

7(i. Valipitsi, lev. 2 cm . Sclitys ja malli ohellisella lehdella.


7i. Reunapitsi, lev. $2 \frac{1}{2} \mathrm{~cm}$. Selitys ja malli ohellisclla

Kuva 73. Kauluspitsi. Pitsi, joka soveltuu puseronkin koristeeksi, tehdään hienosta virkkuutai silkkilangasta. Kuhunkin nyppylään ommelluin kielekepistoin kiinnitetään pitsi kankaaseen. Pitsi tehdään useammassa erässä työpiirustuslohdellä olevan mallin mukaan, jossa on alkukohdat merkitty. Ensin tehdäan ruusun keskellä oleva pieni ympyrä: 2-3-3-3-3 -1, lanka poikki ia kiinnitys. Sitten a- kohdasta alkaen. 1 erä: ki. 3-5-5-3+, sama viidesti uusiintuen, paitsi että ensimmäinen nyppylä solmitaan edellisen viimeiseen. 2 erä, alkaen b- kohdasta: ki. 8-8+'neljästi uusiintuen. 3 e räa, alkaen ckohdasta: ki. 2-3-3-3-3-3-3-2+, neljästi uusiintuen. 4 eräa, alkacn d-kohdasta: ki. 5-5-5-kävyn vaihto, ki. $2-5-5-5-5-1+5-5-5-5-5+$, yä. (ensim. lehti) $7-7-6-2-3-5-5-5-5-5$, ki. 8 , yä. (toinen lehti) $3+7+4-5-5-5-5-5-5-4$. Toisella kävylla vastaava ympyrä (kolmas lehti) $6+3+5-5-5-5$ $-5-4-4-8 \mathrm{ks} .$, ki. 6. yä. (neljäs lehti) $3+4+5-5-5-$ $5-5-5+4$. Tämä uusiintuu alusta, niin että viimeinen kuvio aina yhdistetään edelliseen. - Samoista kuvioista

78. Käpyilyneliö, suuruus $41 / 2 \mathrm{~cm}$. Solitys ja malli ohellisella lehdellä.
voi myöskin muodostaa kulmia, kts. kuv. 74 ja 75 . Kuv. 74 on kulmassa kolme lehteä, joitten keskimmäinen on juuri kulmassa. Malli työpiirustuslehdellä. Kauluspitsin kekikohdassa on ruusu, josta lehdet lähtevät vastakkaisiin suuntiin. Lehtisuonet tehdään viimeiseksi ompelemalla, kts. työpiirustusta viereisellä sivulla. Pitsiä tehdessä seurattakoon työpiirustuslehdellä olevaa mallia ja selitystä, kuv. 73.
Kuva 79 ja 80. Moninkertaisia ympyrämuotoja. Moninkertaisia ympyrämuotoja, jotka usein uusiintuvat käpyilytyössä, kts. ohellista, eri tavoin tehtyä mallia. Kuvassa 79 on tehty 3 erisuuruista ympyrää; ensin. tehdään suurin ympyrä ja ulommainen ympyrä, sitten toinen, hiukan pienempi, joka asetetaan ensimmäisen sisään, ja tulec sen sopia siihen tiukasti - samaten kol-
 ympyrä ja sen yläosan keskikohtaan nyppylä. Sitton 2 ympyrää ensimmäiseñ ympärille - ne solmitaan ylänyppylään. Tämä tekotapa on tavallisin ja myöskin kestävin.

79. Kolminkertainen ympyriamuoto, ympyrüistä muodostettu.

Moninkertaisia ympyrämuotoja



80. Kohminkertainen ympyritmuoto, ympyrüitä ja kaaria.

oz. fitsi, yksinaisia kukkia kolmısaisine ympyroi neen, lev. 3 cm . malli onellisella lendellä.

