Döntéshozatal:egyszerű többség **III-2/2013. Nyü.\_\_\_\_\_\_**

**ELŐTERJESZTÉS**

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. március 27-ei ülésére

**Tárgy: Tótkomlós közterületei elnevezésének eredetét tartalmazó nyilvántartás elfogadása**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 15-ei ülésén 25/2013. (II. 13.) határozatával döntött arról, hogy a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 15/2008. (VII. 2.) rendelet 8. § (4) bekezdésében hivatkozott, a rendelet 2. számú függelékét, mely Tótkomlós közterületei elnevezésének eredetét tartalmazza felülvizsgálja és a jelenlegi utcaneveknek megfelelően átdolgozza.

A közterületek elnevezésének eredetét tartalmazó táblázatot átdolgoztuk, aktualizáltuk, azt előterjesztésemhez mellékelem.

A munka során helytörténeti kutatásokra és helyiek visszaemlékezéseire hagyatkoztunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a táblázatot tekintse át, tegyék meg észrevételeiket, majd fogadják el a határozati javaslatot.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós közterületei elnevezésének eredetét a határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.

A közterületek elnevezése eredetét tartalmazó táblázat a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 15/2008. (VII. 2.) rendelet 2. számú függeléke.

Felelős: dr. Garay Rita, polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina, jegyző

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2013. március 20.

