##### nyíri

**Helyszíni gyűjtések:** 1969-ben: gyűjtő Deák Edit, Kiss Judit, Lakatos Erzsébet; adatközlő Balla Józsefné (\*1889) és Horváth Ferenc (\*1900). – 1978-ban: gyűjtő Gergely Julianna, Szikszai Edit; adatközlő Kecskés János. – 1998-ban: gyűjtő Kováts Dániel; adatközlő Kecskés János (\*1912) és Novák Ernő (\*1924). – A település megszerkesztett névtárát átnézte: Novák Ernő.

A település neve

**Nyíri**  1998: ~, -*be, -be, -ből, nyíri*: „eleinte ez a falu nem volt *Nyíri*, hanem *Nyirí*; a nyírfákról nevezték, a szántóföldek régen nyírjes erdők vóltak” (Kecskés).  XII: *Nyri:* királyi várbirtok (Csíkvári 1939:199). | 1270: *Nyri* (Csánki 1890:214, MHnt). | 1270/1272: *Nyri:* községnév; a *nyír* ’nyírfaliget, nyír­faerdő’ főnév -*i* képzős származéka (FNESz4: 2:256). | 1389: *Nyry*: Füzér várához tartozott (Csánki 1890:214). | 1389-1454: *Niry;* 1553: *Niry* (Maksay-Buzási). | 1427: *Nyry:* 29 lakott portája van, a Perényiek birtokában(Csíkvári 1939:199; Balassa 1964:173). | 1565: *Nyri:* Perényi Gábor birtokában, 4 ½ porta (Csíkvári 1939:199). | 1569: *Posso Nyry* (Balassa 1964:173). | 1626: *Nyrij* (Balassa 1964:13). | 1626: *Nyiri*: 35 jobbágy, 14 zsellér él itt (Éble-Pettkó 1911: 245). | 1715: ~: „in tres Campos” (Arch. Regn. Arch. Palatinale Archiducis Josephi Conscriptiones). | 1742: ~-ben 2 jobbágy (Éble-Pettkó 1911:259). | 1772: ~: „Szántóföldeink három nyomásra vannak felosztva, mellyeket jól megtrágyázván mindenféle őszi és Tavaszi veteményt megteremnek, az kövérítést mindaz által három negyed részben minden nyolczadik esztendőben, az egy negyed részben pedig minden ötödik esztendőben megkivánják és négy vonó marhával dolgoztatnak”; „Szántó földeink közöttünk nem lévén felosztva kinek 18, kinek 24 s 30. posonyi mérőnyi földje. Rétje pedig kinek három, kinek négy ember kaszálló vagyon” (MÁL, úrbéri iratok). | 1773: ~ (MHnt 235). | 1806: „*Nyiri* és *Kajáta* és a *Kápolnai praedium* is végérvényesen megnyerettetvén...” (Éble-Pettkó 1911: 266). | 1826: ~: e „Helységbeli lakosok Magyar és Orosz Nemzetbéliek. Vallásokra nézve Romai és Egyesült Görög Catholicusok és Reformátusok, szegény tehetségüek, vonó marhája mindegyik­nek többnyire 4. Urblis szolgálatjaiknak tellyesité­sében restek” (KLt, Birtokosztály). | 1826: *Nyiri:* a Károlyi család birtokában, 24 ľ úrbéri jobbágy­telken 35 házas gazda, 67 házas zsellér és 7 házatlan zsellér lakik; egy egész sessio 22 hold szántóföld és 6 kaszavágó rét (Éble-Pettkó 1911: 275). | 1832: „1808ik Esztendőben a’ Méltóságos Gróf Károlyi Familia ~ és *Komlós* egész Hejségét kezéhez vevé, 1809ik Esztendőbe az egész Határt fel mérette, a’ Földeket a’ Telkekhez mérsékelt mennyiségben osztotta ki az adó fizető Jobbágyságnak” (RA III 3/17). | 1851: „~, magyar falu, Abauj vmegyében, Füzérhez 1 órányira; 200 r. kath., 27. g. kath., 456 ref., 17 zsidó lak. Reform. anyaszentegyház. Határa dombos, de termékeny, erdeje különösen szép. F. u. gr. Károlyi István. Ut. p. Kassa” (Fényes 3:154). | 1857: ~: „földje általánosan véve nyirok, kavicsos és vadvizes, melly­ben őszi búzát és roszot, tavasszal pedig zabot, krumplit kevés főzeléket s igen ritkán kukoriczát termesztenek” (MÁL, úrbéri iratok). | 1858: ~: úrbéri birtok összesen 785 2/32 hold, ebből szántóföld 611 2/32, kaszáló 149 7/32 hold. Úrbérbe nem foglalt zsellérek: 32 13/32 hold. Irtások összesen 60 22/32 hold. Ref lelkész 19 11/32, ref. egyház 9 2/32 hold. Ref. tanító 6 25/32, r. k. tanító 11 21/32 hold (MÁL, úrbéri iratok). | 1896: ~: itt született Ónody András, azaz Angyal Bandi (Sziklay-Bo­rovszky 395). | 1898: ~: a IV. tc. alapján megállapított hiv. helységnév Abaúj-Torna vm. füzéri járásában; törzskönyvezve 1905-ben (Nvált 1997: 9). | 1900: ~: hivatalos helységnév (Hnt). | 1921: ~: a község kinyilvánítja, hogy Zemplén megyéhez kíván csatlakozni (Csíkvári 1939:23). | 1939: ~: kisközség a gönci járásban, területe 2900 kh, lakosa 579, 154 rk., 65 gk., 355 ref. és 4 izr. (Csíkvári 199). | 1973: ~: határa 1668 hektár, 633 lakos, 159 lakóház, 160 lakás (Hnt). | 1979: ~ területe 1668 ha, népessége 633 fő (Laczkó 9). | 1985: ~: határa 1646 hektár, 603 lakos (Hnt). | 1995: ~: a komlósi körjegyzőséghez tartozik; 476 lakos, 166 lakóház, illetve lakás (Hnt 88,567).  1784: *Niri:* településnév (KatFelm). | 1860: ~: településnév (KatFelm). | 1875-6: *Nyiri* (KatFelm). | 1928: *Nyiri* (Kat 75). | 1929: ~ (Kat75). # 7, 9, 11, 21, 237.

A belterület nevei

**Ady Endre utca**  1978: *Adi ucca, -ba*: utca.  1996: *Ady Endre u.*: utca (Tkv). # 237.

**Alsó-híd**  1978: ~, *-ra:* híd.

**Általános Iskola**  *Iskola.*

**Alvég**  1978: ~, -*re*: utca. | 1998: ~: falurész (Kecskés). # 237.  *Felvég.*

<S236>

**Áruház**  1976: *Áruh.:* bolt (Bv).

**Bolt**  1998: *Bót*, -*ba*: szövetkezeti üzlet és kocsma; régen *Hangya* bolt (Novák).

**Cselédház**  1826: ~: *Kápolná*n, az uraság majorságbeli épülete kamrákkal és istállókkal (Éble-Pettkó 1911:278).

**Csűr**  1809: „Csak ugyan a ház megett vagyon egy 7 ˝ öll hosszaságu, 4 ˝ öll szélességü Tölgyfa ágasokra Bikfa gerendákra épült és szalmával fedett *Csür*, mellynek oldalai sövénnyel vannak béfonva” (KLt Lad. 87. No. 84:15).

**Dózsa György utca**  1978: ~ *ucca, -ba*: utca.  1996: *Dózsa György u.* (Tkv).  1976: *Dózsa Gy. u.* (Bv). # 237.

**Felszabadulás utca**  1978: ~ *ucca, -ba*: utca.  1996: *Felszabadulás u.*: utca (Tkv).  1976: *Felszabadulás út* (Bv). # 237. # 237.

**Fölvég**  1978: ~, -*re*: utca. | 1998: : falurész, ahol mink lakunk (Kecskés). # 237.  *Alvég.*

**Füves-kert**  1826: *füveskert:* 3 hold területű urasági kert (Éble-Pettkó 1911:275).

**Hangya** 1998: ~: a szövetkezeti bolt helyi elnevezése (Novák). # 237. *Áruház; Bolt*.

**Irodaház**  1976: ~ (Bv).

**Iskola**  1998: ~, -*ba, -hoz*: az alsó tagozat ide jár még (Novák).  1939: egy rk. és egy ref. *népiskola*, rk. és ref. továbbképző (Csíkvári 199).  1976: *Ált isk.:* a *Rákóczi u.*-ban (Bv). # 237.

**Ispáni lakóház**  1826: ~: *Kápolná*n, az uraság majorságbeli épülete (Éble-Pettkó 1911:278).

**Ivókút**  1998: ~, -*ra*: a *Felszabadulás u.*-ban (Novák).

**Jágerház**  1826: *jágeri ház:* istállóval, pincével, gabonással (Éble-Pettkó 1911:275).

**Kápolna**  1998: ~, -*ba*: a r. katolikusok kápol­nája az egykori iskola épületében (Novák). # 237.

**Kertalja utca**  1978: *Kertajja ucca, -ba:* utca az egykori *Kert alja* dűlőben. # 237.

**Kocsma**  1998: *szövetkezeti bolt* és ~, -*ba* (Novák).  1826: ~: hozzá 3 hold szántó és 3 hold kaszáló; korcsmáltatási jus árendába adva (Éble-Pettkó 1911:275).

**Komlósi bekötőút**  1978: ~, -*ra:* út Fkomlós felé.

**Köz**  1998: ~, -*be*: utcácska (Novák).

**Községháza**  1976: *Közs. tan.* (Bv). # 237.

**Községi Tanács** *Községháza*.

**Kripta**  1998: ~, -*hoz*: a Csirke–Kandó családnak vólt kriptájuk, mikor én kisfiúcska vóltam; mink jártunk oda (Kecskés).

**Mesko-köz**  *Moskó-köz.*

**Moskó-köz**  1969: ~, -*be*: köz a *Zsidó temető* mellett, az itt lakó zsidóról nevezték el. | 1998: *Meskó-köz*, -*be*: „ezt a mi utunkat nevezték így” (Novák). # 237.

**Művelődési Ház**  1976: *Műv. ház* (Bv).

**Parókia**  1998: ~, -*ra*: ref. lelkészlak (Novák). # 237.

**Pecek**  *Pécek.*

**Pécek**  1969: ~, -*re*, *Pécke*: út; az itt élt zsidóról nevezték el, ma a cigányok lakhelye. | 1998: ~: falurész (Kecskés).  1936: ~: utca (At 1068). | 1958: ~: a falu két utcájának egyike (Újszászy 391).  1854: *Peczek* (U 778); 1881: *Peczek* (U 779). # 237.

