7. sz. melléklet

**Budapest Főváros II. kerület közterület-elnevezései, történeti áttekintés[[1]](#footnote-1)**

**Bevezetés**

Budapest utcaneveinek teljes körű kutatását először Rexa Dezső Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (a továbbiakban: P-P-S-K vm.) főlevéltárosa végezte el, miután a Fővárosi Közmunkák Tanácsa (a továbbiakban: FKT) – mely szerv hatáskörébe tartozott 1870 óta Budapest közterületeinek elnevezése – 1941-ben megbízta „Budapest székesfőváros utcanév jegyzőkönyvének könyvalakban leendő kiadásához szükséges munkálatok elvégzésével”[[2]](#footnote-2). Rexa cédulákon írta ki az akkori Budapest valamennyi közterületről szóló jegyzeteit, majd ezeket rendszerezte. Ez az iratanyag megtalálható a PML-ben „Utcanevek A-Z”, valamint „A Vár” néven[[3]](#footnote-3).

Az FKT 1946. június 24-i ülésére készítette el dr. Harrer Ferenc fővárosi tanácstag, dr. Marinovich Sándor miniszteri tanácsos, dr. Bánrévy György fővárosi levéltáros és Rexa Dezső a budapesti közterületnevekről szóló anyagát, mely egyrészt számba vette az akkori főváros területén található valamennyi közterület-elnevezést, másrészt különféle módon osztályozta a közterületek neveit (ekkor veszik először számba a védendő közterületneveket). Valószínűleg ekkor írhatták össze a budapesti közterületneveket, mely cédulák jelenleg a Budapest Főváros Levéltárában (a továbbiakban: BFL) találhatóak meg (a továbbiakban: utcanév-cédulák)[[4]](#footnote-4); a kutatómunkát teljes egészében Rexa végezte. Az 1960-as évekig vezetett utcanév-cédulákon az akkori házszámjegyzékek is megtalálhatóak, ugyanakkor kizárólag a Budapest 1950 előtti területére vonatkozó közterületneveket tartalmazzák.

A Fővárosi Közterületnév-jegyzék szintén ezen utcanév-cédulákon alapszik, ezeket egészítették ki Nagy-Budapest létrehozásakor a fővároshoz csatolt települések és településrészek közterületeinek elnevezésével. Elsősorban ezen utcanév-cédulák képezik az alapját Mészáros György és Ráday Mihály: Budapest teljes utcanévlexikona– több kiadást megélt – kötetének is (legutóbbi kiadásban már új néven szerepel: Budapesti utcanevek A-Z).

Rexa kutatásait megelőzően csupán két könyv foglalkozott Budapest utcaneveivel. Az első az 1906-ban kiadott Buda-Pest utczái és terei: adatok a buda-pesti utczák és terek elnevezéséhez és történetéhez címmel megjelent mű, melynek szerzője Schmall Lajos. Valamint Vass Klára: „Buda német utcanevei. A Vár és Újlak utcanevei. 1696–1872 8 térképmelléklettel” című 1929-ben megjelent kötet. (Vas ugyan művében – Schmall könyvén kívül – megemlíti még, hogy 1918-ban kéziratban maradt Baracs Amália: Buda német utcanevei. I. Víziváros. című tanulmánya is, ez azonban soha nem jelent meg, és legjobb tudomásunk szerint nem fellelhető.)

**Az 1870 előtti közterület-elnevezések**

A közterületek névadásának legkorábbi szakasza a spontán, lakosok által történő utcaelnevezés volt, mely korszak nagyjából a XIX. század elejéig tartott. Az ebből a korból származó közterületneveket megőrizték a XVII. század végétől kiadott telekkönyvek (Grundbuchok, Zaigerek), illetve a későbbi ún. házszámkönyvek. Bár bizonyítottan már a török időkben is használtak utcaneveket – majd később a Zaigerekben is megjelentek a spontán elnevezések – az első hivatalosnak tekinthető névadásra Pesten 1777-ben került sor, és 1817-ben készült el Pest első hivatalos utcanévjegyzéke. Budán 1847. június 11-én nevezték el a fontosabb helyneveket (városrészek, hegyek, völgyek[[5]](#footnote-5)), így ez tekinthető az első hivatalos budai közterület-elnevezésnek.[[6]](#footnote-6) (Ezen elnevezéseket az 1999/1871. (X. 26.) FKT határozat is megerősítette.) A XIX. század második feléig a hatóság által, immár írásban rögzített közterület elnevezés lett a meghatározó.[[7]](#footnote-7)

Az utcanévtáblák kezdetben kizárólag német nyelvűek voltak (Pesten 1817-ig, Budán még ezután is), majd kétnyelvű magyar és német névadás lett jellemző, s az 1840-es években megindult „magyarítási” mozgalom törekvéseit végül az FKT fejezte be, amikor 1874-ben és 1878-ban elfogadta a kizárólag magyar nyelvű, végleges közterület-neveket.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézetének Magyar Várostörténeti Atlasz sorozatában közzétett Történeti topográfiai adattára[[8]](#footnote-8) tartalmazza a levéltári adatokban fennmaradt középkori és kora újkori közterület-elnevezéseket. Budapest II. kerület közterületnév-jegyzékének „A korábbi közterületnévre vonatkozó adatok” oszlopában minden esetben ebből az adattárból vettük át az 1870 előtti elnevezésekre vonatkozó tényeket, így a jegyzékünk e rovataiban minden – a helytörténeti kutatások által feltárt – ismert latin és német nyelvű közterület-elnevezés szerepel. A Fővárosi Közterületnév-jegyzékben 14 német nyelvű[[9]](#footnote-9), a mai Budapest II. kerülete területén lévő közterület-elnevezés szerepel. Ezeket felvettük Budapest II. kerület megszűnt közterületnevek jegyzékébe is, de ezeken túlmenően más német, illetve latin nyelvű közterület-név nem került bele, még ha a történeti adatok igazolják is e régi elnevezéseket.

Egy 1867-73-ban készített térkép alapján az alábbi, immár kizárólag magyar nyelvű közterület-elnevezések éltek a mai II. kerület területén:

Bécsi u. (ma: Bécsi út), Csalogány u., Csapláros u., Élelemtár tér (ma: Bem József tér), Élelmezési raktár u. (ma: Fekete Sas u.), Fazekas u., Felső ország út (ma: Margit krt.), Fő u. (ma: Fő u. és Frankel Leó út), Futó u. (ma: Erőd utca), Gyorskocsi u., Három kapás u. (ma: Kapás u.), Három szív u. (ma: Fényes Elek u.), Horvát u., Iskola u. (ma: Szépvölgyi út), János u. (ma: Varsányi Irén u.), József u. (ma: Margit u.), Kacsa u., Kilátás u., Királyhegy u. (ma: Bem József u.), Kis medve u. (ma: Medve u.), Kis Rókus u., Kórház u. (ma: Ganz u.), Kút u., Marczipán rét (ma: Marczibányi tér), Mátyáshegy u. (ma: Szépvölgyi út), Mecset u., Nagy medve u. (ma: Medve u.), Nagy Rókus u. (ma: Lövőház u.), Niedermaier u. (ma: Gül Baba u.), Nyúl u. (ma: Vitéz u.), Ó Budai fő u. (ma: Lajos u.), Ó fő u. (ma: Török u.), Öt pacsirta u. (ma: Csalogány u.), Petrezselyem u., Plébánia u. (ma: Felhévízi utca), Rét u., Reteg u. (ma: Retek u.), Rózsahegy u., Statió u. (ma: Rómer Flóris u.), Szél u. (ma: Zivatar u.), Sziget u. (ma: Sajka u.), Tölgyfa u., Tudor u. (ma: Buday László u.), Újvilág u. (ma: Ürömi u.), Zöldfa u. (ma: Tölgyfa u.), Zöld oszlop u. (ma: Keleti Károly u.)[[10]](#footnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elnevezés időszaka** | **Közterület-elnevezések** | **Jelenleg is érvényes közterületnév** |
| **1874 előtt** | 43 | (14) |

1874-ben, illetve 1878-ban a táblázatban szereplő 43 közterületnév közül 19-et hagyott jóvá az FKT, ebből 14 jelenleg is érvényes.

**A Fővárosi Közmunkák Tanácsának első időszaka (1870-1919)**

A Duna-folyamnak a főváros mellett szabályozásáról s a forgalom és közlekedés érdekében Buda-Pesten létesítendő egyéb közmunkák költségeinek fedezéséről és e közmunkák végrehajtási közegeiről szóló 1870. évi X. törvénycikk 10. §-a hívta életre az FKT-t, és ugyanezen tc. 14. § *d)* pontja az FKT hatáskörébe utalta az utcák és közterek elnevezését s a házszámok szabályozását is.[[11]](#footnote-11) Ezek után az FKT 1872. október 10. napján tartott ülésén hozta létre – a székesfővárossal közösen – az utcanév-rendezést előkészítő bizottságát (tagjai: Széher Mihály, br. Lipthay Béla, Tanhoffer Pál és dr. Havas Ignác – később Andorffy Károly, Hunfalvy János és Tanhoffer helyére Királyi Pál lettek a bizottság tagjai)[[12]](#footnote-12).

Az FKT 1874-ben megalkotta mind az utcaelnevezések, mind a házszámozás szabályait.[[13]](#footnote-13) Az alábbi elveket mondta ki a közterületek elnevezéséről: Bármely utcanév az egész főváros területén csak egyszer forduljon elő. Tulajdonnevet csak ritkán használjanak közterület elnevezésére, inkább az utcában található fő épületek, vagy az utcák irányára, fekvésére kell tekintettel lenni. Az utcanevekben előforduló számok kihagyandóak. (Budapest II. kerülete vonatkozásában ezért lett pl. Kapás utca a korábbi Három kapás utca.)

Később a 3465/1902. (X. 28.) FKT határozat állapította meg a közterület elnevezés szabályait, többek között kimondva, hogy élő személyről is el lehet nevezni közterületet, de csak arra érdemes személyről és kizárólag a tanács kétharmados többségével.[[14]](#footnote-14) (Budapest II. kerület jelenlegi területe vonatkozásában kizárólag egy alkalommal neveztek el élő személyről közterületet.[[15]](#footnote-15))

A budapesti közterület elnevezések kapcsán igazán 1874-1878 között következtek be tömeges át- és elnevezések. Minden bizonnyal azért volt szükség öt határozattal megállapítani a végleges utcaneveket, mert az 1874. évben elfogadott három FKT határozat[[16]](#footnote-16) ellen a székesfővárosnak számos kifogása volt, és csak hosszas, több éves egyeztetés után jutottak nyugvópontra az ellentétek. Ezen FKT határozatok mindegyike a határozathoz mellékelt térképre hivatkozik, mint amelyek alapján a közterületeket elnevezte.[[17]](#footnote-17) Legjobb tudomásunk szerint azonban e térképek egyike sem maradt fenn az utókor számára. (Budapest 1944-45-ös ostromakor az FKT és Budapest törvényhatósága irattárainak nagy része megsemmisült.) A Hungaricana térképtárban azonban megtalálható egy 1876-os[[18]](#footnote-18), valamint egy 1880-as[[19]](#footnote-19) Budapest térkép, melyek egymástól és a már korábban idézett 1867-73-as térképtől is – számos esetben – eltérően tüntetik fel a főváros közterület-neveit. Nincs okunk kételkedni abban, hogy azokat a neveket fogadta el az FKT – 1874-ben, illetve 1877-ben és 1878-ban[[20]](#footnote-20) –, amik ezeken a térképeken szerepelnek. (Feltételezésünket erősíti az a tény, hogy az 1880-as térképet a Fővárosi Mérnöki Hivatal készítette, és minden esetben e hivatal által készített térképekre hivatkoznak az FKT közterület-elnevező határozatai.)

Az 1880-as térkép az alábbi közterület-neveket tünteti fel: Bécsi út, Bimbó utca (ma: Bimbó út), Bodrog utca, Csalogány utca, Csapláros utca, Cserfa utca, Daru utca, Domonkos utca (ma: Kolozsvári Tamás u.), Erőd utca, Fazekas utca, Fő utca, Ganz utca, Gyorskocsi utca, Harcsa utca, Henger utca, Horvát utca, Kacsa utca, Kapás utca, Karmelita utca (ma: Lublói u.), Kavics utca, Kilátás utca, Kis Rókus utca, Királyhegy utca (ma: Bem József u.), Kút utca, Lajos utca, Lelkész utca (ma: Felhévízi u.), Lukács utca, Margit rakpart (ma: Bem rakpart), Margit utca, Mecset utca, Medve utca, Nagy Rókus utca (ma: Lövőház u.), Niedermaier utca (ma: Gül Baba u.), Országút (ma: Margit krt.), Oszlop utca (ma: Keleti Károly u.), Ó-budai rakpart (ma: Árpád fejedelem útja), Pálffy tér (ma: Bem József tér), Pálffy utca (ma: Fekete Sas u.), Patak utca (Vitéz és Kacsa utca, valamint Fő utca és Margit rakpart között; megszűnt beépítették) Petrezselyem utca, Prímás utca (ma: Margit krt.), Repkény utca, Rét utca, Retek utca, Rózsahegy utca, Sajka utca, Sármány utca (megszűnt, ill. ma: Margit krt.), Szegényház utca (ma: Varsányi Irén u.), Széna tér, Szépvölgy utca (ma: Szépvölgyi út), Tégla utca (ma: Fényes Elek u.), Tölgyfa utca, Török utca, Tudor utca (ma: Buday László u.), Ürömi utca, Üstökös utca, Várfok utca, Vérmező út, Vidra utca, Vitéz utca, Zárda utca (ma: Rómer Flóris u.), Zátony utca (ma: Komjádi Béla u.), Zivatar utca, és Zsigmond utca (ma: Frankel Leó út).

A térkép a fentieken túl ábrázolja a Fillér utcát, a Trombitás utat és az Ürömi közt is, ám ezeket az elnevezéseket a 614/1880. (VI. 03.) FKT határozat hagyta jóvá, így a térkép nyilvánvalóan ezután készülhetett.

A fentiekből kitűnik, hogy az FKT jelentős módosításokat hajtott végre a közterületek elnevezésénél, és egyben az is látható, hogy ugyanazon közterületet, akár két alkalommal is átneveztek, amennyiben úgy látták, érdemes felülvizsgálni az 1874-es névadást. 1878 után egyszerre ilyen sok közterület-elnevezést soha többé nem fogadott el az FKT, szám szerint 32-t, míg 1874-ben 26-ot, 1900-ban – az 5045/1900. (X. 11.) FKT határozattal[[21]](#footnote-21) – pedig 23-at (ez utóbbi esetben név szerint fel is vannak sorolva a közterület-nevek a határozatban[[22]](#footnote-22)).

Az FKT jórészt tartotta magát a saját közterület-elnevezési szabályaihoz. Ebben az időszakban javarészt iránymutató, illetve a közterület elhelyezkedésére utaló neveket adtak az utcáknak, továbbá az állat- és növényvilágból választottak elnevezést. Ám ekkor kezdődik a személyekről történő közterület-elnevezések gyakorlata is. Mivel a II. kerületet nem tartották központi fekvésűnek, ennek köszönhetően alig került sor közterületnek, közismert történelmi személyről, politikusról való elnevezésére (Pálffyak[[23]](#footnote-23), Házmán Ferenc[[24]](#footnote-24), Széher Mihály[[25]](#footnote-25), Lipthay Béla[[26]](#footnote-26), Heltai Ferenc[[27]](#footnote-27), Gül Baba[[28]](#footnote-28)). Zömmel tudósokról, mérnökökről, tanítókról (Ganz Ábrahám[[29]](#footnote-29), Bolyaiak[[30]](#footnote-30), Ribáry Ferenc[[31]](#footnote-31), Kitaibel Pál[[32]](#footnote-32), Szász Károly[[33]](#footnote-33), Budenz József[[34]](#footnote-34), Jurányi János[[35]](#footnote-35), Mechwart András[[36]](#footnote-36) – a róla való közterület-elnevezést pár hónappal később visszavonták), művészekről (Lotz Károly[[37]](#footnote-37), Volkmann Róbert[[38]](#footnote-38)), mecénásokról (Heinrich István[[39]](#footnote-39), Marczibányi István[[40]](#footnote-40)) neveztek el közterületeket kerületünkben. Itt érdemes megemlíteni az Aranka utca elnevezését, mely az utcanév-cédula szerint a női névről kapta a nevét, ugyanakkor az sem kizárt, hogy Aranka György (1737-1817) íróról nevezték el. Sajnos az elnevező határozat csak valószínűsíthető, mivel a 2536/1895. (V. 09.) FKT határozatban[[41]](#footnote-41) nem szerepel az Aranka utca neve, de az ezután készült térképeken már fel van tüntetve, így minden bizonnyal ekkor történt az elnevezés. (Az elnevező határozatban szereplő Bimbó utca és Niedermayer utca közterületneveket valójában már 1878-ban jóváhagyta az FKT. Szerepel még Aladár utca is, de ez biztosan elírás, ugyanis a Tabánban volt/van Aladár utca – így ez bizonyosan vagy az Aranka, vagy az Áldás utcára értendő. A jegyzőkönyvben az Aladár utca mellett ceruzával kérdőjel található és „talán Áldás” felirat.) Egy építési engedély megadásáról szóló 3111/1900. (VI. 21.) FKT határozatban[[42]](#footnote-42) szerepel az Aranka utca elnevezés, így ez is azt erősíti, hogy 1895-ben kerülhetett sor az érintett közterület elnevezésére.

Ebben az időszakban még viszonylag kevés átnevezésre kerül sor, de ilyenre is akad azért példa (pl. az 1902-ben Intézet utcaként megállapított nevet 1914-ben Kitaibel Pál utcára nevezik át – előtte egy évvel a Kis Rókus utcát nevezték el Kitaibelről, de ezt a határozatot visszavonták –, vagy a szintén 1902-ben elnevezett Testőr utcát, 1912-ben Volkmann utcára nevezték át).[[43]](#footnote-43)

1919. február 1. napján tartotta az FKT utolsó ülését, mivel az 1919. évi VII. néptörvény 9. §-a, 1919. január 29. napjával megszüntette a testületet.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elnevezés időszaka** | **Elfogadott közterület-elnevezések** | **Jelenleg is érvényes közterületnév** |
| **1874-1879** | 88 | 42 *(ebből 11 1874 előtti)* |
| **1880-as évek** | 8 | 8 |
| **1890-es évek** | 16 | 10 |
| **1900-as évek** | 74 | 56 |
| **1910-es évek** | 21 | 15 |
| **Összesen** | **207** | **131** |

A táblázat alapján jól látszik, hogy az első öt évben történt meg a legtöbb elnevezés, és a XX. század első évtizede volt még kiemelkedő a II. kerületi közterület-elnevezések esetében. Az ebben a korszakban elfogadott utcanevek 63%-a ma is élő név.

**A Fővárosi Közmunkák Tanácsának második időszaka (1919-1948)**

Az újraalakított FKT 1919. szeptember 20. napján tartotta meg az első ülését, miután a minisztertanács szeptember 10.-i ülésén az FKT továbbműködéséről döntött.

A trianoni országvesztés okozta sokk a közterület-elnevezésekben – ahogyan országszerte, így Budapesten – is megmutatkozott. Budapest II. kerületének mai területére vonatkozó, az 1920-1945 között elnevezett 145 közterületnév közül 37 olyan földrajzi elnevezésből származik[[44]](#footnote-44), mely az első világháborút követően az utódállamokhoz került, valamint két – a csonka ország által „elvesztett” – nemzeti kisebbségről (Ruthén út, Vend utca), melyek nem lettek államalkotó nemzetek az utódállamokban, vagy csak névleg, mint a vend (szlovén) a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságban.