dr. Garay Rita

polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, aljegyző

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina, jegyző

Melléklet a /2013. (III. 29.) kt. határozathoz

**Tótkomlós város közterületei neveinek eredete**

|  |  |
| --- | --- |
| **közterület elnevezése** | **a közterületnév eredete** |
| Áchim András utca | **Áchim L. András** (teljes nevén *Áchim Liker András*, Békéscsaba, 1871. március 15. – Békéscsaba, 1911. május 15.) gazdálkodó, szocialista parasztpolitikus, szerkesztő. |
| Dr. Adamkovics Ágost tér | **Adamkovics Ágost** (Nagylak 1898. – Tótkomlós 1968.) ügyvéd, közéleti személyiség, költő. Közéleti tevékenysége a politikai8, a kulturális és az egyházi életre terjedt ki. |
| Ady Endre utca | Diósadi **Ady Endre**, teljes nevén: *Ady András Endre* (Érmindszent, 1877. november 22. – Budapest, Terézváros, 1919. január 27.) a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője. A magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. |
| Álmos utca | **Álmos vezér** (? – 895 k.) a honfoglalás előtti magyarok egyik vezetője volt, Árpád fejedelem apja. A hét honfoglaló vezér egyike. A krónikás hagyomány egy része szerint apja *Előd*, más része szerint *Ügyek* volt. |
| Aradi út | A történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után elnevezve. |
| Arany János utca | **Arany János** (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára. |
| Árpád utca | **Árpád nagyfejedelem** (845 k. – 907. július eleje) a honfoglalás idején – melynek során a magyarok Etelközből a Kárpát-medencébe települtek – a magyar törzsszövetség nagyfejedelme volt. Tőle származnak az Árpád-ház uralkodói, akik halálát követően négy évszázadon át uralkodtak Magyarországon. |
| Bajcsy-Zsilinszky utca | **Bajcsy-Zsilinszky Endre Kálmán** (Szarvas, 1886. június 6. – Sopronkőhida, 1944. december 24.) politikus, újságíró. |
| Bajza József utca | **Bajza József** (Szűcsi, 1804. január 31. – Pest, 1858. március 3.) költő, színigazgató, kritikus, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja. |
| Balogh Ádám utca | Béri **Balogh Ádám** (Vas vármegye, 1665 körül – Buda, 1711. február 6.) kuruc brigadéros, dunántúli középbirtokos nemes. |
| Baross Gábor utca | Bellusi **Baross Gábor** (Pruzsina, 1848. július 6. – Budapest, 1892. május 9.), a dualizmus korának kiemelkedő gazdaság-és közlekedéspolitikusa. A vasútügy fejlesztése terén elért eredményei miatt „vasminiszternek” nevezték, kora Széchenyi István közlekedéspolitikai eszméinek megvalósítóját tisztelte benne. |
| Bartók Béla utca | Szuhafői **Bartók Béla** (Nagyszentmiklós, 1881. március 25. – New York, 1945. szeptember 26.) a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára. Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. |
| Békéssámsoni út | A településen belüli elhelyezkedése miatt, a szomszéd településre vezető út. |
| Béla király utca | **IV. Béla** Árpád-házi magyar király (1206. november 29. – 1270. május 3.) Magyarország uralkodója volt 1235-1270. között. II. András és Gertrúd gyermeke, Szent Erzsébet testvére. Az ő nevéhez fűződik az ország tatárjárás utáni újjáépítése, ezért „második honalapító”-nak is nevezik. Ő egyben fővárosunkban Budavár alapítója is. |
| Bem utca | **Józef Zachariasz Bem** (magyarosan *Bem József*), *a székelyek Bem apója* (Tarnów, 1794. március 14. – Aleppó, 1850. december 10.) lengyel és magyar honvéd altábornagy. |
| Benedek Elek utca | **Benedek Elek** (Kisbacon, 1859. szeptember 30. – Kisbacon, 1929. augusztus 17.) újságíró, író, „a nagy mesemondó”. |
| Bercsényi utca | *Székesi gróf* **Bercsényi Miklós** (Temetvény, 1665. december 6. – Rodostó, 1725. november 6.) kuruc főgenerális, II. Rákóczi Ferenc közeli harcostársa, a Rákóczi-szabadságharc egyik irányítója. |
| Bezerédi utca | **Bezerédi Miklós** Rákóczi korabeli katonai vezető |
| Bocskai utca | *kismarjai* **Bocskai István** (Kolozsvár, 1557. január 1. – Kassa, 1606. december 29.) Bihar vármegye főispánja, Erdély fejedelme 1605 és 1606 között. Jelentős szerepet játszott a reformációban. |
| Borsziget utca | A településen belüli elhelyezkedése után elnevezve.  1895-ben itt kezdtek építkezni a komlósiak, épült egy présház is. A falunak ez a része a Borsziget névre hallgatott, itt található a Borsziget utca is. |
| Bot utca | Fantázianév, nyomvonala hajlított bot alakú. |
| Botond utca | **Botond vitéz** (10. század) a kalandozások korának egyik legendás alakja. |
| Csaba utca | **Csaba királyfi** a székelyek legendás vezére. |
