Kaitmisele lubatuce 23.05 1977. Parta

TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL SOOME-UGRI KEELTE KATEEDER

FRANS EEMIL SILLANPA'A ROMAANIDE "NOORENA UINUNUD" JA "INIMELU VÕLU JA VAEV"TÕLKED EESTI KEELDE DIPLOMITÖÖ

 TVU Teawiusitik wathetior
MARI ROOSAAR JUHENDAJA PROF. P.ARISTE

TARTU 1977

## Eessornow

Yöesolevar diplomito" teema on "F.E. Sillourpää Mumacanider "Noorenar vinunud" "jou "Inimelu völu jar vaw "trilked eesti Reulde ". Toios vóetabes vaatluse allow tólgete sónowarou.
F. E. Sillounpää romovanid "Noorenco vinunudu" (torekinud rlourt Lepik, redigerinud Havald Lepik) jou "Inimelew volu jo vaew" (toblinud Haralds Lepits) ilmusid ühist koante vahee "Varomu" saryias 1975. aastal. "Romavers "Noorenow vinunud" anter esti Rewles väfja kou 1935. austal (töllinud slourt Seprik) ', Thimelw vollu ja vaw "joudis niilid sesti luggjani esmabordsest. Diplomitöo alutor on vorrvelnud 1975. acutal ilmunuds toteeeich soomebeelsete trostegar. Mourt Lepils ons tsellainud Momovani "Noorenov vinunud" möne 1930. aoutate alguse trïki järgi, Haraled bepik on tolles redigerinud 1948. ovastou triiki järgi. ${ }^{3}$ Jö" autorie oli vbimalik Roasutadiou ainult trose 1956. acutou trible: F.E. Sillargää
${ }^{1}$ F. E. Sillanpää, Noorena uinunuad. Jnimelw vólu jou vaw, Tallina 1975.
${ }^{2}$ F.E. Sillanpä̈", Sifjo. Noorenoo vinunw erse vaniou sugupum vümne vósu, Tartw 1935.
${ }^{3}$ F.E. Sillaunpää, Nuorenau nubeunut, Heesinki 1948.
$-2-$
"Valitud teoste" väláandes." Itlle vorrollamisce originabligou selogus, et 1956. ar trü̈ßis ei ole tehtuds olulisi muudatusi vơrreldes 1948. ar. trïbigas (mille järgi He. Lepile toreb redigerii). "Inimelu vólu jou vaew" on tollgituds 1948. ou. väljaande järgi. ${ }^{5}$ Sedau váljaannet di tóó autoril kou vimalis Reasutadav.

Diplomito"ó Roosneb Rohhest asast. Eximeses asas on vacudeldud F.E. Sillanpää romaani "Inimelw volew jou vaew"trele sonnowarou. Eximese asa 1. peatribss kösitles fraseologismide Basutamist tơPbes, 2. peatübBe tolkyou tööd sünoniümide valikue, 3. peatïble vöorrsohw tolles, 4. peatükb soome pörasuxi, 5. peatüble tglkes tehtud muudatusi.

Töó teises osas on vaadeldud F.E. Sillounpöäa romavani "Noorena winunud" tolle soñavara. Jiine osou ons üles shitatuds analoogiliset esimesegas. Selles on vaadeldud fraseologismida, sünomiümide, vöör sónade jau soomepörasusto esinemist tollees jou tollees tehtud muudatusi. Romalni "Noorenar vinunud" tolle sohavara vaatlemise on samalegselt silmas peetud Ra romadni 1935. aastou tribbe. Romaani Rare trüki vorrdemist ai der Ráes alevae juhue seatuds omarta eesmärgies, sest see eeldaves po'ljá lifeumat slivenemist. Mólesolevas töós on sesmörle ${ }^{4}$ F.E. Sillourpä̈a, Valitut tookset, Helsinki 1956 ( Molmar painas).
${ }^{5}$ F. E. Sillampää, Thminelon ihanuur jar Reurjuns, Helsinki 1948.
vaoudebdo eelkoige tease 1975. aastow väljaande voustouvust meie kaousaegsele tolkailuleinjondusel esitatavate nóvetergo ning tollectease redigerrituds wes väjaunde otstarbekenst.

To's's on esitatud ainult osau nöitemateryerint, kusjures on püitud valido ilmeboumaid nóitaid. Originalali bause voi lauselatios on esitatud lehelige vasabels, cestikeeln paramal podes. Romadri. "Noorena winunud "t6"lke sonowaras vaatlemisel on Rooigi noiidete puhue üles otsitud vastow Roht 1935. aasta välja andest. Yiui 1935.a. väfjaandes Periitiline sónau voi vál jend erineb voureedes 1975. a. väGaandegou, süs on trebe esmatrülei bause voi lauseboutikes ära toodud eestikeelse näite all. Thui aga muudatusi ì de, süs nöide 1935.a. trüßi Bohtou puudub. Vastavate teoste lehebüiggede numbrids on antud nöidete alb sulguden.

TGllectcorvetilistest töódest on Rölesdeva dipeomitöó Biyutamisel toctutud selboige A.V. Fodorovi teosele "burober oduyeu" meopur neperogas "ning w. Llïvatew jou He. Meriste ravanatule "NYidar sedou tolleida?". Samuti on silmas peetud Bav Ojábijjarduses imunud iluäyjanduse tolleimist Bäsitlevaid artibleid.

Diplomitä" autori poolt artud hinnourgud tolkyate tööle jäówad paratoumatult mónevorrea subjebtüvse tels. Jalhtsam on ikbougi tulemus - trilketeos - tervi Runar ning seetsttw voil übsikute näidete väajatoomine nóidar ebasiglasenas. Erinevate arwamuste puhue on alati voimahur kätte votton vaoudeldavad tolked.

Sissejuhatus

1. Frans Eemil sillounpää

$$
(1888-1964)
$$

Rahvuswaheliselt tunnustatuds soome Rirjanite Frans Eemil Sillounpää sündis 16. septembril 1888. aastal Hämeenkyẅ" Bihelbonnas MierikBala kübas Myllykolw popsiperes. Hoolis oppis ta edubalt jou jätkas Epinguid Tampere soome reavellütreumis. 1908. aastal asus tou Helsingi ülikodi matmavatikaloodusteaduskonnas ópyima bioloogiat. Epitaw erialoo on hilean tunduvalt mojutanud temau loomingut. 1913. aastal Ratkestas tou opingud-asalt tervislike po'hjustel, asalt sisemise Briusi to'thw.
Seyäreb clas F.E. Sillounpää vanemate juures Hlömeen kyrös jas alustas jutustuste kivjitamist. 1917. aoustoe owaldas tow novellileogus."Thmislapsio elámär saatonn" ("Inimbapsi elwodus"), mis sisaldas muejeid löhedasest mavümbrusest jou üliópilasaastate cbamuste jälogi. Rafove MCoskimies nimetab temau varosemaid teoseid bioloogilis-luwhelireles motisklusele, mille übsikayjadeni laskev töpsus ja peen detailide-
moaling on alogesest peale omane F.E. Sillanpo"án trilile Looduskiiurite Juhari Aho, aga kar geniavere meeledude Kunstrib Mnut Hansun pabkusid maistritenau jar seskyludena vórdlusmaterjali. Mevid noor Sillanpa"ion jäi süski iseseisvates.
1916. aartal avaldas tow omal esimese romaani "Elömä jou aurinko" ("Elu jau päike"), mis on lähedone temas elenavale loomingule. Vahetw jar tugevasti läbislatuds loodustunde kswal on stiili laovate ele mentidenos kenakes annues sayandivahetuse peenutsevat deleadentri, kübeke mässulisustki oma Roasougso ühikonno moraali vastw. Sillanpä"̈ strilimeisterlikton agas jiuab omar tippu nöitoles 1930.aastate raamatus "Thmiset suviyöna" " (1I Inimesed suvció"s"). F. E.Sillanpää ssikromaani jos mónedo novcllikogude tegpeased on nooreds inimeseds. Noud li toimi ratsionacelsett, Vaid nagu osabe loodusest, millena Biyanik on neid näinuds jou jö"udvustanud. Sellegar to'i F.E. Sillarpáón we voartenurgas soome jutustoumiskeunsti jou inimeste kuyltamise.

Omar Rolmandas raamatur, suures romavanis "Theskas kuyius" " "Vagas viletsus") laiendas tou turduvalt inimtegevuse kujutamist. Sellega loob tau soy'ardi trisel aastalkimureb ühe soome eepiba suurematest toostest. See teos näitab meile kunsthikku jau meinterlikker jutustojat jubou töiesti valminou: sün on varasematest teastest tuttowat loodusićchedust,
$-6-$
flthestinikunst on mueutunud jorulisemates, kuits eo de Raotanud omau pucetilisast. Selle järgnev ulotus lỉe to'sine novele "Haltw jou Rougnar "(1923) iomus rodamatura alles neli aoustat hiljum.
1920. aoustatel Rirjutas Sillanpüï üsnagi suukes arvue lïRemaids jutrestesi, mille koguds "Rosleas isänmoderi" ( "Armas isamaa "), "Enbelter suojatit" ("Inglite Raitsualused"), "Slaan tousalta" ("Maow pinnalt "), "Töllinmälei" "Popsimäugi"), "Rippi" ("Pihtimus") jos "Miitos RetRistoo, Herra,." "Tánus Retkeder eest, Inand! ") mojuvad Rovasajou seinulbhalt voimsas, geniaalse sarjamou, mida agas ühel voi tain po'hyisel ei hinnateds ilmumisajae hende voiüóriliselt. Meisternovellegi sisaldavaid kóvitcid peeti vowb suures eepiku vahetö́deles.
1920. dastate lópur algas Sillanpäín ues loominguperiood. 1930. aoustate algus töhistabbi enneborike kolme une romaani sünniaegos. Lugyáskonnale joüdir tos endisest löhemale 1931. aastal ilmunud romaanigas "Nuorenos nubebunut di vanhour subeupuurs vïmeinen vihantou" "Noorenas winunuds ehe vana sugupuew vümne vorse"). Selle romavnigar alustas F.E. Silleanpāă kou oma voiduläaibas suures movailmas. 1939. aastal omistati talle Nobeli Biyanduspreemia. Esimesele selle periaodi romaanile järgnesids "Michen tie "(Nehe tee") 1932.a. jas "Thmisct suviyónä" ("Inimesed suve Oös") 1934.a. Sillourpää teastes Bahtoume nüids mö-
ningaid euroopar wele romaanito iscloomuluble jbont/ naugu näiteles uus arusaamines ojbu demusest. 30. aastate loominguga lïtus koo temou 1941. avistal valminud romavan ", Elokeuw "( "LLo亍ikusku").

Suurelt asalt autobiograafiline on F.E. Sillarpóáa vïmane romaan "Thmiselon thanuus jos Rayjues" (Ihimelw volu jau vaev"), mis iemus 1945. aastal.

Vanas cas togeles F.E. Sileanpöö́ pramiselt mölestuste kiyjutamisegau. Tou suri 1964. aastar Helsingis. Eeste luggaskonrale on F.E. Sillarpaiá loomingw paremile jubou üsnas algurest prables trlogete Reavolw tuttaw denud. Tolbijad on clnwd Sl. Lepik, y. PJed joi Alugust Anri $[=$ August Annist $]$. 1923.0. ilmus Momaan "Vagau viletsus. Lispule joudrund soomer elulugu" " tolle. August Anni), 1928.00. jutustis "Jilidu jo Rougnar." Lugu Rohest inimeapsest " (tolle. Y. Pold), 1935. ou. Momaar. Siga. Noorena vinumu ehb vana sugupuiv vümre vossw (tolle. Nu. Llepile), 1936.a. Tomadar "Inimesed suve"ős. Eepiline sari " (tolle. Nr. Lepils), 1937.a. romaar "Mehe tee.." (tolle. Su. Sepib) ning 1940.a. novclibogu "Atmas isamaco" (tole. תe. Lepik). Paler selle ilmur kodanlikue perioodie üBribuid F.E. Sicloonpää jette aja kijanduse vergudel.
1975. aastas ant vágas "Varamu" sayjas Bobes F.E. Sillarpä̈̈ romaari ühiste kavite vares "Nooreena vinunud" jà" Inimeher volu ja vaev."

Romaoni "Noorenow vinunud" on to Pleinud Nllart Lepis. Teise romaari - "Inimelew volu ja vaew" - on trlkinud Harald Lepile. Ta on värsket redigarinud ka Movrt Lepikw omareegse "Siga"tolle. 6

6
F. E. Sillanpöä kohta vt. lähemast Rogutoosest
"Swomen Birjallisuus" V l. Yoel Lehtosesta Antti Heyryyn), Helsinki 1965, lk. 140-166; R. Maskimies, F. E. Sillanpä̈̈. F.E. Sillarpää, Valitut teokset, Heesinki 1956 (Mrocmas poinas), be. 5-13 ja
Mu. Nurmer, Saatebs. F.E.Silloupäa", Nooranou winurud. Inimeler voleu jar voev, Tallins 1975, le. $377-382$.
$-9-$
2. Tolleijas Mart Lepil

Slart Lepik (1900-1971) on tunted eelfeoige Bijandusteadlasenas. Tema Bestestes Ruviobjiletiles oli resti vanema kirjarduse uurimine jà selee vägja andmine. Piblea aegou töotas to TA Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Kijaindusmuuseumi Rä́sikijades osakonnau juratajaras. L. Anvelt Bijjutas 1970. aostas Mout Lepilk juubeli puhues: "renustados ei vor sedagi" et Mr. Lepitue on slus trenud tehor teaduslike wurimistö"́ Bswal väga payju mund. Näiteles on tou alnud vigakas tolejia, kes on ceti lugyjale tutvustanud peamisect soomes autoreid, eriti F. E. Sillanpääd." M. Lepile esines tobkijaraka vene jö proutsuse Reelest. ${ }^{7}$

7 M. Lepiku Bohtou vt. "East Rijjarduse biograa filine lebsikon", Tallins 1975, ek. 194-195; Morct Lepie 60-aastare. - "Keue jau Miyardus" 1960 nr . 11, ele. 697;
L. Anvelt, Mart Lepikew jiusteli puhne. - "Looming" 1970 kr. 11, eb. 698-699.
3. TËekija Harald Lepik

Harabld Lepie (1926-1976) oli meie vifjatoamaid jo meisterlikumaw is ilukiyjanduse to leyjoid. Aastates 1945-1950 ofpis too Jartu Rü̈klikus Mlliboclis cesti filoloogiat. Seyärel töttas tow Eesti Riiklikus Mayjastuses toimetayanou. 1955. aastost alates ab tou valaleutseline tóckjou. Mijaniko Hiidw hïgo di He. Lepits 1965. aoustoust. E. Teder kiyintas 1976. aastal: "Hoige dubism tah Harald Lepikew senises togevuses on tolleimins. Tou on spetsialiscerurud meie poljaraabite Boveraegse jor Rlassikalise proosakiyjarduse cestindamisele ning saravutanud seb alab vägo kirge toseme. He. Lepis oskas taidurlikult edasi arda igo autori stïli jau sónavarav eripára." "Nonleogude Eesti telbebiyjandur 1940-1968"toob ärow 34 eesti kuldes tolgitud soome kiyjarduse teast, millest 18 (neist 2 teost kcostö́s's triste trelajatega) an eestindanud He. Lepik. ${ }^{8}$ H. Lepikw totgitud on V. Linnay'. Sün Porjatühe all" I jou II), M. Lassilou ("Julatibbe laenamas "), Aapeli ("Meie isandor sipuegad"), U. Seppäse ("Sedou sorti mees "), P. Haarpäa, V. Hhuvise, T. Pebleases, S. Mebkose, v. Migi, Mu. Lharni, H. Lounajos, S. Päesi, O. Süppaise, 8 "Norlognde Eesti tolecaijandus 1940-1968. Bibliograafiline nimestis" ", Talliur 1970.
Y. Nurto, V. Mojo jt. tooseid. Vene kulest on tou tolleinuds IX. Stanjuleovitsi jai V. Voinuvitsi booningut. Harald Lepik suri 22. maie 1976 tolkijale parimas loome-las."
${ }^{9}$ H. Lepikew RoRtas vt. Este Rijainduse biogravaliline leksikon, Tallinar 1975; le. 193-194;
E. Teder, Harab Lepiku jurber. "LLooming" 1976 ne 5 , ek. 876.

Iosa
F. E. Sillanpää romacini "Inimelw vollw jou valw "to'les sobnowara
I. Frasedogismide Basutounisest tolles

1. Frasedogismide o bemusest jau nende treteinnisest

Frouseoloogilirees väljendibs e. fraseologismibs nimetatalese sellist Roahent voi mitmest sönat Roosnevat Reelelist ühikut, mis omab erilist Byubust, metafoorsust ja milles sornad on niivords tihedast kukk subanud, et moodustowad whe lelsibovalse jou sün taktilise ühibw, näit. süda sai täis, löós kölega, peast pörunud, kallies malesma minemow, mehele minemas, juthe puhuma, sö̈ti jö"̈na, Borda sowatmo 10
F. Vakb nimetal fraseologismide tebkeallifatena Cyäloolisi fabte jas sündmusi lörremast vơi Bougemost minevibust, folbloori endisaegade usteumuste, Bommete jos pörrimustegos, endiscegset elu-dew, misnes juhul kiou Biyjardusaibee albikaid."

10y. Valgina, N. Remmeb, Eesti Reele gramonatikou, Tallins 1968, CB. 340.
11 F. Vakk, Selest, mis sinametia taga. Hlere, mida me unrime, Tallins 1976, le. 79.

Fraseologismidel on tihedavd kobkupuntevd ühendverbidega, nii et voiksime kornelda fraseoloogilistest ühendverbidest. Harilikew jou fraseoloogjlise ühendverbi suhteid püritledes tube otsustowales elemendiks pidador frasedoogilise vägiendi pietlikkust. Nöitaks voil vovreldow ühendverbe mööda minema jou söőti jäönas (= Rodetuse jäouma). Väg induse piltlibtuse tuhmudes vois fraseoloogiline ühendvers muutudar harilifules, nöit. arus saamas, lali laskma, Birri pidama jt.
Y. Valgma jar N. Remmeli kösitlust ii savi kamgeltki mitte ammendavales lugedos.
H. Rótsepu, Res peab vajalikules vahet teras ühendverbido jou väljendverbider vahb, selgitas kau ühendverbido joi väljendverbide ning frocseologismide vare Bovdan.
Kii pidoudar fraseologismidetes Roiki verbacessid sönaíhendeid, mille elemendid on ainubordsed joe mis moodustavad ühtse sintaletilise tsentrumi jos millel on kaks semantilist strukturi, s.F. mis on idiomaatilised, siis moodustowad vä'jèndverbids asou fraseologismidest, "ihendverbidest kuelub agas fraseologismide hueleor ainuet thine

12 I. Valgma, N. Remmel, le. 340.
rühon. Mui lugedas praseologismides tunruseles kou täh raduse ekpressiuvsust, mis tekib kahe tähen duse metafoorse, piltlitew vaheteorra aluse (varvast väristamoo, köng ajama), süs osau vägendverbe, kus see ebspresüvsuse turrus piudub, nagus töhele parema, osar vótman jt. jäö"vard fraseologismide Ruegast vága jo froseologismids ning väfiendverbid on 2riBurad huegad. Sama kehtis pow ühendverbide taise rwíhmou kohtow (mahou vehkima vrd. ära andma) ${ }^{14}$ - Tihti on raske vahet tehou sünonuïmilise jou frasedoogilise väljendi vahel. Ma sün tules mäöravater elemendiłes pidador vilekartued tökendust ja pies likenst. 15

Fraseoloogia msiste suhtes on nöubogude keeletiead losed poihiliselt Rahesugusel seisutohal. Rïhed paigutavad frasealoogia allow ksib sohaühendid, mil on vaid teatow piesivusaste (vanassinad, Rssneköönud, aporimid joi lendsonod, mitmest sonast koosnevave terminids jas nimetresed jpurn.) Terised peowad määravales Beelelisi Priteriume (semantilist arenght, teatavaid siintabetilisi tingimusi, stïliskaabat juns.).

13
ainubordsed "hendvorbid nagu mala pidama, Reale käinau. Aimulordsetee lihendverbidel on kareteordro semantiline türendur jou nad moodustaved süntaptilise torvikew, mille on omou reletsieonistruetumitiin. 14 H. Rätsep-, Eesti Reele vägindverbide demuesest. - "Heel jou Thiyandus 1973 nr. 1, ee. 28.
15 y Valgma, NRemmee, ek. 341.
$-15-$
Esimesel juhue voil kosneldoo fraseoloogiast lowiomas, trises juhwe fraseoloogiast Ritsamas misttes.

HBik püsivad sonaühendid pude seegou veee fraseob. gismid. Tuleb rohutado Bonbreutse analiu"si vajalibleust igab üksikjuhub jou sisuaje külje arvestamist.
F. Vablb loctles moningaids fraseologismide tölsesamaid ning Rarabetursemaids joni. 'Tema poolt esitatred frasseologismide kösitlust tuhe lugedar krige Outoliteetsmaks meie Reelateaduses.

Mokkurstlikenet voit fraseologismist konneldow kii troaditsioonilisest püsiühendist, mida iseloomustab koostisosado iseseisvate töh henduste nougenemis tougoujärgel Rujurenud moisteline terviklikkus, metapoorsus jar enamitere juhtudeb veer twger ekspressiivsus, emotrionaalesus. "?
Y. Valgma on jaotouned fraseoloogilised väejendid idioomideks jou fraseoloogilisteks ühenditeks. Tdioom on fraseoloogiline väljend, mille sonad on ülesteise suhtes puiritlematud jou teiste ssnadega asendamatwd. Näiteks vottis sïdame rirdew, Raneles vótmou, koche silmou vahele jätmou, puhue Rambasse, tuli taleus jhe.

Fraseoloogilises ühendis pole ssinad Bowtanud omou exialogset sisw, mistôttw on selgesti näha nende 16
F. Vabk, Suured ninad murdsid päid, Tullinr 1970,18.7. 17 Sealsamas.
18 Soalsamas, ee. $7-8$.
19 Sederamas, Ce. 9.
$-16-$
tarvitamist ülelountwd tölhenduses. Hor froseoloogilistes Uhendites on soinad üesteisegro tugevast kokkw sulanud, "̈hendit tunretatalese ühe torvikuenas jou seda on voimalif asendadoo sünonüümilise vágendiga. Yörelikult on frasedoogiline uthend selline frasedoogilins väljend, milles elemendid on süntaktiliselt mö"̈rratouvas ning teatud ulatuses asendotowad jar mis voib ülekontrad töhenduse BEN val omadou Reou otrist töhendust. Nóiteles juttw ajama, ei voi uneski arvatow, silma torkama, votta nöpust, süda löves raskeles jhe.

Fraseologismides trekimine on keerwbas ülesarne. Thuarjanduslie test esitab siin tolkijalo terve reas nöudeid. Tuab jälguida kontelestilist sobivust, Ronkrectse louse üleschitust, stïlilist vastaurntjpm. Fraseologismide trebimist on Bäsitbend M. Lehtsalw jos G. Lieiv omav raamatus "Thukirjanduse trlkimisest inglise Reelent cesti Buelde". Nende poolt esitatud voimalused on Relativad Rear tristest Reeltest trelbimincl.

Idedalns fraseoloogilise ühandi töchenduse edasiandmise vïs on trelsimine elevivalendi abil. Vümase all moistetakse niixugust tolkekele fraseologismi, mis pobines samas keyundie Rui originaalkeale

20 I. Valgmou, Eeste Reeler frasedoogiast. - "Niulogude HKOQ" 1955, na. 3, Re. 148-150.

Preaseologism jà vostas koo töhenduselt viemasele. Teiseles voimaluseser tweb lugeda fraseoloogilist analoogiat. See tächendab, et autori keeler kyurd libkuse säilitamisies Rasutatates treleseeceler laiduvaid frosedogisme, mis on tähenduslibult fuenetsiconilt analoogilised tollgitavos ühendigos, polhinevad agas erinevail keyundeil. Analoogilise fraseoloogilise uihendi puhue voivad erinedas mitw Romponenti voi koguri Bocila.

Elevivalentse voi analoogilise vaste puudumisce tobeReules vois tolbjia leidou frasedogismi, mis ei de kries töpne lebsikadelet tähenduselt, mis agas vastavas Rontelestis autori motte edasi anrab. Sellist trlllimis liisi voib nimetadou kontelestilisfes asendusebs.
Nionikord voib originaalkeelo fraseologismi Bamporente lörhendados trlbekeles juba alemasdevales ühendile. Sellaist tolleimisvïsi voib nimetodas frasseologismi úmberkyiundaunister. Fraseologismi limberRujurdamist saab kasutadou peamiselt vágindite tolkimisel, mille tök nendus ow twatataw konyonentido törhendustest.

Yui tolbesecler ekvivalent jou analoogiou puuduvad, voib tolleyja mosnibords autori strili Reyundlikleuse huvides vör kuese froseologirmi aluxks Dleva Reyundi edosi anda sinasinalise tollee abil.
Nusnikords ei de torelijas voimalie kasutada

Ühtrei celnimetatud tolleimisviesi. Sellisel juheo twhes tr'kijab hoobudar autori kuler kyjundebbese edoniandmisest joi kasutador kiyjldowat tologet, s. 0. selotodos fraseologismi töhendust solnae voi vabou sonaikhendi abie. 21

Torekimiseb tues peoige reljerpsemalt esile ka fraseoloogiliste laenude Ré̈simus. Tise keelde fraseologismi sonasoinalise toles voimalus, kui selline "t6"lge" antred keebes piesiva ühendina esines, nitas sageli hoenusuhete demasoluer.
F. Vabk jagab baenulis use seisukohalt froseoloogia kolme reïhmas:

1) ainult antud keelelo iseloomulikud,
2) löhramate ja kaugemate sugulaskultgos ühised ning mittesugularkeestes puuduvad jis
3) bcenvelised frascologismid.

