Gとísto: :
GZÜOTE'S IDEDE:

TART-: KADARICUT MOZSE'G FOLDRADX' MEVEINEK FREDETEKKOLL
$3 \log$-bupwur!

FOUDRADUi MuTATO: KADARKKUT
SAKMULTATO.' XXVIII.

PAPIRIPARI VALLALAT


KISKUNHALASI GYARA
heltaitona's
atvevetve a na-173/85-ó tétele alól.

## Kadarkut község földrajzi neveince eredetéról.

A földmüvelô magyar parasztot a történelem csak ritkán és csak földesuraik érdekkörében emlitik,pedig nemzetünk ezer éves fennállásánek egyedüli pillére volt.-A folldesur ajéndékba kapta hatalmas földbirtokát,vagy örökölte;soha nem dolgozott benne, nem is ismerte. Idegen volt a magyar fuldhöz az iparosság is,ugyanugy a kereskedelem és a hivatal noki kar. Egyedul a paraszt volt magyar, ki ismerte filldjét és szerette, szorgalma és ragaszkodása jellemzôvé váḷt.

Nehéz munkával erdót irtott, hogy termóföldhöz jusson, de vele a község határát is gyarapitotta és a kiterebélyesedett határt tájékozódási dülónevekkel különböztette meg egymástól. Ezek idők folyamán bôvulltek, $\nmid$ változtak, de névkapcsolatuk a föld területeihez mindenkor változatlanu. megmaradt.

A földrajzi nevek megértéséhez elsősorban a község határának földra zi adottságait és helyi történetének nagyobb eseményeit kell ismerni, amelyek visszatükrözốdnek nevükben.

Kadarkut község elsô települése a dennai és lábodi erdôrengetegek határán vágott és természetes állapotban maradt ut -a későbbi Kaposvár. szigetvári postaut- mentén ? ?eküdi. Ez az észak-dél irányu ut földrajzilag is két kulöbnözô részre osztotta a község határát.-A tôle keletre esó dombos oldalon hatalmas cser és tölgy erdók terültek el,az ut jobboldalára esô délnyugati sik terulleten nyirfaligetes,ingoványos mocsaral voltak, amelyeket a magasabban fekvô nyugati oldal homokos gyenge legelofi, vagy üres homokos foltok tarkitottak.

Kadarkut pusztái vagy elpusztultak, vagy egybeépültek a községgel. Hódospuszta az 1400-as években már emlitést nyert Hodosfew néven mint Kadarkut tartozéka.Nevét a patakjában elszaporodott hódoktól kapta. Ennek része Horogvölgy puszta /régen Horogvégh néven/,mi patakocskájának forog alaku folyásától lett igy nevezve. Ez egy egykerekü vizimalmot ha tott. Melette fekszik Lápicser, a lakatlan,laposfekvésü cser erdô.-Dél re esik Kenész puszta, melynek emlitése má r 1443-ból ered, amikor még község volt és Kenéznek hivták.Neve valószinü kanász szóból ered, mert jó makkoltató eraơvel volt benôve.-Nyugatra Sáské és Kerék puszták feksze. nek. Az elơbbi nedves, sásos,utóbbi homokos, üres foltos volt.-fszakra fel szik Szentimre, mely középkorban község volt és megtartotta nevét. - Körmend szintén nagyobb küzség volt a törökökig, a pár háza összeépullt már Kadarkuttal, melynek a keleti részét alkotja.