Kuva 81. Pitsi, lev. 2 cm , tehdään valkeasta $60: n$ numeroisesta virkkuulangasta yhdessä työerässä ja kahdella kävyllä. Mallin a- kohdasta alkaen sisäympyrä: уӓ. 12-12 ks., ulkokaari: 2-2-2-2-2-2-2+2-2-2-2-2-2-2-2 ks., ki. 10 $-3-3-3-3-3 \mathrm{ks} .$, yä. $12+$ 2-12, ki. 3-3-3-3-3-10 ks., sisäyä. $12-12 \mathrm{ks} .$, ulkoki. $2-2-2-2-2+2+2+2-2$ -2-2-2-2-2-2 ks., ki. 6 . Kaikki alusta uusiintuen.

Kuva 82. Pitsi, yksinäisiä kukkia kolmiosaisine ympyröineen. $21 / 2 \mathrm{~cm}: \mathrm{n}$ levyiseen pitsiin käytetään

83. Pyöreä liina kolmiosaisine ympyrämuotoineen, $10,5 \mathrm{~cm}$ läpimitaten. $\begin{gathered}\text { Selitys ja malli ohellisella } \\ \text { lehdellä. }\end{gathered}$

60:n numeroista virkkuulankaa ja kahta käpyä. Alkaen sisäympyrästä mallin a-kohdasta: sisäyä. 14-14 ks., tiukasti solmien ensimmäiseen kaareen $16+16+\mathrm{ks}$, tiukasti solmien toiseen kaareen $7-7-5+5-7-7+\mathrm{ks}$. ki. 6-6-6-6+, ki. 6-6-6 $-6+$, ki. 6-6-6-6+, ki. 6 $-6-6-6+$, ki. 6-6-6-6+. Molemmat langat poikki ja kiinnitys. Malli uusiintuu alusta alkaen, paitsi että ensimmäisen kaaren kolmas nyppylä ja toisen kaaren ensimmäinen solmitaan edellisen vastaaviin, täten syntyy yhtenäinen pitsi

84. Pitsi kolmiosaisine ympyrämuotoineen, lev. $31 / 2 \mathrm{~cm}$. Selitys ja malli ohellisella lehdellä.

Kuva 85. Pyöreä liina, ympärillä käpyilypitsi, koristeena valkokirjailua ja reikäommelta. Liina on tehty valkoisesta batistista ja on ilman pitsiä, läpimitaten 58 cm . Ympärillä on $7 \mathrm{~cm}: n$ levyinen käpyilypitsi, jonka tarkka selitys seuraa. Pitsiip käytetään 60:n numeroista valkoista virkkuulankaa ja kahta käpyä ja työ tehdään kolmessa erässäa työpiifustuslehdellä olevan mallin mukaan. Alkaen a- kohdasta: yä. 6-7-7-7-6 ks., ki. $12-14 \mathrm{ks} .$, yä. $20-20 \mathrm{ks}$., ki. $26+26+\mathrm{ks}$., yä. $6+10-$ $10-6+1-6-10-10-6+$ ks., ki. 14, kävyn vaihto, yä. $6+$ 8-6-8, kävyn vaihto, ki. 12 ks., уӓ. 6-7+7-7-6, yä. $6+7-7-7-6 \mathrm{ks} .$, ki. $10-10$ - $10-10$, уä. $20-20 \mathrm{ks}$. , ki. $26+26+$ ks., ki. $6-10+10-$ $6+1-6-10-10-6+\mathrm{ks} .$, ki. $10-10-10-10 \mathrm{ks}$. , yä. 6 - 7 $+7-7-6$. Kaikki uusiintuu jatkuvasti tarvittavan pituuden mukaan. 2 erä; b. yä. $7-7-7-7$, yä. $5+6-5+5-$

85. Liina, valkokirjailua, reikäompelua ja leveä käpyilypitsi. suuruus: 58 cm ilman pitsiä. Malli ohellisella lehdellä. Ompelumalli: Ullsteinsilitysmalli H 2562.