Fraseoloogilised baenud voivad tema arvates exihedau Rolmel pothilise Bujue: fraseoloogilised tellebounced, fraseoloogilised pooltrlbelaenud jà tolleinata, S.t. algkeele Rayus Rasutatawad ühendid.
the voi taise fraseoloogilise übsuse sellisct rühmitamince on vajai äärmist ettevovatust, sest mitte.

21 u. Lehtalw, G. Lhïv, Mhebiyanduse töersimisest inglise Reelest eesti Reelde, Tartu 1972, CB. 62-70.
-19-
-iga soinasoinalin kobselangemine is torwitse jis boen ollow, mondoagi parableelset völl märkamata jä̈üdos ning lopules polo Rewlelisto suhete Beerutose jo mötlemise "̈ldinimlifeuse tothw kau nimetatud rïl. mituste puirids kangetki absoluutsed. 22

Ygou Reuler fraseologismes tules iseloonustado cesbótt temas endos strubtwrist ja materjalidest twearevate skeamides aluses, arvestoudes seagiures bao teist Beetto vastowate wurimuste resultowte. Mingi bone. reutse Resle liegitussüstami bä̈idlifeu Ropeerimise ja temar raamidess teise Reelo matryali Bohardamise Korral vilb Kasulibust juhtrö"ßinst saadar hoopis omamoodi Prokrustes sáng.

Yohounnes Aaviß pidas fraseoloogiat olulisces Kriteriumikes Reelto iseloomustamivel. Jos pidas vajalikutes arendados eesti Rule fraseoloogiat, mille podert cesti bere jäi alla mitmetele kulturReultale. ${ }^{24}$
${ }^{22}$ F. Vakk, Suured ninad murdsid pöid, ek. 19-20. 23 Sealsamas, le 25.
${ }^{24}$ I. Aqavi在, Keeleumenduse diärmixed voimalused
(Tine, muntmato twel), Stokholm 1974, le. 99-100.
2. Frouseologismid torlkes

Ydedalnes debs, et igales originaalis luidewales fraseologismile leitales fraseologismi näol vasto keo trillees. Soome jou cesti Reele sínawaras on paejic ühiseid sorwe, ühiseid joon on Bau mollma keele fraseoloogias. Sarnasus Bergendab soome frasealogismidele eestikeelsete voustete leidmist. Samas aga valitse oht, et torelejas voib sattudas originaali moju alla ning kaldudar sïnasoinalisusse tolbimisel.
F.E. Sillanpäá romaver "Inimelw volu jou vaer" ai paistar silma ilmebate fraseologismide rohkusegas. Sedasama voib ölldow kow teose tollee kohta. Tolbes Bohtamo rohbesti fraseo loogilisi váljendverbe (nages juthe puhumas, voimust votma, korda minema, kursis olemou) jou fraseoloogilisi ühendverbe ( nagw vágas kubleumas, peale Räiimas jt.).

Atame valkeni
valkenemistaar
(121)
... istahtan jollekin
syryäiscle penkille filtelemaars.
(131)
... muttor se vair
ai jäyjestynyt.
$(42)$

Hommikuvalgus vottis üha enam voimust.
... istusid oleg-ajalt kuhngi Borwaliscle pingile juttw juherono.
(316) ... ettevote ei läinud agou kordou.
...jau silloin [...] teot ... jou sïs Buleuvad teoob suorinturat itsestó"ons válja ilusasti jau isejas Rouniisti.
(41) enesest.

Hön li kumninkaons Süski ei käinud tow enä́" pitemmäet Behoitta- enam peale, et ena nut äitiä kijjetto otta- kijja vastu votales. maars.
(142)
A. Traseologismi tolllimine fraseologismigas

Tolbejor He. Lepil on igas voimalibu juhue püüdnuds soome keele fraseologisme edasi anda kou trlbees fraseologismiderga.
Tolbeteose fraseologismide hulgas paistas silma somacatilise fraseoloogisu rohkeus.
Somaatiline frasealoogiou Ruulus vanimate fraseslogismider kihistuste Ruekou, maodustordes tundewa osar antud keele fraseoloogia tuumikust.
Somaratilise fruseoloogia populaarsus asutus igati pohkindatwes, sest igraühele on jw keha, füusiline minas koigi sela seisundites jou voyádustega koige varetumalt toyintow, mis loob suurepórased celdused Buybeo metafooriba tebect. 25 ${ }^{25}$ F. Vake, Suured ninad murdsid päid, le, 9-10.

Nionel juhues ei do originavei Rraseolo gism seatud ühegi kehowso nimetusegas, kuids tolkijo on kasutanud analoogilist somaatilist fraseologismi. ... Buin että siellai ... Bui at Remesad nublewat ne aivot... cylud magavad....
(43)
(263)
... jou hönkins vain ...ja temagi vaid Barden Resten oltaessa. neljas siemar ale.
(111)
... jou Rehoittacu tönne ...jor manitsedos sïayáánnus jäöneitó heristómäön Boww teritamon, kiiver d Ruvloador poipain asi puntus minemas bihutaRiitävän auton jälbeer. vase autone (192)
... sillä Rän oli Rengen - ...sest tado varitses oht, vaaranas, aivan selunrin elu reippus lausas jivuesevarana.

Karwa ctias.

$$
\begin{equation*}
(129) \tag{315}
\end{equation*}
$$

...se perinnößsimeno ei de yhden eikä kahden uihe ciga karo varassa.

Slue.

$$
(33)
$$

(258)

Määrätyisä miclen Teated hingelises seisutiloisa Rönen askellensa korras viisid jalad todou melkein itsestäon peacregn iseeresest joltivat sinne. sinra.
$-23-$
"...että sinäi et paibear "... et sinou ei torstow amou $\frac{\text { tähiör tönöön..." jalgar selle Bature allo..." }}{(162)}$
(162)

Eelnevatega lüturad kou sonw 'pils, vacede' sisaldavad frasevlogismid.

Annaw katse di jo Annav pill di jubas kiinni jossain metsón- noelutatrd elamues rannan asumubesena... metraserval...
(63)
(275)
... jonou tuttw ovenvartyjou ... Bus twttar weselaidy's mittasi Reitö́
katsellbans... neid piegugou mós'tis...
(153)
(329)

Tölke frasedogirme voile iseloomustado kui vordemisi soliidseid jou tougasihaidliker. See on vastannes originaali striliga. Nü leivane tolbest ainuet mobre albohali tarvitamise Bahtou Bôivou rahvapárase úthuse. ... Buinea isä
 ... Ruidar isa Rerge aurw all...
"…jbllen minä omassas ".... Rui mas omaendas talonani saou omastou majas ei soa omaendas puleostoni ryyppyö ottaa." pudelist Bórabat vottou!" (170)

Yörgnevalt on esitatud näiteid eri valdkondadesse Rewlewate originaali fraseologirmide treleimisest frasedogismidega.
... jor Yalmari painui ... jou Yalmari vajus Rorrokeseanas.
(157)
unevimos.
(332)
... suuren löheiscs ...suure ja südameiku nuoruudenystơw yyden
$\qquad$
(103) (299) noorusesópruse täho all...
... hön di tarmwbleaanti... tema ise di tarmulealt pitänyt emännyyden perenaise ahje

Räsisáänc...
(108)

Semmoinen ei Röntä Nüsugure asi ei ollenkaar järkyttänyt... Cobsutarud teda pörmugi..
(136)

Mlagar tajusi Raiken pohjiaan myöten.

$$
(214)
$$

"Slinä tiodän obvani "Ollow tearw, et olen väärillä tiellä nyt..." Bosverae teel..."
(121)
... Kuten veistali ser áyälle triki tuntematon Rörbsuid pöro too tamperelainen hujari... Vothivöoras Tampere Aem...
(185) "...tahtovat painow "...tahouvad vajutadou Kuoleman merkit..." surmayitieri..."
(372)
"Honkin kerrän saadow "Pidín uiksbord isa isältäni seltä̈öni..." kŠlest nahar peale savamos.."
(92)
(293)
…jar huulan vümeisew ...et vümane turrike Retkensö́ tullew.
(129) on trenued.
(315)
sultou toden teolla ... Mivid trele aw andes... (39)
... likä matalimmanleaar ... jou Rơige kehvemago majan vaimo turtenest hïte perenoine ai itsecuön vaivatulesi... loiinud ärmi tớin. (136)
"Nür ettá naita pois." "Nü et pare aga meree." (204)

Süar völb lisadou ka ühe näite nii soom bui Kar eesti kerees demasolevast vanasshost.
... että nühins nähder ... et selles ayjas on
alamw on ibtaa
vüsaampi.
(41)

Rommits orthest targem.
(262)
B. Vabou sónaühendi trlbamine fraseologismigos

Tolke töisvóörtuslibleuse huvides vois trelajou originaali vaba soinaühendi tollees edasi andas frasealogismiga. Morigie neie juhteder pras torejija
otsustamos asendamise otstorbelbuse Uls. Tourar liselt Basutatalese sellistee jultudes Reelas towalinaks saanuds väljendeid, midas tollesterele Reinelejà enam ai tajugi frasedlogiomidend. Ei der muidugi välistatud Ba ilmebamate fraseologismides kasutamine, Kui see on Rooskslas Rontelestigas. OKigis jaingravates nólidetes dues tolbejas olnud vsimalib Rasutadas so'hau voi sohaühendit otseses töhenduses, kuid ta on otrustounud frasedlogismi Banuls.
... eivät he sitá koskaan harkinneet...
(208) ...et nad selle úle üalgi pead ei murdrud...
$(362)$
... Kun Yalmari saman ... Kui too üksiti ka tien Bosi Roantä.

$$
(159)
$$

... Kur höw sai sühen ...kui sai selbes tilaisumden...

$$
(108)
$$

marti...

$$
(303)
$$

... minä voitar mortar ma voidar pagisid itseöni isompaakin... endant suuremaidk: (16/7) hinasid...
(248)
... pitäisi kyllä saadau ... aga prates kïle unta...
sbbau siemale saama...
(42)
... jo kulbivat, missö Reitä mielbyti...
(33)
...jas Rulguvad kus süda kutsub...
...jou sen peränä Röämöth pari tyttökuviotor.
(32)
... vaibbou náyttikin devar uneer menossa... uneholmas vojuman...

Hän nöytti siltä...
(12)

Laimi Mlongisto saattoi Llaimi Hlongisto vori end aivar lömmatö...
(22)

Rabsant omaireni älbónt olko surevinacur... Armsad omabesed durgw tehew murelibew nőlogu...
(266)
... sen näköisena kuir Qi olisi Batselyjastou mitään tiennyt...

Varhaiskeväör ihounoo aamw vahueni yhö. (70)
...nüsuguse nöoga, nagu poleks tal vaatajast Ernou aimugi... (276)

Varakevoder imeleounin hommik votttis ainde tugeVamini maad.

Nyt sieltö ei kumeunut Prologul ai dend seast mitáön.
kippur ego ksippu kemedico.
(281)
... ne kaksi nuartou ihmistí, ... Rav nood kabs noont jother sicllá valvoivat. inimest, kes sibbu siemale
(\%9) Sisacerud.
(285)
... istahtovo jollelein syr- ... istresid aleg-ajalt jäislle penseille juttele - Buhugi Borvabisole pingile maan. juttw puhumav.
(131)
(316)

TEXkijou on voimalikelt püidnud originadi fraseologime tolkes edasi andas fraseologismidegas Tote fraseologismid on surteliselt neutrovalsed jos seegas vastaruses originaali fraseologismidegas. Näitels karden kesken oltowna - neejou silmau all) mittao Ratseelladn - pilgugou möbtma, pitää KössissäänOhje hoidman jt. Suhteliselt ilmekamad on otreses Rones exinevad fraseologirmids (ottow reyyppyäkärabat votman, sacedou sellediö-naha peale saamas jt.). Torebija on igo fraseologismi puhue silmas pidanud kache kello erinevusi fraseologis mide tarvitamise asas ning leidnud analoogilise fraseologismi essti keeles (Vrd. pibeuhiprabassar kerge aurw all, tajusi koliken pokjouan myöten adus köike löbi jou lơha.).

Tolbeja on voimaluse korrae Basutarnd fraseo-
logismer kas neie juhtudes, kus needs originaalis pueuduvouds. Näiteles Bosiou- kütt palumau, miellyttäó - süda Rutrue, ei olisi mitään tien -nyt- ai obes Grnar aimungi oenud jt. He. Leprik. Beebtorvitusele on fraseologismide Basutamine ülds omaseks saanud. Teose toleimixeb on tow Basutanud frasedogismo nende juhtude Rompenseerimises, Bus originaali fraseologism on twenud tothes edasi anda vabou ssinaui hendigo.Sedru vimalust on tou aga Basutanud ainult sel julue, Bui vastowou fraseologirmi tarvitamine on boomulib easti keew seisuleohast hing muudal tollee kolt mitmelesiremales ning váljendusribledmales.
II. Sünonünmide valiknst toleses

1. Sünonüímides obemusest jou nende torlfimisest

Sünonüimideles e. trisendsonadeles nimetatalese tölhenduselt samaseid voi láhedasi sónu (Boht jos paib; vögev, voimas jou tugev; nourmav, itsitamas jou irvitama; vanousti, ennemuiste jou toonow). Táhenduselt samaseid sünonïlmes nimetadobese stilistilisteles (voodi jou säng ). Tähenduset lölredasi súnoniüumo nimetatakeso semantilisteks (ehites, majà elamw ja hoones). 26

Sona tähenduse edasiandmises tolbes tules towaliselt tehou valif mitmete voimalike variantide vahee. Need juhtumid, kus originaali ühetöchenduslikule sonale on demas ühetóhenduseis varta, on procetikas harvaesinevad. Nöiteles voiles sïn twuor Raeandaarsed terminud, mished sugulust mürkivad sénad, loomade nimetused, isikulined asesónad.

Mouge iseloomulibumad on kolm jörgmist jlutumit:

1. Toblekereles voib puududa vasto Originowali keale sohale kas tóliesti voi anthed töchenduses.
2. Vaste on asaline, ai ammendor kogu voẗr lealese sinh törhendust.
26 I. Valgmae, N. Remmee, ck. 330.
3. Nitmetöthenduslibu so'nou eri töchendustelo vastourad tobkeleales erinevad sonad, mis ühel voi teiseb tosandie annoubed neid tépselt-edasi.
Söna on nü originadis kui kas tilles soleturuses kowtekstist. Sepörast peas trlejjou olemar ettevactlie ja täheleparelits. Harvoud poles juhtumids, kus osiginaali sona antalese edasi Peoche vi mitme soina üRendiga vor vastupidi voi antavese edasi asessnaga voi asesohos antalese edasi suestantrivigau 27

TGlbeja on Blile loojou, Buid samal ajal sïsti loov interpreet, mitte Raasautor. Algupörandi lesexiear rikkus, rütm, koik olulised elemendid peavad söi lima. Toelise adelevaatruso saouratab tJlejjou ainuet sis, Bui tow orjalikult ei kummorrdas üksikesinu jos fraase, vaids sundab Rovaratou originadei tervikut. Sona on alati sected kontelestigou ja nimelt sellest tures otrida vastrest kïsimusele, miks Boigist volmalikest silno mümidest on autor Rasutonned just üht. 28

Et aga tolkimiseb on tarvis lidou whe keale sohades jà sonaühendeis Rötkentaler mottele sobiv voum thises keeles, süs püüab viluned tolkijou vahendados mitte nïvoruds sónw ning isegi mitte niivords solnaWhendeid jou völjendeid, Berivond sónumit,
${ }^{27}$ A. 8 . कहgopob, ocrobov oo uyeii meopur nepesoga, Mockba 1968, le. 159.
28
Heíva nơw ümber (eest Bijjanduse tockijate nơupidamiselt). - "Looming" $1972,102.10$, ek. 1753.
emotriooni (kou nullemotriooni), Ruumorit, vihou jhe. 29 Ygas kales on puagie sothw, millel on mitw töhendust voii töthendusvayundit. Mnishusetes jääb Bau sonaraamat, kur oleksid sees koik sohnolo töh hendused. Balegi tuleb keeldo järjest wusi sotw, moni soino vib agar omandodos we töhenduse. Selgou peab tolejas pidevalt jálgimos keela arengut.

Vä̈̈rales tules lugedos erinevate keelte töhenduselt löhedaste sónade nimetounist sünonüümidele. Sünonü̈mideks viis lugedo süski ainuet so'nw ühe keek pieres. ${ }^{30}$ Sedow porhimoitet on arvestatud kar kölesolevas t'óó Boostoumisel.

Ühe pothjusenow, miks samowäörne tolge vimalits es des jow miks iga ilukirjanduslits teos tolkes paratamatult midagi kaotol, kahvatumaks muutub Bui algherles, twioces peala mum towaliselt ette sünonüúmider süsteem, mis igas keeles on eriner. Nü voib mónes Reules ẅht jou samas tegevust vögiendodoo reli vi viis eri stïlilise jou emotrionaalse válörtusegas sonar. Loomulikult jaiáb tolleja üles andebs juhue, kui tolbeberes niisamas swur suinomínmide Rulte puudul, valido demas devate seast välyau Boige lórhedasem variant. Has valik alati Onnestub, see soltub juba tolkjos Belleoskesest, kuid 29 U.LLïvasu, H. Meriste, Mhidas sedar tolleida, Tallinn 1975, le. 110.
30 A.B. कёgopob, 08. 174.
-33-
samas paeju Ra askusest tunnetouda autow stïli. Et tologe see juhue vaesemares vois jä"udos, on parate motre.
Tebkinud puuduäöki on sageli voimalib ko vatoo tollestempensatsiooni abil. Teises kohas voib mỏne neutracilsmas töihendusegas soina vastena Rasutoudas lestikeelset sünomïlimi, Rui see sobib Rontelesti. No'istogi Ri hólmos see lólbi Rogut tose mitte ainult sino. nuélimes, vaid kogu sơnowarau jou ka ksiki teisi Runstipärase tóleimise aypete (louseehitus, kJ̌heKyiundid, fraseoloogilised väliendid, vanasínad, strillivste ds jhe.) See viesie lö́henes proosa tolleiminer tunduvas mö̈rsals luees tolesimiseles jar anras esavates Bötes väga höid tuemusi. ${ }^{31}$

Sonas joust jos mojjuressest on Biyjutanud Yohoinnes Aowik. ${ }^{32}$

Tólbija peab suntma keele eripára eristadou autori omapörast, trlerima ülotuntud väfiendit vastoubor keele eripörrast lóhtu des jas autoribe aimuomast tolleides (arvestoudes muiduggi antud keve seaduspörasusi) bölbi tegema samasuguse loomeprotsassi, kui togi autors 33
31
He. Spamav, Pils ilukirjanduse tolbimise Biesimustene. "Kree jou Kiryandus"1967, nu. 2, le. 70.
32 A. Aavik, Meelewenduse äörmined voimalused, lB. 21. 33 Hé̈var now ümbers. "Looming" 1972 na 10, ele.

$$
1753-1754
$$

Mii inimene Kijuitab algupörrast teast, sï peab tow olemauvsimaliferet taistest erinev, voimalituet omau nöloga. Totber pulues on vastuyidi. Totblyou peab puilidmas tabadas originaali autori nógio jou omau nólo mahou salgamas. Toliel mäöral see "helgi tollejjil muidugi à ónrestw... To'lbijou minas jääb ikka mónel mäárae kollama. Sellest täiclikult lalti ei soas. Agou tölhis on, et tólie kolou selle kotwal saates enneledikes see, midar trlkija ei de, mis on tologitowas tease eripöra. 34

On vajai algusest pealo püídos tologitavase twosesse sisse elados, nii nagu näiteyja clas sisse osase, midas tou kehastas. Toibejai peas autorigas otrekui ühte sulamou, omoundama temar" káeBiyja ", nougu meil óeldakse, piídma teost nii tervikunos kui koo igas pisiasjas omas kere vahonditegou töyselt reprodutseeridon. Sejfuures à tohi Retbebski unustodor, et me si trlogi mitte somu, vaid moisteid, mis nende sonade tagou peitwad, samuti ka mitter teixe keole gramuatilisi konst reubtsicone egou isegi mitte übsikuid lausub, voids teast tervikuna. 35

34 E. Mallene, ohugust Sanga mo'ttrarendusi tolleilubaiy andusest.- "Keel jà Miyjandm" "1971 na. 8, er. 489-490.
35 H. Sparmaa, Pile ilubiajanduse tolseimise Büsimus -tesse-"Keel jà Kiyändus"1967 nr. 2, el. 67.
2. Sünoniümid tolkes
A. Nimisohalised sünonüumids
 nimisthollisi suinomilume.
Heulimme lóhestyvä́n HKulsime liginevat puheluar...
(133) $\frac{\text { jutrepominat... }}{(317)}$
...jou sohvavu nojadvien ...jà sohvasse vajuitactud Rassojen vaikeilto Rmeni naio suunast kostis intohimoistas soperrustou. Bingliklew muminat. (2n)
...jou tanhunilta Royahti ... jou tonnmad kaikusids sellaisia áoúniä jas Rởltesumast jo pureita...
(94) juturerminast...
(294)
... askeltenso áöntä
vaimentamatta...
(79) pormugi summutamata...
(285)

Worme nuortow neitow Wolm noort neidist isthi pitkönsä sohwassa istusid Rounina ja kamenina ... iemsüntuna pikae sohval...
(295)

Ovellow nóyttaytyi nuori nainen...
(164)
...etupääsina ihastuttowar ...elkeige oma valuwa pibkusensa vuoksi...
(14) maimuleese pörast...
(246)

Slinullas on loppumatons Slue an lopmatw halw jatkaar tötö ihe jätteator kiyju... kirjettó...
(206)
... olisi two bause allut ... olnules see úthus vaids $\frac{\text { totrenraistou pilailuos.. }}{(15)}$
... ei hän asoittanut pienin-... ei ilmutanud tos täkäön epäystävällei- vähimatiei tornedust..
syyttic.
(197)

Tolkejou on omar keve rikastomisces kasutanud tolkes mitmeid murretest pörit oleutaido somu, mis on suiski kou üblisemalt tuntud. Yörgmined kedm näiteer toodud sobna ahras kar "bigekeelsuse sinaraamat: 36
... Roko two
Rilaspäiváiner....
(35)
... Buinka sopimaton sellainen mielenlïke wid jrouggw ons. nyt di.
(76)
... Bogur ailne melu... (259)
${ }^{36}$ Oigekeelsuse sondraamot, Tallinu 1960, lk. 401, $417,294$.

