TARTU ÜLIKOOL
Filosoofiateaduskond
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Tiina Tärk

KIILI VALLA ASUSTUSNIMED
Magistritöö

Juhendajad: dr. phil. Marja Kallasmaa
ja dotsent Peeter Päll

TARTU 2010
SISUKORD

1. SISSEJUHATUS .............................................................................................................4
   1.1. Eesmärk.................................................................................................4
   1.2. Ainestik ja struktuur ...........................................................................5
   1.3. Ülevaade Kiili vallast ...........................................................................7
       1.3.1. Ajaloost ...................................................................................... 8
       1.3.2. Loodusest ............................................................................... 11
       1.3.3. Murdekeelest .......................................................................... 12

2. ASUSTUSNIMEDE KUJUNEMIST JA LIIGITAMIST PUUDUTAVAT
   TEOORIAT .............................................................................................................15
   2.1. Asustusnimed ....................................................................................... 15
       2.1.1. Talunimed .................................................................................. 15
       2.1.1.1. Taludest ............................................................................. 15
       2.1.1.2. Talunimede teke ning nende seos lisanimede ja perekonnanimede
gena ... 18
       2.1.2. Asulanimed .............................................................................. 25
       2.1.2.1. Küladest ja külanimedest ...................................................... 25
       2.1.2.2. Mõisatest ja mõisanimedest ................................................... 27
       2.1.3. Rööpnimed .............................................................................. 29
       2.1.3.1. Talude rööpnimed .............................................................. 29
       2.1.3.2. Külade ja mõisate rööpnimed ............................................... 31
   2.2. Asustusnimede liigitamine ....................................................................... 31
       2.2.1. Kohanimede liigitamisest üldiselt .............................................. 31
       2.2.1.1. Nimede liigitamine objektist lähtudes .................................. 32
       2.2.1.2. Nimede liigitamine nimest endast lähtudes ......................... 33
       2.2.1.3. Diakroonilisest kohanimeuurimisest .................................... 34
       2.2.1.4. Sünkroonilisest kohanimeuurimisest .................................... 37
       2.2.1.5. Semantilis-süntaktilisest kohanimeuurimisest ................... 38
       2.2.2. Asustusnimede liigamine struktuuri järgi ................................... 39
       2.2.2.1. Lihtnime jaotumine .............................................................. 41
       2.2.2.2. Liitnime jaotumine .............................................................. 43
       2.2.3. Kohanimedes esinevaid eriarenguid ........................................... 44
       2.2.3.1. Ebareeglipärased lühemised .............................................. 45
       2.2.3.2. Sarjasirдумine ................................................................. 45
       2.2.3.3. Rahvaetüümoologia ja mugandumised ................................ 45

3. KIILI VALLA ASUSTUSNIMEDE ANALÜÜS ..................................................................46
   3.1. Kiili asustusnimede loend ................................................................. 46
3.2. *Kiili asustusnimede vanus ja päritolu* ................................................................. 107
3.2.1. Talunimed ................................................................................................................ 107
  3.2.1.1. 1661.–1726. aasta kirjapanekutes esinenud nimed ............................................ 108
  3.2.1.2. 1782.–1834. aasta revisjonides lisandunud nimed ............................................. 109
  3.2.1.3. 1835.–1875. aasta kirjapanekutes lisandunud nimed ........................................... 111
  3.2.1.4. Revisjonikirjades puuduvad talunimed ............................................................. 112
  3.2.1.5. Ülevaade Kiili talunimedest jagunemisest vanuse ja päritolu järgi ............... 114
3.2.2. Asulanimed ............................................................................................................ 117
3.3. *Kiili asustusnimede rõöpnimed* .............................................................................. 119
3.3.1. Kiili talude rõöpnimed ............................................................................................ 119
  3.3.1.1. Rõöpnimeks vana nimi või uuem hüüdnimi ....................................................... 121
  3.3.1.2. Rõöpnimeks perekonnanimi ............................................................................. 121
3.3.2. Kiili asulate rõöpnimed .......................................................................................... 122
3.4. *Kiili asustusnime struktuur* ................................................................................... 122
3.4.1. Lihtnimed ................................................................................................................ 123
  3.4.1.1. Abstraheerunud asustusnimed ......................................................................... 125
  3.4.1.2. Lokatiivse ja kollektiivse sufitkiga asustusnimed ............................................. 125
  3.4.1.3. Terminnimed ..................................................................................................... 125
3.4.2. Liitnimed ................................................................................................................ 126
  3.4.2.1. Kolme- ja neljaosalised liitnimed .................................................................... 127
  3.4.2.2. Kaheosaliste liitnimede komponendid ............................................................ 128
3.4.3. Eriarengud ............................................................................................................. 133
  3.4.3.1. Ebareeglipärased lühenemised ....................................................................... 133
  3.4.3.2. Sarjasiirdumine .............................................................................................. 138
  3.4.3.3. Rahvaetüümoogia ja mugandumised ............................................................... 139
3.4.4. Kiili asustusnime murdejooni ............................................................................... 140
4. **KOKKUVÕTE** ................................................................................................................. 143

**ALLIKAD** ......................................................................................................................... 151

**SETTLEMENT NAMES OF KIILI MUNICIPALITY. Summary** .................................... 160

**LISA 1.** Kiili valla kaart .................................................................................................... 162

**LISA 2.** Jüri kihelkonna kaart ............................................................................................ 163

**LISA 3.** Lehekülg Kurna mõisa 1816. aasta revisjonist .................................................... 164

**LISA 4.** Lehekülg Sausti mõisa 1835. aasta perekonnanimede panemise raamatust ................. 165
1. SISSEJUHATUS

Sissejuhatuses tutvustatakse uurimistöö ainestikku ja eesmärki, kirjeldatakse töö struktuuri ning antakse ülevaade vaatluse all oleva ala ajaloost, looduslikest oludest ja keelest.

1.1. Eesmärk


Peale eesti toponüümika diakroonilise uurimise jätkamise on magistritöö üheks praktiliseks eesmärgiks moodustada kohanimistu, kuhu edaspidi lisatakse ka ülejäänud kogutud Kiili toponüümid. Selliselt sündinud nimepanka soovib kasutama hakata Kiili valla nimekomisjon uutele kohtadele nimesid otsides.


\textsuperscript{3} Eha Leeki isa Jaan Saalverk oli Matthias Johann Eiseni ja Jakob Hurda kaastööline.
on tulnud talude jagunemise teel Ugala ja Loo talud ning Nurgamäe ja Võikopli saunad.
(Kirja pandud 25.12.1974.)

kolmandaks nimede struktuuri. Kokkuvõttes esitatakse tähtsamad üldistused ja järeldused.

Töö lõppu on lisatud Kiili valla ja Jüri kihelkonna kaardid ning näidisleheküljed 1816. aasta revisjonist ja 1835. aasta perekonnanimede panemise raamatust.

1.3. Ülevaade Kiili vallast


---


⁵ Mäe küla, mis on olnud jaotatud ka Mäe I ja Mäe II küladeks, tekkis Sausti mõisasüdamene ja selle ümbruse maade jagamisel asunikele (Ameerikas 2006: 3).


1.3.1. Ajaloost

valitsuse määrusega 22. juulil 1993. aastal. (Kiili valla arengukava 2007: 4; Kiili valla koduleht)


1) Kurkeuereæ (Kurevere), 2 adramaad;
2) Lateis (Lähtse), 4 adramaad;
3) Moises (Mõisaküla), 16 adramaad;
4) Napaleæ (Nabala), 14 adramaad;
5) Pakikanalæ (Paekna), 5 adramaad;
6) Pattas (Padiküla), 6 adramaad;
7) Queronoiææ (Kurna), 10 adramaad;
8) Rathoæ (Sookaera), 6 adramaad;
9) Sauthælæ (Sausti), 5 adramaad;
10) Seculisæ (Sõgula), 7 adramaad;
11) Someresæ (Sõmeru), 5 adramaad;
12) Waiolææ (Vaela), 5 adramaad.


7 Adramaad oli eeskätt maksustusühik, talu feodaalse koormuse suurus oli proporsionaalne talu adramaade arvuga. Adramaad oli kasutusel juba vallutuseis sel perioodil, kusjuures adramaad suurus on piirkonniti olnud erinev (nt. Harjumaal 12 tündri, Läänemaal aga keskmiselt 10 tündri seemne külvimaa), seetõttu ei saa seda ühikut siduda mingi kindla pinnasuurusega. (Ligi 1961: 35–42)

Kiili valla piirkonnas on asunud kolm mõisat: Kurna mõis, Sausti (ka Suure-Sausti) mõis ja Nabala mõis (vt. ka lisa 2).


Vanemate kirjapanekute põhjal kuulusid nende mõisat e alla järgmised külad:

- Kurna mõis: Möisaküla, Saire, Vaela;
- Nabala mõis: Kurevere, Nabala, Paekna, Sookaera, Sõmeru;
- Sausti mõis: Lähtse, Veneküla.


1.3.2. Loodusest

Kiili vald paikneb Eesti põhjaosas Loode-Eesti ehk Harju lavamaal. Suurema osa valla alast moodustab põllumajandusmaa, metsast esineb enamjaolt leht- ja segametsa, veidike ka okasmetsa.

1.3.3. Murdekeelest


Keskmurdes on aga mõningaid laiema levikuga keelendaid, mis ei ole jõudnud kirjakeelele ega ole ka üldsüdaaestilised.


3. Nagu ka lõunaeesti ja läänemurdes, on üldised assimilatsioonid lj > l’ ning sj > šš, nt. nällane ‘näljane’ ja ašsad ‘asjad’.

12

5. Ainsuse osastavas kasutatakse pikemates sõnades kaasrõhulise silbi järel ning pika sisilikbaga sõnades d-tunnust: `aändjad `andjat, paremad `paremat.

6. Alaleütleva käände lõpp on kaasrõhulise silbi järel -lle: paremalle `paremale, suuremalle `suuremale.

7. Karitiivadjehtivide ehk eitust ja ilmaolekut märkivate omadussõnade obliikvakäändeis on säilinud -ma, nt. vallatumad `vallatud, inetuma `inetu (gen.)`. (Niit ja Hennoste 2002: 142–143)

Must ja Univere (2002: 374) kirjutavad keskmurde kohta järgmist:

Kuna keskmurre on kirjakeele suhtes struktuuriliselt niivõrd lähedane, on ta olnud ka kõige vastu võtlikum kirjakeele ühtlase jaoks, mille kõrgemad tasandid on saadud, kui sellest algusaastast on murdena saanud löögi taandada. Viimaste aastakümnete ümberkorraldused ja suuremad muutused olid kõik keskmurre edastanud ja asendanud on seni kasutatud alad. Viimaste aastakümnete ümberkorraldused ja suuremad muutused olid kõik keskmurre edastanud ja asendanud on seni kasutatud alad.


2. ASUSTUSNIMEDE KUJUNEMIST JA LIIGITAMIST
PUUDUTAVAT TEOORIAT

Peatükk annab ülevaate eesti asustusnimede kujunemist ja liigitamist puudutavast teooriast. Esimene alapeatükk puudutab asustusnimede teket ja arengut, käsitletakse asustusnimede seost lisanimedega ning perekonnanimedega, samuti tutvustatakse rööpnimede olemust. Teine alapeatükk esitab ülevaate erinevatest kohanimede liigitamise võimalustest ja kohanimeuurimise suundadest ning eripäradest.

2.1. Asustusnimed


2.1.1. Talunimed


2.1.1.1. Taludest

Eesti talupoja põhiseks majandusüksuseks juba pikka aega enne sakslaste vallutust oli talu, üheperemajapidamine (Troska 1995: 6). Käesolevas töös loetakse taludeks kõiki talundeid, mis olid perekonna eluasemeks ning mille juurde tavaliselt kuulus ka
põllumaad, st mõiste *talu* alla koondatavate mõisted *talu, talund, saun/saunakoht, popsikoht, vabadiikukoht* jne. Järgnevalt käsitletakse lähemalt kaht talutüüpi: hajatalu ja külatalu.

**Hajatalud**


Vanemates kirjapanekutes ei eristatud hajatalusid mudest taludest. 17. sajandi lõpust on olemas juba ka kaardimaterjali, mis võimaldab hajatalusid nende eraldiseisva asukoha tõttu kergemini kindlaks teha. Harilikult on hajatalude peremeestel sama lisanimi, millega on nende talusid kaardil tähistatud ja mille all paljudes neist tuntakse hilisemal ajal koostatud hajatalude ja mõisakaartide põhjal. Näiteks võiks tuua Ihofferi ja Arro Jöry talu Kurna mõisas. Paljude nende hajatalude nimed on juba üsna varakult välja kujunenud, st need on talunimed, mis on püsivalt seotud kindla kohaga maastikus, kindla taluõuega. (Troska 1995: 15)

18. sajandi maarevisjonide, sh üldiselt usaldusväärseima 1725.–1726. aasta revisjoni (Adramaarevisjon) materjalides on leitud andmeid talude eelmiste peremeeste nimede kohta, seetõttu pole kindlaidide pidepunete perede järgnevuse jälgimiseks, sest sageli on nimed koos peredeega ühest talust, samuti külast või mõisast teise rännand. Paljudes mõisates on aga küladesse kuuluvate perede kõrval ära märgitud hajapered (*Strey Gesinder*), mis teeb nende leidmise ja võrdlemise lihtsamaks. Nendes mõisates, kus oli väärt taluperesid või kus need enamasti hajali asusid (eriti Harju- ja Läänemaal), pole hajaperesid eraldi nimetatud, vaid on need arvatavasti külade juures kirja pandud. (Troska 1995: 17)


**Külatalud**


Eesti külade struktuur kujunes välja feodalismiajastul. Ühe küla moodustas perede resp. talude kogum, mis oli omavahel seotud ühtse maakasutusega: ühtsed külapõllud ja -heinamaad olid jagatud talude vahel kasutamiseks segamini asetsevate tükkindena, karjamaad olid kogu küla ühiskasutuses (lapimaasüsteem). Kõigi perede elu- ja majapidamishoonetega ühed paiknesid külanal koos ning igaühel valuves olevad põllumaad olid enamasti õuest lahus ning asetsesid suuremate või väiksemate lappide ja ribadena teiste talude põldudega läbisegi. Algsest ühiskasutuses olid heinamaad jagati 16. ja 17. sajandi paiku perede vahel samuti segamini paiknevate ribade ja lappidenas, karjamaa,
mets ja veed jäid 19. sajandi keskpaigani kõigi külas elavate perede, sealhulgas ka kehviku perede ühiskasutusse. (Kallasmaa 1992: 71; Troska 1987: 13)


2.1.1.2. Talunimede teke ning nende seos lisanimede ja perekonnanimedeega

Talunimede funktsioon on sama, mis ülejäänud pärisnimedel – eristada referenti teistest sama tüüpi referentidest. Enamjaolt on talunimede puhul eristavaks faktoriks olnud omanikule viitamine, mis on ka loomulik, kuna igal talul oli erinev omanik. Teine suurem kriteerium talude eristamisel on olnud nende asukoht. (Lehikoinen 2005: 8–9)


Lisanime ede kujunemine talunimedeks

Lisanimede kujunemine talunimedeks


Et talule andis nime tema peremees, mitte vastupidi, näitavad rohketseljuhtumid, kus talusse asub elama uus peremees, kes hakkab vakuraamatus esinema endise peremehe lisanimest erineva lisanimega. See oli ka loomulik, kuna talu maad asetsesid tol ajal üksikute ribadena külaväljadel ning teiste talude maalappide vahel laiali ega moodustanud omaette maa-alalist üksust, nagu on seda talu praegusaegses mõistes. Siiski leids üksik- ehk hajatalusid, mille põllud asusid väljaspool külapõlde ja olid ühe territooda talu ümber koondunud – nende talude peremeeste lisanimed langevad ühte talu nimega. (Palli 1959: 605)


Talu nimi võis muutuda ka siis, kui talu vahetas omanikku, samuti on aegade jooksul palju talusid hävinud. Vanade nime muutumine ja kadumine jätkub. Sellele aitavad kaasa suured muudatused ühiskonnas, vanade elutähelepanu, eriti aga asustuse koondumine. (Simm 1971: 688)


Gea Troska kirjutab (1995: 91), et vakuraamatutes ja hingeloendites kirja pandud peremeeste nemed olid seotud eeskätt maadega, külaväljadest eraldatud ribade ja lappide kompleksiga, mida nad kasutasid, ning taluõu (eriti kompaktsemalt koondunud külades)
sageli sellesse kompleksi ei kuulunud. Pere võis koos oma nimega ühest kohast teise liikuda ja seetõttu asuvadks paljud 17. sajandi lõpust pidevalt sama nime all eksisteerinud perede järgi nime saanud talud 19. sajandil hoopis teises kohas, võrreldes selle pere esialgse elupaigaga. 


