filkeháza

**Helyszíni gyűjtések:** 1963-ban és 1969-ben: gyűjtő Petercsák Tivadar, adatközlő Parlag János (\*1899). – 1968-ban: gyűjtő Réz Szilárd, adatközlő Farkas Istvánné (\*1914).

A település neve

**Filkeháza**  1963: , -*n*, -*ra, -ról, filkeházi*.  1481: *Fylkehaza:* a füzéri uradalomhoz tartozó község első említése, ekkor a Filke család birtokában van (Csíkvári 1939:178; Petercsák 1998: 44,234). | 1485: *Fylkehaza:* az előtag a régi ma­gyar *Filke* személynévnek a kicsinyítő-becéző képzőbokros származéka; a régi magyar *Fil* személynév vagy a magyar *FülöpFilep* személynév családjába tartozik mint rövidüléses alak, vagy pedig a magyar *fül* régies *fil* testrésznévből keletkezett; az utótag birtokos személyraggal ellátott köznév (FNESz4:1:472). | 1485: *Fylkehaza* (Csán­ki 1890: 207). | 1620: „Az *Fölkeháza* fele, *Liget* nevő tábla földen vagyon be vetvén buza” (Éble-Pettkó 1911:243). | 1626: ~: 20 jobbágy, 12 zsel­lér él itt (Éble-Pettkó 1911:245). | 1626: *Filkeháza* (Balassa 1964: 13). | 1680: ~: a lakosság helyzete igen sanyarú, nem tudják teljesíteni szolgálataikat; rutén (kárpátukrán) lakosságot jeleznek itt (Petercsák 1998:2 36). | 1689: ~: 9 jobbágy, 7 özvegy, 7 szökött jobbágy, 8 pusztahely van itt (Éble-Pettkó 1911:251). | 1696: ~ 8 jobbágy lakja (Csíkvári 1939:178). | 1707: ~: 10 régi jobbágy mellett 7 jövevényről tudunk itt (Petercsák 1998: 236). | 1711: ~: két 16 éven felüli lakos és két özvegyasszony él itt (Balassa 1964:19; Petercsák 1998:236). | 1715: *Filke háza:* egy özvegy kivételével teljesen elhagyott (Arch. Regn. Arch. Palati­nale Archiducis Josephi Conscriptiones). | 1715: ~: „egy nyomorultat kivéve, teljesen néptelen” (Sziklay-Borovszky 1896: 516). | 1720: ~: teljesen lakatlan (Balassa 1964:19; Petercsák 1998: 236). | 1724: ~: 13 jobbágyot említenek itt (Petercsák 1998:237). | 1730-as évek: ~-ra kárpátukrán betelepülők érkeznek, s ott a magyarokkal együtt élnek (Petercsák 1998:250). | 1742: ~-n 13 jobbágy (Éble-Pettkó 1911:259). | 1769: ~: 130 g. k. és 9 r. k. személyt írnak össze; a Hegyközben itt élt a legtöbb görög ka­tolikus (Petercsák 1998:237). | 1773-: ~ (Lex, Nagy, MHnt). | 1826: ~: *Füzér vára* tartozéka, 17 urbarialis egész telek, melyen 27 házas gazda és 19 házas zsellér lakik, összesen 46 házzal; egy egész sessio 26 hold szántóból és 6 kaszavágó rétből áll; a lakosok „oroszok”, görög katolikusok (Éble-Pettkó 1911:271). | 1828: ~: 48 háza, 328 rk. és gk. lakosa van, földesura a Károlyi család (Csíkvári 1939:178). | 1851: „~, orosz falu, Abauj vármegyében, Rad­ványhoz 1 órányi­ra; 17. r. kath., 304 g. kath. 10 zsidó lak. Görög kath. templom. F. u. gr. Károlyi István” (Fényes 2:17). | **P**: ~: Abauj Megye, Gőnczi járási székhely Göncz mváros. A Kassa újheli ország utban. Cs. K. posta állomás. Határa sovány, vízmosásos, szorgalmas művelés mellett is csekély termést ad. Legelője azonban juhok tartásra nézve alkalmas... Erdőkben nincs. Ezen helynevekhez semmi történelmi adatokkal nem birunk (1865, Szabó István jegyző). | 1866: *Fülkeháza* (Korponay 249). | 1894: ~: a IV. tc. alapján megállapított hiv. helységnév Abaúj-Torna vm. füzéri járásában; 1905-ben törzskönyvezték (Nvált 1997: 8). | 1900: ~: hivatalos helységnév (Hnt). | 1921: ~: a falu kinyilvánítja, hogy Zemplén megyéhez kíván csatlakozni (Csíkvári 1939:23). | 1934: ~: „Radván testvére volt Filke, ennek a párviadalban elesett Filkének nevét örökíti meg a *Radvány*tól mintegy 3/4 órányi távolban levő, most kicsiny, teljesen görög kath. falu” (At 746). | 1939: ~: kisközség a gönci járásban; területe 772 kh., lélekszáma 156, köztük 101 gk., 46 rk., 5 ref., 4 izr.; 36 lakóháza van (Csíkvári 178). | 1958: ~: miként *Pálháza* és *Mikóháza* is, Béla király egyik vitézének fiától kap­hatta nevét (Újszászy 391). | 1973: ~: határa 444 hektár, 147 lakos,37 lakóház, 39 lakás (Hnt). | 1979: ~ területe 444 ha, népessége 147 fő (Lacz­kó 9). | 1983: ~: lakosságát *oroszok*nak tartják, nyelvüket *tót*nak nevezik (Petercsák 1998: 239). | 1985: ~: határa 444 hektár, 119 lakos (Hnt). | 1995: ~: a pálházi körjegyzőséghez tartozó köz­ség 121 lakossal, 38 házzal, 41 lakással, Újhelytől 18 km-re (Hnt 88,319).  1784: *Filke-Háza:* falunév (KatFelm). | 1860: ~: településnév (Kat Felm). | 1875-6: ~ (KatFelm). | 1928: ~ (Kat75).  A Philippusnak van egy *Fili* alakja, ennek *-ke* kicsinyítőképzős változata a *Filke.* 1252/1413: *Fyl­ke* *Philke* a Bogát-Radván nemzetségből Zemp­lénben (ÁrpOkm 6:444;7:345;11:384). (Pais: A la­tin Philippus magyar származékai MNy. 21:113). # 7, 9, 11, 21, 101.

