##### pálháza

**Helyszíni gyűjtések:** 1969-ben: gyűjtő Réz Szilárd és Szabó Margit; adatközlő: Mizsák Bertalan (\*1911), Palágyi Ernő (\*1928) és Telkes András (\*1894). - 1999-ben gyűjtő Kováts Dániel, adatközlő Szalontai Miklós iskolaigazgató. – A település megszerkesztett névtárát átnézte: Szalontai Miklós.

A település neve

**Pálháza**  1999: ~, *Pálházán, Pálházára, Pál­házárul, pálházi*:  1389: *Palhaza:* Füzér várához tartozott (Csánki 1890:214). | 1389, 1454: *Palha­za* (Csánki). | 1389: *Palhaza:* helységnév, egy *Pál* nevű személy udvarházára utal (FNESz4:2: 309). | 1427: ~: 13 telek van itt (Csíkvári 1939:200). | 1565: ~: két adózó portája van itt Perényi Gábor­nak, a következő évben azonban elpusztult (Csíkvári 1939:200). | 1611: „Az filialisoc *Biste* es *Paal­haza* egienlőkeppen tartozzanac az Mater Eccla­ban [Kajatán] villongas nelkűl” (LibRed 217). | 1626: ~: 28 jobbágy, 8 zsellér él itt (Éble-Pettkó 1911:245). | 1689: ~: 13 jobbágy, 2 özvegy, 4 szö­kött jobbágy, 19 pusztahely van itt (Éble-Pettkó 1911:251). | 1696: ~: 12 jobbágycsalád lakja (Csíkvári 1939: 200). | 1715: *Pál háza:* deserta (Arch. Regn. Arch. Palatinale Archiducis Josephi Conscriptiones). | 1715: ~ üres, lakatlan (Sziklay-Borovszky 1896:516). | 1730-as évek: ~-ra kárpátukrán betelepülők érkeznek, s ott a magyarokkal együtt élnek (Petercsák 1998:250). | 1742: ~-n 13 jobbágy (Éble-Pettkó 1911:259). | 1773: ~ (MHnt 242). | 1826: ~: a gróf Károlyi család bírja, 30 egész úrbariális sessioval, egy sessio 24 hold szántó és 6 kaszavágó rét; jobbágyai magyarok, róm. és gör. katolikusok, reformátusok (Éble-Pett­kó 1911:272). | 1828: ~: 57 ház, 431 lakó található (Csíkvári 1939:200). | 1849: febr. 8-án „Egy futár azonnal Ujhelybe küldetett, hogy Palóczy őrnagy csapatát ~-n és Telki-Bányán át Gönczre vezesse, a mely ideig Klapka is ott gondolt lehetni” (Korponay 1866:184). | 1851: „~, magyar falu, Abauj vmegyében; 118 rom. kath., 103 g. kath., 145 ref., 3 zsidó lak. Ref. szentegyház. F. u. többen” (Fényes 3:188). | **P**: „~ Abauj Megyének Gönczi Járásában Kassától 2 4/8, *Sátor alja Uj­hely*től 1 2/8 posta állomásra a’ Kassa S. A. Ujhelyi utvonal mentében fekszik, egy utzája van az ország ut mentébe. Leginkább kőböl épült tsinos lakházakkal ellátva, mind szalma fedél alatt. A’ község lakossai egyedül magyar nyelven beszélnek, öltözetek tiszta magyar és csinos. Igyekező földművesek, földmüvelésből és fa szerszám ké­szitésből élnek. Vagynak több lakosok, kik a’ pin­tér mesterséget nagyban üzik, sok hordót készi­tenek, és adnak el évenként. Szarvas marhát közép mennyiségben tartanak, annál inkább több birka juhot. E’ községben hires jó és sok torma terem. A’ községet RCath, GCath ’s Reformatus vallásbeliek lakják, és nehány Izraelita Család. Van a’ községben egy Reformatus templom filiája a’ Radványi Egyháznak, a’ RCatholicusok *Rad­vány*ba járnak a’ templomba, a’ GCatholicusok pedig *filkeházá*ra. *Pálháza* községe Gróf Károlyi Ede Ő Méltósága birtokához tartozik, a’ lakosok igyekező ’s jó birtokuak... *Pálháza* községének más elnevezése nem tudatik, a’ község legkorábbi említéséről tudomás nincs. Honnan népesite­tett nem tudni, a’ név eredetéről semmi emlék fel nem található. *Pálháza* községének határa jelen tagositás alatt áll, váltó gazdaság nem folytattatik. A’ határnak egy része partos, jó termő, termesztenek buzát, rozsot, árpát, zabot, krumplit és ku­koritzát. Szénája és sarjuja középmennyiségben jó terem, a’ határba sok viz mosás van” (1864, Telek Jósef jegyző). | 1896: : körjegyzőség, pos­ta van itt (Sziklay-Borovszky 283). | 1898: ~: a IV. tc. alapján megállapított hiv. helységnév; törzs­könyvezve 1905-ben (Nvált 1997: 9). | 1899: „~-nál ketté ágazik a *Sátoralja-Újhely* felől a Hernád völgyébe vivő országút” (OM Monarchia VI:255). | 1900: ~: hiv. helységnév (Nvált 1997:9). | 1921: ~: a község kinyilvánítja, hogy Zemplén megyéhez kíván csatlakozni (Csíkvári 1939:23). | 1924: ~: itt működik átmenetileg a szolgabírói kirendeltség (Csíkvári 1939:27). | 1934: „A Rákóczi család ősei között említett Gyapoly fia volt Pál, kinek a nevéről nevezték el ~-t, mely *Radvány*tól ½ órányira van” (At 746). | 1936: ~: IV. Béla király egyik vitéze kapta ezt a vidéket, aki aztán három fia, Pál, Mikó és Filke között osztotta fel, így lett ~, *Mikó­háza* és *Filkeháza*; a községben a háromnyomá­sos gazdálkodás még mindig megvan, de újab­ban már az eddig ugaron hagyott földbe valamilyen takarmányfélét vetnek (At 1073). 1939: ~: kisközség a gönci járásban, körjegyzőségi székhely; területe 1163 kh, lélekszáma 669, 205 rk., 134 gk., 297 ref., 4 ág. ev., 29 izr; lakóházainak száma 138 (Csíkvári 1939:42,200). | 1939: ~: élt a szűzgulya-fordítás népszokása (Csíkvári 80). | 1958: ~: a főbb bekötőutak innen indulnak; miként *Filkeháza* és *Mikóháza* is, Béla király egyik vité-

<S252>

zének fiától kaphatta nevét (Újszászy 1996:390-1). | 1973: ~: határa 669 hektár, 803 lakos, 202 lakóház, 235 lakás (Hnt). | 1979: ~ területe 669 ha, népessége 803 fő (Laczkó 9). | 1985: ~: határa 675 hektár, 905 lakos (Hnt). | 1995: : körjegyzőségi székhely; 1092 lakos, 339 lakóház, 354 lakás (Hnt 88,591).  1784: *Pál-Háza:* településnév (KatFelm). | 1860: ~: településnév (KatFelm). | 1875-6: ~ (Kat Felm). | 1928: ~ (Kat75). # 7, 9, 11, 21, 23, 253, 300.

