említett hegy (HA. 1997:28).

**Milic-kút**  **P**: *Milicz kut, Milicz Kut:* nevezetes hegyi forrás (1866).

**Mocsárka**  1969: ~, -*ba*: sík, valaha papi tulajdon volt, ma beépítve a tsz területe. | 1998: ~: a r. k. egyház földje volt, az új pfalusi út mellett, a fiatal hársfákig tart, valamikor 52-be, 53-ba kezdték osztani (Brunáczky).  **P**: ~, *Mocsarka*: dűlő.

**Mohos-patak**  1270/1272: *Muhuspotok:* a füzéri uradalomban említett vízfolyás (HA. 1997:28).

**Molnár-ortás**  1809: „*Molnár ortás*... a füzéri plébánosnak engedtetett” (Balassa 1964:187). | 1826: „Ugyan tsak ezen Helységnek határában vagyon a Méltóságos Uraságnak 133 5/8 Hold Allódiális Kaszállója a határban leg inkább az Erdők között több darabokban nevezet szerint: 1mo *Molnár Ortás* 5 7/8 Hold...” (KLt, Birtokosztály).  1967: ~ (K67). | 1969: ~ (Kat10). # II.

**Mühle**  *Malom.*

**Nádasd**  1967: ~ (K67). Szomszédos köz­ség: Abaújnádasd.

**Nagy-Almás**  1998: , -*ra*: *Lászlótanya* alatt, egészen a szlovák határig (Brunáczky).  1629: „negiedic [rét] *Nagy almas*...”: a ref. egyház területén (LibRed 63).

**Nagy-Almás-bérc**  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Nagy Almás bérc* (Matusz 24-5). | 1988: *Nagy Almás bérc* (ETk). # II, 20, 120.

**Nagy-Almás-rét**  1969: ~, -*re*: sík, D-re enyhén lejtő legelő a falutól É-ra; a területet gr. Káro­lyi vette el a falutól, hivatalos neve ezért *Községi legelő*.  **P**: „*kis* és *nagy Álmai rét*”: kaszáló „a rajta lévő sok vadfa almatol” (1866).  1969: ~ (Kat10). | 1988: *Nagy Almás rét* (ETk). # II, 20, 120.  *Almás-rét; Kis-Almás; Kis-Almás-rét.*

**Nagy-erdő**  1256, 1327: *magnam silvam:* a füzéri uradalom határában említett, a Hernád völgyétől K-re húzódó nagy kiterjedésű erdő; *Bükk-erdő* néven is említik (HA. 1997:28).

**Nagy-Fej-patak**  1998: *Nagyfő pataka, Nagy­fő-patak, -ba:* a *Vanygigák*tól vezet ide a *Nagyfő-pataki út* (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Nagyfejpatak* (Matusz 24-5). | 1988: *Nagy fej patak*: az Egazd.-é (ETk). # II.  *Kis-Fej-patak.*

**Nagy-föld**  1968-69: *Nagyfőd, -re:* kissé K-re lejtő szántó a pfalusi határ felé; a község legnagyobb dűlője. | 1998: *Nagyfőd:* szántó a *Középső-Vidumanc* végénél, a füzériek használták (Bru­náczky).  1969: *Nagyföld:* 45 kh 731 n.ö. (Füzérvári Tsz). | 1969: ~ (Kat10). | 1990: *Nagy földek:* dűlő, Pfaluval határos (Bv). # III, VII, 20.

**Nagy-földek**  *Nagy-föld.*

**Nagyfő-patak**  *Nagy-Fej-patak.*

**Nagyfő-pataki-út**  1998: a *Vanygigák*tól vezet a *Nagyfő-patak*ig, a *Milic* felé (Brunáczky).  *Nagy-Fej-patak.*

**Nagy-Hrabó**  1980: ~ (MFT). | 1988: *Nagy Hrabó* (ETk).

**Nagy-Izra-tó**  **P**: „*kis* és *nagy Izra tó*, mely soha kinem szárad és a nép monda szerint feneketlen” (1866).  *Izra-tó; Kis-Izra-tó.*

**Nagy-Kopaszka**  1969: ~: hegy, erdő a *Vár-hegy*nél.  1969: *Nagy-Kopaszka-hegy* (Kat 10). # III., VI.  *Kis-Kopaszka; Kopaszka; Meleszka.*

**Nagy-Kopaszka-hegy**  *Nagy-Kopaszka.*

**Nagy-Milic**  1969: ~, *Milic*: hegycsúcs a magyar-szlovák államhatáron, erdő. | 1998: ~ (Bru­náczky).  XVII: *Nagymilic* (Wolf 1989:7). | 1864: *Nagymilicz:* 896 m magas hegy Füzértől É-ra; nehezen dönthető el, hogy a *c*-vel és *cs*-vel hangzó névalak közül melyik az elsődleges, mindkettő szláv személynévre vezethető vissza (FNESz4:2: 201). | **P**: „éjszaki részin vagyon az ugy nevezett *nagy* és *kis Milicz hegy*, mely minden hegyek közt legnagyobb, és melynek tetejéről töbször Trigono­metriai felmérések tőrténetek a katonai mérnők kar által is, és melynek alyából eredt a *kis* és *nagy Izra tó*...” (1866). | 1866: „a *Nagy-Milicz* 2800' magasságban Szkárostól nyugotra” (Korpo­nay 1866: 235). | 1896: *Nagy-Milicz:* 869 m (Szik­lay-Borovszky 266). | 1898: *Nagy-* és *Kis-Milicz-hegy* (OM Monarchia V:243). | 1958: ~ (Újszászy 1996:389). | 1958: ~: a *Hubertus-szálló*tól alig egy-egy és félórai séta, a Zempléni-hegység legmagasabb pontja; a ~ látható a füzéri vár sziklafokáról (Tamaskó 70,72). | 1984: *Nagymilic:* 894 m a tengerszint felett (Mátyás 6).  XIX: *N. Milicz:* 896 m (Kat75). | 1971: *Nagy Milic* (Matusz 24-5). | 1974: ~: 896 m (Tt). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Nagy Milic* (ETk). # 7, 11, 20, 130.  *Kis-Milic.*

<S123>

**Nagy-Milic-hegy**  *Nagy-Milic.*

**Nagy-Milic magaslata**  1984: *Nagymilic magaslata:* anyagát ellenálló tömeges andezit adja (Mátyás 15).

**Nagy-Milic romvulkánja**  1980: *Nagymilic romvulkánja*: megyei jelentőségű természeti értékké nyilvánítását tervezik (Gyulai 141).

