Gpripho":
Cyдuiteri: idö: 1964.

TART: Hedrehchy dí lóneveh

3 logn
Foldrojzi mutstó HEORFHELY Dakinutato : $\overline{X \times V I I I}, 1$,

Iratgyújtó
MSZ 5617
PAPIRIPARI VÁLLALAT

KISKUNHALASI GYARA
Leltárorós
A'tueretue at epységes ette. 847-es tètell als'l

Hedrehelyi dulőnevek

Heder. /Hedri, Hedre, Hejdrech, Dedrech, Hedrih / Villa Hedrich: 1295. Heidrech:

Villa Heydrih: 1316.
Lad, filius Hedreh de Hedreh: 1428.
Hedre: 1438.
Hedreh: 1443.
Hederh: 1478.
Heder: 1542-i ádólajts. /Nia: Hidor, Pécstől Dk-re./ Csánki II. 489./

Héder Helynév
Hedre helyseg Baranya megyeben. /Rupp: I. $388 . /$
Nr. 120. /182./
" ...pristalde Jano, de villa Cheydreh....." Jegyz.: Serius Hedruh, penes municipium Szatmár. /Karácsony-Borovszky: A nagyváradi tiuzesvas próba ...p. 196./
Héder helynév
1337. s. köv.: Hedruh, Villa. H., Hereh, Hedrehfalva, Hedrech, Hedreh. P. Hederfalva, Hery, Valkóvárral volt határos, annak megyéjében. /Csánki II. 315/

## Tütös-név

Jegyzet ismeretien személytỏl és évben / kb. 1550. év legvége/ Szent Györgyről.......Szent Pálról ....Tưtösből Szép György Táncsikarrul .....Gôsfaluról - Telekesról .....Gerfaluról/Szalay Ágoston: 400 magy. levél a XVI. sz-ból Pest 1861. P: 76./
Tưtös-Tüttösy-családról.
A Gyor megyei Pér-tỏl Eny-ra levỏ Töltéstav-át az egykoru oklevelek 1200-tól fogva Tótös-, Thütüs stb. irják a birtokos Töttö-sy-család után. Minthogy a Töttösy-cs. rokon volt a Héderváryakkal hedrehely középkori birtokosaival /, érthetó a HedrehelyKadarkut közötti "Tưtös"-nek elnevezése. /Karácsonyi J.: A péri pléb. tört. 117-9./.
Tütös községtól északra 1 km .
Tütös /völgy és domboldal, Dk, 2 Km . Az itteni halastavak ásatasanal szarvasagancsok stb. kerultek elo a földből. / Mírffy Elemér bemondśsa, Hencse / Van a népnyelvben tơt, esetleg tötistöltés, de a beísle való magyarázat kétes lehet. Egy régi oklevélben olyanformán olvastam: Tütös, v. Iưttös = TITUS. /Nagyfalusy /
Talán a Báthmonostori TÖTTOOS családról lenevezve? /Olv.: A Hédervári család oklevéltára II. k. p. 1-83/ ".....Ladislao Thethews de Bathmonostora preilibate possessionis Maysa..." / 8.0.p. 218./ 1516-ban Korothna vára tartozékai között van: Korothna, Csákány, Szentkirály, Csaba, Miháld és Tömrös Oenopelium "黑ütös" vocatum, Akv. I. köz. Csököly. /Som. Mon. p. 377./
1619-ben Thơttösy Gäbor a yármegye jegyzője, kinek hađásköre Tolna és Baranya vmk-re is kiterjedt. /Som. Mon. p. 462./
Tüttös. Az Árpádak korában Baranya vm-ben birtokló hires nemzetisegek /pl. Tüttös/a honfoglalásig. visszavezették eredüket. /Tolnai Lexikon Bhsz. 243. 0.\%.