Egyértelműen növekedett a személyekről elnevezett közterületek száma, hiszen míg 1919-ig 19 személynévről elnevezett közterület volt megtalálható a mai II. kerület területén, addig 1919 és 1948 között 36 ilyen elnevezést fogadtak el. 1919 előtt csak fele annyi történelmi személyiségről nevezek el közterületet, mint tudósról, művészről, ebből a szempontból az 1919-1948 közötti időszakban már egyenlő arány alakult ki. Történelmi személyiségek, politikusok (Árpád fejedelem[[45]](#footnote-45), Balogh Ádám[[46]](#footnote-46), Bem József[[47]](#footnote-47), Darányi Ignác[[48]](#footnote-48), Gábor Áron[[49]](#footnote-49), Görgey Artúr[[50]](#footnote-50), Guyon Richárd[[51]](#footnote-51), Lorántffy Zsuzsanna[[52]](#footnote-52), Rhédey Ferenc[[53]](#footnote-53), Széll Kálmán[[54]](#footnote-54), Szent Miklós[[55]](#footnote-55), Szilágyi Erzsébet[[56]](#footnote-56), Zsigmond király[[57]](#footnote-57)), tudósok (Avedik-család[[58]](#footnote-58), Buday László[[59]](#footnote-59), Herman Ottó[[60]](#footnote-60), Kandó Kálmán[[61]](#footnote-61), Keleti Károly[[62]](#footnote-62), Lóczy Lajos[[63]](#footnote-63)), művészek (Ábrányi Emil[[64]](#footnote-64), Ady Endre[[65]](#footnote-65), Endrődi Sándor[[66]](#footnote-66), Gárdonyi Géza[[67]](#footnote-67), Krecsányi Ignác[[68]](#footnote-68), Kupeczky János[[69]](#footnote-69), Pentelei Molnár János[[70]](#footnote-70), Tömörkény István[[71]](#footnote-71), Verseghy Ferenc[[72]](#footnote-72)), mecénás (Glück Frigyes[[73]](#footnote-73)).

Az 1945 utáni három évben pedig az öt közterület-elnevezés közül három közterület is személyről kapta a nevét és alig másfél évtizeden belül ezeket az elnevezéseket újra megváltoztatták (Mónus Illés rakpart, Malinovszky fasor és Kunfi Zsigmond utca). Ahogyan azt már korábban említettük egyetlen egy élő személyről történt közterület-elnevezés Budapest II. kerülete vonatkozásában, de a Malinovszkij marsallról elnevezett Malinovszky fasor név is csak 16 évig volt használatban.

A 4906/1940 (IV. 30.) FKT határozat kimondta: a háború ideje alatt csak névtelen utcák elnevezését fogja engedélyezni, és nem nevez el személyekről, nemzetekről, stb. közterületet.[[74]](#footnote-74) Ez a határozat nyilvánvalóan az első világháború alatti, az akkori szövetséges hatalmak uralkodóiról való kérészéletű közterület-elnevezések miatt született meg. Bár a II. kerület vonatkozásában 1940 és 1945 között történt személyekről elnevezés, de se a Szent Miklós utca, se a Szilágyi Erzsébet fasor elnevezése nem fogható fel a fenti határozat szellemiségének megsértéseként.

A Gazdasági Főtanács 533/1948. sz. határozatával megszüntette az FKT-t. A közterületek elnevezésének jogköre a fővárosi önkormányzaté lett, de a tanácsrendszer bevezetéséig – Budapest II. kerülete vonatkozásában – nem került sor közterület át-, illetve elnevezésére. Szintén 1948-tól kezdődött el a számozott utcanevek megállapításának gyakorlata is.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elnevezés időszaka** | **Elfogadott közterület-elnevezések** | **Jelenleg is érvényes közterületnév** |
| **1920-as évek** | 36 | 27 |
| **1930-as évek** | 92 | 80 |
| **1940-es évek** | 22 | 15 |
| **Összesen** | **150** | **122** |

A táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy ebben a szűk 30 esztendős időszakban kissé felgyorsultak a közterület-elnevezések, mivel az FKT fennállásának első 45 évéhez viszonyítva csupán 25%-kal kevesebb közterületet neveztek el. Az elnevezések kétharmada az 1930-as években történt meg és egyértelműen Budapest népességének további növekedése, így a beépített területek arányának erőteljes növekedése miatt történt mindez.

Az ebben az időszakban elfogadott közterületnevek 81%-a ma is érvényben van.

**Közterület-elnevezések Pesthidegkúton**

Hidegkút községet a török hódoltság után német telepesek alapították újra. A korabeli népszámlálási adatok szerint 1900-ban közel 90%-ban németek éltek a községben és a magyarul tudók aránya is alig haladta meg a 30%-ot[[75]](#footnote-75), így biztosra vehető, hogy eredetileg minden közterület-elnevezés német nyelvű volt. Sajnálatos módon azonban – tudomásunk szerint – nem maradtak fenn az eredeti német nyelvű közterület-elnevezések.[[76]](#footnote-76)

1890. augusztus 1. napján tartott képviselő-testületi ülésen fogadták el a vicinális és dűlőutak, tisztán községi utak jegyzékét, de maga a jegyzék nem lett rögzítve a jegyzőkönyvben.[[77]](#footnote-77)

1891. december 14-én az alábbi közdűlőút neveket fogadta el a képviselő-testület: Wiesenacke(r), Kalvarienberg, Kürbisberg, Máriaberg, Gemeindethal, Brunnenacke(r)[[78]](#footnote-78), Grosserlust, Höchbach, alsó és felső Gemeinde Wiesseni út és Neurissi út.[[79]](#footnote-79) Ennek megfelelően Pesthidegkút legrégebbi hivatalosan elnevezett közterületnevei: Máriahegy dűlő (Máriaberg) és Tökhegyi út (Kürbisberg).

1899. május 7-én a közdűlők elnevezéséről szóló jegyzékbe felvették még, többek között[[80]](#footnote-80), a – ma is létező – Mária út és a Máriahegy utca (Marienbergi út) megnevezéseket is.[[81]](#footnote-81)

Tudomásunk szerint 1902-ből származik a legrégebbi térkép, ahol kivehető Pesthidegkút utcahálózata, ám a közterületnevek ezen nem kerültek feltüntetésre. Mindezek alapján a következő kilenc közterületet tarthatjuk Pesthidegkút legrégebbi utcáinak:

A Fő utca, vagy későbbi nevén Budai út (Solymárról Budára vezet; ez ma a Hidegkúti út), az ebből az útból kiágazó Temető (Schulgasse, majd Pfarrgasse) utca (ennek első, rövid szakaszát ekkor Iskola utcának hívták), a Paraszt utca (ma: Gazda utca), valamint a Remetei út (ma: Máriaremetei út) és a Kratzer köz (ma: Bujdosó köz).

Szintén a legrégebbi közterületnevek közé tartozik a Temető utcából kiágazó Templom utca, a Templom utcából kiágazó Újsor utca, valamint a Paraszt utcából kiágazó Pásztor utca (ma: Rákos utca), továbbá az Újsor, Templom és Pásztor utcát összekötő Kálvária utca (ma: Hideg utca és Patakhegyi utca).[[82]](#footnote-82)

Hidegkút, illetve Pesthidegkút képviselő-testületi jegyzőkönyveiben egyetlen egy német nyelvű utcaelnevezés sem maradt fenn, más forrásokból azonban biztosra vehető, hogy a Paraszt utca eredeti neve Bauer(n) Straβe/Gasse volt[[83]](#footnote-83), de Öreg utcának is nevezhették (ez utóbbi arra utal, hogy ez lehetett Hidegkút első utcája).

Az 1900. január 18. napján tartott képviselő-testületi ülésen Pesthidegkútra változtatják Hidegkút nevét[[84]](#footnote-84) (Veszprém megyében is van egy Hidegkút község és a község- és egyéb helynevekről szóló 1898. évi IV. törvénycikk alapján azonos nevű helységek nevét meg kellett változtatni.)

Az első hivatalosnak tekinthető közterület-elnevezésre 1910-ben került sor, ekkor az Auguszta főhercegnőről elnevezett telep utcaneveit hagyta jóvá a képviselő-testület.[[85]](#footnote-85) (A következő évtől már Mária Remete kertvárosnak hívták, majd rövidítve, Remetekertvárosnak.) Az ekkor elnevezett közterületek közül a Határ utca és a Zrínyi utca ma is ezeket a neveket viseli.

1911-ben Széphalom és az akkor Erzsébet-telepnek hívott Erzsébetliget közterület-elnevezéseit hagyták jóvá, azonban a határozat csak a mellékelt vázrajzról tesz említést (ami sajnos elveszett), az utcaneveket nem sorolja fel. A határozat kimondta: „a Széphalom és Erzsébet telep elnevezések elfogadtatnak, úgy a vázrajzon jelzett utcanevek is és pedig annál inkább, mert a magyarító törekvés kétséget kizárólag megállapítható”.[[86]](#footnote-86)

Az 1910-es statisztikai adatok szerint ekkor már közel 60% volt a magyarul tudók aránya (2126 főből, 1268 értett magyarul), ám a község lakosainak 77%-a volt német nemzetiségű.[[87]](#footnote-87)

Egy 1918-ban, majd egy másik 1922-23-ban kiadott Budapest és környéke térkép[[88]](#footnote-88) is megerősíti, hogy addigra már nemcsak Pesthidegkút-Ófalu, Széphalom, Erzsébetliget és Remetekertváros, hanem Máriaremete, Hársakalja sőt Erzsébettelek legtöbb közterülete létezett, így biztosra vehető, hogy 1913. év során nevezték el – illetve Ófalu területén magyarra nevezhették át – az itteni utcákat. Ugyanis a 62/1913. (X. 09.) Pesthidegkút Képviselő-testületének határozata kimondta, hogy „az utcák, terek elnevezése, házak számozása néven, a beterjesztett közterület kimutatást elfogadja és így az utcák, terek elnevezését megállapítja”.[[89]](#footnote-89) (A határozatban kimondták még, hogy a páros házszámok a jobb, a páratlanok a baloldalon vannak.)

A korabeli térképek és a későbbi közterület-elnevezések alapján azt rekonstruálhatjuk, hogy ezzel az 1913-as határozatával 116 közterület nevét állapíthatta meg a testület.[[90]](#footnote-90)

A következő nagyobb lélegzetvételű közterület-elnevezésre 1937-ben kerül sor. Addig az évig még három közterület-elnevező határozatot ad ki Pesthidegkút képviselő-testülete, ám jó pár olyan utcanév jelenik meg a korabeli térképeken melyek valószínűleg 1913-ban még nem léteztek és később sem szerepelnek közterület-elnevező határozatokban, e közterületnevek a következők: Árpád tér, Csaba u., Gyulai Pál u., Hétszent u. (ma: Hímes u.), Kinizsi Pál u., Kölcsey u., Mátyás király u., Nádor u., Táltos u., Tárnok u., Tompa Mihály u., Turul u., de ekkor nevezhették át a Paraszt utcát Gazda utcává is.

1926-ban gr. Klebelsberg Kunóról – akit ekkor a község díszpolgárává avatták – nevezték el Pesthidegkút fő utcáját, a Budai utat, míg az ugyanebből az utcából nyíló Budai utcát átnevezték, Klebelsberg feleségéről, Sarolta utcának.[[91]](#footnote-91) Az akkori kultuszminiszter kétségtelenül jelentős történelmi érdemeit, szinte már hűbéresküvel felérő módon méltatta Pesthidegkút község Képviselő-testülete. [[92]](#footnote-92)

Két évvel később dr. Prohászka Ottokárról nevezik el a Máriaremetei útnak azon kiszélesedését, mely a kegytemplom-telek egész utcai frontján található (ma ez a Templom kert).[[93]](#footnote-93)

1937-ben, az akkori korszellemnek megfelelően zömmel a magyar honfoglalás- és államalapítás korabeli történelmi személyiségekről, illetve a Trianonban elcsatolt területeken található városokról, valamint földrajzi nevekről történik meg számos közterület elnevezése. Az 53/1937. (VI. 09.) Pesthidegkút KT határozattal került sor az újabb jelentős és nagyszámú közterület-elnevezésre – leginkább (a korábban Szögliget névre hallgató) Budaliget területén –, mivel 59 újabb közterületet neveztek el, illetve neveztek át új névre.[[94]](#footnote-94)

Megjegyzendő, hogy Horthy Miklósról csak ekkor, 17 évvel kormányzóvá választása után neveznek el közterületet Pesthidegkúton (pl.: közterület Horthyról való elnevezése Budapesten 1920-ban, de Nagykovácsiban is már 1928-ban megtörténik).[[95]](#footnote-95)

1945-ig még egy hivatalos utcaelnevezés található Pesthidegkút község Képviselő-testülete üléseinek jegyzőkönyvei között. 1941-ben a Tavasz utcát – miután itt épült fel az új községháza – Községháza utcának nevezték el Az elnevező határozat szabatosan megindokolta, hogy minderre miért is került sor: „… nevezett utcába elhelyezett új községházánk az autóbusz járattal rendelkező gr. Klebelsberg Kunó út mellék utcája, s így a községben nem járatos idegen minden külön kérdezősködés nélkül megfogja tudni azt, hogy hol kell az autóbuszról leszállnia, ha a községházát kívánja megközelíteni”.[[96]](#footnote-96) Később a közterület neve Községház utcára módosult.

A 1/1940 (V. 17.) Pesthidegkút KT határozat hét községrész elnevezést fogadott el, ezek: Ófalu, Erzsébetliget, Széphalom, Hársakalja, Remnetekertváros, Máriaremete és Budaliget.[[97]](#footnote-97) Egyben az egyes községrészeket határoló közterületeket is felsorolták.[[98]](#footnote-98)

A következő évben a képviselő-testület határozatban mondta ki, hogy nem tartják kívánatosnak községük Nagy-Budapesthez csatolását.[[99]](#footnote-99)

A második világháború frontjának, 1944-45 fordulóján való átvonulása után átnevezték a Klebelsberg utat Ady Endre utcának (ma: Hidegkúti út), a Horthy Miklós utcát Szabadság utcának, a Palatinus utcát Áchim András utcának, a Werbőczy utcát Dózsa György utcának, míg a Levente utcát Honvéd utcának – ezekről az átnevezésekről nem maradt fenn határozat (a BFL-ben az 1944-et követő évekből nincs meg egyetlen egy pesthidegkúti KT-ülés jegyzőkönyve sem).

A fenti átnevezéseket akár még a szovjet-orosz Vörös Hadsereg is alkalmazhatta. Erre jó példa, hogy az FKT 1945. február 19.-i tanácsülési jegyzőkönyvében szerepel: a Vörös Hadsereg bevonulása után a Hitler térre a Lenin tér, míg a Mussolini térre a Sztálin tér táblákat tették ki. Az FKT-t – a Magyarországot elfoglaló orosz hadsereg nevében – megkereső szovjet tábornok ugyanakkor azt kívánta, hogy ezeket a táblákat távolítsák el, és az FKT a Körönd és az Oktogon közterületneveket állítsa vissza, mely kérésnek a tanács akkor eleget is tett. [[100]](#footnote-100)

A Hidegkúti Históriák honlapon található egy 1949-es képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv[[101]](#footnote-101), mely szintén utcák átnevezéséről szól. Ebben található meg, hogy a Máriaremetei út Dimitrov út[[102]](#footnote-102), a Vitéz utca Táncsics Mihály út, a Hadúr utca József Attila utca, míg a Hadak útja Vörös hadsereg útja nevet kapta, ugyanakkor a Prohászka Ottokár tér elnevezést megszüntették (ám később mégis a Dimitrov tér elnevezést alkalmazták erre a közterületre).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elnevezés időszaka** | **Elfogadott közterület-elnevezések** | **Jelenleg is érvényes közterületnév** |
| **1913-ig** | 20 | 6 |
| **1913-1919** | 116 | 44 |
| **1920-as évek** | 14 | 9 |
| **1930-as évek** | 78 | 58 |
| **1940-es évek** | 13 | 8 |
| **Összesen** | **241** | **125** |

Jól látható, hogy az eredeti, még Pesthidegkút Képviselő-testülete által elfogadott közterület-elnevezések több mint a felét megváltoztatták a Budapesttel való egyesítés után. Ennek legfőbb oka az, hogy kényszerűen meg kellett szüntetni a többes utcaelnevezéseket, mivel – az irányítószámok 1973-ban történt bevezetése előtt, egyazon településen/kerületen belül – máshogy nem lehetett megkülönböztetni egymástól a közterületeket. (1950-ben az addigi 2000 közterületnév helyett immár 6000-rel kellett számolni a fővárosban.)

A volt pesthidegkúti közterületnevek csupán 52%-a élő név még ma is.

**Közterület-elnevezések Nagykovácsi Tisza István ligeten/Adyligeten**

A Tisza-család – gróf Tisza István, néhai miniszterelnök halála után tíz évvel – a kertvárosok (a korabeli fogalmak szerint erdővárosok) mintájára felparcellázta a Nagykovácsi község határában fekvő tölgyesét. A 63/1927. (XII. 29.) Nagykovácsi Képviselő-testületi határozat a „Tisza István Kertváros” elnevezést fogadta el erre a területre és kimondta, hogy az utcák elnevezésének jogát magának tartja fenn. [[103]](#footnote-103) (1938. augusztusától a Tiszta István liget megnevezés lett a hivatalos.[[104]](#footnote-104))

A Tisza István kertváros (majd liget) kapcsán három közterület-elnevező határozat lelhető fel a PML-ben. 1928-ban 15 közterületet neveztek el a 19/1928. (IV. 15.) Nagykovácsi KT határozattal [[105]](#footnote-105), és ebben a határozatban a kor „fajvédelmi” törekvéseit jól jellemző módon az alábbiakat mondták ki: „Tisza István kertvárosban a szláv eredetű ’utca’ elnevezések helyett ’út’ elnevezéseket alkalmazzuk”.[[106]](#footnote-106)

A határozat ugyan nem tartalmazta, de az 1929/1930-ban kiadott Tisza István kertváros felosztási térképén még további 9 közterület-név volt megtalálható.[[107]](#footnote-107)

A 18/1931. (III. 24.) Nagykovácsi KT határozat egy (Jókai Mór út[[108]](#footnote-108)), míg a 16/1934. (IV. 03.) Nagykovácsi KT határozat kilenc további közterületet nevezett el[[109]](#footnote-109), igaz az utóbbiak közül csak két olyan elnevezés található[[110]](#footnote-110), mely beazonosítható közterületre vonatkozott. A nem beazonosítható közterületeknek – valószínűleg további parcellázásokat is terveztek, de végül ezek nem valósultak meg – adott elnevezések közül hat igencsak zavaros nyelvezettel, lényegüket tekintve a magyar nyelvtan szabályainak semmibevételével lett elfogadva.[[111]](#footnote-111)

A Tisza István liget településrész 1949-ben az Adyliget nevet kapta. A második világháború után – 1945 körül – két közterületet is átneveztek az akkori Tisza István ligeten: a Horthy Miklós térből Szabadság tér, míg a Tisza István útból József Attila utca lett. Ezen átnevezésekről azonban nem maradt fenn elnevező határozat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elnevezés időszaka** | **Elfogadott közterület-elnevezések** | **Jelenleg is érvényes közterületnév** |
| **1928-1929** | 24 | 6 |
| **1930-as évek** | 10 | 2 |
| **1940-es évek** | 2 | 1 |
| **Összesen** | **36** | **9** |

Az eredeti, még Nagykovácsi község Képviselő-testülete által elfogadott közterületnevek lecserélése mögött egyrészt az áll, hogy végül ki nem alakult közterületeket is elneveztek (ld. az 1934-es elnevező határozatot), illetve, hogy spontán, nem hivatalos elnevezéseket töröltek, de leginkább az a magyarázat – ahogyan azt Pesthidegkút vonatkozásában is kifejtettük –, hogy Nagy-Budapest létrehozása után meg kellett szüntetni a többes utcaelnevezéseket.

Adyliget eredeti közterületneveinek ma már csak a negyede érvényes.

**Közterület-elnevezések a tanácsrendszer idején (1948/1950-1990)**

Az 1949. augusztus 20. napján elfogadott, a Magyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (vagyis az orosz megszállók által hazánkra oktrojált sztálini alkotmány) bevezette a tanácsrendszert Magyarországon. A tanácsokról szóló 1950. évi I. törvény alapján, Budapesten kerületi tanácsok jöttek létre, melyek felettes szerve a Fővárosi Tanács lett.

1950. január 1. napjától a Budapest főváros területének új megállapításáról szóló 1949. évi XXVI. törvény[[112]](#footnote-112) hét várost és 16 községet – köztük Pesthidegkút nagyközséget – egyesítette Budapesttel. A Minisztertanács Budapest főváros kerületeinek megállapításáról szóló 4349/1949. (XII. 20.) MT rendelet[[113]](#footnote-113) alapján Budapest II. kerületéhez kapcsolták Pesthidegkút nagyközséget, Nagykovácsi község Adyliget (volt Tisza István liget) településrészét, a korábbi XII. kerület Budakeszi útig tartó részét, illetve a III. kerület Szépvölgyi út – Hármashatárhegyi útig tartó részét, ugyanakkor Víziváros déli, a Csalogány utca – Széna tér – Vérmező útig terjedő részét az I. kerülethez csatolták.