**Nagy-Őr-hegy**  1933: *Nagyőrhegy*: a Károlyiaké (Ur33).

**Nagy-pad**  1968: ~, -*ra*: szántó, rét, legelő, kissé lejtős fennsík a falutól NY-ra (Magyari). | 1998: ~: határrész a falu mellett, erre van a cigánytelep (Novák); ~, *Nagy-padok* (Brunáczky).  **P**: *Nagy* és *kis Pad*: dűlő (1866).  1967: ~ (K67). | 1969: ~ (Kat 10). | 1996: *Nagy Pad:* határrész a falutól NY-ra (BtTk). # VI, 20, 109.  *Kis-pad.*

**Nagy-pad-dűlő**  1969: ~, -*be*: lakott terület a falu belseje és a *Nagy-pad* között, lakosai cigányok.  **P**: *Nagy* és *kis Pad*: dűlő (1866).

**Nagy-part**  1968: ~, -*ra*: domboldal; a község NY-i oldalán meredek rész, ide telepítették a cigányokat kb. 50 éve.  *Nagy-pad-dűlő.*

**Nagy-patak**  1974: ~ (Tt). | 1980: ~ (Tt). # 20.

**Nagy-Perecse**  1969: ~ (Kat10). # VII.

**Németi-dűlő**  1969: ~ (Kat10). # II.

**Németke**  1969: *Németki*: lejtős szántó a falutól É-ra. | 1998: „a *Prosinszko* nem megy egészen föl végig, ott még van a ~, a *Csucska* *háza* alatt”; *Németki-dűlő,* -*be* (Brunáczky). # 109.

**Németki**  *Németke.*

**Németki-dűlő**  *Németke.*

**Nagy söröspince**  1620: *Sörös nagy pen­czé*ben: a várban (Éble-Pettkó 1911:236).

**Nemesi kúria**  1874: a vár alatti *nemesi kúria* puszta (Éble-Pettkó 1911:248).

**Nyakvágó**  1969: ~, -*ba*: lejtős szántó a vártól DK-re, ma itt háztáji földek vannak; itt embereket nyakaztak le a várurak. | 1998: ~, -*ra*: dombocska a Füzérből Pfalu felé induló szekérúttól jobbra, ahol a *Körtefa* van (Brunáczky).  **P**: *nyakvágó;* a Vár „déli részén van egy domb mely *nyakvágo*nak” neveztetik (1866).  1969: ~ (Kat 10). # VI, 109.  *Hadiút.*

**Nyáras-hegy**  1985: ~: aljában ősembertelepet tártak fel (Kováts 203).

**Nyári mulatólak**  *Lászlótanya.*

**Nyárasok**  *Nyársasok.*

**Nyársasok**  1969: ~ (Kat10). | 1971: ~ (Ma­tusz 24-5). | 1980: ~ (Tt). | 1988: *Nyárasok* (ETk). # III, 20.

**Nyerges**  *Nyerges-hegy.*

**Nyerges-hegy**  1998: „a *Nyerges* az a *Haja­gos*tól odébb van, a határig”, -*re* (Brunáczky).  1875-6: *Nyerges h*. (KatFelm). | 1971: *Nyerges hegy* (Matusz 24-5). | 1980: (MFT). # 20.

**Nyilazó-bánya**  1689: „Az *nyilazó Bányá*bul szoktak építeni Patakot... Ez is Füzérhez való határ” (KLt, Lad. 22:7; Balassa 1964:188).

**Nyilazó-kő**  1997: ~ (Balassa-Kováts 185).  1793: *Nyilazokeő:* a füzéri uradalmi erdő (T 1).

**Nyilazó-kút**  1997: ~ (Balassa-Kováts 185).  1793: *Nyilazo Kutt:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő (T 1). A kvágási határba esik.

**Nyilazó-völgy**  1997: ~ (Balassa-Kováts 185).  1798: *Nyilazó Völgy:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő (T 1). A mházi és aregmeci határba esik.

**Nyíri-patak**  1969: ~, *Török-patak* (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). # VI, 21.

**Nyirjes** 1997: ~ (Tt97). # 20.

**Nyirjes-bérc**  1997: ~ (Balassa-Kováts 186).  1797: *Nyirjes Bércz:* a füzéri uradalom erdeje [Kvágás határában] (T 1).

**Nyírjes-parlag**  1969: *Nyirjes-pallag, -ra:* sík rét a *Falusi-erdő*től DK-re. | 1998: *Nyirjes-pallag:* szántották, a *Nagyfő-patak* mentin fölfele (Bru­náczky).  **P**: *Nyírjes parlag, Nyirjes palag:* kaszáló (1866). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 186).  1797: *Nyirjes Parlag:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő (T 1). | 1969: ~ (Kat10). # II.

**Oláh-rét**  1998: *Olá-rét, -re*: *Lászlótanyá*tól a határ felé húzódik (Brunáczky).  1629: „harma­diknac [a harmadik rétnek a neve] *Olah rét...*”: a ref. egyházé (LibRed 63). | **P**: *Oláh rét, Olah rét:* kaszáló (1866).  1971: *Oláh rét* (Matusz 24-5). # 20.

**Oláh-réti lakás**  1998: *Oláréti lakás, -hoz:* „ahogy tovább megyünk *Lászlótanyá*tól, ott vannak rétek, meg van ottan egy lakás” (Brunáczky).

**Oldal-föld**  *Oldal-földek.*

**Oldal-földek**  1968-69: *Ódal-fődek, -re:* dom­bos szántó a *Per-patak*tól DK-re. | 1998: ~: meredek szántó (Novák); *Ódal-főd:* szántó a *Vidumanc* végében, a füzériek használatában (Brunáczky).  **P**: *Oldalok:* dűlő (1866).  1969: *Oldalföld:* dűlő, 116 kh 1010 n.ö. (Füzérvári Tsz). | 1969: ~ (Kat 10). | 1990: *Oldalföldek*: dűlő (Bv). # VII.

**Oldalok**  *Oldal-földek.*

**Óraház**  1620: Az *óra ház*ban (Éble-Pettkó 1911:235).

**Orita**  *Orita-hegy.*

<S124>

**Orita-hegy**  1998: *Orita*, -*ra*: hegy a *Csata-rét* mögött (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Orita* (Matusz 24-5). | 1980: *Orita-h.:* hegy (Tt). # III.

**Orita-tető**  1980: *Orita-t*. (MFT). # 20.

**Országos kéktúra emlékmű** 1997: ~ (Tt97). # 20.

**Ölyves-patak**  1270/1272: *Vluespotok:* a füzéri uradalom határában említett patak (HA. 1997: 28).

**Ördög-kert**  1969: ~, -*re*: hegy, erdő. | 1998: ~ (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Ördögkert* (Matusz 24-5). | 1988: *Ördögkert* (ETk). # II, 109.

