##### vágáshuta

**Helyszíni gyűjtés:** 1998-ban: gyűjtő Kováts Dániel, adatközlő Machut Géza polgármester.

A település nevei

**Huta**  1998: ~; *-ba, -ba, -bul, hutai.*  1851: „*Hutta*, tót falu, Abauj vmegyében, 271 kath. lak. Fekszik nagy erdőségek közt. F. u. gr. Forgács. Ut. p. Kassa” (Fényes 2:127).  E leírás valószínűleg Szalánchutára vonatkozik!

**Huta Prédahegy**  1799: ~: Vhuta megnevezése (Balassa 1964:23; Petercsák 1998:14).

**Huta Vagasiensis Prédahegy**  1794: ~ (Ba­lassa 1964:23; Petercsák 1998:14). | 1794: *Huta Vagasiensis Prédahegy* (FNESz 676).

**Kovácsvágás**  1364-1410: *Kowachwagasa*; 1430: *Kouachuagasa* (Csánki). | 1549: *Kowach­wagas* (Maksay-Buzási).  A települést kezdetben Kvágás részeként említették.

**Kovácsvágása**  *Kovácsvágás.*

**Kovácsvágás-Huta**  1863: *Kovács-Vágás­hutta*; a Kvágás mellett létesült üveghutáról kapta nevét (FNESz 676). | **P**: „*Kováts Vágás hutta* 1844ik évtöl hivatik *Kováts vágás hutá*nak, addig *Préda hegyi huta* nevezett alatt volt, mert azon er­dők mellyek közepette vagyon a’ hutta, mindenki által prédáltatott. Abauj Megyének szélén fekszik délnek a’ Zemplén megyei határ mellett. Ezen községet RCath nép lakja és tartozik a’ Radványi Parochiá­hoz. Beszélnek közönségesen tótul, nagyobb részint magyarul is beszélnek, a’ lakosoknak nagyobb része hátaló üveges, és ablak csinálással a’ távolban keresik kenyerüket, nehá­nyan vagynak kik kőfaragó mesterséget is űznek. Ezen község *Prédahegyi huta* nevezett alatt Gróf Károlyi Ede ő Mtsaga birtokához tartozott, de a’ midőn a’ *préda erdőség* proportió alá került, *Ko­vátsvágás*nak lett tulajdona, azért *Kováts Vágás hutá*nak neveztetik, és *Kováts vágás*nak taxát fizetnek. A’ mint a’ lakosok (az idő nem tudatik) ezen vidékre Árva megyéböl letelepedtek és megengedtetett nekiek az irtás, mindenki a’ maga irtásában épitett lakó házat, igy hegytetőtön, hegy oldalokon és völgyeken léteznek a’ lakások, többnyire fából szalma fedél alatt, így düllökre nintsen a’ határ felosztva. E’ község lakossai minthogy le­gelöjök nintsen, kevés szarvas marhát tartanak... Hogy mikor költöztek Árva megyéből a’ lakosok, nem tudni” (1864, Kecer Miklós jegyző). | 1869: *Kovácsvágás-Huta:* 263 lakossal (Csíkvári 1939: 213). | 1873: *Kovácsvágási Huta* (TörtHnt). | 1890: a radványi rk. anyakönyvben *Prédahegy* már át van húzva, helyette *K. V. Huta* szerepel (Balassa 1964:23). | 1890: *Kovácsvságási Huta* (Petercsák 1998:14). | 1892-1900: ~; 1902: *Ko­vácsvágáshuta* (MHnt). | 1896: ~ (Sziklay-Bo­rovszky 283). | 1900: ~: hiv. helységnév (Nvált 1997:9).  1860: *Kovácsvágási Hutta:* településnév (KatFelm). | 1875-6: *Kovácsvágási huta* (Kat Felm). | 1928: *(Kovács) Vágási Huta* (Kat75).

**Kovácsvágási-huta**  *Kovácsvágás-Huta.*

**Középhuta**  1796: ~: ekkor említik a helységet először (Csíkvári 1939:213).  A „valódi” *Középhuta* (*Háromhuta* részeként) a spataki és nem a füzéri uradalomhoz tartozott.