| Csendes utca | Fantázianév a településen belüli elhelyezkedésére utalva, az evangélikus ótemető közelsége miatt, figyelembe véve az ott lakók kérését. |
| Csiki Gergely utca | **csíksomlyói Csiky Gergely** (Pankota, 1842. december 8. – Budapest, 1891. november 19.) drámaíró, műfordító, a Kisfaludy Társaság másodtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. |
| Damjanich utca | **Damjanich János** (*Jovan Damjanić*, Staza (ma Horvátország), 1804. december 8. – Arad, 1849. október 6.) honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik legkiválóbb magyar tábornoka lett a cs. kir. hadsereg e szerb származású katonája; vezetett zászlóaljat, és hadsereget is. |
| Déli sor | A településen belüli elhelyezkedése miatt, a település legdélibb közterülete. |
| Diófa utca | Az utca jellegzetes fája után elnevezve. |
| Dózsa György utca | Makfalvi **Dózsa György** (németül *Georg Dózsa*, románul *Gheorghe Doja*, szlovénül *Juraj Dóža*, horvátul *Juraj Doža*; Dálnok, 1470 körül – 1514. július 20.) az 1514-es parasztháborúba torkollott keresztes hadjárat katonai vezetője. |
| Dugonics utca | **Dugonics András** (horvátul *Andrija Dugonić*) (Szeged, 1740. október 17. – Szeged, 1818. július 25.), piarista szerzetes, író, egyetemi tanár. |
| Előd utca | **Előd vezér** a honfoglaló magyarok hét vezérének egyike. |
| Epres tér | A tér jellegzetes fája után elnevezve. |
| Erkel Ferenc utca | **Erkel Ferenc** (Gyula, 1810. november 7. – Budapest, 1893. június 15.), magyar zeneszerző, karmester és zongoraművész. |
| Érparti sor | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, a Száraz-ér partján lévő közterület. |
| Erzsébet utca | **Erzsébet Amália Eugénia**, gyakori becenevén *Sisi*, teljes német nevén **Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach** (München, 1837. december 24. – Genf, 1898. szeptember 10.) osztrák császárné, magyar királyné, Ferenc József felesége volt. Egyéniségének és a magyarok iránt érzett szeretetének köszönhetően máig az egyik legnépszerűbb történelmi személy Magyarországon. |
| Északi sor | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, a településrész legészakibb közterülete, figyelembe véve az ott lakók kérését. |
| Fáy András utca | Péceli **Fáy András** (Kohány, Zemplén vármegye, 1786. május 30. – Pest, 1864. július 26.) író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja. |
| Fő út | A településen belüli elhelyezkedésére és szerepére utalva. |
| Földvári út | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, a Pusztaföldvár felé vezető út. |
| Gaál Mózes utca | **Gaál Mózes** (Barót, Háromszék megye, 1863. augusztus 2. – Budapest, 1936. július 12.) főgimnáziumi tanár, tankerületi főigazgató, ifjúsági író, Gaál Mózes ifjúsági író, műfordító, dramaturg édesapja.  **Gaál Mózes** (Budapest vagy Pozsony, 1894. – Budapest, 1929. március 13.) író, ifjúsági író, id. Gaál Mózes író fia. |
| Gajdács Pál utca | **Gajdács Pál** evangélikus lelkész |
| Gólya utca | Fantázianév, a településen belüli elhelyezkedésére utalva, korábban helyén tó volt, ahol kedvelt vándormadaraink, a gólyák rendszeresen időztek. |
| Görgey utca | Görgői és toporczi **Görgey Artúr** (Toporc, 1818. január 30. – Budapest, Lipótváros, 1916. május 21.) 1848–49-es honvédtábornok, hadügyminiszter, az1848–49-es forradalom és szabadságharc idején több alkalommal a honvédsereg fővezére. |
| Gyulamező tanyák | A lakosok szokásos névhasználatát követve került a név bejegyzésre, eredete nem ismert. |
| Hajnal sor | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, a település legkeletibb közterülete. |
| Hársfa utca | Az utca jellegzetes fája után elnevezve. |
| Hold utca | Fantázianév, a **Hold** mint tulajdonnév a Föld bolygó egyetlen kísérője, holdja után elnevezve. A településen belül egységet képezve a Nap utcával. |
| Horváth Sámuel utca | **Horváth Sámuel** (1812. – 1893.) evangélikus lelkész. 1844-től 1873-ig végezte Tótkomlóson hivatását. Három évig vezette az esperesi hivatalt. Lelkes hazafi volt: a tótkomlósi őrsereggel részt vett az 1848-49-es szabadságharcban, ezért a megtorlás időszakában raboskodott is Gyulán. |
| Huba utca | **Huba vezér** (? – 9. sz.) Anonymus szerint a honfoglaló magyarok hét vezérének, azaz törzsfőjének egyike. |
| Hunyadi János utca | **Hunyadi János** (1407 körül – Zimony, 1456. augusztus 11.) középkori magyar földesúr és hadvezér, a „nagy törökverő”. Kormányzó (régens), a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedőbb hadvezére; Hunyadi Mátyás apja. |
| Hunyadi Mátyás utca | **Hunyadi Mátyás** (Kolozsvár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6.) magyar király. |