**Ördögvár**  1980: ~ (MFT).

**Öreg első ház**  1620: Az *örög első ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:239).

**Öregház**  1620: Az *örög ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:232).

**Öreg palota**  1620: Az *örög palotá*ban:a várban (Éble-Pettkó 1911:232).

**Őr-hegy**  1968-69: ~, -*re*: hegy, erdő a vár mögött; ezen őrködtek, mert magasabb, mint a vár, messzire lehetett ellátni.  **P**: „éjszak keletnek egy magasabb hegy, mely *őrhegy*nek neveztetik, azért hogy ott a Várbeliek őrizetett tartottak”; „Éjszak keletnek van egy magasabb hegy mely *őr hegy*nek neveztetik, azért hogy itt a Várbeliek őrizetett tartottak” (1866)*.*  1860: *Őr hegy* (KatFelm). | 1969: *Őr-hegy* (Kat10). | 1971: *Őrhegy* (Matusz 24-5). | 1980: ~: 632 m (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Őrhegy* (ETk). # III, 20, 130.  *Meleszka.*

**Ötös**  *Ötös út.*

**Ötös-rakodó**  1998: ~, -*ra*: a *Magos-hegy* fölött É-ra (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). # III.

**Ötös út**  1969: , -*ra*; *Ötös, -re:* a *Magas-hegy* É-i részén egy vadászlakhoz vezető út; öt út van itt.

**Pad**  *Kis-pad; Nagy-pad.*

**Pál-hegy**  1929: *Pál h.* (Kat75). | 1980: ~ (MFT).  *Puszta-Pál-hegy.*

**Pányoki-kút**  1980: ~ (MFT).

**Papaj-ház**  1689: „Vagyon Füzérbe az *Papaj* inscriptios *Haz*an kivül egy Fundus” (KLt, Lad. 22: 7).  1625: Papaj Tamás füzérvári porkoláb volt (KLt, Lad. 22:7b).

**Pap-hegy**  1997: ~ (Balassa-Kováts 192).  1798: *Paphegy:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő [Nhuta határában] (T 1). | 1875-6: *Pap hegy* (Kat Felm).

**Pap-rét**  1998: ~, -*re*: a *Parkoló* alatt (Bru­náczky).  1969: ~ (Kat10). # II, 109.

**Párkány**  1998: ~, -*ba*: a *Parkoló* alatti terület (Brunáczky).

**Párkányi lóistálló**  1620: *Párkánban való az ló istálló*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:237).

**Párkányi pince**  1620: *Párkán penczé*ben: a várban (Éble-Pettkó 1911:237).

**Párkány-rét**  1969: ~ (Kat10). # II, 109.

**Parkoló**  1998: ~, -*ba*: kiépített autóparkoló a várhoz felvezető gyalogút alatt (Kovács). # 109.

**Partoldal**  1998: *partódal*, -*ba*: a *Kereszt*től lefele (Brunáczky).

**Perecse-bikk**  *Perecse-bükk.*

**Perecse-bikki-rét**  *Perecse-bükk-rét.*

**Perecse-bükk**  1998: *Perecsebikk*: erdő (No­vák). | 1998: *Perecsebik, -be*: „ahogy bemegyünk az erdőbe a *Parkoló*tól, azt az egészet Pfaluig így híjják, közben van rét, legelő is” (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Perecsebükk* (Matusz 24-5). | 1980: ~ (MFT). # II, 109.

**Perecse-bükk-dűlő**  1969: ~ (Kat10). # III.

**Perecsebükki-kút**  1998: *Perecsebiki kut*: az erdőben, kiépítették (Kovács).

**Perecse-bükk-patak**  1971: *Perecsbükk patak* (Matusz 24-5). | 1988: *Perecsebükk patak*: patak az Egazd. területén (ETk).

**Perecse-bükk-rét**  1998: *Perecsebiki-rét, -re*: ott legeltettem a teheneket (Brunáczky).  1969: ~ (Kat10). | 1988: *Perecsebükkrét*: az Egazd. területén (ETk). # III.

**Per-patak**  *Perpatak; Perpataki-forrás*.

**Perpatak**  1968-69: ~: kissé K felé lejtő terület a *Nyakvágó*tól D-re, szántó, jóltermő orosz búzák vannak itt ma; tót kifejezés, régen tót község volt ott. | 1998: ~*:* a *Mocsárka* után következő szántóföld (Brunáczky).  **P**: *Perpatak;* „Keletröl foly egy patak mely *perpatak*nak hivatik” (1866). ; ~*, perpatak:* dűlő (1866).  1969: ~:dűlő, 44 kh 1044 n. öl (Füzérvári Tsz). | 1969: *Per-patak-dűlő* (Kat 10). | 1990: ~: dűlő (Bv). # VI.

**Perpataki-forrás**  1968-69: *Per-patak, -ra, -hoz*: van itt egy forrás, télen meleg a vize, ide jártak mosni az asszonyok. | 1998: : forrás és kis ér; nevét onnan kapta, hogy per volt a kút miatt; mára bekapcsolták a község vízellátási rendszerébe (Novák).

**Pirotka**  1969: ~, -*ra*: hegy, erdőrész, a *Magas-hegy* legmagasabb része. Magyarul: ’derelye’.  *Derelye-ortás.*

<S125>

**Polyáska**  1967: ~ (K67). | 1997: ~ (Tt97). # 20, 120.

**Préda-Huta**  1997: (Balassa-Kováts 198).  1798: *Preda-Huta*: település a füzéri uradalomhoz tartozó erdőben (T 1).

**Prédikátor kertje**  1623: „Az masikon *Tano­rok*on ket föld mely az *Praedicator kerté*re jő be” (Balassa 1964:179). | 1629: „ket főld, mely az *Praedicator kerté*re jő”: a ref. papé (LibRed 63).

**Prosinszko**  1998: ~, -*ba*: „terület az erdőben, a grófé volt; a *református temető* mellett; fölötte van még a *Németke*” (Brunáczky).