**Prédahegy**  XVIII: *Prédahegy:* oldalában, Vhuta mellett volt a Károlyiak harmadik üveghutája az 1810-es évekig (Petercsák 1978:54). | 1795: *Prédahegy* a mai Vhuta községtől K-re ismert helynév; aljában néhány ház húzódik meg, talán az egykori üveghuta helyén (Balassa 1964: 23; Petercsák 1998:14). | 1851: „*Ó-Huta*, (*Radvá­nyi*), *Uj-Huta*, vagy máskép ~, 2 tót f., Abauj vme­gyében… F.u. gr. Károlyi” (Fényes 2:127). | 1936: ~: a hagyomány szerint egy pogány magyar vezér szembeszállt a királlyal, s mivel annak térítő papjait kivégeztette, a király leromboltatta a vezér várát, katonája pedig levágta a vezért; a haldokló megátkozta a keresztyéneket, akik birtokára fognak telepedni; s valóban, a templom, amit építeni kezdtek, ledőlt, mindenki megrémült, lakatlanná lett a hely, erdő nőtt a paloták helyén. Végül morva telepeseket hívott be a király, s adta az általuk kiirtott erdőrészt; azóta *Prédahegy*nek nevezik azt a helyet, amelyhez olyan könnyen jutottak a király nagylelkűségéből (At 199). # 203.

**Prédahegyi-Huta**  1809: *Prédahegyi Huta*: *Vágáshuta* megnevezése; „Ezen Huta fekszik a Füzéri *Alsó Erdő*knek *Praedaheg*y nevezetű részében, az Hutás mesteren, Hutás Legényeken kívül telepedtek már itt még Házzal bíró Zsellérek No. 12” (Összeírás ZLt; v.ö.: Balassa 1964:23). | **P**: „*Kováts Vágás hutta* 1844ik évtöl hivatik *Ko­váts vágás hutá*nak, addig *Préda hegyi huta* ne­vezett alatt volt, mert azon erdők mellyek köze-

<S276>

pette vagyon a’ hutta, mindenki által prédáltatott” (1864). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 198).  1798: *Preda-Huta*: település a füzéri uradalomban (T 1).

**Préda-Huta**  *Prédahegyi-Huta.*

**Predium Prédahegy**  1875-6: *Prädium prédahegy* (KatFelm).

**Vágáshuta**  1998: ~; -*n*, -*ról*, *-ra, vágáshutai.*  1770-1794: között települt a szlovák jellegét máig legjobban megtartó ~ (Petercsák 1998:250). | 1794: *Huta Vagasiensis Prédahegy;* 1833: *Vágá­si Hutta;* 1863: *Kovács-Vágáshutta*; a Kvágás mellett létesült üveghutáról kapta nevét (FNESz 676). | 1898: ~: a IV. tc. alapján megállapított hiv. helységnév Abaúj-Torna vm. füzéri járásában; törzskönyvezve 1905-ben (Nvált 1997:9). | 1905: ~: hiv. elnevezés (Csíkvári 1939:213; MHnt). | 1905: ~: helységnév, a *Kovácsvágás* közelében lévő üveghutáról nevezték el (FNESz4:2:717). | 1905: ~: a *Kovácsvágás Huta* elnevezés rövidüléséből alakult (Balassa 1964:23; Petercsák 1998: 14). | 1905: ~ (Tört Hnt). | 1921: ~: Abaúj-Torna vm.-hez való ragaszkodását nyilvánítja ki (Csík­vári 1939:23). | 1939: ~: kisközség a gönci járásban, területe 348 kh., lélekszáma 403 fő, 387 rk., 9 gk., 3 ref., 4 izr.; 75 lakóház (Csíkvári 213). | 1958: ~ kincse az erdő; házai festőien vannak szétszórva a magas hegyoldalakon, drótosai hétvégeken messze vidékről karikáznak hazafelé (Újszászy 391). | 1973: ~: határa 200 hektár, 343 lakos, 94 lakóház, ill. lakás (Hnt). | 1979: ~ területe 200 ha, népessége 343 fő (Laczkó 9). | 1984: ~: erdőtelkes település, középkori eredettel (Szabadfalvi 1984). | 1985: ~: határa 200 hektár, 228 lakos (Hnt). | 1995: ~: a kvágási körjegyzőséghez tartozik; 120 lakos, 59 lakóház, illetve lakás (Hnt 88,776).  1967: ~: településnév (K67). | 1996: ~ (BtTk). # XIX, 7, 9, 11, 203, 277, 279.