Her nukbuivat mikä Noud magasid whes sün, misäkin kesäisissá teiner seal omou suvistes Romeroisnac... Boomitrates...
(149)
(327)

Tölge on kïlboltki ribas rahvapäraste jà kosnebelbe omaste sónades podest. Need voivad olla humo ristlikud, halvustowad voi arhoilise vayiundiga sohad, ring tulevad esile peamiselt tegelaste kones. ... di se väkevä tuokesw, ... oli vänge lóhn, mis jbkou äbkiä Rulmahti pörandale valgunuds lattialle levinneesto"i nestest". mölificeesest korrapeast (171) úles pahvatas.
(340)
${ }_{11}$ Slluttas minuelar on "Agos minues on mahos... vats..."
(190)
"…jokar twlee tuntematto- "... Res tuleb vöbvas man nulibars Banssos poisinologigas logiw kele kotiir kello kabi yőllá..." Baks ǒősel..."
... se Ratsoi ensin ... esiotra vahtir tos sameolloo jätkänkatsellaar... Róluguse mousuuriBa-
(130) pieguga...
(315)
"Soitetaarpas se elubea- "Helirttoum seor vou tohtori tönne..." topratohtri vögoe..."
jossou hön tiesi Borbki-... Mus tou tradis punniruuvin devars... vinnas asuvat...
(169)
"... sinä seppäparkas..." "...sina, vaene sepajiss..."
(186)

Varhou tuth antoilijou Vana tuttow sohver oli tullut heitö nouta- Oli neile järele tulend. maan.
(371)
(225)
"Mitkäs täölle" ovat "Slis pitspale sün $\frac{\text { ollent juhlat?" " }}{\text { (84) }}$ סieti di?"
(288)
... kuer jatkuaan juhear.... kui kestva pillerkaatilouaw jo on totuttw... rigjou on harjutud...

$$
\begin{equation*}
(81) \tag{286}
\end{equation*}
$$

Tampereelto di sille Tamperest oli sellesse pysäkillo polmen trivarjaamau Bolmverand neljännestunnir matko. tumni toe.

$$
\begin{equation*}
(57) \tag{271}
\end{equation*}
$$

Hloikkou pikkusormi... Penike väike-ats...
(9)
... Rasvalta Katosi Roko- ... nówlt Radus too havr two houskor vïßarin ülemeelifo rübblikuilmen. ilme...
... jokin erimielisyys jonkur ... mingi lochkarvamus talona tilapolisesti työn- mine ayintisest talueisest Rennelleen Rulkurin kanna... vanderseleiga...
(138)
(320)

Sitten hón porvaria Seyärel tiüris ta suostuttelevan hovimestorien puírjerid keelitowa voberi suurefori inmeates...

$$
(179)
$$ suureses imestusees...

$$
(345)
$$

Trlbeja on Basutonud liitsonw ka Rahe sornas Ühendi trilbimiseles, sest sest Reoles näis luitssnader arw suhteliselt suurem olovat.
Vikear käsi vain Purem kósi köis $\frac{\text { kaiväisi tuleassa ... Borraks juulespahamakens... }}{\text { (29) }}$
... lïbtenipar hän sitter ... Röis ta süs vabadikw mößitupalaiser matalana moudalas majaböksis... moyjana...
(165)
... se nowsee jonbair
Ta truses mornest metsär reanrasto... metrasaleist ...
(62) (274)

Tudlaisten hattarain Taoliste pilevevonade sávy... várving... Lepaar häitter Lepaa tagatijupuenade - jäbsipöiván seurue... (91) seltskond...
(292)

- 40-
... jotko kenluvat suuren ... Mis Bucue suure maatilon arkieen ponnistubeeen.
(94) majandi argipüava rëlheremise juurdes.
(294)
... piennet nólennóiset sanaharkat ..
(7)
(242)
... jau omistettün Rörelle ...jà pühendati talle pieni hyuänsuopas nii mónigi pisule, ajatuksen Räive... heatolhtlits mottevinvo...
(10)
(244)
... samoin kuin sen ... hüsamuti nagu sellast aikeuttamas tuskaw sugenew valuvihuatur RoniváRolys.
(80)
(281)
$E_{i}$-milleenjohtumar $E_{i}$ - mottekic aike di kaukaisempi. pikjis di koungemal.
(54)
"Tärs"́ ollow vähour "On váRee rouskusi vaikeubsisas twon meie vanatoiga..." meidólur "áyän tokiou..."
(182)
...tai ala-arvoisin ...voi alowäärtusliß vákivünou. vünalake.
(172)
(341)
- jou sütö tulrekin …jou temast tueas üks -ikear malli-isäntä" $\frac{\text { Gigge musterperemees. }}{(227)}$
...ja tuono häivekuvana ...jau see vidpildie oli aivan erikainen saivy... di sootubs erilines varyurd...
(116)
... ja Rorreimmassa nou- ... jar keringeimas tinnow hehreusa ihminen mornumilangus oietas voikkii samaclas towalla inimene samavüsi kui Buin tuskanas. valu köles.
(124)
(317)

TLos padrinsinoude kasutounine tolles on ciho esti Keeble omase vágindusvoimaluse rateendamine.
"You koi siná sen "Ya kuile sa sedou ihanuuden ticdöt, head-paremat tcad, mikö siellö odottaon!" mis sinde kodur ootal!"
(16)
(248)
...ja äöuntö siellä ...jar kisa-köra di seal varmosti di selkä kindlanti nii seas kui wleona että sisällä. vägas.
... jylewät raajat... ... torkad lund-liukmed...
(110) (303)
... Vainusivat pian Boubk., ... tundsid koik nagu että nyt ei ollut silloi- lothnast árow, et nüid Röän vähöllá völiai. li de seesugusee tïlybe-
(150) tälyjar toshtrust.
(328)
B. Umodusso'nalired sünonielimid

Omadussónaliste sünonicimide Rulgast vois tolles leida terve reas selliscid sonw, mis on omased just meie ilubijanduslikeree keblele ning midas igapöevases keles Rasutatabse suhteliselt harvemini. Sün Rohtovmo kav rahwapöraseid sonu. ..saisiko hör oikeaw ... kas to saab hüvakw Bötensó: peulealoleos kóle pöidlow jà nimetisjai etusormella...
(169) soirmega...
(339) ...jou hónen vactimaton ... tema malbe álynsá... mottelend ...
(144)
... jbkor di Rifjar hïpingt ... jou mis oli nougw lube Buir valtava lempeä Riigebeluleas Riljubsi elain jokou toholtos... igalt poolt ligi hillinud...
(71)
... Barkeou michinew ... üks róumemehine bouse...
(170)
lause...
(340)
... roteva toimelias nouinen...
(138)

Sluwar vanhou
baiha abka...
... Vanar, Buitsabas eit ... (315) (129)

Yhá syvempijo nau- U"has sügavam jo tinnollisempi levow turre... ס'dusam purboumistunre...
(34)
... Vastouleset olivat ...Vastused did hövdised... vaivalloision ...
... nößi sen Rivkaw ...nägi pisut raamaCaiminlyödyt istutheset já"̈nnd rohtoeda ja ja roakehnelmat... ehitusi...
(44)
(264)
... rietuvassas maceliskuur ... mövtsiteum nónvetus iltow-auringosso holtavia ohtrepöileser siretavat tytónkasuga...
(58) neiunóugu...
(272)

Pitköllán tiesworallas Pikal teesinge valtis haín thijotti kylä"a, tou pornis silmi külou, jonke nimen hör hyvin mile nime to hästi tries. teadis.
(157)
(332)

Annar karje Rului Anna Riri Ralus hiukow nukruircksi- paejust lugemisest paljastor kukemisestou... Ratuseles...
(230)

Laimi Hongisto vihjaili Laimi Hongisto töchendas arkoilemattomador oma sóakal vüile... tapaansas... (224/5)

Yokin hermaja korsivor, Slingi nörve rocasiv, sühen asti tuntematon senitundmatw joovartus... Rurmio...
(318)
(133)
...jar samallas sanoa ...jas samae oyás jotakin pilkollistow... ódldar midagi pilgest...

He nousivat Roiblei YEšk rü̈hbisid mä́dow pithin swovaan tictón oiguvat tee d musisahoone kartanoas kohti. pode.
(93)
(293)
... muttar vain se seibla, ... agas pelle terdemines, ettö́ Anna di demana... et Anna oli semas...
(68)
(278)
... Boreow nilkbansou... ...sire lumpekse...
(134)
(318)

Toekija on vordlemisi juloget Beasutanud kineRerle sostu omar Reele ilmestamindes. Neid sionu sïski ei ob kuigi paeji ning need ei rikw tobletcose strililist uhtsust.
Tuo uhbear rouva... Too possebar prouan ...

$$
\begin{equation*}
(157) \tag{331}
\end{equation*}
$$

... tiellöhör nölexyi jo typeriä ihmis Kuvioita. ohmabouid inimbay usid. (243) $(176)$

Värskelt msjus sellix omadussonaliss táicndi Basutamine pobisóna ses, Bus deles octuspörare mïni trine soinou.
Oli typerännöböinen Gli tölbi väliskayugau liilectalo... kaubamajai...
(195)
(354)
... se vahweni epöróimättă ... see kasvar keshklemata oikeaksi páiváksi... ümber töeliseles prinketes.
(45) pöcuates...
(264)
... nuo pienet, muttos ... vöikesi, ent lootusetrid auttounattomat loubliot lohke omar armsaimas rabkoimman huone- mó"blitriki RatteBoluensa päöllyksenä. reiides.
(210/m)
No'nel juhue on tolles Rasutatud metaploorset omadussinalist sünoníimi.
Se ai ollut mikäőn Sen polnud pieklikut ivallisesti suurennectw U"lespuhutud Bummardus...
Rumarrus...
(213)

Thummallakaow näitä Mummalgi neist Ryviru nworisto ihmis ista"... Verincortest inimestest... (64)
C. Verbacesünoruiümids

Verbaalsïnomú"mido huelgas vois arav ubalt levda igasuguseiss lüßumist väljendavaid verbe. Torebjo On kasutound sün vimalibuet eritüvelisi somu jou pü̈dnuds sóilitado oniginaali stülivajundeid. "Mruka kóskee sinue "Hles käsib sind süu Ruejeskella töiollá?" ümber vidatou?"
... jou osasi liibbena
sinä hyvin hämäräunä valaistulesena...
(195) ja askas seepürast loovida ses napis valguses...
(307)
... válillá Rön pirtölytyi ... varepeas tüüreis páiinvartaisellas suurralla agga vastoussuisas.
(114)
...voibeo höur nöki ... ehbsi tou nöugi inimesi ihmisten tudlla alhovalla ale Resnniterdel soielumas Roupungin Röytävillä omar igoweses tulemises $\frac{\text { suorittavan ikuista }}{\text { twlemistaar jou menemistáburn... }}$ (122) jou minemises...
(122)
...siellä toimeliaana ... usinasti ringi
. Rübsuwar ... sachis...
(64)
(296)
... jou jokw kolmas pari ...jou ües kolmas jovar tuleitsivat venölhteleviä süberdasid venivate tangoräveliä.
(89)
tangohelide naoter. (291)
$-47-$
Lyseolainen sürtyi Lïtreumipain lonkai vähitellan Rarjapihalta talliohest tasapisi Rayjan Reittiön eteen. kôogi juurdo.
(275) Juho, toblimies,
köwli jo utila anow tallipihalla.
(63) Juho, taldimeas, lentsis joudes talliduel.
$(275)$
... Run he Bahdestaar ... milloel nad kahelesi Böwelivät lärheisená Rolasid cimberboundses mavastona... looduses...
(37)
(260)

Pyörcöínsá taluttoien Patast lübates loivas Roir heonteenomaisees tow oma iseloomulikus tapaarsa nouseskeri vüril mö́sdas peatere paiólesiytävää pitbin... Üles...
(37)
(260)

Tollkes on rokkesti kou reäiókimist, ütlemist voi mingisugust Rööolitsemist vägjendavaid verbe. Sunnib jeu nende sönade vơrdemisi sage esinemine tolkijat otsima erinevaios vóljendusvoimalusi. ... vielöpä kertookin ... vaid pajatas selent toisille twolla mejjerin meirei sueb teistelegi. pihalla seisoskellesaan.
... jostos ei disi halunout ... kust tow pobes tartmud niittens jathewar ... edari heictadar...
(131)
...sopersi Holmari...
(161) segaselt...
(334)
... ja reupesi Ruhisemacur ... jou Raveras talle. Rónen kowaarsas jotain koswa pasistama...
semmaista...

$$
(141)
$$

... höpisi Hongisto kuin ... momises Hongisto itrebseen.

$$
\begin{equation*}
(196) \tag{355}
\end{equation*}
$$

nagu enda ette.
... alkoi vähitellen osoittac ártyminens Budistamise peale avaldoma Direitos tötinsä supat- pahuruse tundemárke... tolujary ohdosta...
(144)
...yritti Scookselmos
... Batsas Suokselmas tyóntäá sitä takaisin seda tougaspidi jos Rueusi..

$$
\begin{equation*}
(192) \tag{353}
\end{equation*}
$$

líreatas jas üirgas...
...hönöhdeelen jou ... löbi ninas jömisedes Rousuntaskyaion pullistelan.. jou pülesitaskuid veritades...
(135)
...jau supisi karheallos ... jau poristas Sarasude Buisbousa"ourellá
Sarasublle ...
rósuredas Ráábel...
(362)
(209)
...jor mölisten vieló ...jou mörisedes vol ankarammin kuins Kirmsamalt Bui sitho sonni itse... ise.. .
(130)
(315)

Toblejas on leidnued iemetoaid siënonieime kou paejude teiste verbide puhul.
Sitós sansessaan híns Sedar óebdes rehmas omitrisesti huitaisi vasem- to pahemas kömblagas mallovar toveale"̈tren... iseáralikult tougasibátt...
(170)
... jotor hön ei ennen ... mida tos ennes tornast tótion iltace ollut ohtut polnuds adurud. kösittóneyt.
(76)

Tiheiköst"̈́ puskentri Tihnikenst rüsis vä́jás
esïn valtavo sonri... ilmates scurs pule ...
(129)

Silloin tällöin se Aleg-ajalt lutsis laps Vetäisi pari baimeatas paar bidue sö̈mu. vetoon.
(12)

Jetow eteni Lepaan bhtw soudis stpaa kortanosau... moisos...
(62)
(274)

Hongisto katroi päiö - Hongisto siemitios peaKölytáv"áa", jota kuntouno alleed, mis nül"dbi ku$\frac{\text { veloguses Rümbles... }}{(307)}$

Se seiblea joblain tavoin slingil moel see aybudw Rurmasi jas hullovannuti lummas ning hullutas hounnet. teda.
(96)
(295)
... jou towalla toi toiscllas ... jou ühel usi trisel yrittivátt Beinotella viisie katsusid sokutada itselbers "acamuleahuit" endale "hommikukohvi" sinne minä́ olivat... sinra kus did...
(149)
(327)
.. josta Ratsoi kaberi ... Bust püdesid Bales hyvááa silmäá ...
(27) heatahtiblew silma...
(254)
... pirullines halw karsi ... Buratlik himu hólnen Dlemustadur... racesis temar Domust...
(176) (343)

Poika alkai käóntelertiä Vóikemen hableas jou leperrelba... väherdana jà lalisma...
(144) (324) Sen vaibutes tuntii All vestibüilis vinetas alhaallas eteishallino feupaiste mahedas lieváná jau kalveara.. jau karejanos...
(115)

Varikset luimaltelivat Vagusi lóssutasid äócnnettóminä asumuster eloumute o'uedel pihoilla. varesed.
(43)
(263)
D. Suäärssonalised suinonïimid

Mäörssonaliste sünonïumide valik trelkes on suhtelisllt tagasihaidlikum. Süski kohtorme nende huegas mitmete eri supliksitegou sornw, samuti liitsonalisi määrsonu.
... Räöntyi Laimi äReẅsti ... Beeras LLaimi enal Revarabbunar äärenä... liselt abrav ale ringi...
(29)
...ikä hän karkaar ollut saanut tylyä vastownottoa...
(142) ... jar Kunagi polnud tedou torredoest vastu vóctud...
(322)

Samovan sävyyn isà otti Röntö reippouasti Pö́destä...
(216)
(367) ... jostow Rón mitá ... Pellest tow twliselt Rartormmin toivai Bootis endale ónnon itselleen anoppia...
(163) saowat...
... hyppäsi LLoimi sen ... hüppar Laimi üpris sijaain hyvin reipeösti Rrapsitt vöfja... ulos...
(162)
...jonkou kewan two ... keller keyie too Ruvilea twola niitr suvila nii keivart varjas. erdottomasti Rötki. (27)
... Rän sai vain suurent ... Buid talle vastati epámá"urálisiä [...] vastoubsia ... väga uduselt...
(63)

Turs Rön toimeliaanon Thi tos joonelt oli nousemasa oman tahtis omas vaguri trefile voununsa reappusia... astudas...
(55)
... sanai isä tivkemmin. ... ütles isar köredamaet. (20)
"Minä vüvyin vähöns..." "Nau jäin sutike hiejah..." (272) ... jokou Kumminkin tunsi ... Res sellele vacetamato olonsa hounbabassi. end räbalasti tundis.

Heidön löhtönsä Nende äramineß tapahtui ikäönkern sündir otsebui livahtamallo ... Riilimisi...
(9)
(243)
...jou di sen johdosto ...jà di seepörrast hiukar kumortunut. vridi kumaras. (96) (295)
... jai riuhtaissut oven auki... ..jà ukse ropougou labti tormmanud...
(73)
(281)
"Poimabar eno bupasi "Roimala onw bubas tuoda is án Botrins "Siva" Pogle thenas..." "häthótä́á" ..." (148)
...ja jäon hiljaa
...jou joión hiejue odottowaller kansalle. árovotowale seisules hale.
(50)

Tölkjale on omanes pow liitxonaliste mäiórsohade kasutamine.

Nuorempien konsso Noorematega voisid Re kernovasti saivat nadb priepörast hullata... Byaillas...
(100)
... hyvien toprojin mulear ... et heoder Rommete olisi pitányt sjoithed kokasest pidomes vasemmolle. to istumas Rurakéett.
(59)
(273)

Maires di umpimähkáär rlaire jbobesis umminjalw yläzertaan... ülatorruseles...
(210)
...ja katreli hiejaa ...ja vaatas vaikselt Postuvin silmin.
(51) lapsi, siemad vecölevil.
(268)
...josto Jlartin di ... kust Nharttle di hyvin Rebppo vähin üpris holbus tosariejw áónins poisteds.
(155)
(331)

Tbleetoose soinavara iseloomustab hoolikas ninonüumide valie. Testile lisawad ilmefeust mitmed rahwapörrased jar just kónebeelele omased sonad (poisinoes, topratohter, purnivinn, sohwor,)
$-54-$
pitspall, trivayjaam jt.), mida on Basutatud elksiges togelosth kerne edasiandmireb. Jobrijar an Rasutoinud mitmeids ilmekaid liitsonalisi sünonüïmes ( majaiböles, tougatipupulmad, argjjöevarühblemine, valuvihvatus, mónumiilang jt.) ning cesti keololer omaseid paarissónu (heoud-poremat, Raira-Röla, lund-lükmed, tr̈lyae-t'̈lljae jk.).

Omadussonaliste sünoniëumides puhue tuees mörRidas, et saggli ei do soome Reele soño edosi antud toupse sónastikulise vastega (näit. vaatimatonMalbe, nautinnollisempi-Gdusam, wheeapaosebas jt. TJBbeja poclt leitud vasted agas on täiesti koosestlas Bontclestigou ning autori striliga. Slonee juhue mojus cuedsest monnet ootomatw omodussonalise töiendi Rasutoumine nimisotnou ees (näit. tólbi välikkyuga kausamajos, prisee póev', lootuseruid lohker). Suönel juhue on Rasutatud metafoorset omadussonalist súnoné̈̈mi (ülespuhetud Kummocrdus, verinoored inimesed).
Verbaalsünom"ümide huegas on esikohae lükumist vägindouad verbid (nöit. loovimau, tüilirima, söeluma, reingi saalimoo, lonbimou, lentsimos, tolgendama, Rolamar, baivamas). Pokkesti on kow ütlemist, ra"̈okimist voi üldse mingirugust häölitsemist väyindavaido sünonüüme (pajatama, heictama, pobiremas, pasistama, mómisema,

Rudistorma, üürgand, paristana, mórisema).
Mick need eri strililise vayjundigos sothad an treeetedes omal Rohae. Ya muud verbadesünonílímile (nöit rehmamau, aduna, Remmama, ravasimajt.) sobivad Ronteksti.

Ya möiorsónaliste sínoniiimide varkuga tolles voib rahule fäiouda. Alati a olegi ariginaalis olemas möórrsónas (nöit. sikä hän Roskovan ollut saanct tylyä vastovaro thocu - jas Ruragi polrud teda toinedalt vashw vothd; hörs sai vain epómáúvräisiá vastaubsia - Buid tall vastati Vaga uduselt).
III. Vóbrisbinade Rasutoumisest tólkes

1. Vö́rsónade möiste

Vöbresónade tunnusces on nende täieleits voi osaline mittekohounemine eesti keele seaduspára sustega : stinas on vöbrhäälikuid, rỗhe anjärgsilpidel, kirjas on sínou algue $g, b, d$, sonad algavad Ronsonountühendigou, järgsiepides on 0 Vo'i pike vokaas. Vörrso'nad moodustanad kuetur keeltes toatud rahuusvahelise sonavara. ${ }^{37}$ y. Valgmou ja N. Remmeli andmetel on meie "Vö́rsónade leksikonis "Cou 20000 súnov, millest tarvitatowamovid on ca 3000.38
Vö́rsondembus, midou töheldatokese iseäranis tihti just tolgetes, johtus parjudest ayjaoludest. Vöbrsonagou trelkidou on kergem, kiirem jou lintsam Rui emakeelest vastet meenutador voi otsida; arvatovese eleslifeuet, et vōinsino on igal juhue oigem jou n.-ö. teouduslikum ; vaheb töhenäritakse sona sisevormi Ballal (pantigion olevat töpsem kui kirjakoundjou); sageli ei tuntou 37 y. Valgmow, N. Pemmee, le. 322.
32 Sealsamas.
$-57-$
Küllaldaselt vörrkeeli, mis Rutsub esile liigse aubourtuse vö̈rsonade ses jne. ${ }^{39}$

Eesti Reeles on VÖbusonade protsent Rüllatti suuv. Soome keeles seevastu on püítud vö̃rsinu vsimalikult vältidou.

Tlukiyanduse topkimise deks ideavene, Bui Originaali vösrrsonar antales kar toltees sclasi vö̃rsóhougou jou Reele oma sinades edasiandmisel välditaks vô̈rsonu. Praktikas jáäb ser aga saavutoumatules. Teatud juhtudel vois Raijanik Basutadou vö́rsóna stïlilisteb kovalutlustee. See juhue koub vöbrsina asendoumisel tilleabever anau rinaga kou stïlivarjund. Vöorvsonader Basutoumist stïlilisteb kadlutlusteb on pohjendounvid kas Yohounes Aowib? 40

39 U. Liiivabew, H. Meriste, De. 135. 40 Y. Aavik, VÖbrsonader Rë́simus. MCerlekucturr I. Tartw Kaeleuwenduryhing, Tartw 1928-9, 2k. 61.
2. Vōresonoud torees
A. Vóorrsoina tólelimine vöörsönaga

Teose "Inimelu vollu jou voevr" tolkes heidue cou 200 erinevat vöb̈rsb̄nas, vähem Bui ühee kolmandikue neist on soomekeeles tekestis vö́trsthaliner vaste. Nende cou 60 sonau hulogas on mosheds abstrabetxid moistrid mürreivad solnad, musikou, kirjanduse ja Kunsti alals Rewluvaid nomw, meditsïnilist sob navaro ning au- joi ametinimetusi. Mlitmeid neist sónadest ei tojie Reeletourvitajò enam voousónadeigo nende suure esinemisageduse to thw.
... ons tölydalliner passüvisuus...
... on taiidlis passüvsus...
(260)
... Rön Reohotti pateettisesti ... tow tonti patertiliselt aikean käsivartensa. paremar kóe.
(189)
(351)

Suine väRemtarvitatoub sonna pulue on Rijarie tekstis andrud kou seletreseler sellele sornale.
Rowva Hongisto imaisi Prowar Hongisto vägeindas misltymykensä heti omou meeldumust kohe vieraar lähdettyä sa- pärast Rülalise larkunoillow, joiden ilmaisu- mist so'nadega, mille arvot eli valiörrit, nünkeuir välenendesvä̈ntus - che hólnen michensä ammatti- valo"óro, nougu toma mees laisenor sanoi... prafermionaalina ütles...
"Vörrsinade leksikon" annab sonow Buyue "Vaboorid"."
"....Byllá miná luwlen "…ma igatohes arvaw, tuntevani sanontain et tuneren omar välienduse valöörit..." valö"re..."
(31)
(256)
"...minä dens aikesestaars "... minas olen oma loomw lygrikRo..."
(187) poolest oicti $\frac{\text { lüirik..." }}{(350)}$
Viitaten alubsi eräíseen Singjuhatures toi to ära tragikoomilliseen tytto" - "he Roolitridrulew tragiBoulueaires Rorkaus - koomilise pögenemislos... juttruers...
(47)

Söestöyä löi pari Saatjo loi paar alguakordia... algabordi...
(95)
(295)

Thin wkulele jo sabegponi Thii wheble jou saksglons alkoivat pannau parartaar... hakkasid náitama...
(87)

$$
(290)
$$

... etteivät ne Räirinnest $\ldots .$. et Priubesumine Barcorraletunneemav." Barsaraolimulealw ei Röirinud."
(93)
(294)

41Vöbresonades lefsikon, Taleinr 1961, AE. 530.

Slowfoxin sävelet Kum- Kistsid slow foxi luivat...

Relid...
(87)
(290)
"VöGrsónado lebsikar" annas so na sidekrïnsuga Rinjutatrel: slow-fox 42
... antoi arkbitehti- ... andis arhitektist toverilleen ofjeita ... söbrale nöpunäiteid...
(5)
(241)
"Sanokoa prapenori... "Nimetage professoriles..."
(189)
(351)

Veikico oli bö̈öketicteen Veikpo oli arstiteouduse kandidaatti... Poundidowat...
(40)
(261)

Hienonhieno jodoformin bli tundoo Rerget Rajie tuntri. jodoformi lothna.
(194)
n...kur äyä jo di
"... Kui vanamees di lóbi sairastanut crapulana.." pordenud omas coteri-
(185) -seisukorra..."
(348)
... tuskin nökyvin
Rursuivikijaimin...
(88)
kursüvtólhtedegou...
(290)

Groummafoni de parte Groummofor de mainginas saimadus. poindud.
(289)

42
Vöbrsonolde lelesikon, le. 486.
...talon dinoader seurenter-... majas ainsass puhbe Rwoneeseen, jotas sanothïn ruuumi, midar nimetodi salongiksi... salongiks...
(210)

Yörgmises näites annab moonutatuds Buyigau vöōrso'nas lousele Rumoristliku vayundi.
"... pitäisi madoumens "...peales maadam kó"ydä Reskikoulve..." Eijptamas Raskeodi..."
(190)

Trlbjjo peab demou eriti töhelepaneliß lähedase Beyüga vôonssinade puhue ori beetes. Nü voib soome keele "planissi" Rentsuda chd edasi andmas sohagau "peans"ett."
...sama varhas
planisi...
(87)
.. seesama vanas
gravüür ...
(290)
B. Soome omar sornar edasiandmine $\checkmark$ oีbrso nougas

Vö́rsinader suhteliselt suur aw antud tolketeases torbas siema jubar esmabordser lugemine. Originovalis on nende vasteteles enamasti soome omas sonao. Sïn voile näiteles twuar sornu víga Rlinevatest valabsondadest, Roige rohkem suiski aga abstrovetreid mörteid mörkivaid nómu.
... saatbi Royjoittar jonkinlaisto cilyllistá ajatrestenvaiktoou.
... ei eriboisemmin
reunollisesti ithastellut nietá...
...vocis mónesugust intellektuacelset moltevalehest arendodsco.
(260) ... ei imetlenud neid erite poectiliseet...
(262)
(42)
... Martii Hlongisto
Martti Hongisto u'lolturtara tunnetwina perheoloissaar. omas perebonnamifoós...
(43)

Nworellar pojasla on Noores poisie on tawallisesti midikuviturton... towalislet fantaasiact...
(273)
... sitä tehokbovammabei ...sedo intensüusemabes näytti köyvär sen näis muutuvat eriline erikoinen valaister. Ehowalgus.
(62)

VaiRudettwaar äsfeniet MYi [...] olid omar vuorosanat... dialoogi mahar pidound... (275)

Asemastovan jou Omar positsiconiles jas maineestaour huolimattor.. prestizzile vaatanata... (319)
... jor selbaiselle ei raikaition ...jou nüsugusele li de de nür vastenmielistá midagi vastemeelsemat Keir tuntoellisues... (231) Kui sentimentaalsus... (375)
... urbear ja bacjalti
... whree jos suuresto mainittw növëalatorni. reklowamitud vaatetorn.
(25)

Hönen eic Buitenkedan Ometi ei tarvitienud tal tarvinnuct Batwa tätö oma familiaarset tuttavallistou tekoaan. kóitumist Raketsedas.
(88)
(290)
... aivan järjestolmäblinen ... lausa süstemovatiline pente Borikisto Roti- puudus Boigist kodurtalouder mukavuuksistow. duslikest mugavustest.
... vaisto toi sen Ryllä ... selle Rergitas omae aikanaar... ajas pirrale $\frac{\text { instinlt... }}{(243)}$
(8)
... seboittui Rönen puhe- ... Basutar tou onos seensa Riyjallisia Böäntritä ...
(18) jutus BiyjanduslikBes frodase...
(249)
1... hakei dijältán suori- ,....noudis vanamehest tustor vüdenkymmenen- aktsytbiyjo vübleümer viidentrihannen markors viie twhounde peale..." tronnunteello ..."
(185)

Gliko köskettöva"
Mas kutiudar too se varatwomari?