A belterület nevei

**Általános Iskola**  *Iskola.*

**Arany János utca**  1999: ~ *ucca*, -*ba*: utca.  1996: *Arany János u.* (Tkv).  1996: *Arany J. u.* (BtTk). # 253.

**Árpád utca**  1999: *Árpád* *ucca*, -*ba*: utca.  1996: *Árpád u.* (Tkv).  1996: *Árpád u.* (BtTk). # 253.

**Bolt**  1996: ~ (BtTk). # 253. # 253.

**Dózsa György út**  1999: ~ *ucca*, -*ba*: a község főutcája.  1996: *Dózsa György u.*: utca (Tkv).  1996: *Dózsa Gy. út* (BtTk). # 253.

**Emlékmű**  1996: *Eml.* (BtTk). # 253.

**Fő utca**  1999: *Főucca*, -*ra*: a falun átvezető közút, hivatalos nevén *Dózsa György u*. # 253.

**Fűrésztelep** 1969: ~: az erdészeté (Kat10). | 1939: *gözfürésztelep* (Csíkvári 200). # 21, 253.

**Görög katolikus templom**  1999: ~, -*ba*: az 1980-as években épült modern stílusban. # 253.

**Gőzfűrésztelep** *Fűrésztelep*.

**Gőzmalom**  *Malom.*

**Gyógyszertár**  1999: ~, -*ba*. # 253.

**Harangtorony**  1969: ~, -*hoz*: a katolikusoké, templomuk nincs, a rómaiak Radványba, a görögök Fházára járnak.  XVIII: ~: fából (Genthon-Szentiványi 104). # 253.

**Ipartelep**  1969: ~, -*re*: településrész; fatelep, erdészeti és kisvasúti gépműhely van itt. # 253.

**Ipartelepi-megálló**  1969: ~, -*ba*: a kisvasút megállóhelye *Pálháza-Ipartelep*en. 1969: *Pál­háza Ipartelep v. á.* (Kat10). # 253.

**Ipartelep utca**  1999: ~, -*ba*: a faluközpontból az Ipartelep felé vezető utca.  1996: *Ipartelep u.* (Tkv).  1996: ~: az *Ipartelep* (BtTk). # 253.

**Iskola**  1969: ~, -*ba*: több iskolaépület van. | 1999: *Általános Iskola*, -*ba*: új, emeletes körzeti iskola.  1939: egy állami *népiskola*, egy továbbképző (Csíkvári 200).  1996: *Ált. Isk.* (BtTk). # 253.

**Kisvasút**  1969: ~, -*ra*: a hegyközi keskeny nyomtávú vasút.  1939: Komlós és Pháza között 8 km hosszú a ~ vonala (Csíkvári 69) 1997: *Ré­gi* *vasút* (Tt). # 21, 253.

**Kocsma**  1826: *Korcsma*: az uraságé, a faluban (Éble-Pettkó 1911:273).

**Kovácsműhely**  1826: ~: az uraságé, a faluban (Éble-Pettkó 1911:273).

**Könyvtár**  1999: ~, -*ba*: aközkönyvtár. # 253.

**Községháza**  1969: *Tanácsháza*, -*ra*: a köz­ségi tanács irodája. | 1999: ~, -*ra*: polgármesteri hivatal és körjegyzőség.  1996: ~ (BtTk). # 253.

**Liget utca**  1999: ~, -*ba*: utca a község Fháza felőli szélén.  1996: ~ (BtTk). # 253.

**Malom**  1969: ~, -*ba*: két malom, már használaton kívül.  1939: *Gőzmalom* (Csíkvári 200).  1860: ~: 2 a *Bózsva-patak*on (KatFelm). # 253.

**MÁVAUT**  1939: Kassa és Pháza között (Újhelyig) a -nak rendszeres járata van (Csíkvári 70).

**Medence**  1996: ~ (BtTk). # 253.

**Móra Ferenc utca**  1999: *Mór Ferenc* *ucca*, -*ba*: utca.  1996: *Móra Ferenc u.* (Tkv).  1996: *Móra F. u.* (BtTk). # 253.

**Móricz Zsigmond utca**  1999: ~ *ucca*, -*ba*: utca.  1996: *Móricz Zsigmond u*. (Tkv).  1996: *Móricz Zs. u.* (BtTk). # 253.

**Mozi**  1969: , -*ba*: állandó ~ van a faluban.

**Pálháza-Ipartelep**  *Ipartelep.*

**Pálházi sörnevelő**  1620: „Az *pálházi* ujon­nan épittetett *sör nevelő*ben vagyon sörhez való öreg és apró kád” (Éble-Pettkó 1911:243).

**Pálinkaház**  1826: ~: az uraságé, a faluban (Éble-Pettkó 1911:273).

**Park**  1999: ~, -*ba*: az erdei vasút végállomásánál.  1996: *park:* az emlékműnél (BtTk).

**Petőfi Sándor utca**  1999: *Petőfi ucca*, -*ba*: utca.  1996: *Petőfi Sándor u.* (Tkv).  1996: *Pe­tőfi S. u.* (BtTk). # 253.

**Posta**  1999: ~, -*ra.* # 253.

**Református templom**  1969: ~, -*ba*: a radvá­nyi pap jár át istentiszteletet tartani.  **P**: „Van a’ községben egy *Reformatus templom* filiája a’ Radványi Egyháznak” (1864). | 1812: ~ épült torony nélkül, a 18 m magas torony 1910-ben készült el (Várady 1989:41).  1996: *Templom* (BtTk). # 253.

**Régi vasút** *Kisvasút*.

**Római katolikus templom**  1999: ~, -*ba*: a *Fő utcá*n az 1990-es években épült. # 253.

<S254>

**Rózsás utca**  1999: ~ *ucca*, -*ba*: utca.  1996: *Rózsás u.* (Tkv).  1996: ~ (BtTk). # 253.

**Sport köz**  1999: ~, -*be*: keskeny, egyik oldalán beépített utca, a *Sport u*.-ból ágazik ki.  1996: *Sportköz* (BtTk). # 253.  *Sport utca.*

**Sportpálya**  1999: ~, -*ra*: a község futballpályája az erdei vasút végállomásánál. # 253.

**Sport utca**  1999: ~ *ucca*, -*ba*: utca a sportpálya közelében.  1996: *Sport u.*: utca (Tkv).  1996: *Sport u.* (BtTk). # 253.  *Sport köz.*

**Szeszfőzde**  1999: ~, -*be.* # 253.

**Takarékszövetkezet**  1987: ~: ez az egyetlen a Hegyközben (Mitró 51). # 253.

**Tanácsháza**  *Községháza.*

**Telkibányi út**  1969: ~, -*ra*: országút, Tbánya felé vezet. | 1999: ~, -*ra*: az *Ipartelep u*. folytatása.  1996: *Telkibányi u.*: utca (Tkv).

**Temető**  1969: ~, -*re*.  1996: ~ (BtTk). # 253.

**Templom**  *Görög katolikus templom; Római katolikus templom; Református templom.*

**Tsz-iroda**  1999: ~, -*ba, -ra*. # 253.:

**Tsz-magtár**  1996: ~ (BtTk).

**Tüzéptelep**  1969: , -*re*: építő- és tüzelőanyag telep.  1996: *Tüzép t.* (BtTk).

**Vásártér**  1969: ~, -*re*.  1996: ~: a *Vásártér u.* és a *Petőfi u.* között (BtTk). # 253.

**Vásártér utca**  1996: *Vásártéri u.*: utca (Tkv).  1996: *Vásártér u.* (BtTk). # 253.

**Vasúti megálló**  1969: ~, -*ba*: a kisvasút megállója. | 1999: ~: az erdei vasút végállomása.  1974: *V. m.* (Tt). | 1980: *V. m.* (Tt).

