 Ramai Glemér (I-XX.) Gholncky liktor (I- 五, 㽬-
 Paláoni /bembiert (I-XX) Radisich feno (I-XX) feresos Ymre (I-X) Timon tokes (I-XX) Vámberi trmin (I-X) Ěilahi Niss

 kelmel is mumelliklettel.
Rudanest [1908-1913] to waoyar Nercokedelmi Nözläny, hirlap es könukiado's vallalat kiadása. Pallas n-t.ny.18.
[I. kötet.] Aoz ókor tätinete [I. kötet.] Aoz voskoitol a nónvaiak tartenetcing. [1911] 430l.
[I. " A Aoz ókor tortincte. ¿. kötet.] to romai birodalom tartinete. [1912] ] $358 \mathrm{l} . ; 8$ mell.
III. "A Ao käzénkorv törtínete. [1. Rötet.] Ae nérvandorlástíl - az elso keresotes hábornkig. [1910.] 431 k .
[IV. "It középker tortinete. [2. kötet.] As keresates híbornktól a renaissance koraing. [1911.] 431 l .
I. Itaz ujkor torténete. [. kätet.] to lelledezések, a neLomacióóés as ellenrelorniació kora! [909] 440 l .

$$
\left.|I-I \cdot I \cdot| 1-1916-1803 \cdot|\underline{I} \cdot| 1-1911-\frac{\tilde{T}}{1} 795 \cdot I \cdot \right\rvert\, 1-1911-3295 .
$$

II. kötet. Az wikar tötincte. [2. kätet] XIV. Rajos is Nagy Friques kora. [1910] $436 l$.
III. "De lequjabb kar. [1. ketet] Ae fancia voradalom is Mandeon kora. [1908] 426l.; 10 mell.
VIII. ". Ae lequjabb kor. [2. kötct] 1815-1908. bo azalradoiogharcok is a nemzeti njjoucbredés kora. [1909.] 441 $l$.
IX. "A Legujabla kar tartienéte. [3 katet.] to mai nemiseti államok alakulása wayjainkig. [912.] 432 l.
̄. " Iigány tervád. to civilizacióa tartincete to fold Lokezatos folledezése is a termieszet eroinck meqhióditáoo. Al Cequabblarrások myonián irta-. [913.]428l.