Nagy-Budapest létrehozásával az addigi kb. 2000 közterületnévből, immár 6000 lett, és egy 1953-as felmérés szerint nagyjából 2500 azonos utcanév jött létre így a fővárosban. Azonban a szovjet-orosz típusú diktatúrának nem ezen anomália megszüntetése volt az elsődleges célja, hanem – a kor terminológiájával élve – az ún. „reakciós” közterület-elnevezések megszüntetésével foglalkoztak elsődlegesen az 1950-es évek elején. Ennek jegyében megszüntették az összes, a Horthy-rendszerben, illetve a Monarchia korszakában tevékenykedett politikusról való közterület-elnevezést és a valláshoz, egyházakhoz kötődő utcanevek többségét, illetve minden olyan közterületnevet, melyet ideológiai okokból – a történelmi tények tudatos figyelmen kívül hagyásával, vagy szisztematikus eltorzításával – elvetendőnek tartottak. Így lett – többek között – a Széll Kálmán térből Moszkva tér[[114]](#footnote-114), a Darányi Ignác utcából Hankóczy Jenő utca[[115]](#footnote-115), a Hétszent utcából Hímes utca[[116]](#footnote-116), a Szent Jobb utcából Bükkfa utca[[117]](#footnote-117), a Szent Kereszt utcából Dombos utca[[118]](#footnote-118), a Szent Kút utcából Egres utca[[119]](#footnote-119), a Zárda utcából Péch Antal utca[[120]](#footnote-120), a Szerzetes utcából Kolozsvári Tamás utca[[121]](#footnote-121), a Lelkész utcából Felhévízi utca[[122]](#footnote-122), a Pázmány utcából Gesztenyefa utca[[123]](#footnote-123), a Pálffy utcából, Fekete Sas utca[[124]](#footnote-124), valamint az 1848/49-es szabadságharc legsikeresebb és legkiemelkedőbb tudású magyar hadvezéréről elnevezett Görgey Artúr utcából és udvarból Varsányi Irén utca/udvar[[125]](#footnote-125) stb. A korra egyáltalán nem jellemző módon a Lelkész, valamint a Pálffy utca átnevezése ellen 1954. márciusában tiltakozott a II. kerületi Tanács VB.[[126]](#footnote-126)

Az akkori orosz diktátor Sztálin elvei alapján egyre inkább megszilárduló proletárdiktatúra viszonyait jól mutatja, hogy két, 1945 után átnevezett közterületet pár éven belül újra átneveznek ekkor, a Mónus Illés rakpartból[[127]](#footnote-127) (korábban: Margit rakpart) Bem rakpart[[128]](#footnote-128), míg a Kunfi Zsigmond utcából[[129]](#footnote-129) (korábban Zsigmond király útja) Frankel Leó út[[130]](#footnote-130) lett a II. kerületben. Ez utóbbi átnevezések a szociáldemokratákkal való leszámolás egyik felvonásának nevezhetőek.

A „reakciós erők” elleni utcanév-átnevezésekkel folytatott „békeharc” sorából kissé kilóg a Pálffy utca Fekete Sas utcára való átnevezése[[131]](#footnote-131), melyet azért hajtották végre, mert a Pálffy-család magyar főnemesi család volt, ami miatt az 1953-as előterjesztésben egyenesen labanc családnak nevezték őket, ám ennek ellenére az utca régi, német nevének – Schwarze Adler Gasse – magyar tükörfordítását tették meg az új utcanévnek.

A németek elleni gyűlölet egy másik közterület átnevezésben is kézzelfogható volt: a Szent Miklós utcát Ötvös János utcára[[132]](#footnote-132) nevezték át, az előterjesztés szerint azért, mert Ötvös a budai szegény polgárság zendülésének vezetője volt a XV. században, akit a német kereskedők pártja agyonveretett és a Dunába dobatott.

Míg az 1950-es évek elején leginkább a „reakciósnak” minősített utcanevek átnevezésére koncentrált a Fővárosi Tanács, addig a ’60-as és ’70-es években a kettős elnevezések megszüntetésére helyezték a hangsúlyt. Ennek köszönhető, hogy a tanácsrendszer idején elfogadott közterület-elnevezések több mint 40%-a az 1960-as évtizedben történt.

Miután az FKT megszüntetésével a közterület-elnevezések még az FKT által megállapított szabályait többé nem alkalmazták és az 1950-es évek elején ad hoc módon történtek meg a közterületek elnevezései (vagy pontosabban átnevezései), az utcaelnevezésekre vonatkozó elvekről szóló 218/1956. (III. 15.) Főv. Tan. VB határozata[[133]](#footnote-133) – melyet megerősített a 180/1956. (VII. 23.) Fővárosi Tanács határozat[[134]](#footnote-134) – az alábbi elveket mondta ki:

1. Az elnevezés helyileg tájékoztató legyen. Iránymutató utak nevét jelzőként (pl. Budakeszi út), minden más esetben a helynevet főnévként kell alkalmazni (pl. Szeged út).

2. Történelmi, kulturális és tudományos eseményekről való megemlékezésnél meg kell különböztetni az egyetemes, országos és helyi vonatkozású történelmi eseményeket, valamint a helytörténet eseményeit, a neveket az utca, illetve a személy jelentősége szerint kell megválasztani.

3. A hagyományos utcaneveket meg kell óvni. Minden olyan utcanév megőrzendő, melynek megváltoztatása nem feltétlenül szükséges. Tárgyakat és fogalmakat kifejező elnevezések lehetőleg a tájhoz vagy környezethez illeszkedjenek.

4. Az utcanevek lehetőleg rövidek legyenek, az utca nevében ne legyen számjelölés; elferdített nevek kerülendők.

5. Intézményekről csak azt az utcát lehet elnevezni, amelyben az intézmény állott vagy áll. Történelmi személyekről nem lehet elnevezni olyan utcát vagy teret, amelyen más történelmi személy szobra áll, történelmi eseményről pedig nem lehet elnevezni olyan utcát, amelyben más tárgyú emlékmű van, vagy amely utcához térhez más fontos történelmi esemény emléke fűződik.

6. Az utcaelnevezések lehetőleg ne nyúljanak túl egyes kerületek határán, kivéve a belső kerületeket.[[135]](#footnote-135)

Majd a 229/1961. (III. 22.) Főv. Tan. VB határozata[[136]](#footnote-136) a főváros egész területére vonatkoztatva a saját hatáskörébe utalta az utcaelnevezéseket. Később azonban egy még újabb rendelet szabályozta az utcanevek megállapítását: a Minisztertanács Tanácsi Hivatala Elnökének 1/1976. (III. 15.) MT TH számú rendelkezése volt ez, amely – az 1024/1971. (VI. 22.) Korm. számú határozattal módosított 1026/1970. (VII. 21.) Korm. számú határozat 3/f pontja – alapján az utcanév megállapítását fővárosban a Főv. Tan. VB hatáskörébe utalta.

E rendelkezés felhatalmazása alapján fogadta el Budapest Főváros Tanácsa az utcanév és a településrésznév megállapításának általános szabályairól szóló 1/1976. /III.15./ MT TH sz. rendelkezése végrehajtásáról szóló 7/1976. (IX. 21.) sz. rendeletét, mely többek között előírta, hogy minden utcát el kell nevezni és csak indokolt esetben lehet utcát átnevezni, ugyanakkor egy kerületen belül azonos nevű utcák nem lehetnek, továbbá megtiltotta az élő személyről való közterület-elnevezést, valamint a Főv. Tan. VB által védetté nyilvánított utcanév megváltoztatását, illetve előírta a fővárosi központi utcanév-jegyzék vezetését.[[137]](#footnote-137)

A rendszerváltozás idején egy új, átdolgozott jogszabály rendezte a közterület-elnevezéseket: Budapest Főváros Tanácsának a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) számú rendelete.[[138]](#footnote-138) Az 1989-es rendelet sok esetben szó szerint átvette az 1976-os rendelet szövegét. Lényegi változtatás volt, hogy a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe már csak a több kerületre kiterjedő utcák elnevezése, nevük megváltoztatása, valamint a személyről való elnevezés, illetve ilyen utcanévnek a megváltoztatása tartozott ezek után. Minden más közterület-elnevezés a kerületi önkormányzatok hatáskörébe került, csupán a többes elnevezések elkerülése miatt kellett egyeztetni a kerületeknek a főjegyzővel. Budapest egyesítése óta ez volt az első olyan jogszabály, mely a központosított közterület-elnevezési gyakorlatot megváltoztatta. Az utcanév védetté nyilvánítását továbbra is a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében tartotta a rendelet és részletesen szabályozta, hogy a fővárosi közterületnév-jegyzék, mint közhitelű nyilvántartás, milyen adatokat kell, hogy tartalmazzon.

A tanácsrendszer alatti közterület átnevezések esetében érdemes rögzíteni azt a tényt, hogy más fővárosokkal összehasonlítva Budapesten került sor a legtöbb történeti utcanév megszüntetésére. Az alábbi 97 történetinek mondható közterületnevet változtatták meg 1945-89 között, időrendben (első helyen a „történeti” név áll):

1945: gr. Klebelsberg Kunó út – Ady Endre u. (ma: Hidegkúti út), Werbőczy u. – Dózsa György u., Tisza István út – József Attila u., Margit krt. – l Mártírok útja, Margit rkp. – Mónus Illés rkp. (ma: Bem rkp.), Horthy M. tér – Szabadság tér, Horthy M. u. – Szabadság u.

1946: Palatinus u. – Áchim András u., Olasz fasor – Malinovszky fasor (ma: Szilágyi Erzsébet fasor), Hidegkúti út – Vörös hadsereg útja (ma: Hűvösvölgyi út)

1947: Zsigmond király útja – Kunfi Zsigmond u. (ma: Frankel Leó út)

1948: Levente u. – Honvéd u.

1949: dr. Prohászka Ottokár tér – Dimitrov tér (ma: Templom kert), Máriaremetei út – Dimitrov útja, Hadúr u. – József Attila útja, Templom u. – Schönherz Zoltán u., Vitéz u. – Táncsics Mihály u., Hadak útja – Vörös hadsereg útja (ma: Rézsű u.)

1950: Pálffy tér – Bem József tér, Szent Korona u. – Köztársaság u.

1951: Széll Kálmán tér – Moszkva tér, Görgey Artúr u. – Varsányi Irén u., Görgey udvar – Varsányi udvar

1953: Szent Jobb u. – Bükkfa u., Szent Kereszt u. – Dombos u., Szent Kút u. – Egres u., Pálffy u. – Fekete Sas u., Lelkész u. – Felhévízi u., Pázmány u. – Gesztenyefa u., Darányi Ignác u. – Hankóczy Jenő u., Hétszent u. – Hímes u., Menház u. – Iparostanuló u. (ma: Bakfark Bálint u.), Hadapród u. – Kelemen László u., Szentlélek u. – Kertváros u., Szerzetes u. – Kolozsvári Tamás u., Szent Szív u. – Labdarózsa u., Szent Miklós u. – Ötvös János u., Zárda u. – Péch Antal u., Szent Imre u. – Piszke u., Zárda u. – Rómer Flóris u.

1956: Monitor u. – Komjádi Béla u. (

1957: Tégla u. – Fényes Elek u. (

1958: Hidász tér – Nagy Lajos tér (

1962: Bethlen Gábor út és Mátyás király út – Feketerigó u., Árpád út és Csokonai út – Pipitér u., Eszter u. – Sólyom László u., Álmos vezér útja – Vakond u.

1963: Jókai Mór út – Birsalma u., Szent László u. – Csatlós u., Deák Ferenc út – Dámvad u., Petőfi Sándor út – Feketefej u., Kossuth Lajos út – Hársalja u., Szépvölgyi út – Kecskehegyi út, Pusztaszeri u. – Kőfejtő u., Szent István út – Ördögárok u., Labanc u. – Vadalma u., Kuruc u. – Vadkörte u.

1964: Esperes u. – Csibor u., Tüske u. – Fullánk u., Sarolta u. – Galóca u., Vereckei u. – Katáng u., Riadó u. – Kerekhegyi u., Vadaskerti út – Kőhegyi út, Tüske u. – Majális u., Várfok u. – Nedű u., Kálvária u. – Patakhegyi u., Hargita u. – Simon u., Boldogasszony út – Zsíroshegyi út

1965: Tompa Mihály út – Hírnök u., Széchenyi István út – Sasbérc u.

1966: Apród u. – Ábránd u., Dob u. – Fuvola u., Szent Erzsébet u. – Kokárda u., Gyergyó u. – Pór Bertalan u.

1967: Fogaras u. – Budajenő u., Haraszt u. – Harmatcsepp u., Hargita u. – Hágó u., Érsekújvár u. – Kőhárs u., Bence u. – Láncfű u., Csend u. – Rend u., Ildikó u. – Szívvirág u.

1968: Kovács u. – Bölöni György u., Szigony u. – Delta u., Kürt u. – Dér u., Segesvár u. – Eskü u., Pázsit u. – Hébelt Ede u., Lomb u. – Járóka u., Udvarhely u. – Sodrás u., Patak u. – Szipka u., Rozmaring u. – Titán u.

1970: Veronika park – Világifjúsági park

1974: Csatlós u. – Méh u.

1975: Tárogató köz – Fekete István u.

1977: Mátyás király u. – Dutka Ákos u.

1978: Tövis u. – Mihályfi Ernő u.

1981: Szajkó u. – Szerb Antal u.

1987: Ganz u. (kis része) – Sík Endre u.

Természetesen arról nem szabad megfeledkezni, hogy jó pár esetben többes utcanevet szüntettek meg a közterület átnevezésével, és azon sem lehet cseppet sem csodálkozni, hogy például Horthy Miklósról 1945 után nem maradhatott elnevezve egyetlen egy közterület sem. Az MTA állásfoglalása alapján – 2011 után – nem tiltott, de nem is javasolt közterület elnevezése a volt kormányzóról. (Az alábbiakat mondta ki az MTA: „Horthy Miklósról közterületet elnevezni kívánó önkormányzatoknak megfontolásra ajánlható, hogy döntésüket halasszák el addig, amíg személyének, politikájának és korszakának konszenzusos történelmi és társadalmi megítélése ki nem alakul”) Prohászkával kapcsolatosan ugyanakkor kimondták, hogy nem igényel MTA állásfoglalást, mivel nem hozható kapcsolatba önkényuralmi rendszerrel. A többi – II. kerületi közterület-elnevezésekkel kapcsolatos – MTA állásfoglalásról a későbbiekben teszünk említést.

A rendszerváltozás idején – még a II. kerületi, illetve a Fővárosi Tanács – négy közterületet nevezett vissza a korábbi nevére, így a Hágó utcából újra Hargita utca, a Hébelt Ede utcából Pázsit utca, míg a Mihályfi Ernő utcából Tövis utca lett (ez utóbbi kettőről döntött a Fővárosi Tanács). Szintén Budapest II. kerületi Tanácsa döntött ekkor arról, hogy a Vörös hadsereg útját Hűvösvölgyi útra nevezi át.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elnevezés időszaka** | **Elfogadott közterület-elnevezések** | **Jelenleg is érvényes közterületnév** |
| **1950-es évek** | 61 | 55 |
| **1960-as évek** | 94 | 84 |
| **1970-es évek** | 34 | 27 |
| **1980-as évek és 1990. év** | 37 | 36 |
| **Összesen** | **226** | **202** |

A tanácsrendszer idején elnevezett közterületek 90%-a a mai napig is ugyanazt a nevet viseli.

**A Fővárosi Közgyűlés és Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének közterület-elnevezései (1990-2012)**

Közterület visszanevezése 1991 és 1992 között is sor került, mert ekkor lett a Sólyom László utca újra Eszter utca, a Pór Bertalan utca Gyergyó utca, a Dimitrov út Máriaremetei út, a Schönherz Zoltán utca Templom utca, végül a Mártírok útja újra a Margit körút nevet kapta vissza. Közel húsz év elteltével ismét történt egy visszakeresztelés, amikor 2011-ben a Moszkva teret Széll Kálmán térre nevezte át a Fővárosi Közgyűlés.

Leginkább annak köszönhető, hogy a tanácsrendszer alatti közterület-elnevezések alig több mint 10%-át változtatták meg, mert Budapest II. kerület tekintetében viszonylag kevés olyan személyről, vagy fogalomról neveztek el közterületet, mely erősen kötődött az önkényuralmi rendszerhez.

Egy dupla elnevezésre is sor került ebben az időszakban, mivel 2000-ben a nem túl fantáziadús Budai alsó rakpart nevet adták a budai alsó rakpartnak, majd 2010-ben ez a közterület az Angelo Rotta rakpart és a Slachta Margit rakpart nevet kapta.

Egyfajta történelmi jóvátételként 2003-ban Pesthidegkút egyik névtelen közterületet Zárda utcának neveznek el (1953. előtt a Péch Antal utca neve volt Zárda utca, de ekkor adták a Rómer Flóris utca nevét is, ami előtte szintén Zárda utca volt), 2005-ben pedig elnevezik Pesthidegkút egyik névtelen terét Nagyboldogasszony térnek (a Zsíroshegyi út korábbi neve Boldogasszony út volt). A történelmi igazságtétel szándéka ugyanakkor a Nagy Imre tér, a Bibó István park, illetve a Mansfeld Péter park elnevezésekben érhető tetten (és természetesen a már korábban említett Széll Kálmán tér, Angelo Rotta rakpart és a Slachta Margit rakpart esetében).

Megemlítendő, hogy 2006-ban Budapest II. kerületének testvérvárosáról Mosbach parknak nevezik el azt a közterületet, ahol korábban Pesthidegkút régi temetőjének kisebb része volt megtalálható.[[139]](#footnote-139)

2012-ben Tarasz Sevcsenkoról nevezték el azt a teret, ahol már 2007 óta állt az ukrán nemzeti költő szobra. Bár az elnevező határozat névtelen közterületről írt, valójában 1972 óta Vízivárosi tér volt a neve ennek a közterületnek (de nagyon valószínű, hogy ez az elnevezés soha nem ment át a gyakorlatba).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elnevezés időszaka** | **Elfogadott közterület-elnevezések** | **Jelenleg is érvényes közterületnév** |
| **1990-es évek** | 18 | 18 |
| **2000-2012** | 23 | 22 |
| **Összesen** | **41** | **40** |

**A Főváros Közgyűlés kizárólagos közterület-elnevezési jogköre (2013. január 1. óta)**

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete 2013. január 1. napjától Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe adta a városrésznév és területének megállapítását, megváltoztatását, a közterületek elnevezését, elnevezésük megváltoztatását, valamint a közterületnevek védetté nyilvánítását.

Azóta 10 új közterületnévvel gazdagodott Budapest II. kerülete (2016: Ankara utca, 2017: Körmöczy Zsuzsa és Kass János lépcső, 2020: Diófa lejtő és Gőte köz, 2021: Barlangkapu utca, Komlós Juci köz, Melocco köz, Psota Irén utca és Szabó Magda sétány).

Ugyanakkor a II. kerület vonatkozásában ez az időszak egy komoly közterület-elnevezési fiaskóval indult. 2013. május 29.-én a Fővárosi Közgyűlés – Tarlós István akkori főpolgármester indítványára – elfogadta, hogy a Szemlőhegy városrészben lévő 15341 hrsz.-ú névtelen közterületet Tormay Cécile köz névre nevezzék el. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi az MTA állásfoglalását. A Fővárosi Közgyűlés pedig kötelezte a főpolgármestert, hogy kérje ki az MTA állásfoglalását. Az MTA – az ilyen jellegű állásfoglalásai közül a leghosszabb terjedelműként – kijelentette: törvényi tilalom alá esik, hogy Tormay Cécile-ről közterületet nevezzenek el („Tormay Cécile írónő antiszemitának és fasisztának vallotta magát, ideológusként és propagátorként szerepet játszott a későbbi önkényuralmi rendszer szellemi hátterének és társadalmi beágyazottságának kiépítésében”)[[140]](#footnote-140), így a Fővárosi Közgyűlés kénytelen volt visszavonni, 2013. szeptember 2.-ai ülésén a közterület elnevezését.

Az MTA állásfoglalásában kitért arra is, hogy „Bölcsészettudományi Kutatóközpontja kérésre, szívesen összeállítja a fővárosi önkormányzat számára azon magyar írók listáját, akik Tormay Cécile-nél jelentősebb irodalmi életművet hagytak hátra, és nincs róluk Budapesten közterület elnevezve, noha tevékenységükkel közvetetten sem járultak hozzá embertársaik – köztük írótársaik – hátrányos megkülönböztetéséhez, meghurcolásához vagy erőszakos halálához, sőt számos esetben ennek megakadályozásán dolgoztak”. (2021-ben ez a közterület a Komlós Juci köz elnevezést kapta.)