**Fülkeháza**  *Filkeháza.*

<s100>

A belterület nevei

**Alsó-híd**  1969: ~, -*ra*: híd a falu belterületén, az *Alvég*en.  1985: *alsó híd:* lakodalomkor itt kerékkötő láncot kötnek az úton keresztül a menet megállítása céljából (Petercsák 112). # 101.  *Híd; Felső-híd.*

**Alsó-kút** közkút a híd mellett, a *Szug* elején.  1983: ~ (Petercsák 60). # 101.  *Felső-kút.*

**Általános iskola** *Iskola*.

**Alvég**  1963: ~, -*be*: falurész az iskolától Pháza felé.  1985: ~: „Elindultunk az *Alvég*bül, hát mentünk egész a *Fölvég*be” (Petercsák 68, 80). # 101.

**Belsőség**  1967: ~ (K67): a község belterülete.

**Buszváró**  1996: *buszváró* (BtTk). # 101.

**Felső-híd**  1969: *Fölső-híd, -ra:* a falu É-i végénél, a *Felvég*en.  *Alsó-híd.*

**Felső-kút**  1969: ~-*kut, -ra*: közkút, a pásztorház mellett.  1983: *Fölsőkút* (Petercsák 60). # 101.  *Alsó-kút.*

**Felvég**  1968: *Fölvég, -be:* falurész az iskolától Komlós felé.  1985: „mentünk egész a *Fölvég*be” (Petercsák 68,80). # 101.  *Alvég.*

**Főutca**  1963: *Főucca, -ra*. # 101.  *Rózsa Ferenc utca.*

**Görög katolikus templom**  *Templom.*

**Híd**  1866: „Legfontosabb *hid*ak az ujhelyi vonalon... a *Filkeháza* és *Pálháza* mellettiek 3-4o hosz­szaságban” (Korponay 262). A falu belterületén lévő vasbeton hidat 1999-ben felújították, szélesítették.  *Alsó-híd.*

**Iskola**  1968: ~, -*ba*: a falu központjában.  1939: *Iskolái:* egy gk. népiskola és egy gk. általános továbbképző (Csíkvári 178).  1996: *ált. isk.* (BtTk). # 101.  *Felvég.*

**Kocsma**  1826: „bent a helységben egy rosz *korcsmaház*, hozzáragasztott pálinkaházzal és is­tállóval (Éble-Pettkó 1911:272).

**Közút**  1996: *közút* (BtTk).

**Krajnicsék előtti tér**  1985: ~: a falu felső részén, olykor itt tartották az aratási bált az 1930-as évekig (Petercsák 68). # 101.

**Parókia**  1996: ~ (BtTk). # 101.

**Pásztorház**  1968: ~, -*ba, .-hoz*: a falusi pásztor (kondás) háza. A jellegzetes boronafalú Rózsa u. 24. sz. házról 1968-ban készült a fényképfelvétel; az épületet azóta lebontották. # 101.  *Temető-köz.*

**Pázsit**  1985: ~: térség az *Alvég*en, az 1930-as évekig olykor itt tartották az aratási bált (Petercsák 68). # 101.

**Rózsa utca**  *Rózsa Ferenc utca.*

**Rózsa Ferenc utca**  1969: *Rózsa Ferenc ucca, -ba:* a falu főutcája.  1996: *Rózsa Ferenc u.:* utca (Tkv). | 1996: *Rózsa u.:* utca (Tkv).  1996: ~ (BtTk). # 101.  *Főutca; Országút.*

**Szug**  1963: ~, -*ba*: falurész, négy ház a hídtól vezető út két oldalán. # 101.  *Ulica.*

**Temető**  1968: ~, -*re*: a község temetője.  1985: ~: a falu É-i felében, a legelő szélén van, sövénnyel kerített terület (Petercsák 131).  1977: ~ (Bv). | 1996: *temető* (BtTk). # 101.

**Temető köz**  1968: ~, -*be*: három házból álló falurész a *Pásztorház*nál, a temető felé. # 101.

**Templom**  1968: ~, -*ba, -hoz:* g. k. templom*.*  XVIII: *R. k.* [!] *templom:* kis, homlokzat elé befogott toronnyal (Genthon-Szentiványi 102). | 1786: *görög katolikus templom:* fölépült, egyik harangja 1661-ből származik (Petercsák 1998:236-7). | 1804: a jelenlegi ~-ot építeni kezdik, 1813-ban fejezték be, 1907-ben felújították, ikonosztázt állítottak (Petercsák 1998:237). | 1961: *R. k.* [!] *templom:* kis, homlokzat elé állított toronnyal, 18. sz.-i (Genthon 1961:96).  1996: ~ (BtTk). # 101.