Talunimede kujunemine perekonnanimedeks ja vastupidi

eeldusi saada kõige vanematel, põlistalude nimedel, uusasukad valisid aga enamasti talunimest erineva perekonnanime (Kallasmaa 1988: 485).

Eesti maapiirkondades toimus perekonnanime dem pane suhteliselt hiljaaegu ja seda kahes järgus: esiteks 1826. aastal Lõuna-Eestis ning seejärel aastail 1834–1835 Põhja-


Nii Edgar V. Saks kui ka Andrus Saareste on tolleajse talunime ning perekonna-
mime võrdsustanud (Saareste 1935: 140; Saks 1978: 159). Selle arvamuse aluseks on tõik, et talukoht pärandus põlvest põlve ning püsis seega pidevat sama suguselt käes. Heldur Palli väidab aga, et talule andis nime peremees ja seega oli tegemist ikkagi pere-
ehk lisanimega, mitte talunimega (1959: 605).

Veel 19. sajandi esimese ja teise kümnendi kirjapanekuis on sageli märgitud lisaks talunimele resp. lisanimele ka peremehe eesnimi, hilisemates revisjonides on aga enamasti esitatud ainult talunimi (Pall 1977: 167). Ka Kiili valla talude puhul
kasutatakse 1816. aasta revisjonis (mõnel pool veel ka 1834. aasta revisjonis) talude märkimiseks lisamine koos peremehe eesnimega, hilisemates revisjonides on aga enamasti talunimi kirjas peremehe nimest eraldi, nt. Sömeru küla talu Kaasiku: 1816 Kasiko Mart, 1834 Kasik; Paekna küla talu Kalamäe: 1816 Kallamäe Tomas, 1834 Kallamae; Mõisaküla talu Mihkle: 1834 Michkle Jaan, 1835 Michkle.


2.1.2. Asulanimed


2.1.2.1. Küladest ja külanimedest

Peamisteks asustusüksusteks olid juba esialdajuoksul kujunenud külad. Varaseimad ülestähendused külanimedele kohta on Taani hindamisraamatus (1241) ning need on ühtlasi ka vanimad asustusega seotud nimedest. Nende põhjal on kujunenud küla- ja mõisanimesid Valdek Palli (1977) eeskujul asulanimedena koos, kuna need on tihealt seotud – tihtipeal sai mõis nime põlisküllalt, mille asemel mõis rajati, ning mõisanimed on omakorda sageli saanud hilisemate asunduste nimede aluseks.

Mõiste küla hõlmab mitut komponenti: küla kogukonda kui sotsiaalset organisatsiooni, sellele kuuluvat territooriumi ning territooriumil paiknevaid asulat. Ajalooliselt on külad ja mõisad olnud väga tihealt seotud, moodustades ühtse maa-asulate võrgustiku. (Troska 1987: 13)


2.1.2.2. Mõisatest ja mõismanedest


Uustalu jagab mõisanimed neljaks (1968: 734–745):

1) mõisad, millel on nii eesti kui ka saksa keel pool omandusnimed, mis mõlemad lähtuvad samast saksakeelset perekonnanimist: saksa perekonnanimi > saksa mõisanimi > eesti mõisanimi > eesti asustus- või kohanimi;

2) mõisad, mille omaniku perekonnanimi aluseks oli enamasti mõne küla nimi siinselt lääniks saadud maa-alalt: eesti külanimi > saksa perekonnanimi > saksa mõisanimi > eesti mõisanimi > eesti asustusnimi;

3) eestikeelsete mõisanimed, mis on lähtunud saksa mõisnike perekonna- nimeidest, kusjuures samade mõisate saksakeelsete nimed ei ole possessiivsed, nii et eesti- ja saksakeelne nimi erinevad teineteisest: saksa perekonnanimi > eesti mõisanimi > eesti asustusnimi;
4) mõisad, mille nimi oli nii eesti kui ka saksa keeles tekkinud eesnime alusel: saksa eesnimi > saksa mõisanimi > eesti mõisanimi > eesti asustusnimi.

2.1.3. Rööpnimed
Rööpnimedeks ehk paralleelnimedeks loetakse neid kohanimesid, mida kasutatakse paralleelselt ühe ja sama objekti tähistamiseks, kusjuures tihtipeale kasutatakse erinevaid nimevariante erinevates kontekstides.

2.1.3.1. Talude rööpnimed


Gea Troska liigitab rahva hulgakasutatud rööpnimed üldjoontes kahte rühma. Vanade talude puhul on rööpnimeks väga sageli vanad kruntmiseelised nimed (juhul kui talule on pandud uus nimi), samuti mitmesugused uuemad hüüd-jm nimed. Teise suure rööpnimedehulgakasutatud perekonnanimed – nendega tähistati mitmel pool juba

29


2.1.3.2. Külade ja mõisate rööpnimed


Mõisanimede rööpnimedeks on võinud olla näiteks mõisniku saksakeelsest perekonna nimest pärinev nimi ja lääniks saadud maa-alal oleva küla nimest lähtuva mõisanimi.

2.2. Asustusnimede liigitamine

See alapeatükk tutvustab kohanimedele liigitamist üldiselt, peatub seejärel täpsemalt asustusnimede liigitamisel ning käsitleb kohanimede esinevaid eriarenguid.

2.2.1. Kohanimede liigitamisest üldiselt

Kohanimesid saab liigitada mitmel alusel, sõltuvalt uurimise eesmärgist. Kõige laiemalt saab nimeligituretuse jagada kaheks suureks rühmaks: 1) need, mis lähtuvad nimest endast kui keelelisest väljendi; 2) need, mis lähtuvad denotaadist ehk nimeobjektist, milleks kohanime puhul on füüsiline ese, mida tähistatakse. Nende kahe liigitusvõimaluse vahele jääv võimalus liigitada nimesid kohas suuruse järgi, kusjuures oluline pole niivõrd objekti enda suurus, vaid pigem nime kasutajaskond, nime tuntus jms. Eristatakse ka mikrotoonüüme ehk pisikohanimesid, mille kasutajaskond on piiratud näiteks ühe pere inimestega, ja makrotoonüüme ehk suurkohanimesid, mida tarvitab laiem kasutajaskond (Pajusalu jt 2002: 227–229)

2.2.1.1. Nimede liigitamine objektist lähtudes

Põhjamaades ja Kesk-Euroopas jaotatakse kohanimevara nime objekti järgi taivalselt kaheks: kultuurnimedeks, mis jagunevad omakorda asustusnimedeks, viljelusnimedeks ja artefaktide nimedeks, ning loodusnimedeks. Kallasmaa aga ütleb, et see jaotus on tinglik ning et eesti keele olemasolevad kohanimed jagunevad struktuuri järgi kahaks: 1) asustusnimed (linna-, küla- ja talunimed); 2) loodus- ja viljelusnimed ning artefaktinimed. Seda näitab tema sõnul see, et asustusnimed on elliptilised ega sisalda determinanti, ülejäänud nimemüüd nõuavad aga determinanti. Nii saabki eesti keele kohanimed jagada kaheks: 1) determinandiga nimed; 2) ilma determinandita kasutatavad nimed. (Kallasmaa 2005a: 136–137)

Peeter Päll kirjutab, et nimeobjektist lähtudes liigitatakse kohanimed järgmiselt: 1) asustusnimed ehk oikonüümid; 2) vetenimed ehk hüdronüümid; 3) mäenimed ehk oronüümid; 4) haldusüksuste nemed ehk horonüümid ning 5) teenimed ehk dromonüümid (Pajusalu jt 2002: 228). Päll lähtub Jaak Simmi liigitusest, mille järgi jaotatakse kohanimed 1) maastikuesemete nemedeks: oronüümid ehk mäenimed ja hüdronüümid ehk vetenimed, ning 2) inimkätega loodud objektide nemedeks: oikonüümid ehk asulanimed (komonüümid ehk külanimed ja polisonüümid ehk linnanimed), urbonüümid ehk linasiseste objektide (nt. tänavate, väljakute, tornide jne. nemed), dromonüümid ehk teenimed ja horonüümid ehk administratiiv-territoriaalsete üksuste nemed (Simm 1976b: 137).
2.2.1.2. Nimede liigitamine nimest endast lähtudes

Kui lähtuda nimest endast, on võimalik nimesid liigitada mitut moodi. Esimeseks võimaluseks on liigitada nimesid keelsuse järgi, st selle järgi, mis kelle nimesüsteemi kuuluvaks nimi loetakse (eestikeelsed nimed, ingliskeelsed nimed jne.). Teiseks saab nimesid liigitada struktuuri järgi (liht- ja liitnimed, elliptilised nimed jne.). Kolmandaks võib liigitusaluseks olla nimepaneku aste (primaarnimed, sekundaarnimed jne.). Neljas võimalus on liigitada nime päritolu järgi (eesti algupära nimed, laennimed) ja viies nime vanuse järgi (põlisnimed, uusnimed). Kuuendaks saab liigitada nime staattuse ja kasutuse järgi (ametlikud ja mitteametlikud nimed, rahvapärased ja kirjaekseid nimed, sagedad ja harva kasutatavad nimed jne.). (Pajusalu jt 2002: 228)


Traditsiooniline nimeuurimine ongi lähtunud nimest endast ning seisneb nimede päritolu ja kujunemisloo selgitamises, mille käigus otsitakse seoseid keele muude elementidega: apellatiivide ja teiste nimega. Selleks jälgitakse nime esinemiskujuid läbi aja, alustades animaatset kirjapanekutest. Kindlasti võetakse arvesse nime kasutust rahvasuuus, keele arengu üldisi seaduspärastusi ja kohanimedele eriarenguid, samuti
naaberteaduste (nt. asustusajalugu, arheoloogia) andmeid. Diakrooniliselt võib uurida ka
kohanimedete tekkimist, muutumist ja kadu, kusjuures uurimustest on nähtunud, et üldine
tenghts on nimede vähememise suunas. Nimede säilimiseks on olulisim kasutajaskonna
püsivus ja asustuse katkematus. (Pajusalu jt 2002: 233)

2.2.1.3. Diakroonilisest kohanimeuurimisest

Diakrooniline uurimissuund on nimeuurimises vanim ehk klassikaline. Põhirõhk on
nimeedet etüümsiseerimisel, abiks võetakse kogu kättesaadav keeleväline informat-
sioon: asustusajalugu, arheoloogia, ajalooline geograafia (maastiku muutumine) ja geo-
loogia, lisaks veel sõnavaraajalugu. Pikaajalise traditsiooniga diakroonilise suuna üheks
põhiprobleemiks on aga piisava allikakriitilisuse tagamine. (Saar 2008: 19–20)

Kohanimede tekkimise, arenemise ja päritolu selgitamine on oluline ennekõike
keele arenemise jäljimisel (Simm 1976a: 105). Kohanimete etüümsiseerimine tähendab
nime ennisvormiga tegelemist. Nimelt lähtutakse diakroonilisel kohanimeuurimisel
sellest, et kohanimed on tuletatud üldnimedest, kui keele arenedes ja muutudes on
kohanimedel apellatiivne tähendus sageli ununenud ja kohanimedel apellatiivne aines
mõnikord isegi keelest kadunud (Pall 1961: 217). Eesti kohanimed on üheks iseloomu-
likumaks tunnuseks on suur lüheneamine ja ebareeglipäraste arengute rohkus, seega on
nende etüümsiseerimine väga keeruline – lähtekohaks on häälkülse järjend, millel
puudub vaste toponüümikavälistel tuest ja seega pole etüümsiseerimisel võimalik
kasutada semantilist kriteeriumi (Pall 1976: 96). Nii on nimed, mida sageli peetakse
tähendusetuteks (Põlva, Rapla jms), täpsemalt väljendudes hoopiski etüümsel
läbipaistmatud (Pajusalu jt 2002: 234). Etüümsel läbipaistmatute nimeedet päritolu
teadusaamiseks peab lingvist abi otsima arheoloogialt ja teistelt teadusaladelt (Pall
1976: 96). Etüümuuringute teel leidimata seose, mis on nimetaja
jaoks koha ja nime vahel olnud (Kallemaa 2000b: 113). Ära tuleks märkida ka, et
nimed võivad küll muutuda etüümsel läbipaistmatuks, kuid siiski edukalt

Kohanimed võivad olla pärisnime tasandil teise astme tuletised, mille lähtekohaks
on olnud antroponüümid. Paljudel kohanimedel, ka apellatiivdest moodustatutel, on aga
tuletusalustega side kadunud, mistõttu on praegusajal keeruline neid üldnimedega siduda. Kohanimede eripäraks on nende konservatiivsus, mis väljendub selles, et need on võinud säilitada tüvesid, mis apellatiividena on vastava piirkonna keelest kadunud, seejuures võivad nimed olla kujunenud igati vastavalt häälikuseadustele. Samuti võivad kohanimedes olla säilinud mõned grammatilised elemendid, mis keelest on üldiselt kadunud, näiteks genetiivi tunnuse -n säilimine – Kiilis näiteks asustusnimi Kurna *Koiranoja 'koeranoja'. (Pall 1977: 21)


Marja Kallasmaa on leidnud, et talunimede puhul on eesnimeline päritolu palju tõenäoliseim kui apellatiivne. Ta tutvustab Paul Ariste seisukohta, mille järgi tuleks eesti kohanimede etümologiseerimisel otsida vastet kõigepealt eesti murretest, kui sealt vastet ei leita, peaks seda otsima sugulaskeeltest (suunaga lähematelt kaugele) ja viimaseks otsingukohaks peaks olema indoeuroopa keelest. Kallasmaa pakub aga mitme eesti kohanime, eriti vanade adratalude nimed lähtekohaks (alam)saksa isikunimesid, mida tänapäeval siinmail enam ei kasutata ning mida tihtipeale pole ka sõnassetse vaima-tesse kirjanekutesse märgitud (Kallasmaa 2005b: 26–29). Kallasmaa sõnul on isikunimi väga sageli kohanime aluseks, kuna nimepanekuprintsiibiks on tihtipeale omandus-

Ka Pall ütleb (1965: 106), et tihtipeale on kohanimed aja jooksul muutunud niivõrd palju, et tänapäeval esineva kuju järgi ei saa (ilm a ajaloolisi dokumente appi võtmata) otsustada, millistest sõnadest on nimi kujunenud. Kohanimedest etüümoogiseerimise teeb keerukaks seegi, et näiselt üsna kergesti sellist õigendab nimele inimese eeskätt lähtekohaks on hoosid midagi muud, kui nime praegusest tähendusest kujundus võiks esmapilgul järelkoda. Tihtilugu on võõrapärased nined rahvaetüümoogia abil suupärasemaks muudetud ja

---

8 Samas lisab Marja Kallasmaa (2005b: 30), et isegi kui hajatalu ei kajastu vanades dokumentides, ei tähendada see, et tegu on ilmtingimata hilise talu(nime)ga, kuna dokumentides esineb lünk, talude märkimine ei käinud igal pool ühtsest, kõiki talusid ei tulnudki alati märkida jne.
viidud vōoras nimi ühendusse mõne omakeelse sõnaga. Enim näiteid selle kohta on leida mõisate nimedes, mis on lähtunud saksa perekonnanimedest. Nāteks Sausti mōisa rööpnimi Kaarepere, mille lähenimeeks on mōisniku perekonnanimi Scharenberg.