**Pusztafalusiak tagja**  1809: „Ezen Helység határán birnak a Pusztafalusiak két fordulóban 286 1/2 Hóld Szántó földeket, és 21 ember vágó kaszálló Rétet, négy zsellér Házat és szilvásokat, mellyek tesznek 2 5/8 Hold Földet” (KLt, Lad. 87. No. 84:5). | 1826: *Pusztafalu* helységbeli lakosok 344 hold 558 öl szántóföldet bírnak a füzéri határban egy *tag*ban (Éble-Pettkó 1911:278)

**Pusztafalusi-oldal**  1998: *Pusztafalusi-ódal, -ba:* a *Perecsebikk* része Pfalu felé (Brunáczky).

**Pusztafalusi-töltés**  1998: *Pusztafalusi tőt­tés, -re:* a Pfalura vezető műút (Brunáczky).

**Pusztafalusi út**  1998: ~, -*ra*: új műút Füzér és Pfalu között (Brunáczky).

**Pusztakúti tömlöc**  1620: Az *puszta kút tem­lecz* felett: a várban (Éble-Pettkó 1911:237).

**Puszta-Pál-hegy**  1860: *Puszta Pálhegy* (Kat Felm).  *Pál-hegy.*

**Radványhuta**  1828: *Hutta (Radvány):* kült. lakotthely (Nagy). | 1870: ~: Radványhoz csatolták (MHnt 140).

**Radványi-Ó-Huta**  1809: *Radványi Ó Huta:* „Ezen Huta fekszik az *Alsó Füzéri erdők* közt, meg szünvén benne már az égetés az ótt levő munkás emberek ott megtelepedtek, és mint zsel­lérek tractáltatnak, hanem pénzül váltyák meg Robottyaikat az Házatlanok 2 Rf. az Házzal birók pedig 4 Rfval. Kortsmája nints itt az Uradalomnak, hanem a Jussért 18 Rf. árenda fizettetik, melly árenda el mulik ez esztendő végivel” (KLt, Lad. 87. No. 84: 21). | 1809: „*Radványi Ó Hutá*ban vagyon árendás *Irtás* 1 Hold” (KLt Lad. 87. No. 84:36). | 1826: *Radvány Ó Huta* lakói „Mint Zsellérek 18 Gyalog Napokat tartoznának ugyan szolgálni, de régi szokás szerint ezekből, mint hogy Üveges munkákkal kereskedve többnyire egész esztendőt szana az országban széjjel vándorolván a Munkára elő nem vétethetnének”; „Ezen Helységnek Urbárium nem lévén határja Classificalva nintsen”; „A Jobbágyok Tót Nemzetbeliek Vallásokra nézve Rcatholicusok, állapotjok­hoz képest meg lehetős tehetségűek és elég szorgalmatosok tartozásaikat és adozásaikat pon­tosan tellyesitik”; „Ezen Szállitványban találtatnak 27 Házzal biró Zsellérek”; „Határja vagy is inkább azon Térség, mellyen a szállitvány fekszik fordulókra felosztva nintsen s a jobbágyoknak minden Birtokaik szántó földjeik, szint ugy mint Kaszálloik többnyire lako házaik körül egy tagban kerítések között találtatnak; ezeken kivül imitt amott az *alsó Erdő*ben fel fogott Irtásokból áll” (KLt, Birtokosztály).

**Rákóczi-forrás**  1988: *Rákóczi forr.* (ETk). | 1997: *Rákóczi-f.* (Tt97). # 20.

**Rákóczi út** 1997: ~: túraútvonal (Tt97). # 20.

**Rakodó**  *Csataréti-rakodó*.

**Rákosi-kanyar**  1968: ~, -*ba*: nevét arról kapta, hogy az 1950-es években Rákosi Mátyás gépkocsija itt majdnem szakadékba zuhant.

**Ravaszlyuk**  1270/1272: *Rowozlyk:* a füzéri uradalom határában említett hely (HA. 1997:29).

**Remete-bérc** 1997: ~ (Tt97). # 20.

**Remete-hegy**  1968: ~, -*be, -re*: hegyes, erdő; ha valaki bűnt követett el, itt rejtőzött. A tatárjárás idején a magyarok itt bujdostak; a ~-en élt sokáig egy Remete nevű család, ezekről kapta nevét. | 1998: ~: a faluból is látni a *Tőgyes-bérc* fölött (Brunáczky).  **P**: „Éjszaknak van egy hosz­szu Magas hegy, mely *Remete hegy*nek hivatik” (1866)*.*  1875-6: *Remete h.* (KatFelm). | 1971: *Remetehegy* (Matusz 24-5). | 1974: *Remete-h.:* hegy (Tt). | 1980: *Remete-h.:* hegy (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Remete hegy* (ETk). # 7.

**Rét**  1969: ~: az *Alsó-tábla* és a *Dobogó* között az út mellett (Füzérvári Tsz).  *Vidumanc.*

**Ritkás**  1968: ~, -*ba*: falusi erdő a hegyen, más néven *Ber-hegy*. | 1998: ~, -*ba*: ott kevesebb a fa, erre megyünk a *Bodó-rét*re (Brunáczky).

**Rostás-mocsolya**  1998: ~, -*ra*:forrás, itatóvályúval (Kovács).

**Rózsa**  *Rózsa-domb.*

**Rózsa-domb**  1968: ~, -*ra;* *Rózsás, -ra*: dombos szántóföld, a *Dombok* egyik része*.*  **P**: *Rózsa:* dűlő (1866).

**Rózsás**  1998: ~, -*ra* (Brunáczky).  **P**: *Ro­zsás:* dűlő (1866).  1969: ~ (Kat10). # VI.

**Sáfárház**  1620: Az *sáfár ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:234).

**Sarjános**  **P**: ~, *Sárjanos*: kaszáló (1866).  1967: ~ (K67). | 1988: ~ (ETk).

**Sarjánosi-forrás**  1988: ~ (ETk).

**Sarjános-rét**  1969: ~ (Kat10). # II.

<S126>

**Sáros-patak**  1270/1272: *Saruspotok:* a füzéri uradalom határában említett patak, a *Kolbása* mellékvize (HA. 1997:29).

**Sáros-tó-bérc**  1988: *Sárostó bérc* (ETk).

**Sárostó-bérc-rét**  1988: *Sárostóbércz rét*: az Egazd. területén (ETk).

**Sebes-patak**  1270/1272: *Sebuspotok:* a füzéri uradalomban említett patak (HA. 1997: 29).

**Sednyánszky-rét**  *Senyánszki-rét.*

**Senyánszki-rét**  1969: ~: sík rét, az Egazd. rakodóhelye. | 1998: ~: ahogy fölmegyünk a *Rakodó*ra, jobb kézre (Brunáczky).  1969: *Sed­nyánszky-rét* (Kat10). | 1971: ~ (Matusz 24-5). | 1988: *Senyánszki rét* (ETk). # III, 20.

**Setét-völgy**  *Sötét-völgy.*

**Sinka-kút**  1997: ~ (Balassa-Kováts 213).  1798: *Sinka Kuttja:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdőben (T 1).

**Sinka-tető**  1997: ~; *-re:* egy pontjáról látható a füzéri, a regéci és a pataki vár; a hagyomány szerint jeladó hely volt (Moss).  1983: ~: 472 m magas röghegy a Háromhutai-hegycsoport K-i oldalán; nyergén terül el a *Kékszűrő* (Frisnyák 25; 254). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 213).  1798: *Sinka tető:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő (T 1). A spataki határba esik.