Itt kell megjegyezni, hogy Budapest II. kerület közterület-elnevezéseit érintően további hat esetben született MTA állásfoglalás:

Áchim Andrásról kimondták, hogy neve felhasználható közterület vagy közintézmény elnevezésére, mivel nem vett részt „XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában”.[[141]](#footnote-141)

A Frankel Leóról szóló részben az MTA kimondta, hogy 1871-ben a párizsi kommün idején a kommün munka- és kereskedelemügyi bizottságának lett a vezetője, s 1945 után a munkásmozgalmi előfutárok között tartották számon, de arról nem tesz említést az MTA állásfoglalása, hogy neve felhasználható-e, vagy sem közterületek elnevezésekor.[[142]](#footnote-142)

A Köztársaság[[143]](#footnote-143) és a Szabadság[[144]](#footnote-144) kifejezések használhatóak az MTA szerint, mivel önmagában nem utalnak közvetlenül önkényuralmi politikai rendszerre.

Nagy Imrével kapcsolatban az alábbi konklúziót állapította meg az MTA: „Megtisztelve érezheti magát az a közterület, amely nevét viselheti.”[[145]](#footnote-145)

A fentiekkel szemben a Bölöni Györgyről szóló állásfoglalásban az MTA kimondta: megállapítható, hogy Bölöni munkássága kapcsolódik a kommunista önkényuralmi rendszer működtetéséhez, mivel voltak életének olyan szakaszai, amikor indítékaiban és céljaiban morális megalapozottságú és nemes szándékú, ám idővel dogmává merevült baloldali elkötelezettsége folytán nézetei és tettei tévesnek, sőt kártékonynak bizonyultak. A szocialista irodalompolitika más irányzatokat határozottan elutasító képviselője, 1945 őszétől a Magyar Kommunista Párt tagja. 1948-tól 1950-ig nagykövet Hollandiában, majd az irodalmi életet a szocialista realizmus szellemében formáló Irodalmi Alap vezetője. Az 1956-os forradalmat követő megtorlások csúcspontján, 1957 tavaszán pedig elvállalta a kádári értelmiségpolitika fórumának szánt Élet és Irodalom főszerkesztését.[[146]](#footnote-146)

Mindezek alapján egyértelműen felmerülhet a Bölöni György utca közterület-elnevezés jogszerűségének kérdése.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elnevezés időszaka** | **Elfogadott közterület-elnevezések** | **Jelenleg is érvényes közterületnév** |
| **2013 óta** | 11 | 10 |

**Mellékletek**

7/A melléklet Budapest II. kerület közterületnév-jegyzékének összeállításához és a történeti áttekintés elkészítéséhez felhasznált források irodalomjegyzéke

7/B melléklet Budapest II. kerület közterületnév-jegyzékének összeállításához és a történeti áttekintés elkészítéséhez felhasznált térképek jegyzéke

7/C sz. melléklet Budapest II. kerület jelenlegi közterület-nevei, elfogadásuk időrendjében

7/D sz. melléklet Budapest II. kerület jelenlegi és megszűnt közterület-nevei, elfogadásuk időrendjében

7/A sz. melléklet

Rövidítésjegyzék:

d. – doboz

k. – kötet

mf. – mikrofilm

jkv. – jegyzőkönyv

nk. – nagyközség

i. – iratai

MTA – Magyar Tudományos Akadémia

TTI – Történettudományi Intézet

im. – idézett mű

üo. – ügyosztály

**Irodalomjegyzék**

***Feldolgozások, tanulmányok, cikkek:***

Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentése 1874. évi működéséről. Budapest, 1875.

Kéz Andor: A pesthidegkúti-medence földrajza. In. *Földrajzi Közlemények.* Budapest, 1925. LIII. k. 1-3 füzet. 2-22. p.

Összefoglaló a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekkel összefüggő szakmai vizsgálatról – MTA, Akadémiai szabályozások.

<https://mta.hu/data/dokumentumok/Osszefoglalo_a_XX.-szazadi_onkenyuralmi_rendszerekhez_kotheto_elnevezesekkel_osszefuggo_elnevezesek_szakmai_vizsgalatarol.pdf> *(Letöltés ideje: 2022. január 5.)*

Sunkó Attila: „A Vár”. Rexa Dezső utcanév történeti kézirata. In.: *Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok). 3.* 1996. 2. sz. 111-180. p.

Takáts Rózsa: A fővárosi utcanévadás elveinek és gyakorlatának alakulása napjainkig. In.: *Budapest Főváros Levéltára Közleményei, ’84.* Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 1985. 293-315. p.

Történeti topográfiai adattár – Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat.

<http://www.varosatlasz.hu/images/pdf/atlaszok/budaII/04_Adattar_Gazetteer_Buda2.pdf> *(Letöltés ideje: 2021. szeptember 14.)*

Vass Klára: Buda német utcanevei. A Vár és Újlak utcanevei 1696–1872. 8 térképmelléklettel. Budapest, 1929.

***Levéltári források:***

*BFL— Budapest Főváros Levéltára*

BFL II.1.a Fővárosi Közmunkák Tanácsa üléseinek jegyzőkönyvei. 1-11. d. (kizárólag elektronikusan elérhető), 12-74. k., extrad. 75.

BFL IV. 1002.a Buda város levéltárának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek. 276. kötet 1847. június 11. ülés 4117. sz.

BFL IV. 1407.b. Budapest Székesfőváros Tanácsi Ügyosztályok Központi Irattára II. üo.

BFL V. 708.a Pesthidegkút nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek (mikrofilmen)

BFL XV.18 Gyűjtemények. Utcanév-nyilvántartás 1949-2001

BFL XXIII.102.a.1 Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei <https://library.hungaricana.hu/hu/collection/leveltari_iratok_bpftjkv_vb/>

BFL XXIII.102.a.1 Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei <https://library.hungaricana.hu/hu/collection/leveltari_iratok_bpftjkv_tu/>

*PML– Pest Megyei Levéltár*

PML V. 1078. c/a-1-11 Nagykovácsi Nagyközség iratai 1867-1949.

PML IV. 475-f PPSK vm. Levéltára. Rexa Dezső főlevéltárnok hátrahagyott iratai. 1890-1964. Utcanevek A-Z. 7-9. d.

7/B sz. melléklet

**Térképek jegyzéke**

**Budapest (1830) Pest-Buda beépített területének várostérképe**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1830/?layers=84&bbox=2117870.513570003%2C6027099.167256754%2C2120143.3208329203%2C6027967.4441249315>

**Budapest (1837) Pest-Buda–Óbuda áttekintő térképe a jelentős középületek rajzával és látképekkel /Vasquez/**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1837/?layers=105&bbox=2118060.1384609076%2C6025203.070223133%2C2120332.9457238247%2C6026071.347091311>

**Budapest (1838) Pest-Buda–Óbuda áttekintő árvíztérképe az 1838. évi árvíz okozta épületkárok ábrázolásával – Pest-Buda belterületének Duna-parti statisztikai térképe**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1838/?layers=85&bbox=2117982.7617850355%2C6025543.852795356%2C2120255.5690479525%2C6026412.1296635335>

**Budapest (1854) Pest-Buda belterületének várostérképe**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1854/?layers=87&bbox=2117391.675156174%2C6024286.948394938%2C2121937.2896820083%2C6026023.502131292>

**Budapest (1867-73) Pest és Buda kataszteri térképsorozata az 1872–1920 közötti változások utólagos jelölésével**

<https://mapire.eu/hu/map/budapest-1867-73/?layers=89&bbox=2118612.973923314%2C6028335.038562247%2C2119749.377554772%2C6028693.337132334>

**Budapest (1871-74) Buda külterület kataszteri térképsorozata, az 1871 és 1910 közötti ingatlan és helyrajzi szám változások feltüntetésével**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/buda-1871-74/?layers=93&bbox=2117515.4624527846%2C6026615.391969628%2C2118651.8660842427%2C6027049.530403716>

**„Budapest főváros budai része egész területének térképe” (nagy valószínűséggel az FKT által 1874-ben jóváhagyott közterületeket ábrázolja) 1876, Hungaricana Térképtár 2339 jelzés**

<https://maps.hungaricana.hu/en/BFLTerkeptar/2372/view/?pg=4&bbox=1665%2C-2309%2C4643%2C-825>

**„Budapest főváros duna jobbparti beltelkeinek utczahálózata” (nagy valószínűséggel az FKT által 1878-ban jóváhagyott közterületeket ábrázolja) 1880 Hungaricana Térképtár 2341 jelzés**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2375/view/?pg=0&bbox=-2321%2C-6886%2C11769%2C-82>

**Budapest (1874-1917) Buda belterületének kataszteri térképsorozata, az 1871 és 1920-as évek közötti út- és ingatlan-kiterjedések feltüntetésével**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/buda-1874-17/?layers=101&bbox=2118994.6133840554%2C6024466.744251814%2C2119562.8151997845%2C6024683.813468859>

**Budapest (1882) Budapest topográfiai térképsorozata**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1882/?layers=96&bbox=2115693.3399340976%2C6022956.467557025%2C2124784.568985766%2C6026429.575029734>

**Budapest (1895) Budapest közigazgatási térképsorozata**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1895/?layers=97&bbox=2115913.0963902543%2C6021528.0624252325%2C2125004.3254419225%2C6025001.169897941>

**Budapest és környéke 1902.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2421/view/?bbox=1301%2C-2554%2C3583%2C-1505>

**Budapest (1903) Budapest belterületének és a külterület egy részének várostérképe**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1903/?layers=98&bbox=2117889.710168541%2C6023711.489554287%2C2122435.324694375%2C6025448.04329064>

**Budapest (1908) Budapest közigazgatási térképsorozata**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1908/?layers=99&bbox=2117365.39992768%2C6021697.819101532%2C2126456.628979348%2C6025170.92657424>

**Budapest (1912) Budapest kataszteri térképsorozata utólagos bejegyzésekkel**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1912/?layers=100&bbox=2120864.1854647733%2C6024076.362265881%2C2121183.071192151%2C6024289.2513329405>

**Budapest és környéke 1913 k.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2435/view/?pg=0&bbox=992%2C-2647%2C2560%2C-1906>

**Budapest és környéke 1918.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2701/view/?bbox=1048%2C-3121%2C4276%2C-1637>

**Budapest és környéke 1919.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2508/view/?bbox=-504%2C-2583%2C5953%2C386>

**Budapest és környéke 1922-23.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2517/view/?bbox=1835%2C-2283%2C3191%2C-1660>

**Budapest (1918-46) Budapest kataszteri térképsorozata az 1918 és 1946 közötti időszakból**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1918-46/?layers=102&bbox=2119090.01037852%2C6021516.574523781%2C2120365.5532880286%2C6022368.130792021>

**Budapest és környéke 1926.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2720/view/?bbox=145%2C-2906%2C2859%2C-1658>

**Budapest és környéke 1927.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/36447/view/?bbox=809%2C-3107%2C4037%2C-1623>

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2732/view/?bbox=-31%2C-2913%2C2251%2C-1864>

**Budapest és környéke 1928.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2733/view/?bbox=-315%2C-3304%2C3524%2C-1539>

**Pesthidegkút nagyközség térképe 1929.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/36596/view/?bbox=-671%2C-4288%2C5786%2C-1319>

**A nagykovácsi határban fekvő „Tisza István” Liget üdülőhely ... [Budapest térképeinek katalógusa 4158]** Kiemelés helye:FSZEK BT 503 (kérésre elektronikus úton megküldte a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/4451/?list=eyJxdWVyeSI6ICJGRUpaPShcIlBlcmVtdGVsZXBcdTAwZmNsXHUwMGU5c2VrXCIpIn0>

**Budapest és környéke 1935.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/36488/view/?bbox=256%2C-2615%2C2538%2C-1566>

**Budapest II. kerület térképe házszámokkal 1936**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/36582/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJEQVRBQkFTRSI6IFsiTUFQUyJdfSwgInF1ZXJ5IjogIkhJRVI9KEhUSUhpZXJhcmNoeS0zMDUpIn0>

**Budapest (1937) Budapest közigazgatási térképsorozata az épületek szintszámával és az újabb utcanevekkel**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1937/?layers=104&bbox=2119400.5358059853%2C6024040.791222745%2C2120676.078715494%2C6024892.347490984>

**Budapest és környéke 1937-38 v. 1941 k. ?**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/36497/view/?bbox=-63%2C-2692%2C3165%2C-1208>

**Pesthidegkút + Adyliget térkép 1937-38 k. ?**

<http://keptar.oszk.hu/011700/011756/277421944_1ae37eb803_o_nagykep.jpg>

**Pesthidegkút Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei község átnézet... [Budapest térképeinek katalógusa 4161] 1938 FKT térkép**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/4455/?list=eyJxdWVyeSI6ICJGT1JSPShcImJmbFwiKSJ9>

**Budapest és környéke 1941 k. ?**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/36499/view/?bbox=1066%2C-2517%2C2423%2C-1893>

**Budapest (1945) Budapest közigazgatási térképsorozata**

<https://maps.arcanum.com/hu/map/budapest-1945/?layers=103&bbox=2119214.220549628%2C6022442.74181999%2C2120489.7634591367%2C6023294.298088229>

**Budapest és környéke 1948.**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/36516/view/?pg=3&bbox=3548%2C-5908%2C5699%2C-4660>

**Budapest 1949**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2583/view/?pg=1&bbox=-3884%2C-13891%2C20576%2C-282>

**Budapest 1950**

[https://www.valaszonline.hu/wp-content/uploads/2020/01/Nagy-Budapest-térkép.jpg](https://www.valaszonline.hu/wp-content/uploads/2020/01/Nagy-Budapest-te%CC%81rke%CC%81p.jpg)

<https://maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/36528/view/?bbox=669%2C-1805%2C2026%2C-1181>

**Pesthidegkút 1950 után**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/5273/view/?pg=0&bbox=9145%2C-11274%2C12780%2C-9252>

**Budapest és környéke 1958**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/4778/view/?bbox=871%2C-2970%2C3430%2C-1768>

**Budapest és környéke 1961**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/4809/view/?pg=0&bbox=4368%2C-4708%2C5949%2C-3966>

**Budapest és környéke 1963**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/4818/view/?bbox=1024%2C-3284%2C2943%2C-2402>

**Budapest II. kerület kataszteri térképe 1968**

<https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/5295/view/?pg=0&bbox=17875%2C-40919%2C38352%2C-29040>

7/C sz. melléklet

**Budapest II. kerület jelenlegi közterület-nevei, elfogadásuk időrendjében**

1874: (24 db)

Bécsi út

Budakeszi út

Csalogány u.

Csapláros u.

Erőd u.

Fazekas u.

Ganz u.

Gyorskocsi u.

Horvát u.

Kacsa u.

Kapás u.

Kilátás u.

Kis Rókus u.

Kút u.

Margit u.

Mecset u.

Petrezselyem u.

Rét u.

Retek u.

Rózsahegy u.

Széna tér

Tölgyfa u.

Török u.

Vitéz u.

1878: (18 db)

Bodrog u.

Cserfa u.

Daru u.

Fő u.

Harcsa u.

Henger u.

Kavics u.

Lajos u.

Lukács u.

Medve u.

Repkény u.

Sajka u.

Ürömi u.

Üstökös u.

Várfok u.

Vérmező út

Vidra u.

Zivatar u.

1880: (4 db)

Fillér u.

(Tótasszonyi út)

Trombitás út

Ürömi köz

1886: (2 db)

Kuruclesi út

Labanc út

1887: (1 db)

Apostol u.

1888: (1 db)

Dékán u.

1891 (PKT): (2 db)

Máriahegy dűlő

Tökhegyi út

1895: (4 db)

Áldás u.

Aranka u.

Szemlőhegy u.

Vérhalom u.

1896: (1 db)

Levél u.

1897: (4 db)

Hidász u.

Lipótmezei út

Riadó u.

Rókushegyi lépcső

1899 (PKT): (3 db: 2 db PKT + 1 db FKT)

Lipthay u. (FKT)

Mária út

Máriahegy u.

1900: (17 db)

Alvinci út

Dara u.

Ezredes u.

Felvinci út

Fény u.

Hárshegyi út

Házmán u.

Irén u.

Júlia u.

Káplár u.

Küküllő u.

Lövőház u.

Marczibányi tér

Nyéki út

Tárogató út

Völgy u.

Zsigmond tér

1901: (5 db)

Heinrich István u.

Keselyű út

Kondor út

Páfrány út

Szalonka út

1902: (4 db)

Darázs u.

Dénes u.

Nagykovácsi út

Zsigmond köz

1903: (5 db)

Borbolya u.

Cserje u.

Nyúl u.

Orgona u.

Pusztaszeri út

1904: (12 db)

Áfonya u.

Cimbalom u.

Csévi u.

Fajd u.

Füge u.

Józsefhegyi u.

Kapy u.

Lévay u.

Orsó u.

Pasaréti út

Ruszti út

Vérhalom tér

1905: (1 db)

Boróka u.

1906: (1 db)

Pálos u.

1907: (5 db)

Berkenye u.

Ribáry u.

Szász Károly u.

Szilfa u.

Tulipán u.

1908: (2 db)

Bolyai u.

Csopaki u.

1909: (4 db)

Bogár u.

Garas u.

Mák u.

Veronika u.

1910: (6 db: 4 db FKT + 2 db PKT)

Battai út

Csalán út

Érmelléki u.

Határ u. (PKT)

Kapor u.

Zrínyi u. (PKT)

1911: (4 db)

Budenz út

Ervin u.

Sövény u.

Széher út

1912: (3 db)

Bognár u.

Lotz Károly u.

Volkmann u.

1913 (PKT): (45 db: 44 db PKT + 1 db FKT)

Arany János u.

Árpád u.

Attila u.

Bajnok u.

Bercsényi u.

Bethlen Gábor u.

Csokonai u.

Csongor u.

Csurgó u.

Deák Ferenc u.

Gyopár u.

Jókai u.

Jurányi u. (FKT)

Kárpát u.

Kazinczy u.

Kisasszony u.

Kossuth Lajos u.

Lehel u.

Liliom u.

Magdolna u.

Miatyánk u.

Mikes Kelemen u.

Mikszáth Kálmán u.

Nagyrét u.

Nyár u.

Orom u.

Patróna u.

Petőfi u.

Rákóczi u.

Rezeda u.

Rigó u.

Rózsa u.

Síp u.

Széchenyi u.

Szegfű u.

Szépilona u.

Szirom u.

Toldi Miklós u.

Újsor u.

Várhegy u.

Váry köz

Vezér u.

Villám u.

Viola u.

Vörösmarty u.

1914: (1 db)

Kitaibel Pál u.

1915: (2 db)

Gül Baba u.

Vadrózsa u.

1921: (1 db)

Keleti Károly u.

1922: (3 db)

Józsefhegyi lépcső

Pajzs u.

Szeréna út

1924: (3 db)

Muraközi u.

Tapolcsányi u.

Virág árok

1925: (1 db)

Barsi u.

1926: (3 db)

Buday László u.

Lublói u.

Mechwart liget

1927 (PKT): (7 db)

(Gyulai Pál u.)

(Kinizsi Pál u.)

(Kölcsey u.)

(Nádor u.)

(Táltos u.)

(Tárnok u.)

(Tompa Mihály u.)

1928: (14 db: 8 db FKT + 6 db NKT)

(Arany János tér, NKT)

Bocskai István útja (NKT)

Csejtei u.

Fenyves u.

Görgényi út

Herman Ottó út

Modori u.

Nádasdy Ferenc u. (NKT)

Nagybányai út

Rhédey u.

Szent István u. (NKT)

Szent László u. (NKT)

Törökvész út

Zrínyi Miklós út (NKT)

1929: (10 db: 8 db FKT + 2 db PKT)

Branyiszkó út

Csatárka út

Ditró u.

Endrődi Sándor u.

(Gazda u. PKT)

Lepke u.

Lorántffy Zsuzsanna lépcső

Lorántffy Zsuzsanna út

(Turul u. PKT)

Tüske u.

1930: (15 db: 14 db FKT + 1 db PKT)

(Árpád tér PKT)

Balogh Ádám u.

Cseppkő u.

Fillér lépcső

Gábor Áron u.

Gárdonyi Géza út

Guyon Richárd u.

Lóczy Lajos u.

Mandula u.

Napsugár u.

Pálvölgyi út

Présház u.

Rügy u.

Szépvölgyi út

Torockó u.

1931: (5 db)

Alsó Völgy u.

(Glück Frigyes út)

Napraforgó u.

Orló u.

Vöröstorony u.

1932: (24 db)

Alsó Törökvész út

Árvácska u.

Balogvár u.

Barlang u.

Battai lépcső

Cirok u.

Csatárka köz

Ferenchegyi lépcső

Ferenchegyi út

Ganz köz

Kandó Kálmán u.