**2.2.1.4. Sünkroonilisest kohanimeuurimisest**


2.2.1.5. Semantilis-süntaktilisest kohanimeuurimisest


2.2.2. Asustusnime osad liigetamine struktuuri järgi


Lisaks tuleks selgitada aluskääände mõistet. Mõiste võttis kasutusele Valdek Pall (1968: 155). Aluskääne näitab nime algvormi kuju (nimi oma algvormis on mõne tegeliku või mõeldava mittenime vormi kujuline, nt. apellatiiv kask, g kase, aga talunime algvorm on genitiivikujuline Kase, seega nime aluskääne on genitiiv). Eesti kohanimede algvormiks on tihti nime apellatiivi või adjektiivi genitiiv.


Genitiivi leidub asustusnimede aluskäänendena juba varaseimates üleskirjutustes alates 13. sajandist (Taani hindamisraamat). Samas on seal kirjas ka nominatiivseid nimesid. On pakutud erinevaid teooriaid, ühted arvates on tegu (mõnes nimes veel püsiva)


2.2.2.1. Lihtnimede jaotumine


Elliptilised kohanimed ongi üldreeglina ommas just asustustoponüümikale (Pall 1977: 63). See tähendab, et elliptilised on tavaliselt just asula- ja talunimed. Talunimede determinantideks on põhiliselt talu, Lääne- ja Loode-Eestis ka pere. Kuigi enamjaolt on talunimed elliptilised, kohtab (kunagisi) determinante siiski ka liitnime teise komponen-


Viimaseks rühmaks lihtnimede jaotamisel on terminnimed. Valdek Pall nimetab (1977: 67) terminnimedena näiteks sääraseid, kus kohanime funktsioone täidab vaid

---

9 -vere-nimesid on uurinud mitmed keeleadlased, kuid siiani ei ole jõutud ühtsele järelusele, mis on selle suufi lähtekohaks (variante: veri, veer, pere, vare, -körve) (Kallasmaa 2005b: 23).

**2.2.2.2. Liitnimede jaotumine**


nende mall on kujunenud kunagistest vähemalt kolmeosalistest liitnimedest. Liitkohanimed, millel on rohkem kui kaks komponenti, jagunevad liitsõnalise täiendosaga nimedeks ja sekundaarnimedeks. Kui liitsõnalise täiendosaga nimi on tekkinud liitnimele uue determinandi lisamise teel, on tegu sekundaarsete kohanimedega. Siia kuuluvad need talunimed, mis on oma nime saanud naabruses paiknud seadusesemelt. Nimi võis kanduda uuele objektile näiteks asukoha läheduse (või selle osalise kattumise) tõttu. (Pall 1977: 44)


2.2.3. Kohanimedes esinevaid eriarenguid


Järgnevalt tutvustab tõö ebareeglipäraseid muutusi, mis kohanimedes, sealhulgas ka asustusnimedes on aset leidnud.
2.2.3.1. Ebareeglipärased lühenemised

Vanadele kohanimedele on iseloomulik tugev ebareeglipärane lühenemine, mis on üldsõnavaras toimunust palju ulatuslikum (Pajusalu jt 2002: 236).

Ebareeglipäraseid muutusi võib peamiselt märgata liitüveliste nimede teises komponendis, kus kahe- või kolmesilbilisest sõnast on sageli säilinud ainult mõni häälik. Ebareeglipärast lühenemist esineb aga ka liitnimede esikomponendis ja elliptilistes nimatedes. (Pall 1977: 38)

2.2.3.2. Sarjasiirdumine

Üheks kohanimede häälikulise külje mõjutajaks on olud ka ühest sarjast teise siirdumine. Kiili talunimedegi seas esinenud -mäe ja -maa vaheldumine (enamasti suunas -mäe > -maa) on Palli arvates (1977: 41) ilmselt sarjamuutus, kus teatud juhtudel on võinud rolli mängida ka vokaalharmoonia; samuti võis põhjuseks olla otse sideme kaotamine apellatiiviga, mille puhul ei kandnud sidemad sidemaid sidemaks, olles saanud asulanime osaks, kuhu -maa tegelikult paremini sobib.

2.2.3.3. Rahvaetümoloogia ja mugandumised


Lisaks rahvaetüümoologiale on nimesid ka lihtsalt mugandatud. Võõrast päritolu kohanimed mugandatse sageli keele foneetilise struktuuriga, nagu seda tehakse ka apellatiivide laenamisel. (Pall 1977: 42)
3. KIILI VALLA ASUSTUSNIMEDE ANALÜÜS

Töö uurib Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteegist pärinevaid Kiili valda kuuluvaid asustusnimesid. Kiili valla asustusnimesid leidus kokku 460, nende hulka on iseseisva nimenä loetud ka rõöpnimed (tavaliselt nii talu ametlik kui ka rahvakeelne nimi), kuid sama nime erinevad kujud on esitatud ühe nimena ning nime struktuurianalüüsis lähtutakse (arvatavast) vanemast nimevariandist (näiteks sufiksga nimi Ihuvere ja selle lühenned nimekuju Ihure või siis liitnimi Väljajäri ja selle lühenedud nimekuju Väljari).

Käesolevas peatükis on kõigepealt esitatud Kiili asustusnime loend ning seejärel on nimede erinevatel alustel analüüsitud. Liigitades asustusnimesid nimest endast lähtuvalt, on esiteks analüüsitudnimede vanust ja päritolu, teiseks rõöpnimesid ning kolmandaks nimede struktuuri, eraldi on välja toodud ka mõningaid nimedes esinenud murdejooni. Nimede analüüsil on lähtutud põhiliselt diakroonsest meetodist.

3.1. Kiili asustusnime loend

Andmeid asustusnime loendist ja muutumise kohta leidub peamiselt revisjonikirjades, kaartides ja vakuraamatutes. Esiteks lubab nimede kirjalikesse allikatesse ilmumise aeg oletada nende vanust ning teiseks aitab kirja pandud nimekuju määrata nime võimalikku päritolu. Samuti võib allikate andmeid abiks võttes esitada nimede etüümoogiaid, samas ei saa aga kindel olla viimaste täielikus tõesuses, kuna ka vanemaid kirja pandud kohanimesid võib olla mõjutanud rahvaetümoloogia, nimeuurijaid võib lähtekoha tuvastamisel eksitada homonüümia, nimede kunagist kirjapanekut on võinud mõjutada kirjutaju keeleline taust jne. Sajandaid tagasi kirja pandud nimede väljalugu on tihtilugu ka väga keeruline – õigekirjutusreegleid tollal ei
oolud ja nimede kirjutamisel mängis suurt rolli kirjutaja enda suva ning järjekindlus, seda enam, et ülestähendaja oli ise enamasti lausa teisest rahvusest (Palli 1959: 596).

Kiil asustusnimede uurimisel on käesolevas töös ka sutatud järgmisi allikaid:

1661 – 1661. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1662 – 1662. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1663 – 1663. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1665 – 1665. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1666 – 1666. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1667 – 1667. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1668 – 1668. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1679 – 1679. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1680 – 1680. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1684 – 1684. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1685 – 1685. aastast pärinev Nabala mõisa vakuraamat;
1687 – kolm 1687. aastast pärinevat Nabala mõisa kaarti;
1697 – kolm 1697. aastast pärinevat Kurna mõisa kaarti;
1726 – 1725/26 adramaarevisjon11 (Adramaarevisjon);
1782 – 1782 hingerevisjon;
1795 – 1795 hingerevisjon;
1811 – 1811 hingerevisjon;
1816 – 1816 hingerevisjon;
1834 – 1834 hingerevisjon;
1835 – 1835 perekonnanimede panemise raamat;
1850 – 1850 hingerevisjon;
1858 – 1858 hingerevisjon;
1859 – 1859. aastast pärinev Kurna mõisa kaart;
1873 – neli 1873. aastast pärinevat Kurna mõisa kaarti;
1875 – 21 1875. aastast pärinevat Kurna-Lehmja mõisatest eraldatud talukohtade plaani.

10  Säilikute andmed on esitatud arhiivimaterjalide loendis (kasutatud allikate loetelu lõpus).
11  Jüri kihelkonna inkvisitsioon toimus 1726. aastal (Adramaarevisjon).


Lisaks on kasutatud ka Jüri kihelkonna perekonnanimed panemise raamatut, mis pärineb 1835. aastast. Selles loetletakse talusid ja nende elanikke nagu revisjonideski, ainult et talu liikmete eesnimele on lisatud ka perekonnanimi (vt. lisa 4).
Viimased tööses võetud vanemad nimed saadi 1859.–1875. aastast pärinevat Kurna mõisa kaartidel ja plaanidel.


Järgnev asustusnimeartiklite loend on koostatud nagu sõnastik, kus nimed on toodud tähestikjärjestuses. Iga nime puhul esitatakse nime kirjakeelne kuju; vajaduse korral nime kohalik hääldus lihtsustatud transkriptsioonis (häälduskuju pärineb enamasti 1950. aastal kogutud sedelitelt, tihtipeale polnud seda aga üldse märgitud); talunimed puhul alati küla või külad, kus talu EKI kohanimekartoteegi kõrjeljuhtide andmete järgi asub või asus, võimaluse korral rööpnimi/-nimed ning vajaduse korral on täpsustatud objekti asukohta ja/või lähidalt iseloomustatud (samuti põhiliselt kõrjeljuhtide infole toetudes); nime varasemad leitud ülestähendused (samast piirkonnast, ei pruugi alati olla samanimelisest külast, kusjuures samaseid nimekujusid pole korratud, esitatud on 12.

Järgnev asustusnimeartiklite loend on koostatud nagu sõnastik, kus nimed on toodud tähestikjärjestuses. Iga nime puhul esitatakse nime kirjakeelne kuju; vajaduse korral nime kohalik hääldus lihtsustatud transkriptsioonis (häälduskuju pärineb enamasti 1950. aastal kogutud sedelitelt, tihtipeale polnud seda aga üldse märgitud); talunimed puhul alati küla või külad, kus talu EKI kohanimekartoteegi kõrjeljuhtide andmete järgi asub või asus, võimaluse korral rööpnimi/-nimed ning vajaduse korral on täpsustatud objekti asukohta ja/või lähidalt iseloomustatud (samuti põhiliselt kõrjeljuhtide infole toetudes); nime varasemad leitud ülestähendused (samast piirkonnast, ei pruugi alati olla samanimelisest külast, kusjuures samaseid nimekujusid pole korratud, esitatud on 12.

Tuleb arvesse võtta, et talud on võinud eri aegadel kuuluda erinevate küläde haldusasalasse, näiteks mõisa- või külapaide nõhukumise, samuti pere kolimise või lausa talu enda ümberpaigutamise tõttu.

12
vaid kasutatud allika aastaarv); autorise isiksohut ning antroonoomised ja apellatiivsed vasted; toponüümiline võrdlusmaterjal.


Nimeartiklite puhul ei ole tähestikjärjestuses arvestatud sõnaalgulist h-d. Rööphinimi/-nimed on esitatud sulgudes kahe rööpse kriipsu (=) järel. Nimedele, mis oma häälkilise kuju poolest ei erine vastavate üldtuntud apellatiivdest (nt. Kuusiku t.), pole üldjuhul apellatiivset vastet esitatud. Kui kohanimele ei ole etüümooglisti lahendust leitud, on tulenemismärgi (<) järel antud küsimärk (?). Kui puudub täpne vaste, on lühendi vrd. järel toodud tüved ja vormid, millega kohanimini võib seotud olla. Artiklites on kasutatud järgmisi lühendeid:

as. – asundus,
en. – eesnimi (mõned uurijad kasutavad selle asemel mõistet isikunimi, kuid kuna käesolevas tööss on eristatud ka lisanimesid, mis on samuti isikunimed, on n-ö ristinimedel puhul kasutatud just eesnime mõistet),
k. – küla,
l. – lisanimi,
m. – mõis,
pn. – perekonnanimi,
t. – talu.

13 Lisaks tähistab = loendis nime erinevaid variante, kui seda on peetud vajalikuks (st. juhul, kui nimevariantid on üksteisest väga erinevad). Kui aga sarnased nimevariantid satuksid loendis kõrvelt, on need esitatud koos.


Alasoo t. Padiküla (= Põldmäe; Alasoo oli peremehe nimi, vana talunimi oli Põldmäe).


Alta t. Vt. Alttoa t.

Altjõe k. Altjõe ja Pealtjõe külad on liidetud Paekna külaks. < küla, mis asus “allpool jõe”, vrd. Pealtjõe k., mis asus teisel pool jõe.


Aruna t. Vt. Arumaa t.

Aruoja t. Vt. Aruaia t.

Arupere t. Metsanurga I, Möisaküla (= Aru; vana hajatalu Metsanurga-nimeises külaasas).

Arusauna t. Metsanurga I (= Aru, Arutalu; popsitalu) 1850 Arro.


Arutalu t. Metsanurga I (= Aru, Arusauna; popsitalu) 1850 Arro.


Eevardsoni t. Vt. Eevardi t.