85a. Reunapitsi luonnollisessa koossa liinaan kuv. 85.
$6-5$, уä. $7+7-7-7 \mathrm{ks} .$, ki. $12-12+$, ki. $12-12 \mathrm{ks}$. Kaikki uusiintuu jatkuvasti, ensimmäisen ympyrän kolmilehti yhdistetään edelliseen. Neljännen kolmilehden iälkeen tehdään vain yksi kaari. 3 e rä, alkaen c- kohdasta: ki. $7-7-7-7+$ neljästi uusiintuen, ki. $7-7-7+$, ki. $7+7-7+$ alusta uusiintuen. Pitsin alku ja loppu solmitaan yhteen.

## Tiheämuotoisia udenaikaisia Ditseiä.


85. Kapea pitsi, ler. $11 / 2 \mathrm{em}$. Malli ohellisella lehdelä.
s7. Kapca pitsi, Ier. 2 cm . Malli ohellisella lehdelia.

Travallisten, yksinkortaiston käpyilypitsien tckotapaa käyttämällä tehdään uudenaikaisia, viehättäviä pitsejü, joista tällä sivulla on muutamia malleja. Nämä pitsit, joitten oleelli$\sin$ tunnusmerkki on tiheät kohdat, ovat rikasmuotoisia. Tiheät kohdat edestakaisista kaarista ilman nyppylöitä. Jos yhteensolmiminen käy välttämättömäksi, tehdään so edellisen kaaren solmujen väliin. Rauhallisen vaikutuksen aikaansaamiseksi tehdään yksinäisten kaarion päätekohdat toistensa kohdalle, kts. kuvia. Vaikk'ei näitten pitsien teko ole itsessä̈̈n vaikeata, vaatii se kuitenkin , ionkun verran tottunutta kävyn käyttöä, sillä kauniita ovai nämä vain hyvin tehtyinä.

Kuva 86. Kapea pitsi. 1 $1 / 2 \mathrm{~cm}$ :n levyinen, thdään val-

88. Kapea pitsi, lev. 2 cm . Malli ohellisella lehdellia.

89. Leveä pitsi, lev. 8 (m. Sclitys ja malli ohchlisella lehdellä.

90. Teveä pitsi, lev. $31 / 2 \mathrm{~cm}$. Selitys ja malli ohellisella lehdelia.
koisesta 100:n numeroisesta virkkuulangasta kahdella kävyllä yhdessä erässä. Työ tehdään mallin mukaan a- kohdasta lähtien: yä. $7-7 \mathrm{ks} .$, ki.5— $5 \mathrm{ks},$. yä. $7+7$, yä. $7-7$, ki. 9-9+ ks., ki. 10+ $10+$ ks., ki. $10+10+$ ks., ki. 11 + ks., kävyn vaihto, ki. 11+, ki. $5-3 \mathrm{ks}$., yä. $7+7$, yä. 7-7, kävyn vaihto, yä. $3+5-5-3 \mathrm{ks} .$, ki. $3+5$ ks., yä. 7+7. Jatkuvasti uusiintuen.

Kuva 87. Kapea pitsi. $11 / 2 \mathrm{~cm}$ leveä, tehdään 60:n numeroisesta virkkutalangasta kahdella kävyllä ja kahdessa erässä, alkaen mallin a- kohdasta: ki. 3-3-3-3 ks., yä. 5-3-3-5 ks., ki. 10-12+ ks., yä. $5+3-3-3-5$ ks., ki. $10+$. Kaikki uusiintuu jatkuvasti. 2 erä, b- kohdasta: ki. 4+ ks., ki. 10-3+ ks., ki. $6+$ ks., ki. 5-3-3$3+$, ki. 4-3-4+. Jatkuvasti uusiintuen.