Anna Batsoi myös Anra valtan Ba ise isön työRwoneeseen... Bobbinetti sise...

Tollbijo "lemmitesonadies" näivad alevat propiie, žest, dz̈entelmen, idiile, idülliline jint.
...mutto Röugryinen ... agou hólugune jilts Batse tarkasteli takseerir temos Rönen profiiliansa... propiili...
(338)
... noudattaen twon ...järgnedes naise jueturnet nainen julkeasti kehoit- kutsuvaile zestidele. tavia eleitä.
(134)
... sen tiesi nuori
Rerrasváki.
...tcadsid noored dżentelmenia öeldou. (300)

Vasta iltatunnelma Alles ohtridile Batonhoryalla di dent katusehayà di jotakin.
(78) midougi.
(284)

Hä"̈́tunneemou oli vähi- Pilmaidüle dei majou tellen jäoumäusá pois üldisest elanisest-demisest talon yleisestá dbosta jas Radumas. elörmönsä.
(94)

VO'rsónade kasutamine tollen nówab trebejaet
diövrmist töysust Peontelesti jölgimisel. Näiteles täherdab soow "tanssiainct" tantsupidw, tountsum ortut usi balli. ${ }^{43}$
...jou jouboittains syys - ...jou Rulgaleaypos kesän tansiaisiin. sügisuviscle sallile.
(103)
(299)

Sóna "hieno" vasteteles annab soinaraamat peenike, Ritsas; shuber; sun; peew, tore, whke ${ }^{44}$ Tolkeja on selle Asna edousianduniseles eri kontekestis kosutanud mitmeid vöôrsomahisi vastlid. Machtlematav on sïns minel jurue tegemist. ciletaothusga.
... Annoo Lepoiar elómän ... Anna Lepaas diskreetrete Rienoimpien vaiheiden ehyärkudes kijjedanine Kuvailemines noinas heil a astail... vuosina...
(102)
"...että te olette yesi ".... et te olete ühs harwojou todella hiengia väheseid tolega michiá toussï maassa.." solidseid meri muie maas.."
(182) (346)
... hienon tammiartan ... ... soliidss tammekirsto...
(220)

43 K. PiRel, A. Pikamäe, Soome-eerti roharaamat, Tallinn 1971, el. 482. 44 Sealsamas, le. 66 .
... silmäsi vielá sünä ...silmitses vee roehuldustyydytystó tuntien tundegas strilset sen hienos aroiteta... aadresi...
(266)
... Rienon puvun
... temar kourrikuyulinas
verhoamas Romea vartalo.. Reha, midar kattis elegarthe
(108) keit...
(309)
... hönen hieno kenbönsaé......tema elegartnes king... (134)
(318)

Vö́rsonalise jau omasónalise vaste esinemine tollees vïtas voimalusele leidou rohbangi omastnakisi vasteid. Mahest järgnevast näitest vümases on omasohalise vaste tinginud eelboige bousestrubtuuri järgimine.
... ilmailtöoun sellaisersa ...silmanöhtowalt nïsuguses tilasso kuin joskus nör - twuris, millisenco todavares däör pilabuvisa. Byitatabse Baribatuurider. (315)
... ja kampasi süná ... jai seal omar nii twoto nuï valo-kins pöleva-kui pilke pilakuvistou tunrettuas piltidest turtuds leij' nourharjacarsar. Rovilakea Roummis.

$$
\begin{equation*}
(135) \tag{319}
\end{equation*}
$$

Vöbrsonno kasutamines deles válditaw náitels järgnevates nákidetes. Sageli alebs sien móldow kasutader samatúvelist sonou nii soom kui ka

Resti keeles. Mas eelistoudou oma soina voi vöórsona, tuleb otsustordos muidugi igal übsikue juhues eraldi.

Saliin jäi nyt oikeastaven Rolme ihmisryhumo"o...
(87)

Sacli jäi nu"üd oiet kolm eri inimestegruppi...
(290)
... Wheeili elokeur taivain. ... peegeldus loikuskerise valbohouttaraistor toustaon taevou pilveringastibulisce vastader. froonil.
(90)
... oli jokin yhtömittainen ... oli mingi pidew unisayja seurannut unenvowtsübke jälita nueds teda...
(42)
(262)

Haín oli sünä́
asennosaour nïr
Ta seisir seles poosir nii voibselt ... Rigaar...
(265)
(47)

Hayiumatw on ka toew palgatóóliste nimeta mine kowdritóslisteles.
... se herötti arvonantoou ... see äratas luguyidamist jou ihailuockin Rönen jorkoguni imetlust temar Bountoumichistönóión. Baadritöólister.
C. Vöbresónos edasiandmine eesti omas stinaiga

Tolle vbrdlemiseb originaaligou voib leidou náitwd, Bus originadai vöbrsonow on asendateds eesti omas sónagas. Neid nouitaid on süski vägou pïratuds arvue. Enamasti on siin tegemist rootsi keeve mojis tustegas soome keeles.

Slitmee juhue on vöörapárane so'na "tyjl" edasiantwd soinadegos "ciepöra" voi "vágiendusvis".
... jonkinlaisto tyyliä ... Ratsudes tabada towbitellen. tratud siepôva.
(48)
... totesi kuoran hienow ... tunnistos úmbrikaw bovidur jà soitteen headust jö aodressi tyylin... isepöra...
(145)

Lauseratenner, sanonnaw Alinuet lauseehitus, tyyli vain oli toinen. vägendusvies oli taine.
(288)

Sisar Heemi luki Halastajarder Heemi $\frac{\text { Daovidin prabmia ... luges Taaretilanew... }}{(167)}$ ... Bunnneller pääsiäis - ... Rumbasid puíhade ostoksiltaar palaavien estudelt tulevates diejien pikoreleihuumorio... tocatide vigurijuttw...
"Yaaha, tämokkés se on "thaw, see suï on see se lewathe rusthollari?" suure tolew omanit?" (156)

Vrd. rootsi rusthaile - oyi, soj. ratsatalw (annab jai varustab ühe ratsanifaw).45

Vö6rsinader rokkust tollees on voimalite pobjendada ellboige trose ainegra. Meskseles togelaseles on suin Rirjainite, Relle elu erinevaid periaode ongu varedeldud. Tubes siemas pidadou, et Reou u"he raluvise puires vil vö́rsohade tarvitus dlar vägou erinev. Heaves näiteles on sün Riyjanik Swoksema monoloog (lk.345-352), mis on killeartatud keelelistest "pörlitest" jou voonsoinadest. Need sonad ei tarvitse koile dew igapőevases Reeeles ǔlolsegi mitte üldtorvitatavad. Tues koo arvertada, et originadi jou trebe ilmumise vakeline aja vahemik on Rolmkümmend aastat. Thi teas olebs tolgitud Bohe pärast iemumist, oleles seae moni sinas ilnselt saarud teistsuguse vaste, sellebohane volvdeusmateria agou pundub. H. Lepikw tolkes twleo siuski ette heita ületowthnst vōnsonovde torvitamises.

45 P. Wieselgren, P. Ariste, G. Suits, Poctri-eesti ssharaomat, Tartw 1939, ele. 594.
IV. Soomepärasused totbees

Teoser tolleimised valitseb oht, et trellajou voib sattudow to'lgitavas trose mgjiw alla. See avaldus sonasohalises tollbimises, originaali sohader jägeleorra säilitamises, sugulaskeelter puhue ka samatriveliste soinoude kasutamines jutrudeb, kus need stinads on eri keeltes omandanuds erineva töhenduses. H. Meriste joi M. Llüvalew Bäsitßvad niesugust nähthst lößte keale hummuso e. Rüpnoosinos, kus alogupürandi kees avaldab torleyjale nii tugevat mojiu, et nod vabee ei suudar parimalgi tahtmis el váltidou vỗnapörasust. 46
Lölhtaferele lummus vois eeffesige algajares tolbijale sonatulikues soada. Mergemini vois oniginadil mojui alla sathidow just löhedasest sugueaskeelest tobkimise.

Soomer jau eesti Reele sónavarau sarnasus iemnes jubou mo'ne bause kosrutounisel. Pealer ühise genuinse soinavara on eesti Beeles küllartbi suur aw hilisemaw soome laene. Yohannes Aavib pidas kontabete ori keelter vaher positüuseles növatuseles. Omae ajal kaitses tou wute juursönader vo'tmist soomes Reelest 47

46 U. Llievalen H. Meristes le. 56.
47y. Aaviß, Keelecuerduse äörmised voimalused, ee. 29.
-71-
Tolketeas voirdleminal eriginaaluga vaime ofeldas et Ybaraed Bepire Rui Bogenud tolbeja on olnwd valvel, et mitte sattudou tolegitowa tease berel meju allou. Järgnevates nöidetes deles olnud töiosti moil dow Bow soomes kerlego samativelise sona keasutamine, vastourat siis trevas jou hülgasid.
...valoor vain tulvi ... lißsnes valgust voogas Borhdestou ovestos... sise Bochest ubest...
(82)
"IlinBä töchden sinä "Slispärast sa nu hypräsit minut?" onae ayal tougasi
(120) lübrasid?"
(310)

See muidugi ai tóchenda, et Boikjias obes väldituds samatrivelisi sotw. Sün on rask otsus toudou, midar pidoudou soomanöraesusebes jou midas mitte. Vois ainult arvatou, et jälugnevates nöidetes on soome keele seskujir tollejio sónavalibut mothet mojlutanued.
... ser Rejasthi peráseiná" ... see heciastus suurestor peilistó... tougaseinar peeglist...
(7)
... jonkea jägeit sivät ... miller jäigéd polnud yón mittaan ollet o"O" jooksue haihturnd. hodihtunect.

Twommoixien vüme $S_{0} 0^{0 \prime}{ }^{\prime}$ rastes vïmastes sanaihin on usein sornades on sageli kólthettynä asiar lopue- kötbatud ayjo loplie liner päätös...
(19)
siaan otsus...

Vaimo tox
hymähti...
Venet suhalivat
jo rountahiebkaor
(92)
Veneet suhalivat
ib rountahiebkoon.
(92)
Venet suhaltivat
jo rountahiebkoon
(92)
Naines tesesti ümatas.. (252)

Nuiden toleona ali Nende tagant debesid Rovömöttávinóión kas - nagu Róumutanud taisia lubinverbeojas. kontemäy'ad ámbliku(122) vorgud.
(310)

Yonkinbaisen paatwheen slingi paaturud uhmow vallasa hön trotsiga kueras tou kövochtyi jou lölati huo- ümber jou välgis neesta. toast.
$(214)$
(366)
V. TËbles tehtud muudortused

Originaali ja tolke sonado arv ei saau parata matult Rabkw langedor. Originadli sona voil ollou torkes edasi antwd Rahe voi mitme sono ihen. diga. Samuti voivads esinedas Bos vaskypidiseds juhtumid. Igou Reeles puhue tuleb selberige ikko löhht dou selle keeler süsteemist ning vóistidas vörrapöra susi. Nagu kas juba cespod on kardenast whutathed, peab tolbjiou läßhtuma teosest torvikunou ning seetottw on monikord raske otsustadou, mibs tobkëjo on originaalist Rówale Raldurud. Seegas ai bohi tolfe hindoumises Roinge dulisemates pidoudar üRsikuids vahely"̈́tmisi, so'havalikeu vaatlemiseb agou tuleb slla ettevaatile trelejia to"s" "paraendamisega".

He. Lepikw poolt tehted romadri "Inimeew volle jou vaev" tolget originaaliga vorreldes paintab silmar, et ariginaali on tópselt jälgitud (kohat voil see osuteda lïgagi täpsels). Mo vaeekaldumiseds originaalist on enamasti porjendatavad Bahe Reele erinevustega, mönes Bohas on alnud vajalite tollbijapoolnes tüpsustus. Ouridugi esines Row moningaid juhurlikke ebatypsusi.

Neid juhtumeid, Rus tolbes on louse vei bouse asau ära jäetud, esines ainuet monhal ülesikue juhue.

Hön istui neiti
Pettermonins jo herra
Lundquistin seurana pihapoppelin pleureea.
(52)
(269)
...totesi aamun towalliret ... tunnistas towalisi ilmiót, ei oribaisemmin náhtusi väljas, ai imatlenud runollisesti ihastellut nuitä, neid erite pocetrbisels muttar di Bumminkins jolakin agou turdis umeti mingie towoin tyytywainen, etta" moel rahulow.
ne taaskin oli nöhnyt.
(42)
"En the sitá, vaar "Sllou is the sedou, torvow sinuele vaide soovin suble jónka iBäkouttou jou onnerik
mahdollis unesia kodehdin- elu."
toivon runsantou jou hyväa" ohnerikoust joi heoud toivon reuns
elönacous."
(232)

Tollkja on sïn vältinud toubetuid Bordamisi, et eestikeelne tekst li mojuis Roohmalbalt.
'Hoopis sagedoumini on tolleimata joínnd móni libsir so'na. Sün voib olla tegemist tolbijou poolt Rocher silmas vahele jätmisegou.
...piteli sitä Riukow ... Roidis sedow Ruidougi epaúnuleoubart vosemmassa rouppabalt boües jas Boilolenädur jou silmáiin Vacatas.
... nousi jostasion tölysibum- ... triusis Buesougiet tai Penties ser di oi Penastou tálisten-vori di ta reurastovar hiubar servast raasule bulurud Rulurut - jokou tapawe - igal juhue to tousis. sesa se nousi.
(62)
... jou ulkonas dei puoli ... jas pod taevast oli taivastas Buin...
(13) nague...
(246)
... kulivat selvästi ....jas kuresid whes vahelt Hongiston tutur ciönen selgesti Heongisto tuttoust Ruutowar puhelimeen, háse Röolkuat teleporiYhä taistaen:-Halloo! toruss: Halloo! Pelur Pyydón tiladmader tellida see Boine sen puhelwn nittaïr kïp- Rästi Bairestr." reellisena.
(154)

Takes järgmises nöites aga theles sona varelejätmine tolbe telentile otreselt Boajuets. Jeises naiites oles twenud vastoublest koos lousestruletuuri muutomisagar kou lause trises pooles korrata sotwo nii paeju.
"Roimalan eno lupasi Roimala onw lubas twoda is ain kotion "Siva" Bogir twa..." Röthöta"̈..." "
(148)
".. kers teillaí on sen verras "IMkii teil nï pagii ikää jos Röden jällecán eluaastaid Rogureb jà kein minuelakin..." omas kätega alwa on tehtud
(150) Beviminue..."
(327)

Yärgnevates näidetes agar ei da tollejou morne soina edasiandmist vajalikuks pidanend vor ei ole tou sis sobivat vastet leidnud.
Kávolimme Pyynikin MCondisime välja vóikesele alatictón, ja päödyimme neemele, sealt edasi piendle niemebberlle jos jä́vesegaindik yodsele sicllä jäuvenselör puo- kaldale, kagju vay'u. lis elle rantamalle.
(132)
...jar sieltó Yalmari ... jou sealt Relistas Yarmari Roimala itsepintaisesti Roimaleo mitw raless saith monta kertwa slartti hotelli... sinner reartin hoteclün...
(156)
... nür että vertä vuoti ... nü et voolas rohbesti runsaasti konjäin, twow verd Bonjaki, tolle kauge pitkiä matkojos tehneen reisi lábiteinueds ja twohow levinneen möryibeeser sekkou. nesteen sebaar.
(171)

Nagu nähtus eespoos toodud nóidetert, li peoks need vahelyätmiseds eriti ribbuma tolle

Bui truviku bualitati.
Enamile tollees tehtred muudatusi on pilhendatowad soomas jas resto Rerela erinevustegou.
Soome keeles tarvitatatese tindurat rokeem asssolw Rui resti feress. Seetotthw on Rou mitmed teaser leiduvads aseso'nouds tollees edasi artuds vantanate nimisbnadega.
Süná di tienvioren Peegepildie avd haapoja...
(7) teoǘn
$(2+2)$
Tämá jortui ereã See tuli ehe sïtä, ottö di olemano asjovlust, et ali übs yksi ihminen...
(99)
(297)
... että hönen paraiten ... et Bsigo oigem on sopi jättöion Hlongarin Hougari Biri peretuppos Baje pirttion. Höns meni jätta. Tou lökski sew kouttor...
$(48)$ peretoor Boundw...
(266)

Vïmer sanojar sanoenaar Vïmasaid sóme óeldes Rouw kotsoikin sühew silmitses to mainuetest vabavio iemein. toxisel iemel.
(18)

$$
(249)
$$

Annou meni sen $\frac{(72)}{(281)}$ ären... Annos lábs klaveri juurds. $(72)$
Muidugi esines Bos selliseid juhtumaid, et eest. Reeles on tarvitatud asesin nou seal, Bus see soome
kooles puudub.
Hän oli kovin yksin- Tau oli väga lihtrakertainer, Maire posi ner. Meelres, see vaere Maire.
(211)

Eesti Reeles Röirib asesonas see tarvitamine bapse kohtos.
Lapsi Ruuse sühen Laps Baryies, nague seen tapaar kuin so kayue tülya kshuga. huutaa nálinäön.
(213)
 tö́psustus. Näiteles tölhendas Bultainen lyyrau soome Reeles piltrikuet Rüpsuselesamit. Esti Roeles on vajalib vastour seetus. ... Atä two Rönen ...et too Rubdre lílinzaBuctoinen lyyransas thei Beïsuseksano-thei títrele, tytuären likä isän aurioni mitte ago is ar Bavies sïna"̈ Rienossal jänritybsena".. Ses Berges pinevuses...

$$
\begin{equation*}
(10) \tag{2+4}
\end{equation*}
$$

Tolbija on Row omalt poolt lisanud mones sonno to"pususteseles ning enamasti on teinuel sedas onrentrenuet.
... jou kurs hör ...jou et tou tegelikuet varsinaisesti is ollut polnuds pahou inimene-paha-sen sanar selle sona teravamas väkevimmärsä́ merki - tärhenduses... tykesena"...
...jokar myös Rerran oli lâhtenyt vähár
Swomea Ratslemader.
... Bes Rar Borraks oli tulnued vathe Soome loodenst vartama...

Slyöhemmin, aikuisena Ylulb aastoids higjen, michenav...
(76) tólismehencs...
(283)
"Sinähöw pidöt väbevästá."
(113)
... ja ibäönbuir haisteli ...jo otsefari nuusutas sen Ralsentto...
(151) selle cumbset Rocledust...

Jolmari madalsi Yolmari alardas ho"öet, a"́"nensä twohor hiukour nii et see muntus veidi ksheäin tuttowalli- köhedaks, pealetibkivast suuteen... sóbrolikues sosinales...
(155)

Twhansien asumusten TWhardete ehasemete vaiheillos vühtyi lepopas Bohal lasus sduer rauha.
(173) vaiker jas rahu.
(341)
1.. eneá miná ryydá "...jai ei palw midagi mitäour muutoo Kuin muud Revi lubou lölteó." lorreuda.
$(213)$
Rahul ii sacu ollau nende jiehtudega, kus
tolbeja on ilma erilise polhusetos asendarud cüre sóna taisegas.
Aurinks paistoi nyt Päike paistis nüuds samoille paikoille, samadene kohtodess, mihin eilisistouna oli kuhw iönse di paistnud poistannt Rem...
(69) kus ...

Laimi ehti nöhdá Laimi joudis vee nïsen verrar, ettá emönnöitsjän nypkei vintina kösi tousis. kohosi.
pagjubest nölhas, kuidas
(162)
... niir ettá sitä di ... nii et seda oli
Bylvetty enemmölr Buin siántó afleuaar aiboi.
(173)

Tai jos ei Hougars
Voii Reri Hlougars ei tictólisi, tietäcisi sen tear, süs teab arvatovarti varmoconkin Rouren haine. äitinsá.
(207)

Nender röidete puhue jä"̈b mäöravabs táRendus. Thii tolleyjo poolt Basutoutud sona i mundou autori mottet, sïs pole porjist tolleijare etteheitaid tehou.

Ha tolles voib sonowalileut möüratiou Rölaline kelieg.
Hän antautii mie- Tou habatas meelsasti Relbään Bisaar jos möngu jou móllw Kisottelum kenew Kanssou tarkensa. üRskocile Rellega. (314)
(128)

Thlijatkin yhtyivät Ka tulyjud loid sühen divar eriloisen Ribedow kürugas vilbkaarti... seblea...
(131)
(316)

Sün voib esitadou kow ühe meisterlikw náite autori sthamängw edasiandmiee. "... Renká Rön on - "... Res tou on tai ei mikäón kentä voi mitte mingi sifö́ saaparkadr, vaar kes vơi mörss, semmoinen ibäoun vaid ent lüurik.." " byprikko..."

$$
(186 / 7)
$$

Samuti seostub sonowalik Bornekyjundite jou Lausebyiundite edasiardmisega. Trebeteose see aspekt nowales agou omacte wurimist.

Otreseid elbimusi tolles sonoude valikus nagu ei leiagi, kuid mönel juhue obeles sürki monitaine variant rokken kasubs twenud.

Yärgmises näiteb́ olebs porem olnuds sellepärast tor nüüd nï usinasti opis...
"sillí se nyt nün arberousti lubei, ettö Lastusten Mleari Rönestö paremmin tykpäisi".
(101)
"sellepörast tou niuk nii usinaesti loeb, at Lashese rleeri tema peale paremas pieguga vaatales".
(298)

Sona tarksitat olebs agou param torlbidou môtled, Bowatred. "Mido sou sellega "Mlitá tourkoitat?" taotled?"
(76)
"... mutto mitä itse "1... auga midau sou ise tarkoitat, poikow?" taotled, pois?"
(77)
(284)

Kohati Ráirib Reou lïgne originavali jölgivines. Näitabs Boches järgymises nöites piisabes sonoudest vihje jor lause.
... sovittamatto lou- ... ilmar et louseters seisiensa sivuvihjaubsiou. polebs makutatud (11) $\frac{\text { kowralvipjeid. }}{(244)}$
... Ruinkea Röinen ... et temas poshiline latoulesensau perusvoina energialaeng tülyendus purkoutui trohon sellese jörelousess. jälkilauseen.
(30)

Jlónikond süski voib tavalisem sónou mójuda tebsti paremini Bui mohi valitum jou harvem
tarvitatow. Nöitebs järgmises noúites sobibs paremini sobwa laastatud.

Se nouse jonkin Ta touseb mónest metsän reannostoo, metsasakist, on sies jotar on sááastetty tai sedau metsou hoitud voi Rabattu... bagastatud...
(62)

Lopuies olgus esitatud kou moined kohmabausitu baused.
P"ivemmällä́ sitä Päeva edasi nihtudes di enäá voix. sedar enam ei voi.
(208)

Parem olebs lihtsalt pöeva poole.
... vaikka hón ulottaisi ... Kui tow Row Bailnitas päönsä tyynyns wlbo - pea padjou vümase reundow asti. "̈óreni.
(43)
(263)

## III osou

F. E. Sillanpu"̈ou romovani "Noorena vinunud" tslee sonowarou
I. Mrütikou romadni 1935. aasta vä'jaandest
F. E. Sillampä̈" 1931. aoutal iemunud romadan "Noorenov vinunud "jbicdis leste luggjari 1935. ou. Mart Lepikw tbilses peollkiyja all "Siljou. Noorena uinunu ehb varau sugupum vimne vosu". Rovamatw ilmumine märgiti ärou kou tolleaegses ajaßiryanduses. Hlarald Paueson Aiyutas ajakiyas "Tänapöere": "Heuigi oleme trelinud, Soomest arvuliselt varest liiga paliu, sïs torlgitw Bvariteet ometi enoumasti oigustab sä̈̈ront veidi ûhekuilogset Baubavahetust - nii Kölesolevalgi korrar." Miryietise autor tutvustab liikidalt F.E. Sillanpää teost ja iseloomustab BijariKu stïli. Pbtjalileumolet Bösitles aga H. Paukson tolbetrort ajakijias "Eesti Kiryandus" Biyanduslikus U"levaates. Jo kiyitas F. E. Sillounpäă stüli Bohtow: "Tü"pilise porijamovalasenoo, Kivi ning tho pärijarow Sillounpää igatres pürapölevaliblew pultust,
48 H. Paweson, Musi ravamatuid. - "Tänapker" 1935, nr. 4 (jumei), ee. 162.
hingelisust - süt romadin lehebüe gi jou lühemoidbi loike, mis voivaub meenuto dou koige klassilisemat sentimentalismi (vt. Jean Paul'i - Mrentzwaedi "Paar sammuest rándamise tee d". Teiset padt tohab to vallutadou ja valitsedou Bou "argjpióva" (midar monikoud kulle otse virkab) : tulemuseles lopsakent rochvalu kiejelduses, eluläkredast detaiesust jau ilesikuid naturalistlike andmeis peadengw Barbusse' $i$ "Poregu" arstitraduslikeuder seletuste stülis (on ju Sillampäá muide oppinud loodusteadust). Juhtub, et säörraste vahendite Röruuti-esinemine mojues veidi maitset rievaralt, oriti vol sellepärast, et Rouni ja puhtou Sifjou limbrusetes on enamarti talude teenja--rachar jou kovie juurde Denulur.