**Péceki kút**  1998: ~, -*ra*: közkút (Novák).

**Pécke**  *Pécek.*

**Petőfi Sándor utca**  1978: *Petőfi ucca, -ba*.  1996: *Petőfi Sándor u.* (Tkv).  1976: *Petőfi S. u.* (Bv). # 237.

**Rákóczi Ferenc utca**  1978: *Rákóci út, -ra: Kápolna-tanya* felé vezet.  1996: *Rákóczi Ferenc u.* (Tkv).  1976: *Rákóczi F. u.* (Bv). # 237.  *Újsor.*

**Református iskola**  1998: ~, -*ba*: egykori is­kolaépület a ref. templom mellett (Novák). # 237.

**Református templom**  1998: *Templom*, -*ba*: ref. templom, 1802-be mikor Kápolnáról, a huszita templomokról hordták ide a köveköt, abból épült (Kecskés).  XVIII: *Ref. templom:* tornya a hajó jobb közepén; belül 1802-1804, megújítva 1895-ben (Genthon-Szentiványi 104). | 1802: *ref. temp­lom:* „a XV. sz. végén a csehek által a közeli *Kápolna-pusztá*n emelt és elüzetésük után elpusztult templom köveiből építették” (Sziklay-Borovszky 395). | 1802-4: ~ épült toronnyal; 1895-ben felújították, 1984-ben megemelték falait, új mennyezet és tető épült, elvesztette késő barokk stílusát, tornya 18 m magas (Várady 1989:227). | 1958: a *ref. templom*ot az elpusztult *Kápolna* község huszita templomának köveiből építették (Újszászy 391). | 1961: *Ref. templom:* épült 1802-ben, újítva 1895-ben (Genthon 2: 220). # 237.

**Sportpálya**  1976: (Bv).

**Szövetkezeti bolt**  1998: , -*ba*: üzlet és italbolt a falu központjában (Novák).  *Hangya; Kocsma.*

**Szug**  1998: ~, -*ba*: így is nevezik, de inkább *Zsibinye* (Kecskés).

<S238>

**Temető**  1998: ~, -*re*: a ref. temető; „1925-ig eddig épült ki a falu, utána kaptak az uradalomtól házhelyet, amikor megsüllyedt az a rész” (Kecskés).  1976: ~ (Bv). # 237.

**Temető felé**  1802: „A’ *temetőnek fele*”: rét a ref. prédikátor, illetve az iskolamester használatában (RA V 3/15).

**Templom**  *Református templom*.

**Újsor**  1998: ~, -*ra*: falurész, utca *Kápolna-tanya* fele (Kecskés). # 237. # 237.  *Rákóczi utca.*

**Vályús kút**  1998: *Válós kút*, -*ra*: a *Zsibi­nyé*n, „odajártunk vízért” (Novák); „bővizű forrás vólt; akkor a falusi lakosságnál az udvaron kevés kut vólt még, oda­mentünk itatni; nekünk is volt 6-8 db marhánk, és várnunk kellött egymásra, hogy sorra kerüljünk, hogy tudjak vizet húzni; az úgy szerepelt mint *Fölvég*” (Kecskés).

**Veteményeskert**  1802: „Vagyon a’ Paro­chiához tartozó *Veteményes kert*”: föld a ref. prédikátor használatában (RA V 3/15).

**Zsibinye**  1969: ~, -*re*: út, utca. | 1998: ~: „falurész, vólt ott jó kút, ivóvízér odajártunk, lila színű vize vólt” (Kecskés).  1936: ~: utca (At 1068). | 1958: ~: a falu két utcájának egyike (Új­szászy 391). # 237.

**Zsidó temető**  1969: ~, *be*: régi temető. | 1998: ~: „a *Zsbinyé*n, a kertek végében; Mólnár Józsi elsajátította, kertnek beültette” (Kecskés); „én még emlékszem, mikor az Arankát oda temették” (Novák). # 237.  *Moskó-köz.*

A külterület nevei

**Adorján-tető**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~: 584 m (Tt). # 21.

**Alsó-erdők**  1826: „egyébb Lábas Jószágaikat pedig a füzéri várhoz tartozó ugy nevezett *alsó* közös *Erdők*ben legeltetik” (KLt, Birtokosztály). | 1828: *füzéri alsó erdők*: *Filkeháza, Nyíri, Pálhá­za, Radványi Új Huta, Mátyásháza* községek mar­háikat itt legeltethetik (Petercsák 1998:104). A füzéri uradalomhoz tartó erdőségek összefoglaló neve.  *Köves-hegy.*

**Alsó-hegyek**  1826: „a Kaszálóknak egy része az *alsó Hegyek*ben is lévén” (KLt, Birtokosztály). A füzéri uradalomhoz tartó erdőbirtokok összefoglaló neve.

**Alsó-Kandó**  1998: ~, -*ba*: a *Kandó* része (Kecskés).

**Alsó-kötél**  1969: *Alsó-kötel*: sík szántó. | 1998: *Alsó-kötel:* a *Kötel* része, ami a faluhoz közelebb vólt az *Fölső-*, amarrébb pedig az *Alsó-kötel* (Kecskés).  1854: *Alsó Kötelek:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Alsó kötél* (U 778); 1881: *Alsó kötél* (U 779). | 1967: *Alsó Kötél* (K67). | 1976: *Alsó kötél*; *Felső alsó kötél* (Bv).  *Felső-kötél; Kö­tel.*

**Alsó-kötelek**  *Alsó-kötél.*

**Alsó-Mogyoróska**  1854: *Alsó Mogyoroska:* dűlő (C VI-102 126.d).  *Felső-Mogyoróska.*

**Alsó-rét**  1969: ~, -*re*: sík rét.  1854: *Alsó Rét:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: ~ (U 778); 1881: ~ (U 779). | 1969: ~ (Kat10). # XI.  *Felső-rét; Középső-rét.*

**Bajusz-dűlő** 1997: ~ (Tt). # 21.

**Balázs**  1969, 1978: ~: szántóföld, dombos. | 1998: ~, -*ba*: szántó (Kecskés).  *Balázs-föld.*

**Balázs-föld**  1969: -*főd, -re*: sík és dombos szántó.

**Bánya**  1936: : régen beszakadt; azt tartják, hogy még a rómaiak ásták ki, bányásztak benne; ez a beszakadt bánya kitört 30-40 évvel ezelőtt, vize forró volt és veres, elöntötte az egész vidéket; mellette hatalmas épületrom (At 1068).  1976: ~ (Bv).

**Bánya-völgy**  1969: -*vőgy, -be:* sík szántó, a legelő mellett; a mellette lévő hegyben aranyat kerestek, elég szerencsésen.

**Belsőség**  1967: ~ (K67).

**Benkenő-völgy**  1969: ~-*vőgy, -be:* sík szántó.

**Bereginye-gaz**  1969: *Beregnye-gaz*, -*ra*: sík szántó. | 1998: *Berekinye-gaz*, -*ra*: a gazdák legelője; volt közmunka ősszel is, tavasszal is, míg nem indultak a gazdasági munkák, a jog szerint kellett menni tisztítani a legelőt (Novák).  1802: „A’ *Berekenye gaz* alatt”: szántóföld a ref. prédikátor használatában (RA V 3/15).

**Beregnye-gaz**  *Bereginye-gaz.*

**Berkenye-gaz**  *Bereginye-gaz.*

<S239>

**Bér-hegy**  1969: ~ (Kat10). | 1997: *Bér-h.* (Tt). # XI, 21.

**Bertó-kút**  1978: ~*-kut, -ra:* forrás.

**Bika-rét**  1978: ~, -*re*: kaszáló, innen hordták a község bikájának a takarmányt. | 1998: ~: „a vasúti megálló fele; onnan kaszálták a füvet az apaállatoknak, közösen kaszálták, mindenkinek ki kellett állni annyi nap, ahány tehene volt; a mi előttünk való időben szántották, termeltek benne lóherét” (Kecskés).

**Biszka**  1998: ~, -*ba*: a *Meleg-ódal* végződése (Kecskés).  1854: *Biszke:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1855: ~(U 777); 1881: ~ (U 779).

**Biszka alatt**  1998: ~, *Biszka* *alá:* szántóföld (Kecskés).

**Biszka-erdő**  1978: ~, -*re*: erdő, a gazdáké volt. | 1998: ~: „a gazdáké volt, népiesen *Biszká­*nak mondtuk, ugyanakkor a térképen *Büszké*nek vólt írva; közösen termelték ki a gazdák, s azután nyílhúzással osztották el a fát, tehát jog szerint mentek nyilat, sorsot húzni” (Kecskés).

**Biszka pallaga**  1998: ~, -*ra*: sövénnyel volt lekerítve a rét mellett (Kecskés).

**Biszke**  *Biszka.*

**Bitó**  1969: ~ (Kat10). # XI.

**Bitó-mocsár**  1988: *Bitó mocsár:* az Egazd. területén (ETk).

**Bócér**  1854: *Boczér:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Bóczér* (U 778); 1881: *Bóczér* (U 779).

**Bócér-tető**  1976: *Boóc értető* (Bv).

**Bodza-völgy**  1858: „A *Malomhegy oldal*ba és *Bodza völgy*be 20 esztendő előtt irtattak” (Balassa 1964:178).  1854: *Bodzfa völgy* (U 778).

**Bodzafa-völgy**  *Bodza-völgy.*

**Bolond-tető**  1854: *Bolondtető:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Bolond-völgy**  1969, 1978: ~*-vőgy, -be:* sík szántó; nagyon magas volt a teteje, egyesek szerint ezért nevezték el így. | 1998: *Bolondvőgy:* „olyan terület volt, mint egy tekenő, és olyan meredek hogy ritka ökör vagy jószág volt, ami ott kibírt menni, mi azt gyalog műveltük, sokszor kapával kapáltuk meg, a jószágot kíméltük, krumplit ültettünk oda, és ha megraktuk a zsákot teli krumplival, a tetején megindult, és legurult a vőgybe a zsák, vagy ha tököt termeltünk, az is legorult a vőgybe” (Kecskés).  1858: „a *Bolondvölgy*be pedig vagy 20 esztendeje” irtattak (Balas­sa 1964: 178). | 1936: ~ (At 1068). 1854: *Bolondvölgy:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Bolond völgy* (U 778); 1881: *Bolond völgy* (U 779). | 1969: ~ (Kat10). # XI.

**Bolygósi-rét** 1997: ~ (Tt). # 21.

**Bózsva**   *Bózsva-patak.*

**Bózsva-patak**  1978: ~, -*ra*: patak, a falu közepén folyik végig.  1802: „A’ *Bosvá*ban”: rét, a ref. iskolamesteré, valamint az egyházé (RA V 3/15).  1928: *Bozsva p.* (Kat 75 4667). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: *Bózsva* (MFT). # X, 15.