91. Lev̉eä pitsi, lev. 4 cm . Selitys ja malli ohellisella lehdellä.

92. Leveä pitsi, lev. $31 / 2 \mathrm{~cm}$. Selitys ja malli ohclliscla lehdellä.

93. Leveä pitsi, lev. 5 cm . Selitys ja malli ohellisella lehdellä.

94. Leveä pitsi, lev. $31 / 2 \mathrm{~cm}$. Selitys ja malli ohellisella lehdellä.

Kuva 88. Vinokuvioinen pitsi, hienoa virkkuulankaa, tehty kahdessa erässä. 1 er ä, mallin a- kohdasta alkaen: yä. $4-4 \mathrm{ks}$., ki. $4+\mathrm{ks}$. Kaari uusiintuu viidesti, siten että kaari mallin mukaan yhdistetään edelliseen ja käpy vaihdetaan. Ki. 5-6-7 ks., yä. 4+4, ki. $4+$ ks., ki. $4+$, yä. $5-5 \mathrm{ks} .$, ki. 5 ks., alusta uusiintuen jatkuvasti. 2 erä, b- kohdasta alkaen: yä. 5-4+ $4+5$ ks., ki. $5-5+5+$ ks., ki. $5+$ ks., ki. $5-5$ ks., yä. $5+4+4+5$ ks., ensimmäisestä ympyrästä alkaen uusiintuen. Yhteensolmiminen mallin mukaan.
Kuva 95 . Käpyilyn'eliö, tehdään useammassa erässä valkoisesta, 60:n numeroisesta virkkuulangasta, kahdella kävyllä, keskustasta lähtien, alkaen mallin a- kohdasta. 1 erä : yä. $10-10 \mathrm{ks} .$, ki. 12-12 ks., kävyn vaihto, yä. $10-10 \mathrm{ks}$,, ki. $14+14+$ ks., kävyn vaihto, ki. $14-2-1+1-2-$ $14+$ ks. Kaikki uusiintuu kolmasti, sitten lanka poikki ja kiinnitys. 2 erä: molemmat kävyt solmitaan bliä merkittyyn nyppylään, ki. 10, ki. 10, ki. $5+$, ki. $10+$, ki. $10+$ ks., ki. $10+$, ki. $10+$, ki. $8+$, ki. 10+, ki. 10+, seuraavaan nyppylään solmiaminen, ks, ki. $10+$, ki. $10+$, ki. $14+$, ki. $10+$, ki. $10+$ ks., ki. $10+$, ki. $10+$, ki. 6-6-6+, ki. 10+, ki. $10+$, ki. 10-10+, lanka poikki ja kinnitys. Tämä kaikki muodostaa kulman ja uusiintuu kolmasti. 3 e rä̈: molemmat käyyt solmitaan c-

95. Noliskulmainen kuvio, läpimitaten $71 / 2 \mathrm{~cm}$. Malli ohellisella lehdellä.
kohtaan, ki. $10-10+10-10+$, lanka poikki ja kiinnitys, tämä erä uusiintuu joka sivulla. 4 erä: molemmat kävyt solmitaan d- kohtaan. ki. $10-10+$, ki. $10-10+\mathrm{ks}$., ki. $11+11+$ ks., ki. 12, kävyn vaihto, yä. 8, yä. 8, yä. 8, kävyn vaihto, ki. $12+$, ki. $10-10+$, ki. $4-4+$, ki. 4-1-$1-4+$, ki. $4-4+$. Kaikki uusiintuu kolmasti, langat poikki ja kiinnitys.

Lopuksi vielä muutama sana käpyilypitsien pesusta, joka, jos ei sitä tehdä asiantuntemuksella, voi kokonaan ne turmella. Helposti kiertyväin nyppyläin suojelemiseksi suosittelemme seuraavaa tapaa. Pullon ympäri kierretään kappale vanhaa kangasta, jonka päälle pitsi samoin kierretään, saippuoidaan se varovasti ja kierretään taas kangaskappale senkin päälle. Sitten huljutellaan pulloa saippuavedessä. Samaten huuhdotaan pitsi, otetaan päällimmäinen kangas pois ja annetaan pitsin kuivaa. Nyppylät pysyvät täten menctellen suorina.