**Vágási huta**  1833: *Vágási Hutta* vagy *Prédahegy:* 29 ház, 190 rk., jobbára szlovák lakos; Radvány leányegyháza; mint irtványos keletkezett az üveghuta körül, földesura a gr. Károlyi család (Csíkvári 1939:213; Balassa 1964:23; Petercsák 1998:14). | 1833: *Vágási Hutta* (FNESz 676).

**Vágáski Huta**  1998: ~.  1998: ~: a helységnévtáblán.

A belterület nevei

**Akácfa utca**  1998: ~ *ucca*, -*n*: falurész, *Kispart*.  1996: *Akácfa u.*: utca (Tkv). # 277.

**Fő út**  1998: ~; *-ra:* a falu főutcája, amerre a közút halad*.*  1996: ~ (Tkv).  1996: ~: a Kvágás felől bevezető útszakasz (BtTk). # 277.

**Harangláb**  1998: ~; *-hoz.*  1988: (ETk). # 277.

**Iskola**  1998: ~; *-ba.* Ma turista szálláshelynek berendezve.  1939: egy áll. *népiskola* és egy továbbképző (Csíkvári 213).  1996: ~ (BtTk). # 277.

**Kispart**  1998: ~, -*ra*: falurész, *Akácfa utca*.  1996: ~ (BtTk). # 24, 277, 279.

**Nagypart**  1998: ~, -*ra*: falurész, *Rózsa F. utca*.  1996: ~ (BtTk). # 24, 277.

**Rákóczi Ferenc utca**  1998: *Rákóci ucca, -ba*: falurész.  1996: *Rákóczi F. u.* (BtTk). # 277.

**Rózsa utca**  1998: *ucca*; *-ba.*  1996: *Rózsa u.*: utca (Tkv).  *Rózsa Ferenc utca.*

**Rózsa Ferenc utca**  1998: *Rózsa Ferenc ucca:* utca a *Nagypart*on.  1996: *Rózsa Ferenc u.* (BtTk). # 277.  *Rózsa utca.*

**Temető**  1998: ~; *-re.*  1996: (BtTk). # 277.

A külterület nevei

**Alsó-Cserép-tó**  1998: ~, -*n*: erdész lakott itt.  *Cserep-tó; Felső-Cserép-tó.*

**Aranyoska**  **P**: ~: hegy (1864).  1969: ~ (Kat 10). | 1996: ~ (BtTk). # XIX, 24, 279.

**Aranyoska-kút**  1969: ~ (Kat10). # XIX, 279.

**Bakó**  1988: ~ (ETk).

**Bánya-bérc**  1998: ~, *-re:* az erdészeté.  **P**: *Bányabércz:* hegy (1864). | 1997: ~ (Balassa-Ko­váts 69).  1953: *Bányabérc:* Vhuta alatt (Kat25). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~: Kvá­gás, Mháza és Vhuta határának találkozásánál (MFT). | 1996: ~ (BtTk). # XXIV, 24.

**Bika-rét**  1998: ~, -*re*: a község bikájának termett itt a széna.  1969: (Kat10). # XXIV.

**Borszeg**  **P**: *Borszug*: hegy (1864).  1953: ~: hegy Vhutánál, a pataki határ közelében (Kat 25). Az előtag valószínűleg a *borz* szóból torzult.  *Borz-tető.*

**Borszug**  *Borszeg.*

**Borzlyuk-tető**  1969: ~ (Kat10). # XXIV.  *Borz-tető.*

**Borz-tető**  1998: *Borsztető*, -*re*: hegy, erdő.  1996: ~ (BtTk).  *Borzlyuk-tető.*

**Borz-tető alja**  1998: *Borsztető alja, -ba*: kaszáló, erre volt a *Bika-rét*.  1996: (BtTk).

**Budzem**  1998: ~, -*be*: kült. településrész négy házzal. Szlovák közszóból alakult.

**Csatlós-tető**  1969: ~ (Kat10). # XXIV, 24.

**Cserép-tető**  1860: *Cseréptető* (KatFelm).

<S278>

**Cserep-tó**  1998: ~, -*ra*: rét, a pataki iskoláé volt, erdész lakott ott.  1974: *Csereptó* (Tt). | 1969: ~ (Kat 10). | 1980: ~ (Tt). | 1988: *Cseréptó* (ETk). | 1996: ~ (BtTk). # XIX, 24.  *Alsó-Cserép-tó; Felső-Cserép-tó.*