**Bödönkút**  1978: *Bödön*-*kut*, *Döbön-kut, -ra:* forrás és mellett szántó. | 1998: *Döbön-kút:* „az egy szántófőld; vólt kút is, kitűnő vize vólt; a *Döbön-kút* a K-i oldalon, a *Kis-Malom hegy* a Ny-i oldalon” (Kecskés).  1936: *Döbönkut:* a forrásra egyméteres fatörzs kirothadt kérgét tették kávának; a *döbön* *=* *’*bödön’ (At 1068).  1854: *Döbön Kút:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1875-6: *Bózsva p*. (KatFelm). | 1854: *Döbön kút:* forrás (U 778); 1881: *Döbön kút:* forrás (U 779). | 1967: *Bödönkút* (K67). | 1969: *Döbön-kút-forrás* (Kat10). | 1976: *Bödönkút* (Bv). # XI.

**Bödönkút-dűlő**  1978: *Bödön*-*kut-düllő*, *Döbön-kut-düllő:* szántó a forrás közelében.  1964: *Bödönkút*: burgonya termesztésére kiválóan alkalmas földterület (Balassa 128).

**Bőr-hegy**  1857: *Bőrhegy:* Nyíri legelője (Pe­tercsák 1998:120). | 1860: „Igen is van legelő és pedig *Dobroka, Lapis, börhegy, tölgyes, Csapás* és *Rátka* ugy nevezett dülőben” (Balassa 1964: 178). | 1954: *Bőrhegy*: a község legelőnek is használta (Dankó).  1854: *Bőör hegy:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1860: *Bőr hegy:* 195,45 m (Kat Felm). | 1855: ~ (U 777); 1881: ~ (U 779).

**Börögi**  1854: *Börögi:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Büszke**  *Biszke.*

**Capolna**  1611: „Az egész megye, az az *Ca­polna, Niri*, két *Borsva* husz kőböl buzat ad” a ref. lelkésznek (LibRed 60).  *Kápolna.*

**Csalamádé-verebes**  1969: ~, -*be*: sík szán­tó; akkor nevezték el így, amikor az oroszok bejöttek, ekkor csalamádéval volt bevetve.

**Csapás**  1857: ~: Nyíri helység egyik legelője (Petercsák 1998:120). | 1860: „Igen is van legelő és pedig *Dobroka, Lapis, börhegy, tölgyes, Csapás* és *Rátka* ugy nevezett dülőben” (Balassa 1964:178). | 1954: ~: a község legelőnek is használta (Dankó).

**Csatornás kút**  1855: ~ (U 777); 1881: ~ (U 779). | 1969: ~ (Kat10). | 1988: ~ (ETk). # V, 21.

**Cseh templom**  1998: ~: „37-be vagy 38-ba, beszéltem a cseh határőrökkel, tudtak magyarul; mikor mondom, hogy Nyíribe való vagyok, azt mondta: ’Nekünk ott templomunk meg barlangunk

<S240>

volt, az egy hadi központ volt nekünk, cseheknek’. Úgy mondották, hogy *Nyiríj*”(Kecskés).

**Cselédlakások**  1945 előtt: a kápolnai ~ közös pitvarosok voltak, egyetlen nagyméretű szoba, valamint a pitvarból nyíló éléskamra volt (Mit­ró 1987:16).

**Csemetekert** 1969: ~ (Kat10). # 15.

**Csengő-bánya**  1988: *Csengő bánya:* egykori bánya, erdőrész (ETk). # 21.

**Csengő-kút** 1997: ~: forrás (Tt). # 21.

**Cserepes**  1854: ~: dűlő (C VI-102 126.d). | 1997: ~ (Tt). # 21.

**Cserepes alatt**  1832: „A’ ~ meg terem egy szekér széna”; rét, a prédikátor jövedelme (RA III 3/17).

**Cserepes alja**  1969, 1978: *Cserepes*-*ajja*: sík szántó és rét. | 1998: *Cserepes ajja:* szántó, a *Kötel* folytatása (Novák).  1967: *Cserepesalja* (K 67). | 1976: *Cserepesalja* (Bv).

**Cserepes-hegy**  1875-6: *Cserepes hegy* (Kat Felm 4667/1). | 1969: ~ (Kat10). | 1974: *Cserepes-h.:* hegy (Tt). # XI.

**Cserepes-tető**  1969, 1978: ~: sík szántó.  1969: ~ (Kat10). | 1976: *Cserepestető* (Bv). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). # XI.

**Csócs-völgy**  *Csőcs-völgy.*

**Csőcs-völgy**  1920: *Csócsvölgy*: a Károlyiaké (Ur20). | 1969: ~ (Kat10). # X, 21. Talán a *Csősz-völgy* torzult változata.

**Csűrös-kert**  1809: „Ezen Gyümölcsös mellett vagyon a *Csürös kert*, mellyben vagyon egy egész­len fából állittatott szalma fedelü csür, két fiókokra, és szérőre, az oldalai sövénnyel lévén befonva” (KLt Lad. 187. No. 184:18).

**Dabróka**  1998: *Dobróka*, -*ra* (Novák).  1954: ~: legelőnek is használták (Dankó).  *Dob­roka.*

**Dobogó**  1969, 1978: ~, -*ra*: sík és emelkedő szántó, alatta pince; ezt valamikor a csehek építették, ha rálépnek, dobog. | 1998: ~: „pincék voltak ott. de arra tovább, ahol nincs pince, ott is dobogott a föld” (Novák).  1854: *Dobogo:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1967: ~ (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1976: ~ (Bv). | 1988: ~ (ETk). # XI.

**Dobóka**  1854: ~: dűlő (C VI-102 126.d).  *Dobroka.*

**Dobos-pince**   1802: „A’ *Dobos Pintzé*nél”: rét a ref. eklézsia tulajdonában (RA V 3/15).

**Dobroka**  1998: *Dobróka*, -*ra*: legelő volt, most erdő (Novák).  1857: *Dobróka*: Nyíri helység egyik legelője (Petercsák 1998:120). | 1858: „*Dobroká*ba pedig 35 év előtt az irtás eszközöltetett” (Balassa 1964:178). | 1860: „Igen is van legelő és pedig *Dobroka, Lapis, börhegy, tölgyes, Csapás* és *Rátka* ugy nevezett dülőben” (Balassa 1964:178).

**Dongó-völgy** 1997: ~: erdő (Tt). # 21.

**Döbönkút**  *Bödönkút.*

**Döbönkút-forrás**  *Bödönkút.*

**Egres-korom**  1936: ~: a *Nagyestván* régibb neve (At 1068).  1854: *Egres Korom:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Egyház rétje**  1802: „Az *Egyház Rétje*, a *Széles földek* alatt”: rét, a ref. papé (RA V 3/15).

**Elhagyott szőlő**  1854: *Elhagyot Szöllő:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Első nyomás**  1802: „*Első Nyomás*ban: *Malom hegye* megett, *Mogyoróská*n”: szántóföldek a ref. prédikátor használatában; „*Első Nyomás*ban”: szán­tó a ref. iskolamester használatában (RA V 3/15). 5).  *Harmadik nyomás; Második nyomás.*

**Első szélesföld**  1854: *Első Széles föld:* dűlő (C VI-102 126.d). 5).  *Második szélesföld.*

**Erdész-kert**  1969: ~, -*be*: sík, szántó, az erdész használta.

**Estvánok**  *Nagyistván-dűlő.*

**Esvány**  *Nagyistván-dűlő.*

**Faiskola**  1969: ~ (Kat10). # XI.

**Falu árka**  1802: „Napnyugotról a’ *falu árka*” (RA III 3/17).

**Falu-rét**  1854: *Falurét:* dűlő (C VI-102 126. d). | 1881: *Falu rét:* kaszáló (U 779).

**Fehér-hegy**  1969, 1978: ~, -*re*: sík szántó, erdő; Károlyié volt. | 1998: ~: „az szántó is vólt, meg erdő, a grófé, ez államosítva lett akkor, mikor a főldosztás vólt” (Kecskés).  1854: *Fejér hegy:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1875-6: *Fehér hegy* (KatFelm). | 1855: *Fejér hegy*(U 777); 1881: *Fejér hegy* (U 779). | 1928: *Fehér h.* (Kat75). | 1967: *Fehér hegy* (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1974: ~ (Tt). | 1976: *Fehér hegy:* Tbánya felé (Bv). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Fehér hegy* (ETk). # V, X, 21.

**Fejér-hegy**  *Fehér-hegy.*

**Fekete-föld**  1969, 1978: *Feketefőd, -re:* sík és domb, szántó. | 1998: *Feketefőd:* „szántó, erdő; az uradalmi birtokból 1925-ben osztották ki, részletfizetésre vehették meg a gazdák” (Kecs­kés).  1854: *Fekete föld* (U 777); 1881: *Fekete föld* (U 779). | 1967: *Fekete föld* (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1976: *Fekete föld* (Bv). # XI, 237.

<S241>

**Felső-Kandó**  1998: *Fölső-Kandó*, -*ra*: a *Kandó*nak a faluhoz közelebb eső része (Kecskés).  *Alsó-Kandó; Kandó.*

**Felső-kötél**  1969: *Fölső-kötél, -be:* sík szántó. | 1998: *Fölső-kötel:* a *Kötel* része (Kecskés).  1854: *Felső Kötelek:* dűlő (C VI-102 126. d). | 1854: *Felső kötél* (U 777); 1881: *Felső kötél* (U 779). | 1967: *Felső Kötél* (K67). | 1976: *Felső alsó kötél* (Bv).  *Alsó-kötél; Kötel.*

**Felső-kötelek**  *Felső-kötél.*

**Felső-Mogyoróska**  1854: *Felső Mogyoros­ka:* dűlő (C VI-102 126.d).  *Alsó-Mogyoróska; Mogyoróska.*

**Felső-rét**  1969, 1978: *Fölső-rét, -re:* sík szántó, egykor kaszáló.  1846: „megszemléltük a Réteket, és azt tapasztaltuk, hogy a határbeli Rétek átaljában kétszer kaszálhatók, és jó táp­lálatu füvek legyenek. Azonban ezek között a *Fel­ső Rétek* legtöbb, de vastagabb füvet teremnek” (MÁL, úrbéri iratok). | 1857: „A *felsőrét* nevű réteken minden kivétel nélkül kétszer lehet kaszálni” (MÁL, úrbéri iratok; Balassa 1964:188).  1854: *Felső Rét:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Felső rét* (U 778). | 1969: ~ (Kat10). # XI.  *Alsó-rét; Középső-rét.*

**Felső-rétek**  *Felső-rét.*

**Felső-tanórok**  1998: *Főlső-tanórok, -ba:* szántó, most be van telepítve szederrel (Kecskés).  *Tanorok.*

**Földláb**  1969, 1978: *Fődláb, -ra*: sík szántó és kaszáló. | 1998: *Fődláb:* vőlgy, rét vólt a *Kis-Malom-hegy*nek az alsó része; a fölső végén volt egy igen jó vizű kútacska, még a *Nagyesvány*ból is, mindenünnen odajártunk vizér, még pióca is vólt benne, meg gődény is (Kecskés).