## A dulonnevek néveredete.

A Kerékfejtői dülobben az agyagos sár megfejtette a megrekedt kereket A Nagytói /Nádzstó/ legelón az esôviz nagy tavat alkotott. Székestói legelórbl kivágott zsombékokat horatak haza széknek az embe Kainkutnál /Kajinkut/ 1835-ben egy zsidót megöltek. Feketesár fekete szinü lápos terulet volt. Áztatón / Śsztató/ a hajdani kenderföldek áztatói fekuldek. Kutyási dombon, a Mikei ut mentén Kutyási /Leopold Gyürgy/ betyárt 1864 márciusában felakesztották, amire a község lakossága kivonult. A rossz talaju Jozani sz610 borátol senki sem rugott be. Budai fenyvesben temették el a községet tagositó. Buday Istvón mérnököt. Egytaguak duló jó földjéból mindenki csak egy tagot kapott. Paptag a kath. egyházé, a paphögy a református egyház földje volt. A Csikostơi réten, a vizenyớs réten sok csikot fogtak. Kiskuti lapon egy kis forrás volt, amit régen kutnak neveztek. A homokos Sejemréten/Sejömréten/csak selyemfinomsagu fu nőtt. Nagy halalfe.j-Zis halálfej neva tavakban többen belefulladtak. Szilvás/Szivás/.1920-as években szilvafákkal ultették be. Rengo /Röngof/.A vastag turfarétegu talaj rengett a lépés alatt. Patikusrét Ovári Dezsó gyógyszerész rétje volt. Kokenya. Király györgy gulyása müvelte,kit Kokenyai kakasnak gunyoltak. pihasarok, hol a futóhomokon csak vékonyszálu pihefu nott. Usztato /Uztató/a birkanyájak fürösztó helye volt. Balázsberök Baláza nevü ember berkes rétje volt. Hossziarasziér: arasznyi vékony hossuz táblaföldekre volt kiosztva. Keskenyár /Küskönyár/ vékony, rüvid táblaföldekbol állt. Vadkert/Vatkert/ elhagyott gyümolesfak helye volt. Cserhát cserfákkal ben6̂tt domboldalnak a neve. Cserháti szôlók, бsrégi szol6skert a cserháti dombon. Márffytábla az 1842-b61 fennmaradt emléktábláról kapte nevét. Csurpóskuton egy kis csobogó forrás volt, amit kutnak neveztek. Agfé/Abrincsos/a faedényekre mogyoróvesszó abroncsot vágtak ott. Kaposikut Kaposvár fele az irtásban meghagyott vad cseresznyefáégémeskut. Pityerkedomb, kicsike, pityerke dombocska volt.
$\frac{\text { Váridomb, Törökpince }}{\text { a türökidớkben. }}$ kelta Pöldvár dombja, amit buvóhelynek használtak fel

Bohafekésnél a legelészó konda bolháiból felszedett az ember fekvéskc Mammutvőlgyben 1964-ben egy mammut csontvázát találták. Lüdözố tơrök lôtér volt golyófogó földsánccal.
Vicegora/viszoki gora/ magas hegyet jeleht;neve még a szláv iđóbobl. Messzilátó a határ legmagasabb pontja,messze el lehet látni onnan.
Medvegödörben egy medvét vertek agyon a régi idóben.
Mëggyüsben még ma is vadon teremnek a megyfák.
Átucseren tul fekudt a nagy cser erdob.
Szentkirályi dulo helyén hajdan Szentkirály nevil község feküdt. Vitésztelek a hortikorban kiosztott vitézi telkek helye. Szénégetơgơdơr a szénégetők, hamusbetyárok tanyája volt. Barkóca fuzfabokrokkal benőtt nedves terulet. Pörköltsürü a szénégetôk által kivágott erárrész benôtt sürüje. Rózsakut nevü forrásból Róza Sándor megitatta a lovát. Laposcser/Lápicser/ laposfekvésü cser erdó. Diós az irtásföldben meghagyott diofáktól kapta a nevét. Tütös a kivágott erdō tôkéirôl, ti̛jéról lett elnevezve. Lázibirtok Korenika Lázár kis nemes birtoka volt.
Csobotban kis csobogó forrás volt.
Vatszóns vadszőlot termó terulet volt. Bodorvöl gyi halasok völgye cikcakkos alaku tavakat alkotott.
Grossziget Grósz nevü ember földje volt.
Körmendi szólő a Körmend község szólősterullete volt. Hódos, a terưletén átfolyó Határpatak hódjaitól kapta nevét. Kenész, tölgyes, mocsaras terullet, makkoltató kanásztol kaphatta nevét. Alerán szolo Al erán nevü ügyvéd szóloje volt.
Burcsa halála helyén akasztották fel a fiatal Burcsa nevü juhászt. Reköttye füzfákkal benott nedves terület volt.
Pentölyhajtó csárda az ut mentén lévó hires csárdájától kapta nevét. Dögtemetó a dögkuttól kapta nevét.
Hajmásvölgy területén vad hagymák nôttek. Méreidomb a tanácsháza kertjében lévô domb, ródlizó hely.