Toinen tapa, jonka avulla käpyilypitsit pesun jäljeltä saadaan näyttämään kuin uusilta, on niitten ompeleminen kankaalle. Ne ommellaan ennen pesua kangaspalalle, jolloin kukin nyppylä erikseen ommellaan kankaaseen. Sitten ne pestäăn tavalliseen tapaan, ja kangas pingoitetaan kuivamaan. Vasta kuivana irroitetaan pitsit kankaasta.

96. Uudenaikainen, vapaamuotoinen pitsi, $4^{1 / 2} \mathrm{~cm}$. Malli ohellisella lehdellä.

## SOLMEILU

Solmeilu kuuluu vanhimpiin käsityötapoihin ja liittyy läheisesti kudontaan. Solmeilulla käsitetään lankain solmimista ja kiertämistä, jonka kautta syntyy pitsiniapainen kudos. Solmeilutyö on syntynyt siten, ett: kudotun kankaan päătelangat solmittiin yhteen ja koristcttiin täten kudosta. Yksinkertaisesti yhteen solmituista ripsuista kehittyi sitten taidokkaampi solmeilutapa (arabiankielellä makramee'ksi nimitetty). Myöhemmin alettiin solmia lankoja päärmättyynkin kankaaseen sen kaunistamiseksi. Sittemmin muuttui solmeilutyö kokonaan kankaasta riippumattomaksi ja langat solmittiin vartavastiseen lankaan. Pääasiallisesti tehtiin mittausopillisia kuvioita ja pidettiin mallina n. s. reticella-
pitsojä, joitten kuviot ovat aina mittausopillisia. Nykyaikainen tekotapa on kehittynyt niin pitkälle, että tehdauän taiteellisia malleja hyvin hienosta langasta ja työn tulosta pidetään aitopitsien arvossa. - Solmiamiseen käytctään yksinomaan sormia. Apuneuvoksi tarvitaan raskas solmeilutyyny, joka on solmeilun vankka perusta. Sitä paitsi tarvitaan vahvoja nuppineuloja, metrinauha ja virkkuuncula. Solmeilutyynyn voi helposti itse valmistaa, siten että täyttää sahajauhoilla pienen puulaatikon niin täyteen että kansi jää puoliksi auki. Sitten päällystetään laatikko kankaalla ja ommellaan lopuksi nyöri saumojen kohdalle. Tyynyn asemesta voi myöskin käyttää raskasta lautaa, jolle langat

97. Yksinkertainen solmeiluperusta.
kiinnitetään piirustusnastojen avulla. Solmeilutyönön sopii käyttää kaikenpaksuista seili-, pumpuli-, villa-, silkki- ja metallilankaa. Sitä paitsi solmeillaan kuten edellä mainittiin kudotun kankaan lankoja. Käytettävän langan laadusta riippuu myöskin sen määrä ja mitta. Solmun tekoon menee hienoa, taipuisaa lankaa paljon vähemmän kuin paksua ja karkeata. Ylimalkaan lasketaan keskipaksuista lankaa tarvittavan tavalliseen pitsiin noin 1-5 kertaa valmiin työn pituus. Lankaosat asetetaan kaksinkerroin, sillä solmeilu tapahtuu aina kaksoislangalla. Hyvä solmeilutyö vaatii, että langat solmitaan keskenään yhtä tiukkaan. Työ tehdään molemmin küsin. Toisen käden sormet pitelevät lankaa, jonka ympärille solmeilu tehdään, ja toisen käden sormet suorittavat solmeilun.

Kuva 97. Yksinkertaisen kankaan purettu reuna, jonka püätelangat sopivat mallien solmeiluun.