Kuruc u.

Napsugár lépcső

Palánta u.

Ruthén út

Sarolta u.

Szakadék út

Szép Juhászné út

Széplak u.

Vend u.

Verecke köz

Verecke lépcső

Verecke út

Vihorlát u.

1933: (7 db)

Ábrányi Emil u.

Detrekő u.

Lupény u.

Radna u.

Torockó köz

Torockó tér

Zilah u.

1934: (8 db: 6 db FKT + 2 db NKT)

Bem József u.

Harangvirág u.

Irányi Dániel u. (NKT)

Kulpa u.

Napraforgó köz

(Nyáry Pál u. NKT)

Tömörkény u.

Verseghy Ferenc u.

1935: (3 db)

Ady Endre u.

Bimbó út

Üdülő út

1936: (2 db)

Krecsányi u.

Zöldmáli lejtő

1937 (PKT): (56 db: 50 db PKT + 6 db FKT)

Álmos v. u.

(Arad u.)

Aranybulla u.

Badacsony u.

Bátori László u.

Bég u. (FKT)

Bogár lépcső (FKT)

Botond v. u.

Buda v. u.

Bujdosó köz

Bulcsu v. u.

Cenk u.

Dés u.

Ellák u.

Előd v. u.

Emese u.

Gémes u.

Géza fejd. útja

(Gyöngyvirág u.)

Huba v. u.

Hunyadi János u.

Kassa u.

Kenyérmező u.

Kerényi Frigyes u.

Kolozsvár u.

Kont v. u.

Koppány v. u.

Körös u.

Kupeczky u. (FKT)

(Líra u.)

Mária u.

(Mátra u. PKT)

Mester u.

Pengő u. (FKT)

Pentelei Molnár u. (FKT)

Pozsonyi u.

Rodostó u.

Som u.

Szamos u.

Szegedi Róza u.

(Szent József u.)

Szepesi u.

Szpáhi u. (FKT)

Tas v. u.

Tátra u.

Temető u.

(Templom köz)

Testvér köz

Tisza u.

Torda u.

Töhötöm v. u.

Uzsoki u.

Vajk fejd. u.

Zerind v. u.

Zsellér u.

Zsolt fejd. u.

1938: (15 db: 8 db FKT + 7 db PKT)

Ali u.

Alsó Zöldmáli út

Árpád fejd. útja

Avedik u.

Bajvívó u.

(Brassó u. PKT)

(Duna u. PKT)

Felső Zöldmáli út

(Gyöngyvér u. PKT)

(Honfoglalás u. PKT)

(Kisfaludy u. PKT)

(Kisgazda u. PKT)

Nagyajtai u.

Palatinus u.

(Szent Gellért u. PKT)

1939: (5 db)

Lívia u.

Mecenzéf u.

Széphalom u.

Versec sor

Zuhatag sor

1940: (3 db)

Baba u.

Furulya u.

Pasaréti tér

1941: (9 db: 8 db FKT + 1 db PKT)

Baka u.

Búzavirág u.

Csalit u.

Forint u.

Gomba u.

Községház u. (PKT)

Pitypang u.

Szilágyi Erzsébet fasor

Vadaskerti u.

1942: (3 db)

Keskeny u.

Lepke köz

Szikla u.

1944: (1 db)

Kopogó lépcső

1945 (PKT): (5 db: 4 db PKT + 1 db NKT)

(Áchim András u.)

(Dózsa György u.)

(Szabadság tér NKT)

(Szabadság u.)

(Szilágyi Erzsébet u.)

1948 (PKT): (1 db)

(Honvéd u.)

1949 (PKT): (2 db)

József Attila útja

Táncsics Mihály u.

1950: (5 db)

Bem József tér

Bem rakpart

Kökény u.

(Kerényi Frigyes köz)

(Köztársaság u.)

1951: (2 db)

Varsányi Irén u.

Varsányi udvar

1952: (1 db)

Frankel Leó út

1953: (25 db)

Bükkfa u.

Cimbalom köz

Csévi köz

Dombos u.

Egres u.

Fekete Sas u.

Felhévízi u.

Gesztenyefa u.

Hankóczy Jenő u.

Hímes u.

Kelemen László u.

Kertváros u.

Kolozsvári Tamás u.

Labdarózsa u.

Ötvös János u.

Pasaréti köz

Péch Antal u.

Piszke u.

Pusztaszeri köz

(Rákos u.)

Rómer Flóris u.

Szeréna köz

Zöldkert út

Zöldkő u.

Zöldlomb u.

1954: (17 db)

(Balogh Ádám köz)

(Csejtei köz)

(Endrődi köz)

(Fenyves lejtő)

(Gábor Áron köz)

Guyon köz

Kondorkert u.

 (Őzgida u.)

Páfránykert u.

Páfrányliget u.

Szalamandra köz

Szalamandra út

Szalonkales u.

Törökvész lejtő

Turista út

(Zuhany u.)

(Zsindely u.)

1956: (1 db)

Komjádi Béla u.

1957: (1 db)

Fényes Elek u.

1958: (1 db)

Nagy Lajos tér

1959: (1 db)

Csalán köz

1960: (1 db)

(Apáthy-szikla köz)

1961: (1 db)

Hidegkúti út

1962: (3 db)

Feketerigó u.

Pipitér u.

Vakond u.

1963: (13 db)

Birsalma u.

Csatlós u.

Dámvad u.

Feketefej u.

Hársalja u.

Kecskehegyi út

Kőfejtő u.

Kővári út

(Madár u.)

Ördögárok u.

Vadalma u.

Vadkörte u.

Zuzmó u.

1964: (12 db)

Csibor u.

Fullánk u.

Galóca u.

Kerekhegyi u.

Kőhegyi út

Kútföldi u.

Majális u.

Nedű u.

Patakhegyi u.

Simon u.

Tárogató lejtő

Zsíroshegyi út

1965: (17 db)

Aszú u.

Emelkedő u.

Fejsze u.

Hírnök u.

Jánosbogár u.

Kadarka u.

Kevélyhegyi u.

Kőrózsa u.

Kövidinka u.

Len u.

Malom csárda u.

Mészégető u.

Pinceszer u.

Rézsű u.

Sasbérc u.

Szamorodni u.

Véka u.

1966: (4 db)

Ábránd u.

Fuvola u.

Kokárda u.

(Zuhatag u.)

1967: (12 db)

Budajenő u.

Harmatcsepp u.

Hideg u.

Kőhárs u.

Láncfű u.

Muhar u.

Párás u.

Rend u.

Sóvirág u.

Szirt u.

Szívvirág u.

Tizedes u.

1968: (19 db)

Batyu u.

Bölöni György u.

Delta u.

Dér u.

Eskü u.

Járóka u.

Kánya u.

Kardos u.

Pengő köz

Prímás u.

Sodrás u.

Sólyomvölgy u.

Szipka u.

Titán u.

Utas u.

Vadorzó u.

Vöröstorony lejtő

Vöröstorony lépcső

Zsemlye u.

1969: (3 db)

Hegyi u.

Ösvény u.

Turbán u.

1972: (1 db)

Hármashatárhegyi út

1974: (22 db)

Bimbó köz

Díszfű u.

Fáklyaliliom u.

Gyíkfű u.

Imola u.

Karabély u.

Kulcs u.

Látóhegyi út

Léc u.

Margit tér

Mechwart lépcső

Méh u.

Nagybányai lépcső

Napvirág u.

Noémi u.

Nóra u.

Örökzöld u.

Remetevölgyi u.

Szépecske u.

Szépvölgyi köz

Tamara u.

Türbe tér

1975: (3 db)

Fekete István u.

(Fenyves lépcső)

Szépvölgyi dűlő

1977: (1 db)

Dutka Ákos u.

1980: (11 db)

Bölény u.

Cserge u.

Gerbera u.

Gyémántos lépcső

Homokóra u.

Kér u.

Keszi u.

Kő u.

Muflon u.

Tárkony u.

Tujafa u.

1981: (1 db)

Szerb Antal u.

1982: (8 db)

Aszú köz

Cirbolya u.

Feketefenyő u.

Selyemakác u.

Szivarfa u.

Tiszafa u.

(Tüske köz)

Vörösberkenye u.

1984: (1 db)

Germanus Gyula park

1987: (10 db)

Bakfark Bálint u.

Csíksomlyó u.

Kilincs u.

Leshegy u.

Szarvashegy u.

Templom kert

Úrbéres u.

Üvegház u.

Vadetető u.

Vízesés u.

1990: (5 db)

Hargita u.

(Hűvösvölgyi sétány)

Hűvösvölgyi út

Pázsit u.

Tövis u.

1991: (5 db)

Eszter u.

Gyergyó u.

Máriaremetei út

Nagy Imre tér

Templom u.

1992: (1 db)

Margit körút

1995: (4 db)

Cseppkő köz

Jegesmedve u.

Tópart u.

Vízmosás u.

1996: (3 db)

Golfütő u.

Rákos köz

Tópart köz

1999: (5 db)

Fenyőerdő u.

Hársfavirág u.

Jegesmedve lejtő

Szép Juhászné köz

Turul köz

2001: (1 db)

Gercse u.

2003: (2 db)

Apáca u.

Zárda u.

2004: (6 db)

Gyalogos köz

Kaptató u.

Karszt u.

Kecskerágó u.

Pallér u.

Paprikás köz

2005: (1 db)

Nagyboldogasszony tér

2006: (2 db)

Királyfürdő u.

Mosbach park

2008: (1 db)

Mansfeld Péter park

2010: (2 db)

Angelo Rotta rakpart

Slachta Margit rakpart

2011: (5 db)

Bibó István park

Elvis Presley park

Erdélyi János tér

Gyóni Géza tér

Széll Kálmán tér

2012: (2 db)

Gazda köz

Tarasz Sevcsenko tér

2016: (1 db)

Ankara u.

2017: (2 db)

Kass János lépcső

Körmöczy Zsuzsa lépcső

2020: (2 db)

Diófa lejtő

Gőte köz

2021: (5 db)

Barlangkapu u.

Komlós Juci köz

Melocco köz

Psota Irén utca

Szabó Magda sétány

639 db

7/D sz. melléklet

**Budapest II. kerület jelenlegi és megszűnt közterület-nevei, elfogadásuk időrendjében**

1874 előtt: (43 db)

Bécsi u. (ma: Bécsi út)

Csapláros u.

Élelemtár tér (ma: Bem József tér)

Élelmezési raktár u. (ma: Fekete Sas u.)

Fazekas u.

Felső ország út (ma: Margit krt.)

Fő u. (ma: Fő u. és Frankel Leó út)

Futó u. (ma: Erőd utca)

Gyorskocsi u.

Három kapás u. (ma: Kapás u.)

Három szív u. (ma: Fényes Elek u.)

Horvát u.

Iskola u. (ma: Szépvölgyi út)

János u. (ma: Varsányi Irén u.)

József u. (ma: Margit u.)

Kacsa u.

Kilátás u.

Királyhegy u. (ma: Bem József u.)

Kis medve u. (ma: Medve u.)

Kis Rókus u.

Kórház u. (ma: Ganz u.)

Kút u.

Marczipán rét (ma: Marczibányi tér)

Mátyáshegy u. (ma: Szépvölgyi út)

Nagy medve u. (ma: Medve u.)

Nagy Rókus u. (ma: Lövőház u.)

Niedermaier u. (ma: Gül Baba u.)

Nyúl u. (ma: Vitéz u.)

Ó Budai fő u. (ma: Lajos u.)

Ó Fő u. (ma: Török u.)

Öt pacsirta u. (ma: Csalogány u.)

Petrezselyem u.

Plébánia u. (ma: Felhévízi utca)

Rét u.

Reteg u. (ma: Retek u.)

Rózsahegy u.

Statió u. (ma: Rómer Flóris u.)

Szél u. (ma: Zivatar u.)

Sziget u. (ma: Sajka u.)

Tudor u. (ma: Buday László u.)

Újvilág u. (ma: Ürömi u.)

Zöldfa u. (ma: Tölgyfa u.)

Zöld oszlop u. (ma: Keleti Károly u.)

1874: (56 db)

Alsó fő u. (ma: Fő u.)

Alsó Rózsahegy u. (ma: Bimbó út és Ady Endre u.)

Bécsi kapuhoz vezető út (ma: Várfok u.)

Bécsi út

Budakeszi út

Csalogány u.

Csapláros u.

Diófa u. (ma: Daru u.)

Doktor u. (ma: Buday László u.)

Élelemtár tér (ma: Bem József tér)

Élelmezési raktár u. (ma: Fekete Sas u.)

Erőd u.

Fazekas u.

Felső fő u. (ma: Frankel Leó út és Lajos u.)

Felső ország út (ma: Margit krt.)

Ganz u.

Gyorskocsi u.

Horvát u.

Kacsa u.

Kapás u.

Kápolna u. (ma: Rómer Flóris u.)

Kilátás u.

Királyhegy u. (ma: Bem József u.)

Kis medve u. (ma: Medve u.)

Kis Rókus u.

Kút u.

Külső Kis Rókus u. (ma: Felvinci út)

Külső Nagy Rókus u. (ma: Alvinci út)

Marczipán rét (ma: Marczibányi tér)

Margit rakpart (ma: Bem rakpart)

Margit u.

Mecset u.

Nagy medve u. (ma: Medve u.)

Nagy Rókus u. (ma: Lövőház u.)

Niedermaier u. (ma: Gül Baba u.)

Ó-budai rakpart (ma: Árpád fejedelem útja)

Petrezselyem u.

Plébánia köz (ma: Felhévízi u.)

Prímás u. (ma: Margit krt.)

Rét u.

Retek u.

Rózsa u. (ma: Repkény u.)

Rózsahegy u.

Szegényház u. (ma: Varsányi Irén u.)

Szél u. (ma: Zivatar u.)

Széna tér

Szépvölgy u. (ma: Szépvölgyi út)

Sziget u. (ma: Sajka u.)

Tavasz u. (ma: Margit krt.)

Tégla u. (ma: Fényes Elek u.)

Tölgyfa u.

Török u.

Újlaki u. (ma: Ürömi u.)

Vérmezőhöz vezető út (ma: Vérmező út)

Vitéz u.

Zöld oszlop u. (ma: Keleti Károly u.)

1878: (32 db)

Bimbó u. (ma: Bimbó út és Ady Endre u.)

Bodrog u.

Cserfa u.

Daru u.

Domonkos u. (ma: Kolozsvári Tamás u.)

Fő u.

Harcsa u.

Henger u.

Karmelita u. (ma: Lublói u.)

Kavics u.

Lajos u.

Lelkész u. (ma: Felhévízi u.)

Lukács u.

Medve u.

Oszlop u. (ma: Keleti Károly u.)

Országút (ma: Margit krt.)

Pálffy tér (ma: Bem József tér)

Pálffy u. (ma: Fekete Sas u.)

Patak utca (Vitéz és Kacsa utca, valamint Fő utca és Margit rakpart között; megszűnt beépítették)

Repkény u.

Sajka u.

Sármány u. (ma: Margit krt.)

Tudor u. (ma: Buday László u.)

Ürömi u.

Üstökös u.

Várfok u.

Vérmező út

Vidra u.

Zivatar u.

Zárda u. (ma: Rómer Flóris u.)

Zátony u. (ma: Komjádi Béla u.)

Zsigmond u. (ma: Frankel Leó út)

1880: (4 db)

Fillér u.

(Tótasszonyi út)

Trombitás út

Ürömi köz

1886: (2 db)

Kuruclesi út

Labanc út

1887: (1 db)

Apostol u.

1888: (1 db)

Dékán u.

1890: (2 db)

Margit körút

Krisztina körút (ma: Széll Kálmán tér)

1891 (PKT): (2 db)

Máriahegy dűlő

Tökhegyi út

1892: (1 db)

Menház u. (ma: Bakfark Bálint u.)

1895: (6 db)

Áldás u.

Aranka u.

Kis Zárda u. (ma: Levél u.)

Mész utca (ma: Bimbó út)

Szemlőhegy u.

Vérhalom u.

1896: (1 db)

Levél u.

1897: (5 db)

Hidász u.

Lipótmezei út

Riadó u.

Rókushegyi lépcső

Rókushegyi út (ma: Lorántffy Zsuzsanna út)

1899 (PKT): (3 db: 2 db PKT + 1 db FKT)

Lipthay u. (FKT)

Mária út

Máriahegy u.

1900: (23 db)

Ákos u. (ma: Gábor Áron u.)

Alvinci út

Dara u.

Eszter u.

Ezredes u.

Felvinci út

Fény u.

Hárshegyi út

Házmán u.

Irén u.

Júlia u.

Káplár u.

Küküllő u.

Lövőház u.

Marczibányi tér

Nyéki út

Pázsit u.

Tárogató út

Vince u. (beépítette a Ganz-gyár, és/majd a Kohó- és Gépipari Minisztérium; ma ez részben a Széllkapu területe)

Völgy u.

Zöldmáli út (Alsó Zöldmáli út és Felső Zöldmáli út)

Zuhatag út (ma: Zuhatag sor)

Zsigmond tér

1901: (5 db)

Heinrich István u.

Keselyű út

Kondor út

Páfrány út

Szalonka út

1902: (7 db)

Darázs u.

Dénes u.

Hadapród u. (ma: Kelemen László u.)

Intézet u. (ma: Kitaibel Pál u.)

Nagykovácsi út

Testőr u. (ma: Volkmann u.)

Zsigmond köz

1903: (6 db)

Borbolya u.

Cserje u.

Nyúl u.

Orgona u.

Pusztaszeri út

Zöldmáli u. (ma: Alsó Zöldmáli út)

1904: (14 db)

Áfonya u.

Cimbalom u.

Csévi u.

Debrői út (ma: Herman Ottó út)

Fajd u.

Füge u.

Hidász tér (ma: Nagy Lajos tér)

Józsefhegyi u.

Kapy u.

Lévay u.

Orsó u.

Pasaréti út

Ruszti út

Vérhalom tér

1905: (1 db)

Boróka u.

1906: (1 db)

Pálos u.

1907: (8 db)

Berkenye u.

Ribáry u.

Szajkó u. (ma: Szerb Antal u.)

Szász Károly u.

Szilfa u.

Tulipán u.

Újlaki rakpart (ma: Árpád fejd. útja)

Ürge u. (ma: Tapolcsányi u.)

1908: (2 db)

Bolyai u.

Csopaki u.

1909: (7 db)

Bogár u.

Garas u.

Héja u. (ma: Gábor Áron u.)

Mák u.

Saru u. (ma: Endrődi Sándor u.)

Tövis u.

Veronika u.

1910 (PKT): (21 db: 16 db PKT + 5 db FKT)

Anna u. (nem beazonosítható)

Árpád u. (nem beazonosítható)

Auguszta u. (nem beazonosítható)

Battai út (FKT)

Csalán út (FKT)

Emma u. (ma: Turul u.)

Érmelléki u. (FKT)

Hörcsög u. (FKT, ma: Ervin u.)

Ilona u. (ma: Nádor u.)

Határ u.

Kapor u. (FKT)

Karolin u. (ma: Tompa Mihály u.)

Katalin u. (ma: Kinizsi Pál u.)

Mária u. (ma: Turul u.)

Petőfi u. (ma: Gyulai Pál u.)

Rákóczy u. (ma: Dutka Ákos u.)

Remetei út (ma: Máriaremetei út)

Rózsika u. (ma: Tárnok u.)

Szent István út (ma: Ördögárok u.)

Zrínyi u.

Zsófia u. (ma: Ábránd u.)

1911: (5 db)

Budenz út

Ervin u.

Kovács u. (ma: Bölöni György u.)

Sövény u.

Széher út

1912: (4 db)

Biai u. (ma: Hankóczy Jenő u.)

Bognár u.

Lotz Károly u.

Volkmann u.

1913 (PKT): (120 db: 116 db PKT + 4 FKT)

Apród u. (ma Ábránd u.)

Arany János u.

Árpád u.

Attila u.

Bajnok u.

Béla király út (ma: Bátori László u.)

Bercsényi u.

Bethlen Gábor u.

Bokréta u. (ma: Álmos v. u.)

Boldogasszony út (ma: Zsíroshegyi út)

Budai utca (ma: Galóca u.)

Budai út (ma: Hidegkúti út)

Csap u. (ma: Kassa u.)

Csend u. (ma: Rend u.)

Csokonai u.

Csokor u. (ma: Tas v. u.)

Csongor u.

Csurgó u.

Deák Ferenc u.

Dob u. (ma: Fuvola u.)

Ék u. (megszűnt, beépítették)

Felhő u. (ma: Szent Gellért u.)

Gyopár u.

Gyöngy u. (ma: Líra u.)