Eruma t. Vt. Eerumaa t.


Ihureve ~ Ihure t. Möisaküla 1697 Ihoffer, 1726 Hisofer Matz, 1782 Ihowerre Hans, 1795 Ihowerre Hans, 1811 Ihowerre Carl, 1816 Lowerre Mart, 1834 Ihowerre


Ilteri ~ Hiltri t. `ilteri ~ `iltre Padiküla (= Pikkaru). < pn. Hilter.


**Jeruma** t. Vt. Eerumaa t.

**Joaranna** maja Vaela. Arvatavasti pärineb peremehe peremehit.


**Kaasiku-Sepa** t. Siberi (= Kaasiku).


**Kahu** t. Aruste II 1662 Anders Kaho Jurg, 1663, 1665, 1666 Kaho Jurg, 1667 Kaho Hannss, 1668 Kaho Hans, 1679 Kaho Hannss, 1680, 1684 Kaho Hanns, 1685 Kaho


Kangru t. `kangru Padiküla / Mäe I (= Meeri), Paekna, Kurna mõisa metsavahikoht 1873 Kangro, 1875 Kangro, Sookaera (= Kööba). < kangur : kangru 1) 'elukutse-


**Kinga** t. Mäe II (= *Kaljula, Kingissepa, Möldrümäe*; asundustalu, mille peremehe perekonnanimi olnud Kingissepp). < pn. *Kingissepp*.


**Kleieri** t. Altjõe (= Kalda, Vanaveski; asundustalu, Kleier oli peremehe nimi). < pn. Kleier.

**Kleimani** t. `kleimani Kurna-Mõisaküla (= Looveski; uusmaakoht, moodustatud 1944. aastal, Kleiman oli peremehe nimi). < pn. Kleiman.


Krapiva maja krapiiva Veneküla (= Gabira). Rahvapärimuse järgi antud pilkenimi Krapiva (vene keeles ‘nõges’), kuna perenaine olud väga sõnakas.


Kruusmaa t. _kruusma_ Mäe I (= _Kopli_; asundustalu, mille peremehe nimi oli Kruusmaa). < pn. _Kruusmaa._


Kurevere k. 1241 _Kurkeueræ_, 1473 _Corover_, 1481 _Kurrever_, 1493 _Korneuer_, 1495 _Kurwer, Kerewer_, 1501 _Korver_, 1510 _Korefer_, 1524 _Kurreuer_, 1528 _Kurreerra_, 1565 _Kurrewerre_, 1571 _Kurffer_, 1580 _Kurrewerra_, 1586 _Korefer_, 1637, 1765


14 Kettunen märgib Kurna nime hääldust kolmandavaltelisena kuřna, kuid EKI kohanimekartoteegi sedelite järgi ja ka kohalike keelekasutuses hääldatase nime teises vältes – samas aga liitnimes Kurna-Mōisaküla on kurna märgitud kolmandavalteliseks.


Körtsu t. körtsu ~ körsu Kurna (kunagine körts), Saire (talu maadel asus ka samanimeline popsitalu, mille ehitas peremehe vend 1934. a. paiku) 1697 Kortso


Käosalu t. käusalu ~ käussalu Luige/Mäe II (asundustalu).


mingit muud lähtekohta ä-lisel nimekujul ei ole (suuline informatsioon temalt endalt 27.05.2010).

**Leikopli** t. *-kopli ~ -kople* Mäe I (1950) / II (= Tammsaare; asundustalu, mis moodustati Sausti mõisa Leikopli heinamaast, peremehe nimi oli Tammsaar). Arvatavasti on nimi kokku pandud apellatiividest *leid* ‘hoburakendi rihtm’ + *koppel*.


**Lihtmaa** maja *’lihtma* Saire (uusehitis, ehitati 1955. a. paiku, nime sai omaniku nime järgi). < pn.


Lillelepiku t. Sookaera (= Lepiku; asundustalu).


Looveski t. loo`veski Kurna-Mõisaküla (= Kleimani; uusmaakoht).

Loovälja t. -väll La Mõisaküla (= Loo-Jaani) 1782 Loo Welja Jurry, 1795 Loo Welja Jüri, 1811 Loo Welja Jurry, 1816, 1834 Loo Welja, 1835 Loo Wälja, 1850, 1858, 1873 Loovälja, 1875 Loovälja. Nime häaldus -väll tuleneb keskmurde üldisest assimilatsioonist lj > ll.


talude vahel ning kõrtsi järgi pandi külale nimi. Luige oli Sausti möisa kõrts ja
Tammetalu oli Kurna möisa kõrts, nad võistlesid omavahel ja Luige jää alla, kuna
asus linnast kaugemal. Õiget küla ka tollal kõrtsi ümber ei olnud, nii lasi mõisnik
majal laguneda ja maa jagati hiljem asunikele. Koduloouurija Koidula Ameerikase
andmetel olnud praeguse Luige küla alal veel kaks sajandit tagasi metsad, rabad ja
põllumaad ning Luige nimi sai asundustaluasula nimeks järgmiselt: Kurna popsiko-
has elas metsnik nimega Luige, kes läks elama vanasse Kiili kõrtsi ning viimast
hakati tema järgi samuti Luigeks nimetama, hiljem sai selle järgi nime ka ümbrusk-
onda ehitatud asundustalude asula. Luige t. Luige (= Illari; asundustalu, mis
moodustati Luige kõrtsi maadele), Vaela (vana metsatalu, külast kaugel). Valdek
Pall mainib (1969: 127), et Luige esineb Põhja-Tartumaa revisjonilehtedes tihti
lisanimena, ning peab võimalikuks, et see on varemalt võinud olla ka isikunimeks.

Lukussepa t. Aruste II. (popsitalu).

Lundu t. Nabala-Nõmmeküla (= Vainusauna; popsitalu), Sõgula (= Kõrgemäe;
138 Lundi.

Lutu maja Vaela (uusehitis, mis sai nime omaniku nime järgi). Ei selgu, kas nimi
pärineb peremehe ees- või perekonnanimest, kuid malli järgi võiks arvata, et lähte-
kohaks on pigem perekonnanimi. Vrd. ka Lutu < en. Luudo ~ Luudu ~ Luto

Lõuna `lõuna Raudalu (= Kivika; aianduskrunt). Vrd. Pall 1969: 130 Lõune, Kallasmaa
1996a: 197 Lõunati.

Maksima t. `maksima Veneküla 1782 Maxim Karpoff, 1795 Maxim Karpof, 1811
Maxim Karpow, 1816 Iwan Maximow, 1834, 1835, 1850, 1858 Maxima. < vene en.
67 Maksa, Kallasmaa 1996a: 204 Maksimi.


Manni t. maini Läähte (= Manni II, Manni-Kõrtsu, Nabala-Manni; asundustalu, asub
Manni I ehk Sausti-Manni talu kõrval, kuid kuulus Nabala alla. Kolhooside

**Manni I** t. **maäni** Lähtse (= **Manni**, **Sausti-Manni**).

**Manni II** t. **maäni** Lähtse (= **Manni**, **Manni-Kõrtsu**, **Nabala-Manni**).

**Manni-Kõrtsu** t. **maäni körsu** Lähtse (= **Manni**, **Manni II**, **Nabala-Manni**; vanasti olnud seal körts).


**Mardi-Arusta** t. **Aruste I** (= **Mardi**; popsitalu, Mardi-Arusta on Mardi talu vana nimetuse) 1850 **Arruste Mart**. < ln. + in. Vt. Arusta t.

**Mardihansu** t. **mardiansu** Sõgula (= **Uljata**; asundustalu, mille peremees elas varem Mardihansu talus ja nimetas Sõgula külla kolides ka uue talu Mardihansuks), Vaela


Meeri t. Padiküla / Mäe I (= Kangru; asundustalu, nimi pärineb peremehe nimest). < pn.

Metsanurk Mõisaküla külaosa, kus asus kolm talu: Arupere, Ihuvere ja Sepamäe.


Metsari-Juhani t. ‘metsari juhani Metsanurga I (= Metsari; Juhan oli peremehe eesnimi).


**Mudaaugu** t. Lähtse (vana popsitalu).


**Mäe** I k. Asutati pärast Sausti mõisa jagamist, enne oli küla asemel lage mõisapõld. Vt. Mäe k.

Mäekaasiku t. Kurna-Möisaküla (popsitalu-metsavahimaja, mis asus kasetukas Mäekaasiku heinamaal) 1859 Mae-kasiko heinama, 1873 Mäkasik.

Mäeveere t. Mäe I (= Männiku; asundustalu).


Nuttuneni maja Saire (uusehitis, saanud nime viimase omaniku nime järgi). < pn.


Ol(l)ino t. Padiküla (= Savila; asundustalu nimi, mis tulnud peremehe nimest). < pn.

Oorna t. `oorna Kurevere 1661, 1662 Ohrmne Jak, 1663, 1665 Ohmna Jack, 1666, 1667 Ohrmna Jak, 1668 Ohrnne Jak, 1680 Ohrna Hermann, 1684 Orna Hermann, 1685 Orna Herman, 1782, 1811 Orna Mart, 1834, 1835, 1850 Oorna. < ?.


Otsingu t. o’tsingu Mäe I (= Uueveski; rahvakeelne nimi, asundustalu, mille peremehe nimi oli Otsing). < pn. Otsing.


Paali I t. Lähtse (= Paali, Vana-Paali; Paali talu uus nimi pärast sellest Paali II talu eraldamist).


Paju t. Aruste I (= Mihkli-Arusta; popsitalu), Mõisaküla (vana popsitalu Saunakülas)


**Peidungi** t. Mõisaküla (=* Raudsepa*; popsikoht, mille rajas Raudsepa-nimeline mees 1941. aastal, uue omaniku Peidungi nime järgi kutsuti talu ka Peidungiks). < pn *Peidung*.


Piissoo k. piissuo ~ `piissu (= Saunaküla, küla on nõukogude ajal olnud jaotatud ka Piissoo I ja II külaks). Vöib-olla pärineb loodusnimest. Nime hääldusvariandi -suo põhjuseks on pikkade madalate vokaalide diichtingustumine.


Pontu t. Möisaküla (vana popsitalu). < pontu ‘(õue- või karja)koer’.


Preesioja t. Piissoo I (= Preesi; ametlik nimi) 1850 Prehsoja.


Pödrasauna t. Möisaküla (= Härma; vana popsitalu Möisaküla Saunakülas).
Põhjala t. Vaela (uusmaakoht). *la-*liitlised ametlikud nimed kuuluvad hilisesse rahvusraamatulise talunimekiihtini, nagu ka nt. *Ilula* ja *Kungla*.


**Pärniku** t. Keelejuhi andmetel olnud Pärniku vana talu Kurna mõisa maa peal, Raudalu maantee ääres. Pärniku olnud suur ja rikas talu, mõisale tegu ei teinud, oli vaba, nüüdseks ammu hävinud. Uuritud vanemates dokumentides nime ei leidunud. *Pall*


Pütneri 'pütneri Raudalu (= Kasesalu; ehituskrunt; rahvakeelne nimi). Arvatavasti pärineb nimi peremehe perekonnanimest.


Rabaotsa t. Siberi (endine popsitalu).


Rajala t. Kurna-Mõisaküla (= Sepamäe-Kiili; ametlik nimi, uusmaakoht). la-liitised ametlikud nimed kuuluvad hilisesse rahvusromantilisse talunimekhi, nagu näiteks ka nimed Kungla ja Põhjala.


Ringineni maja Veneküla (uus maja, hüütakse omaniku nime järgi). < pn.


Ruuutu ~ Rutu t. Saire. < ruutu (kaardimast). Kohale olla selle nime pannud mõisa metsatööliised, kes nimetanud talu kaardimasti järgi, vrd. Ärtu, Risti ja Poti popsikohad.


Saarte t. Metsanurga I (keelejuhi sõnul olnud talul soine maa ja selle sees n-ö saared) 1834, 1835, 1850 Saarte, Mäe II (= Vesiloigu, asundustalu, talust lääne pool asub Saarte raba, peremehe perekonnanimi oli Vesiloik).


**Saunaaaseme** t. Mõisaküla (vana popsitalu, nimi ammuagene, tulnud sellest, et ehitatud endise sauna koha peale). < saun + ase ‘millegi kunagi olnu asupaik’.


**Sausti-Manni** t. maani Lähtse (=Manni, Manni II; rahvakeelne nimi).
Seenevahi t. sene- Aruste II (= Männiku; rahvakeelne nimi, popsitalu, Seenevahi on Männiku talu vana nimekas).

Sentivoli maja seitivoli Raudalu (= Koidu; rahvakeelne nimi, mis pärineb peremehe nimest.). < pn.


Sepamardi t. Siberi. < ln. + en.


Siigi maja Raudalu (= Aaviku, Venelaste; rahvakeelne nimi, mis pärineb endise peremehe nimest). < pn.


Sildemäe t. `silde- Metsanuruga II (asundustalu, asetses Sildemäel, selle järgi sai ka nime).


Sobliku t. Siberi 1687 Kopliko Mart, 1726 Koplick Hinrich, 1782 Kopliko Seppa Juhan, 1811 Sobliko Jahn, 1816 Sobliko Tomas, 1834, 1835 Sobliko, 1850 Sobbliko. Nime algustäht k on millegipärast muutunud s-iks, põhjus jääb praegu selgusetuks.


Suupilli t. Sõmeru I 1834, 1835 Supilli Krug, 1850 Suppilli Krug.
Suurekivi t. Mõisaküla (vana popsitalu, mille juures asunud suur kivi) 1850 Surekiwwi.

Suure-Sausti m. (= Kaarepere, Sausti). 17. sajandi esimesel poolel eraldati Sausti mõisast Saue mõis (Vääke-Sausti) ning vana mõisat hakati saksa keeles Suure-Saustiks (Groß Sauß) kutsuma.

Suurevainu t. Metsanurga II (= Sõgula; asundustalu, ametlik nimi, vanasti olnud seal vainupealne).

Suvi la t. Padiküla (= Ol(lino); rahvakeelne nimi, asundustalu, mis asutati metsamaale, pilkeks sai nime Suvi la).


Tikmanni t. 'tikmani Luige (= Väljaotsa; rahvakeelne nimi, Tikmann oli peremeh nimi). < pn. Tikmann.

Tilluvälja t. -väll Saire 1697 Tillowelja Jöri, 1726 Dillo Welja Tönno, 1782 Tillowelja Daniel, 1795 Tillo Welja Daniel, 1811 Tilivelja Daniel, 1816 Tille Welja, 1834 Tilliwelja, 1835, 1850, 1858, 1875 Tillowälja, Saire (= Jõenurme; vana popsitalu samanimelise talu maa peal, hävis sõjatules, hiljem ehitas V. Jõenurm popsitalu asemele uue maja) 1835, 1850 pn. Tillowälja. Nime häładus -väll tuleneb


**Tohvresauna** t. `tohvres- ~ `tohre Mõisaküla (vana popsitalu Mõisaküla Saunakülas, arvatavasti saanud nime Tohvre talu või sealt päineva lisanime järgi).