| István utca | Fantázianév, az egyik leggyakoribb férfinév után elnevezve. Az István férfinév a görög *Sztephanosz* névből származik, illetve ennek latin Stephanus, német Stephan, szláv Stefán, magyar *Istefán* változatából. Jelentése: *koszorú* |
| Jankó János utca | Idősebb **Jankó János** (Tótkomlós, 1833. november 3. – Budapest, 1896. március 29.) festő, rajzoló, karikaturista. |
| Jókai Mór utca | Dr. Ásvay **Jókai Móric** (Komárom, 1825. február 18. – Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.) regényíró, a „nagy magyar mesemondó”, országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának tagja, a Szent István-rend lovagja, a Kisfaludy Társaság tagja, a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics Társaság tiszteletbeli tagja. |
| József Attila utca | **József Attila** (Budapest, Ferencváros, 1905. április 11. – Balatonszárszó, 1937. december 3.) huszadik századi posztumusz Kossuth-díjas és Baumgarten-díjas magyar költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. |
| Katona József utca | **Katona József** (Kecskemét, 1791. november 11.– Kecskemét, 1830. április 16.) a magyar drámairodalom kiemelkedő alakja. |
| Kereszt utca | Településen belüli elhelyezkedésére utalva, keresztezi a Mezőhegyesi utat és összeköti azt a Bajcsy-Zsilinszky Endre utcával. |
| Kisfaludy utca | **Kisfaludy Károly** (Tét, 1788. február 5. – Pest, 1830. november 21.) költő, drámaíró, festő. A reformkori irodalmi élet fő szervezője, az Aurora szerkesztője, az Aurora-kör elindítója, a magyar novella egyik első meghonosítója. |
| Kodály Zoltán utca | **Kodály Zoltán** (Kecskemét, 1882. december 16. – Budapest, 1967. március 6.) háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az MTA tagja. |
| Kolozsvári utca | A történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után elnevezve, követve az utca korábbi elnevezését. |
| Koppány János köz | **Koppány János** (Pitvaros 1913. – Tótkomlós 2000.) evangélikus lelkész, etnográfus. |
| Kórház utca | A II. világháború idején ideiglenes kórházat hoztak létre az utcában, arról elnevezve. |
| Kossuth Lajos utca | Udvardi és kossuthfalvi **Kossuth Lajos** (Monok, 1802. szeptember 19. – Torino, 1894. március 20.) államférfi, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke. A nemzeti függetlenségért, a rendi kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. |
| Kölcsey Ferenc utca | Kölcsei **Kölcsey Ferenc** (Sződemeter, 1790. augusztus 8. – Szatmárcseke, 1838. augusztus 23.) magyar költő, politikus és nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja. |
| Lehel utca | **Lél**, más írásmód szerint *Lelu*, *Lélö*, *Leel*, *Lehel* (? – Regensburg, 955) Árpád leszármazottja, a kalandozó magyar hadak  egyik vezére. |
| Lévai utca | **Lévay József** (Sajószentpéter, 1825. november 18. – Miskolc, 1918. július 4.) költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. |
| Liszt Ferenc utca | **Liszt Ferenc** (németül *Franz Liszt*; Doborján, 1811. október 22. – Bayreuth, 1886. július 31.) a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze. Az utca elnevezése követi annak korábbi elnevezését. |
| Losonczi utca | **Losonczy Géza** (Érsekcsanád, 1917. május 5. – Budapest, 1957. december 21.) újságíró, Nagy Imre kormányának államminisztere, az 1956-os forradalom mártírja. |
| Luther Márton utca | **Martin Luther** (magyarosan: *Luther Márton*, németül eredetileg *Martin Luder*) (Eisleben, 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.) a protestánsreformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor. |
| Magyar utca | Fantázianév, nem személyről elnevezve. A szlovák (tót) nemzetiség lakta településen az országra utalva. |
| Makói út | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, Nagykopáncs településrészen, Makó felé vezető út. |
| Malom utca | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, malom állt régen az utcában. |
| Mezőhegyesi út | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, Mezőhegyes település felé vezető út. |
| Mihályfalva utca | Lehoczki Mihály bíróról elnevezve, aki 1918-19-ben rendkívül igazságos bíróként szolgálta a települést, az iránta érzett tiszteletből kapta az utca a nevet. |
| Mikszáth Kálmán utca | Kiscsoltói **Mikszáth Kálmán** (Szklabonya, 1847. január 16. – Budapest, Józsefváros, 1910. május 28.) magyar író, újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy Társaság és Petőfi Társaság rendes tagja, a Budapesti Egyetem tiszteletbeli bölcsészdoktora. |