**Cseresnyés**  *Cseresnyés-tanya.*

**Cseresznyés**  *Cseresznyés-dűlő.*

**Cseresznyés-dűlő**  1998: *Cseresznyés*, -*re*: határrész.  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (MFT). # XIX, 277.

**Cseresnyés-hegy**  **P**: *Cseresnyés hegy:* hegy (1864).

**Cseresnyés-tanya**  1902: *Cseresnyés tanya*; 1907-1913: *Cseresnyés:* kült. lakott hely (M Hnt). | 1983: *Cseresnyés*:: tanya (TörtHnt).

**Csonka-bérc**  1998: ~, -*re*: hegy, erdő.  **P**: *Csonka bértz* (1864).  1969: ~ (Kat10). # XXIV.

**Dobos-kúti-határdomb**  1861: „*Doboskut*nál levő hármas *határ dombok*hoz hol a’ vágási, Hoty­kai és pataki határ öszveér” (TE II/6:49-54). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 91).

**Dolina**  1988: ~ (ETk). A szlovák szó jelentése ’völgy’.

**Fárasztó**  1998: ~, -*ra*: erdő, a közbirtokossági, egykor majorsági erdő, legelő.  **P**: *fárasztó*: hegy (1864).  1969: ~ (Kat10). | 1996: ~ (BtTk). # XIX, 277.

**Fekete-hegy**  1998: ~, -*re:* hegy, erdő.  **P**: *Fekete hegy:* hegy (1864). | 1997: ~ (Balassa-Ko­váts 97). | 1999: ~: piroxén-amfiboldációt tártak itt fel (PE).  1798: *Fekete Hegy*: a füzéri uradalmi erdő Vhuta határában (T 1). | 1875-6: *Fekete h*. (Kat Felm). | 1969: ~ (Kat10). | 1994: ~: 577 m (Vtk). # XIX.

**Fekete-patak**  1998: ~, -*ba, -ra*: vízfolyás.  1969: ~ (Kat10). # XIX.

**Felső-Cserép-tó**  1998: ~, -*ra*: a széphalmi Kossuthok birtokában.  *Alsó-Cserép-tó; Cserep-tó.*

**Gólya-tó**  1875-6: *Gólyató* (KatFelm).

**Gyertyán-hegy**  1998: ~ -*re*: hegy, erdő.  1969: ~ (Kat10). # XIX, 24.

**Gyökér-völgy** 1980: ~ (MFT).

**Hajcsárút**  1998: ~, -*ra*: erre hajtották legelőre a jószágot.  1969: ~ (Kat10). # XIX, 277.

**Hallgató-hegy**  1998: ~ -*re*: hegy, erdő.  1390: „ad magnum montem *Halgatoheg*”: 543 m, körülötte szűz erdőség (Szűcs 1993:15). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 116).  1798: *Halgató:* a füzéri uradalomhoz tartozó erdő (T 1). | 1953: *Hallgató hegy:* Vhutánál (Kat25).  *Kis-Hallgató; Nagy-Hallgató.*

**Halyagos**  1390: „montis *Halagas hege*” (Akk 1903:318). | 1899: *Hajagos*: hegy, 667 m (Akk 1899:68-70). | 1997: *Halyagos-hegy* (Balassa-Ko­váts 117).  1860: ~ (KatFelm). A név a ’zsidócseresznye’, ’meggy’ jelentésű nyelvjárási szóból származhat (ÚMTSz II:829).