Adatszolgáltatók:Illés János 86 é.- 王 pusztuló Vajda János.- Mihóka János keleti 76 é.- Horváth József 62 é.- Csoraás Imre 80 évesr- és sokan mások.


## Kadarkut község földrajzi neveince eredetéról.

A földmüvelô magyar parasztot a történelem csak ritkán és csak földesuraik érdekkörében emlitik,pedig nemzetünk ezer éves fennállásánek egyedüli pillére volt.-A folldesur ajéndékba kapta hatalmas földbirtokát,vagy örökölte;soha nem dolgozott benne, nem is ismerte. Idegen volt a magyar fuldhöz az iparosság is,ugyanugy a kereskedelem és a hivatal noki kar. Egyedul a paraszt volt magyar, ki ismerte filldjét és szerette, szorgalma és ragaszkodása jellemzôvé váḷt.

Nehéz munkával erdót irtott, hogy termóföldhöz jusson, de vele a község határát is gyarapitotta és a kiterebélyesedett határt tájékozódási dülónevekkel különböztette meg egymástól. Ezek idők folyamán bôvulltek, $\nmid$ változtak, de névkapcsolatuk a föld területeihez mindenkor változatlanu. megmaradt.

A földrajzi nevek megértéséhez elsősorban a község határának földra zi adottságait és helyi történetének nagyobb eseményeit kell ismerni, amelyek visszatükrözốdnek nevükben.

Kadarkut község elsô települése a dennai és lábodi erdôrengetegek határán vágott és természetes állapotban maradt ut -a későbbi Kaposvár. szigetvári postaut- mentén ? ?eküdi. Ez az észak-dél irányu ut földrajzilag is két kulöbnözô részre osztotta a község határát.-A tôle keletre esó dombos oldalon hatalmas cser és tölgy erdók terültek el,az ut jobboldalára esô délnyugati sik terulleten nyirfaligetes,ingoványos mocsaral voltak, amelyeket a magasabban fekvô nyugati oldal homokos gyenge legelofi, vagy üres homokos foltok tarkitottak.

Kadarkut pusztái vagy elpusztultak, vagy egybeépültek a községgel. Hódospuszta az 1400-as években már emlitést nyert Hodosfew néven mint Kadarkut tartozéka.Nevét a patakjában elszaporodott hódoktól kapta. Ennek része Horogvölgy puszta /régen Horogvégh néven/,mi patakocskájának forog alaku folyásától lett igy nevezve. Ez egy egykerekü vizimalmot ha tott. Melette fekszik Lápicser, a lakatlan,laposfekvésü cser erdô.-Dél re esik Kenész puszta, melynek emlitése má r 1443-ból ered, amikor még község volt és Kenéznek hivták.Neve valószinü kanász szóból ered, mert jó makkoltató eraơvel volt benôve.-Nyugatra Sáské és Kerék puszták feksze. nek. Az elơbbi nedves, sásos,utóbbi homokos, üres foltos volt.-fszakra fel szik Szentimre, mely középkorban község volt és megtartotta nevét. - Körmend szintén nagyobb küzség volt a törökökig, a pár háza összeépullt már Kadarkuttal, melynek a keleti részét alkotja.