**Soltész-hegy**  1958: ~: muflonok kószálnak rajta (Tamaskó 71).

**Sólyom-kő**  1969: *Sólyomkő* (Kat10). | 1971: *Sólyomkő* (Matusz 24-5). | 1980: ~: 565 m (Tt). | 1997: ~ (Tt97). # III, 20.

**Sólyom-tető**  1969: *Sójom-tető, -re*: fennsík, legelő Pfalu határa felé. | 1998: *Sójjom-tető*: hegy Pfalu fölött (Novák).

**Somárka-tető**  1968: ~, -*re*: kaszáló; régen sok somvári alma termett ott.

**Sompatak**  1997: ~ (Balassa-Kováts 216).  1798: *Som-Patak:* település neve, a füzéri uradalomhoz tartozik (T 1). A mai Kishutával azonos.

**Sötét-völgy**  1968-69: *Sötét-vőgy, -be*: völgy, bükkerdő, a sok fa miatt sötét.  1826: „Hamu zsir huta kint a füzéri *Setét völgy* nevű Erdőben” (KLt, Birtokosztály). | 1826: *Setétvölgy:* kint a határban, itt volt a Károlyiak *hamuzsírhutá*ja (Éble-Pettkó 1911: 279).  1969: ~ (Kat10). | 1971: *Sö­tétvölgy* (Matusz 24-5). # II, 20.  *Herman-ház.*

**Sütőház**  1620: *Sütő ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:234).

**Szabó-kút**  1969: ~, -*ra, -hoz*: lejtős szántó és forrás a *Járó*tól D-re; valaha talán egy Szabóé volt. | 1998: ~: forrás, a Szabó család egykori földje mellett (Novák).  1969: ~ (Kat10). | 1990: *Szabókút:* dűlő (Bv). # VI.  *Járó.*

**Szakadás**  1998: ~, -*ra*: a *Kutka* fölött (Bru­náczky).  1969: ~ (Kat10). | 1971: ~ (Matusz 24-5). | 1988: ~: az Egazd. területén (ETk). # III.

[**Szántóföldek**]  1674: az összes *szántóföld* Füzéren 674 hold, a rét 100 kocsi szénatermő (Éble-Pettkó 1911:248).

**Szántó-hegy**  1969: ~, -*re*: erdő, hegy az *Őr-hegy* mellett.  1875-6: *Szántó h.* (KatFelm). | 1969: ~ (Kat10). | 1971: *Szántóhegy* (Matusz 24-5). | 1988: *Szántóhegy* (ETk). # III, VI, 20.

**Szava**  1704: „Az *Száva* hegyallyán, ugy a *Hoszszuhágó* hegyallyán is egy nehány darab Szőlőbül a' Vidéki, Füzéri emberek mind a' Bor Dézmának, mind penig a' Fertonnak felét Füzér várához adgyák” (Benda 1974:50-51). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 220).

**Szék-patak**  1270: *Scekpotok:* V. István ado­mánylevelében szerepel, „határt vont Zemplén és Abauj vármegyék között. Talán ma *Székpatak*. Van e ilyen nevü és a Ronyvába törekvő patakcsa Vily határában?” (Dongó, Akk 1898:207). | 1270/ 1272: *Scekpotok:* a füzéri uradalom határában említett patak (HA. 1997:30).

**Szél**  1967: ~ (K67).  *Szil.*

**Szemérem-gaz**  **P**: „keletröl egy völgyes Cserje mely *szemérem gaz*nak neveztetik” (1866).

**Szeméttároló**  1998: ~, -*hoz*: a *Liget* közelében, vízmosásban jelölték ki (Brunáczky).

**Széna-verés**  1968-69: ~, -*be*, *Szénavetés; Veres széna*: É-ról D-nek lejtő terület a falu ÉNy-i részén, dombos szántó, gyümölcsös; ma itt háztáji földek vannak; régen veres széna termett itt, még ma is előfordul egyes részein. | 1998: *Szénaverés:* a patakon túli terület (Brunáczky).  **P**: *Széna verés:* dűlő (1866).  1969: ~ (Kat10). # VI, 109.  *Alsó-Szénaverés; Felső-Szénaverés.*

**Szenesház**  1620: Az *hosszú bolt* mellett való *szenesház*: a várban (Éble-Pettkó 1911:233).

**Szíj**  1969: ~: dűlő két darabban, 12+38 kh (Füzérvári Tsz). | 1969: (Kat10). # VI.  *Szil.*

**Szil**  1968-69: ~, -*be*; *Szíj*; *Szél*: domb, partos szántó, rét a falutól DK-re.  *Szíj.*

**Szil-erdő**  1826: ~: az uradalom területén (Éble-Pettkó 1911:279).

**Színpad**  1998: ~, -*hoz*: építmény a várhoz felvezető ösvény mellett (Kovács).

**Szoros út**  1270/1272: *Zurusut:* a füzéri uradalom határában említett út (HA. 1997:30).

**SZOT-üdülő**  *Béke-üdülő; Hubertus-szálló.*

<S127>

**SZOT-üdülő parkja**  1980: ~*:* 15 ha területen növénytani jellegű megyei jelentőségű természeti értékek (Gyulai 139).

**Szőlőhegy**  1969: ~, -*be*: hegy, erdő; valaha 60 kh szőlő volt itt, szőlőkarók most is vannak. | 1998: ~: a *Vanyigá*val átellenben (Brunáczky).  1969: *Szőlő-hegy* (Kat10). | 1971: ~ (Matusz 24). | 1988: ~ (ETk). # II.

**Szőlőhegy alja**  1998: *Szőlőhegy ajja, -ba:* ahogy megyünk a *Csemetekert* fele (Brunáczky).  *Szőlők alja.*

**Szőlők alja**  1969: *Szőlőkajja, -ra:* szántó az *Akasztó-hegy*től D-re. | 1998: *Szőlők ajja:* megyen föl az *Akasztó-hegy*ig, a *Fehér-híd*tól a *Kereszt*ig, kétoldalt (Brunáczky).  **P**: *Szölök allya, Szőllők allya:* dűlő (1866).  1967: *Szöllök alja* (K67). | 1969: ~: dűlő, 30 kh 671 n.öl (Füzérvári Tsz). | 1969: ~ (Kat10). # VI.  *Komlósi völgy; Szőlőhegy alja.*

**Szurok**  *Szurok-hegy.*

**Szurok-hegy**  1969: *Szurok*: hegy az országhatáron, inkább Hházához tartozik  1929: *Szurok h.*: 645 m (Kat75). | 1980: (MFT).