**Halyagos-hegy**  *Halyagos.*

**Harang-láb**  **P**: *Harangláb:* hegy (1864).

**Hármas-hegy**  1998: ~, -*re*: régi külerületi településrész pár házzal.  1996: ~ (BtTk).

**Hárs-bérc**  1998: ~, -*re*: hegy, erdő.  1969: ~ (Kat10). | 1996: *Hárs bércz* (BtTk). # XIX, 277.

**Hárs-hegy**  **P**: *Hárshegy:* hegy, erdő (1864).

[**Határos települések**]  **P**: „A’ községnek szomszédjai: Keletről *Nagy Bányátska*, déltől *Sáros nagy patak* és *Károly falva*, nyugotról *Sompatak nagy huta,* és éjszaktól *Kováts vágás* és *Mikóháza* községek” (1964).

**Hosszú-hegy**  1998: ~ -*re*: erdős hegy, alakjáról nevezték el.  1270/1272: *Huzevheg:* a füzéri uradalom határában említett hegy (HA. 1997:26). | **P**: *hoszuhegy:* hegy (1864).  1860: *Hoszúhegy* (KatFelm). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1996: ~: erdő (BtTk). # XIX, 24, 277, 279.

**Hosszú-patak**  1998: ~, -*ra*: vízfolyás.  1969: ~ (Kat10). | 1988: *Hosszú patak* (ETk). | 1996: ~ (BtTk). Nevezik *Kovácsvágási-patak­*nak is. # XIX, 24, 277, 279.

**Kavics-bérc**  1998: ~, -*re*: hegy, erdő.  1969: *Kavicsos-bérc* (Kat10). | 1996: ~ (BtTk). # XIX, XXVI, 24.

**Kavicsos-bérc**  *Kavics-bérc.*

**Király-kút**  1969: ~ (Kat10). # XIX, 24.

**Kis-Hallgató**  1998: ~, -*ra*: hegy, erdő.  1969: ~ (Kat10). # XX.  *Hallgató-hegy; Nagy-Hallgató.*

**Kis Pál-rét** 1980: ~ (MF).

**Kis-part**  1969: ~ (Kat10). # XIX.  *Nagy-part.*

**Konca**  1998: ~, -*ba*: kült. településrész három házzal.  1996: ~ (BtTk). Szlovák közszóból; a település végére, szélére utal.

**Kopár**  1998: ~, -*ra*: kaszáló, itt volt a *Bika-rét*.  1996: ~ (BtTk).

**Kovácsvágási-patak**  1998: ~ -*ra*: vízfolyás.  1969: ~ (Kat10). Kvágás felé fut; másik nevén: *Hosszú-patak.* # XIX, 279.

<S280>

**Kuma Gy. tanya**  1969: ~ (Kat10). # XIX.

**Kuma-tanya**  1969: ~ (Kat10). # XIX.

**Margit-forrás**  1998: ~; *-hoz:* forrás, kirándulóhely*.*  1983: ~: forrás Vhutától É-ra, a pataki határnál (Frisnyák 179;254).  1969: *Margit-kút* (Kat10). | 1980: ~ (MFT). | 1997: ~ (Tt). A forrás s a mellette kiépült pihenőhely Kvágás és Vhuta között az út mentén található. # XIX, 24.

**Margit-kút**  *Margit-forrás.*

**Nagy-Hallgató**  1998: ~: -*ra:* hegy, erdő.  1390: „ad magnum montem *Halgatoheg* apella­tum”: 542 m magas hegy Vhutától észak-észak­keletre”; az előtag a *Kis-Hallgató* előtagjával van korrelációban, az utótag tulajdonképpeni értelme ’hallgatag, csendes, zajtalan, néma’, s olyan szál­erdővel kapcsolatos, amelyben valóságos templomi csend szokott lenni (FNESz4:2:187; 1:562). | 1983: ~: hegy Kfalva és Mháza között, alatta fekszik Vhuta (Frisnyák 173;179). | 1997: ~ (Balassa-Kováts 178).  1969: ~ (Kat10). # XX, 7, 24.  *Hallgató; Kis-Hallgató.*

**Nagypad** 1980: ~ (MFT). Talán a *Nagy­part* tévesen leírt alakja.

**Nagy-Pál-kút**  1997: *Nagypál-kút* (Balassa-Kováts 181).  1969: ~ (Kat10). # XXIV, 24.

**Nagy-Pál-rét**  1969: ~ (Kat10). # XXIV.

**Nagy-Parittya-árok**  1969: ~ (Kat10). # XXIV.

**Nagy-part**  1969: ~ (Kat10). | 1980: *Nagypart* (MFT). | 1988: *Nagy part* (ETk). | 1994: *Nagypart* (Vtk). # XIX. Lásd a belterületi nevek között is!  *Kis-part.*