Sillorpä́an esppude-lopules tahas ületados argipölevar nörususi - Bas voi óilsas hinges, mis ala teadlikult turvub looduse alatibosutowaser uskow.

Väärib märkimist, at arvustoyia on iseloomustanud kas tolleyjas tö"od: "Siga" tolbeimised ei dee taimitud mehaanilise pedantsusegou egou pinnalise umbkaudsusega. Lauseid on "valatud u"mber" nii, et söiliks nender sisuline eribaad. Thi u"ldiret algupörandi oige rikas vayiurdlikens vahest on vǎhehenud sobivate vastete puudused, sïs tairet poost ${ }^{43}$ H. Paweson, F.E. Sillanpö" "Sigja". (Kiyanduslie üee vouade) "Eesti Kiyandues" 1935, m. 7, ef. 327-328.
to'erejo on votneed appi haruedasematki eesti sôna varaw, et tabadou telesti mahealeust (vt. . on ühes semmis", "hunnik hobuse nonne ", jhe.). Soomelikee v"ajendusi jai koineleciö"endes antabes edasi hoolifact : "tüai sobitanud "-robentanut rütaa" " "nubbi ja nurki"Pielić jas nurbleoubesias". MCönelusi muidugi on loobutuds murdest, agra alas haitud venitow soomelines toon omas reohleete gi-de jà see-dega; Rou autoripodeses telestis säilies säärast värvingut.
Paiguti süsi usaldas totbejas liigselt meie lugjo heotahtlibkust fonnimide vastw - jai isegis tou moistmisvoimet. Et mitte karjustadou möningate vägendite ehtsust, sellek on neisse jöctud (s.t. omas eestipo oesee hä̈litalisel knyve toodud) ÜRsikuids algupárasaid sönew, midou vahest voil kohatou Pohjä-Eesti rauramurdeis, kuid mitte mujab. Näitrid : "nïas" "raagas "(toorest) sagedane "triutas". Soome kerles haruldane "Aovimarin nairet!" on miskipörast tollgitud trise soome sónagas: "sacugeli naired!" Voskes ka mörtidon, et lle. 209 esinev väfind "sellaiston arkipwden tietoo "ei peabes sesti keeles bolounou mitte "igasuguseid argiolw twateid"-erite Bai arvestoudo koostebsti huvikoondust nimelt uhele teatmele; bhekifeie 63, vümases louses, ei olet toltinud "selvißsi toiveißsi" tolleida mitte "fuhasteks soovi detes".

Loodetowasti ei suudas need vägantsithed
-87-
u"bsikvaioucratisend tokitadar muljet, nagu jutaces cestikeelse "Sifa" nauditarus midagi soovida." "50

50 H.Pauberon , F. E. Sillounpa"ö, "Siga". - "Eesti Kiyardus. 1935 m. 7 , eb. 328.
II. Fraseologismide kasutamisest tolles
F. E. Sillonpüä romaan "Noorenos uinunud" pakub tolbjale oma voimete rabeandoumises rohkem voimalusi teui náiteles temas romaar "Inimelu volus ja vaur." Fraseoloogia on sün turdurast iemeban jou rahwapörasem. See koyastub kou trilles. Yöng nevate nöidete puhue on vorreedud 1975.an.iemu nuds redigeeritud tologet originaaligou ning 1375.a. vägjaannet 1935. as. väljadndega. Vümasest on tooduds nöide aimult see juhue, Bui Rruitiline sshar voi väginds redigeritud tolkes orines 1935.a. vága andest.
A. Fraseologismi treleimine fraseologismiga "...sütä kai Vuoren- "...sellepärast vist oligi mader sydár di toysi..." Vuorenmavel süda taís..."

$$
\begin{equation*}
(168) \tag{22}
\end{equation*}
$$

Sise oli Rylbón hereilbá...

Südou oli küle voe tơis...
(34)

Vimun di Rê̈le vee väess... (48)
... Benenkoionn tritämätt", ...ilma et koegi obses
mistä se tilbewi.
(168) troudruob, mis di kuryis juur. ... ilmas et keegi dobesteadma, millest see olenes.
(33)
"Mas said jalle monelt töldilt hundiparsi vsi?"
(27)
...minkä menetettrins, ... mis kortati, selles eest sütó sai Heiblei kuwllow loet Heikbile sonad Buultavounsa. peale.
(177)
(33)
... selle eest tuli
Heikkil Rōile äras kumeato.
(46)
"…joistos minuer asiari "...miller eest pole minu asi Qi de sinuas ripittää..." suble epistlit lugedow..." (77) (57)
... hönkin puolestaan ... sest ebs olnud tenocgi tehden lovea noikin omalt poset sellele souatuihit seteleihitu... rahasummale aadrit (179)
lousknud...

$$
(35)
$$

... Oli temagi ju omalt poolt sellest reahousummast $\frac{\cos \text { saunued.... }}{(50)}$
...etto" Ryllá ainabir ...et tamar vaihemasti peas hön siestä Reittoperunat seal löhema turni ottaco tunnius sisioion, jooksue keedwes Bartweaids vaibka seinar alitse... tooma, bas wi libei seina... (35)

Mustar joì paikoilleni, Kustan jäi paigales, mutton herkisti kuwoaar... $\frac{\text { teritades Borww... }}{(180)}$

Kuston jäi paigale, kuid pingutas kórvas...
... ei nubkunut, mutta ai ... ii maganud, kevids lïoin jäsentööns ei liigutanud oimugi... Rievahuttanut...
(195)
... tou \&i maganuds, kuid
$\frac{\text { li liegutanud... }}{(72)}$
"Sinä det sünä määrin "Sina oled jiesa
takestent Roimalan pauloihin...
(198/9) sel mácicral end
Roimala vörlew mássinud..."
(57)
... Roimala vorvenders
mässinud...
(77)
"…jà tomun lovien muleaar... jou pormuessadmise seaon minuer aibari lyhyt." duste kohaselt on nuw (198) pôevad juba loetud."
mutto joubono ali
... Buid rahua huegas di Vielä riittävásti nietä, bidien veeb Büllolt neid, Rellel suw ole raa 'asti raollow, suw habbmactult irvi, et ikäöurbuin houlatobseen Bohe Roumbunse howratos nourettoutvos, jos Plihtorin Ronti, milla PRiRtari Jivari sitä vielä heilles Jivari neile visbas.

Reitöisi.
(206)
(65)
... Buid rahvahuegas de' vee Rüllabt neid, kelle sues oli häbonatuot prowkili, at naugu hammustondos sedow nolerdouat, Bur Prihtari Jivari neile vee visboks.
(87)
... Attei murhaleow, ryóväc" - ...nóndo et tapmisel , misellä jas polttamisela raisumiseb jà posetanise
$(218)$
(79)
... otsar ega máárar ai
olnud.
(104)

Esowou mies sitäpaitsi 'thuew jängi voì osou mees Kuului Böärivän siellö kihweldouda secee rahoo rahoow tokemättio juuri $\frac{\text { kokkw kou hoopis iemou }}{\text { t"̈'ton }}$ mitacions.
(240) tơóta.
(105)
... että touss" lóatcelein ... et nüïd löhhav vallitöihin semmaisiou Pindlustustöödelas silula poikior jothou perkowat. sed paisid, kes teevond
(240) puhtou tö"
$(105)$
You kun hön sittens You kui to peow siir sïnä lömpeni jau várlin sogjales löles jau thindbei toisetkin lśmpenivait..

$$
(241)
$$ tred votsid...

(105)

You Rui tor sear siis soojenes $j$ a teisedbi tred votsid...
(139)

Sigau ei vielä ollut towannut hóntö
silmästä siemäör.
(251)

Sigis polmar tedar vers nejjor silma dee Bohanud.
(117)

Sigia ei olnud veer kohanuds teda silm silmas vastu.
(155)

Mylläpä det tyynni "Míle agou ded ottonnt, kur noin sikeässí makeat." (254)
viimast vötrued, it müud nii ko'vasti magad."
(mo)
"Küee aga sed viinsens vothud...
"...j jonkow on jonkins nä- "...kee on vähe nãgu ka, kóinen eibá ihan semmaitas mitte môndas päris
sontortóysyá..."
(265)
"...ettó hoin uskoo minuer pueheitteni päölle perale usaedab porsas Byllá sian säbkuin..." kotis ostou..."
"-Ei siellaं nyt nür "Egou sellagou nüus turlissou pilvissá ajeta, nödo tuld toga des.' puolusteli ciántä. Boitses end peremes.

$$
(306)
$$ sotnnikw peaet ..."

"... et tou minu soinas "i " (306) (181)
"Egou see nüid nobndou twelt-tuld tagov de..."
(232)
4...ellet olisi vaimonen |1...kui sas pobles Chminew, nür olisi vümainers haisterwhvas, debs sw värsysi vaisattw."
(313) nimne laue lavedud."
"...t taisivat pitáa" jo "...vißasid vist veidi pientä silmöpreiá..." silmagi..."
(190)
1)... ettoi vähöns se $\quad$....et see aruratube $\frac{\text { färkiparkou valistum. " vaimuvalogust saat."." }}{(317)}$ (194) "... At see oimetu natuke Vologust sovales." (248)
II. nuin se on nugt "… sïs on to

Buolemar oma." surmabaps."
(220)

Insis on tow surmas ona."
Sluttow suuren möiouroür Suure Ruegou vargidest vangristas teloitti myös agos vottis vibatimes...
twani...
(211)
(332) Mrid suure hwegoo vangidest tappis Boo surm...
"Mlifaisena vedená "Vouga vesi, ne pahimmat moudot
Basvavat." sügow pohi."
$(128)$
(261). "Vagusas vees on see boige sogasem pothi.
(168)
B. Vabar sornou"hendi edsasiandmine fraseologismiga
"Nïn, jospa tulikin "Noh, süs lößs twhhou reisw." rais luhtow."
-95-
Mökin abkojó melbains Sounoucteder jaí ahdisti, Bur ei asattw peovargus et hing Birini, semmoisestou mitáóch sest sáärass ayjas kaltou sanow. ai csatud midagi óelda.
(12)

Sounalided peanagus hingeldasid, sest sáö́rase ayai kohtav ei satud midaugi ösedrou.
(21)

Ei äo"nen hievardusta Ei kippue agou Borppu
Bumbunut mistöőon päin Postrud kusougilt Robo tabastor.
(161) kogns tolust.

$$
(14)
$$

Si Röäle piußsaturt Ri kunedurund kusagiet tervest talust.
(24)

Annow ai hievahtonnetkaav... Annou ai hiigutanud (163) oimugi...
(16)

Annar i nihatanudbi...
(26)

Tlilman áiti kövi kjela" Hlilma ema käis küle Raksikin kertora oma poar Borda Solmelulesesso toivutta-Salmeluses noorpaarile mana nuortos paria aulew pölho rä"blemar... sïhen...

Heilma ema Béris B"ile Baleski Bordow Solemeluses noorpaari selle poole houinuctormas...

Jivari jou Tieto ovat Jivari jas Tilta on
yhtó nuobtas...
$(178)$ uhes semmis...
(33)
jonkou sisällys vastos ... millo sisw ales hiejemni $\frac{\text { myöRammin haljastrisi. }}{(177)}$
... Mille sisu alles
Riojemini pocjoustubs.
$(47)$
Eiká siitobr sittew ser selvempioía tweout... sotti saoududbi...
$(180)$
(36)

You egrou midagi selgemat
sellest tuenudbi...
(50)

You Róneleó di nyt you nüüd tougantiärele jälkeenpöin se tunne, obi toel tunne, et tau ai ettei hör ollut saanut alnevd selle mehega tuoltos olennoltos Oikeation Rejvitystion... Oikeoto Ryvitystion.. souruede..

$$
(42)
$$

-97-
.. et tou ei olnud selt mehelt oiget hïvitust sacenud...
(58)

Roimalair se on tarbaitus Sedas on berigest nöha, sadodou, sehän Baikestou et Roimalou ithes näkyy... hommost...
(199)
...eitón tólmó köynti ...jou Kustavelogi polnud Kustaar millä̈on tavallou ser Reái le vastubarva. vaivarrut.
(203) ... egau see RớiB Yknotalegi Ruidogi vastumeenes Dlnued.
(83)

Höln itki vieraille Tou nuttir vônastese joutuneita lehmiä jos kötess läinud lernade muitor elólimiá. ...
(207) pörrast...
(66)
... Bunnes vuode di savatw ... Runi voodi teckílma $\frac{\text { lömpimälesi matkow väljou hingas. }}{\text { jüloltón. }}$ jöejolto".
(208) ...kuni vooch
(91)

Vanhan emännän Vanaperenaise súda oli Ryvá ollav.
(220) $\frac{\text { löles tergemares. }}{(82)}$
... nyt on osattowou ollow... ... nü"ds peas asboumou (230) end vais hoidou...
(93)
... niuid peab oskama slla....
Tuboaar ai Bumminbaar Sübki ei tikpunud eribaisemmin höntö üssi talle eriaisemaet Cöhannellyt...
(232)

Üeski süski ri lörhenenud temale erilisemalt...

$$
(124)
$$

... joutui hön Rovenemaan-... Räbs tae sigá pórant $\frac{\text { Rin Sigair vwobs. }}{(240) \quad \text { Rops üle malesa. }} \frac{(104)}{}$
..juhter to siljou pürast ágestumagi.
(138)

LäRtiölsikseen he alivat Minetew puhue dide nad Riukan ryypä̈nneetkin. muidugi kor vidi
(240) Vünou visanud.

$$
(105)
$$

Slineten pulue olid nad ko vidi nopssitanud.

Pari tytuőós wunin Paar tridrulent a Aju hotos löhtee yhdená juurest panevoud jbead menemäóns ...

Báima...
(247)
(112)

Puar tiidrubut agji juurest loseuvad kö́ia... (149)
"Si suinsoan se nowettor- "Egou see loudatö" tyo" taidon trillebolionn ole vist trilegi kurgi ollou oikein lwonron konti mo"ódow.." " mubairta..."
(133)
(265) II Egau see landatidrulew amet olnud trilegi vist úsnou loomu kohare..." (174)
... saattoi ollas jos puhuas ... vois olla jou ra"úbidios, ninkuin halusi...
$(2+3)$ Revidas südas Ratsus... (143)
vois ollau jau ro"iábida kuidas soovisid...
(186)
"Taitaas vader teo
"Eles Laura de temast Laura sitä vähoun Batseleow."
(274)

Vorreldes frasedogismide Basutamist 1935.a. väljarandes jou redigenitud vägaiandes, twees
$-100-$
öeldow, et fraseologismide asas on redigenrja tainul Rüllalki olulisi mundatusi.
H. Lepits on ühtlustanud frasedogimide kasuta mist tobles. Nöiteles fraseologismi vunon di kulle vel vairskes on tou asendanuds frosealogismigas suidou oli küle vee táis, kusjuures auga ka 1935. a. vágaandes exinel fraseobogism süda on ta"is teises Rontclestis.
1935. au. תu. Lepike trebes on mitmed originadi Rrasedogismid edasi antud vaba roinaüherdiggs. H.Lepile on püudrud need asendodar frasede gismidegou fou on sedar trinud igati önresturnet (vrd. noilteks rahasummast osas saamou ja rahasummale addrit lastmas, Borvw pingutama jau Rôrva teritamou, ágestuma jau kops lókheb üle movesa). Noonel juhue ow H. Lepib monevorra muutnud tollees olemasolevat fraseologismi (vrd. vümseni vothud jas vïmast votnud, li olnud otsas egau määra ja bi dend obar egou ainert).
H. Lepits on haiendocmed fraseologismides Basutomist trlbes, andrud vordlemisi paeji vabw sornowihendeid edasi fraseologismidegos, midar me 1935. ou. vögboundes towaliset ai kohta. Mou on tou mitmeid frasedogisme mo'hevorra muntnud vastowalt kacusaegses eesti Poeles vägjabeyunamed Beectaritusele.

Eelöeldugas ei de tochatud alarinnata slart Lepikw varasemat tolget, mille iemumire omaaegre arvustur turnustavalt vastu vottis. Nourt tbpiku tologe pairtab siemas töpses ariginaali jálgimisega, sedas kas fraseologismide asas.
III. Sünonüümide valifenst topees
F. E. Sillounpää romadni "CVoorena vinunud" strie on vayundirifas. Nüsugusensos on tolbejou püindnud seda ka colasi andow. TElpes kohtoume rohkeasti rahwapöroust sonowarva. Tabavalt on edasi artud Bow tegelaste kine.
A. Nimis6nolised sünonüumid
... jatreoi äiti motkotus- ...jäthas ema monamist, taan nyt poikovinsou mis nuilid paja keoveo kohtolan. sadoes.
(173)
(27)
... jatiear emar oma kiledurt nüids pojau vastu pó"indudes.
(40)
i.. Bun jo kahdelea on "... Rui juba kahee plikal museula pelsillä nuillä lapsemuguead parjact newvoilla." render nówounete
(172) pease."
(27)
1... nuiltä saw pian "...neilt vib kergerti moshe toisen mishen mukeular trise mehe bapsepabulo ruokriabsensa." (246) toita saouda."
(141)
"...neilt vois kergerti móne teise mehe lopsemengulou toita scuada."
(148)
"miná ne mubeueatkin ovat?"
(348)
"...kus need maraberatid Bah on?"
(229)
"... Bus need loysennugusloudai on?"
(292)

Plihtari oli vanhou PliRtari oli vanou asumus...
(177)
... Riká se ollutbovar mitäoin "Reuesen juureda moni "metrabohin". Beitettyä".
(241)
... jou egar sea olnudbi morie "Buuse all Beedotio".
... jou Rew houn jänjesti jotair Bestejä vierouiller... Rüloclistele pitspalle (272) Borroldas...
(142)
... jar Bui tas Borraldas móningoid pidustuse omar Rülalirtele... (185)
"Poüastátröns sinön "Mas sa ózseb
poikabloppajo yöllä paisiblunre kah tykös?*
(267) endor juurdo losed? "
(136)

Yoskus isäntä́ thei reshibond twes ootoumatuet odottamouttor jar ajoi peremees jai ajas tüdrueses ulos tyttöjers seurapojat shalised väljas.
(258)
(125)

Alonikouds thei ootornatuet peremeer jou cyjas tïdrubute seltsipoisid vögja.
... Kun on se Rehruupuli. ... Buna Reüjesogendajou semmaisto heikboa... on na norgules...
(197)
"... muttoo semmoisto $\quad$ "... agou niisugust yößoinovamista mina" öokajpamist ma en kórsi." ei Rounrator."
(267)
(136)
...sen on nïn Relppo ...seda on Rerges äras tuntear pyörien turdar rataste raskest,
raskocistor, mutta summutatud lokerda vaimentuneesta Bolinasta. misest...

$$
\begin{equation*}
(297) \tag{171}
\end{equation*}
$$

... Kuid summutatud mürinast...
(221)

Hoámörrär lápi hevormies LLäbi hólmaruse nãge nößki ladon vaiheillas Robusemees Bǘlni juures vain epámäörócista" ainult ebamäärant liikehtimistö ... sahmerdamist...
(219) (196)
... ainuet ebamá"drast likeumist...
(251)

Emóunnör sopi jatkover Temast mö́d a minnes motbotustaan sïnä jäthas perenoine omas ohi mennemäör...

$$
(348)
$$ nirguemist...

(229)
"Ei semmoisell presu- "Ei sihubesele Rousulle Banratou sita-aadule tasw vihoinenkair ollas..." vihow pardras..."
(168)
"Se rombio sisllá de "Va palesmagu yhtená yón"a laikinut..." olla seal uhee (246) óne allenud..."
(111)
"See sinder obuat sealt u"heb ö́l coenud..."

$$
(148)
$$

"Sünä on kanssar "See on úks igavene yes varkou velmumbereni..." vollaroog..." (304) (179)
... miköli ne koskivoct ...mis puutusid Hurkeas Murbelar päsön pabsmao tönaöisosse támönőisid́ vaiheita... saatusens...
(3n8)
(194)
"...nün saispar vielö "…süs saaks vas praagakerrar entisení lisölesi hale Santala Boigele enditoi Santalar rábä- sele otra vee kord nina partau nenällansá..." pihtou..."
(325)
(203)
proathabe
(261)
F. E. Sillampió" teose "Norena vinumud" tagenestik Bolmal möödrenuds sajardi vrimast ja kókescleva Sajándi Raßte esimest aastallímnet. JEebijou on pǘndmud sailitada originaali arhailise vayiur digas sónu.
... jou Boko rintamar oli ...jar kogu väerinno vallour Róvinnyt demasta... oli táidilalt labarud (332) demast...
(211)
... Ri suinbaars joltuhut ...ei olenenud sugugi MEeriban isöntówöen Mierikbear pererahas erikoisesto ihmisrableou-erilisest ligimesedesta... armastusest...
(153)

- joka puáásee tallollisitto ... Rab tules Bchalapsentubloow ruitele máán. pidajalt tite-paralou

Yäämatikar jälkirauReuteen yhtyi Reeposti lapsuuden Birkeas turreema... Relge terendus... (158)

Pulmareisi jórelraugusegas ühines Rergesti lapse poreve kirgjas meeledew..
... jobar vain nienbein ... Bes ainult nagus jokin usbollinev lwonto- mingi jumalaloomalene Bappoele trei sinne minre lókheb sinrar kenh Rönkin...
(164) temagi...
...nagu mingi ustar boga loomabene...

Yau joskushaw kaatoi Yaumoinikord murdis lómpósinen touti talon soetobi kolw nii nür tyhjälesi..
(182) tíhjäs...
(38)

Yotakion ali paloutunet Midagi ali selle tuow onnetooman synnyty - innetw nurgouvodi vwoteen "́ärená... áóóres togasi tuerud... (193) (50)

Midagi oli selle onnetw sïnnitusvoodi á"'res tougasi twenud... (69)

Sellaisto di noina
Säörrare de paaripariskunnor yhteiscódmoin ralvou kooselu nende Valtaruosina. Fitse-cas .
(195)
(53)
polarisizahwas
...kin erkä jokw ... Pui ehB ainuet puolihöpero" elövelöiners... morni pooltotabas (182) manuline...
(53)

Tosins he sanoivat obvansa Jampereettos jo matballa rintamalle... (311)

Noud ütlasid end Rüee Tamperest póvit alevat ning teel väierinrale... (187) Häw seisoi lastubbaalla Ja seisis pinumade jà pilbboi sounapuitos. jà lo'hbus saurapuid. (222)

Tou seisis puuriido jeures jou rocius souerayuid.
(110)
... nün ettö pienet tallukbaat toussuvat... pätid jolas patsuvad... (256)

$$
(123)
$$

... nui et väibesed tallusead tolmourad...
... Buin moni vaikevesiin ...nougu moini vasturdess jouturut sarkatabbinen satturud mes, balevrhe talluboyjalboinen mier... Buub seljar jou vatubad (193) jalas...
(51)
... nages moni rasbusterse satturud Palevitames tallukasjalgne mees...
(70)
... Puin purdas
ylimysnwarubainen...
(285) noormees...
(137)
... Bui kow puhas ülimuenoormees...
(203)
...tivoo Retben Böypölillöä́r ... Rribib silmajiegw nünkuir hüren toi ogintöchbön pöiolle tavoi Haisi...
(2,15)
köppodegos nagus hïre voi oiletörleapea hovaramiseks...

