Ralaton.
AB $\qquad$ tudományos tamulmányozásának credményci. Ao nagyméltósagie magyar kivályi földmivelésügyi, a vallás-is közoktatasüqui ministerim támogatásáaral kiadja a. Mo. Foldrajzi Farsaság Malaton-Mizottsága. I-II. kotet.
Pudapest. Kilián Frigyes bi夫omámya.
Hommánorky v. kmy] $8^{\circ}$.

Ikötet A Malatonnak is körnickinck lizikai foldrajza.

1. rísz. L'cay Lajos, locki. Ao F̌ralaton könjekinck geotogiaja is morfologiája. I. szakas\%.
I- A末akasz to Mralaton könyckénck geologiai képzödminyci is ezeknck vidékek swerinti telepedése. 15 tablával is assocesen 327 sör egkozati ab rával. 1913. VIII l, 1 lw, 617l.
I. kötet. 1. neos. Jeologiai, petrografiai, mineralogiai is ásványchemiai fïggelcik. 2 geologiai térképpel, 3 tadlaial, 11 tablárattal io 78 BZovegábiaval. 1911. 2 lew.
I. Laczkis De夫sió Ves*prém várasának és tágalb kornyékének geologiai heirasa. Ao he 9. Aokadimia math is terme-tudományi brizottsaganak meghirwasaitiol is tímogatasiaval irta - Toogy azelvinytablaval, kit qeologiai tirkeppel is tizenegy azöreakoxti, álriaval. $189 \mathrm{l}, 2 \mathrm{low}$; 3 mull.
II. Vitális István. Ao balatonvideki bazaltok. Kit tablaval, roy tierkippel is 67 sxavegkonti idriaral $169 \mathrm{l} ; 2$ mell, 2 lwo . tiablamagyarazat
III. Schafarzik Ferencz. Ao gralatonfelvidiken is a Díli Hakonyban talàlhatio régibb umpesiós koxetck is netiany szedimiontum közettani vixogálata. $13 l$ l.
IV. Sommerfuldt ©ornio to Déli Ḧakany bazaltos kizetrin coskönolt pectrografiai - kimiai vixogátata. 17 l.
I. Moclezer djoztav Ao Balatonkenek homokjairol. $2 l$.

In. Treitz Péter. Ao Sralaton tó fenékiozapianak is altalajának fizikai alakulása io áviánytani äsozetitele. Tizenegy tallázattal. $18 \mathrm{l}, 5 \mathrm{lw}$.
VII. Ems天t Kálmán. Ao Balaton Lunckiszapjának is altalajának chemiai alkata. bhemiai figggelik an I kotet 1. niszéhez. $16 l$.
VIII. Kemozt Kálmán, Howath Bèla, Ylosvay Lajos is fxinyei Noerse É oigmond. Fralatonnelleki kiozetek, vizek is gàs chemiai elemxios. 17l.
I. kötet.1. nèsz. Beofixikai függelik. I- II. ozakaoz. Oogy tirkippel. 33 able naval is siamos tablazattal. 1908.
I. ozakas*. Aterneck Robert. Ao nehiswigerö tamulma moóasa a riralaton könyékín. Migy tablasattal is egy 'tirkippel. 28e, 1 lw.