**Vendéglő**  1969: ~, -*be*: italbolt, vendéglő, az ÁFÉSz kezelésében.  1996: ~ (BtTk). # 253.

**Vízmű**  1996: ~ (BtTk). # 253.

**Vörösmarty Mihály utca**  1999: *Vörösmarti* *ucca*, -*ba*: utca.  1996: *Vörösmarty Mihály u.*: utca (Tkv).  1996: *Vörösmarthy* [!] *M. u.* (BtTk). # 253.

A külterület nevei

**Akasztó-hegy**  1999: ~ -*re*: domb, szántó.  1969: (Kat10). # XIII, 23.

**Alsó-Bisó**  **P**: *Bisó alsó és felső:* szántóföldi dűlő (1864).  *Bisó völgye.*

**Alsó-erdő**  1826: *alsó erdő:* itt 14 2/8 kaszavágó uradalmi irtáskaszáló (Éble-Pettkó 1911: 272). | 1828: *füzéri alsó erdők*: *Filkeháza, Nyíri, Pálháza, Radványi Új Huta, Mátyásháza* községek marháikat itt legeltethetik (Petercsák 1998: 104). A füzéri uradalomhoz tartozó erdők összefoglaló neve.

**Alsó-hosszú**  1969: ~, -*ra*: a falu aljában, D-re fekszik, jó kukorica terem benne.  1969: *Alsó-hosszú-dűlő* (Kat10). # XIII, 23, 253.  *Felső-hosszú; Hosszú-föld.*

**Alsó-hosszú-dűlő**  *Alsó-hosszú.*

**Alsó-rét**  1999: ~ -*re*: kaszáló a *Bózsva-patak* mentén.  **P**: *Alsó Rét:* réti dűlő (1864). | 1936: *Alsórét* (At 1073).  1854: *Alsó rét; Alsó Rét:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1860: *Alsó* rét (Kat Felm). | 1851: *Alsó rét* (U 502); 1859: *Alsó rét* (U 503). | 1967: *Alsó rét* (K67).  *Felső-rét.*

**Alsó-vízimalom**  1826: alsó *vizi malom:* 2 pár lisztelő kőre, csűrrel, istállóval, és 6 küllőre való kendertörővel, az uraságé, kint a határban (Éble-Pettkó 1911:273).

**Bánya-hegy**  1969: ~, -*re:* domb, szántó volt.  *Kovács-láza.*

**Belsőség**  1967: ~ (K67).

**Benk**  **P**: ~: réti dűlő (1864).  1851: *Benkrétek* (U 502); 1876: *Benkrétek* (U 504).

**Benk-rétek**  *Benk.*

**Berhát**  1969: ~, -*ra*: dűlő.  1851: (U 502); 1876: (U 504).  *Derha.*

**Bika-rét**  1969: ~, -*re*: rét a falu Ny-i határában. A falu közös kaszálója volt.

**Bimbó**  *Erdei kisvasút.*

**Bisó**  **P**: *Bisó alsó és felső:* szántóföldi dűlő (1864).  *Alsó-Bisó; Felső-Bisó.*

**Bisó**  *Bisó-patak.*

**Bisó-patak**  1999: ~, -*ra*: patak, Fháza felől folyik ide.  1264/1324: *Wyzkopathaka:* Bózsva határában említett patak (HA. 1997:24). | 1264/ 1324: *Wyzkopathaka*; 1864: *Bissó patak*: Pálhá­zánál bal felől a *Bózsvá*ba ömlő patak, valószínűleg szláv eredetű (FNESz4:1:218). | **P**: „Pálháza községének határában nyugottól lefelé a’ *Bozsva,* éjszaktól lefelé a’ *Bissó pataka* folyik, a’ községen alól a’ *Bissó* a *Bózsva* patakába folyik” (1864).  1875-6: *Biso patak* (KatFelm). | 1967: *Biso patak* (K67). | 1969: (Kat10). | 1974: ~: patak (Tt). | 1976: *Bisó patak* (Bv). | 1980: *Bisó-patak* (Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1996: *Bisó patak* (BtTk). # XII, 253.

**Bisó völgye**  1969: ~ *vőgye, -be*: szántó a falu ÉNy-i határában.  **P**: *Bisó alsó s felső:* szántó.  *Bisó-patak.*

**Bog alja**  1969: *Bogajja, -ra*: rét, talán a bag­lyokról kapta nevét.

<S255>

**Borzás-tető**  1860: *Borzástető* (KatFelm).

**Bózsva**  1969: *Bozsva, -ra:* patak, sok gyerek fulladt bele, egy nagy áradás idején az átvivő pallót elvitte a víz egy emberrel együtt.  1264/ 1324: *Borsoa, Bursua:* nagyobb patak Abaúj vm. DK-i részén, a *Ronyva* jobb oldali mellékvize (HA. 1997: 24). | 1809: „az egyik [malom] a Határnak Vágás felé való részén [van] jól távol a falutól a *Bózsva vizé*n két lisztelő kőre és egy kender törő küllőre” (KLt Lad.87. No.84:8). | 1826: *Bozsva­patak:* két partján *Kárász* kaszáló (Éble-Pettkó 1911:272). | **P**: *Bozsva folyó;* „Pálháza községének határában nyugottól lefelé a’ *Bozsva* ... pataka folyik” (1864). | 1979: a *Bózsva patak*ot Újhelyig fokozatosan készélesedő sík völgytalaj kíséri, ebből ritmikusan megismétlődő meredek domb- és hegyoldalak emelkednek ki (Laczkó 16).  1875-6: *Bózsva p*. (KatFelm). | 1967: *Bózsva patak* (K67). | 1969: *Bózsva-patak* (Kat 10). | 1974: ~: patak (Tt). | 1980: ~ *(Malom-p.):* patak (Tt). | 1980: ~ (MFT). # XII, XIII, 11, 253.

**Bózsva megett**  *Bózsva megetti.*

**Bózsva megetti**  1969: *Bozsva megetti, -be:* a patak D-i részén elterülő legelő, rét, a patak árterülete.  1936: *Bozsva megetti* (At 1073).  1854: *Bozsva megett:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1967: ~ (K67). | 1976: (Bv).  *Bózsva.*

**Bózsva-patak**  *Bózsva.*

**Bózsva-patak völgye**  1899: „Kevéssel alább, a *Bózsva patak* kies *völgyé*ben…” (OM Monarchia VI:255).

**Bózsva vize**  *Bózsva.*

**Cinke** 1997: ~ (Tt). # 22, 23.

**Csatorna alja**  1969: ~, -*ba*: rét a *Kánya-hegy* D-i lábánál.  **P**: ~: réti dűlő (1864). | 1936: *Csatornaalja* (At 1073).  1854: *Csatornya allya:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1851: ~ *Csatorna allya* (U 502); 1876: *Csatorna allja rét* (U 504).  *Malom-árok.*

**Csatorna alja rét**  *Csatorna alja.*

**Csattantyú-hegy**  1999: ~, -*re*: hegy, erdő.  1958: *Csattantyúhegy*: lábánál halad el az erdei vasút (Tamaskó 92).

**Csomó-dűlő**  1999: ~, -*be*: szántó.  1969: ~ (Kat10). # XIII.

**Delha**  *Derha.*

**Derék-dűlő**  1969: ~ (Kat10). # XIII.

**Derha**  1969: ~, -*ra:* lankás terület a falutól É-ra, alsó részén gyümölcsös, feljebb szántó; valószínűleg egykori gazdájáról nevezték el.  **P**: ~: szántóföldi dűlő (1864). | 1936: ~ (At 1073).  1854: ~: dűlő (C VI.102 128.d). | 1859: ~ (U 503). | 1967: *Delha* (K67). | 1976: ~ (Bv).  *Berhát.*

**Erdei kisvasút**  1999: ~, -*ra, -hoz*: az 1990-es évek végén újraindították *Pálháza* és *Kőkapu*, illetve *Rostalló* között.  1945 után: a pálházi *erdei kisvasút*, amit a köznyelv *Bimbó*nak keresztelt el, a MÁV kezelésébe került (Mitró 1987:25).