**Tohvri ~ Tohvre** t. `tohvri ~ `tohre ~ `tohre Mõisaküla 1782, 1795, 1811, 1816 Toffre Mart, 1834 Toffre Marti, 1835 Toffre, 1850, 1858 Toffre Mart, 1875 Toffri. < en.


Toodu t. Aruste I (= Laadeniidi; rahvakeelne nimi; popsitalu, mille peremehe nimi olnud Toodu). < pn. Toodu.


Tärra t. Sõgula (= Kungla, Külma; asundustalu rahvakeelne nimi). Arvatavasti päriinest peremehe perekonnanimest.


Uljata t. uljata Sõgula (= Mardihansu; rahvakeelne nimi, asundustalu, Uljata oli peremehe nimi). < pn. Uljata.


Uuevälja t. -wäla Mõisaküla (= Saueaugu; popsitalu, vanasti oli nimeks Saueaugu, siis ehitati põllule uus maja ja nimetati talu Uueväljak s), Siberi. Nime hääldus -väla tuleneb keskmurde üldisest assimilatsioonist lj > ll.

Uus-Arupere t. Metsanurga I.


*Vajo(i), *Vaje(i) + -la, pärir sõnast vaja või vajuma või vahe (vahe : vahe).


Vainumardi t. Sõgula (asundustalu).

Vainusauna t. Nabala-Nõmmeküla (= Lundu; ametlik nimi, popsitalu) 1850 Waino.


Vanatoa t. Pealtjõe (moodustatud Mäe talu poolitamisega). < vana + tuba 'elumaja'.


Veidentali maja Raudalu (= Ääre; rahvakeelne nimi, pärineb peremehe nimest). < pn.


Veneküla k. 1795 Russische Dorf, 1811 Wennische Dorf, 1816 Rusches Dorf, 1834 Wennekulla, 1835 Wennie Külla. Endine küla, mille talud kuuluvad praegu Lähtse

**Venelaste** maja Raudalu (= *Aaviku, Siigi*; rahvakeelne nimi, pandud selle järgi, et majas elasid venelased).

**Vesiloigu** t. Mäe II (= *Saarte*; rahvakeelne nimi, Vesiloik oli peremehe nimi). < pn Vesiloik.


**Viinameistri ~ Viinameistre** maja Suusti (= *Liivoja*; rahvakeelne nimi; eraldiseisev ehitis Suusti mõisa öuel, mille ehitanud mõisa viinamäe Liivoja).


**Vuti** t. *vu’ti Mäe I (= Tänav(a)otsa; asundustalu). Vrd. 1850 Wuttý Saun.


**Väljajäri ~ Väljar** t. välla- Altjõe/Paekna (kuigi nimi Väljar esines revisjonides juba 1811. aastast peale, on talu ametlikuks nimeks saanud siiski Välja-Järi, lühenedud


Väljataga ~ Väljataguse t. väl'la- Mõisaküla (popsitalu) 1850 Weljatagga, Kurna mõisas 1859 Wälja taggone karjama. Nime häädus väl'la- tuleneb keskmurde üldisest assimilatsioonist lj > /l.


Ähvardi t. Vt. Evardi t.


Öövahi t. Saire (popsitalu, kus olevat elanud mõisa öövahi).


3.2. Kiili asustusnimede vanus ja päritolu

3.2.1. Talunimed

EKI kohanimearhiivis leidus 528 Kiili alale kuuluvat talunime (samakujulised nimed kaasaarvatud). Selle järgi, millal ilmus neile vaste läbi vaadatud vanades kirjapanekutes (revisjonides, kaartidel jne), on talunimed jagatud nelja rühma:

1) 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi alguses ehk aastatel 1661–1726 kirjapanekutesse ilmunud nimed,
2) 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses ehk aastatel 1782–1834 lisandunud nimed,
3) 19. sajandi keskpaigas ja lõpus ehk aastatel 1835–1875 lisandunud nimed,
4) hilise kihistuse nime ehk nimes, mis vanemates dokumentides ei esinenud.

Ajalises mõttes kõrvuti asetsevad 1834. aasta revisjon ja 1835. aasta perekonnanimede panemise raamat on eraldi rühmadesse jaotatud, kuna perekonnanimede panekul lisandus uus alus nime tekkimiseks või tekitamiseks ning seega sobib 1835. aasta kirjapanek ühte rühma uuemate revisjonidega, kus perekonnanimed samuti rolli mängivad. Asustusnimele rühmitamine vanuse järgi jääb olemasoleva materjali põhjal siiski tinglikuks, kuna revisjonikirjades ei pruugi alati olla andmeid kogu käsitletava ala kohta.

Päritolujaotuse eeskujus on võetud Valdek Palli talunimeanalüüs raamatus “Põhja-Tartumaa kohanimed” II (1977). Pall liigitab talunimesid esmalt tekkeaja järgi, lähtudes sellest, millises revisjonis leidub vaste tänapäeval eksisteerivale nimele. Seejärel on ta

3.2.1.1. 1661.–1726. aasta kirjapanekutes esinenud nimi

Vanimate nime rühma kuuluvad 57 nime, millele on esitatud vaste (tavaliselt isiku-nimi resp. lisanimi) 1661.–1685. aasta vakuraamatutes, 1687. ja 1697. aastal koostatud kaartidel ning 1726. aastal läbi viidud adramaarevi sioni nimistus. Peremehe nimest pärlnevaid ehk antroponümseid nimesid oli 1661.–1726. aasta kirjapanekutes esinenud nimed 32 (56%) ja mitteantroponümseid nimesid 20 (35%). Päritolu jää määramata viiel nimel (9%).

Antroponümset pärloluga talunimed

Siin esitatakse 1661.–1726. aasta kirjapanekutes leidunud nimed, mis on isikunimelise lähtekohaga (kokku 32). Eesnimest lähtunud talunimesid oli kokku 21: Aadu, Abro,

Mitteantroponüümse päritoluga nimed
Mitteantroponüümse päritoluga on need talunimed, mis ei pärine isikunimest, vaid on lähtunud talu asukohast, eripärast või muudest omadustest. Sääraseid nimesid oli 1661.–1726. aasta kirjapanekutes kokku 20: Aasu, Halja, Allikmäe, Harjuva, Aru (2), Kopliku, Kõrtsu, Lepiku, Metsari, Mäe, Nõmme, Pinna, Sobliku, Söödi, Toatre, Uueveski, Vainu, Vanaveski ja Vareti. Neist kolm talunime pärinesid ehitiste nimetustest: Kõrtsu, Uueveski ja Vanaveski, ülejäänud 15 talunime lähtusid loodusnimedest (see tähendab, et kõigist 1661.–1726. aasta kirjapanekutes esinenud nimedest lähtus loodusnimedest 26%).

Päritolu määramata
Järgnevalt loetletakse nimed, mille puhul jääb selgusetuks, mis võis olla nende kujunemise aluseks. Sääraseid nimesid oli animates uuritud kirjapanekutes kokku viis: Kahu, Looba, Niiba, Niiliski ning Oorna.

3.2.1.2. 1782.–1834. aasta revisjonides lisandunud nimed
1782.–1834. aasta revisjonides lisandus eelmistele veel kokku 70 nime. Need nimed on võinud kasutusele tulla pärast eelmist revisjoni, millest on mõõdunud rohkem kui 50 aastat, või ei ole neid lihtsalt varasemates allikates fikseeritud. Nabala mõis on 1795. aasta revisjonides vahele jäänud. 1811. ja 1816. aasta revisjonis on talunimega-lisanimega koos märgitud ka peremehe eesnimi, hilisemates on enamasti kirjas juba ainult talunimi (nt. 1834 Kurna-Mõisakülas Gesinde Toeno Johann, kus peremeheks on Michel Johansohn). Revisjonides on talunimevormeliks tihti kunagise peremehe lisanimi (talule kinnistunud) koos eelmise või kaugemagi peremehe eesnimega, nagu näiteks 1816.
aasta revisjonis kirja pandud Mõisaküla talu nimi Liewa Mart, kus peremeheks on Mardi poeg Hans, või talunimi Toenno Mardi, kus peremeheks on Mart Jürrisohn (1816 Tönno Mardi Mart).

1782.–1834. aasta revisjonides lisandunud nimedes hulg oli antroponüümseid nimesid 40 (57%) ja mitteantroponüümseid nimesid 27 (39%). Päritolu jäi määramata kolmel nimel (4%).

Antroponüümset päritolu talunimed

Mitteantroponüümse päritoluga nimed

---

tähendab, et loodusnimesedest lähtuvad talunimed moodustasid kõigist 1782.–1834. aasta revisjonides lisandunud nimeedest 27%).

**Päritolu määramata**

1782.–1834. aasta revisjonides lisandunud talunimedest jääb lähtealus selgusetuks kolmel nimel, milleks on *Erismäe*, *Tüüstre* ja *Viraku*.

### 3.2.1.3. 1835.–1875. aasta kirjapanekutes lisandunud nimed

Viimaseks vanemate nimeed rühmakse esitatakse 1835. aasta perekonnanimedede panemise raamatus, 1850. ja 1858. aasta revisjonides ning 1859.–1875. aastast päritevatel Kurna mõisa kaartidel ja plaanidel lisandunud 49 talunime

16 (1850. aasta revisjonis on mõnelgi pool antud nimed ka pisematele saunakohtadele). Selle alajaotuse nimesid võib oma olemuselt mõnevõrra lubada ka juba hilisemate talunimeede hulka, kuna mõni neist on pandud omaniku perekonnanimi järgi ning suur osa lisandunud nimesid on taludele kunstlikult antud – need on antroonüümset päritolualus – perekonnanimi (pn.).

1835.–1875. aasta kirjapanekutes lisandunud nimed hulgas oli antroonüümseid nimesid 15 (31%) ja mitteantroonüümseid nimesid 34 (69%).

### Antroonüümset päritolu talunimed


16 1835. aasta perekonnanimede panemise raamatus ja 1858. aasta hingerevisjonis on Kurna ja Sausti mõisa puhul üles märgitud ka talunimed, samas kui Nabala mõisa puhul on mõlemas dokumendis loetletud vaid isikuid ja talunimesid ei ole kirja pandud.
Tilluvälja (pn.) ja Villemi ning lisanimelise päritoluga talunimesid lisandus seitse: Mardi-Arusta, Metsavahi, Mihkli-Arusta, Sepa, Sipelga, Vahi, Vuti.


Mitteantroponüümse päritoluga nimed

Mitteantroponüümse algupäraga talunimesid lisandus 1835.–1875. aasta kirjapanekutes 34: Allika, Arusauna, Kangru, Kaskemäe, Kirjassilla, Kruusiaugu, Laada, Loo, Mäekaasiku, Nurga, Nõmme, Okka, Onni, Pikkaru, Preesioja, Pöldmäe, Raba (2), Sarabiku, Soone, Suurekivi, Sõeru, Tagalepa, Talli, Tamme, Tominga, Tünnpuu, Huntaugu, Urge, Uuesauna (2), Vahejõe, Vainusauna, Väljataga. Neist kaheksea pärinesid ehitiste nimetustest: Arusauna, Kirjassilla, Laada, Onni, Talli, Uuesauna (2) ja Vainusauna, kolm nime märkisid talu suhtelis asukohta: Nurga, Tagalepa ja Väljataga, ning ülejäänud 23 pärinesid loodusnimedest (see moodustab 1835.–1875. aasta kirjapanekutes lisandunud nimedest 47%).

3.2.1.4. Revisjonikirjades puuduvad talunimed


Eesti Keele Instituudi kohanimetekartootees on nimese eelneil mõnigi kord kirjas ka muud kellejuhtidel pärinevat informatsiooni: teavet rööpnimede kohta, seletusi, rahvapärimusi, arvatavaid nimetekke aluseid, asukohakirjelusi jne. Tänu sellele on olnud võimalik tuua eraldi välja näiteks talunimesid, mille aluseks on olnud peremehe ees- või perekonnanimi.

Koppelmanni, Kresseli, Kruusmaa, Küttimi, Leoski, Lipsu, Lundu, Maripuu, Nellise, Ol(l)ino, Orava, Peidungi, Raudsepa, Saarna jne.

Asundustaludel (moodustatud 1920. aastail) on rahvakeelne nimi enamasti lähtunud omaniku perekonnanimest ning vahetunud tavaliselt koos peremehe vahtusega. Vähemal määral on rahvakeelseks nimeks ka peremehe eesnimi, näiteks Hansu, Illari, Kaljula, Kostja, Mati ja Reimu, samuti on asundustalu mõnel puhul saanud nime mõisa hoonelt, mille läheduses või mail ta asub, nt. Rehe ja Veski.


Ühe erandrühmana võiks mainida neid nimesid, mida pole revisjonikirjades ega muudes vanades kirjapanekutes üles märgitud seetõttu, et nimetatavad on olnud väikses saunakohad suurema talu maa peal ning kas pole eraldi kirjapanemist viieeritud või siis on tekkinud alles hilisemal ajal. Sellised algsete saunikohad on olnud näiteks Körtsu (Saire) ja Tilluvälja (Saire). Teise võimaluseks on samakujuline nimi tekkinud talu hilisemal jagunemisel, nt. Niiba (Sömeru I), või talurahva kolimisel ning uue kohal nimetamisel vana talu järgi, nt. Mardihansu (Vaela) ja Söeru (Kurna-Mõisaküla, Sögula). Samakujulised nimed on sageli enda kõrvalte vajadus ka rööpnimesid, et homonüümia ei segaks kõnealuse kohal tuvastamist, nii oli näiteks Tilluvälja sauna rööpnimeks Jõenurme ja uue Mardihansu talu rahvakeelseks nimeks peremehe nime järgi Uljata.

3.2.1.5. Ülevaade Kiili talunimedega jagunemisest vanuse ja päritolu järgi

Talunimed jaotati uurimistöös ajaliselt nelja rühma: 1) 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi alguses ehk aastatel 1661–1726 kirjapanekutesse ilmunud nimed, (57 nime); 2) 18. sa-
jandi lõpus ja 19. sajandi alguses ehk aastatel 1782–1834 lisandunud nimed, (70 nime); 3) 19. sajandi keskpaigas ja lõpus ehk aastatel 1835–1875 lisandunud nimed (49 nime), ning 4) hilise kihistuse nimed ehk nime, mis puuduvad uuritud vanemates dokumentides (352 nime). Nimede jaotumist saab vaadata ka järgnevalt jooniselt (vt. joonis 1).

Joonis 1. Talunimede jaotumine vanuse järgi

Talunimesid oli kokku 528, neist hilise kihistuse nimesid 352 (67%) ja vanema kihistuse nimesid 176 (33%).