**Galci-rét**  1998: ~,-*re*: „a zsellérek legelője volt; egy időben itt volt a leventék gyakorlótere, a *Pécek alja* és az erdő alatt; a mi időnkbe odajártunk kirándulni” (Novák).  1857: „*Galczi-rét* csak egyszer kaszálható” (MÁL, úrbéri iratok; Balassa 1964:188).  1854: *Gálczi rét* (U 778); 1881: *Gálczi rét* (U 779).

**Gálci-rét**  *Galci-rét.*

**Gépel**  *Gépely.*

**Gépely**  1998: *Gépel, -be:* állami erdő, Telkibánya határánál (Kecskés).  1988: *:* az Egazd. területén (ETk).

**Gépely-oldal**  1969: (Kat10). # V.

**Gépszín**  1969: 1945 előtt: a *kápolna*i *Major*ban egyetlen traktor volt, ~-t építettek számára.

**Gordon-bérc**  1998: *Gordony-bérc, -re:* a *La­pis* közelében (Novák).  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Gordonbérc* (ETk). # X, 21.

**Gordony-bérc**  *Gordon-bérc.*

**Gróf-kert**  1969: ~, -*be*: sík szántó.

**Gróf-rét**  1969: ~, -*re*: sík, szántó, egykor kaszáló. | 1998: ~: „azt a zsellérek, a nincstelenek bérelték, vizenyős terület, a vízszabályozás előtt tó állt, úgy hogy itt rengeteg vadkacsa vólt; jöttünk haza, hát ott repültek a sok vadkacsák; azután, amikor a téesz megalakult, egy óriási mély patakot vágtak, lecsapolták a vizet” (Kecskés).

**Gúnyakút**  1998: ~, -*ra*: Tbánya fele van, a *Kecske-hát tetejé*től balra, volt ott egy erdészház (Kecskés). # 21.

**Gúnya-kút-major**  1875-6: *Gunyakut major* (KatFelm 4667/1). | 1928: *Gunyakút mjr.* (Kat75 4667).  Tbánya határában!

**Gyepű-hegy**  1998: ~, -*re*: tbányi határ (Kecskés).  1776: *Gyepü hegy*: 536 m magas hegy Tbányától É-ÉK-re. A *gyepű* ’sövény, torlasz, járhatatlanná tett határsáv’ és a *hegy* főnevek összetétele (FNESz4:1:541).

**Gyümölcsös**  1969: *Gyümőcsös, -be*: almáskert. | 1998: *Gyümőcsös:* „amikor a földosztó bizottságot előbb a jobb módú emberekbül választották meg, akkor kaptak a módosabb gazdák is egy-egy hold gyümőcsöst a grófébul; és mikor aztán a Kisgazdapárt megszűnt létezni, átvette a hatalmat Rákosi, akkor újabb fődosztó bizottságot a szegény népekbül választottak; azok osztán a középparasztoktul elvették a fődet; én is kaptam 1600 négyszögöl gyümölcsöst, de mivel középparaszt vótam, utána nem kaptam meg csak 700 négyszögölet, de volt sok gazdatársam, akik sem­mit, abszolút nem kaptak; és akkor ezök a sze­gény néposztályok, akiknek fődjük alig volt, prole­tárok, nem bírták művelni a gyümőcsöst, ők meg­kapták azt az 1600 négyszögöl gyümölcsöst, gyö­nyörű szép termő fák vótak, tönkrementek, mert se szakértelem, se anyagi fedezet nem vót; a gróf idejébe 925-be, aztán 30-ba, 35-be, 40-be települt ez a gyümölcsös, vót olyan telepűlés, a legrégebbi, az országúthoz közel, ahol a tőtávolság, sortávolság 12 m vólt, aztán, a másik, közepes magasságú törzsű, az már vót 1 m 60 centi” (Kecskés).  1945: a Károlyiak *Kápolna-tanyá*n lévő *gyümölcsösét* felosztották, később a termelőszövetkezeté lett, s pusztulni hagyták (Mitró 1987: 13).

**Gyümölcsöskert**  1809: „A *Curia* és *Csüros kert* között ismét vagyon egy paleszáta forma lapos hasogatott karrokkal bé keritett *gyümölcsös kert*, másfél vékányi ki terjedésü (KLt Lad. 87. No. 84:17).

<S242>

**Haraszt-hegy**  1998: ~, -*re*: tbányi határ (Kecskés).  1854: *Tölgyes és haraszt hegy:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Harmadik nyomás**  1802: „*Haramadik Nyomás*ban: A’ *Berekenye gaz* alatt”: szántóföld a ref. prédikátor, ill. az iskolamester használatában (RA V 3/15). 5).  *Első nyomás; Második nyomás.*

**Hármas határ**  1998: ~, -*ra*: „vólt ott egy nagy oszlop, én Pányokbul nősültem, jártam Pá­nyokba, hát amellett vitt el az utunk mindig, ez vólt a *Hármas-határ*; erdő volt ott, úgy az egyik a bányi, a másik a nyíri, harmadik a Pányok-kékedi erdő” (Kecskés).  1980: ~ (Tt). # 21.

**Határka**   1969: ~, -*ba*: sík szántó; a Nyírit és Komlóst elválasztó föld. | 1998: ~: már Komlóshoz tartozik (Novák).

**Hegyközi Tsz**  1980: ~: *Kápolna-tanyá*n (Tt).

**Hideg-kút** 1997: *Hideg-k*. (Tt). # 21.

**Hosszú-bérc**  1855: *Hosszú bércz* (U 777); 1881: *Hosszú bércz* (U 779). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). # V, 21.

**Hosszú-hegy**  1855: *Hosszú hegy* (U 777); 1881: ~ (U 779).

**Hosszú-kötél**  1802: „A’ *hosszú kötél*be”: szántóföld a ref. prédikátor használatában (RA V 3/ 15).

**Hosszú-rét** 1997: ~ (Tt). # 21.

**Huszita templom**  1998: ~: „itt vólt az uradalmi területen, ezért nevezik azt *Kápolná*nak, azt a grófi tanyát” (Kecskés).

**Hutka**  1998: ~, -*ba*: „szántóföld egy vőgy­ben, a *Nagy-Malom-hegy*hez tartozott, bő termő, olyan 40 kereszt búzánk termett, most már erdősítve van” (Kecskés).  1802: *Hutkák* (RA V 3/15).  1854: *Hutkák* (U 778); 1881: *Hutkák* (U 779).  1854: ~*:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Hutkák**  *Hutka.*

**Hutkák irtványa**  1802: „A’ *Hutkák Irtvány­nyá*ba”: szántó a ref. eklézsia tulajdonában (RA V 3/15).

**Ivókút**  1969: *Ivókut, -ra:* jó vizű forrás.

**Ivókút-dűlő**  1969: *Ivókut-düllő, -be:* sík szántó forrás közelében.

**Járói-vajda**  1969, 1978: ~, -*ba*: sík és emelkedő szántó. | 1998: ~: „uradalmi terület vólt, *Kápolna* felé, 45-ben kiosztották, jó főld” (Kecskés).  1967: *Járói vajda* (K67). | 1976: ~ (Bv).

**Jégbarlang**  1969: ~ (Kat10). # X, 21.

**Jó-hegy**  1969: ~ (Kat10). | 1988: *Jóhegy* (ETk). # X, 21.

**Jó-hegy-patak** 1969: *Jó-hegy-p.* (Kat10). # 15, 21.

**Juhúsztató**  1826: ~: *Kápolná*n, a puszta szélén (Éble-Pettkó 1911:278).

**Kandó**  1969, 1978: ~, -*ba*; *Kandóé, -ra; Kandó-rét, -re:* „sík szántó, legelő, egykor kaszáló; egy Kandó Béla nevű ember tulajdonában volt; *Kandó-féle birtok:* így is mondták: ’a *Kandóéra* megyünk’”. | 1998: ~: 300 holdas szántóföldi dűlő a *Kereszt* és a *Kőhíd* között, Komlós felé (Novák).  1969: ~ (Kat10). # VI, 21.

**Kandóé**  *Kandó.*

**Kandó erdeje**  1998: ~, -*be*: erdő, nevét birtokosáról kapta (Novák).

**Kandó-féle birtok**  *Kandó.*

**Kandó-hegy**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). # VI, 21.

**Kandó-legelő**  1998: ~, -*re*: a *Kandó erdeje* alatt, nevét birtokosáról kapta, aki aztán eladta (No­vák).

**Kandó-malom-hegy**  *Kandó-malom hegye.*

**Kandó-malom hegye**  1969, 1978: ~, *Kandó-malom-hegy, -be:* szántó. | 1998: *Kandó-ma­lom-hegy:* legelő, „a vasúti megállótól fölfele, volt ott valamikor egy malom” (Novák).

**Kandó-rét**  1978: ~, -*re*: Kandóé volt.

**Kánya-hegy**  1998: ~, -*re*: már Pházához tartozik (Kecskés).  1264/1324: *Kanyahegy, Kana­hegy:* Bózsva határában levő hegy (HA. 1997:27).  1860: *Kánya hegy:* 119,85 m (KatFelm). | 1988: *Kánya hegy* (ETk). # 7, 21.