**Erdészet**  1999: ~, -*be, -re:* az Erdőgazd. iro­dája *Pálháza-Ipartelep*en.  1969: ~ (Kat10). | 1997: *Erdőgazdaság* (Tt). # XII, 21, 253.

**Erdőgazdaság** *Erdészet*.

**Fafeldolgozó ipartelep**  1983: *Pálházi fafeldolgozó ipartelep* (Petercsák 9).  *Károlyi-fatelep.*

**Falu-patak**  1969: ~, -*ra*: patak, Fháza felől folyik erre.  1689: „*Falu Patakja* halas viz Tilalomban tartattik Dnus Terestris számára” (KLt, Lad. 22:7).  1875-6: *Falu patak* (KatFelm). | 1967: *Falu patak* (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1974: *Falu-p.:* patak (Tt).| 1976: *Falu patak* (Bv). | 1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). # XII, 21.  *Tölgyes.*

**Falu patakja**  *Falu-patak.*

**Feljárók**  1851: ~ (U 502); 1859: ~ (U 503); 1876: ~ (U 504).

**Felső-Bisó**  **P**: *Bisó alsó és felső:* szántóföldi dűlő (1864).  *Bisó völgye.*

**Felső-hosszú**  1969: ~, -*ba*: dűlő a falutól É-ra, a *Rózsás-tető* és a *Száraz-patak* között; gyümölcsös; a föld keskeny és hosszú, innen a neve.  *Alsó-hosszú; Hosszú-föld.*

**Felső-rét**  1999: ~, -*re:* kaszáló a *Bózsva-pa­tak* mentén, a Kvágás felé vezető útnál.  1859: *Felsőrét* (U 503).  *Alsó-rét.*

**Felső-vízimalom**  1826: *felső vizi malom:* 2 pár lisztelő kőre, istállóval. szekérszínnel, az uraságé, kint a határban (Éble-Pettkó 1911:273).

**Fűrészmalom**  1692: „*Fűrészes malom* két árkátul fizettem Metzenzéfieknak 65 16” (KLt, Lad. 22. No 32). | 1763: „A *Pálházi malom* mellett vagyon egy *Fürész malom* de a Teteje nintsen be fedve” (KLt Lad. 22. No. 173). | XVIII.sz.: „A radványi uradalomnak Hházán és Pháza határában a *Bózsva patak*on épített *fűrészmalma* dolgozott” (Járási 1984:32).  *Fűrésztelep.*

**Fűrésztelep**  1999: ~, -*re*: az Erdőgazdaságé *Pálháza-Ipartelep*en.  1969: ~ (Kat10). # XII.  *Fűrészmalom.*

**Garbóc**  1969: ~, -*ra*; *Garboc, -ra:* a *Derhá­*tól K-re húzódik, szántóföld.  **P**: ~: szántóföldi dűlő (1864). | 1936: *Garboc* (At 1073).  1854: *Gárbocz:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1851: *Garbócz* (U 502); 1859: *Garbócz* (U 503). | 1967: ~ (K67). | 1969: *Garbóc-dűlő* (Kat10). | 1980: *Garbóc-dűlő*

<S256>

(Tt). | 1980: ~ (MFT). | 1996: ~: Radvány felé (BtTk). # XII, 253.  *Gyalogút.*

**Garbóc-dűlő** *Garbóc.*

**Gát**  1680: „Prata sunt tria, unu[s] *Kis Gát*, Al­teru[s] *Káraszrét* et Tertiu[s] *Hegy alat* vocatum foeni Curribus No. 8” (UC 56/8). | 1689: „Vagyon Majornak kaszáló rét három nevezet szerint *Gáth, Karasz, Hegyalja rét*ek, melyekben ordinaria jó időben szokott teremni harmincz ket szekér széna” (KLt Lad. 22:7).  *Kis-gát.*

**Gödör-malom**  1692: „*Gödör Malom* árkának ásásátul Metzenzéfieknek 23 40” (KLt, Lad.22. No 32).

**Görbe-földek**  **P**: *Görbe földek*: szántóföldi dűlő (1864).

**Gyalogút**  1969: ~, -*ra*: keskeny rész a *Kenderföld* és a *Garbóc* között.  **P**: *Gyalogut:* szántóföldi dűlő (1864). | 1936: *Gyalogut* (At 1073).  1854: ~ (C VI.102 128.d). | 1967: *Gyalog út* (K67).

**Gyep**  1999: ~, -*re*: dűlő.  1996: ~ (BtTk).

**Gyöngykő-hegy**  1999: ~: perlitbánya nyílt; már a 19. sz. óta ismerik a perlitet (PE).

**Gyöngyös-tető** 1980: ~ (MFT). # 22, 23.

**Határföld**  1999: *Határfőd*, -*re*: dűlő.  1996: *Határ föld:* Radvány felé (BtTk).

[**Határos települések**]  **P**: „Pálháza községének szomszédságában vagynak déltől a’ *Ko­váts vágás*i és a’ két *Sompataki huta*, kelettől *Kiss Bozsva*, éjszaktól *Filkeháza*, kelettől *Radvány* községek határai” (1864). |  1976: ~: *Filkeháza, Füzérradvány, Kovácsvágás*, *Kishuta, Kisbózsva, Filkeháza* (Bv).

**Határok**  1969: ~, -*ba*: szántóföld.

**Hegy alatt**  *Hegyalja-rét.*

**Hegy alja**  1851: *Hegy allya* (U 502); 1876: *Hegy allya* (U 504).

**Hegyalja-rét**  1680: „Prata sunt tria, unu[s] *Kis Gát*, Alteru[s] *Káraszrét* et Tertiu[s] *Hegy alat* vocatum foeni Curribus No. 8” (UC 56/8). | 1689: „Vagyon Majornak kaszáló rét három nevezet szerint *Gáth, Karasz, Hegyalja rét*ek, melyekben ordinaria jó időben szokott teremni harmincz ket szekér széna” (KLt Lad. 22:7).

**Híd**  1866: „Legfontosabb *hid*ak az ujhelyi vo­nalon... a *Filkeháza* és *Pálháza* mellettiek 3-4o hosszaságban” (Korponay 262). A *Falu-patak* hídja a községnek Fháza felé eső szélénél, a *Bisó-patak*é a Tbánya felé haladva található.