101. Yksiukertainen kielekesolmu.

Kuva 98. Kankaan reuna lankain perustana. Virkkuuneulalla vedetään lankasilmu kankaan läpi ja silmukan läpi langan päät. Kuvissa 101-112 on erilailla tehtyjä, solmeilutyöhön käytettyjä solmuja.
Kuvat 99-100. Lankaperusta poikittaiseen kaksoislankaan. Lankaperustaa avarten kiinnitetäïn ensin
 lankaan, valmína ja tehtäessä.

100. Solmeilutyyny poikittain asetettuine lankoineen ja siihen kiinnitettyine lan-
kaksoislanka vaakasuoraan suumtaan tyynylle ja solmitaan pingoitetun kaksoislangan vasemmalle puolelle solmu, jolla se kiinnitetään tyynyyn. Tyynyn oikealle puolelle kiinnitetään toinen neula, jonka ympäri kiedotaan langan vapaa pää.
(Kts. kuvaa 100.) Kuvissa 101-112 on tarkemmin selitetty erilaiset solmut.
Kuva 101. Yksinkertainen kielekesolmu. Kielekesolmussa

98. Virkkuuneulalla tehty lankaperusta kankaaseen.
jää vasen lanka riippumaan, kun taas oikea lanka suorittaa solmeilun.

Kuva 102. Kaksinkertainen kiclekesolmu, tehdään kuten yksinkertainenkin, siten että oikealla langalla tehdään solmeilu. Kaksinkertaisen solmun ensi osa tehdään siten että viedään oikea lanka vascmman yli ja johdetaan se sitten ylhäällä langan alta silmukkaan, kts. kuv. 101. Toinen solmun osa tehdään vastaavasti päinvastoin.
Kuv. 103 ja 103a. Ketjusolmu tehdään samoin kuin yksinkertainen kielekesolmu, paitsi että solmeilu tapahtuu vuorotellen kummallakin langalla, - jos se tehdään kaksinkertaisella langalla, syntyy kuv. 103a oleva kaksinkertainen ketiju.
Kuva 104. Verkkosolmussa solmitaan langat parittain yhteen. Solmittavat langat pannaan silmukkana vasemman käden etusormen ympäri, vedetään langat läpi ja työnnetään nuppineulan avulla solmu oikeaan paikkaansa.

Kuva 105. T a s a sol 1 m . Sen solmimiseen tarvitaan vähin-

102. Kaksoiskielekesolmu.

tään 4 lankaa. Keskimmäiset langat riippuvat irtonaisina ja solmu tehdään reunalangoilla. Ensin asetetaan vasen lanka vasemmalta oikealle yli keskimmäisten lankojen ja oikean alitse. Sitten viedään oikea lanka, kuten kuvasta selviää, toisten alitse nurjalta puolelta silmukan läpi. Selvyyden vuoksi ovat langat kuvassa kahdenväriset.

Kuva 106. Kaksoistasasolmun muodostaa kaksi tasasolmua. Ensin tehdään ensimmäinen solmu kuv. 105 selityksen mukaan. Toinen tehdäün ihan samalla tavalla päiuvastoin.

Kuvassa 107 on kaksoistasasolmu


106. Kaksoistasasolmu, kts,
kierrosta kuv. 105.
tiukaksi vedettynä. Jos solmu tehdüän rivittäin ja vuorotellen, syntyy kuv. 107a oleva malli.

Kuva 108. Alikkain tehtyjü kaksoi'stasasolmuja. Kuvassa 106 selitetyt solmut tehdään tiheään toistensa alle.

Kuva 109. Palmikkosolmu tehdään alikkain solmittavista tasasolmuista, kuv. 105. Täten tehty nyöri on aallonmuotoinen.

Kuv. 110 ja 110 a . Yksinkertainen ristisolmu, sen solmiamiseen tarvitaan 2 tasasolmua, jotka tehtyä langat kierretään ja tiukataan.