**Kánya-hegyi-rét**  1988: *Kányahegyi rét:* kaszáló (ETk).

**Kánya-hegy-tető**  1988: *Kánya hegy tető* (ETk).

**Kápolna**  1969: *Kápolna-tanya, -ra*: tanya s körülötte szántó; 1978: *Kápolna*: tanya. | 1998: ~ (Kecskés, Novák).  1270: *Capulna;* 1389, 1427, 1430: *De Capella, Capolna, Kapolna:* „Füzér várához tartozott, vámhely volt; ma puszta Füzértől délre” (Csánki 1890:210). | 1427: *Kapolna* (Balas­sa 1964:172). | XV: *Kápolna-puszta*: itt emeltek templomot a csehek; később ennek köveiből épült a falu ref. temploma (Sziklay-Borovszky 1896: 282). | 1626: ~: 3 jobbágy, 5 zsellér él itt (Éble-Pettkó 1911:245). | 1689: ~: puszta, ennek emberei *Nyiri*ben laknak (Éble-Pettkó 1911:252). | XVII: *Kápolni-major:* a hagyomány szerint itt állt az elpusztult cseh település temploma, amely a XV. sz.-ban épült (Mitró 1987:41). | 1715: ~: ma pusz­ta a füzéri járásban *Nyíri*nél, „még községképpen emlittetnek az 1715-iki összeírásban” (Sziklay-Bo­rovszky 515). | 1809: „három fordulókra vagyon [a

<S243>

határ osztva] úgy mint *Kiss Bózsva, Nagy Bózsva* és *Kápolna* felé” (Balassa 1964:34). | 1826: ~: puszta, a Károlyi család birtokában, 2 házas zsellér, „kik a *Koplaló* nevű vendégfogadónak nagyobb bátorságára telepíttettek meg annak szomszédságában”; a puszta 838 hold 196 öl területet foglal magában, ebből 239 hold 663 öl szántó, 160 hold 1031 öl kaszáló és 435 hold 726 öl juhlegelő; a puszta közepén juhakol, csűr, szénapajta (Éble-Pettkó 1911:277). | 1866: „Az electo­rálokat [juhfajtát] ... gróf Károlyi István *vily*i és *kápolna*i törzsnyájaik ismertették meg a gazda közönséggel” (Korponay 299). | 1863: *Kápolna puszta;* 1873-1888: ~; 1892-1900: ~; 1902: *Kápolna tanya*; 1907-1913: ~; 1926-1952: ~; 1962-1967: *Kápolnatanya:* kült. lakotthely (MHnt 235). | 1939: ~: Nyírihez tartozik (Csíkvári 199). | 1940-es évek: a Károlyi-uradalom *kápolnai* birtokán próbálkoztak először nagyüzemi gyümölcstermesztéssel (barack, alma) (Mitró 1987:13). | 1958: ~: elpusztult község, elásott harangját ma is keresik, hétévenként megszólal (Újszászy 391). | 1983: *Kápolna*, *Kápolnatanya*: kült. lakott hely (TörtHnt).  1860: *Puszta-Kápolna:* tanya (Kat Felm). | 1875-6: *Puszta Kápolna* (KatFelm). | 1928: *Psz. Kápolna* (Kat75). | 1969: *Kápolna-tanya* (Kat 10). | 1974: *Kápolna tanya* (Tt). | 1980: *Kápolna*: tanya (Tt). | 1980: *Kápolnatanya* (MFT). # XI, 11, 21.  *Gyümölcsös; Major.*

**Kápolnai kút**  1978: ~-*kut*, -*ra*: forrás.

**Kápolnai-major**  *Kápolna.*

**Kápolnai-patak**  1987: *Kápolni patak*: forrásánál az erdőben ma is láthatók az ősi pincebejáratok, amelyeket az elpusztult cseh falu lakói épí­tettek (Mitró 41).

**Kápolnai-praedium**  *Kápolna-puszta.*

**Kápolnai-rét**  1854: *Kápolnai Rét:* dűlő (C VI-102 126.d)*.*

**Kápolna-puszta**  1806: „*Nyiri* és *Kajáta* és a *Kápolnai praedium* is végérvényesen megnyeret­tetvén...” (Éble-Pettkó 1911:266). | 1809: „Az ezen [*Kápolna*] *Pusztá*ban lakó Zselléreknek Irtásaik földekben, és az Házok körül lévő kertekben tasznek öszvességgel 48 ¼ Juger, Rétekben pedig 14 2/4” (KLt Lad. 87. No. 84:20). | 1954: *Kápolna puszta:* történeti határrész (Dankó).  1988: *Kápolna puszta:* az Egazd. területe mellett (ETk).

**Kápolna-pusztai temető**  1788: ~: közepén még álltak egy régi templom falai (Várady 1989: 227).

**Kápolnapusztai templomrom**  1961: ~-ból egy 1641-ből való ezüstkehely került a nyíri ref.-ok birtokába (Genthon 2:220).

**Kápolna-tanya**  *Kápolna.*

**Kecske-hát**  1998: ~, -*ra* (Kecskés).  1988: *Kecskehát* (ETk). # 21.

**Kecske-hát teteje**  1998: ~, -*be* (Kecskés).

**Kenderföld**  1969: *Kenderfőd, Kenderfődek, -re:* sík szántó, kendert termesztettek itt. | 1998: *Kenderfőd:* „nagyon jó főld vólt, itt voltak a gazdáknak a parcellái a telekjog szerint” (Kecskés).  1802: „Vagyon *kender föld*je”: föld a ref. prédikátor, illetve az iskolamester használatában (RA V 3/15). | 1832: „*Kender főld* a’ Predikátoré végibe 1 vékás” szántó a ref. egyház birtokában; „*Kender főld* két vékás”; szántóföld a prédikátor jövedelme ((RA III 3/17).  1967: *Kenderföldek* (K67). | 1976: *Kenderföldek*; *Kender földek* (Bv).

**Kenderföldek**  *Kenderföld.*

**Kerek-gaz**  1998: , *ba*: „szántó, ahol a vasúti megálló vólt” (Kecskés); volt egy olyan oldalrész, ami gaz volt, nem művelték (Novák).  1858: „a *kerekgázi völgy*be található irtványok régibb időben iratattak” (Balassa 1964:178). | 1936: *Kerekgaz* (At 1068).  1854: *Kerekgaz:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1881: *Kerek gaz* (U 779).

**Kerek-gaz-oldal**  1998: *Kerekgaz-ódal, -ba:* „benyúlt a *Kandó*, ott mán fák voltak, legeltették, itt-ott voltak tölgyfák, vadkörtefák, és közben legelőterület vólt, ott legeltették a jószágot” (Kecskés).

**Kereszt**  1998: ~, -*hez*: a falu határán Komlós felé (Novák).

**Kert alja**  1969: *Kertajja, -n:* sík szántó, a házak végénél; részben beépült. | 1998: *Kertajja:* hiv. neve *Tanórok* (Kecskés). | 1998: *Kertajja dűllő, -be:* a *Kereszt* és a falu közötti terület (Novák).  1969: *Kertek alja* (Kat10). # VI, 237.  *Kertalja utca.*

**Kertek alja**  *Kert alja.*

**Kertalja-dűlő**  *Kert alja.*

**Kertek-végi**  1969: ~, -be*:* sík szántó, a kertek végénél.

**Kerülőház**  1826: *kerülőház:* kettő, az uraságé (Éble-Pettkó 1911:275).

**Keskeny nyomtávú iparvágány**  1922: „Gróf Károlyi László... Spatakról Sújhelyen keresztül a *HosszúlázSzéphalomMikóházaPálházaNagy­bózsvaKisbózsvaNyíriFüzérkomlós* községek érintésével *Hollóháza* jelenlegi magyar határközségig egy *keskeny nyomtávú iparvágány*t tervez és a létesítéshez szükséges előmunkálatok most folyamatban vannak” (Hőgye 1989:179).

**Kétágú-völgy**  1988: *Kétágú völgy* (ETk).

**Kéthegyi-forrás**  1969: ~ (Kat10). | 1997: *Kéthegyi-f*. (Tt). # V, 21.

<S244>

**Két hegy kútja**  1998: ~, *Két hegy kúttya, -ra:* „az két forrás, az egyik a *Biszká*tul ered, a másik meg a *Köves-hegy*tül; a két forrás egyesült, és az fut itt végig a falun, hogy hivatalosan minek nevezik, nem tudjuk; a turisták ott szoktak táborozni, gyönyörű szép hely, vőgyben” (Kecskés); azelőtt mindig emlegették, hogy majd a falu vízellátását a két forrásból megoldják” (Novák).

**Király-hegy**  1974: ~ (Tt). | 1980: *Király-h.:* hegy, 375 m (Tt).  *Kis-Király-hegy; Nagy-Király-hegy.*

**Király-kút**  1896: „Volt Angyal Bandinak egy parasztleány kedvese, kitől fia született... s a Mátyás királyról elnevezett *Király-kút* mellett folyó patakban fürdette meg az újszülöttet” (Sziklay-Borovszky 395). *Mátyás király kútja.*

**Király-kúti-hegyek**  *Királykúti hegyek:* Mátyás emlékét idézik (Újszászy 1996:389).

**Király-kúti-legelő**  1969: ~ (Kat10). # X, 15.

**Király-kúti-rész**  1998: ~: az választotta el a nyíri határt a tbányitól (Novák).

**Király-kút patakja**  1998: ~: más néven: *Vö­rösvíz* (Novák).

**Kisbózsva felé**  1809: „három fordulókra vagyon [a határ osztva] úgy mint *Kiss Bózsva, Nagy Bózsva* és *Kápolna* felé” (Balassa 1964:34).  *Kisbózsva felett.*

**Kisbózsva felett**  1802: „*Kis Bosva felett,* a’ *Pap kút*nál”: rét a ref. prédikátor használatában (RA V 3/15).  *Kisbózsva felé.*

**Kis-Király-hegy**  1875-6: *Kis Király h*. (Kat Felm).  *Király-hegy; Nagy-Király-hegy.*

**Kis-lénia**  1969, 1978: ~, -*ba*: szántó, két sor hársfa áll itt. | 1998: a tanyától Bozsva fele, volt egy út, hársfák voltak ott (Novák).  1967: *Kis lénia* (K67). | 1976: *Kis Lénia* (Bv).  *Lénia; Nagy-lénia.*

**Kis-Malom-hegy**  1969: *Kis-malom hegye, -re*: sík szántó. | 1998: *Kis-malom hegye*, ~: a NY-i oldalon, a *Nagy-malom-hegy*től út választotta el (Kecskés).  1832: „A’ *kiss Malom hegy*en 2 köblös” szántóföld a ref. prédikátor jövedelme; „Egy darab föld a *kis malom hegy*en”; a ref. egyház birtokában; „*Kis Malom hegy*… 5 vékás” szántó a ref. egyházi „oskolatanító” javadalma (RA III 3/17).  1854: *Kis Malomhegy:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Kis malom hegy* (U 778).  *Nagy-Malom-hegy.*

**Kis-Mogyorós**  1854: *Kis mogyorós* (U 778); 1881: *Kis mogyorós* (U 779).  *Nagy-Mogyorós.*

**Kis-Topolya**  1802: „A’ *Kis Topolya* alatt”: rét a ref. eklézsia tulajdonában (RA V 3/15).

**Komlósi út**  1832: „A’ *Komlósi út*nál két vékás” szántóföld a ref. prédikátor használatában; „A’ *Komlósi út*nál” szántó a ref. egyház birtoká­ban (RA III 3/17).

**Konc fája**  1988: *Koncfája* (ETk).

**Koncz-parlag**  1998: *Konc-pallag, -ra:* uradalmi terület volt, a *Garci-rét* fele, beljebb (Kecskés).  XVIII: *Konczpallag:* e „dűlőn hajdan szintén csehek lakta falu állott, mely a múlt század elején a csehek kiüzetése után elpusztult” (Szik­lay-Borovszky 1896: 282). | 1954: *Koncz-pallag*: egykori faluhely, már alig emlékeznek rá (Dankó).