**Hosszú-föld**  1999: *Hosszú-főd*, -*re*: dűlő.  **P**: *Hoszu föld*: szántó (1864). | 1936: *Hosszuföld* (At 1073).  1851: *Hosszú földek* (U 502). | 1854: *Hosszuföld:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1967: *Hosszú föld* (K67). | 1976: *Hosszú föld* (Bv). A területet elnyúló alakjáról nevezték el.  *Rövid.*

**Hosszú-földek**  *Hosszú-föld.*

**Ipartelep**  1999: ~, -*re*: mára a fauval már egybeépült egykor kült. településrész.  1939: *Pálháza ipartelep:* Pházához tartozik (Csíkvári 200). | 1958: ~: olyan miniatűr ez is, mint a Hegyközben minden, elsősorban parkettfaanyagot szállít, régebben virágzott a dongafa- és gerendakészítés (Újszászy 391). | 1958: *pálházai ipartelep:* fűrésztelep (Tamaskó 92). | 1973: ~: kült. lakott hely 72 lakossal (Hnt). | 1983: ~, *Pálházai ipartelep*: kült. lakott hely (Tört Hnt). | 1985: ~: kült. lakott hely 63 lakossal (Hnt). | 1987: ~: a Károlyi-uradalom birtokában volt, innen látták el árammal a radványi *Kastély*t (Mitró 1987:14,52). | 1995: ~: kült. lakott hely és ipartelep 26 lakossal, 16 lakóházzal (Hnt).  1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). Földrajzi fekvése, az utak találkozási helye mellett az *Ipartelep*, a műszaki erdészet, a fafeldolgozó, a *Perlitbánya* nyújtotta munkalehetőség emelte a községet Hollóháza mellett a Hegyköz legdinamikusabban fejlődő településévé, nagyközséggé.  *Fafeldolgozó ipartelep; Pálházai ipartelep; Perlit­bánya.*

<S257>

**Iparvasút**  1922: „a bodrogközi *gazdasági vasút* és a góf Károlyi László úr által ennek folytatása képpen tervezett SátoraljaújhelyPálházaHollóháza-i korlátolt közforgalmi *iparvasút* ügyé­ben” 1922. ápr. 30-án Budapesten tartottak érte­kezletet; a tervezett gazdasági vasút *Sárospatak* végállomásból kiindulva *Sátoraljaújhely* főutcáján át, a város északi részén tervezett faraktáron ke­resztül *Pálháza* érintésével *Hollóházáig* egysége­sen kezelt vasútként létesíttessék” (Hőgye 1989: 176-7).  *Lóvasút.*

**Jusztag**  *Usztag.*

**Kánya**  *Kánya-hegy.*

**Kánya-hegy**  1969: ~, -*re*: hegy, oldalán szántóföld, s 5-6 kh málnás; az egyik monda szerint sok sas volt itt, melynek népi neve ’kánya’, más magyarázat szerint egy Kánya nevű emberről kapta nevét.  1826: *Kányahegy:* szántóföld (Éble-Pettkó 1911: 272). | **P**: *Kánya hegy; Kánya-hegy kis kő féli:* szántóföldi dűlő (1864). | 1936: *Kányahegy* (At 1073).  1854: *Kánya Hegy:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1851: ~, *Kánya hegy* (U 502); 1859: *Kánya-hegy* (U 503); 1876: ~, *Kánya hegy* (U 504). | 1967: *Kánya hegy* (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1976: *Kánya hegy* (Bv). # XII, 21.  *Csatorna alja; Kis-Kánya-hegy; Pótlék.*

**Kánya-hegy alja**  **P**: *Kánya hegy alja:* szántóföldi dűlő (1864).  1859: *Kányahegy allya* (U 503).

**Káposztáskert**  1969: ~, *be*: a falutól D-re, a *Mocsárka* és a *Nagy-káposzta-kert* között, ma legelő.  1936: ~ (At 1073).  1854: *Káposztás kert:* dűlő (C VI.102 128.d).

**Kárász**  1999: ~, -*ba*: kaszáló.  1680: „Prata sunt tria, unu[s] *Kis Gát*, Alteru[s] *Káraszrét* et Tertiu[s] *Hegy alat* vocatum foeni Curribus No. 8” (UC 56/8). | 1689: „Vagyon Majornak kaszáló rét három nevezet szerint *Gáth, Karasz, Hegyalja rét*ek, melyekben ordinaria jó időben szokott teremni harmincz ket szekér széna” (KLt Lad. 22:7). | **P**: ~: réti dűlő (1864).  1859: *Kárász rét* (U 503). | 1969: *Kárász-rét* (Kat10). # XII, 253.

**Kárász-majorság**  1826: *Kárász* nevezetű *ma­jorság*: kaszáló 60 és fél hold a *Bózsva* két partján (Éble-Pettkó 1911:272).

**Kárász-rét**  *Kárász.*

**Károlyi-fatelep**  1984: ~: fagázas generátora áramot termelt, így Pháza volt az első villamosított magyar község (Lázár 56).  *Fafeldolgozó ipartelep; Ipartelep.*

**Kemence-patak**  1969: ~, -*ra, -ba*: patak.  1264/1324: *Kemenchepathaka:* Pházánál jobb fe­lől a Bózsvába ömlő patak; a név előtagja szláv eredetű, értelme ’köves (medrű) patak’ (FNESz4: 1:710).  1875-6: *Kemencze p*. (KatFelm). | 1967: *Kemence patak* (K67). | 1969: ~, *Ördög-patak* (Kat10). | 1980: ~ (MFT). # XII, 11.

**Kemence-pataki-rét**  1969: ~, -*re*: rét a *Kemence-patak* mentén.  1854: *Kemenczepatak rét:* dűlő (C VI.102 128.d).

**Kemence-pataki-völgy**  1999: *Kemence-pa­taki-vőgy*, -*be*: völgy, ebben folyik a Kemence-patak.  1936: *Kemencepatak völgy* (At 1073).

**Kenderföld**  1969: *Kendefőd, -re:* a falutól K-re, de ma már nagyrészt beépült.  **P**: *Kenderföld*: szántóföldi dűlő (1864). | 1936: *Könderföld* (At 1073).  1854: *Kenderföld:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1969: *Kender-föld-dűlő* (Kat10). | 1980: *Kender-föld-dűlő* (Tt). | 1996: *Kenderföld* (BtTk). # XII, 21, 23, 253.  *Gyalogút.*

<S258>

**Kenderföld belseje**  1936: *Kenderföld bel­seje* (At 1073).

**Kenderföld-dűlő**  *Kenderföld.*

**Kenderföld-dűlő-tető**  *Kenderföld teteje.*

**Kenderföld teteje**  1969: *Kenderfőd teteje, -be:* a *Kenderföld* legmagasabb része.  **P**: *Kenderföld düllő tető:*szántóföldi dűlő (1864).  1936: *Kenderföldtető* (At 1073).  1967: *Kenderföld teteje* (K67). | 1976: *Kenderföld teteje* (Bv). | 1996: *Kenderföld teteje* (BtTk).

**Kenderföld-tető**  *Kenderföld teteje.*

**Kert alja**  1969: *Kert* *ajja, -ba*: a falu Ny-i részén húzódik, háztájiként hasznosítják.  1936: *Kertalja* (At 1073).  1967: ~ (K67). | 1976: *Kert allya:* zártkert (Bv).