II. "Gotvö 2orand br. Ao galaton nivófehilete s awow a mehiessing valtoxasai. Brre wonatkoso'lag az 1901. is 1903 evekben a jeg hàtan viequett megligyelisck. Husrontiet abriaval is tobb 'tabliatattal a ozöveg köxott. 611 .
III. - Stciner Lajos bo Balaton videkien as 1901. io myarion verzett foldmágnessigi mirrisek eredminyei. to miviescket vegeste is feldolgosta -. Myoles tabliarattal is hat tickiewarlattal. 27 l
IV. Réthly tontal soldrengiseck, Mralaton kömyiken 10 tirkinuáalattal. 1912.1 hw, , 13 ll .
Fingelik. Ao Fralatonmellik palacontologiaja. I-V. kotet.
I. Rotet. 30 tabliaral is 95 szovegabivial. 1912.2 lw.
I. Vad'asz Ho Olemér. Bakongi triasaforaminiferik. Wit tablaval is husz szäveqabiaval. 43c. 2 lew tablamagyarazat.
II. Vinassa de Reqny P. Mrakonyi triaszspongiàk. Három komjomatì tablaval is hict azövegteli iabriaval. 21k., 3 kew. tablamagyarárat.
I. kötet. 1. vész Függelèk. Ao B̀alatonmellèk palacontologiaja.
I. kötet. III. Vinassa de Reqny, P. Uj szivacsok, tabulatak is hydrazoak a Makonybol. Negy finmmyomasin táblaval is egy sö̈vegábrioval. 17l., 4 leo. táblamagyarazat.
IV. Vinassa de Reqny פil. Makami triasz-kom tabulata-, bryowoa-is hydrowoa-filik. Kit kompomatic tállawal. 21l, zlewitablamagyarazat.
V. Papp Károly. Bakongi triasz-korállok. Egy finymyomater taflicival is négy störegbeli abiraval:21l, 1 heo táblamagyarazat.
ㅍ. Hather F. Ao. Ao Makony triaszkoni tiuskis bariii. Tixennyole fimpmyomatic tilliaval is hatuantiarom szövegkörti íbriaval. $300 \mathrm{l}, 2$ lew., 9 lw. tallamagyarazáat.
II. kotet 44 tablával is 214 säregabrival 1912. 2 kev.
I. Hittner fándor. Ȟakongi triasz-brachiopodák. E't kompomatic tabliaval. 57 l , 5kw. tálla magyaraxat.
II. Frech Frigyes. Ui kagylo'k is brachiopodiak a bakonyi triáabibl Ao Foldtani Kölany"t.en Hoernes Rudolfnak a bakonyi felsos triaot megalodontakkiol int kit köleminge räviditett iosseloglaliasiaval. Tho ozöreglecli abriaval. $127 /$.
III. Ḧttner fíador Makonjo triaoz-lamellibranchiatiak. Kilenco tithographialt tálliaval. q7l, 9 lew. táblamagyarásat.
I. kötet. 1. rész. Finggelék. Ao Malatonmellík palacontologiája.
II. Rötet. IV Kittl Gomö. Abdatok a triasz halobiidai is monotidai monografiajjähoz. 10 tabliaval is 37 oxövegköti ábriaval. 203 l , 10 hev. táblamagy.