**Koplaló**  1998: ~, -*ba*: Károlyi gróf erdőrésze, szántója Nyíri határába tartozott (Kecskés).  1826: ~: vendégfogadó, az uraság birtokában (Éble-Pettkó 1911:278). | 1939: ~: Nyírihez tartozik (Csíkvári 199).  1875-6: ~ (KatFelm 4667/1). | 1855: ~ (U 777); 1881: ~ (U 779). | 1969: ~ (Kat10). | 1976: ~ (Bv). | 1988: ~ (ETk). # X.

**Koplaló-árok** 1969: ~ (Kat10). # 15, 21.

**Koplalói-erdészlakás** 1997: *Koplalói el*. (Tt). # 21.

**Koplalótanya**  1998: ~, -*ra*: erdészház (No­vák).  1973: ~: kült. lakott hely 5 lakossal (Hnt). | 1983: ~, *Koplaló*: kült. lakott hely (TörtHnt). | 1985: ~: kült. lakott hely egy lakossal (Hnt). | 1995: ~: kült. lakóhely 1 lakossal (Hnt).  1969: ~ (Kat10). | 1974: *Koplaló*: erdészház (Tt).| 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). # X.

**Kőbánya**  1976: ~ (Bv).

**Kőhíd**  1998: ~, -*hoz*: a falu határán Komlós felé (Novák).

**Kőszikla-völgy**  1988: *Kőszikla völgy:* erdős völgy (ETk).

**Köszvény-kút**  1998: ~, -*ra*: forrás a *Kandó-rét* végénél (Kecskés).  1981: *Köszvénykút:* vizével gyógyították a reumát (Hoppál 239).

**Kötel**  1978: *Kötelek*, -*be*: szántó. | 1998: ~, *Kötelek, -be:* „ahogy megyünk ki a falubul Bozsva fele, jobb kéz felől, kicsit partos” (Kecskés).  1832: „*Kötel* harmadfél vékás” szántóföld a prédikátor jövedelme ((RA III 3/17).  1854: *Kötelek; Köteéel-tábla:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Kötél* (U 778); 1881: *Kötél* (U 779).  *Alsó-kötél; Felső-kötél.*

**Kötél**  *Kötel.*

**Kötelek**  *Kötel.*

**Kötelek-tábla**  *Kötel.*

**Köves**  1998: ~, -*re*: legelő volt (Kecskés).

**Köves-hegy**  1998: ~, -*re* (Kecskés).  1826: „Különös közönséges Legelője nintsen a Nyiri ha­-

<S245>

tárban a Községnek, egyedül tsak vonó marháinak engedtetik meg mint egy 100 holdnyi ökör tilalmas az ugy nevezett *Köves hegy, Pap Rét, Vá­mos Rét* és *Rátka* nevezetü helyeken, egyébb Lá­bas Jószágaikat pedig a füzéri várhoz tartozó ugy nevezett *alsó* közös *Erdők*ben legeltetik” (KLt, Bir­tokosztály).  1855: *Köves hegy* (U 777); 1881: *Köves hegy* (U 779). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~: 455 m (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1988: *Köveshegy* (ETk). # X, 21.

**Közép-mező**  1611: „Vagion harom niomas, de chiak az eggiken, az *Közép mező*n vagion 4 hold főld”; „Vagion két Rét két niomason. Eggic az *Közép mező*n”: a ref. egyház birtokában (Lib Red 59). | 1623. „Vagion harom niomas, de chiak az eggiken, az *közép mező*n vagion 4 hold föld” (Balassa 1964: 176).

**Középső-rét**  1854: *Középső Rét:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Középső rét* (U 778).  *Alsó-rét; Felső-rét.*

**Közös-csapás**  1881: *Közös csapás* (U 779).

**Kúria**  1809: „A *Curia* és *Csüros kert* között...” (KLt Lad. 87. No. 84:17).

**Lapis**  1998: ~, *ba*: erdő, legelő (Novák).  1857: ~: Nyíri egyik legelője (Petercsák 1998: 120). | 1860: „Igen is van legelő és pedig *Dob­roka, Lapis, börhegy, tölgyes, Csapás* és *Rátka* ugy nevezett dülőben” (Balassa 1964:178). | 1954: ~: a község legelőnek is használta (Dankó).

**Legelő**  1969: ~, -*re*: sík legelő és rét; a falu közös legelője.  1988: ~ (ETk).

**Lénia**  1987: a hársfákkal szegélyezett ~egyik oldalán traktorokkal kihúzgálták az elöregedett almafákat (Mitró 1987:13).  *Kis-lénia; Nagy-lénia.*

**Les-hegy**  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (MFT). # X, 21.

**Levente-gyakorlótér**  1998: ~, -*re*: a *Gálci-rét*en; másképp *Sporttér* (Novák).

**Lőrinc rétje**  1611: „Az masiknac [rétnek] neve *Lőrincz réte*”: a ref. egyházé (LibRed 59).

**Major**  1945 előtt: a ~-ban *Kápolná*n a cselédek élete egyformán folyt (Mitró 1987:13).  1976: ~ (Bv).  *Kápolna.*

**Malom**  1802: „A’ *Malom* mellett”: rét a ref. iskolamester használatában (RA V 3/15).

**Malom árka**  1802: „Napkeletről A’ *malom árka*” (RA V 3/15).

**Malomhegy**  1998: ~: szántó (Kecskés).  1936: *Malomhegy* (At 1068).  1969: ~ (Kat10). # XI.

**Malom hegye megett**  1802: ~: szántóföld a ref. prédikátor, illetve az iskolamester használatában (RA V 3/15). | 964: *Malom-hegyi megett*: burgonya termesztésére kiválóan alkalmas földterület (Balassa 128).

**Malomhegy-oldal**  1802: „A’ *Malom hegy oldal*on”: szántó a ref. iskolamester használatában (RA V 3/15). | 1858: „A *Malomhegy oldal*ba és *Bodza völgy*be 20 esztendő előtt irtattak” (Balas­sa 1964:178).

**Malomhegyi megett**  *Malom hegye megett.*

**Malom-híd**  1978: ~: híd.

**Malomkert**  1809: ~: „Vagyon hozzá [a vízimalomhoz] két *veteményes* és két *Gyümöltsös kertetske* és egy kiss kaszálló. Ezen kertek és Kaszálló is sövénnyel vannak bé keritve; a Malom jövedelmének 1/3 része a Molnáré, ezen kivül használ a Molnár a Határban 3 ¾ köblös földet” (KLt Lad. 87. No. 84:15).

**Malom-patak**  1978: ~, -*hoz*: patak. | 1998: *Malom pataka:* volt ott régen malom (Novák).  1802: „a’ *malom pataka*” (RA V 3/15).

**Malom pataka**  *Malom-patak.*

**Mária-bánya**  1988: *Mária bánya:* az Egazd. területén (ETk).

**Második nyomás**  1802: „*Második Nyomás*ban: A’ *hosszú kötél*be, A’ *Parochialis kert* mellett”: szántóföldek a ref. prédikátor, illetve az iskolamester használatában (RA V 3/15).  *Első nyomás; Harmadik nyomás.*

**Második szélesföld**  1854: *Második széles föld:* dűlő (C VI-102 126.d). 5).  *Első szélesföld.*

**Mátyás király kútja**  1999: *Mátyás kiráj kút­tya*, -*ra, -hoz*: hideg vizű forrás Tbánya határában.  1969: ~ (Kat10). | 1974: ~ (Tt). | 1980: ~ (Tt). # X, 15, 21.  *Király-kút.*

**Medve-hegy** 1997: ~ (Tt). # 21.

**Meleg-oldal**  1969, 1978: ~-*ódal, -ba*: sík szántó, D-ről éri a nap, a talaj átveszi a meleget. | 1998: ~: a gazdák legelője, a *Sebők-rét* folytatása (Novák); „végződése ott vólt, ahol a *Biszka”* (Kecskés).  1967: *Meleg oldal* (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1976: *Meleg oldal* (Bv). # V.

**Meleg-oldal-tető**  1998: ~, -*re*: köves talajú rész, alatta patak medre (Kecskés).

**Mester-völgy**  1854: *Mester Völgy:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Mocsár**  1969: ~ (Kat10). # XI.

**Mogyorós**  1998: , *ra*: „mikor felosztották a nyíri határt, a gróf a jobb aranykoronás földet kapta, mint a ~ és a *Kötel*” (Kecskés).  *Kis-Mo­gyorós; Nagy-Mogyorós.*

<S246>

**Mogyoróska**  1969, 1978: ~, -*ra*: sík szántó és út; sok mogyoróbokor volt itt. | 1998: ~: ahogy a falut elhagyjuk Kbózsva felé, balra (Novák).  1802: ~: szántóföld a ref. prédikátor használatában (RA V 3/15).  1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (MFT). # XI, 21.

**Mogyoróskai út**  1978: ~, -*ra*: út.

**Nagybózsva felé**  1809: „három fordulókra vagyon [a határ osztva] úgy mint *Kiss Bózsva, Nagy Bózsva* és *Kápolna* felé” (Balassa 1964:34).