Vanimate nime rühma kuuluvad 57 nime, millele on esitatud vaste (tavaliselt isikunimi resp. lisanimi) 1661.–1685. aasta vakuraamatutes, 1687. aastal ja 1697. aastal koostatud kaartidel või 1726. aastal läbiviidud adramaarevisjoni nimistus. 1661.–1726. aasta kirjapanekutes esinenud nimede hulgus oli peremehe nimest pärinevaid ehk antroponüümseid nimesid 32 (56%) ja mitteantroponüümseid nimesid 20 (35%). Päritolu jäi määramata viiel nimel (9%). 1782.–1834. aasta revisjonides lisandus eelmistele veel kokku 70 nime ning nende hulgus oli antroponüümseid nimesid 40 (57%) ja mitteantroponüümseid nimesid 27 (39%). Päritolu jäi määramata kolmel nimel (4%). 1835.–1875. aasta kirjapanekutes lisandus 49 talunime ning nende hulgus oli antroponüümseid nimesid 15 (31%) ja mitteantroponüümseid nimesid 34 (69%). Talunimesede jagunemist antroponüümse ja mitteantroponüümse päritolu järgi saab jälgida jooniselt 2.
Joonis 2. Antropoonümse lähtekohaga ja mitteantroponümse lähtekohaga talunimede osakaalu muutumine vanemate talunimede seas

Lisaks nähtub, et nime tarvitajaskond püüab vältida homonüümseid nimesid, lisades ühe piirkonna samanimeliste talude eristamiseks täiendeid, nagu **Uue-**, **Uus-**, **Vana-** (nt. **Uueveski** ja **Vanaveski**, **Arupere** ja **Uus-Arupere**), ja ka muid konkreetset nimepaari eristavaid täiendeid, nagu peremehe nimi (nt. **Jaani-Arusta** ja **Mihkli-Arusta**, **Loo-Jaani ja Loo-Jüri**) või kohanimi (nt. **Nabala-Mõisaküla** ja **Nabala-Nõmmeküla**, **Nabala-Manni ja Sausti-Manni**), ametlikes nimatedes ka järggarv (nt. **Paali I ja Paali II**, **Maksima ja Maksima II**).

Huvitava rühmana võiks mainida päritolu märkivaid lisanimesid. Vanades Nabala mõisa kirjapanekutes leidus nii neid lisanimesid, mis osutasid päritolule lähemast piirkonnast (nt. **Kaarepere**: 1680 **Kahriber Bertel**, **Sõmeru**: 1661 **Sommere Berndt**, Nabala: 1665 **Nappel Peter Martt** kui ka neid, mis märkisid kaugemat päritolu (nt. **Hiidlase**: 1661 **Hiedla Peter Bengd Peter**; **Muhu**: 1667 **Muho Hannss ja Muho Jurg**; **Saaremaa**: 1679 **Sahramah Hannss**). Säilinud need nimed aga talunimedena ei ole. Samas on säilinud etnonüümist pärinev külanimi **Veneküla**, mis oli mõnda aega lausa ametlik külanimi. Külanimed ongi talunimedest püsivad, talukohta tähistama kinnistumata lisanimedest rääkimata.

**3.2.2. Asulanimed**


17. sajandil lisandusid **Saire** ja **Sookaera**, selleks ajaks oli tekkinud ka Kurna mõisa rahvakeelne nimi **Treja** ja Sausti mõisa rahvakeelne nimi **Kaarepere**, ka **Peebu** karjamõisa on mainitud 17. sajandil. 18. sajandil lisandus **Veneküla**. Lisanimena ja ka loodusnime osana sai 18. sajandi kirjapanekutes alguse **Raudalu** nimi ning lisanimena **Kiili**. 19. sajandil ilmus lisanimena dokumentidesse **Aruste**.


Eespool esitatud Uustalu jaotust (1968: 734–745) mõnevörra eeskujus võttes jagunevad uuritud mõisanimed kolmeks:

1) mõisad, mille nime aluseks on mõne küla nimi siinselt lääniks saadud maa-alalt, nt. Kurna (Cournal), Nabala (Nappel), Sausti (Sauß), ka karjamõisa nimi Padiküla (Paddiküll);
2) eestikeelsed mõisanimed, mis on lähtunud saksa mõisnikke perekonnanimedest, nt. Kaarepere, Treja;
3) mõisad, mille nimi oli tekkinud eesnime alusel, nt. karjamõisa nimi Peebu (Pebo).

Mõisniku saksakeelsest perekonnanimest päritlevad nimed esinesid lääniks saadud maa-alal oleva küla nimest lähtuvate mõisanimeed rööpnimedena.

3.3. Kiili asustusnimede rööpnimed

3.3.1. Kiili talude rööpnimed

Kiili talude rööpnimedete uurimiseks on kasutatud Eesti Keele Instituudi kohanimeste esitamise osas olevaid andmeid, mis pärinevad erinevate keelejuhtidest. Need andmed võivad olla mittetäielikud (niisugused rahvasuu keelejuhtide ülesmärkid, andmed ei saagi täielikud olla), nii ei saagi kõrgemate urimistööd esitada täpseid ja lõplikke fakte, vaid pigem liigitada nimesid selleks, et anda ainu rööpnimedete jaotumise üldisematest suundadest.

Mitmeti nimetatavaid talusid oli kokku 85, nende 85 talu nimetamiseks kasutati kokku 180 nime, mis moodustab 528-st Kiili talunimest 34%. Ühel talul esines viis rööpnime: Pudrumäe = Pudrusoo = Tedremäe = Tedresoo = Tinni (samas võib nimetada Pudrumäe, Pudrusoo, Tedremäe ja Tedresoo käsitlema ühe nime variantidena ning sel juhul on antud talul kaks rööpnime, millest ühel on kaks erinevat nimevarianti). Samuti ühel talul esines neli rööpnime: Kaljula = Kinga = Kingissepa = Möldrimäe (samas võib ka nimetada Kinga ja Kingissepa käsitlema ühe nime variantidena ning sel juhul on antud talul kolm rööpnime, millest ühel on kaks erinevat nimevarianti).


Rööpnimedeks on ühelt poolt dokumentides fikseeritud talude ametlikud nimed ja teiselt poolt rahva hulgas kasutatud, tihti esimestest täiesti erinevad nimed. Rööpnimedele alla ei loeta aga ühe nime erinevaid modifikatsioone, lühenemise või rahvaetümoloogia teel muutunud nimevorme või muid nimevariante, mille puhul leiab mõnigi kord aset rööpnimedele sarnane rööpkasutus ning mis tegelikult võiks moodustada kolmanda rööpnimerühma. Esinesid järgmised nimepaarid/rühmad:

- Kolm nimevarianti (kolmel talul): Aru = Arusauna = Arutalu, Manni = Manni I = Sausti-Manni, Paali = Paali I = Vana-Paali.

Niisugused nimevariantid on sündinud seetõttu, et ilmnes vajadus eristada sarnase nimega talusid, kusjuures ei tekitatud vanadest nimedest erinevaid rööpnimesid, vaid lisati lihtsalt ühele või mõlemale eristamist vajavale nimele mingi hargtäiend.

Lisaks saab eraldi rühmana saab välja tuua ka neid nimesid, mis on moodustatud peremehe eesnime abil (*Illari, Kostja ja Valli*). Enamasti on need nimed rahvakeelsed. Tihti on need seotud ka mõne teise talu nimega (kuigi need pole omavahel rööpnimed), olles lähtunud peremehe lisanimest *resp.* selle talu nimest, kust peremees pärineb (näiteks kui talu on tekinud suurema talu poolitamise/jagunemise teel või talu maal asuva samanimelise sauna kasvamisel/vormistamisel eraldiseisvaks talukohaks). Näiteks nimed *Ihuvere-Jussi* (vrd. *Ihuvere*); *Sepamäe-Kiili* (vrd. *Sepamäe*).

3.3.1.1. Rööpnimeks vananimi või uuem hüüdnimi


3.3.1.2. Rööpnimeks perekonnannimi

Selles alapeatükis esitatakse need talude rahvakeelsed rööpnimed, mille aluseks on teadaolevalt omaniku ehk taluperemehe perekonnannimi: *Alasoo, Andrepä, Haraka, Iida, Hiltri, Jõenurme, Karaševi, Kepi, Kinga, Kingissepa, Kivika, Kivistiku, Kleieri, Kleimani, Kopli, Kosula, Kööba, Kööbi, Küttimi, Lahe, Leoski, Liivoja, Lipsu,
Lundu (2), Maripuu, Meeri, Mikumäe, Nömme, Orava, Otsingu, Otsuse, Papi, Piltri, Pääsukese kõrts, Pütneri, Raudne, Rõõmu, Saarna, Saukase, Sentivoli, Siigi, Somre, Sõmeri, Tammsaare, Teearu, Tikmanni, Tinni, Toodu, Uljata, Vaheri, Veidentalı, Velleste, Vesiloigu ja Vilu.

Taas esines kahel korral vaid üks nimi ning selleks oli Lundu. Neid rahvakeelseid rööpnimesid, mis lähtusid omaniku perekonnanimest, mõnevõrra rohkem kui neid, mis lähtusid talukoha vanast nimest või uuemast hüüdnimest, kõige vähem oli aga peremehe eesnimest pärinevaid rahvakeelseid rööpnimesid.

3.3.2. Kiili asulate rööpnimed

Asulate puhul esineb rööpnimesid tunduvalt vähem. Leidub kaks rööpnime, mis pärinevad kunagise mõisniku perekonnanimest:

1) Kurna mõisa rööpmimi Treja < pn. Treyden,
2) Sausti mõisa rööpmimi Kaarepere < pn. Scharenberg.

Ka küladel esines rööpnimesid: Nabala-Nõmmeküla = Saunaküla, Piisssoo = Saunaküla.


3.4. Kiili asustusnimede struktuur

arvestatud nii erinevate talukohtade samakujulised nimed kui ka rööpnimed, kuid sama nime erinevad kujud, näiteks Ihuvere ja Ihure või Eruma ja Eerumäe, on esitatud ühe nimena).

3.4.1. Lihtnimed
Kiili asustusnimede hulgas oli 340 lihtnime, mis moodustab 60% kõigist Kiili asutusnimedest. Kui samakujulised nimed välja jätta, oli lihtnimesid kokku 263, mis tähendab, et erikujulised lihtnimed moodustavad Kiili erikujulistest asustusnimedest 57%. Kõigi lihtnimede aluskäändevalem on K\textsubscript{1Gen}.

Järgnevalt esitatakse esinenud lihtnimed, alustades sagedasimast.

Kuuel korral esines üks nimi: Lepiku.
Viel korral esines samuti üks nimi: (H)alliika.
Neljal korral neli nime: Aaviku, Kangru, Mäe, Männiku.
Üsna suur osa korduvatest nimedest olid hilised nim ed (esile saab tõsta nimesid Kase, Luige ja Männiku, millest ükski ei kajastunud vaadeldud vanemates kirjapanekutes). Võib arvata, et mõnedki neist on vaid ametlikud nimed ning nimekasutajad pruugivad mõnd muud, rahvapärast rööpnimekuju.

Järgnevalt analüüsitakse mõnd juhtumit, kus ühest külast on kogutud mitu sarnast talunime.

3.4.1.1. Abstraheerunud asustusnimed

Kiili valla asustusnimedele hulgas leidus kaks abstraheerunud nime:

- **Saarusti** (varieerub nimega Saaruste);

3.4.1.2. Lokatiivse ja kollektiivse sufiksga asustusnimed


- **-la**: Ilula, Kaljula, Kivila, Kosula, Kungla, Nabala, Põhjala, Rajala, Suvila, Sõgula, Ugala, Vaela;

- **-iku, -stiku**: Aaviku, Kaasiku, Kivastiku, Kivistiku, Kopliku, Kuristiku, Kuusiku, Lepiku, Männiku, Mätliku, Pärniku, Ranniku, Sarabiku, Sobliku;

- **-vere**: Ihuvere, Kurevere.

3.4.1.3. Terminnimed

Talunimede puhul on terminnimede kasutamine ülimalt harv. Võib oletada, et seda saab ette tulla ainult väga väikeses kohanimeeskkonnas – näiteks saavad ühe talu elanikud kasutada oma talu piire silmas pidades kohanimena termineid *Talu, Maja* jne. Säärad kitsal alal kasutatud mikrotoponüümid ei ole aga kasutata olemas suurema kasutajaskonna puhul, nii ei ole taolise nimesid ei ametlike ega ka rahvakeelsetena kirja pandud. Samuti ei ole sel juhul piir kohanime ja üldnime vahel enam kindel. Asulanimesid võib terminnimedena keelekasutuses kohata veidi tihtedamini, kuid neidki saab kasutada ainult
väiksema kasutajaskonna puhul, kuna neil on individualiseeriv jõud ainult siis, kui keekekollektiiv saab aru, mis kohast on jutt – see on võimalik näiteks siis, kui lähipiirkonnas on nimetatavaid objekte ainult üks (nt Madis kutsuti mõisasse või Triinu tuli külast).

Kiili nimede seas leidus siiski üks, mis terminnimede alla võiks kuuluda, ja selleks on Suvila (kuigi malli järgi peaks selle siiski liigitama elliptiliste nimede rühma). Keelejuhtide info järgi on tegu Padiküla asundustaluga, mis asutati metsamaale ning mis sai pilkeks nime Suvila. Nimi olevat olnud vähetundud ning rööpnimena kasutati talu peremehe perekonnanime Ol(l)ino.

3.4.2. Liitnimed

Kiili asustusnimede hulgas leidus liitnimesid kokku 226 (40% kõigist Kiili asustusnimedest), neist üks nimi esines neljal korral, viis nime kolmel korral, 16 nime kahel korral ja ülejäänud 174 nime esinesid ühel korral. Erikujuulis nimesid oli kokku 197, mis moodustab 43% kõigist erikujuulistest Kiili asustusnimedest.

Järgnevalt esitatakse kõik korduvalt esinenud liitnimed (välja on jäänud popstkohtade nimed, mis olid identsed talu nimega, mille maal koht paiknes), tehes seda esinemissageduse järgi, alustades sagedasimaist.

Neljal korral esines üks nimi: Saunaküla.

Kolmel korral esines viis nime: Altooa, Kasemetsa, Kruusiaugu, Uuesauna, Väljaotsa.

Kahel korral esines 16 nime: Arupere, Kalamäe, Kivimäe, Körgemäe, Mardihansu, Metsavahi, Pikkaru, Pöldmäe, Raudsepa, Tänav(otsa), Uuema, Uuetoa, Uueveski, Uuevälja, Vanaveski, Väljataguse.


3.4.2.1. Kolme- ja neljaosalised liitnimed

Neljaosalisi liitnimesid leidus ainult üks: Kurna-Mõisaküla, mis on moodustunud apellatiividest koer + oja + mõis + küla.


3.4.2.2. Kaheosaliste liitnimeide komponendid

Järgnevalt esitatakse näiteid erikujuliste kaheosaliste liitnimede jagunemisest nende komponentide sõnaliikide alusel. Jaotus võib mõnel olla tinglik, kuna on nimesid, mille puhul ei pruugi leitud apellatiivne vaste algsega kattuda, segajateks võivad olla ka homonüümia ja rahvaetüümoogia. Kasutada olnud materjal ei kajasta kõigi nimede kujunemist, nii ongi nimesid jagatud vastavalt nime kujust leiduvaltele apellatiivi(de)le.