Tüskesi rét községről E közv.
Kétágazat községt 81 . 1.1 km
Angyalberek /rét/községtól É. 1 km .
Temetősürui községtól 价 1 km
Bátka E. 2 km . Lehetne magyar, v.ö. Botka/régi család/. Lehet törökös név is, v.ö. Báta, Bátja, a.m. mocsaras, lápos vidék; a török bat a. m. süppedni, elmeriilni. /Nagyfalusy/
$\frac{\text { Sut-rét e } 3 \mathrm{~km} \text {. félreesõ, esetleg "sötétes" rét, v.ö. "fekete, }}{\text { mint a sut." Nagyfalusý }}$
Felsob-erdői düló 色. 3 km .
Pergy-hegy é l km. /Bugybéka/ Népnyelvi pergyó, pergyu a.m. "szabad ég, szabad levegő." /Nagyfalusy/
Cser-álija ह 1 km
Halastó E 2 km
Kolosvár. EK, 2 Km , domhát. Klus $=c l u s a / l a t i n / a . m$. elzárás, gyepü. Kolosvár a. m. gyepüvár, határvár, Több Kolos helynév volt/nemcsak Erdélyben! Nagyfalusy/
Nagyfiók községtól EK. $11 / 2 \mathrm{~km}$.
Szénégető községtól K. . 200 m .
Szentesdomb községtől K. 100 m .
Ságikert községtől K. 300 m .
Pilalap /erdórész/ Községtól K. $1 / 2 \mathrm{~km}$.
Bordás / v. Bozdász?/ rét K. 2 km . Bozda= bodza népies alakja Csontosi-rét K. 1 km . Tudok Csontos családnevet is. A név mindenesetre a magyar csont szóval függhet össze. Csonta = csont+a képzó / Nagyfalusy/
Pap-rét K. 2 km
Alszegi-rét K. 3 km
Aláduilő községtől DK. 4 km
Fehérhegy községtól DK $11 / 2 \mathrm{~km}$.
Hosszusási rét községtól DK 500 m .
Egetsürü községtól DK 1 km
Cserma DK. km de inkább A. Visnye. Cseh-tót cermák a. m. vörös Nagyfalusy/
Gyurakovó községtól D 2 km
Bacsai rét községtól délre 1 km
Böczör-i mező D, 3 km . A régi törökös Beszter személynévből lehet. /v. ©. a kun helynevek közt: Bösztörszállása. Nagyfaluey/. Rudinki mezö D $2 \mathrm{~km} /$ /Egy rudinki nevü családról elnevezve?/ Gyótai mezob? D. 3 km . Fekósi földeknél
Kerékhalma községtól D. $21 / 2 \mathrm{~km}$.

Rudink D. 3 Km E-D. iranyban elnyuló domhát. Az eredetibb RUDINKI /esaládról, birtokosról / nevezett mezó. /Nagyfalusy/ Potolás községtól DNY. 3 km .
Bendei mezó DNY. 4 km . Sarolta ptától E. /Régi néve: Bozota pta/ u. az lesz mint pl. Sió = Sijó/ó magyar jó = viz, folyó/Népnyelvei sió a.m. árok. /Nagyfalusy/
Bükkfa Ny., $1 / 2 \mathrm{Km}$. a H-Hengse-i uttól K-re.
Kerekes községtól Ny. $1 / 2 \mathrm{Km}$.
Ebigatói mezó Ny. 2 km . Van pl. Eb-akasztó = Bakasztó; ilyen trefás/név Iehet az eb-iga is. /Nagyfalusy/ Sź́les megyei mezó /Ny. $2 \mathrm{~km} . /$
Felszegi mezó Ny. 2 Kn . Lehet a felszegi elirása, de lehet félszeglet is. /Nagyfalusy/.
Zsidócz Ny , 2 Km . Az alapszó lehet személynév, sôt nemesi személy$\bar{n}$ v̄ is c. képzó v.ö. Szomoróc, Tivadarc /Nagyfalusy/
Zsidócz tényleg. XIII. sz-i nemzetsógnév, a Dunától EK-re. /Erdélyi: Arpadkor P. $261 . /$
Ujkuti dülő községtől Ny. 3 km .
Molnársürü községtól ENy. 200 m .
Alsó kuria magában a faluban, annak DNy-i részén a völgyben.