**Nagyesvány**  1998: ~, -*ba*: „egy meredek rész; amikor felosztották a határt, a gazdák a keleti, dombos oldalon kaptak földet, mint a *Nagy­estvány*, a *Döbönkút*, a *Balázs*” (Kecskés).  1936: *Nagyestván:* régi nevén *Egres-korom* (At 1068). | 1964: *Nagyestán*: burgonya termesztésére kiválóan alkalmas földterület (Balassa 128).  *Nagyistván-dűlő*

**Nagy-halom-hegy**  1978: ~, -*be*.  1967: ~ (K67). | 1976: *Nagy Halom hegy* [!] (Bv).  Valószínűleg elírásból terjedt el.  *Nagy-Malom-hegy.*

**Nagyistván-dűlő**  1978: *Nagyistván, -ra; Es­vány, -ra; Estvánok, -ra:* szántó.  1967: *Nagy István dűlő* (K67).  *Nagyesvány.*

**Nagyistván-hegy**  1968: , -*be*: szántó; Nagy Estvány tulajdona volt.  *Nagyesvány.*

**Nagy-Király-hegy**  1875-6: *Nagy király h*. (Kat Felm). | 1928: *N.* *Király h*. (Kat75). # 15.  *Király-hegy; Kis-Király-hegy.*

**Nagy-lénia**  1978: , *ba*: gyümölcsös. | 1998: ~: a gyümölcsös közepén ment le a műútig (Novák).  *Kis-lénia; Lénia.*

**Nagy-Malom-dűlő**  1976: *Nagy Malom dűlő* (Bv).  *Malom.*

**Nagy-Malomhegy**  1969: , -*re*; *Nagy malom hegye*: szántó. | 1998: ~: út választotta el a *Kis-Malom-hegy*től (Novák); *Nagy-malom hegye* (Kecskés).  1854: *Nagy Malomhegy:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Nagy malom hegy* (U 778); 1881: *Nagy malom hegy* (U 779). | 1967: *Nagy Malom hegy* (K67).  *Kis-Malom-hegy; Malom-hegy.*

**Nagy-malomhegy-oldal**  1998: *Nagymalom-hegyódal*, -*ba*: dűlő (Kecskés).  *Malom-hegy.*

**Nagy-Mogyorós**  1854: *Nagy mogyorós* (U 778); 1881: *Nagy mogyorós* (U 779).  *Kis-Mo­gyorós; Mogyorós; Mogyoróska.*

**Nagy-part**  1802: „A’ *Nagy Part* alatt”: rét a ref. eklézsia tulajdonában (RA V 3/15).

**Nyárjaska**  1998: ~, -*ra*: egyházi birtok volt, a *Tisztapoja* és *Döbönkút* közti rész (Kecskés).

**Nyíri állomás**  1998: ~, -*ra*: a kisvasút megállóhelye volt (Novák).

**Nyíri-erdők**  1793: *Nyiri erdők* (Füzéri jár ir). | 1806: a füzéri *Várerdő*t a *nyiri* és a *komlósi erdők*kel, mintegy 5000 holdat, tettek szoros tilalom alá (Éble-Pettkó 1911:266). | 1826: „A szomszéd Pányoki, Alsó Felső Kékedi községeknek rész szerint kész pénz fizetés, rész szerént napi szám szolgálatért Legeltetés is szokott esztendőnként a *Nyiri erdő*ben engedtetni” (KLt, Birtokosztály).

**Nyíri megálló**  1969: *Nyíri v. m.* (Kat10). | 1974: *Nyíri v. m.:* a kisvasút megállóhelye a falu alatti völgyben (Tt). | 1980: *V. m.* (Tt). # XI.

**Nyíri-patak**  1978: ~, -*ra*: patak.  1875-6: *Török (Nyiri) patak* (KatFelm). | 1928: *Nyiri p*. (Kat 75). | 1969: ~ (Kat10). | 1974: *Nyíri-p.* (Tt). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). # VI, XI, 21, 237.

**Nyírjes**  1969: ~, -*be*: határrész.

**Nyírjes alja**  1969: (Kat10). | 1976: (Bv). | 1988: (ETk). # XI, 21.

**Nyírjes-tető**  1969: ~, -*re*: sík szántó; sok nyírfa volt itt.

**Omlás**  1854: ~ (U 778).

**Ortás**  1969: ~, -*ra*: sík szántó, legelő; erdő volt és kiirtották, most legelő.  1854: *Ortások:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Ortások**  *Ortás.*

**Oskola-kert**  1832. „*Oskola Kert* … egy vékás főldnyi ki terjedésű” szántó a ref. egyház birtokában (RA III 3/17).

**Ósva-völgy**  1967: ~: sziklás patakvölgy Tbá­nyától DK-re; az *Olsva* < R. *Ilsva* víznév szláv ere­detű, előzménye egy ’égerfákkal benőtt hely, égerfák között eredő vagy haladó vízfolyás’ jelentésű főnév volt (FNESz4:2:290).

**Pap-erdő** 1997: ~ (Tt). # 21.

**Pap-kút**  1802: *Pap kút*nál: rét a ref. prédikátor használatában (RA V 3/15). | 1832: „A’ *Pap kut*nál egy 6 ember vago rét teremhet 6 szeker szénát”; a ref. egyház birtokában; „A’ *Pap kút*nál meg terem 6 szekér széna”; rét, a prédikátor használatában; „A’ *Pap Kút*nál terem három szeker szénát…” rét a ref. egyház birtokában (RA III 3/17).

**Pap-rét**  1969: ~, -*re*: sík szántó, papok birtoka volt.  1826: *Pap Rét:* itt legeltetik vonó­marháikat (KLt, Birtokosztály). | 1857: „A *Pap* nevű *rét*... csak egyszer kaszálható” ((MÁL, úrbéri iratok; Balassa 1964:188).  1854: *Paprét:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1855: *Pap rét* (U 777); 1881: *Pap rét* (U 779). | 1969: ~ (Kat10). | 1988: *Pap rét* (ETk). # X, 21.  *Köves-hegy.*

<S247>

**Palánkos-kert**  1826: *palánkoskert:* 700 öl területű urasági kert (Éble-Pettkó 1911:275).

**Parókiális földek**  XIX. eleje: „Vagynak *Pa­rochiához tartozó földek* egyre másra minden Esztendőben” (RA III 3/18).

**Parókiális kert**  1802: „A’ *Poarochialis kert* mellett”: szántóföld a ref. prédikátor használatában (RA V 3/15).

**Patak**  1976: ~ (Bv)*.*

**Patak alja**  1881: *Patak allya* (U 779).

**Pécek alja**  1969: *Pécek ajja; Pécek ajja főd, -re:* sík szántó; egy sor lakás van alsó részén, cigányok lakják.  *Pécek* [belterület]*.*

**Pecek alja föld**  *Pécek alja.*

**Petro**  1969: ~ (Kat10). # XI.

**Pince**  *Pincék.*

**Pincék**  1978: *Pince, -hez*: pince kőbe vájva, a husziták ásták ki; makkot tároltak benne.  1987: ~: a *Kápolni-patak* völgyében, valóságos pincerendszer lehet, ma már nem járható be, de fölötte dübörgött a föld, amikor a csikókarámban megkergették a lovakat; 1944-ben a cselédlakás kamrájában Kocsis János leásott s beszakadt, egy pinceágban találta magát; a második világháború harcai idején a lakosság itt keresett menedéket (Mitró 13).

**Pince parlaga**  1854: *Pincze pallaga* (U 778).

**Pincés-kert**  1969: ~, -*be*: sík szántó, ma gyümölcsös van ezen a területen.  1826: *pin­czéskert:* 1 hold 527 öl területű urasági kert (Éble-Pettkó 1911:275).

**Puszta-Kápolna**  *Kápolna.*

**Puszta-malom**  1802: „A’ *Puszta Malom*nál”: rét a ref. prédikátor használatában (RA V 3/15).

**Rákóczi Tsz**  1969: ~ (Kat10). # XI.  *Kápolnatanya.*

**Rákóczi-út** 1997: ~: turista útvonal (Tt). # 21.

**Rakodó** 1969: ~, -*ba*: sík szántó.

**Rátka**  1998: ~, -*ba*: erdő, a *Koplaló* fölötti rész (Novák); „uradalmi terület vólt, a *Pécek*től mentünk át Bánya [Tbánya] felé, akkor ott vólt a ~” (Kecskés).  1251: ~-t IV. Béla vejének, a Ha­licsi hercegnek adta, 1270-ben *Füzérvár* tartozé­ka; helye ismeretlen, „többé nem szerepel” (Wolf 1989:144). | 1270: *Radka:* a füzéri vár tartozéka; 1341: *villa Rachka, Radka:* Tbánya határjárásban szerepel mint szomszédos település, Nyíri közelében lehetett; „a XV. században még emlegetik..., de Füzér vár tartozékai közűl már kimarad” (Csánki 1890:216). | 1826: *Rátka:* itt legeltetik vonómarháikat (KLt, Birtokosztály). | 1857: ~: Nyíri helység egyik legelője (Petercsák 1998:120). | 1860: „Igen is van legelő és pedig *Dobroka, La­pis, börhegy, tölgyes, Csapás* és *Rátka* ugy neve­zett dülőben” (Balassa 1964:178). | 1954: ~: a község legelőnek is használta (Dankó).  1854: *Ratka:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1988: ~ (ETk). A helynév a korai ómagyar korból ismert település nevét őrzi.  *Köves-hegy.*

**Rátka-dűlő**  1969: ~ (Kat10). # X, 15.

**Régi-iskolakert**  1826: *régi iskolakert:* 1 Ľ hold területű urasági kert (Éble-Pettkó 1911:275).

**Régi vasút** 1997: ~: egykori kisvasút (Tt). # 21.

**Remete-bérc**  1998: ~, -*re*: uradalmi terület volt (Kecskés).  1969: ~ (Kat10). # XI.

**Rózsatanya**  1983: ~: kült. lakott hely (Tört Hnt).

**Sebők-rét**  1998: ~, -*re*: legeltették, a zselléreké volt; egy időben szántották is (Novák); ~: „szántó volt 1910-ig, meglátni vólt a szántásoknak a helyeit, azért hagyták rétnek, mert vizes talaj volt, nem volt megfelelő szántóföldi termés benne” (Kecskés).  1854: *Sebőkrét:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1881: *Sebök rét* (U 779).

**Semsey-kadtély** 1980: ~ (MFT). # 21.

**Senyő**  1939: ~: Nyírihez tartozik (Csíkvári 199). | 1983: ~: kült. lakott hely (TörtHnt).  1854: *Senyo:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Senyő-erdőség**  1998: ~, -*be*: erdő, a nyíri határban (Kecskés).

**Senyő-völgy** 1997: ~ (Tt). # 21.

**Sinta-tető** 1997: ~ (Tt). # 21.

**Sóskás**  1969: ~, -*ra*: sík szántó.

**Sóskás-rét**  1969: ~ (Kat10). # XI.

**Sporttér**  1998: ~, -*re*: közel a faluhoz, az erdő alatt; *Gálci-rét*nek, *Levente-gyakorlótér*nek is nevezték (Kecskés, Novák).

**Szanta**  *Szonta.*

**Szántó-hegy**  1998: ~, -*re*: gr.-i terület volt Komlós és Nyíri között (Kecskés).  1860: *Szánto Hegy* (KatFelm). | 1980: ~ (Tt).  *Szonta.*

**Szántó-tető**  1875-6: *Szántó tető* (KatFelm). | 1928: *Szántó tető* (Kat75 4667). | 1974: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT).

**Széles-föld**  1969: ~; -*főd*, -*re*: sík szántó; szélesek voltak a kiosztott földterületek. | 1998: ~: „uradalmi birtok vólt, amit 925-be úrbéri rendezés által eladtak, betelepítve gyümölcsössel” (Kecs­kés).  1802: „Az *Egyház Rétje*, a’ *Széles földek* alatt”: rét a ref. eklézsia tulajdonában (RA V 3/15).

<S248>

 1854: *Széles föld* (U 778). | 1969: ~ (Kat10). | 1976: *Szélesföld* (Bv). # XI, 237.