**Templom mellett**  1968: ~: falurész, a templomdombi földek. 1974: ~: falurész és szántó (U 252). # 101.

**Ulica**  1968: ~, -*ba*: a *Szug*ba vezető utca. Jelentése szlovákul: 'utca'. # 101.

**Vízimalom**  1826: *vizi lisztelőmalom* a falu végén két kőre, istállóval, csűrrel (Éble-Pettkó 1911:272).

<s102>

A külterület nevei

**Alsó-Bika-rét**  1968: ~, -*re*: a közbirtokosság kaszálója a *Bisó* felé.  *Bika-rét; Felső-Bika-rét.*

**Alsó-csapás**  1968: ~, -*ba*: domb, szántó az út D-i oldalán; ezen a részen kivágták a fákat, va­lószínűleg innen kapta a nevét.  1874: *Alsó csa­pási* (U 252). | 1967: *Alsó csapás* (K67).  *Felső-csapás.*

**Alsó-erdők**  1828: *füzéri alsó erdők*: *Feháza* és más községek marháikat itt legeltethetik (Pe­tercsák 1998: 104). A füzéri várbirtokhoz tartozó erdőségek közös gyűjtőneve.

**Alsó-földek**  1854: *Radvanyi féle Alsó földek* (C). | 1872: *Alsó földek* (U 251). | 1977: *Alsó földek* (Bv). # 101.  *Felső-föld.*

**Alsó-kenderföld**  1963: *Alsó*-*kenderfőd, -re*: szántó a falu alsó végén, kendert termesztettek itt.  1854: *Also Kender földek:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1996: *Alsó kenderföld* (BtTk). # 101.  *Felső-kenderföld; Kenderföld.*

**Alsó-kenderföldek**  *Alsó-kenderföld.*

**Alsó kereszt**  1968: ~, -*hez*: útmenti feszület Pháza felé.  *Felső-kereszt.*

**Alsó-poddomki**  1872: (U 251). | 1977: *Alsó Poddomki* (Bv). | 1996: *Alsó Poddomki* (BtTk). # 101.  *Felső-poddomki; Poddomok.*

**Alsó-pomerki**  *Alsó-pomirki.*

**Alsó-pomilki**  *Alsó-pomirki.*

**Alsó-pomirki**  1969: *Alsó-pomilki, -ba*: dombos szántó.  1854: *Alsó Pomerki:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: *Alsó pomirki* (U 251); 1874: *Alsó pomirki* (U 252). | 1967: *Alsó Pomirki* (K67). | 1977: *Alsó pomirki* (Bv). # 101.  *Felső-pomirki; Pomirki.*

**Alsó-rétek**  **P**: *Alsórétek*: réti dűlő (1865).  *Alsó-rétek; Középső-rét.*

**Aszunta pataka**  *Szonta-patak.*

**Bánya-hegy**  1854: *Bánya Hegy:* dűlő (C VI-102 106.d).

**Bánya-parlag**  *Bányi-parlag.*

**Bányi-parlag**  1854: *Bánya Parlag:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). # XII, 21, 101.

**Bariska-dűlő**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1997: ~ (Tt97). # XII, 21.

**Bika-rét**  1968: ~, -*re*: a közbirtokosság kaszálója, az ott termett széna a bikáé, a kaszálás közmunkával ment.  *Alsó-Bika-rét; Felső-Bika-rét.*

**Bisó**  1968: ~, -*ba*; *Bisó-rét, -re*: kaszáló a patak mentén, Pháza felé.  1875: a *Bisó* *dűlő*ben *Falurét*et mértek ki a bika részére (Petercsák 1998: 130).  1854: *Bisó és Középső felső Rét:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: ~ (U 251); 1874: ~ (U 252). | 1929: ~ (Kat75). | 1974: ~: patak (Tt). | 1980: *Bisó-patak* (Tt). | 1980: ~ (MFT).  *Alsó-Bika-rét; Rét.*

**Bisó-dűlő**  *Bisó.*

**Bisó-patak**  1963: ~, -*hoz, -ra*; *Füzéri-patak*: patak; a falu aljáig *Füzéri-,* onnan *Bisó-patak*nak nevezik.  1264/1324: *Wyzkopathaka:* Bózsva határában említett patak (HA. 1997:24).  1872: *Bisó patak* (U 251); 1874: *Bisó patak* (U 253). | 1875-6: *Biso patak, Bisó p.* (KatFelm). | 1969: ~ (Kat10). | 1977: *Bisó patak* (Bv). | 1996: *Bisó patak* (BtTk). # XII.  *Mocsárka; Pusztinya.*