Gyűrű u. (ma: Kerényi Frigyes u.)

Hadak útja (ma: Rézsű u.)

Hadnagy u. (megszűnt, beépítették)

Haraszt u. (ma: Harmatcsepp u.)

Heltai Ferenc u. (FKT, ma: Keleti Károly u.)

Hold u. (ma. Huba v. u.)

Iskola u. (beolvadt a Templom u.-ba)

Jázmin u. (ma: Szepesi u.)

Jókai u.

Jurányi u. (FKT)

Kárpát u.

Kazinczy u.

Kilincs u. (ma: Temető u.)

Királyhágó u. (ma: Rodostó u.)

Kisasszony u.

Kisfaludy Károly u. (ma: Szegedi Róza u.)

Kisfaludy Sándor u. (ma: Kisfaludy u.)

Kitaibel Pál u. (FKT, visszavonták, a Kis Rókus u. nevezték volna át)

Kossuth Lajos u.

Kovácsi u. (ma: Aranybulla u.)

Könyök u. (megszűnt, beépítették)

Kratzer köz (ma: Bujdosó köz)

Kuruc u. (ma: Vadkörte u.)

Kürt u. (ma: Dér u.)

Labanc u. (ma: Vadalma u.)

Lajos u. (ma: Kölcsey u.)

Lehel u.

Levente u. (ma: Honvéd u.)

Liliom u.

Lomb u. (ma: Járóka u.)

Magdolna u.

Mechwart András tér (FKT, visszavonták, ma: Mechwart liget)

Mész u. (ma: Kőfejtő u.)

Miatyánk u.

Mikes Kelemen u.

Mikszáth Kálmán u.

Nagyrét u.

Nap u. (ma: Honfoglalás u.)

Nyár u.

Nyúl u. (ma: Botond v. u.)

Orom u.

Őr u. (ma: Kisgazda u.)

Ösvény u. (ma: Zsolt fejd. u.)

Őz u. (ma: Bulcsu v. u.)

Paraszt u. (ma: Gazda u.)

Parsch köz (ma: Emese u.)

Pásztor u. (ma: Rákos u.)

Patróna u.

Pázmány u. (ma: Gesztenyefa u.)

Petőfi u.

Pillangó u. (ma: Mester u.)

Pipa u. (megszűnt, beépítették)

Pipacs u. (ma: Gyöngyvirág u.)

Rákóczi u.

Rezeda u.

Rigó u.

Rozmaring u. (ma: Titán u.)

Rózsa u.

Segesvár u. (ma: Eskü u.)

Séta u. (ma: Szívvirág u.)

Síp u.

Széchenyi u.

Szeder u. (ma: Som u.)

Szegfű u.

Szentháromság u. (ma: Templom kert)

Szent Imre utca (ma: Piszke u.)

Szent Kereszt u. (ma: Dombos u.)

Szent Kút u. (ma: Egres u.)

Szent László u. (ma: Csatlós u.)

Szent-Lélek u. (ma: Kokárda u.)

Szent Margit utca (ma: Zuzmó u.)

Szent Szív u. (ma: Labdarózsa u.)

Szépilona u.

Szigony u. (ma: Delta u.)

Szivárvány u. (ma: József Attila útja)

Szúnyog u. (ma: Hímes u.)

Szirom u.

Tárogató u. (ma: Kő u.)

Tavasz u. (ma: Községháza u.)

Templom u.

Testőr u. (ma: Táltos u.)

Toldi Miklós u.

Tulipán u. (ma: Gerbera u.)

Újsor u.

Várfok u. (ma: Nedű u.)

Várhegy u.

Váry köz

Werbőczy u. (ma: Dózsa György u.)

Vezér u.

Vihar u. (ma: Gyöngyvér u.)

Villám u.

Viola u.

Vitéz u. (ma: Táncsics Mihály u.)

Vörösmarty u.

Zárda u. (ma: Péch Antal u.)

Zsák u. (ma: Zsellér u.)

1914: (1 db)

Kitaibel Pál u.

1915: (2 db)

Gül Baba u.

Vadrózsa u.

1921: (1 db)

Keleti Károly u.

1922: (3 db)

Józsefhegyi lépcső

Pajzs u.

Szeréna út

1923: (1 db)

Szerzetes u. (ma: Kolozsvári Tamás u.)

1924: (4 db)

Katalin u. (ma: Nagyajtai u.)

Muraközi u.

Tapolcsányi u.

Virág árok

1925: (1 db)

Barsi u.

1926: (5 db: 3 db FKT + 2 db PKT)

Buday László u.

gróf Klebelsberg Kunó út (PKT, ma: Hidegkúti út)

Lubló u. (ma: Lublói u.)

Mechwart liget

Sarolta u. (PKT, ma: Galóca u.)

1927 (PKT): (9 db)

(Csaba u.)

(Gyulai Pál u.)

(Kinizsi Pál u.)

(Kölcsey u.)

(Mátyás király u., ma: Dutka Ákos u.)

(Nádor u.)

(Táltos u.)

(Tárnok u.)

(Tompa Mihály u.)

1928 (NKT): (33 db: 24 db NKT + 8 db FKT + 1 db PKT)

(Álmos v. útja, ma: Vakond u.)

(Arany János tér)

Árpád út (ma: Pipitér)

(Csokonai út, ma: Pipitér u.)

Bethlen Gábor út (ma: Feketerigó u.)

Bocskai István útja

Csejtei u. (FKT)

Deák Ferenc út (ma: Dámvad u.)

Dr. Prohászka Ottokár tér (PKT, ma: Templom kert)

Fenyves u. (FKT)

Görgényi út (FKT)

(Gyöngyvirág lépcső)

Herman Ottó út (FKT)

Horthy Miklós tér (ma: Szabadság tér)

(Ibolya lépcső)

Kossuth Lajos út (ma: Hársakalja u.)

(Madách tér)

Mátyás király út (ma: Feketerigó u.)

Modori u. (FKT)

Nádasdy Ferenc u.

Nagybányai út (FKT)

Petőfi Sándor út (ma: Feketefej u.)

Rákóczy út (ma: Homokóra u.)

Rhédey u. (FKT)

Széchenyi István út (ma: Sasbérc u.)

Szent István u.

Szent László u.

(Szent Margit tér)

Tisza István út (ma: Nagykovácsi út)

(Tompa Mihály út, ma: Hírnök u.)

Törökvész út (FKT)

(Vörösmarty tér)

Zrínyi Miklós út

1929: (17 db: 15 db FKT + 2 db PKT)

Borgó u. (ma: Lepke u.)

Branyiszkó út

Csatárka út

Ditró u.

Endrődi Sándor u.

(Gazda u., PKT)

Gyergyó u.

Hargita u.

Lepke u.

Lorántffy Zsuzsanna lépcső

Lorántffy Zsuzsanna út

(Turul u., PKT)

Patak u. (ma: Szipka u.)

Széll Kálmán tér

Tüske u.

Udvarhely u. (ma: Sodrás u.)

Versec u. (ma: Versec sor)

1930: (16 db: 15 db FKT + 1 PKT)

(Árpád tér, PKT)

Balogh Ádám u.

Cseppkő u.

Darányi Ignác u. (ma: Hankóczy Jenő u.)

Fillér lépcső

Gábor Áron u.

Gárdonyi Géza út

Guyon Richárd u.

Lóczy Lajos u.

Mandula u.

Napsugár u.

Pálvölgyi út

Présház u.

Rügy u.

Szépvölgyi út

Torockó u.

1931: (8 db: 7 db FKT + 1 db NKT)

Alsó Völgy u.

(Glück Frigyes út)

Görgey Artúr u. (ma: Varsányi Irén u.)

Jókai Mór út (NKT, ma: Birsalma u.)

Napraforgó u.

Olasz fasor (ma: Szilágyi Erzsébet fasor)

Orló u.

Vöröstorony u.

1932: (25 db)

Alsó Törökvész út

Árvácska u.

Balogvár u.

Barlang u.

Battai lépcső

Cirok u.

Csatárka köz

Érsekújvár u. (ma: Kőhárs u.)

Ferenchegyi lépcső

Ferenchegyi út

Ganz köz

Kandó Kálmán u.

Kuruc u.

Napsugár lépcső

Palánta u.

Ruthén út

Sarolta u.

Szakadék út

Szép Juhászné út

Széplak u.

Vend u.

Verecke köz

Verecke lépcső

Verecke út

Vihorlát u.

1933: (7 db)

Ábrányi Emil u.

Detrekő u.

Lupény u.

Radna u.

Torockó köz

Torockó tér

Zilah u.

1934 (NKT): (17 db: 9 db NKT + 7 db FKT + 1 db PKT)

Bem József u. (FKT)

Délvidékünk útja (nem beazonosítható)

Erdélyünk útja (nem beazonosítható)

Északkelet útja (nem beazonosítható)

Felvidékünk útja (nem beazonosítható)

Görgey udvar (ma: Varsányi udvar, FKT)

Harangvirág u. (FKT)

Hétszent u. (ma: Hímes u. PKT)

Frangepán Ferenc út (nem beazonosítható)

Irányi Dániel u.

Kulpa u. (FKT)

Magyar Igazság tere (nem beazonosítható)

Napraforgó köz (FKT)

Nyugati vármegyéink útja (nem beazonosítható)

Tömörkény u. (FKT)

Vasvári Pál u. (ma: Nyáry Pál u.)

Verseghy Ferenc u. (FKT)

1935: (3 db)

Ady Endre u.

Bimbó út

Üdülő út

1936: (4 db)

Jurányi udvar (ma: Bajvívó u.)

Krecsányi u.

Nagysáros u. (ma: Lepke u.)

Zöldmáli lejtő

1937 (PKT): (73 db: 67 db PKT + 6 db FKT)

Álmos v. u.

(Arad u.)

Aranybulla u.

Badacsony u.

Bátori László u.

Bég u. (FKT)

Bence u. (ma: Láncfű u.)

Bogár lépcső (FKT)

Botond v. u.

Buda v. u.

Bujdosó köz

Bulcsu v. u.

Cenk u.

Dés u.

Ellák u.

Előd v. u.

Emese u.

Fogaras u. (ma: Budajenő u.)

Gémes u.

Gerecse u. (ma: Gercse u.)

Géza fejd. útja

(Gyöngyvirág u.)

Hadúr u. (ma: József Attila útja)

Hargita u. (ma: Simon u.)

Hétszent u. (ma: Hímes u.)

Horthy Miklós út (ma: Szabadság u.)

Huba v. u.

Hunyadi János u.

Kassa u.

Kenyérmező u.

Kerényi Frigyes u.

Kolozsvár u.

Kont v. u.

Koppány v. u.

Körös u.

Kupeczky u. (FKT)

(Líra u.)

Mária u.

(Mátra u.)

Mester u.

Nagyvárad u. (nem létező)

(Páfrány u., ma: Tujafa u.)

Palatinus u. (ma: Áchim András u.)

Pengő u. (FKT)

Pentelei Molnár u. (FKT)

Pozsonyi u.

Pusztaszer u. (ma: Kőfejtő u.)

Rodostó u.

Som u.

Szamos u.

Szegedi Róza u.

Szent Erzsébet utca (ma: Kokárda u.)

Szent Jobb u. (ma: Bükkfa)

(Szent József u.)

(Szent Korona u.)

Szentlélek u. (ma: Kertváros u.)

Szepesi u.

Szpáhi u. (FKT)

Tas v. u.

Tátra u.

Temető u.

(Templom köz)

Testvér köz

Tisza u.

Torda u.

Töhötöm v. u.

Uzsoki u.

Vadaskert u. (ma: Kőhegyi út)

Vajk fejd. u.

Vereckei u. (átnevezték: Katáng u.)

Zerind v. u.

Zsellér u.

Zsolt fejd. u.

1938: (22 db: 13 db FKT + 9 db PKT)

Ali u.

Alsó Zöldmáli út

Aranykakas u. (ma: Palatinus u.)

Árpád fejd. útja

Avedik u.

Bajvívó u.

(Brassó u. PKT)

(Duna u. PKT)

Esperes u. (ma: Csibor u.)

Felső Zöldmáli út

(Gyöngyvér u. PKT)

(Honfoglalás u. PKT)

(Ildikó u. PKT, ma: Szívvirág u.)

(Kálvária u. PKT, ma Patakhegyi u.)

(Kisfaludy u. PKT)

(Kisgazda u. PKT)

Monitor u. (ma: Komjádi Béla u.)

Nagyajtai u.

Palatinus u.

(Szent Gellért u. PKT)

Zuhatag köz (ma: Zuhatag u.)

Zsigmond király u. (ma: Frankel Leó út)

1939: (5 db)

Lívia u.

Mecenzéf u.

Széphalom u.

Versec sor

Zuhatag sor

1940: (3 db)

Baba u.

Furulya u.

Pasaréti tér

1941: (9 db: 8 db FKT + 1 db PKT)

Baka u.

Búzavirág u.

Csalit u.

Forint u.

Gomba u.

Községház u. (PKT)

Pitypang u.

Szilágyi Erzsébet fasor

Vadaskerti u.

1942: (4 db)

Keskeny u.

Lepke köz

Szent Miklós u. (ma: Ötvös János u.)

Szikla u.

1944: (2 db)

Császárfürdő u. (megszűnt, beépítették)

Kopogó lépcső

1945 (PKT): (9 db: 5 db PKT + 2 db FKT + 2 db NKT)

(Áchim András u.)

(Ady Endre u., ma: Hidegkúti út)

(Dózsa György u.)

(József Attila u. NKT, ma: Nagykovácsi út)

Mártírok útja (FKT, ma: Margit krt.)

Mónus Illés rakpart (FKT, ma: Bem rakpart)

(Szabadság tér NKT)

(Szabadság u.)

(Szilágyi Erzsébet u.)

1946: (2 db)

Malinovszky fasor (ma: Szilágyi Erzsébet fasor)

Vörös hadsereg útja (ma: Hűvösvölgyi út)

1947: (1 db)

Kunfi Zsigmond u. (ma: Frankel Leó út)

1948 (PKT): (1 db)

(Honvéd u.)

1949 (PKT): (6 db)

(Dimitrov tér)

Dimitrov útja (ma: Máriaremetei út)

József Attila útja

(Schönherz Zoltán u., ma: Templom u.)

Táncsics Mihály u.

Vörös hadsereg útja (ma: Rézsű u.)

1950: (5 db)

Bem József tér

Bem rakpart

(Kökény u.)

(Kerényi Frigyes köz)

(Köztársaság u.)

1951: (3 db)

Moszkva tér (ma: Széll Kálmán tér)

Varsányi Irén u.

Varsányi udvar

1952: (1 db)

Frankel Leó út

1953: (27 db)

Bükkfa u.

Cimbalom köz

Csévi köz

Dombos u.

Egres u.

Fekete Sas u.

Felhévízi u.

Gesztenyefa u.

Hankóczy Jenő u.

Hímes u.

Iparostanuló u. (ma: Bakfark Bálint u.)

Kelemen László u.

Kertváros u.

Kolozsvári Tamás u.

Kultsár István u. (ma: Kapy u., nyilvánvalóan nem hajtották végre ezt a határozatot, így nem változott meg a Kapy u. neve)

Labdarózsa u.

Ötvös János u.

Pasaréti köz

Péch Antal u.

Piszke u.

Pusztaszeri köz

(Rákos u.)

Rómer Flóris u.

Szeréna köz

Zöldkert út

Zöldkő u.

Zöldlomb u.

1954: (20 db)

(Balogh Ádám köz)

(Csejtei köz)

(Endrődi köz)

(Fenyves lejtő)

(Gábor Áron köz)

Guyon köz

Kondorkert u.

(Őzgida köz)

(Őzgida u.)

Páfránykert u.

Páfrányliget u.

Szalamandra köz

Szalamandra út

Szalonkales u.

(Szalonkaszem u., ma: Madár u.)

(Tárogató köz, ma Fekete István u.)

Törökvész lejtő

Turista út

(Zuhany u.)

(Zsindely u.)

1956: (1 db)

Komjádi Béla u.

1957: (1 db)

Fényes Elek u.

1958: (1 db)

Nagy Lajos tér

1959: (2 db)

Csalán köz

Ipari tanuló utca (ma: Bakfark Bálint u.)

1960: (1 db)

(Apáthy-szikla köz)

1961: (1 db)

Hidegkúti út

1962: (4 db)

Feketerigó u.

Pipitér u.

Sólyom László u. (ma: Eszter u.)

Vakond u.

1963: (15 db)

Aranyeső u. (ma: Sasbérc u., ezt a határozatot nem hajtották végre, nincs ilyen közterület-név)

Birsalma u.

Csatlós u.

Dámvad u.

Feketefej u.

Hársalja u.

Kecskehegyi út

Kőfejtő u.

Kővári út

(Madár u.)

Ördögárok u.

Szűk u. (ma: Ördögárok u., ezt a határozatot nem hajtották végre, nincs ilyen közterület-név)

Vadalma u.

Vadkörte u.

Zuzmó u.

1964: (13 db)

Csibor u.

Fullánk u.

Galóca u.

Katáng u. (nem található a Fővárosi Közterületnév-jegyzékben)

Kerekhegyi u.

Kőhegyi út

Kútföldi u.

Majális u.

Nedű u.

Patakhegyi u.

Simon u.

Tárogató lejtő

Zsíroshegyi út

1965: (17 db)

Aszú u.

Emelkedő u.

Fejsze u.

Hírnök u.

Jánosbogár u.

Kadarka u.

Kevélyhegyi u.

Kőrózsa u.

Kövidinka u.

Len u.

Malom csárda u.

Mészégető u.

Pinceszer u.

Rézsű u.

Sasbérc u.

Szamorodni u.

Véka u.

1966: (5 db)

Ábránd u.

Fuvola u.

Kokárda u.

Pór Bertalan u. (ma: Gyergyó u.)

(Zuhatag u.)

1967: (13 db)

Budajenő u.

Harmatcsepp u.

Hágó u. (ma: Hargita u.)

Hideg u.

Kőhárs u.

Láncfű u.

Muhar u.

Párás u.

Rend u.

Sóvirág u.

Szirt u.

Szívvirág u.

Tizedes u.

1968: (22 db)

Batyu u.

Bolgár Elek tér (ma: Nagy Imre tér)

Bölöni György u.

Delta u.

Dér u.

Eskü u.

Hébelt Ede u. (ma: Pázsit u.)

Hiúz u. (soha nem létezett)

Járóka u.

Kánya u.

Kardos u.

Pengő köz

Prímás u.

Sodrás u.

Sólyomvölgy u.

Szipka u.

Titán u.

Utas u.

Vadorzó u.

Vöröstorony lejtő

Vöröstorony lépcső

Zsemlye u.

1969: (3 db)

Hegyi u.

Ösvény u.

Turbán u.

1970: (1 db)

Világifjúsági park (ma: Mansfeld Péter park)

1972: (2 db)

Hármashatárhegyi út

Vízivárosi tér (ma: Tarasz Sevcsenkó tér)

1974: (26 db)

Apolka u. (nem létezik, mert ez valójában a Szépecske u.)

Bimbó köz

Díszfű u.

Fáklyaliliom u.

Garamvölgyi u. (megszűnt, beépítették)

Gyíkfű u.

Imola u.

Karabély u.

Kulcs u.

Látóhegyi út

Léc u.

Margit tér

Mechwart lépcső

Méh u.

Nagybányai lépcső

Napvirág u.

Noémi u.

Nóra u.

Örökzöld u.

Remetevölgyi u.

Szép Juhászné út

Szépecske u.

Szépvölgyi köz

Tamara u.

Türbe tér

Városhatár utca (nem jogszerű az elnevezés, mert ez a közterület Nagykovácsiban található)

1975: (3 db)

Fekete István u.

(Fenyves lépcső)

Szépvölgyi dűlő

1977: (1 db)

Dutka Ákos u.

1978: (1 db)

Mihályfi Ernő u. (ma: Tövis u.)

1980: (11 db)

Bölény u.

Cserge u.

Gerbera u.

Gyémántos lépcső

Homokóra u.

Kér u.

Keszi u.

Kő u.

Muflon u.

Tárkony u.

Tujafa u.

1981: (1 db)

Szerb Antal u.

1982: (8 db)

Aszú köz

Cirbolya u.

Feketefenyő u.

Selyemakác u.

Szivarfa u.

Tiszafa u.

(Tüske köz)

Vörösberkenye u.

1984: (1 db)

Germanus Gyula park

1987: (11 db)

Bakfark Bálint u.

Csíksomlyó u.

Kilincs u.

Leshegy u.

Sík Endre u. (ma: Ganz u.)

Szarvashegy u.

Templom kert

Úrbéres u.

Üvegház u.