- K. Kittl Mrnö. Mrakonyi triasz-gastropodík. Haram tabliciol is nigy ozövegaibriaval. 54 l ., 1kes, 3 lw. tállamagyarazat.
V. Frech Friqyes Ao werfeni rétegek vesérkäoületei is piotlickok a cassiani is raibli rétegek kagylosmeszének, valamint a rhactiai dachsteini miesz is dachoteini ( $f_{0}^{\prime}$ ) odolomit fauniajához. Tisenhat tabliaval is 31 szöregkozti abriával. 96 l., 16 lwo tablamaogariazat.
III. Höckh Fánas. Rekány rkactiai karin kärilet zalavarmegyei Rexs vidickiril is njabbsttani gyüjtesek eredménge \&orzy Lajos-tol. ragy taillaval is ket swöregkaxti abraval 81. 1 lew. táblamagyariázat.
III. Rötet. 31 táblával is 154 ozövegabibiaral. 1911. 2 lew .
I. Diener Károly. Koxlemények a Ďéli- g̈akony triaso-koin rétegeibol ozarmaxio ijabb cephualopodargyijtisekröl. Ergy litografalt tablaral. 17 $l$, 1 her. tallamagyarárat.
II. Diener Karoly. Újabb megfigyelisek a Déli prakany kagylomésx-cephalopodain. Egy litografált tabliarall. 21-31l, , lew. táblamagyariáat.
I. kotet. 1. véz Függelik. Ao Halatonmellik palacontologiaja.
II. Rotet III. Aerthaber IJ Moztás lovag. Ao Didi-S゙ a kony werfeni-rieteguibol is kagylomeszébol származo' in cephalopoda-leletek is a kagylomeisz cepha lopoda-fammajanak revisioja Kiet tabliaval. 2bl., 2 co tablamagyariaxat.
EV. Frech Friqyes. Uj cuphalopodiak a DéliMrakony buckenoteini-, wengeni-is raibli-rétequibol, kiegéssitoe as ammoneák lakökannahosozasiagára is a mantiliak iletmódjara vonatkosó tanulmanyokkal. Iinenegy tiblaval is sxámos oröregheli ábrivaral. 71 l., 11 hew. táblamagyarárat
ㄷ. Frech Friqyes. Potlio jegyzetek a bakomi triasz (werfeni is sassiani estherias netegek') sephalopodaitooz is kagyloitoz. to swöveg közott 30 abbivival. $28 \mathrm{l}, 2$ lev.
IV. Moekes I yula. M̈akonyi triáokkom ostracodäk. Megy tabliaral is tisenket srövegrajizal $35 l$., 4 hwo tabllamagyaraxat.
VII. Fackel Bttí. Serinczes állatok maradiómyai a M̈rakany triaszrétequibäl. Tis szövcqkäti abiacal 22 l . 1 lew.
III. Fackel Bttio. Placochelyo placodonta a Brakany felsio triaozkomiv reitegeibol. Tiz tablaval
 lamagyarázat.
I. kötet 1. nész Fügqelik. Ao Pralatonmellik palacontologiaja.
-II. Rötet IX Vadász Mo Olemér. Ao Déli B̌akony jurarétegei. Nét táblíal is harmincenégy orơvegkäzti ábriaval. 81l, 2 lew tablamagyarazat.
IV. kotet. 20 táblával is 132 stövegábrival. 1911. 2 lw.
I. Tuzson Fános Ao balatoni fosszilis fák nonografiaja. 2 soines tabliaral is 39 stöveg köxötti kippel. 55 l., 2 leo tiblamagyaraxat.
II. Halaváto dy yula. Ao balatonnelléki pontusi kow rétegek faunaja. Hiaron könyomatic tibláaval is tobse sövegköti abrival fhl., 1 Rw, 3 hew t. magy III. Eaventhey I mre. Aodatok a batatonnelliki pannoniai korí rétegek Lannajjáioz is otratigrafiai helyzetéhez. Három konyonvas'ú táblával ios 12 szövegköxti ibriaval. $192 \mathrm{l}, 1$ lew, , heo t. $\qquad$
IV. Vitalis ystvan. Ao balatonvidiki kecskekömök is lelobtelyeik. Kiet talliaval is f orourgkörti abliaval. $34 l, 1$ kw, 2 lew tablamagyararat.
F. Weiss AOrthur. Ao Balaton vidékínek pleisatocin-korin ssiga-is kagylo'- famáaja. Öt szövegköti ábiaval. $36 l$.
II. Kormos Tivadar. Uj adatok a balatonmelliki abio-plcioztocin rètegek geologiájah hos is fannaja. hox. Két táblaval to 11 sxovegkorti cabriaval 50 l., 2 lw. tablamagyarázat.
II. Kormos Tivadar. Aodatok a somogymegyei Ragyberek geologiai és Lamnisztikai viszomyaimak ismeretíhes. Hat soovegkoxti abriaval. $15 l$.
I. kötet.1. resz. Függclik. Ao F̈alatonmellék palacontologiaja. II. kötet. III. Kormos Fivadar. Ao fejermeqyei farrét geologiai multja is jelene. xet taflaval is harmineznegy störegközti abrival. 66 l, , 1 kev, 1 kw? tablamagy.
IX. Kormos Tivadar to mencoshelyi idesvisi mios kio fannájáról. $12 l$.
X. Kormos Tivadar. Ao Dunantil keleti rissemik pleisotocxienkoin pukatestic famnaja. Ot soäregköati abbiaval. $30 \mathrm{l}, 1$ lew.
XII. Kadic Ottokiar. to Halaton vidékinck fosozilis unlosmaradianyai. Hat táblaval is megy szavegköxti ábrival $241 \mathrm{l}, 1$ heo, 6 lew. táblamagyaráxat.
I. kotet.2 nész. Cholnoky Fenö A Balator hidrografiája. 7 táblaival, 165 aibraival a sxörrg könatt ís függelílikel. 1918. 316 l . 1 l lev.