Kaheosaliste liitnimeide esimesed komponendid


**Kaheosaliste liitnimede teised komponendid**

Kaheosaliste liitnimede teine komponent on peaaegu alati nimisõna (apellatiiv või prooprium), seda 174 nimel: Aasnurme, Alasoo, Haljamardi, Allikapaju, Allikmäe,


Kahel korral on nimi moodustatud tagasöna abil: Väljataga, Väljataguse. Nimelt on siia rühma arvatud ka tagasönaiste kohanimedega paralleelsete eksisteerivad liitnimed, kus teiseks komponendiks on suhtelist asukohta märkiv ne-tuletis, kusjuures tihti esinevad samast nimist mõlemad variandid (Pall 1977: 46).


**Liitnimedest kokkuvõtlikult**

Kokkuvõtlikult võib öelda, et 197 erikujulisest liitnimest oli neljaosalisi nimesid üks (0,5 % kõigist erikujulisest liitnimedest) ja kolmeosalisi nimesid 13 (6,5%), ülejäänud 183 nime (93%) olid kaheosalised.

Kaheosalised liitnimed liigitud nende esimeste komponentide sõnaliigist lähtuvalt nelja rühma: 1) nimisõnalise esimese komponentiga nimed (143 nime, 78%); 2) omadussõnalise esimese komponentiga nimed (25 nime, 14%); 3) eessõnade abil moodustatud nimed (9 nime, 5%); 4) nimed, mille esikomponenti sõnaliiki ei ole võimalik määrama (6 nime, 3%). (Vt. joonist 3.)
Teise nimekomponendi sõnaliigi järgi liigitusid kaheosalised liitnimed kolme rühma, millest arvukaim moodustasid nimisõnalise teise komponendiga nimed (174 nime, 95%). Seitsme nime teine komponent oli moodustatud arvsõnade abil (4%) ning kahe nime oma tagasõnade abil (1%).

Aluskäändevalemi järgi saab eristada järgmisi liitnimerühmi:

- **K<sub>1Nom/Gen</sub> + K<sub>2Gen</sub>**
  
  Nt. Aasnurme, Allikapaju, Külaotsa, Mardihansu, Nurgamäe, Põdrasauna, Tammsaare, Tõnujaani, Uueveski, Uustalu.

- **H + K<sub>1Gen</sub>**
  

- **H + (K<sub>1Nom/Gen</sub> + K<sub>2Gen</sub>)**
  

- **K<sub>1Nom/Gen</sub> + K<sub>2Gen</sub> + H**
  
  Nt. Jõeääre I, Jõeääre II.

- **K<sub>1Nom/Gen</sub> + K<sub>2Nom</sub>**

  Antud aluskäändevalem iseloomustab nimesid, mis ei ole elliptilised. Vaadeldud liitnimeliste asustusnimede hulgas leidus selliseid nimesid kaheksa:

  - kõrtside nimed: Kiili kõrts, Kõvera kõrts, Luige kõrts, Pääsukese kõrts, Raudalu kõrts ja Tammetalu kõrts;
  - külaosade nimated: Metsanurk ja Põrgunurk.

Struktuuri järgi võib eristada ka need nimesid, mis koosnevad mitmest isikunimest: Mardihansu, Mikuhansu, Tõnujaani, Tõnujüri ja Tõnumardi.

3.4.3. Eriarendud

3.4.3.1. Ebareeglipärased lühenemised

Ebareeglipäraselt lühenenud asustusnime jagatakse töös kahte rühma: 1) ním, millel on lühenenud teine komponent; 2) ním, millel on lühenenud esimene komponent.

Lühenenud liitnime teine komponent

Järgnevalt esitatakse Kiili asustusnimede hulgas esinenud lühenenud teise komponentiga nimesid. Kogumise ajal kasutusel olud nimekujud on alla jootud ning (eeldatav) lühenenud järjend on paksus kirjas esile toodud. Lisaks on esitatud võrdlusmaterjali teistest nimeuurimustest ning muid märkusi-selgitusi.

♦ Allikma < Allikmäe

-ma < -mäe. Tegu on vana nimega, mis on kirjas juba 1687. aasta kaardil lisanimena kujul Hallikmeh Jak. 1834. aasta revisjonis on esmakordselt kirjas lühenenud nimekuju Allikma. Nimi võib pärineda kas apellatiivist allikas : allika või ka kunagisest eesnimest

- **Alta < Altoa**

- **Andrepa < ?**
  -pa < ?. Nimi on Kiili talunimistuses ilmunud alles pärast revisjonikirjade koostamist, keelejuhi andmete kohaselt on nimi pandud taluomaniku perekonnanime järgi.

- **Harjuva < Harjuoja**

- **Erisma < Erismäe**
  -ma < -mäe. Esmakordselt leidus nimi uuritavas materjalis 1811. aasta hingeloendis ning kujul Errismae. Talu võib olla nime saanud kas uue peremehe lisanime järgi või

**Ihuure < Ihuvere**

**Juhtre < ?**

**Kurna < *Koiranoja**

**Metsari < *Metsääre**

♦ **Põldme ~ Põldma < Põldmäe**


♦ **Raudme < (Raudmehe) < Raudmees**


♦ **Sõgula < ?**

♦ **Tõnu** < **Tõnu-Juhani**


♦ **Tõnu** < **Tõnu-Jüri**


♦ **Uuemaa** < **Uuema**


♦ **Välja** < **Välja-Jüri**


Kui vaadelda allajoonitud nimekujusid, nähtub, et pärised paljud nimekude puhul oli kogumise ajal kasutusel nii lühenenud kui ka lühemisele eelnurud nimekujud. Vöib arvata, et mõnevörra takistab nihes püsivat lühenemist ametlikumaks keelekasutuses kasutatav veel lühenemata nimekuju kui korrektsemaks peetav nimexariant (sh. ametlik nimi), nii ei muutu kõnekeeles sageli teisenenud ja lühenenud nimekuju ainulkasutatavaks.
Lühenedud liitnime esimene komponent või lihtnimi

Asustusnimesid mille esimene komponent on kasutuse käigus lühenenud, esineb lühenenud teise komponendiga nimedega võrreldes palju vähemal määral. Järgnevalt esitatakse need Kiili asustusnimed, mis sellesse kategooriasse võiksid kuuluda. Kogumise ajal kasutusel olnud nimekujud on alla joonitud ning (eedatav) lühenenud järjend on paksus kirjas esile toodud.

♦ **Kurna** < *Koiranoja***


♦ **Toajaagu** < ?Tuha-Jaagu (Sookaera)


3.4.3.2. Sarjasiirdumine

Kiili talunimedehulgas leidis neli -mäe ~ -ma(a) vaheldumist:

♦ **Eerumäe ~ Eerumaa,**
♦ **Erismäe ~ Erisma,**
♦ **Kõrgemäe ~ Kõrgema,**
♦ **Mändmäe ~ Mändmaa.**


3.4.3.3. Rahvaetüümooloogia ja mugandumised


Kiili asustusnimedest puhul olid muganenud järgmised nimed (kogumise ajal kasutusel olevad nimekujud on alla joonitud):
- **Eeruma** < **Eruma** < **Jeruma** < **Geroma** (1834) < vene en. **Jeremei**, kõnekeelne ka **Jerjoma** (Superanskaja 2006: 183)
- **Kaarepere** < saksa pn. **Scharenberg** (Johansen 1933: 295)
- **Paali** < vene en. **Pavel** (Superanskaja 2006: 263)
- **Penduska** < vene en. **Pentelei** (Superanskaja 2006: 270)
- **Sahkari** < vene en. **Zahhari** (Superanskaja 2006: 188)
- **Treja** < saksa pn. **Trejden** (Johansen 1933: 295)
- **Vaska** < vene en. **Vassili** (Superanskaja 2006: 140)
Mugandatud on Kiili asustusnimesest just neid nimesid, mis on pärinened mõnest võõrnimest, siinsel juhul suuremas osas Veneküla peremeeste venekeelsetest eesnimesest (nende eeldatava algupäralise kuju leidmiseks on abistava materjalina kasutatud vene isikunimede sõnaraamatut – Superanskaja 2006), aga ka saksa möisniike perekonnanimiedest.

3.4.4. Kiili asustusnime murdejooni

Sissejuhatuses tutvustatud keskmurdele omaseid joooni leiab ka uuritud kohanimedest. Vaadelgem siinkohal neid, mis Kiili asustusnimesest esile tulid.

Pikkade madalate vokaalide diftongistumine ja vahel vanemas keeles ka konsonandi v (resp. j) tekkimine sõna algusesse diftongi ette: nt. talunime Aasnurme hääldus oasnurme, Aadu hääldus vuadu või Sääse hääldus siase. Pikkade keskkõrgete vokaalide diftongistumine avaldus järgmistes nimekujudes: küöbi (Kööbi), 'pietre (Peetri), söedi (Söödi), tiearu (Teearu). Assimileerumine lj > ll esines nt. Kiili talunimede häälduskujudes väl'lari (Väljari) ja al'la (Halja). Algupäraste diftongide järelikomponendi alanemine teises vältes esines näiteks talunimes Lauri > Laari.


Kui vaadelda põhjasesti murdekeele -se ja -tse vaheldumist ne-lihtsufiksis, on -se pearöhulise ja kaasaröhulise silbi järel ainuvalitsev, samas kui rõhutu silbi järel esineb

Põhjaestest murdeerühmas käänduvad er-ja el-lõpulised sõnad tihti e-tüveliselt (Must 1965: 16), seda toetavad ka Kiili asustusnimed, nagu Köstre, Mihkle, Nikre ja Pärtle.


4. KOKKUVÕTE


Töös esitatakse Kiili asustusnimede loend, lisaks analüüsitakse nimede vanust ja päritolu, rööpnimesid ning nimede struktuuri.

Asustusnimeloend kujutab endast sõnastikukujulist nimist, mis sisaldab järgmisi andmeid: 1) nime kirjakeelne kuju; 2) vajaduse korral nime kohalik hääldev lihtsustatud transkriptsioonis; 3) talunimede puhul alati küla või külad, kus talu EKI kohanimekartoteegi keelejuhtide andmete järgi asub või asus, võimaluse korral on esitatud ka rööpnimi/-nimed ning vajaduse korral on täpsustatud objekti asukohta ja/või lühidalt iseloomustatud; 4) nime varasemad leitud ülestähendused; 5) autorite seisukoht ning antroponüümise ja apellatiivsete vasted; 6) toponüümile võrdlismaterjal.


Talunimesed jaotati uurimistöös ajaliselt nelja rühma: 1) aastatel 1661–1726 kirjanekutesse ilmunud nimed; 2) aastatel 1782–1834 lisandunud nimed; 3) aastatel 1835–1875 lisandunud nimed, ning 4) hilise kihistuse nimed. Talunimesed oli kokku 528, neist hilise kihistuse nimesid 352 (67%) ja vanema kihistuse nimesid 176 (33%). Vanimate talunimede rühma (allikaisese ilmunud 1661–1726) kuuluvad 57 nime, neist oli permehe nimest pärinevaid ehk antroponüümiseid nimesid 32 (56%) ja mitteantroponüüm-


Uuritud mõisanimed jagunevad kolmeks: 1) mõisad, mille nime aluseks on mõne küla nimi siinselt lääniks saadud maa-alalt, nt. Kurna (Cournal), Nabala (Nappel), Sausti (Sauß), ka karjamõisa nimi Padiküla (Paddiküll); 2) eestikeelsed mõisanimed, mis on lähtunud saksa mõisnike perekonnanimedest, nt. Kaarepere, Treja; 3) mõisad, mille nimi oli tekinud eesnime alusel, nt. karjamõisa nimi Peebu (Pebo).

Rööpnimede uurimiseks on kasutatud Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteegis olevaid andmeid, mis pärinevad erinevatelt keelejuhtidelt. Rööpnimedega talusid oli 85 ja nende nimetamiseks kasutati kokku 180 nime, mis moodustab 528-st Kiili talunimest 34%. Ühel talul esines viis rööpnime, ühel talul neli rööpnime, viiel talul kolm rööpnime ning ülejäänud 78 talul kaks rööpnime. Rööpnimedeks loetakse ühelt poolt dokumentides fikseeritud talude ametlikud nimed ja teiselt poolt rahva hulgas kasutatud, esimestest täiesti erinevad nimed, mis jagunevad kahekse: rööpnimed, mis lähtuvad peremehe perekonnanimest, ja rööpnimed, mis lähtuvad talukoha vanast nimest või uuemast hündinimest. Kiilis oli omaniku perekonnanimest lähtuvaid rahvakeelseid rööpnimesid (nt. Vaheri = Ilula ja Orava = Kuusiku) mõnevõrra rohkem kui neid, mis lähtusid talu vanast nimest või uuemast hüüdnimest (nt. Töngi = Reinu ja Uuesauna = Uuetoa), kõige vähem oli aga peremehe eesnimest pärvanevaid rahvakeelseid rööpnimesid (nt. Illari = Luige ja Kostja = Nellise).

Rööpnimede alla ei loeta aga ühe nime erinevaid modifikatsioone, lühenemise või rahvaetümoloogia teel muutunud nimevorme (nt. Ihure ~ Ihuvere, Aruna ~ Arumaad) või muid nimevarjande, mille puhul leiab tihtipeale aset rööpnimedele sarnane rööpkasutus ning mis tegelikult võiks moodustada kolmanda rööpnimerühma (nt. Arusta = Jaani-


Liitnimesid leidus Kiili asustusnime hulgus kokku 226 (40% kõigist Kiili asustusnimedest), neist kõige sagedasemad olid Saunaküla (4), Alttoa (3), Kasemettsa (3), Kruusiaugu (3), Uuesauna (3) ja Väljaotsa (3). 197 erikujulisest liitnimest oli neljaosalisi nimesid üks (0,5 % kõigist erikujuliste liitnimest) – Kurna-Mõisaküla, mis on moodustunud apellatiivdest koer + oja + mõis + küla. Kolmeosalisi nimesid oli 13 (6,5%), neist liitsõnalise esimese komponentiga nimesid oli seitse (nt. Veeroja-


Aluskäändevalemi järgi saab eristada järgmisi liitnimerühmi: 1) $K_{1\text{Nom/Gen}} + K_{2\text{Gen}}$ (nt. Aasnurme, Allikapaju, Külaoitsa, Mardihansu, Põdrasauna, Tammsaare, Tõnujaani,
Uueveski, Uustalu); 2) \( H + K_{1\text{Gen}} \) (nt. Aruste-Abro, Sepamäe-Kiili, Veeroja-Juulius, Veeroja-Kustase); 3) \( H + (K_{1\text{Nom/Gen}} + K_{2\text{Gen}}) \) (nt. Uus-Arupere, Nabala-Mõisaiku, Nabala-Nõmmeküla); 4) \( K_{1\text{Nom/Gen}} + K_{2\text{Gen}} + H \) (nt. Jõeääre I, Jõeääre II); 5) \( K_{1\text{Nom/Gen}} + K_{2\text{Nom}} \) (antud aluskäändevealom iseloomustab nimesid, mis ei ole elliptilised, nt. a) körtside nimeid: Kiili körts, Kõvera körts, Luige körts, Pääsukes körts, Raudalu körts ja Tammetalu körts; b) külaosade nimeid: Metsanurk ja Pörgunurk).