**Bisó-patak völgye**  1984: *Bisó-patak völgye:* Fháza fölött (Simon 26).

**Bisó-rét**  *Falu-rét.*

**Bisó-út**  1968: ~, -*ra*: a *Bisó-rét*re vezető út.

**Cinke-dűlő**  1953: *Cinke dűlő:* a *Kunyin-hegy* alatt, legelőjén rideg gulyát tartottak (Dankó).

**Csapás**  1872: ~ (U 251); 1874: ~ (U 252, U 253).  *Alsó-csapás; Felső-csapás; Marha-csa­pás; Roháj-tag.*

**Csapás-gödör**  1968: ~, -*be*: vízmosás a *Csapásút* mellett.

**Csapásút**  1968: ~, -*ra*: igen meredek, partos; a *gödör-közi* és a *falpataki* részt kötette össze. *Tag.*

**Cserjés**  1980: *Csorjés* (MFT).

**Cserjés-legelő**  1969: ~ (Kat10). | 1980: (Tt). # XII.

**Debra**  1969: ~, -*ba*: vízmosás, kaszálják is, helyenkint fával benőtt; a *Hosszú-föld* és a *Gödör-köz* között.  **P**: ~: szántó dűlő (1865).  *Dobru.*

**Debra-gödör**  *Hosszú-gödör.*

**Derék-földek**  1980: (Tt). | 1980: (MFT). | 1997: ~ (Tt97). # 21.

**Dobogó**  1963, 1968: ~, -*ra*: domb, erdő; ha valaki végigmegy rajta, akkor dobog a föld; a falubeliek azt tartják, hogy egy hatalmas alagút van alatta, melyet Rákóczi fúratott, s amely a füzéri várból vezet a pataki várba, menekülésre használhatták.  **P**: „A község felsőbb végén emelkedő domb sajátos természetü, a rajta keresztül futó ország uton haladó kocsi alatt, sajátszerü dobogás hallatszik, honnét *Dobogó domb* nevet visel” (1865). | 1985: ~: mindenszentekkor a férfiak csipke- vagy mogyoróvesszőket hoztak innen az erdőből; „A *Dobogó*n mindég voltak ijesztők a ke-

<s103>

resztútnál. Ott az embert mindég megvezették a rossz lelkek, az indzsimirok” (Petercsák 64,78).  1854: ~:dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: ~ (U 251); 1874: ~ (U 252). | 1967: ~ (K67). | 1969: ~ (Kat 10). # XII, 101.  *Keskeny-föld; Széles-földek.*

**Dobogó alja**  1854: *Dobogó allya:* dűlő (C VI-102 106.d).

**Dobogó-domb**  *Dobogó.*

**Dobru**  **P**: ~: szántóföldi dűlő (1865).  1969: *Döbri*: Kbózsva felé (Kat10). # XII.  *Debra.*

**Döbri**  *Dobru.*

**Fal-patak**  *Falu-patak.*

**Fal-pataki-rész**  1968: ~, -*be*: völgy, domb­oldal, szántó, a patak mellett elterülő határrész.  *Falu-patak.*

**Falu-patak**  1963: ~, -*ra, -hoz*; *Fal-patak:* pa­tak a falu melletti domb alatt.  1971: ~: a néphit szerint „ha a patakban kovakövet látunk, ne vegyük fel, mert jég fog esni” (Kováts 354). | 1983: *Patak:* vízkereszt napján a pap a patakot is megszentelte, s ezután az állattartók igyekeztek minél előbb megitatni belőle a marhákat, mert az szerencsét jelent (Petercsák 61). | 1985: *Falpatak:* az a hiedelem élt. hogy Vízkereszt éjfélkor borrá válik a víz a patakban (Petercsák 68,74).  1872: *Fal patak* (U 251); 1874: *Falu patak* (U 252). | 1875-6: *Falu patak* (KatFelm). | 1928: *Falu p*. (Kat75). | 1969: ~ (Kat10). | 1974: *Falu-p.* (Tt). | 1977: *Fal patak* (Bv). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). # XII, 21, 101.  *Fal-pataki-rész.*

**Falu-patak-dűlő**  1969: ~ (Kat10). # XII.

**Falu-rét**  1875: a *Bisó* és *Ortás* dűlőben *Falurét*et mértek ki a bika részére (Petercsák 1998: 130).

**Felső-Bányi-parlag**  1854: *Felső Bányi Parlag:* dűlő (C VI-102 106.d). # 101.  *Bányi-parlag.*

**Felső-Bika-rét**  1968: *Fölső-Bika-rét*, -*re*: a közbirtokosság kaszálója, az *Ortás*ban.  *Alsó-Bi­ka-rét; Bika-rét.*

**Felső-csapás**  1968: *Fölső-csapás*, -*ra*: dom­bos szántó, az úttól É-ra; ezen a részen kivágták a fákat.  1874: *Felső csapási* (U 252). | 1967: *Felső csapás* (K67).  *Alsó-csapás; Csapás.*

**Felső-föld**  1854: *Felső föld:* dűlő (C VI-102 106.d). # 101.  *Alsó-földek.*

**Felső-kenderföld**  1963: *Fölső*-*kenderfőd, -re*: szántó a falu felső végén, kendert termesztettek itt.  1854: *felső Kenderföld:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1977: *Felső kender földek* (Bv). # 101.  *Alsó-kenderföld; Kenderföld.*

**Felső kereszt**  1968: ~, -*hez*.  *Alsó-kereszt.*

**Felső-nyomás**  1809: „a Határnak Radvány felől való részén a *Felső Nyomás*ban *Kő kut* nevezetű Remantiális földeket birnak a Lakosok árendába, mellyek tesznek 14 4/8 holdat” (KLt Lad. 87. No. 84: 36).