## A dulonnevek néveredete.

A Kerékfejtői dülobben az agyagos sár megfejtette a megrekedt kereket A Nagytói /Nádzstó/ legelón az esôviz nagy tavat alkotott. Székestói legelórbl kivágott zsombékokat horatak haza széknek az embe Kainkutnál /Kajinkut/ 1835-ben egy zsidót megöltek. Feketesár fekete szinü lápos terulet volt. Áztatón / Śsztató/ a hajdani kenderföldek áztatói fekuldek. Kutyási dombon, a Mikei ut mentén Kutyási /Leopold Gyürgy/ betyárt 1864 márciusában felakesztották, amire a község lakossága kivonult. A rossz talaju Jozani sz610 borátol senki sem rugott be. Budai fenyvesben temették el a községet tagositó. Buday Istvón mérnököt. Egytaguak duló jó földjéból mindenki csak egy tagot kapott. Paptag a kath. egyházé, a paphögy a református egyház földje volt. A Csikostơi réten, a vizenyớs réten sok csikot fogtak. Kiskuti lapon egy kis forrás volt, amit régen kutnak neveztek. A homokos Sejemréten/Sejömréten/csak selyemfinomsagu fu nőtt. Nagy halalfe.j-Zis halálfej neva tavakban többen belefulladtak. Szilvás/Szivás/.1920-as években szilvafákkal ultették be. Rengo /Röngof/.A vastag turfarétegu talaj rengett a lépés alatt. Patikusrét Ovári Dezsó gyógyszerész rétje volt. Kokenya. Király györgy gulyása müvelte,kit Kokenyai kakasnak gunyoltak. pihasarok, hol a futóhomokon csak vékonyszálu pihefu nott. Usztato /Uztató/a birkanyájak fürösztó helye volt. Balázsberök Baláza nevü ember berkes rétje volt. Hossziarasziér: arasznyi vékony hossuz táblaföldekre volt kiosztva. Keskenyár /Küskönyár/ vékony, rüvid táblaföldekbol állt. Vadkert/Vatkert/ elhagyott gyümolesfak helye volt. Cserhát cserfákkal ben6̂tt domboldalnak a neve. Cserháti szôlók, бsrégi szol6skert a cserháti dombon. Márffytábla az 1842-b61 fennmaradt emléktábláról kapte nevét. Csurpóskuton egy kis csobogó forrás volt, amit kutnak neveztek. Agfé/Abrincsos/a faedényekre mogyoróvesszó abroncsot vágtak ott. Kaposikut Kaposvár fele az irtásban meghagyott vad cseresznyefáégémeskut. Pityerkedomb, kicsike, pityerke dombocska volt.
$\frac{\text { Váridomb, Törökpince }}{\text { a türökidớkben. }}$ kelta Pöldvár dombja, amit buvóhelynek használtak fel

Bohafekésnél a legelészó konda bolháiból felszedett az ember fekvéskc Mammutvőlgyben 1964-ben egy mammut csontvázát találták. Lüdözố tơrök lôtér volt golyófogó földsánccal.
Vicegora/viszoki gora/ magas hegyet jeleht;neve még a szláv iđóbobl. Messzilátó a határ legmagasabb pontja,messze el lehet látni onnan.
Medvegödörben egy medvét vertek agyon a régi idóben.
Mëggyüsben még ma is vadon teremnek a megyfák.
Átucseren tul fekudt a nagy cser erdob.
Szentkirályi dulo helyén hajdan Szentkirály nevil község feküdt. Vitésztelek a hortikorban kiosztott vitézi telkek helye. Szénégetơgơdơr a szénégetők, hamusbetyárok tanyája volt. Barkóca fuzfabokrokkal benőtt nedves terulet. Pörköltsürü a szénégetôk által kivágott erárrész benôtt sürüje. Rózsakut nevü forrásból Róza Sándor megitatta a lovát. Laposcser/Lápicser/ laposfekvésü cser erdó. Diós az irtásföldben meghagyott diofáktól kapta a nevét. Tütös a kivágott erdō tôkéirôl, ti̛jéról lett elnevezve. Lázibirtok Korenika Lázár kis nemes birtoka volt.
Csobotban kis csobogó forrás volt.
Vatszóns vadszőlot termó terulet volt. Bodorvöl gyi halasok völgye cikcakkos alaku tavakat alkotott.
Grossziget Grósz nevü ember földje volt.
Körmendi szólő a Körmend község szólősterullete volt. Hódos, a terưletén átfolyó Határpatak hódjaitól kapta nevét. Kenész, tölgyes, mocsaras terullet, makkoltató kanásztol kaphatta nevét. Alerán szolo Al erán nevü ügyvéd szóloje volt.
Burcsa halála helyén akasztották fel a fiatal Burcsa nevü juhászt. Reköttye füzfákkal benott nedves terület volt.
Pentölyhajtó csárda az ut mentén lévó hires csárdájától kapta nevét. Dögtemetó a dögkuttól kapta nevét.
Hajmásvölgy területén vad hagymák nôttek. Méreidomb a tanácsháza kertjében lévô domb, ródlizó hely.

Adatszolgáltatók:Illés János 86 é.- 王 pusztuló Vajda János.- Mihóka János keleti 76 é.- Horváth József 62 é.- Csoraás Imre 80 évesr- és sokan mások.