Lisaks käsitleb magistritöö nimedes aset leidnud eriüksused: ebareeglipäraasid lühenevad, sarjasükdumusi ning rahvaetüümoologiat ja mugandumisid. Ebareeglipärast lühenevad asustusnimeid leitud nimesid, millel on lühenevad teine komponent (nt. Allikma, Alta, Harjuva, Ihure, Kurna, Metsari, Põldme, Raudme, Tõnuni, Uuema, Väljar), lühenevad esimene komponent oli nimel Kurna ja võimalik, et ka nimel Toajaagu. Ilmneb ka, et lühenevad nimeid päriv paljude puhul oli kogumise ajal kasutusel nii lühenevad ning ka lühenevate eelnendused nimikuju. Võib arvata, et mönevõrra takistab nimede püsiv vähendamist ametlike lühendate kasutamises, misel ei lase kõnemissel teise komponenti eelnendused kell elusnimikuju ainukaasutatavaks muutuda. Sarjasükdumusi leidus kahte tüüpi: 1) -mäe ~ -ma(a) vaheldumine (Eerumäe ~ Eeruma, Erismäe ~ Erisma, Kõrgemäe ~ Kõrgema, Mändmäe ~ Mändma); 2) -selja ~ -silla vaheldumine (Kirjasselja ~ Kirjassilla). Rahvaetüümoologia on Kiili asustusnimeid puhul muutnud vähemalt kaht nime: nimest Eruma on tekkinud nimi Eeruma (nime julgevemise arvatakse võimumatud), samuti võib olla rahvaetüümoologiat tekitanud hüüdnimest rööpmine Hallionku (< Hallingu). Mugandatud on Kiili asustusnimeid peamiselt just neid nimesid, mis on pärinenud mõnest võõrnimest, suuremas osas just Veneküla peremeeste venekeelsetest eesnimeidest (Eeruma < Geroma < Jeremei; Paali < Pavel; Penda < Pentelei; Sahkari < Zahhari), aga ka saksa mõisnike perekonnanimedest (Kaarepere < Scharenberg; Treja < Treyden).

Vaatluse alla tulid ka Kiili asustusnimeid esile kerkivad keskmurdele omased jooned. Möne nime puhul ilmus pikkade madalate vokaalide diftongistumine ja vahel ka konsonandi v tekkimine sõna algusest diftongi ette, nt. talumine Aasnrume häälde oasnrume, Aedu häälde vuatu või Sääse häälde siase. Pikkade keskkörgete vokaalide diftongistumine avaldus järgmistes nimikujudes: küöbi (Kööbi), `pietre (Peetri), söedi
(Söödi), tiearu (Teearu). Assimileerumine lʲ > lʲ esines nt. Kiili talunimede häälde-
kujudes väälari (Väljari) ja al'la (Halja). Algupäraste diintongide järelkomponendi
alanemine teises vältes esines näiteks talunimes Lauri > Laari. Keskmurde tuumalale
omastest joontest esines 1) kš-i püsimine järgsilpides (nt. Andrekse, Annuke ja
Tõnikse); 2) hilisdiintongides algse vokaali püsimine ning ka keskkõrgete vokaalide
kõrgenemine (nt. nimehääldus alttu); 3) pika ü diintongeerumine (nt. nimehääldus
‘tüüstre’), ka pikk ō on võinud diintongeeruda (nt. Sőeru). Lisaks ilmnes ka muid,
üldisemaid murdelisi jooni: 1) afrikaadi säilimine omadussõnalise algupäraga nimisõnas
karjane (Karjatse); 2) er- ja el-õpulisest sõnast e-tüveline käändumine (nt. Köstre,
Mihkle, Nikre ja Pärtle); 3) Kiili asustusnimede varasemad kirjapanekud võivad toetada
oletust, et algupäraste diintongide järelkomponendi alanemine teises vältes on arvatavasti
toimunud 19. sajandil, nt. au > aa – 1782, 1811 Jauna Mart, 1835, 1850 Jana;
4) diintongi teise komponendi alanemine ai : ae ~ aa, näiteks külanimedes Paecka ja
Vaela (vrd. vanemed kirjapaned: 1241 Waiolæ, 1368 Waile, 1547 Wayllakulle, 1697
Waiell, 1726 Waila ning 1349 Paykenalle, 1478, Paikenall, 1541 Paeykenna, 1687
Paickna, 1782 Paickna); 5) näiteid genitiivi n-i tänaseni säilimise kohta saab tuua vaid
ühest nimest: Kurna (< koiran ‘koera’ + oja), genitiivi n esineb ka nime Mõisakula
vanemais üleskirjutustes (1388 Moysenküll, 1548 Mosenkull) – nähtub, et tunnus esineb
uuritud kirjapanekutes just vanades külanimedes, liitnimede esimese komponendi järel;
6) sisekaota nimekujude näiteks võiks tuua Kurevere – 1241 Kurkeuere, samuti Paekna
– 1241 Pakikanal, 1349 Paykenalle, 1444, 1493 Paikenall, 1481 Paykenal; 7) 17. ja 18.
sajandi paiku kadus põhjaest murdeist sõnaalguline h, selle kohta võib tuua näiteid ka
Kiili asustusnimede varasemate kirjapanekuteest, nt. Allikmäe – 1687 Hallikmeh Jak,
1726 Allickmeh Thomas; Annuse – 1726 Hannusse Mart, 1782 Annosse Matz; Opmanni

Kiili asustusnimede uurimine etümoloogia ning nimeid tekke ja muutumise
seisukohalt nõuab edasist täiendavat tööd, samuti tuleks uurimusse lisada kadunud
nimed ning miks mitte ka viimase 30 aasta jooksul lisandunud nimed. Uurimist on
kindlasti plaanis laiendada ka ülejäänud Kiili kohanimedele, moodustamaks täielikumat
kohanimeloendit.
Käesoleva magistritöö üheks tulemiks on Kiili asustusnimistu, kuhu edaspidi on kavas lisada ka ülejäänud Kiili kohanimed. Samuti on plaanis asetada tähistatavaid kohti võimalusel kaardile.
ALLIKAD


Ameerikas, Koidula 2006. Sausti mõisa piirkonna talude ajalood. Koduloouurimus. (Käsikiri Eesti Keele Instituudis.)


Eisen, Matthias Johann 1924. Eesti keelest kadunud, saksa keeles püsinud eestikeelseid kohanimed. – Eesti Keel, nr 3–4, lk 67–82.


Kallasmaa, Marja, Juhan Maiste 1981. Lühidalt abimõisatest ja nende nimedest. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 31–32.


Pall, Valdek 1967. Liitüvelisi kohanimesid. – Keel ja Kirjandus, nr 2, lk 95–98.

Pall, Valdek 1968. Eesti kohanimedest struktuurist. – Keel ja Kirjandus, nr 3, lk 147–158.


Saaga = Rahvusarhiivi digiteeritud allikaid sisaldav veebikeskkond Saaga – http://www.ra.ee/saaga/. (10.05.2010)


Tammoja, Kaisa 2006. Võrumõisa perekonnanimed. Bakalaureusetöö. (Käsikiri Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudis.)


Üleriikline asumite nimestik 1923 = Üleriikline asumite nimestik. Linnad, alevid, vallad, külad, asundused, üksikatalud j. m. kohad. 1923. Tallinn: Posti Peavalitsus.


**Arhiivimaterjald**

1) Eesti Keele Instituudi kohanimearhiiv. Jüri kihelkond.

2) Eesti Keele Instituudi murdesõnavara arhiiv.

Ausgaberechnung EAA.854.2.1715), 1667. aastast päринeb Nabala mõisa vakuraamat (Wackenbuch des Gutes Nappel (Nabala) nebst Einnahme- und Ausgaberechnung EAA.854.2.1718), 1668. aastast päринeb Nabala mõisa vakuraamat (Wackenbuch des Gutes Nappel (Nabala) EAA.854.2.1719), 1679. aastast päринeb Nabala mõisa vakuraamat (Wackenbuch der Güter Nappel (Nabala), Kuimetz (Kuimetsa), Catharinen (Kaiu) und Karritz (Karitsa) nebst Einnahme- und Ausgaberechnung EAA.854.2.1721), 1680. aastast päринeb Nabala mõisa vakuraamat (Wackenbuch der Güter Nappel (Nabala), Kuimetz (Kuimetsa), Catharinen (Kaiu) und Karritz (Karitsa) nebst Einnahme- und Ausgaberechnung EAA.854.2.1722), 1684. aastast päринeb Nabala mõisa vakuraamat (Wackenbuch der Güter Nappel (Nabala), Pöhbo (Peebu), Kuimetz (Kuimetsa), Orranink (Oraniku), Catharinen (Kaiu) und Karritz (Karitsa) nebst Einnahme- und Ausgaberechnung EAA.854.2.1723), 1685. aastast päринeb Nabala mõisa vakuraamat (Wackenbuch der Güter Nappel (Nabala), Kuimetz (Kuimetsa), Catharinen (Kaiu), Orranick (Oraniku) und Karritz (Karitsa) EAA.854.2.1724)

4) Jüri kihelkonna hingeloendid (Eesti Ajalooarhiiv):
   1782 – Jõelähtme, Harju-Jaani, Kuusalu, Jüri, Kose, Rapla kihelkond EAA.1864.2.IV-1,
   1795 – Jüri, Kose kihelkond EAA.1864.2.V-23
   1811 – Jõelähtme, Jüri kihelkond EAA.1864.2.VI-30
   1816 – Jüri kihelkonna hingeloendid EAA.1864.2.VII-81
   1834 – Jüri kihelkonna hingeloendid EAA.1864.2.VIII-83
   1850 – Jüri kihelkonna revisjonilehed EAA.1864.2.IX-54
   1858 – Jüri kihelkonna revisjonilehed EAA.1864.2.X-117

5) Jüri kihelkonna perekonnanimede panemise raamat (Eesti Ajalooarhiiv): 1835. aastast päринeb Jüri kihelkonna perekonnanimede panemise raamat EAA.1864.2.VIII-84


8) Neli 1873. aastast pärinevat Kurna mõisa kaarti (Tallinna Linnaarhiivi kaardikogu): Delineations-Karte zwischen Cournal und Reval 149-4-304_1, Delineations-Karte zwischen den Gütern Cournal und pub: Nappel 149-4-301_1, Delineations-Karte zwischen den Gütern Cournal und pub: Sauss 149-4-303, Delineations-Karte zwischen den Gütern Cournal und pub: Kautel 149-4-299A.

9) 21 Kurna-Lehmja mõisatest eraldatud talukohtade plaani, mis pärinevad 1875. aastast (Tallinna Linnaarhiivi kaardikogu): 149-4-297_1, 149-4-297_6, 149-4-297_8, 149-4-297_12, 149-4-297_14, 149-4-297_16, 149-4-297_18, 149-4-297_20, 149-4-297_22, 149-4-297_26, 149-4-297_27, 149-4-297_31, 149-4-297_33, 149-4-297_35, 149-4-297_37, 149-4-297_39, 149-4-297_41, 149-4-297_43, 149-4-297_44, 149-4-297_46, 149-4-297_48.

10) 1859. aastast pärinev Kurna mõisa kaart (Tallinna Linnaarhiivi kaardikogu): Grenz-Charte vom Bauerlande ses priv: Gutes Cournal 149-4-298.
SETTLEMENT NAMES OF KIILI MUNICIPALITY. Summary

The present Master's thesis is aimed at giving a survey of the settlement names used in the municipality of Kiili, Harju county. As a regional study it is intended to become a brick in the foundation for more general studies covering the whole language area.

From the theoretical point of view the thesis serves to continue the diachronic investigations of Estonian toponyms. Its main practical output is a list of settlement names, open to the rest of the toponyms collected from the territory of Kiili. The list will be used by the name committee of the municipality trying to find names for new places.

The material for the study comes from the place name archives of the Institute of the Estonian Language. The archives include 566 settlement names belonging to the Kiili area, collected in 1950 and 1975–1981. Besides the list of Kiili settlement names the thesis contains an analysis of the date and origin of the names, as well as of their parallel names and structure.

The list consists of dictionary like entries containing the following data: name in standard Estonian, followed, if necessary, by its local pronunciation in a simplified transcription; farm names have been supplemented by the village name (or names) where, according to the informants, the farm belongs, and, if available, the parallel names and some additional information about the farm; earlier records of the name; personal comments from the author plus the anthroponymic and appellative equivalents of the name; toponymic comparison.

The names have been dated using some sources from 1661–1875. According to their emergence in early records the farm names have been divided into four groups: names that emerged in 1661–1726, names added in 1782–1834, names added in 1835–1875, and recent names. It turned out that 352 (67%) of the 528 farm names are recent, while 176 (33%) represent the older layers. The analysis also revealed that since the mid-19th century the proportion of anthroponymic names has considerably dropped and that of
non-anthroponymic ones has grown, while especially many recent farm names derive from the names of natural objects. We believe that the steep drop observed in the numbers of anthroponymic farm names is due to liberation from serfdom, which, removing peasants from estate property, yet keeping lands and buildings, created a need for naming the farms that earlier used to be called by the names of their owners, resp. families.

Recent farm names often originate in natural names, secondary names, master's surnames or, more rarely, first names. 85 farms had parallel names, whereas of the settlements only four had parallel names (two of them derived from the name of an earlier landlord: Kurna = Treja < Treyden and Sausti = Kaarepere < Scharenberg; the remaining two were parallel names of villages: Nabala-Nõmmeküla = Saunaküla, Piissoo = Saunaküla).

By structure the settlement names studied were classified into simple names (340, i.e. 60% of all settlement names used on the territory of Kiili municipality) and compound names (226, i.e. 40%). The simple names included abstracted names, names with a locative or collective suffix, and term names. The compound names were classified by their number of components as well as by their part of speech. It was revealed that most of the compound names consist of two components, the first of which is a noun or, more rarely, an adjective or preposition, and the second is almost invariably a noun, except in a few official names with a numeral second component (also two names with a postpositional second component). The most frequent second components were -mäe (< mägi 'hill', 29), -sauna (< saun 'sauna', 7), -jõe (< jõgi 'river', 6), -otsa (< ots 'end', 6), -körts (< körts 'tavern', 6) and -küla (< küla 'village', 6).

Separate attention was given to such phenomena as irregular shortening, group transition, folk etymology, adaptation and a few dialectal features observed in Kiili settlement names.

One of the results of the study is a list of Kiili settlement names, pending addition of the rest of Kiili toponyms to get an all-round list of the local place names. A corresponding map is also planned.
LISA 1. Kiili valla kaart
LISA 2. Jüri kihelkonna kaart
LISA 3. Lehekülg Kurna mõisa möisa 1816. aasta revisjonist
LISA 4. Lehekülg Sausti mõisa 1835. aasta perekonnanimede panemise raamatust