Friggelék. Rigler dy Aح⿰㇒夫as?. Aodatok a balatomparti talajvissek ismeretéhes. Tisenkit táblizattal. 1911. 29l.'
 mater táblaval is 70 störegkionti sinkografilt abriaval. 1897. 118 l., 1 las.
4. I. szakasz. $\frac{\text { Saringer Fanas Kandid. Ao Ralaton kar- }}{\text { mikének iohailati vissomai st söveqkorti }}$ myekéne to ighajlati vissomyai. 84 azövegkörti zincografalt íbivival, 51 táblazattal is 10 zinco quafalt tierkipmelleklettel. 1898. 122 l .1 lwo.

Sibiiotheca Uziversitatis \#ung
Claudiop Prancojos.
I. kotct. 4. nios I. ozakaoz . . Rogdánffy Édön. Ao Balaton kömpikinek coapadekviszonnai. 2 szövegkëzti Eincogra falt ablriaval, 8 tabllazattal io 18 sincografialt tirkín melliklettel. 1898. 12 l .
II. " Itaub Horicz. to balator-vidiki nör imfenologiai megfigyelisek redmininyi. Richai - hatrahagyott irataitol sajto alio renderte pornatoky Fencorgog tirkippel. 1906. 55 l .
5.rio夫, to Balatow visenck firikai tulajdonsagai.
I. osakaoz. $\frac{\text { Saringer flanos Kandidd }}{\text { hominoikleti vosonvai. Thozonhit tallizattal is }}$ tirenot id fidial. 1900.51 l ; 1 kw .
 2 szines tállíval is 34 süvegkörti abliaval. 1906 . 58 l ; 2 mell.
II. - Harkányi Jriela ber. Thllamos vixfeluletck 1906. 19 \%.
II. " bhohoky Fenio Ao sialatow jege. Thosonegy tate

Friggalik. Weszelozky Is yila. to keozthchyi Hecis tio termikennek chemiai rixogalato oog mellik lettel. Windioch rikierd. Felentios a hierixi vizvisogalatokrill], k't tállazattal is harrom szövegközth abriaval. 1911. $2 \mathrm{~F} / \mathrm{l}$.
II. kotet. Ab Jralaton tonak is partjainak biologiaja.

1. rész. Ab Fralaton faunája. Ent天 fléza vezetiese alatt irta'k
 Sándor, Hétcly Lajos, Ratz Istian, frigethy Karoly is Vángel Fuč 158 söregkäti-sincografalt abraval. $189 \%$. $\overline{x x \times 11} \ell, 1$ low, $252 l$.
I. Potlik. Gutz djeza, ilj todatok a Mr.alaton planktonjänak ismeretéhez. Fizeneqy á brával. (48 raje) io kilencz
 tóban is körnjékèn ielös pukatestücknek felsorolasaihoz. 1903. 2hle, 2 lew.
II. Pitlík. Kormos Tivadar. I. Potlik a Malaton-tóbaw is korryikion ilos purkatestirck felsorolasathoz. (Hiilonios tekintettel Balaton-oderics faunajaira.) is w.(1905.) 1 (a
2. rés. I swakas\%. Iotvánlfy fyula to ralatow moszatlloraja. 17. sörco köxti sincogralált ábrával. $189 \%$. 14ol., 1 how.
Potlik Pantocsek Fozsel. Ao Mralaton kovamos夫atai. 17 antogralalt táblán 378 abrával. 1902. 142 l , 1 lew., 17 Rew. tablamagyarazat.
II. " Horbás Vince, deitéri. Ae Hralaton tavamak is partmellikínck mövinylüldrajoa is cdinges nävinyzete. Harom litografalt tiablaral is hatuan szövequbeli cxinkografált á arrával. 1900. 431\%.
Fing gelík. Lovassy fándor. to keoxthclyi Yliviz
tropikus tiundèrrazsai．Migy tablival，egy tero－
 táblamagyararat．：
III．kotet．Ao Mralaton kön éekenck társadalmi foldrajza．
1．rész．Ao B̈ralatonncllék torténclme．
 rul．Ogy stince tablaval is himo sworegköxti ab－ raival．1906．291，theo．

III．＂Hékefi Ǩmig to Ȟalaton könnjekinck egytiazai ès varai a käzépkorban．Ragy tér－ kippel is 142 abriaval．1907．II．376l．
IV．＂AB Salaton io vidéke a tortíneti korban． I．risz．Bakay ウélou to Bralaton a tartineti korban． 2 tabliawal，if abraival io 7 terkiep－ vázlattal a szöreg közott．1913．1 hwo， 254 l ，1 few

2．ries Fankio fanos．to Dalatow－mellèki lakossíg nep－ rajza． 3 o実ines， 3 fekete tatlíval， 16 tallazattal is 156 störeg－ köati ábríaral．1902，而，4281，1 hew．
III. kötet. 4. rész. Holemamn Istoán. Av Pralatonparti fürdëk is üdülöhclyek liríasa. 9 táblaval is 43 s末öre eqkö夫ti ábíával. 1900. 55 l .
5. "Iriklay Fános. Ho Malaton bibliografiájo. 1904.58l, thew Topografiai is qeologiai atlaoz.

1. véso to pralatow-tónak is kömyekénck riosletes térkípo négy lapon. Terveste L'oczy Lajos Meirtik 1:75000. 1903.