**Táborhely**  1998: ~, -*re*: a *Vár-forrás* fölött, cserkészek, úttörők használták (Kovács).

**Tanorka**  *Tanorok.*

**Tanorkok**  *Tanorok.*

**Tanorok**  1969: *Tanorka*, *Tanorkák, -ra:*domb, szántó a falu D-i részén (Magyari). | 1998: *Tanorkok, Tanorka* (Novák); *Tanorka*: szántó a faluba vezető műúttól balra, a temető bejáratával szemben; a háború után kimérték az út melletti sávot házhelynek, ma már a beltelkekhez tartozik (Brunáczky).  1623: „Az masikon *Tanorok*on ket föld mely az *Praedicator kerté*re jő be” (Balassa 1964:179). | 1629: „Az masikon, *Tanorok*on ket főld, mely az *Praedicator kerté*re jő”: a ref. egyházé (LibRed 63).  1996: *Tanorkok:* a *Petőfi u*. és a *Bisó-patak* között, kertek (BtTk). # 109.  *Járó*

**Téesz-istálló**  1998: „ahol most áll a ~, mind a katolikus egyházé volt” (Brunáczky).

**Téesz-major**  1998: ~, -*ba*: a *Mocsár*kán épült ki (Brunáczky).

**Tegda-bérc**  1980: ~ (MFT).

**Tehén-majorház**  1809: „Vagyon ezen Füzér Helységben a Mlgos Familiának *Tehén Major Háza* a Vár alatt két köböl kiterjedésű földön, mellyen vagyon egy kettős fedelű csűr Tölgyfa gerendákból öszverovott, zsupp szalma fedelű, 13 öll hosszuságu, és 10 öllnyi szélességü” (KLt Lad. 87. No. 84:4).

**Tihemiri kamorája**  1620: *Tihemiri kamorája* mellett: a várban (Éble-Pettkó 1911:231).

**Tokaji-hegység**  *Zempléni-hegység.*

**Tolvaj-hegy**  1984: *Tolvay h.:* 670 m a tengerszint felett (Mátyás 7). | 1984: *Tolvajhegy:* fokozottan védett természetvédelmi terület (Lázár 57).  1929: *Tolvajh.* (Kat75). | 1969: ~ (Kat10). | 1971: *Tolvajhegy* (Matusz 24-5). | 1974: ~ (Tt). | 1980: ~: 670 m (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Tolvajhegy* (ETk). # III, 7, 20.

**Topolya**  1969: *Topoja*, -*ba:* vízmosás, szántó, a *Járó* D-i része.  **P**: *Topolyák:* dűlő (1866).  1969: *Topolyáki* (Kat10). # VI.

**Topolyák**  *Topolya.*

**Topolyáki**  *Topolya.*

**Torok**  1998: ~, -*ba*: a hollóházi útnál (Bru­náczky).  1962-67: ~: kült. lakott hely (MHnt). | 1973: ~: erdészház (Hnt). | 1983: ~: külterület (TörtHnt). | 1995: ~: erdészház állandó lakó nélkül (Hnt).  1969: ~ (Kat10). | 1974: ~ (Tt). # VI.

**Toroki-erdészház**  1998: ~, -*hoz*: a hollóházi út mellett (Brunáczky).

**Tölgyes-bérc**  1998: *Tőgyes-bérc, -re* (Bru­náczky).  1997: (Balassa-Kováts 237).  1798: *Tölgyes Bercz:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő (T 1). | 1969: (Kat10). | 1971: *Tölgyesbérc* (Ma­tusz 24-5). | 1988: *Tölgyesbérc* (ETk). Mháza határában. # II.

**Tölgyes-hegy**  1969: *Tőgyes-hegy, -be:* erdő.

**Túrózacskó**  1969: ~, -*ra*: sík szántó, rét a *Liget-pusztá*tól K-re; részei: *Felső-* és *Alsó-tábla*.

**Udvarház a kútnál**  1620: Az *kútnál való udvarház*nál: a várban (Éble-Pettkó 1911:238).

**Urasági-erdő**  1969: ~, -*be, -re*: nagy kiterjedésű erdő a falutól ÉNy-ra, hegyes terület; gr. Károlyié volt, ma az Egazd. és a tsz tulajdona.  1826: az *uraság bérczes erdei:* nagy kiterjedésűek, az *Akasztó-hegyi erdő*vel és a *Szil-erdő*vel együtt 6448 hold 1328 öl területen (Éble-Pettkó 1911:279). 1875-6: *Urasági erdő* (KatFelm). | 1967: *Urasági erdő:* több darabban, a Zemplén­hegységi Áll. Egazd. kezelésében (K67). | 1996: *Urasági erdő:* a várhegy oldalában és körül (BtTk).  *Karika-rét.*

**Urasági legelő**  1826: az *uraság privátlegelője:* az *Akasztóhegy*en, 251 2/8 hold területen, „melyen eddig a füzéri sveiczi marhák, azoknak megszüntetése után pedig a *ligeti* juhok legeltetnek” (Éble-Pettkó 1911:279).

**Út Pusztafalu felé**  1996: ~: műút (BtTk).

**Üdülő**  *Béke-üdülő.*

<S128>

**Üdülő parkja**  *SZOT-üdülő parkja.*

**Üzemi terület**  1996: ~: a tsz tanyája (BtTk).

**Vadászház**  1998: ~, -*hoz*: a *Csata-rét*en (Brunáczky).  1971: ~ (Matusz 24-5). | 1974: ~: a *Csata-rét*en, illetve: *Vh.:* vadászház *László-tanya* fölött (Tt).  *Csataréti-vadászház.*

**Vadkert**  1620: „Vár alatt való *vad kert*ben vagyon him szarvas No. 7., vagyon gim szarvas No. 4” (Éble-Pettkó 1911:243). | 1826: „Ugyan tsak ezen Helységnek határában vagyon a Méltóságos Uraságnak 133 5/8 Hold Allódiális Kaszál­lója a határban leg inkább az Erdők között több darabokban nevezet szerint: ...6to *Vadkert* 19 1/8 Hold...” (KLt, Birtokosztály).

**Vadkerti-rét**  **P**: *Vadkerti rét:* kaszáló (1866).

**Vágott-hegy**  1969: ~, -*re, -be*: erdős hegy; a *Falusi-erdő* része*.* | 1998: ~: hegy, erdő, egészen a *Toroki-erdész*házig vezet (Brunáczky).  1875-6: *Vágott h.* (KatFelm). | 1974: *Vágott-h.:* hegy (Tt). | 1980: *Vágott-h.* (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Vágott hegy* (ETk). # 20.