| Móricz Zsigmond utca | **Móricz Zsigmond** (Tiszacsécse, 1879. június 29. – Budapest, Józsefváros, 1942. szeptember 5.) magyar író, újságíró, szerkesztő, a 20. századi realista prózairodalmunk legismertebb alakja. |
| Nagyatádi utca | **Nagyatádi Szabó István** (**Szabó István**, a **Nagyatádi** előnevet választókerülete után kapta, Erdőcsokonya, 1863. szeptember 17. – Erdőcsokonya, 1924.október 31.) magyar politikus. Első képviselőházi beszéde világít rá a *kisgazda* terminus eredetére. Arra kérte képviselőtársait, hogy a földművest ne *paraszt*nak, hanem *kisgazdá*nak nevezzék. 1909-ben Szentgálon megalapította az Országos 48-as Függetlenségi Gazdapártot. 1910-ben már harmadmagával jutott pártja képviseletében a parlamentbe.1919 januárja és márciusa közt a Berinkey-kormányban a földreform ügyeinek intézésével megbízott tárca nélküli, majd népgazdasági miniszter. 1919-ben, majd 1920–21 és 1922–24 között földművelésügyi miniszter. 1920-ban Országos Kisgazda- és Földműves Párt néven újraalakított pártja szerezte a legtöbb mandátumot a nemzetgyűlési választásokon. |
| Nagyéri út | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, Nagyér település felé vezető út. |
| Nagykopáncsi tanya | A településen belüli elhelyezkedésre utalva, településrész neve. |
| Nap utca | Fantázianév, a **Nap** a Naprendszer központi csillaga után elnevezve. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb. A településen belül egységet képezve a Hold utcával. |
| Nyárfa utca | Az utca jellegzetes fája után elnevezve. |
| Nyári Pál utca | *Nyáregyházi* **Nyáry Pál** (Nyáregyháza, 1805. február 27. – Pest, 1871. április 21.) politikus, Pest-Pilis-Solt vármegye alispánja, képviselő, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja, a régi nemesi család, a Nyáry család sarja. |
| Olajmalmi utca | Az utca elején állt az olaj ütő (olajsajtoló) malom, arról elnevezve. |
| Ond utca | A honfoglaló magyar hét vezér egyike. |
| Orgona sor | Fantázianév, a jellegzetes illatú tavaszi virágra utalva és figyelembe véve az ott lakók kérését. |
| Ótemető sor | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, a közterület mellett található az evangélikus ótemető. |
| Pacsirta utca | Fantázianév, a Magyarországon fészkelő, énekes- vándormadárról elnevezve. |
| Petőfi Sándor utca | **Petőfi Sándor** (Kiskőrös, 1822. december 31. vagy 1823. január 1. – Segesvár, 1849. július 31.?) magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja. |
| Pósa Lajos utca | **Pósa Lajos** (Radnót (Gömör és Kis-Hont vármegye), 1850. április 9. – Budapest, 1914. július 9.), a magyar gyermekirodalom klasszikusa, dalszerző. |
| Pozsonyi utca | A történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után elnevezve, követve az utca korábbi elnevezését. |
| Rákóczi utca | **II. Rákóczi Ferenc** (Borsi, 1676. március 27. – Rodostó, 1735. április 8.) a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem. |
| báró Rudnyánszky József tér | báró Dezséri **Rudnyánszky József** hétszemélyes királyi táblabíró. Az elnéptelenedett komlósi birtok báró Rudnyánszky József tulajdona lett. A báró szentandrási jobbágyait szorgalmuk és példás magaviseletük miatt szerette, ezért a vallási villongások miatt beleegyezett lakhelyük elhagyására, és a telepítésre vonatkozó szerződést velük 1746. január 8-án meg is kötötte. Mintegy 80 szlovák család érkezett a komlósi pusztára. |
| Semmelweis utca | **Semmelweis Ignác Fülöp** (Buda, Tabán, 1818. július 1. – Bécs-Döbling, 1865. augusztus 13.) magyar orvos, az „anyák megmentője”. |
| Somogyi utca | **Somogyi Béla** (Halastó, 1868. május 16. – Újpest, 1920. február 17.) magyar tanító, újságíró, a Népszava szerkesztője. Közoktatásügyi államtitkár volt a polgári-szociáldemokrata koalíciós Károlyi Mihály-kormányban. |
| Szabadság tér | A téren II. világháborús és 1956-os emlékművek találhatók, a szabadságukért harcoló hősök emlékére. |
| Szántó utca | Fantázianév, a település mezőgazdasági jellegére utalva, az utca végén szántóföld található. |
| Széchenyi utca | Sárvár-felsővidéki gróf **Széchenyi István** (Bécs, 1791. szeptember 21. – Bécs, Döbling, 1860. április 8.) politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere – akit Kossuth Lajos a „legnagyobb magyarnak” nevezett. |
| Széles utca | Az utca szélességére utalva. |
| Szent István tér | **Szent István** **I. (Szent) István király** – születési nevén **Vajk** (Esztergom, 970–980 körül – 1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Az általa meghirdetett új politikai irányvonalnak ellenszegülő törzseket fegyverrel vagy békés úton behódoltatta, a lázadásokat leverte. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az *apostoli király* címet. |