**Széles-földek**  *Széles-föld.*

**Szemszúró**  1969, 1978: *Szömszúró, -ra:* sík, szántó volt, beépült.  1854: *Szemszuro:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Szem szúró* (U 778); 1881: ~ (U 779). | 1967: ~ (K67). | 1976: ~ (Bv).

**Szép Ilonka sírja** 1969: ~ (Kat10). Az erdészet sírhelyet alakított ki *Mátyás király kútja* mellett a monda szerinti események helyszínén. # 15, 21.

**Szonta**  1978: ~, -*ra*: szántó. | 1998: ~: „a Fháza felől való rész, lenyúlik egészen Kbózsvá­ig, a gazdáké vólt” (Kecskés); ~: *Bolondvőgy* néven is emlegetik (Novák).  1858: „a *tisztapolyai* és *szantai düllő*ben található irtványok kb. 30 év előtt irtattak” (Balassa 1964:178).  1854: ~ (U 778); 1881: ~ (U 779). | 1969: ~ (Kat10). # XI.  *Szántó-hegy.*

**Szonta-patak**  1854: *Szontapatak:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1976: *Szonta patak* (Bv).

**Szonta-rét**  1969, 1978: ~, -*re*: sík kaszáló. | 1998: ~: a *Bolondvőgy* felé járt ki (Novák).  1854: *Szonta rét* (U 778).

**Szonta-tető**  1969: ~: sík szántó.  1936: (At 1068).  1854: *Szonta tető:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Szonta tető* (U 778); 1881: *Szonta tető* (U 779). | 1969: ~ (Kat10). # XI.

**Szőlőhegy**  1998: ~, -*re*: „a falutul jobbra, már most kipusztulóba van, nekem is vólt ottan ezer m2; az a szőlőterűlet be volt ültetve meggyel, cseresznyefával mindenféle fával, és az a szőlőoldal nemes gyógynövényekkel, földieperrel; illatos, gyönyörű vólt minden, most elvadult, az angol perje, galagonya, akác tönkretette” (Kecskés).  1854: *Szöllő hegy:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Tanorok**  1969, 1978: ~, -*ra*: sík szántó. | 1998: *Tanórok*: a kertek végénél (Kecskés).  1936: *Tanórok* (At 1068).  1854: *Tanorok:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1875-6: *Tanórok* (KatFelm). | 1854: ~ (U 778); 1881: ~ (U 779). | 1967: ~ (K67). | 1976: *Tanárok* (Bv). # 237.

**Tanyaközpont**  1969: ~, -*ba*: sík, tanya.

**Tegda-bérc** 1980: ~ (MFT).

**Tegda-völgy**  1998: *Tegda-vőlgy, -be:* grófi terület volt Hháza és Nyíri között (Novák).  1969: ~ (Kat10). # V.

**Telkibánya** 1998: ~: szomszéd falu. # 203.

**Tető**  1969: ~, -*re*: szántó; a falu végén lévő föld. | 1998: ~: szántó volt, de már fenyőfával van betelepítve (Kecskés).  1964: ~: határrész, a víz­járás használhatatlanná teszi; 30 évvel ezelőtt nagy mennyiségben termelték itt a lencsét (Balas­sa 47, 130).  1854: *Tető:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Tisztapolya**  1969, 1978: *Tisztapoja*, -*ra:* sík, szántó. | 1998: *Tisztapoja:* jó szántó Kisbozsva fele, az úttól jobbra (Kecskés).  1858: „a *tiszta­polyai* és *szantai düllő*ben található irtványok körül belül 30 év előtt irtattak” (Balassa 1964:178). | 1936: ~ (At 1068).  1854: *Tiszta polya:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1854: *Tiszta polya* (U 778); 1881: *Tiszta polya* (U 779). | 1967: ~ (K67). | 1976: *Tiszapolya*(Bv).

**Tízesvajda**  1969: ~, -*ra*: sík szántó. | 1998: ~: uradalmi szántó volt *Kápolna* környékén (Kecs­kés).

**Torok-patak**  1976: ~: komlósi határ felé (Bv).  *Török-patak.*

**Tölgyes**  1857: *Tőgyes:* Nyíri helység egyik legelője (Petercsák 1998:120). | 1860: „Igen is van legelő és pedig *Dobroka, Lapis, börhegy, tölgyes, Csapás* és *Rátka* ugy nevezett dülőben” (Balassa 1964:178). | 1954: *Tőgyes*: a község legelőnek is használta (Dankó).  1854: *Tölgyes és haraszt hegy:* dűlő (C VI-102 126.d).

**Török-patak**  1998: ~, -*ba*: „ez a hivatalos neve, de mink mindig úgy hívtuk, hogy *Malom pataka*; vízimalom vólt ottan, a *Kandó* közelében, helyén ma is látható egy szabályosan kerek gödör” (Kecskés).  1875-6: *Török (Nyiri) patak* (Kat Felm). | 1929: *Törökp.* (Kat75).  *Torok-patak.*

**Uradalmi erdő**  1998: „középparasztok vó­tunk, de mikor bevégeztük a munkát, mentünk napszámoskodni az ~-be; vót egy Knejsz nevű kertészeti felügyelő Újhelbe, az járt ide ki irányítani; ő magyarázta mindig, mint kell az almafát ültetni, metszeni, meg vót itt egy Ósvát nevű kertész” (Kecskés).

**Urasági erdő**  1826: *uraság privát erdeje:* 1138 hold 238 öl területen (Éble-Pettkó 1911: 275).  1875-6: Urasági erdő (KatFelm).

**Urasági kaszáló**  1826: az *uraságnak kaszálója:* 74 6/8 hold (Éble-Pettkó 1911:275).

**Urasági szántóföld**  1826: az *uaraság re­manentialis szántóföldje*: 183 hold (Éble-Pettkó 1911:275).

**Úrbéri legelő**  1978: ~, -*re*: közös legelő volt.  1967: *Urbéri legelő* (K67). | 1976: *Úrbéri legelő* (Bv).

**Vadászlak**  1896: Angyal Bandi, akinek apja a Károlyiak gazdatisztje volt, itt született; „Szülőháza már nem áll, helyébe a Károlyi grófok *vadászlak*ot építettek” (Sziklay-Borovszky 395).

**Vadetető**  1969: ~ (Kat10). # X.

<S249>

**Vajda**  1802: „A’ *Vajdá*n”: szántó a ref. iskolamester használatában (RA V 3/15).  1854: *Vajda:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1969: ~ (Kat10). # XI, 21, 237.

**Vajda útja**  1802: ~ (RA V 3/15).

**Válós kút**  *Vályús kút*

**Vályús kút**  1978: *Válús kut, -ra*: kút, itatásra szolgál. | 1998: *Válós-kut* (Novák).

**Vámos-rét**  1998: ~, -*re*: erdők között van, még szénatároló sop is van ott (Novák); „a *Pécek alja* és a *Koplaló* közti erdőrész, itt vóltak a levente versenyek, itt futballoztunk, meg céllövölde, meg kirándulások voltak itt; a gróf tulajdona volt” (Kecskés).  1826: *Vámos Rét:* itt legeltetik vonó­marháikat (KLt, Birtokosztály).  1855: ~ (U 777); 1881: ~ (U 779). | 1969: ~ (Kat10). # X.  *Köves-hegy.*

**Vár-erdő**  1855: *Várerdő* (U 777).

**Vasúti megálló**  *Nyíri állomás; Nyíri megálló.*

**Vasúti pályatest**  1976: ~: az egykori kisvonat vágányzata (Bv).

**Verebes**  1969, 1978: ~, -*re*; *Verebes-vőgy, -be*: sík szántó, juhlegelő volt, egykor Vladár tulajdonában. | 1998: ~: „ahogy a tanyára megyünk, az vólt balról” (Kecskés).  1854: *Verebes:* dűlő (C VI-102 126.d). | 1969: ~ (Kat10). | 1988: ~ (ETk). # XI.  *Csalamádé-verebes.*

**Verebes-völgy**  *Verebes.*

**Veres-patak**  1998: ~, -*ra*: nyíri terűlet, a tel­kibányi határon, ott volt az aranybánya is annak idején (Novák); „itt termeltük ki a kaolint, ezt a vörösföldet. Hogy hova szállította ezt a bányamérnök, nem tudom; amikor bejött ez a 38-as politikai hogyhíjják, mikor kezdődött ez a hitlerizmus, abba az időbe ez megszűnt” (Kecskés).  *Veres­vízi-patak.*

**Veres-víz**  1998: *Vörösvíz, -re*: a *Király-kút* patakja (Novák).  1855: *Veres víz* (U 777); 1881: *Veres víz* (U 779). | 1974: (Tt).  *Veres-patak.*

**Veresvíz-forrás**  1988: *Veresviz f.* (ETk). # 21.

**Veresvizi-patak**  1984: *Veresvizi-patak:* a bánya vasoxidja adja vizének színét (Lázár 54).  1969: *Veres-víz-patak* (Kat10). | 1980: *Vörös-víz-patak* (MFT). # V., X, 21.

**Vigyázó**  1857: ~: Nyíri egyik legelője (Peter­csák 1998:120). | 1954: ~: a község legelőnek is használta (Dankó).  1854: *Vigyazo:* dűlő (C VI-102 126.d).

<S250>

**Vigyázó-tető**  1969: ~, -*re*: domb, egykor szántó, ott termett a legjobb búza, ma legelő; régen ide állítottak tűzfigyelőket. | 1998: ~: „a *Kertalja* foly­tatása, azelőtt ott szoktunk lencsét termelni, most már fenyves; meredek volt, elhordta a záporeső, a termőtalajt” (Kecskés); „búzát is termeltünk valamikor, az nagyon acélos búza vólt, 83 fajsúlyú” (Novák).  1854: *Vigyázó* (U 778); 1881: *Vigyázó* (U 779). | 1967: *Vigyázó tető* (K 67). | 1976: *Vigyázó tető* (Bv).

**Vízimalom**  1809: „Közel a Faluhoz vagyon a Mlgos Uraságnak egy rosz *Vizi Malma* egy Lisztelő kőre... Ezen Malom mind avult állapottyára, mind vizére, mind helyére nézve, sokáig már nem foroghat” (KLt Lad. 87. No. 84:15). | 1826: az uraság *vízi lisztelő malma:* a helység keleti részén egy pár kőre (Éble-Pettkó 1911:275).

**Vízmű**  1976: ~ (Bv).

**Vörös-víz**  *Veres-víz.*

**Vörösvizi-bánya**  1929: *Vörösvizibny*. (Kat 75). # 21.

**Vörösvizi-út** 1997: ~ (Tt). # 21.

**Vörös-víz-patak**  *Veres-vizi-patak*.