Vadetető u.

Vízesés u.

1990: (5 db)

Hargita u.

(Hűvösvölgyi sétány)

Hűvösvölgyi út

Pázsit u.

Tövis u.

1991: (5 db)

Eszter u.

Gyergyó u.

Máriaremetei út

Nagy Imre tér

Templom u.

1992: (1 db)

Margit körút

1995: (4 db)

Cseppkő köz

Jegesmedve u.

Tópart u.

Vízmosás u.

1996: (3 db)

Golfütő u.

Rákos köz

Tópart köz

1999: (5 db)

Fenyőerdő u.

Hársfavirág u.

Jegesmedve lejtő

Szép Juhászné köz

Turul köz

2000: (1 db)

Budai alsó rakpart (ma: Angelo Rotta rakpart és Slachta Margit rakpart)

2001: (1 db)

Gercse u.

2003: (2 db)

Apáca u.

Zárda u.

2004: (6 db)

Gyalogos köz

Kaptató u.

Karszt u.

Kecskerágó u.

Pallér u.

Paprikás köz

2005: (1 db)

Nagyboldogasszony tér

2006: (2 db)

Királyfürdő u.

Mosbach park

2008: (1 db)

Mansfeld Péter park

2010: (2 db)

Angelo Rotta rakpart

Slachta Margit rakpart

2011: (5 db)

Bibó István park

Elvis Presley park

Erdélyi János tér

Gyóni Géza tér

Széll Kálmán tér

2012: (2 db)

Gazda köz

Tarasz Sevcsenko tér

2013: (1 db)

Tormay Cécile köz (MTA állásfoglalás után visszavonták)

2016: (1 db)

Ankara u.

2017: (2 db)

Kass János lépcső

Körmöczy Zsuzsa lépcső

2020: (2 db)

Diófa lejtő

Gőte köz

2021: (5 db)

Barlangkapu u.

Komlós Juci köz

Melocco köz

Psota Irén utca

Szabó Magda sétány

955 közterület-elnevezés szerepel a fenti időrendi felsorolásban. Az időrendi felsorolásban a visszanevezések, vagy kétszeri elnevezések miatt duplán szerepelnek: Csapláros 1874 d, Élelemtár tér 1874 d., Élelmezési raktár u. 1874 d., Fazekas u. 1874 d., Felső ország út 1874 d., Gyorskocsi u. 1874 d., Horvát u. 1874 d., Kacsa u. 1874 d., Kilátás u. 1874 d., Királyhegy u. 1874 d., Kis Medve u. 1874 d., Kis Rókus u. 1874 d., Kút u. 1874 d., Marczipán rét 1874 d., Nagy Medve u. 1874 d., Nagy Rókus u. 1874 d., Niedermaier u. 1874 d., Petrezselyem u. 1874 d., Rét u. 1874 d., Rózsahegy u. 1874 d., Szél u. 1874 d., Sziget u. 1874 d., Zöld oszlop u. 1874 d., Tudor u. 1874 előtt és 1878, Fő u. 1874 előtt és 1878, Margit krt. 1890 és 1992; Eszter u. 1900 és 1991; Pázsit u. 1900 és 1991, Tövis u. 1909 és 1990; Kitaibel Pál u. 1913 és 1914; Templom u. 1913 és 1991; Hargita u. 1929 és 1990; Széll Kálmán u. 1929 és 2011; Hétszent u. 1934 és 1937; Gyergyó u. 1929 és 1991) 35 db

Mindezek alapján 920 – hivatalosnak tekinthető – közterületi elnevezésről van tudomásunk Budapest II. kerület vonatkozásában.

Jelenleg 639 db közterület-név + 342 db megszűnt utcanév = 981 db (nem szerepelnek az időrendi felsorolásban: 39 számozott + 14 német + 8 évszám nélküli = 61 db) = 920 db

(évszám nélküliek: Gyöngyvirág u., Hármashatárhegyi autóút, Hidegkúti út, Királyhegyi út, Maros u., Páni köz, Riadó u., Vadorzó u.)

1. A történeti áttekintés elkészítésében nélkülözhetetlen segítséget nyújtott dr. Czaga Viktória helytörténész, akinek ezúton is köszönjük mind a jelen anyag, mind a közterületnév-jegyzékek összeállításához adott segítségét. [↑](#footnote-ref-1)
2. PML IV. 475-f Rexa Dezső, Utcanevek 10. d. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sunkó A.: i. m. <http://epa.oszk.hu/03300/03304/00008/pdf/EPA03304_fons_1996_02_111-180.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. BFL XV. 18 Utcanév-nyilvántartás [↑](#footnote-ref-4)
5. Budapest II. kerület mai területére vonatkozóan az alábbi helyneveket fogadták el ekkor: Rézmál, Szemlőhegy, Vérhalom, Mátyáshegy, Árpád orom (ma: Kecske-hegy), Törökvész, Pasarét, Nyék, Kurucles, Bátorhegy (ma: Hárshegy), Bátoralja (ma: Hárshegy), Ferenc-halom, Petneházyrét, Szépvölgy, Csatárka, Zöldmál, Pálvölgy [↑](#footnote-ref-5)
6. BFL IV. 1002.a Buda város tan. jkv. 4117. sz. [↑](#footnote-ref-6)
7. Az ebben a tanulmányban a budapesti közterület-elnevezések történetéről szóló részekről ld.: Takáts, i. m. [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.varosatlasz.hu/images/pdf/atlaszok/budaII/04_Adattar_Gazetteer_Buda2.pdf> [↑](#footnote-ref-8)
9. Berg Straβe (ma: Kavics u.), Brunnen Gaβe (ma: Kút u.), Donau Gaβe (ma: Harcsa u.), Donau Gaβen (ma: Lukács u.), Drei Hauer Gaβe (ma: Kapás u.), Enten Gaβe (ma: Kacsa u.), Hafner Gaβe (ma: Fazekas u.), Johannes Platz (ma: Széna tér), Kleine Rochus Gaβe (ma Kis Rókus u.), Kleine Zimmerer Gaβe (ma: Henger u.), Kroaten Gaβe (ma: Horvát u.), Obere Pfarr Gaβe (ma: Cserfa u.), Rosenhügel Gaβe (ma: Rózsahegy u.), Schenken Gaβe (ma: Csapláros u.) [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://mapire.eu/hu/map/budapest-1867-73/?layers=89&bbox=2118612.973923314%2C6028335.038562247%2C2119749.377554772%2C6028693.337132334> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87000010.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D28> [↑](#footnote-ref-11)
12. BFL IV. 1407.b. Bp. Tan. üo. 11/1874. II. üo. FKT 2036/1872. sz. átirata [↑](#footnote-ref-12)
13. FKT hiv. jel. 1874. 50-52. p. [↑](#footnote-ref-13)
14. BFL II.1.a FKT jkv. (37. kötet) 1902. év XI-XXI. kötet 820-821. p. [↑](#footnote-ref-14)
15. A 8636/1946. (V. 29.) FKT határozat az akkori Olasz fasort Rogyion Jakovlevics Malinovszkijról – a Szovjetunó marsalljáról, a hazánkat a második világháború során elfoglaló 2. Ukrán Front parancsnokáról –, helytelen átírással Malinovszky fasornak nevezte el. Ugyanakkor az MSZMP Központi Bizottságának 1962. április 19-i határozata alapján (Magyar Országos Levéltár, MOL-M-288. f. 7/131. ő. e.), a Sztálinról és az élő személyekről elnevezett utcák, intézmények nevét meg kellett változtatni, ezért Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága (a továbbiakban: Főv. Tan. VB) a Szilágyi Erzsébet fasor közterületnevet kiterjesztette erre az útvonalra is. BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 206. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1962-05-02/?pg=205&layout=s> [↑](#footnote-ref-15)
16. 349/1874. (II. 19.) FKT hat., BFL II.1.a FKT jkv. (5. kötet) 1874. év 30. p.; 979/1874. (V. 28.) FKT hat., BFL II.1.a FKT jkv. (5. kötet) 112. p.; 1838/1874. (X. 29.) FKT hat., BFL II.1.a FKT jkv. (5. kötet) 210. p. [↑](#footnote-ref-16)
17. Az 1876-os térkép alapján valószínűleg az alábbi közterületneveket állapították meg 1874-ben: Alsó fő u. (ma: Fő u.), Alsó Rózsahegy u. (ma: Bimbó út és Ady Endre u.), Bécsi kapuhoz vezető út (ma: Várfok u.), Bécsi út, Budakeszi út, Csalogány u., Csapláros u., Diófa u. (ma: Daru u.), Doktor u. (ma: Buday László u.), Élelemtár tér (ma: Bem József tér), Élelmezési raktár u. (ma: Fekete Sas u.), Erőd u., Fazekas u., Felső fő u. (ma: Frankel Leó út és Lajos u.), Felső ország út (ma: Margit krt.), Ganz u., Gyorskocsi u., Horvát u., Kacsa u., Kapás u., Kápolna u. (ma: Rómer Flóris u.), Kilátás u., Királyhegy u. (ma: Bem József u.), Kis medve u. (ma: Medve u.), Kis Rókus u., Kút u., Külső Kis Rókus u. (ma: Felvinci út), Külső Nagy Rókus u. (ma: Alvinci út), Marczipán rét (ma: Marczibányi tér), Margit rakpart (ma: Bem rakpart), Margit u., Mecset u., Nagy medve u. (ma: Medve u.), Nagy Rókus u. (ma: Lövőház u.), Niedermaier u. (ma: Gül Baba u.), Ó-budai rakpart (ma: Árpád fejedelem útja), Petrezselyem u., Plébánia köz (ma: Felhévízi u.), Prímás u. (ma: Margit krt.), Rét u., Retek u., Rózsa u. (ma: Repkény u.), Rózsahegy u., Szegényház u. (ma: Varsányi Irén u.), Szél u. (ma: Zivatar u.), Széna tér, Szépvölgy u. (ma: Szépvölgyi út), Sziget u. (ma: Sajka u.), Tavasz u. (ma: Margit krt.); Tégla u. (ma: Fényes Elek u.), Tölgyfa u., Török u., Újlaki u. (ma: Ürömi u.), Vérmezőhöz vezető út (ma: Vérmező út), Vitéz u., Zöld oszlop u. (ma: Keleti Károly u.) [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://maps.hungaricana.hu/en/BFLTerkeptar/2372/view/?pg=4&bbox=1665%2C-2309%2C4643%2C-825> [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2375/view/?pg=0&bbox=-2321%2C-6886%2C11769%2C-82> [↑](#footnote-ref-19)
20. 1874 után még két elnevező határozatot fogadott el az FKT, a 432/1877. (VI. 07.) FKT határozatot, valamint „az utcák elnevezését ezennel véglegesen megállapító” 1304/1878. (XII. 05.) FKT határozatot. [↑](#footnote-ref-20)
21. BFL II.1.a FKT jkv. (34. kötet) 1900. év XII-XXI. kötet 1111-1112. p. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ákos u. (ma: Gábor Áron u.), Alvinci út, Dara u., Eszter u., Ezredes u., Felvinci út, Fény u., Hárshegyi út, Házmán u., Irén u., Júlia u., Káplár u., Küküllő u., Lövőház u., Marczibányi tér, Nyéki út, Pázsit u., Tárogató út, Vince u. (beépítette a Ganz-gyár, és/majd a Kohó- és Gépipari Minisztérium, ma a Széllkapu területének egy része), Völgy u., Zöldmáli út (Alsó Zöldmáli út és Felső Zöldmáli út), Zuhatag út (ma: Zuhatag sor), Zsigmond tér [↑](#footnote-ref-22)
23. A Pálffy család Magyarország híres arisztokrata családja, a 16. század 80-as éveitől a kiegyezésig a Habsburg dinasztia legjelentősebb támogatói. [↑](#footnote-ref-23)
24. Házmán (született: Hassmann) Ferenc (1810-1894) reformkori politikus, 1848-ban belügyi államtitkár (távollétében halálra ítélték, New Yorkban élt az emigráció idején), Buda és Pest egyesítésének egyik első kezdeményezője, Buda város utolsó polgármestere, FKT-tag [↑](#footnote-ref-24)
25. Széher Mihály (1817-1889) ügyvéd, várospolitikus Pest, Buda, Óbuda egyesülését előkészítő bizottság elnöke, FKT-tag [↑](#footnote-ref-25)
26. báró Lipthay Béla (1827-1899) jogász, politikus, műgyűjtő, FKT-tag [↑](#footnote-ref-26)
27. Heltai (született: Hoffer) Ferenc (1861-1913) jogász, közgazdasági író, Budapest főpolgármestere, FKT-tag [↑](#footnote-ref-27)
28. Gül Baba (1500 előtt-1541) „Rózsák Atyja”, költő Nagy Szulejmán udvarában [↑](#footnote-ref-28)
29. Ganz Ábrahám (1814-1867) svájci származású vasöntőmester, gyáros, a magyar nehézipar megteremtője [↑](#footnote-ref-29)
30. Bolyai Farkas (1775-1856) és fia Bolyai János (1802-1860) a magyar matematika legnagyobb tudósai [↑](#footnote-ref-30)
31. Ribáry Ferenc (1827-1880) tanár, ókortörténeti és földrajzi szakíró [↑](#footnote-ref-31)
32. Kitaibel Pál (1757-1817) botanikus és kémikus, a Füvészkert igazgatója [↑](#footnote-ref-32)
33. Szász Károly (1829-1905) református püspök, költő, drámaíró, műfordító, politikus, MTA-tag [↑](#footnote-ref-33)
34. Budenz József (1836-1892) német származású magyar nyelvtudós, MTA-tag, a hazai finnugrisztika megalapozója [↑](#footnote-ref-34)
35. Jurányi János (1840 k.-1913 előtt) a róla, 1913-ban elnevezett Jurányi utcában lévő iskola igazgatója [↑](#footnote-ref-35)
36. Mechwart András (1834-1907) német származású gépészmérnök, feltaláló, a magyarországi villamosipar elindítója [↑](#footnote-ref-36)
37. Lotz Károly (1833-1904) német származású festőművész [↑](#footnote-ref-37)
38. Volkmann Róbert (1815-1883) hazánkban működő német zeneszerző, zenepedagógus, karmester [↑](#footnote-ref-38)
39. Heinrich István (?-1901 előtt) német származású jómódú vaskereskedő család sarja, mecénás [↑](#footnote-ref-39)
40. Marczibányi István (1752-1810) gazdag földbirtokos, politikus, a művészetek és a tudomány mecénása [↑](#footnote-ref-40)
41. BFL II.1.a FKT jkv. (26. kötet) 1895. év 497. p. [↑](#footnote-ref-41)
42. HU BFL II.1.a FKT jkv.(34. kötet) 1900. év XII-XXI. kötet 801-802. p. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ugyanakkor volt, amikor ellenállt az FKT az átkeresztelési törekvéseknek, pl. mikor a 967/1908. (IV. 07.) FKT határozatban kimondta, hogy elutasítja, hogy gróf Széchenyi Istvánról nevezzék el a Széna teret a vele összefüggő Krisztina körúti és Vérmező úti részeket, továbbá a Retek utca külső részének és a Budakeszi útnak Szép Ilonáig terjedő részét, mondván már két közterület is a gróf nevét viseli. [↑](#footnote-ref-43)
44. Balogvár u., Barsi u., Battai lépcső, Borgó u., Branyiszkó út, Csejtei u., Detrekő u., Ditró u., Érsekújvár u., Görgényi út, Gyergyó u., Hargita u., Kulpa u., Lubló u., Lupény u., Mecenzéf u., Modori u., Muraközi u., Nagyajtai u., Nagybányai út, Nagysáros u., Orló u., Radna u., Széplak u., Tapolcsányi u., Torockó köz, tér és u., Udvarhely u., Verecke köz, lépcső és út, Versec sor és u., Vihorlát u., Vöröstorony u., Zilah u. [↑](#footnote-ref-44)
45. Árpád (845-907) a magyar törzsszövetség nagyfejedelme a honfoglalás idején [↑](#footnote-ref-45)
46. béri Balogh Ádám (1665 k. – 1711) középbirtokos nemes, főszolgabíró, kuruc brigadéros [↑](#footnote-ref-46)
47. Bem József (1794-1850) lengyel katonatiszt, a magyar szabadságharc egyik legkiemelkedőbb tábornoka [↑](#footnote-ref-47)
48. Darányi Ignác (1849-1927) jogász, agrárpolitikus, MTA-tag, 12 évig földművelésügyi miniszter [↑](#footnote-ref-48)
49. Gábor Áron (1814-1849) kisbirtokos, asztalosmester, tüzértiszt, ágyúöntő [↑](#footnote-ref-49)
50. Görgey v. Görgei Artúr (1818-1916) vegyész, katonatiszt, a szabadságharc legkitűnőbb tábornoka, a honvédsereg fővezér, végül Magyarország teljhatalmú vezére [↑](#footnote-ref-50)
51. Guyon Richárd (1813-1856) angol főnemes, osztrák katonatiszt, majd honvédtábornok, rövid ideig vezérkari főnök és a honvédség főparancsnoka [↑](#footnote-ref-51)
52. Lorántffy Zsuzsanna (1600 k. – 1660) főnemesi család sarja, I. Rákóczi György erélyi fejedelem felesége [↑](#footnote-ref-52)
53. gróf Rhédey Ferenc (1610 k. – 1667) erdélyi nemes, rövid ideig Erdély fejedelme [↑](#footnote-ref-53)
54. Széll Kálmán (1843-1915) jogász, MTA-tag, arisztokrata politikus, 1899-1903 között miniszterelnök [↑](#footnote-ref-54)
55. mürai Szent Miklós (270-343) Myra püspöke, katolikus és görögkeleti védőszent [↑](#footnote-ref-55)
56. Szilágyi Erzsébet (1410-1484) Hunyadi János kormányzó felesége, Hunyadi Mátyás anyja [↑](#footnote-ref-56)
57. Luxemburgi Zsigmond (1368-1437) magyar, horvát, cseh és német király, német-római császár [↑](#footnote-ref-57)
58. Avedig István (1804-1884) újvidéki örmény származású orvostanár; az Avedik utcát – az elnevező határozat szerint – Avedik István orvostanár, Avedik Félix jogtudós, továbbá Avedik Gábor és Avedik Lukács egyháztudósok emlékére nevezték el [↑](#footnote-ref-58)
59. Buday László (1873-1925) statisztikus, egyetemi tanár, a KSH igazgatója [↑](#footnote-ref-59)
60. Herman Ottó (1835-1914) zoológus, néprajzkutató, régész, politikus [↑](#footnote-ref-60)
61. Kandó Kálmán (1859-1931) gépészmérnök, feltaláló, a vasút-villamosítás úttörője [↑](#footnote-ref-61)
62. Keleti Károly (1833-1892) közgazdász, statisztikus, a KSH alapító-igazgatója [↑](#footnote-ref-62)
63. Lóczy Lajos (1849-1920) geológus, geográfus, az MTA tagja [↑](#footnote-ref-63)
64. Ábrányi Emil (1850-1920) költő, műfordító, újságíró [↑](#footnote-ref-64)
65. Ady Endre (1877-1919) az egyik legjelentősebb magyar költő és politikai újságíró [↑](#footnote-ref-65)
66. Endrődi Sándor (1850-1920) költő, író, tanár [↑](#footnote-ref-66)
67. Gárdonyi Géza (1863-1922) író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus [↑](#footnote-ref-67)
68. Krecsányi Ignác (1844-1923) színész, színigazgató [↑](#footnote-ref-68)
69. Kupeczky János (1667-1740) cseh származású magyar barokk festő [↑](#footnote-ref-69)
70. Pentelei Molnár János (1878-1924) festő [↑](#footnote-ref-70)
71. Tömörkény István (1866-1917) író, újságíró, néprajzkutató, régész, múzeum- és könyvtárigazgató [↑](#footnote-ref-71)
72. Verseghy Ferenc (1757-1822) költő, műfordító, irodalomszervező, nyelvész, zeneszerző, szerzetes pap [↑](#footnote-ref-72)
73. Glück Frigyes (1858-1931) szállodaiparos, várospolitikus, műgyűjtő, mecénás [↑](#footnote-ref-73)
74. BFL II.1.a FKT jkv. (69. kötet) 1940. év kötet 192-193. p. [↑](#footnote-ref-74)
75. Kéz A. i. m.16. p. [↑](#footnote-ref-75)
76. Hidegkút Képviselő-testületének jegyzőkönyvei 1881-től találhatóak meg a BFL-ben, azonban 1890 augusztusáig német nyelvű, gót betűs folyóírással készültek, és az ezután kézírással készült magyar nyelvű jegyzőkönyvek is sokszor szinte teljesen olvashatatlanok. [↑](#footnote-ref-76)
77. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2273. mf. 1. kötet. 58. p. [↑](#footnote-ref-77)
78. A jegyzőkönyvben így ékezettel szerepel, míg a Wiesenacker és Brunnenacker kifejezésekből hiányzik a szóvégi ’r’ betű. [↑](#footnote-ref-78)
79. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2273. mf. 1. kötet. 77. p. [↑](#footnote-ref-79)
80. Sajnálatos módon az ebben a határozatban foglalt dűlőnevek többsége, nehezen, vagy sehogy sem olvasható: 1. Bergacker út, 2. Újlaki út, 3. Nagy Kereszt út, 4. Grosse lust, 5. Gemeinde lust út, 6. ? Keutslacki út, 7. Rákos út, 8. Marienbergi út, 9. ? Agyasnerem út, 10. Kovácsi út, 11. Mária út, 12. ? Hungleu út, 13. ? Szlamdi út [↑](#footnote-ref-80)
81. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2273. mf. 2. kötet 2. p. [↑](#footnote-ref-81)
82. <https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2421/view/?bbox=972%2C-2280%2C3124%2C-1270> [↑](#footnote-ref-82)
83. Mindezt megerősíti, hogy 1711-ben a helyi földesúr, Kurtz báró ezen a területen/utcában jelölte ki telepeseinek házhelyeit. [↑](#footnote-ref-83)
84. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2273. mf. 2. kötet 20. p. [↑](#footnote-ref-84)
85. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2273. mf. 6. kötet 5-6. p. [↑](#footnote-ref-85)
86. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2273. mf. 6. kötet 29-30. p. [↑](#footnote-ref-86)
87. Kéz A. i. m. 16. p. [↑](#footnote-ref-87)
88. <https://maps.hungaricana.hu/hu/BFLTerkeptar/2701/view/?bbox=-88%2C-3174%2C5342%2C-677> [↑](#footnote-ref-88)
89. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2274. mf. 6. kötet 169. p. [↑](#footnote-ref-89)
90. Az alábbi közterületneveket hagyhatták jóvá 1913-ban: Apród u. (ma Ábránd u.), Arany János u., Árpád u., Attila u., Bajnok u., Béla király út (ma: Bátori László u.), Bercsényi u., Bethlen Gábor u., Bokréta u. (ma: Álmos v. u.), Boldogasszony út (ma: Zsíroshegyi út), Budai utca (ma: Galóca u.), Budai út (ma: Hidegkúti út), Csap u. (ma: Kassa u.), Csend u. (ma: Rend u.), Csokonai u., Csokor u. (ma: Tas v. u.), Csongor u., Csurgó u., Deák Ferenc u., Dob u. (ma: Fuvola u.), Ék u. (megszűnt, beépítették), Felhő u. (ma: Szent Gellért u.), Gyopár u., Gyöngy u. (ma: Líra u.), Gyűrű u. (ma: Kerényi Frigyes u.), Hadak útja (ma: Rézsű u.), Hadnagy u. (megszűnt, beépítették), Haraszt u. (ma: Harmatcsepp u.), Hold u. (ma. Huba v. u.), Iskola u. (beolvadt a Templom u.-ba), Jázmin u. (ma: Szepesi u.), Jókai u., Kárpát u., Kazinczy u., Kilincs u. (ma: Temető u.), Királyhágó u. (ma: Rodostó u.), Kisasszony u., Kisfaludy Károly u. (ma: Szegedi Róza u.), Kisfaludy Sándor u. (ma: Kisfaludy u.), Kossuth Lajos u., Kovácsi u. (ma: Aranybulla u.), Könyök u. (megszűnt, beépítették), Kratzer köz (ma: Bujdosó köz), Kuruc u. (ma: Vadkörte u.), Kürt u. (ma: Dér u.), Labanc u. (ma: Vadalma u.), Lajos u. (ma: Kölcsey u.), Lehel u., Levente u. (ma: Honvéd u.), Liliom u., Lomb u. (ma: Járóka u.), Magdolna u., Mész u. (ma: Kőfejtő u.), Miatyánk u., Mikes Kelemen u., Mikszáth Kálmán u., Nagyrét u., Nap u. (Honfoglalás u.), Nyár u., Nyúl u. (ma: Botond v. u.), Orom u., Őr u. (ma: Kisgazda u.), Ösvény u. (ma: Zsolt fejd. u.), Őz u. (ma: Bulcsu v. u.), Paraszt u. (ma: Gazda u.), Parsch köz (ma: Emese u.), Pásztor u. (ma: Rákos u.), Patróna u., Pázmány u. (ma: Gesztenyefa u.), Petőfi u., Pillangó u. (ma: Mester u.), Pipa u. (megszűnt, beépítették), Pipacs u. (ma: Gyöngyvirág u.), Rákóczi u., Rezeda u., Rigó u., Rozmaring u. (ma: Titán u.), Rózsa u., Segesvár u. (ma: Eskü u.), Séta u. (ma: Szívvirág u.), Síp u., Széchenyi u., Szeder u. (ma: Som u.), Szegfű u., Szentháromság u. (ma: Templom kert), Szent Imre utca (ma: Piszke u.), Szent Kereszt u. (ma: Dombos u.), Szent Kút u. (ma: Egres u.), Szent László u. (ma: Csatlós u.), Szent-Lélek u. (ma: Kokárda u.), Szent Margit utca (ma: Zuzmó u.), Szent Szív u. (ma: Labdarózsa u.), Szépilona u., Szigony u. (ma: Delta u.), Szivárvány u. (ma: József Attila útja), Szúnyog u. (ma: Hímes u.), Szirom u., Tárogató u. (ma: Kő u.), Tavasz u. (ma: Községháza u.), Templom u., Testőr u. (ma: Táltos u.), Toldi Miklós u., Tulipán u. (ma: Gerbera u.), Újsor u., Várfok u. (ma: Nedű u.), Várhegy u., Váry köz, Werbőczy u. (ma: Dózsa György u.), Vezér u., Vihar u. ( ma: Gyöngyvér u.), Villám u., Viola u., Vitéz u. (ma: Táncsics Mihály u.), Vörösmarty u., Zárda u. (ma: Péch Antal u.), Zsák u. (ma: Zsellér u.) [↑](#footnote-ref-90)
91. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2275. mf. 11. kötet 140-141. p. [↑](#footnote-ref-91)
92. A 76/1926. (XI. 18.) Pesthidegkút KT határozat (betűhív, szó szerinti leirat):

