**Losonc története**

Losonc városa [Rimaszombattól](https://hu.wikipedia.org/wiki/Rimaszombat) 26 km-re nyugatra fekszik, Dél-Szlovákia egyik legnagyobb városa. A [Besztercebányai kerület](https://hu.wikipedia.org/wiki/Beszterceb%C3%A1nyai_ker%C3%BClet) [Losonci járásának](https://hu.wikipedia.org/wiki/Losonci_j%C3%A1r%C3%A1s) központja.

Nevének eredete ismeretlen. A fellelhető megállapítások csupán feltevések. Ezek egyike szerint elnevezése a *lósánc* kifejezéssel hozható összefüggésbe, amit azonban sem régészeti kutatások, sem fellelhető írott források nem támasztanak alá. Hasonlóképpen megalapozatlan feltevésként jelentek meg a szláv néveredetére vonatkozó elképzelések, ugyanis szlovák névváltozata írott forrásban elsőként csak a 18. században fordult elő.

Már a [honfoglalás](https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s) előtt település állt a helyén

Határában, a Királydombra a [15. század](https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad) középén a [husziták](https://hu.wikipedia.org/wiki/Huszit%C3%A1k) emeltek erődítményt, mely alatt [1451](https://hu.wikipedia.org/wiki/1451)-ben [Hunyadi János](https://hu.wikipedia.org/wiki/Hunyadi_J%C3%A1nos) vereséget szenvedett. A török időkben sokat szenvedett, mivel nem volt erődfala, végül [1640](https://hu.wikipedia.org/wiki/1640)-ben a templomot fallal vehették körül. [1622](https://hu.wikipedia.org/wiki/1622)-ben itt őriztette [Bethlen Gábor](https://hu.wikipedia.org/wiki/Bethlen_G%C3%A1bor) a [Szent Koronát](https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Korona) egy ideig.

A trianoni békeszerződésig [Nógrád vármegye](https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3gr%C3%A1d_v%C3%A1rmegye) Losonci járásának székhelye volt. 1924–1938 között református teológia működött itt. [1944](https://hu.wikipedia.org/wiki/1944)-ben környékén partizánharcok dúltak.

Losonc testvér városai:

Pápa

Salgótarján

Louny-Csehország

Forrás

https://hu.wikipedia.org/wiki/Losonc