**Felső-poddomki**  1872: *Felső poddomki* (U 251); 1874: *Felső poddomki* (U 252). | 1977: *Felső Poddomki* (Bv). | 1996: *Felső Poddomki* (BtTk). # 101.  *Alsó-poddomki; Poddomok.*

**Felső-pomerki**  *Felső-pomirki.*

**Felső-pomilki**  *Felső-pomirki.*

**Felső-pomirki**  1968: ~: *Felső-pomilki:* dombos szántó; a két *Pomilki* a kajati út két oldalán van.  1854: *Felső Pomerki:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: *Felső pomirki* (U 251); 1874: *Felső pomirki* (U 252). | 1967: *Felső Pomirki* (K67). | 1977: *Felső pomirki* (Bv). # 101.  *Alsó-pomirki.; Pomirki.*

**Felső-rét**  1854: *Bisó és Középső felső Rét:* dűlő (C VI-102 106.d).  *Alsó-rétek; Középső-rét.*

**Filkeházi-szállás**  1793: *Fülkeházi Szállás:* hegy (Füzéri jár ir).

**Filkeházi-völgy**  1953: *Filkeházi völgy:* marhalegelő (Dankó). | 1976: *Filkeházi völgy:* völgy a falutól 4-5 km-re, Kbózsva mellett, idehajtották legelni a tinókat és az ökröket a tavaszi munkák befejezése után(Petercsák 1998:89-90,105).

**Filóci-szőlőhegy**  1944: *Filóci szőllőhegy*: kült. lakott hely (MHnt).

**Füzéri-patak**  1968: ~, -*ra, -hoz*: völgyben patak, szántó, kaszáló; most a füzérieké.  1809: „vagyon... az ugy nevezett *Füzéri Patak*on épült Vizi Malma” (KLt Lad. 87. No. 84:12).  1854: *Füzéri Patak:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: *Füzéri patak* (U 251); 1874: *Füzéri patak* (U 252). | 1967: *Füzéri patak* (K67).  *Bisó-patak; Malom-kert.*

**Füzéri várrom**  **P**: „1/4 orányira fekszik ide [a *Dobogó*hoz] a *Füzéri vár rom*” (1865)

**Gebnyicske**  *Zsellérke.*

**Gödör**  *Gödör-köz.*

**Gödör-köz**  1963: ~, -*be*: partoldal, szántó egy gödör és a *Falpatak* között, több részből áll. A *Gödör* a választóvonal a *Hosszú* és a *Gödör-köz* között; a *Gödörköz* egyik része a *Debra*.

**Gyümölcsös-kert**  1809: „A *Malom* körül lévő *Gyümöltsös* 4 Jugerumnyi Capacitásu kerteket a Molnár birja árendába Szilva, Alma, Körtvély, Medgy és Cseresznye fák vannak benne” (KLt Lad. 87. No. 84:39).

**Hajcsárút**  1969: ~ (Kat10). # XII, 101.

[**Határos települések**]  **P**: *Filkeháza* község határos *Pálháza, Radvány, Kis Bosva, Nyiri, Ka-*

<s104>

*­jata* és *Komlos* községekkel (1865).  1977: ~: *Füzér, Füzérkajata, Füzérradvány, Pálháza, Füzérkomlós, Nyíri, Kisbózsva* (Bv).

**Hosszú**  1963: ~, -*ba*; *Hosszú-fődek, -re*: szántó dombon, a Pálházi Tsz műveli 1961 óta; nevét onnan kapta, hogy itt hosszú földdarabok vannak.  1874: *Hosszu földek* (U 252). | 1967: *Hosszú földek* (K67).  *Debra; Jerocska; Középső-hosszó-földek.*

**Hosszú-földek**  *Hosszú.*

**Hosszú-gödör**  1968: ~, -*be*; *Debra-gödör, -be:* e két, egymásba futó gödör között van a *Gödör-köz*.

**Irtás**  *Ortás.*

**Jarocska**  *Jerocska.*

**Jerocska**  1963: ~, -*ba*; *Jarocska, -ba*: partoldal, szántó; a ~ és a *Hosszú-földek* mellett folyt egy patak, a ~ ennek neve volt, valamikor végig csörgedezett benne víz a legelőről.  1983: *Ja­rocska:* szláv elnevezés (Petercsák 1998:239). | 1985: *Jarocska* (Petercsák 10).  1874: *Járocska* (U 252). | 1967: *Járocska* (K67). ’Patakocská’-t jelent szlovákul.  *Mocsárka.*

**Jerocska-gödör**  1968: ~, -*be*: gödör, kaszálják, itt csörgedezett a víz.

**Kajati keresztút**  1985: ~: ott táncolnak Luca-napkor a boszorkányok (Petercsák 73). A falu D-i végénél van Fkajata felé az útelágazás.

**Kánya-hegy**  1963: ~, -*re*, -*be*: domb, legelő, szántó, erdő; a madárról kapta a nevét.  1953: *Kányahegy:* a község legelője volt itt (Dankó). | 1979: *Kányahegy:* ide járt legelőre a csorda (Pe­tercsák 1998:126).  1872: *Kánya hegy* (U 251); 1874: *Kánya hegy* (U 252). | 1967: *Kánya hegy* (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~: 237 m (Tt). | 1980: ~ (MFT). # XII, 21, 101.  *Léniák; Úrbéri legelő.*

**Kánya-hegy alja**  1968: ~ *ajja, -ba*: rét.  1854: *Kánya Hegy allya:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: *Kánya hegy allja* (U 251); 1874: *Kánya hegy allja* (U 252). | 1967: *Kánya hegy alja* (K67). | 1977: *Kánya hegy alja* (Bv). # 101.