**Kerülőház**  1826: *kerülő ház:* az uraságé, a faluban (Éble-Pettkó 1911:273).

**Keskeny-bérc**  1999: *~, -re*: hegy, erdő.  1980: ~ (Tt). # 21, 23.

**Keskeny-föld**  **P**: *Keskeny föld:* szántóföldi dűlő (1864).  1851: *Keskeny földek* (U 502); 1859: *Keskeny földek* (U 503); 1876: *Keskeny földek* (U 504).

**Keskeny-földek**  *Keskeny-föld.*

**Keskeny nyomtávú iparvágány**  *Iparvasút; Lóvasút.*

**Kis-gát**  1680: „Prata sunt tria, unu[s] *Kis Gát*, Alteru[s] *Káraszrét* et Tertiu[s] *Hegy alat* vocatum foeni Curribus No. 8” (UC 56/8).1680: „Prata sunt tria, unu[s] *Kis Gát*, Alteru[s] *Káraszrét* et Tertiu[s] *Hegy alat* vocatum foeni Curribus No. 8” (UC 56/ 8).  *Gát.*

**Kis-Kánya-hegy**  1969: ~, -*re*: a *Kánya-hegy* K-i lábánál lévő domb, parlag és szőlő.  *Kánya-hegy.*

**Kis-káposzta-kert**  *Káposztás-kert; Nagy-ká­poszta-kert.*

**Kis-kő fölé**  1969: ~, *Kiskőföli*: legelő, parlag a falutól NY-ra, a *Kő alja* fölött elterülő rész.  **P**: *Kánya-hegy kis kő féli:* szántóföldi dűlő (1864).  *Kő fölé; Tanórok.*

**Kis-kő föli**  *Kis-kő fölé.*

**Kis-Kujin-tető**  1999: *~, -re*: hegy, erdő.  1969: ~ (Kat10). # XII.  *Kujin-patak.*

**Kis-Macskás-árok**  1999: *~, -ba*: árok szántóföldek között.  1969: ~ (Kat10). # XIII.  *Macska-gödör; Nagy-Macskás-árok.*

**Kismező**  1952: ~: kült. lakotthely (MHnt 242). | 1983: ~: kült. lakott hely (Tört Hnt).

**Kis-mező**  1969: *Kis-mezőjök:* a falu D-i részén, most tsz-tanya.  **P**: *Kis mező:* szántóföldi dűlő (1864). | 1936: *Kismező* (At 1073).  1851: *Kismező* (Balassa 1964:44). | 1854: *Kis Mező:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1859: *Kis mező* (U 503); 1876: *Kis mező* (U 5504).  *Közép-mező.*

**Kormos-rét**  1969: ~, -*re*; *Makó-rét*: a falu DK-i határában legelő, kaszáló; valamikor ez a rész az ottani malomhoz tartozott.  1969: ~ (Kat10). # XIII, 21, 23.

**Korom-hegy**  1969: ~, -*re*: a falutól Ny-ra, a *Kánya-hegy* mögött húzódik, fakitermelés, perlit bányászás folyik itt; a sötét oldalban fekszik, talaja fekete színű; szénégetéssel foglalkoztak itt korábban.

**Kovács-lápa**  *Kovács láza.*

**Kovács láza**  1969: *Kovácslápa, -ra*: a *Bánya-hegy* része, málnás.  **P**: *Kováts láza:* szántóföld (1864).  1969: *Kovács-lápa* (Kat10). # XII.

**Kő alja**  1969: *Kőajja, -ba:* a falutól NY-ra eső erdő; egy meredek köves part alján terül el.  1969: ~ (Kat10). # XII.  *Kis-kő föli.*

**Kő fölé**  1969: ~ (Kat10). # XII.  *Kis-kő fölé.*

**Közép-mező**  1936: *Középmező* (At 1073).  1854: *Közép Mező:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1967: *Közép mező* (K67). | 1976: *Középmező:* a filke­házi út két oldalán, a *Bisó-patak* és a *Falu-patak* között (Bv).  *Kis-mező.*

**Közút**  1866: „Közlekedő utaink legnagyobb része csakis gyepútak...; jelenben is már a megyében következő csinált közlekedési útak léteznek: ... 4. *Göncz-pálházai*”; „a járások szolgabírái tartják fel” (Korponay 263-4).

**Kujin-patak**  1999: ~, -*ra*: vízfolyás.  1967: *Kujin patak* (K67).

**Kujin-tető** 1997: ~ (Tt). # 22, 23.

**Kútka**  1969: *Kutka, -ra:* szántó, olyan források vannak itt, hogy nem kell ásni a vízért, és nagyon hidegek.  **P**: *Kutka:* szántóföldi dűlő (1864).  1969: *Kútka-dűlő* (Kat10). # XII, 253.

**Kútka alja**  1969: *Kútkajja:* a *Kútka* dűlő alsó része, szántó.

**Kútka-dűlő**  *Kútka.*

**Kutyuska**  1860: (KatFelm).

**Lackó-hegy**  1999: ~, -*re*: erdő, hegy.  1958: *Lackóhegy*: lábánál halad el az erdei vasút (Tamaskó 92).

**Liget**  1969: ~, -*be*: a *Tölgyes* folytatása É felé, szántó, kirándulóhely volt, csárda is állt rajta.  **P**: ~: szántóföldi dűlő (1864).  1851: ~ (U 502); 1859: ~(U 503); 1876: ~ (U 504).

<S259>

**Lovas-rét**  1851: *Lovas rét* (U 502); 1859: *Lovas rét* (U 503); 1876: *Lovas rét* (U 504).

**Lóvasút**  1945 előtt: A Károlyi-uradalom erdeiben az *Ipartelep*től *Kemencepatak*on keresztül a fontosabb völgyekig ki volt építve a *lóvasút*; a rakott szerelvények fékezéssel szépen legurultak a rakodókig (Mitró 1987:25).  *Iparvasút.*

**Maczkó-tanya**  1969: ~ (Kat10). # XII, 253.

**Macska-gödör**  1999: ~, -*be*: árok.  1980: ~ (Tt). | 1980: ~ (MFT). # 23.  *Kis-Macskás-árok; Nagy-Macskás-árok.*

**Makó-rét**  1969: ~, -re*; Kormos-rét*, -*re*: kaszáló.  1936: *Makórét* (At 1073).  1854: *Makó Rét:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1976: *Makó rét* (Bv).

**Malány**  1860: ~ (KatFelm).

**Malom**  1689: „Vagyon az Pálházi hataron két *Malom*... egyik egy bokor kőre forgo lisztelő *Malom.* Másik Füresz, kasa Torö kender torö és Darócz karló *Malom*...” (Balassa 1964:182). | 1809: „Nem meszsze felül a *Malmon* vagyon a *szerhás* nevezetü kölyü is” (KLt Lad 87, No 84:9).

<S260>

**Malom-árok**  1969: ~, -*ba, -ra*: az egykori malomárkon kívül a mellette lévő kaszáló neve a falutól NY-ra a *Rakottya* és a *Csatorna alja* közötti területen; a *Bózsvá*nak ezen a szakaszán volt a falu összes malma.

**Malom-árok alja**  1969: *Malomárok* *ajja, -ba:* a *Malom-árok* nevű kaszáló alsó része.

**Malom-patak**  1969: ~, -*ra:* vízfolyás, a *Bózs­va* egyik szakaszát nevezték így.  1875-6: *Malom patak* (KatFelm 4667/1). | 1928: *Malom p*. (Kat75 4667). | 1967: *Malom patak* (K67).