| Szép utca | Fantázianév, az utca városképére utalva, ápolt, szép fái után elnevezve. |
| Szexty György utca | **Szexty György** lelkész, vezetésével 1795-ben megépítették Tótkomlóson az evangélikus templomot. |
| Szondy utca | **Szondi György** (? – Drégely vára, 1552. július 9.) katona, Drégely várának hős kapitánya volt. Bátor magatartása még az ellenségben is elismerést váltott ki, ezért díszes pompával temettette őt el Hádim Ali budai pasa. |
| Szokolay Sándor utca | **Szokolay Sándor** (Tótkomlós 1922. – Tótkomlós 1999.) Pedagógus, festő-fafaragó. A tokaji alkotótábornak tíz évig volt állandó résztvevője. Országosan ismert festő lett. Festészetét három művészeti irányzat jellemzi, éspedig az expresszionizmus, a szürrealizmus és a kubizmus. Figyelemreméltó gyűjtői munkája is. Jelentős fafaragói munkássága is, melyet 1987-ben Népi Iparművész címmel ismertek el. |
| Szőlők | Fantázianév, a terület zártkerti rész, ahol korábban szőlőtermesztés folyt. |
| Szűk utca | Az utca keskenységére utalva. |
| Takaros tanyák | A településen belüli elhelyezkedésre utalva, településrész neve. |
| Táncsics Mihály utca | **Táncsics Mihály** (született *Mihajlo Stančić*, Ácsteszér, 1799. április 21. – Budapest, 1884. június 28.) magyar író, publicista, az első szocialista politikusok egyike. |
| Tanya |  |
| Tass utca | **Tas** a honfoglaló hét vezér egyike |
| Tavasz sor | Korábban Tanya sor. Fantázianév, elnevezését a lakók kérésére megváltoztatták, de azzal hangzásban megegyező nevet szerettek volna. Tavasszal felélénkül az élet, virágba borulnak a növények, kizöldellnek az erdők és a mezők. |
| Temesvári utca | A történelmi Magyarország egyik jelentős magyar városa után elnevezve, követve az utca korábbi elnevezését. |
| Toldi utca | **Toldi Miklós** (1320 körül – 1390. november 22.) bihari birtokos nemes, alakját, mint legendásan erős vitéz emberét őrizte meg a néphagyomány. |
| Tomka Judit utca | Tomka Judit (1887, szeptember 11 Tótkomlós – 1968. augusztus 12. Tótkomlós) népművész, színjátszókör vezető. 1923-tól rendszeresen közreműködik a szlovák műkedvelő színjátszók előadásaiban. Rendezőként 149 színpadi mű előadását tette lehetővé, sok darabban ő maga is szerepelt. Fiatal korában verseket írt, később színdarabírással próbálkozott. A legismertebb közülük Arany páva (Zlata páva). Népművészeti tevékenysége is jelentős: fal és bútorfestéseinél elsőbbséget kaptak a komlósi népi motívumok, amelyeket művészi fokon gazdagított. |
| Tompa Mihály utca | **Tompa Mihály** (Rimaszombat, 1817. szeptember 28. – Hanva, 1868. július 30.) magyar költő, a népi-nemzeti irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője, református lelkész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1858). |
| Tótkomlósi tanyák |  |
| Újtemető sor | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, a közterület mellett található az evangélikus újtemető. |
| Vak utca | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, zsákutca. |
| Vas Gereben utca | **Vas Gereben** (született *Radákovits József*, Fürged, 1823. április 7. – Bécs, 1868. január 26.) ügyvéd és hírlapíró, a szabadságharc utáni években Jókai után a legnépszerűbb elbeszélők egyike. |
| Vásár tér | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, régen a település vásárainak helyszíne. |
| Vasvári Pál utca | **Vasvári Pál** (*eredeti nevén Fejér Pál*; Bűd, 1826. július 14. – Havasnagyfalu, 1849. július 5.) történész, filozófus, forradalmár, a „márciusi ifjak” egyik vezéralakja. |
| Wallaszky Pál tér | **Wallaszky Pál** (Bagyan, 1742. január 29. - Jolsva, 1824. szeptember 29.) irodalomtörténész, evangélikus lelkipásztor. |
| Zamenhof utca | **Lazar Markovics Zamenhof** (Białystok, 1859. december 15. – Varsó, 1917. április 14.), szemészorvos, filológus, az eszperantó nyelv nyelvtervezetének megalkotója. |
| Zöldmező sor | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, szélső közterület, mellette mező található. |
| Zrínyi Miklós utca | **Zrínyi IV. Miklós** gróf (1508 körül – 1566. szeptember 8.), a szigetvári hős, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós (Zrínyi VII. Miklós) dédapja.  **Zrínyi Miklós, gróf**  (Ozaly, 1620. május 1. – Zrínyifalva, 1664. november 18.) horvát bán, Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, költő, hadvezér és politikus. |
| Zsák utca | A településen belüli elhelyezkedésére utalva, zsákutca. |