**Vályus-kút**  1826: *Váloskut:* „A Fák kivitele és ki hordása [a *Váloskut*nál] fáradságos rész szerint pedig a meredek hegy miatt olly terhes hogy amiat *Hamu zsir Hutá*t is kellett fell állitani” (KLt, Birtokosztály).

**Vanyiga**  1969: ~, -*ra*: sík legelő, a *Nyírjes-parlag*tól K-re; valaha szántó volt, árpa és kompér temett benne. | 1998: „a hegy mellett, a *Csucska háza* fölött el lehet menni, most nincs ott út, az a ~; szántották; jobb kézre pediglen a *Szőlőhegy*; és akkor fölmegyünk a *Vanyigák*ra, föl a tetőre”.

**Vanyigák**  *Vanyiga.*

**Vár**  *Castrum Fyzer, Fizer:* 1270-ben fennállt, 1389-ben a Perényieké, az 1440-es években a Pálócziaké, rövid idő múlva újra a Perényieké; „1270-ben hozzátartoztak: *Füzér, Komlós, Nyiri, Kápolna, Telki(-bánya), Vereng, Rátka, Kanasföl­de*, *Kajáta, Derzstelke, Biszta*. A XV. sz-ban pedig: *Váralja* vagy *Füzér, Komlós, Nyiri, Kápolna, Biszte, Pusztafalu, Radvány, Kajáta, Pálháza, Ve­reng* és *Közép-Németi*” (Csánki 1890:197). | XVI: „Perényi *Füzér vár*ában rejtette el, de nemsokára János királyt cserben hagyván s Ferdinándhoz pártolván, ennek adta át a koronát” (Sziklay-Bo­rovszky 1896:486-487). | 1673: *Füzér várát* megostromolta környékbeli nép, az romokban hever (Éble-Pettkó 1911:248). | 1676 tavaszán: a rom­badőlt *füzéri vár*at a német katonaság elhányatta (Éble-Pettkó 1911:249). | 1686: *Füzér várá*t és javait az összes tartozékokkal Károlyi Lászlónak adományozza I. Lipót (Éble-Pettkó 1911: 250). | **P**: „a *vár* egy magányos emelkedet magas gyö­nyörü kősziklákkal fedet tetön van épitve”; Itt va­gyon egy régi vár omladék, mellynek épitése bizonytalan, hihetőleg 1400 köröl épülhetett, mert már 1672ik évben emlitetik Csepelényi György Sz. Páll Remete, mint *arcis Füzér* Parochus, a vár egy magányos emelkedett magas gyönyörü kősziklákkal fedet tetőn van épitve, a kőszálak inkább Trahit, mint Bazalt természetüek, továbbá volt a Füzéri egyház Tornyába egy harang mely 1500ba öntetett, és a hagyomány szerint a Füzéri Várból került volna oda, mely fájdalommal 1854be a tűz vész által össze olvadt. „Itt vagyon egy régi *vár omladék*, mellynek épitése bizonytalan hihetőleg 1400 kőrül épülhetett, mert már 1672ik évben említeti Csepelényi Győrgy Sz. Pál Remete mint Arcis Füzér Parochus; tovabba volt a Füzéri Egyház Tornyaba egy harang melly 1500 őntetett; és a hagyomány szerint a *Füzéri vár*ból került volna oda, mely fájdalommal 1854ik évben a tüz vész által ősze olvadt”; „Tovabba van egy *Vár rom*, egy magányos magas győnyőrő Kő sziklaval fedett tettőn van éppitve, a kősziklák inkább Trahit, mint Bazalt természetüek” (1866). | XIX. vége: „átrándultunk a szép *füzéri vár*hoz, melynek panorámáját ott hirtelenében lerajzoltam albumomba” (Jókai 2000: 184). | 1899: a falu fölött „egy festői meredek sziklaormon az egykori híres *füzéri vár*nak részben még elég ép, többnyire azonban már rommá omladozott falai boronga­nak. E *vár* már 1270-ben fönnállott. 1526-ban, Zá­polya János királylyá koronázása után a koronát annak egyik őre, Perényi Péter, Fűzér várában rejtette el; de aztán nem sokára I. Ferdinándhoz pártolván át, kiadta neki a koronát, melylyel I. Fer­dinánd 1527 november 3-án meg is koronáztatta magát. A *vár* ma gróf Károlyi László tulajdona” (OMM VI:256). | 1958: Füzéré a Hegyköz szíve, a ~, sűrű fenyves erdőn jutunk fel romjaihoz (Újszá­szy 390). | 1958: ~: az andezitoszlopok fölött ül (Tamaskó 73). | 1984: *Füzéri-vár:* vadregényes várrom a *Nagymilic* és *Tolvajhegy* ölében (Simon 26).  1969: *Füzéri-*várrom (Kat 10). | 1974: *Várrom* (Tt). | 1980: *Füzéri-várrom:* 552 m (Tt). | 1980: *Várrom* (MFT). # 7, 109.

**Váralja**  *Füzér.*

**Vár-forrás**  1998: ~, -*hoz*: a vár alatt, az erdőben, kiépítették a 60-as években (Novák); a *Perecse-bik*ben (Brunáczky).  1974: ~ (Tt). | 1980: ~ (Tt).

**Vár-erdő**  1793: *Vár erdő* (Füzéri jár ir). | 1806: a füzéri *Várerdő*t a nyiri és a komlósi erdőkkel, mintegy 5000 holdat, tettek szoros tilalom alá (Éble-Pettkó 1911:266). | 1809: „Az Füzéri Uradalombéli Erdők. Ezek három rendbéliek. Első rendbéli erdők az ugy nevezett *Vár Erdők*, ezek már most minekutánna a Nyiri, Kajata és Kápolna megnyerettetett Magános és különös erdei a’

<S129>

Mlgos Familianak [a Károlyiaknak], állanak tölgy és bikfákbul, nintsenek fel osztva rendes fa vágásokra, most sem maga nem vágja az Uradalom, sem pedig másnak belőlle el nem ád” (KLt).

**Vár-forrás** 1997: ~ (Tt97). # 20.

**Vár-hegy**  1968: , -*re*: hegy, azon van a füzéri vár, oldalát fenyves borítja.  1826: füzéri *várhegy:* D-i oldalában van a *Major-kert* (Éble-Pettkó 1911: 279). | **P**: a *Vár rom*nál a hegyen „a köszálak inkább Trahit, mint Bazalt természetüek” (1866). | 1958: *Várhegy*: andezitteraszain különleges sziklai növénytársulásokat helyeztek védelem alá (Tamaskó 72). | 1980: *Füzéri várhegy:* 1 ha területen kultúrtörténeti természeti értékek (Gyulai 138). | 1984: *Várhegy:* vulkáni kúp (Mátyás 11). | 1984: *Füzéri Várhegy:* színpompás sziklanövényzet termőhelye, fokozottan védett természetvédelmi terület (Simon 26,57).  1969: ~ (Kat10). | 1980: *Várhegy* (MFT). # II, 20.  *Nagy-Kopaszka.*

**Vár mögi**  1998: , *Vár mögött, Vár mögöttibe:* szántó az erdő alatt, a Füzérről Pfalura vezető szekérútnál (Brunáczky).