Ilubirjandus aitab meil söilitada suguleaste nimetuste Beasutounist, mis on unustuse jäönas. ... jou Rielsi lounkodar ... jar Reelas languegi "twotor Väino" Ronbbelia- tolle Váinós - totakow kovor ena"a juottamasta..." jootmise..." $(2+1)$
-.jolloin nórmá langokset olivat nolin vastatustors.
(206)
... Bui languds did nónda vastamisi.
(65)
...jotha hán silloin di ... mis tow toonas umas twon hyvän loinkonso Balli sugulase eest puolestou suorittanut, jas Boguni Rahebordselt vieläpä kakter kertavan oli mocksnud.

$$
\begin{equation*}
(206) \tag{66}
\end{equation*}
$$

... nöki nuoren kölynsä... ... nóugi omas noort (174) hovisesdo...
(29)
... jö minun ompanani... ...jow on muw nobbw... Antud twose tolleimisel on twenud edasi arda kas mitmeid etnograafilisi tormineid jou ayjajängw ahe-olugas seotuds sonne.
"Tuollow se on pabarikamarinas..."
(159)
"Ta on polbetras ..."
"Ta on seab pagaritoon..." (20)

Niolemas väljaiandes on antud selle soina sebetus Soome talus eriline tubos, pus asub suue leivaahi.
... Buir Plihtariu paleari- ... Bui seal Pliltari koumarina sinä ensim-paugaritoas tol esinasee móisenä Besänä... suvee...
(195)
(53)
...Väörsi Rolesin over ... sangubse lublew... Rubeoons...
(178)
... ei Rör saount Heimaas ... ii saanud tor Hilmat muuhues Buin purpurioin... Muyóles Rei purpuri(195) tantrule...
(53)
... Ri saonud tas Hlilmoct $\frac{\text { muyale bui purpuripolbale... }}{\qquad(73)}$
... sibä sen ikkunoistos ...jou sella abnast ei nökynyt muutou kuin poistruds mund Reui. Rumalisto...
(159) toywiad...
(11)

Voib tures nöiteid kow tegeruskoktow iseloomus towate sönoude Rohta, millest ilmneb, et to'lbjá M.depit on tooguresteohta endabe selgesti ette Bujutarued.
Nün ettö Hlilmas dibin Nü et Hilma digi nyt sitten Botonansas süs nüüd jälle omaes Roweno. kodus Bowversubae
(158)

Heör sowatto löhte"̈ Üheb pǐhapöevarhtue Miinar lasten kansso juhtus to ühes relino jonain sumuntoi-iltona lastega Reuhugi jonnekin leikkmitalloinïn ko'veloubale rublabsikus $\frac{\text { töllikuemalle. }}{(216)}$ tologree minema. (77)
.. sillä talo di
... sest talw asus
syyjäkuemallar..
Boswenuleas...
(309) (185)
... tuntri vain hyvältä ...trendus ainuet, et painuar yhoi kouammales hear olekes kadudas erämachoer. ibear kougenale looarefuruss.
(41)
B. Omadussonalised sünoni"ímids

Omadussoinaliste sünonï"mides hulgas leidus rohwapäraseid somu, murdelise pöritaluga somw jou igapölevase kornekeeles stw.
... jostow börhelle nojau- ... kust liginaalduna tublar armaow korvaan armsama koiv di di Buwlurut sydömen Bueneud südomes sykintio... twesumist...
(154)
(6)
... Rust rende vastw toctown arnsamou lotw di kure nude südame tubsumist.
(10)
... mabsavat suasiollae .. malescuad leplikust
Valloar summattomasti... omar piraka summos...
... Siis maksavads leperel et póris to hutw summar ... (21)
...mielessiön epörnáä - ... Ringes ebamáäraselt räinen jyehä dotubesen sünB ootuseturres. tunne.
(161)
... meles sbamainaraselt
voigas ooture tunre.
... että sütä olisi polbw ... et süt laialt jou siledaet poikennut lowealta jas tellt pósirab jalgrada lattealtou loudultousyill, turwaisile, ralueikele, rauhallisille, Botoixille sdusaile maile. maille.
(164)
(18)
… et siut lavalt ja siledast trelt prikas jalgrados sïgavaile, rokulibult Rodusevies mailo.
(28)
... tuntui vastaon twelah - ... tundus tolles vastus towas ilmav myós ensi wheow the eximest kerrair hiuboin vieraveta.. Bordou veidi vörras...

$$
(172)
$$

(27)
... tundus talle
vastupuhbow she samuti
esimest kordo veide vóornas.
(39)
... joi nyt istui tytör ... jou núinds istes tütar sünä jyeevär isánsä piblevanberie omav rûnsaba rinnallo linjaani- iso ROTval... rattailla....222)

Tuo roteva talont ytto"... See rǘssabas tolentítar ...

$$
\begin{equation*}
(234) \tag{97}
\end{equation*}
$$

Her olivat reimalla Nad olid Buraasibas trublera ...
(240) tyjus...
(105)

Nad olid $\frac{\text { valuas tryies... }}{(138)}$
...muntamios Barheita ... móned karused sonad bauseitor bousurut. di ütelnud.
(249)
(115)
... Ütelnud moningad
Borredond laused.

$$
(152)
$$

"No terveelesi vaan - "NoR, ole süs viles Reitá nyt Bolhiou." jou keeda kohvi."
(271) (140)
"NoR tervist süs-
Beeda nü"d koher."
(182)

Professorin reeima tewhi Ka propessori hüva oli yetynyt.
(284)
tujis oli valgi toushud.

$$
(156)
$$

Kow propessori reibas meelealw oli verggi tousnd. (202)

Nlutton boulun lactu Lawlw laad ja niis jou nuotti dei joünyt agar dide jä́srud isc̈̈nnär laimearkoow peremehe töntsi talumere talollistoyuur iebeärti ayju vostikult holisama. soimaar.
(183)
(308) ... peremere eodvouvitu tolurikuajie...
(235)
... jou hönen heivanöinen … jas tama os osnuee, pitieäripsinen pükarsa... pibBade ripsmategou (337) tídruts...
(216)

Yos silabot sattrivat Kui silgud juhtesid olemavar hiukow varhen- demar vanadusest den kellertöviá toi kassi- veidi roostes voi towmevoi hörskïntynyttö $\cdot \frac{\text { vil räösterud... }}{(338)}$
... voi towmevyi
löpatonnde...
(278)
... joma Klierikan
... Bus mängisid
sameakasvoiset lapset Kieriblow ra"ómas ollilivat jou rookentelivat. nólgudega sapsed. (353) (235)
... Bus möngisid jó ehitasid Kieribea Balvatute rơogudegar laysed. (299)
-116-
... nuin vanhos, ettở hốn ... mi varas, et tou di jo oli loysedinen jar juban laysib jou pehmeä...
tómakas...
(355)
(238)

Tares jörgmises nöites on tegemist murdeliste omadunsnoudego.

Isá ja áiti avat óreitón ...
(256)

Ysou jas emar on ôryetred ...
(122)
... Buin hönen parempiosoiset sisarensa.

$$
\begin{equation*}
(258) \tag{125}
\end{equation*}
$$

... Bui temar osabanaid Bocesodesid.

Arkaismide Reohta vois nóiteles tweu sona raskejalgne.
Monta, Sigion vwode - Manto, Siljai voodileans Bumppuani, oli theat loner, di jócound reaskeraskonabesi...
(261) jalogsebs...
(129)

Tiblbest voib leida mitmeid Ruvitavaid omadus sönalisi töichdeid, mis mojjuad värsbest jau muиdowad tobsti elowamater.
... Resär vieló ollena ... niivies vee suve nuoremmalla puolellaar. värskemas pooles. seuve esimene pode.

Tämör heibon piston selle pógusa torke jälbeen tunsi Kustow järee turdis kustaa olevansa voiton puobela...
(164) ennast viitjanas...

Selle nörgou torbe järele...
(27)

Tuli vähär mieleen Tulid porrabes melde nütten Revolleittenkin Bar surnud basto laster Rarmaat kawt... Rahbjad növod...
(226)
C. Verbadesünonüumids

Verbaalsúnonülimide hulgas on eriti rohbesti igasuguseid liikumist vögiendowoid verbe. Slitmed neist ón murdelise, Robnebeese voi pajoratiuse vaylerdiga.
"Tulin koctsomadr, "Tulin volatanor, et mido ettá mitä sinä töällä sa sün o'ige nien aikailet.." Boperdad..."
"Tulin valatama, at mis sou sïn oíge tere ..."

Tolllien vaimot palailivat Bopsinaised Bsmpisid mikä minökin päivärvä kes kunagi omar eluomial teitäön asumubsuinsa... aseme pode...
(167)
(21)

Sounamaised lölesid uthed ühee, taised taise pöleval omar elamw pode...
(32)
...jokas sünä ainoaras ... Res lastest ainsa eloon jä́sneená tepasteli ellyjäünura seal vanhempiensa válinzá ... vanemate juures tippas...
(204)

Muttou Siljou jou Klustan Siljou ja Kuston tepastelivat tiellä́ ... timberdasid agau teel... (210) (71) Hör paarusti Baapiller. Tou tuberdas kayi juurde. (220)

Tou Rohistas end Rayi juurdo.
(107)
... lößti arvokbouasti tallustamaar samou tiatá ...
... lößes tou vä"́ribalt todoudes
samar tred tagasi...
(220)
... luabes tau väáribalt
Poomberdowdes samou thed tougasi...
(107)
... Buen hän ilmaar ... Pui to ilmar owlise varsinaiston asian aiketton po'hjisetow on Bormpinud on kövellyt niemekbensia neemeotrale ... Bönceen ...
(226)

Poroinvoỳanas hön Pórritavas südamegos thijotti païn keskilattian... triutas tou keskprrandale..

Siljou vaelsi tictönsá.
(232)

Silja marssis tad möogda.
(95)

Sifia lóles omas teed.

Tsäntä pyörähtääa Premees vupsas istumodow oikeallo paremat pétt puodelle...
(276) istumas..
(146)

Peremees vupsatas
paremat Roút istema...
(190)

Lochiseudur renbeipoikia Rochva huegas sbelue jou heidön seuraansa löhrikomar sulaseid jas pyrkiviá nuorempia nender sestsi kippuvaid poikia liikuskelle joubosa... noosemaid poine...
(147)
…jokir Rïkahti
... Beogi sabistas
Rönnyisená reuohorsa... Römaras rohus...
(285)
(156)
.. Reegi Riigutas hámaras reohus...
(202)
... koskou pari michistö ... sest padar meuste nouravaas bousahdustos noeerulojatust huedun Ruului puepaltavar
roppusilto pihamovalla. trepriet ove vollesowat. (157)
(285)
...sest pouar meho nolurháo"ilitsust Rawedus Rojotavat trapiet sue. (202)

Heör Bapusi ylövertowar... Tau Bobis tlaborrusele... (291)
... Bur he juoksahtelivat ... Bur node swel enne pihapobillas pienissä Riribusseminebet omas asbareissaow Reirbboon Nisubeste ayjatoimetuste Rankiessaar. pórast süa-sinnou sebisid, (340)
.. Bui nad oveder enne Brikusse minebut $\frac{\operatorname{sic} \alpha-\sin n a v \text { jooksid. }}{(281)}$

Surtolisclt rohbesti voib leida Rou útremist, ród́bimist váljendavoid sünomíüme.

Heilman d"citi laittcli Hilma emar pablens Rigjor jeoniteller vieracle tasa pomiseder vöচrale vernäsbahviaon. fotvi ühes nisulaivaga.
(159)
"Iluulavat ihminet vielá, "Inimesed mitleavad val, ettai on Roúat pidetty at puemoed ow peatud enre ennen viRbiólisio" ", boubatoumist, "tơnitas motkotti Tileto, themará"it: Hilmas emas Tietor. (166)
... torbas Hilmas ema Titta. (3)

You jo táíallán pieat Tüdrukud juba ihmeskelivátkin.
(165) kösrutowatki sellest.

... jou nyt tempoo jou ... jow n"M"d to riseb jo tuskittele varsinkin torules eriti taatise... "ajö" itse...
(177/8)
... jou tytöt supisivat keskemádor acpisen Göressa".
... ja túdrubudu pobisesid Bahebesi a abitou touga. (78)
(217)
"Hyllä minä otour, "Minar votar küll,"
hólăht Vóinó...
(241)
lompsas Vóinón...
(106)
"Küllap mina votous, pajatas väino"... (140)
.. Cyatteli ubbo siiná ... mótles vana minnes mennessäón higaa joi vaikselt muaotades Rymärdellen omalle anor hear usw üle. uskolleen.

$$
(169)
$$

(296)
... Vouleselt nouratades
omar usw lile.
(218)

- söpersi emäntiá ..pudistas perenowire oma pehmad́llä suellaw pehme suuga jà di suures jou oli kovanno hoidússá... hóldas...
(2\$29)
- Bogeles perenaine...
(292)

Nöliteid viil twe kew trelrjate munde huvitavate Reiduder Roptou sünoniïmide Peosutamisel.
Salmeluksen isäntó Salmeluse peremes
lifearti epámilllyttóvästi... vophatas ebameeddivact...
(157)
... hán oli oikeastows ... Bas polnuas tou סieti Boteutumassas pitem- pagii kougemalt mältâkion Ruir töletá kojir nocoumas kui übsnes Räoumaticalta. sellelt puemateekonralt?
(158)
(M)
$\frac{\text {... Rojis tulamas... }}{(19)}$
... Olivat Bovarti Buintyneet ... olid sü̈"vinud oma towallisunteen.
(159)
argipöeva.
(12)
-123-
... obid Bündunud oma argipöleva.
(21)
... nien että Rönen omakir ... nü et tamas endagi mielensë fatBebsi poibkesi meeleliigutus siemayiegubs

Riikutubestan.
(191)
sunconus.
(48)
... silmayiegules Batkes.
(66)

Sünä Bura ritixi lapser sludou vintsus lapse varpouitter válistä...
(217)
... missá viehá di altan... Bus val redutas Resän Revätsävyistö Rämga". suve eximese pode (223) Revadevayielist hómarunt.

$$
(84)
$$

... Kus ver oli algsuve Revadist höcmarust.
(1M)
Sluttau two äyän twohon Ykuid vanoumehe postoctud paikbovar sovittoma lause jai temas toaduune Rousardus jäi jumimaar Bivenolama. Rönen toyiuerso.

$$
\begin{equation*}
(246) \tag{101}
\end{equation*}
$$

...tuntii nünkuin obii ... nagu oleks tow Bopeloinut nütä isän Boblanud sedoo isa tarkuinta... tarkunt...
(265)
... Nagu oleber tor Bobanud sedar isa tastent...
(174)
... joi ribleureito oli
$\frac{\text { pahoin pidelty... }}{(265)}$ ...jou streigimurdjaid tímitatud...

$$
(133)
$$

...jar streigimurdjaid hahasti pohebdud...
(174)
"Se si obe tainnut ollas "Ta on vist päris kanasti ihow puitt viBuriston, perutanued, see sinu heow se sinuer hyvá hoehoojaxi.." hooldaja..." (267)

Meittión pesöntä tuprahti Möogi Peoldest tonatas joskers savuar ilmovar. vahetevahel suitsw sise. (273)
(143)
... tomas vahetevaher
suitow SRBN.
(185)
... vaour muistuttaou, ettí ...vaids tueetab meelds, sïnöbin elómön et elw sitsituei nubtio riatur ... rambub... $(277)$

$$
(147)
$$

... et sealgi elw oitrituli $\frac{\text { roumbio... }}{(191)}$
... Bun nuo meretornat ... sest modned poisid add poibouset ovout imeneet sitf tolbuttomant:
(286) sedor jubo übourew Bocarinueb.
$(158)$ Nüsä nölisi sieloin Süs tuprus neist Reodesoww. seemnetolnue.
(293)
(166)

Neist toemas sïs seemnetolon.
$(214)$
"... sillä noi parkonörrit "... seblest need pasknöíard süná noin riekuvat."
(304) róiollerwad."
$(179)$
... Nuöólesurad.
(230)
... joiden miehet parhaillaar ... mille mehed paroyásti lojuivat paikbakurnar Bohalibes purnasto Nunaisenco exibunana... staabis pöshutanid...
(312)
(188)

Rinnen seßä siemisó Nïhösti Rinne silmis ettá sidurso paloi Bui siidoumes miibos Rigoinen reaivo...
$(318)$ Vayatud roew...
(194)
... sídoumes Ringitses
Vorjatud rocew...

$$
(248)
$$

...jas jostain Boyastow, ...jai Busougilt Reoungastus) ettá jotain pueethu toverinkin jolanta...
(355) et midagi pundub ko Raaslase jabast...
(237)
...jou sinnö sulounaar jou Rövitenófón ne

... see krigises jou ragis es...
D. Jóiörsónalised sünonviûmid

Möcürsönalisto sünonuïnmide Ruegas voime leido suhtelisclt vähem to blyapoolseid leide. Toleyja on Basutorud mitmete suflibsitega mäássönalisi súnoNülиme, samuti kow liito onalixi möürrsónu.
$\cdots$ jou Buali Bupsaleti sinne. ... jou suri seas Bopsti maha.
...jai suri sopsti sinno.

$$
(184)
$$

Vanha isäntö Ruomasi Vanounees möneos iköönkuin yhtökbiä... nogur hoobitt...
(157)

Vanaperemees märbos nagw $\frac{\text { üheborvcoga.. }}{(18)^{(1)}}$
....jar loittantui vielá ...jau Rabatons Kustonagos leontevanmin puhisün velgi lobedounalt Kustovar konnsa.
(158) mueneas-juttw.
(10)
...jai seadis end Rar nagu val erangi muureas Kustaga róóckimistos.
(19)

Támä ehtoolliskyymys See ohtheoógibësimus teki under tier ensminmänet togi we ter eximesed askelet petolliien viehöutävikx.
(164) sammud nuryatuet Veetlerafes.
(18)
… áraoundlitbust veetervat.
(28)
... vastasi emólentä äb"eisen ... vastos perenaine Barkearti.
oyjetuet.
(3n)
(18)
... jonkow asiat ovat ... et Rui ayad on myö́s sanger ahtowlla... väga rábalasti...
(199)

Hlivbar hön odottali Hligubesi potas tou Kustarator keskiyórn aikoikin ... Thotouad südaiónni...

Mhuri Restionni votas too pisut Meustoct...
"Olihain vanhou mishen "On ji vanod mehes parempi kulbea pitkónöoùr, Rergenv sinuei koormas keir pystynä. - "Nïn kyllai, otsos soitow, Bui jalgsi Kur siť" Kumminkin Käia." "Sida' no B"es, pitköfkseev Roppujion lopubi: Kui ükskord tweel jouture."
(186)
... kue hyvin sathie, bökdettiin vähöw saattelemour...
(221)

Slitoción vastocimatton tytto" ryhtyi abo"illew toimeers.
(163) nїkuinie siveli dla." 1935.a. trüeis on molemal juhue pikali.
(60)
... Bui trelvas, mindi isogi rinnuesi kobsew...

Sona lousumato habsan tildrub rabinae toimetama.
(16)

Sinodausumatult habkons tridrule ágedousti toimetama.
(26)
...jai teki Ryvin hitaasti ...ning togi úshau erólitó ostoksiou
Bouypapwodina.
(176)
"....Boctetolan nyt koctroa, ".... Ratsu niind vaadotou, etti se Reisori sitá
ilmolisebsi saor."
(199) et too keiser sedou jumalanuidw kútte ai saa."
(58)
"... et see kaiser sedou muidue ai saa." (79)
...sehöer elá"
riëpumattomana ..
(24)
... elanad ju omatahtsi...
(71)
... elowod ju üsna reippu matult ...
(94/5)
...jonker totentumiseer isä ... mille tóideminelent nyt ehdottomati usboo. viou niüd ilmbindlalt (215) usue.
(75/6)
... Rindlasti usus.
(100)
... Rönen Rummallinen ... temar Rummaline iemes i'meensk' esti süta noito takistar neid ammulisui töllisteljöita"... valtijouid...
(232)
(95)
... toi Rörrellä ei dllut ...voi ii olnud tow nyt aikaa ryhtyä seikba- nüi"d aegou habatou perárisempuïn tutkimubriin. sedar releripueegi umina. (327)
... hakatou seda übsikayja -
likumalt werimas.
(263)
...johon siellá molbovan ... millegro seal loemavas sairdar säounnólelis et Rouige järjekindead ysköcholybset omitvisan köhahood Rumemalisit, fyenóst ropivat.
(352) célevsïnget Bokkw sobisid.
(234)
... imelisett vritecanti
Roblew sobisid.
(298)

Sünonüümida osas on su. Lepiku tolge kúleatki mitmekesine. H. Lepik on torlee redigerimix voima likuet alles jätnud huvitavad jos tobbavad sënonimi. mid, mistotter muudatused sünomiünide osas On tunduvalt tagasihaidlibumad bui frasedogismide puehue. YeLepie on säilitanud reohvajözase soinavana tilbes (palesmangw, vollaroog, prangrahabe j*.). Kill agga on Yl. Lepies Boswabdannd ilmsed soomejörasused (Vrd. "Buuse all Roedetw" jo "metrabohin", settsipoisid jou shalisues, puehas ülimuesnoormees jou Boragemas settsbonrav Bouunis Ringent noormses).

Totper kohtoume nutmeid teose togeresayber
iseloomuliblee sönu, midos kolascyas sûndenuste edasiandmisel towaliselt enams ai koesutato (Vóarinve, ligimesearmontes, nurgowoodi, paovirahvas, marulina jt.). Yaho trüßi vahee sün olulesi erinevusi ai do.
Soome elu-olugas seotud sornodest on tolejiou leqe Büge all ardenud seletuse sonde pabbetes ~ Lagarituba, muudee juhtredeb si peales arusaanan tusi tebbimas. He Lepile on tolles sainilitonnd kas tageuskohta isloomustavad sohad (Rovelo'ugas, haanekurw $j^{t .}$.).

Omadussohaliste sünonüümides Ruegas leidus rokbesti rahvabeelele omaseid soins (Rurvasikas, viks, rümabas, tómakas jt.). TJlkjja on oma nonaVarasse votruud kou murretest pörit alevaid sobhu (sryjetw) asine). He. Lepib on redigeerimised muutusi teinud peamisest strililiste Baaluthster (vnd. voicgas ootuse turre jos sünbo ootuseturse, rahulikuet poduseibe maile jà rahulibese, Bolusaine maile). Nonel juhue on H. Lepiß leidenud värske malt mojuvas omadussónalise tóiiendi (vrd. suves esitrene pod jar suve vórskemas pooles.). Verbadesünonü"mides Rulgas on robbesti liikumist väljendavaia verber (Roperdaunow, Rompima, tippama, timberdama, twkerdana, tatsuma, thilitama, marssima, noluma, Bobima, sebima), mis Roik on erineva stïlilise vayiundiga ja tolle. teoses omal Beohae. Rokeenti on ka ütlemist,
ráäbrimist väljendawaid sünonïlmes (pomis anow) Rö́rrutama, toinitama, torisema, torrelemas pobiSema, lompsamos, muhatanos, pudistama, Rogelemou). Samalaadsete sinade kíleceltei souge Bordumine surnib tobeljat otsimas erinevaid väfíndususimalusi. H. Lepite on püüidnude tóysemas jou cesti keeble omasama váleindusvüsi pode (vra. olid kïndurud oma argjposevas jà olid süüvinuds omas argjpürvo voi neist tormas siis seemnetoem jai sïs tcyrus. neist seemnetolmus. Slä̈̈rssinaliste sünomiümide hulgas Bohtomes Ruvitavaid leido vähem, ai ole ju neil nii olulist asa strili loovata elementidena kui näitels nimisonalister voi verbalsuinoniümidel. Näiteles voib suin vorreedar kahe trüßi elavad ju úsnou Mippumatuet jou slavad jiu omatachtsi, Buri Resköonni ootas tas pisut Kustat jou higukesi ootas tou Thestaad südowöni.
IV. Vṍrrsónoid tollees
F. E. Sillonpäi" romader "Noozenor vinurud" ei paista siemau vönrsinade rohkusegas. F.E. Sillarpaïle on küll aga cildse omare, et ta basutas suhtelicit enoun võorsshew Bui mosi teine soome Biryanits. Antud juhue on voimalus Rahe vägàande vaheb vorrelda, milliseid mundatesi on tohted redigeeriminel vö́rsoinade asas.
A. Vöbusona tolleimine vöôrsonaga

Thi originowli vösnsono on trebes edasi antud votrsohagou, sïs enamasti on suin tegemist vöorsónader jai locensonade pierimail olevate solnadega ... ettá vanho
Bontrahti meni umpeer... ... et vanau Bontralt lofpes... (177)
... jau joskes puenssibuyin ... jo mónibond punsiblaasi ""dresí Kustaallekin. taga Kustanalegi.
(197) (55)
...pursibeaasi taga...
(75)

Sün voib tura näite ka soome oma sina
kosutoumisest.
"...tämmöisistä asioisto $\quad 1 . .$. sihulestest asjadest puthuttocna pitócó ala puheumiseles peab olema totion." puens:."
(200)
(75)
"... peab olemas purssi."
...jossa oli palovünaa ... milles oli pöletatud jos Bounfertion palaxia... vïnau jos Boumpritiébeo...
...jou Boumpuori tiebba...
(107)
... Bomiteou katsai parhaabi. ... Bomiter pidas poremaks sürtyä traivasalla. larkuda.
(263)
(132)
II... likös se Rountoon "...kas mitte Tantoo [!] propenori puchurut tóusä..." professor ei rëäteinud..."
(265)
... Ovat kuon salaperóisen ... on tolle sabapärase elementir Bourratubsillas ebemendi tottw übsteise toisilleer nünBuin jollabir vastw Peridoagi nagu tavoin röyrempiä. leplibumad.
... on toller salapárase Slemandi togatise totter Buidagi nougn abord likeemad.

Toinen noisto saloyperäi- rïs neist salapairastest sistá vieraistor olinőlet vösrastest di süs nimest silloin komppariar Bompdniillbm... póŏllible"...
(3110)

Pitkin matbaa sivuutteli Soidew Restel möödusid támä solattue vartjoitou nad valvepostiblest jou jou patrulleja...
(326) patrullides +...