**Négy-Szappan**  1998: ~, -*ra*: hegy, erdő.  1969: ~ (Kat10). | 1997: ~ (Tt). # XXIV, 24, 277.

**Nyilas-út**  1998: ~, -*ra*: a közbirtokosságé, a *Tóni lápa* mellett.  1996: ~ (BtTk).

**Nyilazó-kőbánya**  1809: „Ezen *Praeda hegy­*ben vagyon az úgy nevezett *Nyilazó*, faragni, meczeni való köveket adó *kő Bánya*…” (Összeírás fénymásolata, KLt).

**Nyírjes**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1996: ~ (BtTk). # XIX, 279.

**Nyírjes-bérc**  1969: ~ (Kat10). | 1997: ~ (Tt). # XIX, 24, 279.

**Préda-erdőség**  1843: *Préda erdőség:* az itt kijelölt erdőben legeltetnek (Petercsák 1998:122). | **P**: „Gróf Károlyi Ede Ő Mtsaga birtokához tartozott, de a’ midőn a’ *préda erdőség* proportió alá került, *Kovátsvágás*nak lett tulajdona” (1864).

**Préda-hegy**  1998: ~, -*be*.  1789: *Prédahegy*: oldalában üveghuta működött (Petercsák 1998:14). | 1793: *Préda Hegy* (Füzéri jár ir). | 1809: „Ezen *Praeda hegy*ben vagyon az úgy nevezett *Nyilazó*, faragni, meczeni való köveket adó *kő Bánya*…” (Összeírás, KLt). | 1954: *Prédahegy:* oldalában alakult ki *Vágáshuta* (Dankó). | 1984: *Prédahegy* (Járási 31).  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~: 519 m (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1996: ~ (BtTk). # XIX, 24.  *Préda-erdőség.*

**Prédahegyi közbirtokosság**  1946: a ~ a juttatott erdőkhöz kapcsolódott (Petercsák 1998: 124).

**Préda-hegy-oldal**  1998: ~, -*ba*: szántották egykor, most parlag.

**Rákos**  **P**: ~: hegy (1864).

**Rákos-tető**  1998: ~, -*re*: hegy, erdő.  1969: ~ (Kat10). # XXIV, 277.  *Rákos.*

**Sinka-tető**  1998: ~, -*re*: kaszáló.  1996: ~ (BtTk).

**Somoska**  1998: ~, -*ra*: szántó, a vhutaiaké.  1996: ~ (BtTk).

**Szappanos**  *Szappanyos-hegy.*

**Szappanyos-hegy**  **P**: *Szappanos*: hegy (1864).  1860: *Szappanos* (KatFelm). | 1953: ~, *Szappanyos* (Kat25). | 1980: *Szappanos-h.* (MFT). | 1997: *Szappanos-hegy* (Tt). # 7, 24.

**Szuhi-féle erdészház**  1998: ~, -*ba*: a *Cserép-tó*nál.

**Tóni-lápa**  1998: ~, -*ra*: majorsági terület volt, a közbirtokosságé.  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1996: ~ (BtTk). # XIX, 24.

**Torkos-kút**  1998: ~, -*ra*: forrás.

**Üveghuta**  XVIII: ~: rövid ideig működtették a *Préda-hegy*en (Járási 1984:31). | 1809: „Vagyon itt Üveg készitő Műhelly, melly is bikfa gerendákkal vagyon öszve róva…” (Összeírás, KLt).

**Vágási-rétek**  1833: *Vágási Rétek* (Stainer, A).

**Verébtanya**  1973: ~: kült. lakott hely 2 lakossal (Hnt).  1969: *Vereb-*tanya (Kat10). | 1980: ~ (Tt). # XIX, 24.

**Vontató**  1969: ~ (Kat10). | 1997: ~ (Tt). # XXIV, 24.

**Völgy**  1969: ~ (Kat10). # XIX, 279.