**Malomsor**  1851: ~ (U 502); 1859: ~ (U 503); 1876: ~ (U 504).

**Markó-rét**  1967: *Markó rét* (K67).

**Martyinkó-ortás**  **P**: *Martyinkó ortás:* réti dűlő (1864).

**Meddőhányó**  1976: *meddő hányó* (Bv).

**Miklós-rét**  **P**: *Miklós rét:* réti dűlő (1864).  1851: *Miklós rét* (U 502); 1859: *Miklós rét* (U 503); 1876: *Miklós rét* (U 504).

**Mocsárka**  1999: ~, -*ra:* határrész.  **P**: *mocsárka*: szántóföldi dűlő (1864). | 1936: ~ (At 1073).  1854: *Mocsárka:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1851: ~ (U 502); 1859: ~(U 503); 1876: ~ (U 504). | 1967: ~ (K67). | 1976: ~ (Bv).

**Mogyorós**  1689: „A mikor a *Mogyoros* terem a Tilalmason tartoznak a Dominus Terestris számára a tilalmas *Mogyoros*t meg szedni” (KLt, Lad. 22:7).

**Molnár háza**  1809: „Közel ezen malomhoz vagyon a *Molnár Háza* Talpfákra Oszlopokra, kötésekre, patitsos Tapaszos falakra, Tölgy gerendákra, szarufákra, Bikfa Zsindely Fedélre és tapaszos fa kéményre épitve, áll egy szobából, Pitvarból és kamarából” (KLt Lad. 87. No. 84:8).  *Pálházi-malom.*

**Műszaki Erdészet**  1999: ~, -*ba:* az Erdőgazdaság géptelepe és műhelye.  *Ipartelep.*

**Nagy-föld**  1969: *Nagy-főd, -re*: szántó a falutól É-ra, nevét méretéről kapta.  **P**: *Nagy föld:* szántóföldi dűlő (1864). | 1936: *Nagyföld* (At 1073).  1854: *Nagy föld:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1967: *Nagy föld* (K67).  1969: *Nagy-föld-dűlő* (Kat10). | 1976: *Nagy föld* (Bv). # XII.

**Nagy-föld-dűlő**  *Nagy-föld.*

**Nagy-Hangyás**  1860: *Nagy Hangyás* (Kat Felm).

**Nagy-káposztakert**  1969: ~: valamikor szántó, ma legelő a falutól D-re a *Kis-káposzta-kert* és a *Makó-rét* között.  *Káposztás-kert; Kis-káposzta-kert.*

**Nagy út alja**  1980: ~ (MFT). # 21, 23.

**Nagy-káposztás**  *Nagy-káposzta-kert.*

**Nagy-Macskás-árok**  1999: ~, -*ba*: mélyedés a szántóföldeken, Radvány alatt.  1969: ~ (Kat 10). # XIII, 253.  *Kis-Macskás-árok; Macska-gödör.*

**Nyíri-patak**  1999: ~, -*ba*: vízfolyás, Nyíri, illetve Kisbózsva felől folyik le  1969: ~ (Kat10). # XII.

**Oldal-földek**  *Oldal-földek-dűlő.*

**Oldal-földek-dűlő**  1999: *Ódal-fődek, -be:* szántóföldi dűlő.  1969: ~ (Kat10). # XIII.

**Országút**  1999: ~, -*ra*: a fő közlekedési út, Sújhely felől, itt elágazik Hháza, illetve Tbánya felé.  1899: „*Pálházá*nál ketté ágazik a *Sátoralja-Újhely* felől a Hernád völgyébe vivő országút. Erdős hegyek közt halad mind a kettő: az egyik éjszaknyugatnak *Kassa* felé, a másik pedig nyugatnak *Göncz* felé”; „Az említet ~ másik ága az úgy nevezett *Hegyköz*ön halad végig” (OM Monarchia VI: 255-6).

**Pálháza és Telkibánya közötti hágó**  1984: *Pálháza-Telkibánya közötti hágó és átjáró:* a Zempléni Tájvédelmi Körzetet egy É-i kisebb és egy D-i nagyobb részterületre bontja (Mátyás 6).

**Pálházai ipartelep**  *Pálháza* *ipartelep.*

**Pálháza ipartelep**  1937-44: ~; 1952: ~: kült. lakotthely (MHnt 242).  *Fafeldolgozó ipartelep; Ipartelep*

**Pálháza-Ipartelep vasútállomás**  1999: ~, -*ra*: az erdei vasút megállója, illetve tároló helye.  1969: ~ (Kat 10). | 1974: *Pálháza ipartelep v. m.* (Tt). | 1980: *Pálháza Ipartelep vá.* (Tt). # XII.

**Pálháza v. m.**  1953: (Kat25). # XII.

**Pálházi-malom**  1763: „a *Pálházi malom*, ebből a Mlgos Uraságh veszen három Quartát, Pálfalvy Ur egy Quartát, az Füzériből és Kom­lósiból hasonlóképpen veszik a részt” (KLt Lad. 22. No. 173). | 1809: „Ezen Helység Határán két *Vizi malma* vagyon a Mlgos Uraságnak, az egyik a Határnak Vágás felé való részén jól távol a falutól a *Bózsva vizé*n lét lisztelő kőre és egy kender törő küllőre...” (KLt Lad. 87. No. 84:8).  *Molnár háza.*

**Patakra-dűlők**  *Patakra-járó.*

**Patakra-járó**  **P**: *Patakra járó*: szántóföldi dűlő (1864).  1851: *Patakra dülők*: szántóföldi dűlő (U 502); 1859: *Patakra dülők* (U 503); 1876: *Patakra dülők* (U 504).

**Perlitbánya**  1999: ~, -*ba*: külszíni fejtés.  1969: *Perlit-bánya* (Kat10). | 1988:~ (ETk). # XII, 21.

<S261>

**Perlitbánya és őrlőmű**  1999: ~, -*be*: üzem *Pálháza-Ipartelep* szélén.  1983: ~: 1957-ben indult (Petercsák 11). | 1984: *Perlitbánya:* Pházán Európa negyedik legnagyobb perlitbányája üzemel (Mátyás 8).  1974: *Perlit-bánya* (Tt).

**Perlitüzem**  1999: ~, -*be*: a bánya, az őrlőmű, ill. a gépjárműtelep tartozik hozzá.  1976: *Perlit üzem* (Bv).

**Pótlék**  1969: ~, -*ba*: szántó a *Kánya-hegy* K-i oldalán.

**Rakattya**  *Rakattyás.*

**Rakattyás**  1854: *Rakattya:* dűlő (C VI.102 128. d). | 1859: *Rakatyás* (U 503). | 1967: *Ra­kattya* (K67). | 1969: *Rakattyás-rét* (Kat10). # XII.  *Rakottya.*

**Rakattyás-rét**  *Rakattyás.*

**Rákóczi Tsz**  1987: ~: pálházi székhellyel működik, hozzátartoznak a vonzáskörzet községei is (Mitró 30).  1969: ~ (Kat10). | 1980: *Rákóczi Tsz:* telep (Tt). # XII, 21, 253.