Patäjän Bomendartti... Kou Bihellsonra komardart..
(327)
. oli nünkuir täöllá ... sün kippus to tosiaan olixi olut jbhontin nagus mingise ilkeöion kaasuur twbehtu- vastikusse gaasi massa.. . lämbuma...
(339)
(218)

Nlinee juhue on soome jou lesti Reales Rasutoctavad vö́rsónad pörit erinevatest allibatest.
nien että paras Bai ,.... hie et Boige porem On antaal asian vist bastas asjas mennä vallesmourrin mirras politsai Roudur." Bouttor."
(175) "...lasta ayjal minna Ronstavebli koudw."
"…sïn'on temppelit Nüild on pitsoatios po"bllä nyt ja menkióa peas jou habake tichanna." astumas."
(263)
(132)
B. Soome oma sona edasiandmine vöbrsónouga

Soome kirjanduse resti keebde tollkimisel on paratamatw, et voridlemisi suwv hults soome oma sonu tuleb tollkes edaxi andou võorssinadega.
Puhdas sheä tho Puhta, rikeumata ihumaila rojoitti joustavillow elasthe pind Bätbes ... pinnoilldour...
(154)

Sütá aineettomasta
kuvarta...
(154)
... jokor twollaisence erillisenö ainebewionow oli elónyt jou Rasvarut ebarud jou Rasvanud kabesikymmentölkaiki viotta. Rakeskümmend Reaies (353) alastat.
$-137$
... Bes sellise erilise cineky undinow oli elanud...
(300)

Se oliaineen elömän See vlimateria slew järyetöntó menoa. móttetu Räiz.
(353)
(235)

Sae oli ainelise eles mosttetw käils.
(300)

Tämän asiakiyar Thestace Sedar dokemanti süs Salmelus süs salasi Kustac Salmalus omas Vaimoltounso Hilmaltos. Naive thima cest sabaduses (176) Roidiski.
(32)
... moni tarmobas talon- ... pani nie monigi poiboo perusti aineellises energiline tolenpoeg aeuse maltarcuitensa. omar ainalisele vägerusele.
(184)

Michen jà vaimon väleláá Mehe jà naise vahee on se ow Rewin jobin elimisto", see nagu mingi argarism, jonbea erábot suonet ja mille mbned soonedjá kind säikact Berraw Peottkettwar Bard Patteades ei vor eram livät enóin voi ehjibsi üal koblew Banada. Bawravo.

$$
(188)
$$

...toryjen tiedottomasti ... alateadlikenet torgludes tojustadon erailitá oma traducusest teatavaid Bouhistavio $\frac{v^{\prime \prime} \text { eltr } r \text { dy Periá". hirmutowaid momerte }}{}$
-138-
... alateddlikult toryudes omou teadv usest mishing aid Rohutavaid välogatusi.
Ajatus sijoiti ihan asial-suite mamas isa lisesti is ávainajars hengew kodunu hinge üs now konke-
sïhen tiettyy R Rattion koltaar...
reetrolt prirandale teatud Rohtas...
(189)
(47)
$\therefore$ üsnou tooglifult...
Salmelulesen asemou di Salmeluse positsioow di noina alkuaikojer koltor nais alogusaegade boisco iRö̈"̈rleuin hetvarta- elusacitustes nagu sammus. nut astelto alenmalesi... madabamale komistannt. (192) (50)

Solmelure reisuleo Rt di ...
... suositellen painowarti erästä määrättyä Shobokoustow...

$$
(193 \mid 4)
$$

...tytär souattoi nytkin ... trítor vois ni"idki nölhdä Rönew lyjar tema Rindlat ja meledinat jo hyvän sivulawansa profieiei akna bumas abernumad vartanar... nólha...

Moikbein kovuluontoūinkin Pahuraingi parames isäntǎ voi lŏlteá Batsele- vois minra tovereurima madour já awostelemaow jar hindamas omau acasta Vwodentulonsas toiveiton. saagi väljavaateid.
(2.25)

$$
(88)
$$

... Voil minnos vactounow...

$$
(115)
$$

... jau póiansyt eräöon vanhow twebiyhtión metranostoyjabsi.
$(241)$
... joi the solidse metsa tóóstusúhingu culesostjaks. hakanud.

$$
(105)
$$

... Whe varow metratöorstusikingw...
(139)
11...ettá se on ruwennw $\quad$.... et tou on láinud Aalstriomin puevaleuin..." Aaeströmi metsafirmase.." (252) (118) "...et tow on lóinud Aolströmi abesiasse...
(156)

Sünä nötei silja Seal nöugi Siga vümeiser kerrars ensimníaiser vümast kordar oma varsinaisen "seuraloinensa"... esimest tollist "kowaleri"... (254)
... esimest treaist seltrilist... (159)
... Run Rör vaistomaisesti ... Bui to instinetuivsett silmäsi peräabbunarto tagavirnast killoctönourle raitille ...
(120)

Vielór oli crólósía naapuri- Samal cyje di novabertanan talonor mwear niinsanothw ules noindanimetatud Rarjoittelya...
(259) prabtipourt...
(127)
.. jou nämä kivut eivôt ...jou need Rôidad paraurtuneet vallar- ei paranemud Bumonescston...
(262) revolutsioonis...
(130)
"Kins Kerraer labbe on nïn menkö"a heevettion joka sorbea."
(264)

Mantabin vïttasi nühin astuenaour levein lïßbain portistas pihamovocle.
(264)

Mourtagi vilyas neile laidde liegutuntegou vöravart oue cotudes.
(173)
.. ettöi voi arvaton koyni - ... et voii arvatos lanhuriantast rastaver siellö pitóvän seal omor piblea truiklilist pitkoi" monisävelistón othtuloulw vilistavat. iltaposkinoursa.
(268)
… omar pibbou mitmevüu ilist ohtulawew vilistamas.

$$
(179)
$$

Varowast vaistot ohyailivat Ettevaatlifent juatisid mielikuvitusto ...
(281) instinbtion mottalayletust...

Eikó saavritou Silja Mas sifja süski ei vida sittencó"der eläuna"á, jotor hoser koétte elw, midar tow oma on nuorinar vuosinaan kai - noorusaoustatel di korgi. killou vaistoilladu towbitellut? Vaintudega tootenud? (345)
(226)
... Oli Roigi instinbtidego towtlenud?
(289)

Ylmeisesti se ei ollut mitioín Ilmselt ei olrud seo -ikeator soittoo, vadr kellegi oige möng, vaid Rốnew kásiensó rayiyjo, u"ksnes temar käter vaistomaisia lyöntyjö. tormakad, instinetüused (276) lósigid.

Hän on Röynyt pastina, Tau on Báinued portie, hónellä on jólyistön asiaita. tole on onov orgaristsiconi asjad ajadon.
(147)

Sellainen on ihmisten Solline on inimeste eritathod rakentamou jor vigjelemä jo kultiveeritud kiriß pöikose kirkbo poutaisen kesä- paistclise suvive pühapira surruertain admupudella. Rammikupodikue.

Selline on inimeste eritotud ja viljeldud kirila...
(193)
...josso leikkuen Bahina ... Bus Roikamise sahin jou ja huudahtslevas puhelw höiked sulavad ühte sulautuvat perin tuctulesi tuttowales puilayílivaishatuses pyhölillar talboosávvelsi: tabyunveoodiale.
(283)
(154)
...sulavad päris tuttavales pühapöavaiktuseles tolegur visiks.
(200)
... säá di lámonir jou ...ilm di sae jas böRhentyväinen. (284) intrïnnes.
... Ven di soe jò ütestisde
lör rendow.
(202)
... oli taas rowhoitherent, ... oli taas radurenud, melkein hurmioitherut otse ekstaatiline iome. ieme.
(293)
... Resän auringor voima ...suvise pöibese energjoat vüpyi vielá eláintentain beidus veee boomadegi rowinrona... toidus...
(301)
(176)

Vifaor jou elintarpeitou Viljau ja toiduownevd kyllá otettions.
(311) bile relevireeriti.
... nün siellá jou siellá ...sius seal jou seal on on esikuntos...
(34)
stoap...
(187)
".. Olivat ne lahtaribocation "... Olid nad lihuribubeandi matkatarkastajia..." treinspektorid."
(317)
(194)
3... Olid nad lihurikubaardi
reeisurevidendid."
(248)
...jollow lisäksi di ... Relle peab sea diver Rösipommikin vyöllä. Böisigranaat vóse. (327)
(205)

Tämä di kaiketi siljaur Moigiti di sea Siejar dew elämär $\frac{\text { kiarkoisin póivä. Roige intensüvsem pölew. }}{(331)}(210)$.

Noigiti de see Sieja clu Roíge Ringlikum pöer.

$$
(269)
$$

Ne kaiblei seikat turtrivat Misis eluärgnad turdusid devar simá sulbentureitter samavegselt puesearivat silmäluomien toveona ... seal sulguerud vilma(335) lowgrede touga... (214)
...tundusias samaregselt devat...
... Samallar lömpí louske...... samae ayà temperatuer (275) langeb...
(215)
...nïr ettó" varsimaisen ...nii et pohimotïvi voci sávelen saattoi vain ainult aimator. aovistaa.

$$
(22 \lambda)
$$

$$
(342)
$$

... Rän painai aina ... Kow surus ibleas jas jälle towar takaa sitö sedar pedaali... pogintow...
(342) ... too surues ietea jou jälle sedou blahwi...
(284)
...jar koulanaon Bourratiller...ja keda omar Barlaga Bä̈̈reen päölle baskent... Úleval Racdes Romprestidee (344) asetornet...

$$
(224)
$$

...mutton silloin sen ... kuid süs Rahmar to kinni sioppoesi sievin joustouris elegartoote notkete liegutus liibbein pieni foala... toga váibe kala... (355)
... kuid siis Rahmas teda ellegantreet notteuvate liigutredega väibe Bala...

$$
(302 / 3)
$$

Yörgnevalt on esitatud üks nóide vöonsona kasutoumisest humaristlibus toonis. Vörso'no esineb
siin moonutated kuyie.
"Se on semmoinen "See on niesube elövkelllä oleva, leskimis... pensinöörr, lesk ..."
(265)
(134)
"See on niisules pensionie olev, lesk..."
(175)
C. Vöörsoña edasiandmine eesti oma sónaga

Püratud arvul esineb tolles kou juhte, kus soome keeles esinew võõasina on tolegitud sest omau sónaga. Sel juhue on soomer Reeles olemasoler vöorsoona pórit mohest muest allifeast, enomasti rootsi Peelest. Hän meni nyt omastos Ta löles nivid omae aloittcestdon laittamaour algactusee endale őőouset yösyansow, taas sinne tegema, jälle sinna förmanakün. saali.
(165)

Vrd. rootsi förmab-sade; Rülalistetubar. 51 Nyt Roimalau a"yä [...] Nüïd silus Roimalou sipaisi polisongyjarr... vana [...] oma vuntse... (193)
… silus omai Rabet....
Vrd. rootsi polisong-porskhabe. ${ }^{52}$ (70)
51P. Wieselgran, P. Ariste, 6. Suits, Rootri-cesti so narawat, Ce. 251 52 scaesamas ek. 544.

Kun mejeristö twodaar Yhui meicreist twwakse sielló separearattwou moutoas...
sooja, Röbiactud püma...
$(256)$
Diakonisasisar sinne sitten lopuetoer sadpui...
(338)

Lopules tuli kohale Rabastoyãole...
(212)

Yölsoleval juhue on hea voimalus jölogida vöönso'houde tarvitust tolleteose Raches väljaorndes, mille. ilmumise vaheacg on kolmkïmmend aoustot.

Redigenritud vägaoundes on vö̈rnsönade osas tehtud Büllaltki palji muudatusi, Ruid mitte niipagie Kui oleb voinud oodotou. H. Lepik on tolbesse sise toonud eelleoige abstrovetseid moistaid mürlaivaid vö̃usönu. Nöitees aineleyundinou on asendatud mateeriaByjundina, Ainelise elw asendatud mateeria elw, välgatusi asendatud momente, tegerikult asendatud Bonbrectselt, so'now seisuboht sornagau pasitsican jhe. VGib tuua Rou móne übsibu vastupidise nöites: sóna instinbtidegas on ühee jutue asendatud vaistredega. Il. Lepikew porrandused on tollees enamasti omal bohol. Süt agjar ii tule jäneldadou, et alati jau igal pooe treleles tolleida asemau so'houga pasitsioon, tarmokan sonaga energiline, váloulhdys sónagou moment jine.

Soome Reiyanduse toRbimisel eesti Reelde on paratoinatu, ot suur Ruele soomo omar situw
tuleb edasi andar vörrsonadegou. Igae übsibue juane tules siin siirki eraldi atsustadia.
Tuleb silmas pidadar kor leummagi kele erinevaus traditsicone vó6asonoude Reosutamisee. Soome keelder on üle voctud mitmeid sơnu rootsi keelest ( náit. förmavai, polisongit), millele tules otsidro vaster cesti omou sónados hulgast.
V. Soomepärasuseds trelees

Mlukijjanduse trlegetele esitatawod nowied muntuvoud cyou jooksues. Monerectsele tollecteosele hinnangut andes peame löhtremov selle cyajärggu tollailuRiyjardure tasemest. Praegu poleks maie mottet Ruabatou váleja toomau 1935. cuartas iemurud. tolkes esinevaid soomepórrasusi. Níd agar tweses redigeeritude vágaarde Bohtow óledou, et H. LepiB on suure möörrab tolles esinenud soomepörasused korwaldonud. Sellise redigeerimise cesmörb ongi viia tBllectes vastouruse Bovasaegsele trlbeiluKiyjardusele esitatouste nóvetegra.

Körurtades 1975. a. váljaounnet originaoungon, voib märgatou tendentsi vältidos trlbes isegi she liigselt samatüveliste sónade Rasutounist soome ja eesti kevers.

Hö́r oli altis myrkylle... Tou di vasturttlib (162) múrogile ...
(15)
".... muttor Byle"́ maine N...aga nimi igatohes kócy..."

Rálib..."
(25)
(171)
$\frac{\text { Poivía syhui oivallisesti }}{(272)}$ Ptew möodus suurepörasels.
Originaali sónawaras kartlematou mojjutas mshee mäörral tolleyjo sonavalibut. Originaver moju treleyjou sónowalikule vil oletada järgmistes náidestes. Mybkiss" olivat miehet Moungis olid mehed jlebou jo ehtoollisellow... Shtulisce...
(168)
(22)
"...tónmöisistó osioistou "...sihulestest ayjodest puhuttaena pitäiá ollou puhumiseles peas osmas
totices." heuris." peensi."
(200)
(59) "...sä"arastest ayjudes Resneldes peab olema puensi."
(80)
... di nähnyt, kuinkew ... Buidas tosurattouminae teuroustataenou vertou seboitotrin...
(244) verds segati...
(109)
... Ruidas tourastades
verd segati...
(144)
... harabeat hisfartelivat ... harakoud tontsibles id navetan kator lappilla boudaibatusel, luurotes vaanien teurastug̈̈tteiti"... AB'urastusrappeid...
... mutton tannsi ei nujunat ... Ruid tounts ei najunud Runnollo Rummaltabeaor. Sieti kummalegi.
(117/8)
... Kuid tants ei lóinud Rummalogi Borralibuet.
(155)

Sünä näki Siejas Seab nägi Sigja vïmant vümeisen Perran ensimmidisen Bordas oma esimest tbelist varsinaisens "seuralairensa", "kavaleri", kellega Boaimist jbinka seuraa hóln di ta di sallinud.... sallinit.
(254)

Silloin sai painua tyouns ohena twohon trijotubesen.
(289)

Süs voris to"n Rosuraes Vajudios sense omacte triutounisse.
(161)

Süs vois tön bơrval vaibuda sesse triutuse...
(209)

Paivä oli játrawastikin Páew di úhou táiesti ihan tyyni.
(299)
tulunes.
(173)

Pöew oli jatkualthi üsnow vaibnes.
(223)
... Bun uni jo itsestövorr oheni- ... Bui uni jubo isaresestai jas jos sen rippeitä́ vüpyibir horremes - jai kui selle
jomain jäsenissä...

$$
(336)
$$

ribamaid veel liikmetos aligi...
(216)
... jou Bui selle reipmaid veed oligi lielemetes...
(275)
...jou yrittóvión árjäistö …jou katsuvat midagi jotain... seblea ärjatou..
(180)
... jau midagi Böratadas Batsuvat ...
(51)

Romovari "Noorenas vinuend" 1975.a. váljadune On Bohandactud meie Rowasaegsele to lleciluleiryardusele exitotavate nouetegou. He. LepiR ow tBllest Rosvaldarud rohbesti soomepórasusi. Samab ajas agau voib romani Bahte vägavinnet omavahe vinreluden leida, et te. Llepile On tBlkene sise toonued mitmeid so'mus, mille puhue vois elldadas originaali sohowara mojie tollejou so'nouvalibule (nöit. puhuma (= röiókinou), sujuma, tü"ne, óyjamou).
V. Tolkes tehtud muudatused

Romoori "Noorenco vineerud" 1975. aasta vóejaanno paistob silmas toblee oudetevoubsusa jou tólprsusa Noolest, Nlo'ningod muuctused on siiski cuga parada motud

Soome keoles tarvitatubse asesornu suateliselt rokeem Rui lesti poser. Sectsttw tuls nolgol originavei ase sónou asendadou toilbes vastouco nimis o'nougpu.

Hiljow jou vähin orin Vaiknelt jou ajoyibew tosins Boibei toynahtui. need juhtumiseds Büls jutu(166)
rid.
(19) Vaibselt jou augamóola, toni Bües, Basie juhtuski.
(30)

Jokw Bulei sütá ohi jas Móni lößs sealt móódas tunsi ser...
$(186)$

Sifja hätRähtää, nü̈ Siejos vópatas, samuti myós tho itmisen sivulawa Rea inimese varipies abnou ableurar pielande. Kwa bsiantyy all. See pörrdue tema, kolti häntá, sc̈ngynä malka- voodir lamavar sieja vasu sigiara.

$$
\begin{equation*}
(2,14) \tag{74}
\end{equation*}
$$

pode.

See pörrdue temou, voodis Roumavas sifia podes.

Samovar tapraar nïtó Samowüxi tegids sauradest lörti mökeistá já pirtcistö́ jau peretubodest minelent nuoria michiá...
(2+6)
teinder...

Samal leomese loúles nevid
noormehi sauradest jos
peretubadest ...
(148)

Märgnevalt on toodud nóiitid, kus tollbes on mosni solhas d́ra jäetud vórreedes originaaligav. Enamilave jurtudee on mône sónou äraÿ̈tmisegou eestikeelset lauset loomulikumaks muudetud.
... Sellocisenou kuin Jivari ... nagú Jivari sïs minestasilloir pyörtyneerö di nuet oli temaut Piertari jä̈nyt hodren kösistioín tuppor jä"nud. Peihtarin pirttrin.

$$
\begin{equation*}
(192) \tag{50}
\end{equation*}
$$

Hónellä olisi toveamaalla Tal obvat tagamaie iso tölli autiona, ser suur tíhi sour, sele votvat pirttirabenmesen Röl tou moxhou mü̈lou. voixi kyelä myydä.
(201)

Vaistomaisesti Rôn Böythay-Vaistlikuat Böitus too Hyi samoin pibber vivah - samamoodi kui enre omas dukesin kuir ennenciáir - peremehepöevic. nyytensä päivinä.
(73)
$(212)$
Vis tuua kas näitid, kus mosni sóna on juhublenat vägou jáönud.
Isän Röylästá vains Is a Rö́vlist lendas pursui kouriito Biemu- ilusavid looste... Maisiou bastryá...
(209)
... Bunnes isä Kustaour ... Beni teotsal metsa Rutruvou diöni Renrevi Veesest Bostis isa Kuotocu tiens suustos metsánrourasta. Ráiole.
(216)

Yokin Rwonnollinen Resäyön Mostis mingi suveöine ä́ni kuului...

Röńlitrus...
(233)
(97)
... jou emöntö tuli yö - ... jou perenaine twei óönoivain, pukusilladur pieri lamppu bampu késes, pabletuppa. Bóvdesa" pabarin puedelle.
(242)
... ettö́ tutut töhdet devat ... et tuttavad tähed toiscaallow nyt Revinjoskens olid nivid taisal kii joulurs aibaar, jbeboin nuitá näitsies jouluthtue, millal ehkö myós oli tweent neid samuti di minikond katselleebsi jonkins iltaisen vavierdud. rettion aileonov. (110)
(245)
.. Revi neid ehb samuti oli vecudeldud mo'nee Othtuse käigues.
(145)

- pojain vallenat etw-
hampaat puepaltivat nökyvün...
(286)
- poisi esihambads välgatasid...
... poisi valged exihambad vólogatasid...

Se oli josbur Botsellent Tau oli mornibourd jälginud Rönen nubewmistover vanhanou Salmalubsessar... temou winumist Solmeeres... (182)
(307)

Vajouduse korrae voib tollajou tolleene mone sohor juurde lisador, Rars süs autori mothe töysemaks edasiardmiseles voi stïlilistob Reoanthestee.

Sünä drivat sinä Seab did sïs sel suri-iltara Hilmar jos sureothtue ligistiblow Kustaa... Hilma ja Klustaa...

Seal olid siis sel suvioltue Himas jar Kusta...
$(17)$

You kur Rön Burkisti
Bynnyksen ylitso...
(162)
$\cdots$ jau vanha Vuorennau ...jau Vana Vuorenmaa unoRtanut hevosansa menemäour nienkuin so tocertoi. unvestourud hobuse Astumos, nougu see astudas tochtis.
(208)
... nouger to ise touhtis. (90)

TGUkjio neab sónade valiau nidevalt sieman pidiamas erinevusi Reahas Reole no'notouritheser. M. Lepile on sedou teose trebimises vilmas pidaund. Sciski on toleesse joünud so'nus, millego ai taholes, Mahul ollou.
..jou otti sieltá
... jou vottis sealt
suuriboboisen virsikiyjar. Suureboustalise houlwhamatu. (218)

Sitä Rovemprod juuri Sedou roesken see tömä onoustavar Bohtalo... Rujluvotter souatus ghest dis ... $(157)$ tárkow' saotus...

Tapahtei sitter, ettö Juhtus süs, et ühee pimedal, jonain pimeounä äyjy viluturlisce sligisolctue tuli tuulisena syysiltana Sigjou übsinda Busagiet Siga-tyttó oli pollaamana naaberkübast. jestain nadyurileylástá yesinád"ar.
(236)

Raskusi tekitab teise Reeler sonamängw edasiardnire, eriti veel kui see sónamöng sisaldab mond nime. "Eiköhón ole paraston, "Mas \&i olebs parem, ettó Santaba menee Rui Solntalou lórres Santalowirsa, etten sa- Solntalarse, ot mitto hoisi Sontaloansau..." Ofeldov Sontollarse..."
(329)

Sün pole tolbyjal mund úle jöänud kuc anda soina sonta töhendus lehekiige all.
Tolkyjo peab árar kasutouna oma emaleesles voimalusi. Yörgnevalt on esitatud mined nôited povarissónoude poltou jou vorrolhest sisaldouvate omadussothader tarvitamisest.

Sitter Siljalle tarjothins Süs parenti Sigjale jotain Ryväá syótäväa"... Read-paremat sül"a... (234)

Sün pakenti sigjee midagi Read süúcu.. .

Tyyto" Rytersi jä puehui Túdrubs Bogeles jou räätis
sinne tólnne. tühjar-tähyou.
(144)

Tídruk bogeles jov róoäkis sihnou-tólrnas.
(187)
... loypet, jotkou twervat ... bapsed, Bes twevad emar emánrair perássä jou sabas jou seisavad seal, seisovat sünä kaikki suud-silmad lalti... kasvoreiát leválea"ön (237) Ratselemasa...

$$
(354 / 5)
$$

Süná mallasi two Suin lamas too vaitolias mies, Rasvailla sonaleho mees, növe vïmeiner hienow hieno vümne ornorkuee Rymynsä...
(233) nouratusvine...
(96)
... növal vümne úsnav Orn naeratus...
(125)
… joitakin upomusion nakboway aitou..
(184) ... mingid twlicueds nabkvaljad ...
(37)

Redigeeritud tóeberst vigoude jou ebatöysuate otsimine on üsnas vaevanóudev togerres. Sün on omar asou kou toimetajal, kes on omar tön al trinuds

Bohusethendloibuet. Raoumatw on toimetruned Jiie koklas. Slóned ebatöypuseds vois hoodibal urrimiser süski leidra.

Pirth nölyttelee seiniäiour Tuba nöitab ona
 isčhisän roebentanias. Soficu isa tehtud.
(298)
$(171)$
Ühel jwhue ons originaali eitusest saanued jouatus. Sün vil olla tcogmist ko trükiveauga, seda enan et 1935.a. váljourndest leiame eituse.
Hou twollou meni laivor, jokapöiväinen asiou tólenä
turnilla, mutto nyt Bum - Ja seal löks lovev, mollisen jihlowa - minbuin iqjpälvane asi sel bellaii keulabourrellaryt voisibar oyal, niüd agou kumma olla towallisio thpablea- hiclt hiduliz-nogju voibs:
 taate jou parnepoime.

$$
(165)
$$

... nougr keulatebie nüúdrei vöksi ollou touklisi piipu hopsutayoidu touote jau parvqpoise.

$$
(64)
$$

Söna lyyra deks Roveenti Recles voinud fötta samares.
... selustadr Babesi touidok- ... miller seljatceler ali Bocbes Bowasti leikoutho byyrar souvasti nikerdatud Rurbaa...
kourreet...
(205) (64)

Sesti kecles alebs loomulikuen belda boudunud Mis Radurud.
... Vanhou Vuorenmaa di Vara Vuorennaa di Kwn olikin Badonnut. Mis Oligi Badunud. (187)

Yörgmises louses deles parem so'na iklea naugw Bau 1935.ov. väljaardes.
... nólkes Tietour jai Hieman ...nóeb Tietat jou tilemout virvoittelevan Jivariarsas, oma Jivarit toibutouat, Jbou yhä on tayiutonnas... Pes uhao on meelemóerbuseto... ( 881 )
... Res iblea on veer mealemórlanseta ...
$(52)$
Yörgnises näites olebs voinud alles jö̈ödau te. "En ticdó - tehör hönet "Ei toou- sinou ju tơ"ltion ajoitte." temar süt árou ajásid."
(162) (15)

Redigeeritud tGebene on jäatud móned obsetollelised liitsonad, mis mojuvad eestiPemess tebshi Bohmabalt.
Nyt Rör twosta Hilmar Nüüde moistir tou selent sivulouseestar Bésitti... Hiema Robwallausest... (171)

Nün Buluivat loppuur NBindos Reulusid järolsuve jailkikesän Rounït säät. ilusoud ilmoud.
(161)
(14)
... parweilivat iltaisin ... luusisid डhtuti parvas sillalla jou laivarannana... sillab jou laevarahnas...