Gróf Klebelsberg Kunó úrnak díszpolgársága és utcák elnevezése.

Előadó főjegyző méltatja nm. gf. Klebelsberg Kunó úrnak, Magyarország kultuszminiszterének országos és helyi érdemeit.

Előadja, hogy bár Phkúton birtokos és az évnek egy részét helyben tölti, de illetőséget ezideig még nem szerzett. Indítványozza díszpolgárrá választását, erről díszes oklevél átnyújtását, a Budai útnak nevéről, az ezen út által bezárt Budai utcának pedig nejéről: Lasztóczi Botka Sarolta úrnőről „Sarolta” utcának elnevezését.

A Képviselő-testület az előadó indítványát egyhangú lelkesedéssel fogadván, elnök kimondja a következő 76. kgy. 1926. sz. véghatározatot:

Mi Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyébe kebelezett Pesthidegkút községnek Elöljárói, Virilis és Választott Képviselői adjuk tudtára mindazoknak, akiket illet, hogy pálmánk és hálánk Magyarország ezidőszerint lévő vallás- és közoktatásügyi Miniszterének:

nagyméltóságú

gróf Klebelsberg Kunó Úrnak.

Őkegyelmessége röpítette országgá azt a két nagyjelentőségű jelszavát, hogy a legmodernebb kaszárnyák a kultúrintézmények hajlékai, valamint hogy ne a gyermek az iskolához, hanem az iskola menjen a gyermekhez.

Őkegyelmessége volt az, aki bölcs megfontolással, de bátor elhatározással szakított nagyszerű hivatali elődei konzervatívizmusával és rövid idő alatt megteremtette a tárcája körébe vágó mindazokat a reformokat, amelyekre évtizedek hosszú során át nemcsak a szakkörök, de a nemzet egyeteme is hiába áhítozott.

Amihez a magyar birodalom gyöngének érezte magát: a csonka ország ezidőszerinti kultuszminisztere egész sorozatát hívta életre a nép-, közép- és főiskolai, egyetemi és magas-művelés intézményeivel s adta át azokat rendeltetésüknek. A fajmagyarság izzó verejtékével öntözött alföldön a játszi délibáb és rengő aranykalász mellett meglátta azt is, hogy ez az értékes és számbelileg is tekintélyes része az államalkotó nemzetnek, fájdalmas kulturális elhagyatottságban tengődik.

Feljajdult, hogy e végtelen tanyákon a kultúrának alig van közvilágítási lámpása! Hogy ebben a tanyai világban egy ezredév óta nemzedékek jönnek és mennek, anélkül, hogy kultúrhivatásuk legalsó lépcsőjét is érinthette volna a talpuk.

Ami szépet és nagyot e téren tett, az egymaga is elégséges ahhoz, hogy a magyar népművelés történetében új korszak kezdetét jelentse neve. Pálmánkat nyújtjuk feléje mi is, kiknek szíve a tanyák világának szívével dobban össze.

Hálánk Őnagyméltóságának, magas tiszteletű Urunknak, hogy Budapest környékében egy még veszendőbb tanyavilágot fedezett fel, s a veszély nagyságához méretezett elhatározással és áldozattal cselekedett.

Mi magunk is az Ő nagylelkűségének köszönjük kultúrintézményeink összességét.

Az elismerés és a hála tőlünktelhető, szerény kifejezéseként nyújtjuk Őkegyelmességének a tömjént és a myrrhát, amikor 76. kgy. 1926. sz. jogerős véghatározatunkkal

nagyméltóságú

Gróf Klebelsberg Kunó Urat

Magyarország ezidőszerint való kultuszminiszterét, úgyis, mint községünk büszkén vallott lakosát és birtokosát Pesthidegkút község díszpolgárává egyhangú lelkesedéssel megválasztottuk. Erről őkegyelmességének ezt az okmányt átnyújtjuk avval a felhatalmazással, hogy használja és élvezze mindazon jogokat, amelyek községünk törzspolgárait megilletik s egyben nevéről az u. n. „Budai útat” „Gróf Klebelsberg Kunó út”-nak, az ezen út által határolt u. n. „Budai utcát” pedig hitvestársa, Kegyelmes Asszonyunk iránt érzett ragaszkodásunk és tiszteletünk külső bizonyságaként „Sarolta utczá”nak nevezzük el. [↑](#footnote-ref-92)
93. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2276. mf. 12. kötet 38-39. p. [↑](#footnote-ref-93)
94. Álmos vezér u., Aranybulla u., Badacsony u., Bátori László u., Bence u. (ma: Láncfű u.), Botond vezér u., Buda vezér u., Bujdosó köz, Bulcsu vezér u., Cenk u., Dés u., Ellák u., Előd vezér u., Emese u., Fogaras u. (ma: Budajenő u.), Gémes u., Gerecse u. (ma: Gercse u.), Géza fejedelem útja, Hadúr u. (ma: József Attila útja), Hargita u. (ma: Simon u.), Hétszent u. (ma: Hímes u.), Horthy Miklós út (ma: Szabadság u.), Huba vezér u., Hunyadi János u., Kassa u., Kenyérmező u., Kerényi Frigyes u., Kolozsvár u., Kont vezér u., Koppány vezér u., Körös u., Mária u., Mester u., Nagyvárad u. (nem létező), Palatinus u. (ma: Áchim András u.), Pozsonyi u., Pusztaszer u. (ma: Kőfejtő u.), Rodostó u., Som u., Szamos u., Szegedi Róza u., Szent Erzsébet utca (ma: Kokárda u.), Szent Jobb u. (ma: Bükkfa), Szentlélek u. (ma: Kertváros u.), Szepesi u., Tas vezér u., Tátra u., Temető u., Testvér köz, Tisza u., Torda u., Töhötöm vezér u., Uzsoki u., Vadaskert u. (ma: Kőhegyi út), Vajk fejedelem u., Vereckei u. (átnevezték: Katáng u.), Zerind vezér u., Zsellér u., Zsolt fejedelem u. [↑](#footnote-ref-94)
95. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2277. mf. 16. kötet 156-158. p. [↑](#footnote-ref-95)
96. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2277. mf. 17. kötet 75. p. [↑](#footnote-ref-96)
97. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2277. mf. 17. kötet 21-22. p. [↑](#footnote-ref-97)
98. Ófalu: Verbőczy u. , Tavasz u. , Vitéz u. , Palatinus u. és Solymár határa; Erzsébetliget: Verbőczy u. , Levente u., Klebelsberg út; Széphalom: Klebelsberg út, Széchenyi u., Síp u., Rodostó u., Vitéz u., Tavasz u.; Hársakalja-Kővár: Klebelsberg út, Szépvölgyi u., Vadaskert u.; Remetekertváros: Klebelsberg út, Széchenyi u., Síp u., Rodostó u., Mikes K. u., Tompa M. u., Hadak útja; Máriaremete: Tompa M. u., Mikes K. u., Rodostó u., Palatinus u., Hétszent u., Hadak útja; Budaliget: Hétszent u., Máriaremetei út és Nagykovácsi határa [↑](#footnote-ref-98)
99. BFL V. 708. a Phidegkút kt. jkv. BFL XV. 20.47 2277. mf. 17. kötet 107. p. [↑](#footnote-ref-99)
100. BFL II.1.a FKT jkv. (73. kötet) 1945. év kötet 6 p. [↑](#footnote-ref-100)
101. <http://hidegkutihistoria.hu/content/utc%C3%A1k-terek> [↑](#footnote-ref-101)
102. A határozat kimondta: „A nemzetközi munkásmozgalom nagy halottjának, Dimitrov elvtársnak, aki a fasizmus elleni küzdelem és harc vezetésében szerzett világviszonylatban is elévülhetetlen érdemeket és eredményeket községünkben végigvezető Máriaremetei utat – emlékére Dimitrov útnak nevezzük el” [↑](#footnote-ref-102)
103. PML V. 1078. c/a 1-11 Nagykovácsi nk. i.8. kötet 286-291. p. [↑](#footnote-ref-103)
104. PML V. 1078. c/a 1-11 Nagykovácsi nk. i.11. kötet 106-107. p. [↑](#footnote-ref-104)
105. Árpád út, Szent István út, Szent László út, Mátyás király út, Bethlen Gábor út, Bocskay István út, Rákóczy út, Zrínyi Miklós út, Nádasdi Ferenc út, Kossuth Lajos út, Deák Ferenc út, Széchenyi István út, Petőfi Sándor út, Tisza István út, Horthy Miklós tér [↑](#footnote-ref-105)
106. PML V. 1078. c/a 1-11 Nagykovácsi nk. i.8. kötet 323. p. [↑](#footnote-ref-106)
107. Álmos v. útja (ma: Vakond u.), Arany János tér, Csokonai út (ma: Pipitér u.), Gyöngyvirág lépcső (megszűnt), Ibolya lépcső (megszűnt), Madách tér (megszűnt), Szent Margit tér (megszűnt), Tompa Mihály út (ma: Hírnök u.), Vörösmarty tér (megszűnt) [↑](#footnote-ref-107)
108. PML V. 1078. c/a 1-11 Nagykovácsi nk. i.9. kötet 286. p. [↑](#footnote-ref-108)
109. PML V. 1078. c/a 1-11 Nagykovácsi nk. i.10. kötet 110-111. p. [↑](#footnote-ref-109)
110. Irányi Dániel u., Vasvári Pál u. (ma: valószínűleg a Nyáry Pál u.) [↑](#footnote-ref-110)
111. Északkelet/Felvidékünk/Erdélyünk/Délvidékünk/Nyugati vármegyéink útja, és Magyar Igazság tere [↑](#footnote-ref-111)
112. <http://www.jogiportal.hu/index.php?id=s55uoloaet3gv83rs&state=20070701&menu=view> [↑](#footnote-ref-112)
113. <http://jogiportal.hu/view/4349-1949-xii-20-mt-rendelet> [↑](#footnote-ref-113)
114. 1702/1951. (XI. 09.) Főv. Tan. VB hat., BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 158. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1951-11-09/?pg=157&layout=s> [↑](#footnote-ref-114)
115. 240/1953. (III. 12.) Főv. Tan. VB határozat BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 133. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1953-03-12/?pg=132&layout=s> [↑](#footnote-ref-115)
116. Ua., mint az előző lábjegyzet [↑](#footnote-ref-116)
117. Ua., mint az előző lábjegyzet [↑](#footnote-ref-117)
118. Ua., mint az előző lábjegyzet [↑](#footnote-ref-118)
119. Ua., mint az előző lábjegyzet [↑](#footnote-ref-119)
120. Ua., mint az előző lábjegyzet [↑](#footnote-ref-120)
121. Ua., mint az előző lábjegyzet [↑](#footnote-ref-121)
122. 1225/1953. (XII. 03.) Főv. Tan. VB hat., BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 176-177. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1953-12-03/?pg=175&layout=s> [↑](#footnote-ref-122)
123. Ua., mint az előző lábjegyzet [↑](#footnote-ref-123)
124. Ua., mint az előző lábjegyzet [↑](#footnote-ref-124)
125. 1702/1951. (XI. 09.) Főv. Tan. VB hat., BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 158. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1951-11-09/?pg=157&layout=s> [↑](#footnote-ref-125)
126. BFL XXIII.202.a.2 Bp. II. ker. Tan. VB jkv. 5. kisdoboz 52/441-458. 44. p. [↑](#footnote-ref-126)
127. 2152/1945. (VI. 18.) FKT határozat, BFL II.1.a FKT jkv. (73. kötet) 1945. év kötet 47-48. p. [↑](#footnote-ref-127)
128. 772/1/1950. (XII. 11.) Főv. Tan. VB hat., BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 139. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1950-12-12/?pg=138&layout=s> [↑](#footnote-ref-128)
129. 5086/1947. (V. 16.) FKT hat., BFL II.1.a FKT. jkv. (75. extradoboz) 352-356. p. [↑](#footnote-ref-129)
130. 683/1952. (VI. 26.) Főv. Tan. VB hat., BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 160. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1952-06-26/?pg=159&layout=s> [↑](#footnote-ref-130)
131. 1225/1953. (XII. 03.) Főv. Tan. VB hat., BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 176-177. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1953-12-03/?pg=175&layout=s> [↑](#footnote-ref-131)
132. 240/1953. (III. 12.) Főv. Tan. VB hat., BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 133. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1953-03-12/?pg=132&layout=s> [↑](#footnote-ref-132)
133. BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 76-77. p. és 238. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1956-03-15/?pg=0&layout=s> [↑](#footnote-ref-133)
134. BFL XXIII. 101.a.1. Bp. Főv. Tan. jkv. 229. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_101_a_1_1956-07-23/?pg=228&layout=s> [↑](#footnote-ref-134)
135. BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 76-77. p. és 238. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1956-03-15/?pg=237&layout=s> [↑](#footnote-ref-135)
136. BFL XXIII. 102.a.1. Bp. Főv. Tan. VB. jkv. 136-144. p. és 261. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_102_a_1_1961-03-22/?pg=260&layout=s> [↑](#footnote-ref-136)
137. BFL XXIII. 101.a.1. Bp. Főv. Tan. jkv. 72-78. p. és 243. p.

<https://library.hungaricana.hu/hu/view/HU_BFL_XXIII_101_a_1_1976-09-21/?pg=0&layout=s> [↑](#footnote-ref-137)
138. <https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=98900009.FOV&targetdate=20100630&printTitle=9/1989.+%281990.+I.+31.%29+F%C5%91v.+Tan.+rendelet&council=fovaros> [↑](#footnote-ref-138)
139. Az eredeti előterjesztésben a teljes parkosított területet akarták elnevezni Mosbach parknak, de dr. Láng Zsolt akkori Fidesz-frakcióvezető módosító indítványa alapján csak a kisebbik közterület lett elnevezve. [↑](#footnote-ref-139)
140. Összefoglaló, MTA 223-225. p. [↑](#footnote-ref-140)
141. Összefoglaló, MTA 9. p. [↑](#footnote-ref-141)
142. Összefoglaló, MTA 21. p. [↑](#footnote-ref-142)
143. Összefoglaló, MTA 33. p. [↑](#footnote-ref-143)
144. Összefoglaló, MTA 50-51. p. [↑](#footnote-ref-144)
145. Összefoglaló, MTA 41. p. [↑](#footnote-ref-145)
146. Összefoglaló, MTA 14. p. [↑](#footnote-ref-146)