**Rakodó**  1983: *Pálházi rakodó:* ahol a fát a kisvonatra rakják (Petercsák 9).

**Rakottya**  1969: ~, -*ba*; *Rakottyás, -ba*: szántó, rét, legelő a község D-i részén; fűzes volt, vadásztak, s lovasversenyek helyszíne volt.  **P**: *Rakotya*: réti dűlő (1864). | 1936: ~ (At 1073).  *Malom-árok; Rakattyás; Tanórok.*

**Rakottyás**  *Rakottya.*

**Rétföld**  1969: *Rétfőd*, -*re*: szántó a falu É-i részén, folytatása a *Tölgyes*.  **P**: *Rétföld:* szántóföldi dűlő (1864).  1969: ~-dűlő (Kat10). | 1980: ~*-dűlő* (Tt). # XII, 21..

**Rétföld-dűlő**  *Rétföld.*

**Rózsás-dűlő**  **P**: *Rozsás düllő:* szántóföldi dűlő (1864).

**Rózsás-oldal**  1851: *Rózsás oldal* (U 502); 1859: *Rózsás oldal* (U 503).

**Rózsástestvér**  1936: ~ (At 1073).

**Rózsás-tető**  1969: ~, -*re*: a falu É-i része, ma már beépült; a dombon sok volt a vadrózsa; néhány régi sírt tártak fel itt az elmúlt években.  1936: *Rózsástető* (At 1073).  1854: *Rozsás tet­tő:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1851: *Rózsás tető* (U 502); 1876: *Rózsás tető* (U 504). | 1967: *Rózsás tető* (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1976: *Rózsás tető* (Bv). | 1996: *Rózsás tető; Rózsa tető* (BtTk). | 1997: *Rózsás-t.* (Tt) # XII, 21, 23.

**Rózsa-tető**  *Rózsás-tető.*

**Rövid**  *Rövid-földek.*

**Rövid-földek**  **P**: *Rövid*: szántóföldi dűlő (1864).  1851: *Rövid földek* (U 502); 1876: *Rövid földek* (U 504).  *Hosszú-föld.*

**Som-hegy**  1969: ~, -*re*: erdős hegy, nagyon sok som termett rajta; a hegy tetején van egy kiemelkedő szikla s a sziklában egy patkóhoz hasonló nyom, ezt a néphagyomány szerint Rákóczi lovának patkója hagyta maga után, a füzéri várból ugratott ide, érdekessége, hogy a patkó fordítva volt fölverve, hogy az ellenséget megtévessze.  1854: *Somhegy:* hegy, erdő (C VI.102 128.d). # 21, 300.

<S262>

**Som-hegy alja**  1969: ~, -*ba*: erdő.  1936: *Somhegy alja* (At 1073).  1854: *Somhegy allya:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1875-6: *Somhegy alja* (KatFelm). | 1967: *Somhegy alja* (K67). | 1976: *Somhegy alya* (Bv). | 1988: *Somhegy alja* (ETk).

**Sötét-hegy**  1860: *Sötéthegy* (KatFelm).

**Száraz-patak**  1969: ~, -*ra*: keskeny földsáv a falutól É-ra, szántó és rét; valamikor bővizű patak volt, de forrása kiszáradt, ma már csak medre látható, s csak nagy esőzések idején telik meg vízzel.  1851: *Száraz patak* (U 502); 1859: *Száraz patak* (U 503); 1876: *Száraz patak* (U 504). | 1969: ~ (Kat10). | 1976: *Száraz patak* (Bv). | 1980: *Száraz-p.:* patak (Tt). # XII.

**Szár-hegy**  1969: ~, -*re*: hegy a falu DNy-i határában, az Egazd. használja.  1999: ~: riodá­cit dagadókúp (PE).  1969: ~ (Kat10). # XII, 21.

**Széles-bérc**  1969: ~, -*re*: emelkedés, kisebb hegy.  1980: ~ (Tt). # 21.

**Szerhás-kölyü**  1809: „Nem meszsze felül a *Malmon* vagyon a *szerhás nevezetü kölyü* is, mellynek három kölyüje kender törő, egy pedig üveg csináláshoz szükséges Béka só törő” (KLt Lad 87, No 84:9).

**Szűcstanya**  1962-1985: ~: kült. lakott hely (MHnt 242). | 1973: ~: kült. lakott hely 3 lakossal (Hnt). | 1983: ~: kült. lakott hely (Tört Hnt). | 1985: ~: kült. lakott hely 2 lakossal (Hnt). | 1995: ~: kült. lakóhely 6 lakossal, 1 lakóházzal (Hnt).  1969: ~ (Kat10). # XII, 253.

**Tanórok**  1969: ~, *ra;* *Tanorok, -ra*: szántó a falu NY-i határában a *Rakattyás* és a *Kis-kő föli* között.  **P**: *Tanorok:* szántóföldi dűlő (1864). | 1936: *Tomorok* [!] (At 1073).  1851: ~ (Balassa 1964: 44). | 1851: *Tanorok* (U 502); 1859: *Tano­rok* (U 503). | 1976: *Tanorok*: zártkert (Bv).

**Tanórok alja**  **P**: *Tanorok alja*: réti dűlő (1864).

**Tengeriföld**  1851: *Tengeri föld* (Balassa 1964:44). | 1851: *Tengeri föld* (U 502); 1876: *Ten­geri föld* (U 504).

**Termelőszövetkezet**  1969: ~, -*be*: a szövetkezet központi telepe.  1979: *Rákóczi Tsz:* hozzá tartozó községek: Pháza, Fháza, Kajata, Rad­vány, Kvágás

**Tilalmas**  *Mogyorós.*

**Tomorok**  *Tanórok.*

**Topolya-földek**  1851:*Topolya földek* (U 502); 1876: *Topolya földek* (U 504).

**Tölgyes**  1969: *Tőgyes*, -*be*; *Tőgyfás, -ba*: szántó a falu É-i határában, a *Falu-patak* K-i oldalán; tölgyes volt ott valamikor.  1969: *Tölgyfa* (Kat10). # XII.  *Liget; Rétföld.*

**Tölgyfa**  *Tölgyes.*

**Tölgyfás**  *Tölgyes.*

**Usztag**  1969: ~, -*ba*; *Jusztag, -ba:* már a belsőséghez tartozik, házak épültek itt.  **P**: ~: szántóföldi dűlő (1864).  1851: *Usztákok* (U 502); 1859: *Usztákok* (U 503); 1876: *Usztákok* (U 504).

**Usztag-mező**  1936: *Usztagmező* (At 1073).  1854: *Usztag Mező:* dűlő (C VI.102 128.d).

**Usztákok**  *Usztag.*

**Út alja**  1969: *~, -ra:* dűlő.  1936: *Utalja* (At 1073).  1854: *út allya:* dűlő (C VI.102 128.d). | 1967: ~: dűlő (K67). | 1969: ~ (Kat10). | 1980: ~ (Tt). # XIII.

**Varga-rét**  **P**: *Varga rét*: réti dűlő (1864).  1859: *Varga rét* (U 503).

**Vett-föld**  1969: *Vett-főd, -re*: szántó a *Kánya-hegy* K-i aljában.  **P**: *vettföld:* szántóföldi dűlő (1864).  1969: ~ (Kat10). # XII.

**Vízimalom**  **P**: „Vagyon a’ határba a’ *Bozsva* folyon Gróf Károlyinak két vizi malma, mindkettő két liszt örlö köre” (1864).  *Pálházi-malom.*