**Kánya-hegyi-gödör**  1968: ~, -*be*: vízmosásos, bokros legelő; van itt vagy négy gödör.

**Kánya-hegyi-út**  1968: ~, -*ra*: a *Kánya-hegy­*re vezet*.*

**Kenderföld**  1968: *Kenderfőd, -re:* szántó, la-pos fekvésű.  1854: *Kenderföldek:* dűlő (C VI-102 106.d). # 101.  *Alsó-kenderföld; Felső-ken­derföld.*

**Kenderföldek**  *Kenderföld.*

**Kerestalló**  1985: ~ (Petercsák 10).  *Köles-tarló.*

**Keresztút**  1985: ~: a *Dobogó*n, ott táncolnak Luca-napkor a boszorkányok (Petercsák 73). A falu É-i végétől továbbhaladva jutunk a Fkomlós, Füzér, Pfalu felé elágazó útkereszteződéshez.

**Kert alja**  1968: *Kertajja, -ba:* domboldalon gyümölcsös, szántó, a kertek fölötti rész a *Tető* alatt.  1967: *Kertalja* (K67). | 1969: ~ (Kat10). # XII, 101.

**Keskeny-föld**  1968: *Keskeny-főd, -be; Keskeny-fődek, -re:* szántó a *Dobogó* D-i, s részben Ny-i oldalán.  1854: *Keskenyföld:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: *Keskeny föld* (U 251); 1874: *Keskeny föld* (U 252). | 1967: *Keskeny föld* (K67). | 1977: *Keskeny föld* (Bv).  *Széles-földek; Tető.*

**Keskeny-földek**  *Keskeny-föld.*

**Kis-hegy**  *Kis-hegy alja.*

**Kis-hegy alja**  1968: *Kishegy ajja, -ba; Szkalkajja, -ba*.  1872: *Kis hegy allya* (U 251); 1874: *Kis hegy allya* (U 252). | 1967: *Kis hegy alja* (K67).  *Szkalka alja.*

**Kis-ortás**  *Perjés.*

**Kis-perjés**  *Ortás.*

**Korom-hegy**  1963: ~, -*re*: hegy.  1972: *Koromhegy:* alatta van a *Szkalkaalja* nevű legelő, itt legeltetett a kondás (Petercsák 1998:50).  1875-6: *Korony h.* (KatFelm). | 1969: ~ (Kat10). # XIII.  *Kis-hegy; Szkalka alja.*

**Kosár**  1972: „A disznókat éjszakára egy *Kosár* nevű *völgy*be hajtották” (Petercsák 1998:54).  1874: ~ (U 253).

**Kosár-völgy**  *Kosár.*

**Köblös-dűlő**  1969: ~ (Kat10). | 1997: ~ (Tt97). # XII, 21.

**Kő-kút**  1809: „a *Felső Nyomás*ban *Kő kut* nevezetű Remantiális földeket birnak a Lakosok árendába, mellyek tesznek 14 4/8 holdat” (KLt Lad. 87. No. 84:36).

**Köles-tarló**  1963: *Kölestalló, Kerestalló, -ra*: szántó, itt valamikor kölest termesztettek, másik neve *Pomirki*.  1969: *Köles-talló* (Kat10). | 1997: ~ (Tt97). # XII, 21.  *Kerestalló.*

**Közép-domb**  1854: *Közép Domb:* dűlő (C VI-102 106.d).

**Közép-hosszú-föld**  *Középső-hosszú-földek.*

**Közép-mező**  **P**: *Közép mező:* szántó (1865).

**Középső-rét**  1854: *Bisó és Középső felső Rét:* dűlő (C VI-102 106.d).  *Alsó-rétek; Felső-rét.*

<s105>

**Középső-hosszú-földek**  1854: *Közép hosszú föld:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: *Középső hosszú földek* (U 251). | 1977: *középső hosszú földek* (Bv). # 101.  *Hosszú.*

**Közös legelő**  1826: ~: 239 és fél hold (Éble-Pettkó 1911:271).

**Kucsera-gödör**  1968: ~, -*be*: a falu végén lévő gödör; egy Mizsák nevű ember gúnyneve a Kucsera, neki volt ott földje.

**Kunyin-hegy**  1953: ~ (Dankó).

**Léniák**  1968: ~, -*ra, -ba*: domboldalon legelő, illetve az erdőben kivágott széles, egyenes sávok a *Kánya-hegy*en.

**Liget**  1968: ~, -*be*: a *Vidumánc* hiv. neve.

**Malom**  1809: „A Falun fellül Észak felé vagyon a Mlgos Uraságnak egy Lisztelő kőre, kő Fundamentumra, Talpfákra, kötésekre, patitsos, tapaszos Falakra, fa kéményre, Bikfa Zsindelyre az ugy nevezett *Füzéri Patak*on épült *Vízi Malma*: áll egy szobából és Pitvarból, mellyis a Molnárnak lakásul szolgál, jó állapotban vagyon” (KLt Lad. 87. No. 84:12).  1874: (U 252).