Aturingon voima yhä Päkese jலud üha Barvas, varttui, ihour välittömia" juba paiskus suurele sáteitá singahti jo suurelle söőgilouvale obekiiri... ruakapóy dölle...
(253)

Ülsnow puhtorid Büri paiskas tou jubas suurele sóógilouale...
(157)

Saattoipou Rön ottow Vois isegi votton Rinjutusesiin Biyjitusud́lineat toured jou hakata jou ruvas baatimains vastust kirjutama... vastourtior...
(282)
(153)

Vois isegi votta kigithsabinzud jou Rakato vastest Riyjutama...
(198)

Tilke sonoude aww hi sad ütida originaali so'noude arvugov, Váiksemad voi' suuremads muudatused on paratoumated.

Muudatused on selledige tingitud kacher kave erinevutest. Näiteler voib sïn twea erinevrused

Aseso'nade barvitamisas soome jou cesti peoles.
Tolkes exineb juhtumaid, kus mbri sonow on dira jäetuds vi juurde lisatud vorreeder originaaligos. Monniboud on so'nar vahele jöetud, et muutar cestrReelno louse loomulibumales. Eriti vootuslibuma toose tolbeimise vils dear tegemist bas mishe greuslibre kahe silmas varele jät misega. Tilbajou on omalt poolt sornu lisanud autori motte täpsustamines vor sïn stïlilistee Bowaluthutel.

Romadri "Voorenas winunud" 1975. aastou väléaandest vibib laida ainul povar obsest tolenigou.

Yokkuvite
1975. aastal "Varamu" saryas ilmunud F.E. Sillarpää romadnice "Noorend vinunuel" jos "Inimelu vilue jas vow" Kurluvare sooma Rirjanduse Blassikasse. Romadnide ilmumines lesti Becles one eriti torvitatour seetottw, et NBubeogude Easti perioodie ei ole meil väljou antud ühtegi F.E. Sillanpää trost. Romaani "Inimele volue jow vaw" on tollinud tuntud soome kiyjanduse sestindayio Hlaraed Sepib. Ta on redigerinud kav omavegge shout Lepilew poolt tehtud romachi "Noorenow uinurud" tolle (ilmus 1935. aastal peabliyia all "Sifjar. Noorenou linuenw eht vana sugupun vümne vosu"). Möesolevas diplomitións on vaadeldud nende Borhe F. E. Sillainpää romadni tolke sonavama. On jw sonowara see alou, kus tolbjjou saab kbige enoum Mabendadas omas voimeid ning varasemaid loogemusi itukirjanduse tretsimioel.
Niolemas tolebe pulue on vaadeldut frasede. Gismides Bosutamist, tGDBejou täód sïnoniüimide ValiRue, VÖÓrsónu toblees, soomapörasusi jou tóreas teltud muudatusi.

Ho. Lepikew noolt tehtude comovori "Jhimelur
-164-
volu joi vaev" paistas silma adebvanatsusegau ja autori strili jälgimisega. Fraseologismides edasiandmisel on tottejou silmas pidarud kare keele erinevusi fraseologismide torvitamises. Enamberes juhtudes on ta originadi fraseologismi cdasi andnud Bou tr'lees fraseologismiga, näitibs pitä́ä kölsinäör - olje hoidma, savias sebbään- nalhau peale saama jne. TËlbe täis vä̈rtuslibleuse soourutoumiseles on trlbjio Basutanud fraseologisme kou originavei vabado sönaühendite edasiardmineles, Bus need Bontelesti sobivad jes ev rikw tolke strililist ühtsust. Nóiteles on micllyttiän sobivas Rontekstis tologitud scídou Butsub jou ei olisi mitäioun tiennyt on toegitud ai debs Grnaw aimugi olnud. Tolbe fraseologismid on suhtelisclt neutrovalsed, mis on vastownses originaali striligou.
H. Lejikew paarikümneaastased Bogemused ieukirjanduse trekimises avaldurad cebsige suínonuíimide Basutamis askuses. Tebstile lisowoid ilmeleust mitmed ralvayörrased jar esesige kosheReeleler omased roinod (poisinols, topratohtow, puinnivino, sohver, pitspaee, teivasjouam jt.) ning murretest pönrit slevad sinade (melw, wids, koomits, ogeo jt.). Verbaalsúnoniulumide huegas paistavad silmou mitmesugused liibumist vegindowad vorbid (uitamas, loovimas, tüürima,

SEleuno, ringi saalimou, lonkima, lentsima jt.). Slitmekesired on Ba tolbes esinevad uttlemist, räiäimist voi mo'nd höüreitsust válijendavoud verbid (pajatamos, pobisemow, posistama, momisemo, Budistanos; ülergana, porisema, mörisema jt.). Koile need sonded on erinevau strililise vöiörtusegou ning trlbeteoses omal kohal. TJllejia ei de üßesiBuid sónu deati edasi andrud Resiges tóypsema sohastikulise vastegon, vaid tou on lölaturnd selleoge Rontelestist jou autori môthe edasiandmisest. Ühaks probleomiks soome Biyjinduse eesti Beelde trelkimisel on võorsonoudo Résimus. Eesti Reces on VÖ̈nsobnade Rulb möirgatowalt suuremu, mistottw saGeli tuleb soome omal sina eesti Reeles edasi ardau voírsönaga. Antud tolles cas 200 erinevales vö̈uschale voil originadlist leida ca 60 vö́nsónolise vaste. Siion Reuleuvoud celteoige sornad, mida kugpjou ei toylu vösrsoinoudena nende suure tolvitoumissagedus trither (professar, doktor, arhitabt, sabsafon, quiloog jt.). TEßße vó6rsónades rokReust voib polhjenduadaka sellegas, et romaarii "Inimelu volew jou vaw" vois Rugeda intollektwaalsete romadnido hulea Bhuluvales. Virudlemisi sagedares on soome oma sobmou edosi andmine VGErsónagai (runallisesti- poeetiliselt, mielikuvitus - Rourtoudsion, asemar-positsioun, moine - prestiizu, tuntcellisuus - sentimentowesus, työhuone-kabinet jhe.). Noshee juhue olek süß - ki

Olned oigen Reida omaso'naline vaste. Sedar vimalust theleb koaludar igae ubsibue jlhue eraldi.

He. Lepils on alneed teadlits ohust sattudou trlgitowou teose mijui desou ning püindnud välitidou soome poirasusi tolbes. Et dogas soome jou casti Resles demasdevas ühirsinowaras osakade on Riillaltbi suun, sïs samativeliste sónade vältimine tolles oles nõer. damatw. MCas dga samatünalixi sơme originaalin jou tolles pidadou soonejiórasustebs, on hoopis Noeskem otsustada. Viib vaid arvaton, et morningodes flatrudel on originadai sónowara tolleyio sonavalikut mojutounud (nöit. Rejjastui - Reiastus, howhtrenut - Rouihtunud, Bót bottynä - Bët betnos, suhahtivat - suhatasids jt.). Thui sinar ai satu vartuDlew kontekstiga, süs ei tweaks ko samatüvelisi so'mu soomepórasusteles lugeda.

Ygas trlbes on paratamatud suusemad vot vailese. mads muudatused vorreldes originaaliga. Tölejai voib vägou játto wesikuid sơnw ning heid bou fuurde lisados tópsemas vóljènduses Ruviden. Übsikued vahelyj̈́tmised antud tolbobeoses, millele ai oskow pühjendust heidas, Ri kaljuston toles kui torvike kualitacti. H. Lepie on trebimisee siemas hidonued Rahe Resle erinevesi, noiiteber aserónader erinevat tourvitamist soome jou cesti Rever, ning Rasutanud esti Beelele omaseid vägiendusvarendeid soome sobade jau sónaǐhendite edasiardmises
(suhteliset rohbern Giitsonw, paourissinade basuta. $\min s)$.
F. E. Sileanpiöín romacari "Inimele whe jou valu" tologe vastab Raousaegsele ilubiyjanduse tolkele esitatowatele nouetele. Sónowara edousiandmise osas voib tolget Rinnatou Reales. Ette Reitor vils süski toatud ëletactlust vörssinouda tauritanise sas. Teatow stieliline sbaïhteus tolbes on tingituct originaali ebouihtrusest. Teos turdub devat autow poolt losplikult viimistematou.
F. E.Sillampää romaans "Noorenas winunud", mis joudir cesti luegejari esmabordselt 1935.aastae Mourt slepilew tolkos, voti arvustuses poolt tönnuga Vaste. H. Pauleson on esile tostrud trelejou süvene mist tolojitouasse teosens. Purdusera toob tou esil. miningaid fonnirms, mis süsbi ci ribw übdmugot trebetcosest.

Vahepeas mósdurued negakïmne aastor jooksus on tobpilubiyjandusele ositatavad noudenised mane vorras munturud. Muigi M. Leprikew tiloge on töliesti loctow Bou kovasajal, debs selle wuesti Vájauardminas muutmatou Reyles ometi obrud mdeldamatw. Mahe viljáardes omavalel vindlemines nöitas, Buivord on ende Figustarnds tolke tease readigeoriminas unsväljaardels.

Kare völjaoundes sönavarvo jölogides selogul, et muudatused on oodotust isegi väibsemad.
-168 -
Koige rohkem on redigeerimise tohtud mundocusi RrB fraseologismides osas. H. Lepile on laiendarud frasedogismides kasutamist tilles, andrud volrdlemisi palje vabu sónowihendrid edasi frascolo gismidegou, mida me 1935.as. vägjaurdes toualinest ii kohto (nóit. Mahasummont osou socamau jo Mahasummast aoudrit laskmas, ägestumau jóo kops lörheb üles mabsos). Suorneb juhus on H. Lepib Rohandarud frouseologismes vastaval Bovanajos Resletarvitusele (nöit. vümseni vòtrued joo vïmast votmud.).
H. Lepil on redigeerimise tolbes säilitaered Onnestenud leiud sünonüümides velikue. H. Lepile on Rérvaldarud ilnseds soomepärasused (vrob. "keuse all Revdetw " jau "metsabohin", setsipoisid jou shalised). Musvägaandes on alles jöistred teose tegerus ayale iseloomuliteud arhailise varyindiga rohoud (vöerinne, ligimex armastus, nurgavoodi, padariralvas, monuline jt.), sanuti ko tegerus kohta iseloomustowad sobhad (B3 velow iojar) Lavanekurw jt.). He. Lepiß on püüdrud töysemoo jà Rovasaegsele resti Reseree omovennou völfiendus Vïsi podes (vud. Mahulikuet Boduside moile jos rahweikele, odusaile maila, neist tolmas sï̀ seamren tolmw jar süs teprees neist seemnetolmw, elavad ju üsnar reippumatuet jou elowad jw omataltisi). Mlillaltki pagie mundathesi on redigarimised
tehtud vöôsomade asas. Nitmed omasinalised vasted on asendatedel vö́rssonardega. Morge suremads on muudatused just abstrocletseid mosistads mörkivate soinoude edoesiandminel (vid. Aineleyindinamateriakeyindina, aineeise sew- matierwou elw, válgatusi-momenta, tegeribust-konkreatsest $j^{*}$.). Vastypidine näide (instinberidegau-vaistudega) on haruedurebs.
He. Lepik on trefest kôvvaldanud mitmeid soomepórasusi. Samatiiveliste sónade asinemist originaalis jou tollees li sow alati muidugi mitte soompúarasustles
lugedau. Mis arvata, et mosnel juaue on autori sohavara otreseet mojjutonnd trelojao sornavalitut (näit. S'Rtuline, puruma (=räblema), tsurastamon, syjumas, triutamas, tiliene, "́yamow jt.).
Teres vorudemisee originacaligas tiees märbides muudatuste väh hesust. Sluudatused seisnevad pohiliselt mơne üksiku sónow tilkimato jätmises, kes see oleks muutrud sestibeese bause fohmatamats. Tieles korget toset isebomustar see, et otreste treleerigade jou ebatolysuste asas ornestus Reida ainult paar noüidet. Sellen on omar asa kindlasti kou tormetajo Tiin Koklals.
Mólesoleval juhes on romaari "Noorenas vinurud" trebe redigerimines uesuägiandeles end igati dignestanud. Mlä̈rravares on sün see, et re. Hepike totge Rewles omavegrete soomes kiyarduse porrimate tregite hulla.

Masutatue Rirjaindus

Aavik, y. - Keelewereduse "̈örmiseds voimalused (Teino, muutmator tríkb), Stokhoerv 1974.
Aavik, y. - Vöörsönade kysimus - "Keeleucturr"I.
Tartw Keelewenduryhing, Tartw1928-9,

$$
\text { eB. } 53-64 .
$$

Anvelt, L. - Mlart Lepitew jubbeli puhub.-"Looming" 1970 nu. 11, es. 698-699.
Eesti Riryäduese Biogracapiline bebsikon, Taleinu 1976.
Hüvor now ümber. - "Looming" 1972 ms .10 ,

$$
\text { eb. } 1751-1754
$$

Lehtralw, U., LLiiv, G. - Jhbeirjanduse tolleimisent inglise koulest cesti keeldo, Tartw 1 PAR.
Lüvake, U., Moriste, H. - Muidar sedoo tslbides, Tabins 1975.
Mallene, E. - Ahugust Sangou móthe arendusi trebeilukiryardusest. - "Keee jou Kigáandus" 1971 nr .8 , el. 488-490.
Mlart Lepits 60-aastare. - "Keee jö Kinjardus" 1960 ma. 11, le. 697.
Noullogude Eesti tolberirjandur 1940-1968. Bible. graafiline nimestits, Tallim 1970.
-171-
Paubson, H. -F.E. Sillarpiä" "Sifa" (Kirjanduslie ülevaader. - "Eesti Kijandus" 1935 n2. 7, et. 327-328.
Poubson, H. -Musi raamatuid. "Tanapóce""1935 nr. 4 (jumli), eb. 162-163.
PiRel, K., Pibamäe, A. - Soome-eesti sonaraamat, Taleinn 1971.
Rätsep, H. - Eesti Reele váljeindwerbido deemusent. - "keas ja Kinjardus "1973 m. 1, lb. 24-30.
Sopamaia, H. - Pilb ilukiyjonduse trekimise Kísimustess. - "Keel jou Kiyjendus" 1967 nr. 2, es. 65-73.
Strearpääa, F.E. - Themiselons ihanuus jou kuyjus, Helsinki 1948.
Sillampiää, F.E. - Noorema vinuend. Inimelw volew jou vaev, Tallinr 1975.
Sillarpää, F.E. - Siejou . Noorena vinuerw ehb vanou sugupueu vünure vosw", Tartu 1935.
Sillampoïa, F.E. - Valitut trokset, Heesinki 1956 (Kolmas painos).
Swomen Riryachisuus V (Yoel Lhertoseston Antti Hyryyn), Helsinbi 1965.
Teder, E. - Havrald Lepißew ju ubel. "Looming" 1976 nr .5 , ese. 876.
Vabi, F. - Sellest, mis sónametsa taga. Keel, mido me curime, Tallirs 1946, ek.77-81.

Vabe, F. - Suured ninad murdsid pöcid, Talliner 1970.
Valgmav, Y. - East Realer fraseoloogiast. - "NBaRoguder Kod" 1955 w. 3, De. 144-154.
Valgma, I., Remmel, N. - Esti Reell grammatikou, Tallinu 1968.
Vö́rssonado lefesikon, Tallinn 1961.
Wieselogrew, P., Aniste, P., Suits. G. - Rootsi-sesti so'haraamat, Tarche 1939. Oigekeesuse sonoveoumat, Talkins 1960.

Fégopob, A. B. - Ocrobbo odryei meopuew nepesoga, лlockbou 1968.

Pezrane

TIErvoi goveroii guerevorreai padomos sbchemaso "Topebog rea 7 cmohercawi azbuk gbyx parndriob
 Homocme" " "Yapbes wropecmes rearoberecroi" skuque": "B podomes poecarioumpubaemar culobapmbui cocmab smux nepebogob. Padomou cocmoun uz gbyx roucmeni. B hepboii Nacmu nocariampubaemas alobaprebil cocmab nepebogou posluoveou "Lapbs w ropeames rewnbereckoii svcuzrew ". Pacakompubaenwas ynom pedélenues фprazeocioruzriob, curoнииriob, urocmplowerbx cuob i nepeboge, фо uzrremenuri $B$ nepeboge, no qpobresmuto c opuruHowloro.

Bo Bmopow rolcmu padómve pacaxanyubaemar Clobaprubi cocmab nepebogas porvatiar "YeonWais \& HoHocmew". Bmopiow reoucmb cocmabuena arownonurto napboce racmes.

DBou powriovas uzbercnnoro dourcioono nucoumesclor क. Э. Guruarenor (1888-1964) "Y conurdos \& Norvocmes" "w "Eapbe w ropeconw revobereckou" svcuztew" - dowhes uzgovever b1975
logy. Poruour "Yconuewor b no rocmew" B nepboui pas uzgoibaucos Ha 7 cmonecious sizbuce $B$ $1935^{\circ}$ rogy. Mepebëd norvate clunepanypobeg Sloym clenur (1900-1971). Po redr "Rapou w ropecmu revobarecroi" raugrew" nepebéd Xapoultg lenuк (1926-1976), uzbeconrebi nepebogruн финсноi elumepamypbe tear sunoreckui suzouk. Oto pergak mupobau u nepebog Napnia lenuea.

Tepebog naruania "Mapte w ropecmu reuoberncicai Druzrus", komopbui cquvau $X$. denuk, omberaem Hos mpedobavur, komoprer hpegroberstom cobpeinenveoi neprebogreois dumepoimype. Topebogrux unais b bugy yrém pazcurur goyx azoukob w cboeodprazue cnuus abmopar pornouvce. \$pazeo. doruzarv b nepeboges chabrumentro ckporuribs u Meimpoulbtive, kovs w b qpururedver. Tepebogruk ynompedileen ppazeovoruzarves w give nepegarw cbodogribex culobocoremaruиé opurureoulos corvacto c koremek omocr. Mepebogrux X. lenuk Ggevoub o'oubuyto padomy no bvedopy curoturnob. Noo Benoperdearo zged npocmoperws w alobos, ироисxogisuyue uz quoutekmab. Ocoderero berpazuments two nepegдémax pers gevicmbyrougux uиy. Hercomopure Bozpasseruse bergubaem odculbras ynompedilerves Urocmpdererex culd b nepeboge. How Fandrakow agreke urocmpaneroux culab zHareumenlero o'ollwe, New Hoo pureckors agveke w nomany

Heuzdencro, temo Dólowaer kocureambo ринских culd nepegaimuar i nepeboge uroampousurum cubbanu. B mexomoperx makux alyrasux dive dow
 Herwis, сgenoverere b nepesoge, dousuri racmero odyalobleturs pazchrwosuru gbyx szresob. Ecme
 dervo npurcursivom rezradrumanturii speg nepe-
 orepres, two tmo odyalobuero repabrosereproanis opururionas.
 "Yconviair b rorocomi" (nepebogrue rexpm denuk) b 1935 rogy. Kareacmbo nepebogia divw ra yplobHe uyruux nepebogob с фurcions seguko Mopebog Mapmas denuivas xopowo bocnpuru nodembui ab redemoriyse bpario, to nepeuzgabams
 oie crurterla. B roicmu culobaprioro cocmabas
 Conrure cyusecombererere uznre нeнишs zged $B$ ynompedidereue фprozeocvo rezroobs. X. lепикs
 voruzgrios w Meckanbo uzruetune mekomopore \$pazeovoruzarior no cobperrervary yrompedienviso w boodrye arsevee ynompeailus中pazeacoruzruso \& nepesoge. B racmus aurorurice
pegaekmop no bogreoncriocmu coxparues
 ecms is b ynompedierum urocmploverex clab \& nepeboge. B pegarmupobarvors nepeboge zrarumedrtio doubue uroompodrerex culob. Hemorerocmein, ocmaburexar B nepeboge, orere slows. Agarmap
 slianculbtes us muy amealt tro.


SURoosad

## Sisuleords

Eessina ..... 1
Sinsejuratus. ..... 4

1. Frans Eemie sillounpáán ..... 4
2. Tolkijou Mlart Lepik. ..... 9
3. Tolkejar Harald Lepik. ..... 10
Iosa. F. E. Sillounpän romaani "Jrimelw volew ja var" to'lke sónowara. ..... 12
I. Fraseologimides Rasutaminest tolles. ..... 12
4. Froeseologismide olemusest jou nende ..... 12 tolkimisest.
5. Froureologismid trebes. ..... 20
A. Fraseologismi tolbimine frasoologimiga ..... 21
B. Vabousorwouihendi tofeimine fra-sedogismiga.
II. Süronüümide valikunt tolber. ..... 30
6. Sünohiüímide olemusest ja nende trobimisent ..... 30 ..... 35
7. Sünoniümid trebes.
A. Nimissnalised sïnonüumid. ..... 35
B. Omodelusshalised sünomuiumid. ..... 42
C. Verbadesünoniiumid.46
D. Iládrrsonalised sienoniümid. ..... 51
III. Vö́brsónade Rousutamisest tolfer. ..... 56
8. Võorrsónade mosiste. ..... 56
9. Vö́rirsónoud trolbes. ..... 58
A. Vö́rrsona tolleimine vós̉assinaga. ..... 58
B. Soome oma sonar edasiandminevöbrrsínaga.61
C. Vöbresonov edasiandmine eest' oma ..... 68
sohouga.
IV. Soomepärasused tollees. ..... 70
V. Jo'lkes tehtuds muedatused. ..... 73
II osow. F.E. Sillarpää romadrii "Noorena
winuruds" treke so'nowara.84
I. Triitikow romaori 1935.a. väljoandest. ..... 84
II. Fraseologismide kasutamisest trelees. ..... 88
A. Fraseologismi tolkimine praseologismiga. ..... 88
B. Vaba sonaühendi edosiardenine
froseologismiga.
III. Sünonïümide valikust tolles.

A. Nimisonaliseds sühohüümid.

A. Nimisonaliseds sühohüümid.

A. Nimisonaliseds sühohüümid.

A. Nimisonaliseds sühohüümid.

A. Nimisonaliseds sühohüümid.

A. Nimisonaliseds sühohüümid.

A. Nimisonaliseds sühohüümid.

A. Nimisonaliseds sühohüümid. .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 102 .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 102 .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 102 .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 102 .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 102 .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 102 .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 102 .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... 102

B. Omovdusso'nalised sünohíuinid.

B. Omovdusso'nalised sünohíuinid.

B. Omovdusso'nalised sünohíuinid.

B. Omovdusso'nalised sünohíuinid.

B. Omovdusso'nalised sünohíuinid.

B. Omovdusso'nalised sünohíuinid.

B. Omovdusso'nalised sünohíuinid.

B. Omovdusso'nalised sünohíuinid. .....  .....  .....  .....  .....  ..... 112 .....  .....  .....  .....  .....  ..... 112 .....  .....  .....  .....  .....  ..... 112 .....  .....  .....  .....  .....  ..... 112 .....  .....  .....  .....  .....  ..... 112 .....  .....  .....  .....  .....  ..... 112 .....  .....  .....  .....  .....  ..... 112 .....  .....  .....  .....  .....  ..... 112

G. Verbadesünonuílmid.

G. Verbadesünonuílmid.

G. Verbadesünonuílmid.

G. Verbadesünonuílmid.

G. Verbadesünonuílmid.

G. Verbadesünonuílmid.

G. Verbadesünonuílmid.

G. Verbadesünonuílmid. .....  .....  .....  .....  ..... 117 .....  .....  .....  .....  ..... 117 .....  .....  .....  .....  ..... 117 .....  .....  .....  .....  ..... 117 .....  .....  .....  .....  ..... 117 .....  .....  .....  .....  ..... 117 .....  .....  .....  .....  ..... 117 .....  .....  .....  .....  ..... 117

D. Möársonolised sünonielumid.

D. Möársonolised sünonielumid.

D. Möársonolised sünonielumid.

D. Möársonolised sünonielumid.

D. Möársonolised sünonielumid.

D. Möársonolised sünonielumid.

D. Möársonolised sünonielumid.

D. Möársonolised sünonielumid. .....  .....  .....  ..... 12.6 .....  .....  .....  ..... 12.6 .....  .....  .....  ..... 12.6 .....  .....  .....  ..... 12.6 .....  .....  .....  ..... 12.6 .....  .....  .....  ..... 12.6 .....  .....  .....  ..... 12.6 .....  .....  .....  ..... 12.6

IV. Vörinshoud telepes.

IV. Vörinshoud telepes.

IV. Vörinshoud telepes.

IV. Vörinshoud telepes.

IV. Vörinshoud telepes.

IV. Vörinshoud telepes.

IV. Vörinshoud telepes.

IV. Vörinshoud telepes.

A. Vöbrsana tolleimine vöbrsohaga.

A. Vöbrsana tolleimine vöbrsohaga.

A. Vöbrsana tolleimine vöbrsohaga.

A. Vöbrsana tolleimine vöbrsohaga.

A. Vöbrsana tolleimine vöbrsohaga.

A. Vöbrsana tolleimine vöbrsohaga.

A. Vöbrsana tolleimine vöbrsohaga.

A. Vöbrsana tolleimine vöbrsohaga. .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133 .....  ..... 133
B. Soome ana stina edasiardmine
B. Soome ana stina edasiardmine
B. Soome ana stina edasiardmine
B. Soome ana stina edasiardmine
B. Soome ana stina edasiardmine
B. Soome ana stina edasiardmine
B. Soome ana stina edasiardmine
B. Soome ana stina edasiardmine ..... 136 ..... 136 ..... 136 ..... 136 ..... 136 ..... 136 ..... 136 ..... 13694102 vöbirsohaga.
C. Vö́rssino edariardmine eesti omar sorhaga.
V. Soomepörasused tolles.
VI. Tillees tehtred muudatused. MCokRuvite.

145
148
152
163
Mossutand Biyjandus.
Resümee .