**Vár mögött**  *Vár mögi.*

**Vár-omladék**  *Vár.*

**Vár piaca**  1620: Az *vár piaczá*n: a várban (Éble-Pettkó 1911: 237).

**Várrom**  1807: „kősziklára épült, most már omladozott *hajdani várá*ról Füzérnek azt lehet gyanítani, hogy a tatárok és kunok ellen való oltalmaztatásra emeltetett” (Éble-Pettkó 1911:280). | 1826: a *romban fekvő vár*at nem említik az összeírásban, gazdasági értéke nincs (Éble-Pettkó 1911:280). | **P**: „Továbbá van egy *Vár rom*, egy magányos magas gyönyörő Kő sziklaval fedett tettőn van épitve, a kősziklak inkabb Trahit, mint Bazalt természetűek” (1866). | 1939: : falai magasan állnak, főkapujától többször megtört folyosó visz a várba; áll még egy kandallós helyiség, egy hatalmas négyszegletes bástyatorony kápolnával, négy csúcsíves ablakkal, alatta dongaboltozatos helyiség, itt őrizték 1527-ben rövid ideig a szent koronát; a vár a XIII. sz.-ban az Abáké, a XIV. sz.-ban a Drugetheké, 1430-tól a Perényie­ké, majd a Báthoryaké, a Nádasdíaké; a németek felrobbantották, azóta rom (Genthon-Szentiványi 103). | 1961: ~ (Genthon 2:99).  1969: *Füzéri várrom* (Kat10). # VI.

**Vas-hegy**  1969: ~, -*re*: erdős hegy a *Nagy-part* felett, itt valaha 20 %-os vasat találtak, innen a neve. | 1998: ~: hegy, kivezet a Hháza felé eső részre, a *Torok*ra (Brunáczky).  **P**: *Vas hegy;* „Nyugat felül van egy ugy nevezett *vas hegy* mely vasköveket kevésben tartalmaz magában” (1866).  1875-6: *Vas h.* (KatFelm). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Vas hegy* (ETk). # VI, 20.  *Kovácska.*

**Vas-kapu**  1968: ~, -*ra*: erdőrész, felette van az *Izra-tó*, a *Kis-Milic* alatti rész; erre jártak át a füzériek Kassára vásárolni. | 1998: egészen hátul van, a grófé volt az is, ott megy a szlovák határ, ott van az *Izra fölötti rész* (Brunáczky).  1997: ~ (Balassa-Kováts 245).  1798: ~: a füzéri uradalomhoz tartozó erdő (T 1). | 1980: *Vaskapu* (MFT). | 1988: *Vaskapu* (ETk). # 20.

**Veľký Milic**  1998: ~ (Térkép). A *Nagy-Mi­lic* szlovák neve. # 130.

**Vereng**  1270: *Wereng:* „Füzér várához tartozott, vámszedő hely volt” (Csánki 1890:220). | 1270: *Wereng:* a füzéri vár tartozéka, 1341-ben és 1396-ban Tbánya határjárásában szerepel; helye ismeretlen (Wolf 1989:144). | 1996: *Vereng:* középkori település, birtok, a füzéri várurdalom része (MHnt). A mai helynevek között területünkön nyomát nem találtuk.

**Vereshegy**  1892: *Vöröshegy:* kült. lakott hely (MHnt). | 1900: ~: kült. lakott hely (MHnt). | 1983: ~, *Vöröshegy*: kült. lakott hely (Tört Hnt).

**Veres-széna-dűlő**  1969: ~ (Kat10). # II.

**Via ex Hotyka**  1997: ~ (Balassa-Kováts 248).  1798: ~: út a füzéri uradalomhoz tartozó erdőben (T 1). A spataki határban.

**Via ex Komloska**  1997: ~ (Balassa-Kováts 248).  1798: : út a füzéri uradalomhoz tartozó erdőben (T 1). A spataki határban.

<S130>

**Via ex Patak**  1997: ~ (Balassa-Kováts 248).  1798: ~: út a füzéri uradalomhoz tartozó erdőben (T 1). A spataki határban.

**Vidoránc**  *Vidumanc.*

**Vidumanc**  1968-69: ~, -*ba*; *Liget-puszta, Alsó-tábla, Rét*: sík szántó, kaszáló a falutól DK-re, Kajata mellett, gr. Károlyi pusztája volt. | 1998: ~: „ahogy megyünk Pfalu felé, bal kéz felől van” (Brunáczky).  **P**: „*Vidumácz* vagymáskép *Liget*”:puszta (1866).  1969: ~ (Kat10). | 1980: *Vi­doránc* (Tt). | 1980: ~ (MFT). # VII.

**Vilypusztai erdőgondnokság**  1944: ~: 200 szarvasából a második világháború után 5 maradt (Bartucz 1984:44) A füzéri uradalom része.

**Virágkert feletti torony**  1620: *Virágkert felett való torony*: a várban (Éble-Pettkó 1911:231).

**Virágkert tornáca**  1620: *Virágkert tornáczá­*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:233).

**Visszhang** 1997: ~: kirándulóhely (Tt97). # 20.

**Vízimalom**  1826: *vizi lisztelőmalom* egy pár kőre, istállóval (Éble-Pettkó 1911:279).

**Vízmű**  1969: ~ (Kat10). # VI.

**Víznyerő hely**  1988: *Víznyerő hely* (ETk).

**Zempléni-hegység**  1984: *Tokaji-hegység*: a tokaji *Kopasz-hegy*től a *Nagymilic*-menti országhatárig húzódó vulkáni vonulatot a földtani szakirodalom így nevezi, a földrajzi szakirodalomban ~ elnevezéssel szerepel (Mátyás 6-7).

**Zempléni Tájvédelmi Körzet**  1998: ~: a védett terület egyik egységét Füzér körül alakították ki (Novák). # 130.

**Zsidóház**  1620: Az *zsidó ház*ban: a várban (Éble-Pettkó 1911:232).

**Zsidó-rét**  1969: ~, -*re*: sík rét, kaszáló a *Vas-hegy*től D-re; valaha zsidó bérelte.  1969: ~ (Kat 10). # VI.

**Zsindelyes csűr**  1620: az *sindeles csőr* mellett (Éble-Pettkó 1911:242).