**Malom-kert**  1968: ~, -*be*: lapos rét; vízimalom volt itt, melyet a *Füzéri-patak* hajtott).

**Marha-csapás**  1874: *Marha csapás* (U 252).

**Mélyút**  1968: *Méjjut, -ba*: a *Fal-patak*ba vezető bemélyített út, a kereszttel szemben, a *Papi-földek* végében.

**Mocsárka**  1963: ~, -*ba*: lapos szántó, a *Bi­só-patak* és az országút közötti rész, a *Zsellérké*től Pháza felé; valamikor mocsaras volt.  1985: ~ (Petercsák 10).  *Zsedljárka.*

**Nagy-föld-dűlő**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). # XII.

**Nagy-ortás**  1920: *Nagyortás*: a Károlyiaké (Úr 20).  *Ortás.*

**Nagy-perjés**  *Perjés.*

**Nagy-út alja** 1997: ~ (Tt97). # 21.

**Nyiladék**  1977: ~ (Bv).

**Nyíri út**  1854: *Nyíri út:* dűlő (C VI-102 106.d). A szomszédos falu, Nyíri felé vezet.

**Országút**  1969: ~, -*ra*: a falu főutcája. | 1866: „Az országútakon 1850-ik évtől következő újítások és átalakítások eszközöltettek: Az ujhelyi vonalon Zsadány, Szkáros, *Hollóháza*, *Komlós* és *Filkeházá*n át egészen új útvonal készült, melynél a nagy meredekségek és lejtőségek egészen mellőztettek” (Korponay 263).  *Rózsa Ferenc u.*

**Ortás**  1968: ~ -*ra*; *Ortvány*, -*ba*; *Irtás, -ra*: lapos rétek, egykor a pap használatában; ezen a területen kiirtották a bokrokat, fákat, cserjéket.  1875: *Ortás dűlő:* 2,47 hold *Falurétet* mértek ki a bika részére (Petercsák 1998:130).  1854: ~:dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: ~ (U 251); 1874: ~ (U 252). | 1967: ~ (K67). | 1977: ~ (Bv). # 101.  *Felső-Bika-rét; Kis-ortás; Nagy-ortás; Sztavlina.*

**Ortás-dűlő**  *Ortás.*

**Ortvány**  *Ortás.*

**Papi-földek**  1968: *Papifődek*: a keresztnél.  *Mélyút.*

**Pap tagja**  *Papi-földek; Roháj-tag; Tag.*

**Patak**  *Falu-patak.*

**Perecse-bükk**  1980: ~ (MFT).

**Perjés**  1968: ~, -*be*; *Kis-perjés, Nagy-perjés:* falurész, a községen kívül esik, a Pháza felőli szélen épült négy ház, az ott lakók nevezték el.

**Poddomok**  **P**: ~: szántóföldi dűlő (1865).  1854: *Podoniki*:dűlő (C VI-102 106.d). # 101.  *Alsó-poddomki; Felső-poddomki.*

**Podoniki**  *Poddomok.*

**Pomilki**  *Pomirki.*

**Pomirki**  1985: ~: szláv eredetű földrajzi név (Petercsák 10).  *Alsó-pomirki; Felső-Pomirki; Köles-tarló.*

**Pusztafalusi-patak** 1874: *Pusztafalusi patak* (U 252). | 1875-6: *Pusztafalusi p*. (KatFelm). | 1977: *Pusztafalu patak* (Bv). Pfalu felől folyik.

**Pusztinya**  1968: ~, -*ba*: rét a *Bisó-patak* oldalán; régén a falu végén volt négy nagy ház, ez a kis telep teljesen elpusztult, innen a neve.  1985: ~: szláv eredetű földrajzi név (Petercsák 10). A szlovák ’puszta’ jelentésű közszóból.  *Szád.*

**Radványi-féle alsó-földek**  1854: *Radvanyi féle Alsó földek:* dűlő (C VI-102 106.d). # 101.

**Rét**  1963: ~, -*re*: kaszáló, a *Bisó* mellett.

**Rétföld-dűlő**  1969: *Rét-föld-dűlő* (Kat10). | 1980: *Rét-föld-dűlő*(Tt). # XII, 21.

**Roháj-tag**  1968: ~, -*ba*: dombon szántó a *Csapás*tól és a *Pap tagjá*tól É-ra; egy nagygazdáé volt, a postamestertől vette régen. Egykori tulajdonosáról kaphatta nevét.

**Som-hegy**  1968: ~, -*re, -be*: hegy *Kishuta* mellett; D-i és Ny-i oldalán volt a filkeháziak erdeje.  1953: *Somhegy*en: Pháza fölött, közbirtokossági erdő (Dankó). | XX: *Somhegy:* *Pálháza* fölött emelkedik,itt volt Fháza közbirtokossági erdeje, ahol makkoltattak, 4-5 km-re a falutól, ezért nem járhattak haza naponta az állatok (Petercsák 1998:54, 108). 1874: *Somhegy*: hegy (U 253).

<s106>

**Som-hegyi-kő**  1968: ~, -*re*: a kőben egy patkónyomhoz hasonló bemélyedés van; a monda szerint egyszer Rákóczi lovagolt a pataki várból a füzéribe, ezen a kövön állt meg pihenni, lova patkója mélyedt a köbe.

**Som-patak** 1874: *Sompatak* (U 253). | 1928: *Sompatak* (Kat75).

**Szád**  1969: ~, -*ra*: lapos, domboldal, kaszáló, gyümölcsös, a *Pusztinyá*val szemben, a patak túloldalán; Szada bácsi lakott ott. A népetimológiával ellentétben inkább köznévi eredetű lehet: ’nyílás’ értelemben.

**Száraz-patak**  1963: ~, -*ba*: egykori patak medre helyén szántó, legelő; a terület mocsaras, vizes.  1980: ~ (Tt).

**Száraz-pataki-út**  1968: ~, -*ra*: az egykori patak medre mellett vezető út.

**Száraz-patak-völgy** 1997: *Száraz-p. völgy* (Tt97). # 21.

**Széles-föld**  *Széles-földek.*

**Széles-földek**  1968: *Szélesfődek, Széles­főd, -be:* szántó a *Dobogó* NY-i részén.  1854: *Szé­lesföld:* dűlő (C VI-102 106.d). | 1872: *Széles föld* (U 251); 1874: *Széles föld* (U 252). | 1967: *Széles föld* (K67). | 1977: *Széles föld* (Bv). |1996: *Széles föld* (BtTk). # 101.  *Keskeny-föld; Tető.*

**Szkalka**  *Korom*-*hegy; Szkalka alja.*

**Szkalka alja**  1963: *Szkalka ajja, -ba; Szkal­kala, -ba; Kis-hegy ajja, -ba:* a *Korom-hegy* alatt elterülő sík terület, 'kőszál'-at jelent, mivel a *Korom-hegy* köves.  1953: ~: a község legelője volt itt (Dankó). | 1972: *Szkalkaalja:* legelő a *Koromhegy* alatt, egyik részén legeltetett a kondás (Pe­tercsák 1998:50,126). | 1985: *Szkalkaalja:* szláv eredetű földrajzi név (Petercsák 10). A „szikla’ jelentésú szlovák közszóból.  *Kis-hegy alja.*

**Szonta**  1963: ~, -*ba*: domboldal és lapos, kaszáló és szántó; a *Szonta-patak* környékét nevezik így.  1953: ~: a község legelője volt itt (Dankó). | 1979: ~: legelőre ide járt a csorda (Petercsák 1998: 126). | 1985: ~: szláv eredetű földrajzi név (Peter­csák 10).  1854: ~:dűlő (C VI-102 106.d). | 1874: ~ (U 252).

**Szonta-patak**  1968: ~, -*ra*: patak, kenderáztatók vannak a medrében.  1264/1324: *Azun­thapathaka:* Bózsva határában említett patak (HA. 1997: 23). 1997: *Szonta-p*. (Tt97). # 21.

**Szonta-völgy**  1969: ~ (Kat10). # XII.

**Sztaglinc**  1953: ~: a község legelője volt itt (Dankó). | 1979: ~: az itteni legelőre járt a csorda (Petercsák 1998:126).

**Sztavlina**  1969: ~, -*ra*; *Úrbéri legelő, -re*: dombos legelő az *Ortás* mellett, a közbirtokosság használta.  1854: *Sztavlinecz:* dűlő (C VI-102 106.d). # 101.

**Sztavlinec**  *Sztavlina.*

**Tag**  1963: ~, -*ba*; *Pap tagja, -ba*: szántó dombon, a *Csapásút* két oldalán, a papé volt, 1944-ben mérték össze földjeit.

**Tarnóci-hegy**  1944: *Tarnóci hegy:* kült. lakott hely (MHnt).

**Tető**  1963, 1968: ~, -*re*: dombos szántó, egyrészt a falu melletti domb teteje, másrészt a *Keskeny-földek* és a *Széles-földek* együttes neve a falu és a *Szonta* között.  1969: ~ (Kat10). # XII, 21.  *Kert alja.*

**Tölgyfa**  1969: ~ (Kat10). # XII.

**Úrbéri legelő**  1968: *Urbéri legelő, -re*: legelő a *Kánya-hegy*en.  1967: *Úrbéri legelő:* a határ felső részén, a *Felső-Pomirki*nél, valamint a határ alsó részén, a *Kánya-hegy*nél (K67).  *Sztavlina.*

**Út alja**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). # XII.

**Vett-föld**  1969: ~: Pházánál (Kat10). # XII.

**Vidumánc**  1968: ~, -*ba*; *Vidumansz, -ba*: a *Füzéri-patak* völgyében rét, szántó; a gróf elvette 48-ban a kommesztáláskor, adott érte valami erdőt; később az uradalom eladta.  1985: ~: szláv eredetű földrajzi név (Petercsák 10).  *Liget.*

**Zártkert**  1977: ~ (Bv).

**Zsedljárka**  1968: *Zsellérke*, -*be*; *Zsednyár­ka, -ba; Gebnyicske, -be;* ~*, -ba:* lapos és domboldal, szántó, pótlás volt a *Kenderföld* végében; 12 zsellérhely volt itt, most már mások elörökölték.  1983: ~*:* szláv elnevezés (Petercsák 1998: 239). | 1985: „az idősebbek ma is *Zsedljárká*nak, zsellérek földjének nevezik”, szláv eredetű dűlőnév (Petercsák 10, 143).

**Zsednyárka**  *Zsedljárka.*

**Zsellérke**  *Mocsárka; Zsedljárka.*