107. Tiukattu kaksois. tasasolmu.


109. Palmikkosolmuja, alakkain tehtyjai kaksoistasasolmun puolikkaita.


107a. Kaksoistasasolmu vuoroittaisrivissï̈.


Kuva 111. Punottu lehtisolmu. Lehtisolmuun tarvitaan neljä lankaa. Keskimmäiset riippuva $\dagger$ irtonaisina, kun taas äärilangat punotaan niitten läpi. Ensin viedään oikea lanka keskimmäisten yli ja vasemman äürilangan alitse, sitten vicdään vasen äärilanka vascmman keskilangan alitse vaakasuoran langan yli ja seuraavan pystysuoran alitse. Sitten alusta jatkuvasti. Muuten tarkattakoon selvää kuvaa. Lehti on punottava keskikohdaltaan höllemmin ala- ja yläkärjestä tiukempaan, ettai lehden muoto tulee selväksi.

Kuva 112. Josefiina-solmu on tekotavaltaan vaikein. Ensin asetetaan vasen lanka silmukkana oike-
an langan yli. Sitten, kts. kuv. 112a, viedään oikea lanka, kuvan nuolen suunnan mukaan ensin yli ja sitten vinon langan alitse, senjälkeen alhaalta yli, alitse ja seuraavan yli. Lopuksi, kuv. 112b, vedetään solmu tasaisen tiukkaan. Josefiina-solmu voidaan tehdä, paitsi neljällä langalla, myöskin 6:lla, 8:1la tai useammalla. Langat solmitaan silloin kimputtain.

Kuva 113. Kielekenyppylä tehdään siten että kahden alikkain solmitun kaksoistasasolmun väliin jätetään noin $3 / 4 \mathrm{~cm}: n$ suuruinen tyhïä paikka ja kun seuraava solmu on valmis, työnnetään se ihan toisten viereen.

112. Josefiina-solmu. I työerä: vasen silmukaksi tehty lanka peittää oikean langan, kuv. $112 a$.
*


112b. Valmis Josefiina-solmn. Ylhäălä kireälle vedetty, alhaalla tekeillä.


112a. Josefina-solmu. 乌 työerä: oikea lanka solmitaan nuolen suunnan mukaan vasempaan silmukkaan.

Kuva 114. Hernesolmu. Kaksoistasasolmu on hernesolmun perustana. Ensin tehdään 3 kaksoistasasolmua alakkain ja kierretään ne keskilangoilla, nuolen oscittamaa suuntaa kuvassa 114 a seuraton. Sitten varmennetaan solmua tekemällä̈ vielä kaksoistasasolmu sen alle. Kuvassa 114 on hernesolmu valmiina.

Kuva 115. Solmunyppylä. Toinen yksinkertainen tapa on tehda tavallinen solmu, jonka nuppineulan avulla työntää oikealle paikalloon.

Kuva 116. Kohosolmu on solmeilutyössä tavallinen ja alati käy. tetty ja tehdään se tavallisesti muitten solmujen yhteydessii. Se on helposti tehty, mutta vaatii haraannusta ollakseen


Reunuksia, kuvat 117-120, tehdessä tarkattakoon selviä kuvia. Kuv. 117 ja 117a ovat tehdyt kahdenvärisellä langalla. Kohosolmu tebdään vuorotellen oikealla ja vasemmalla langalla. Kuvassa 117a, joka selvyyden vuoksi on piirretty kaksivärisenä, tehdään solmut aina samalla langalla, kun taas toinen kiertää sen vuorotellen oikealta ja vasemmalta. Silmukat syntyvät, kun


116a. Kohosolmuperusta molemminpuolisin langoin.

115. Solmunyppylä, valmiina ja tehtäcssä, kaksoistasasolmun yhteydessü.
kulkevat kohosolmut ristiin. Kuv. 118a solmitaan samoin, paitsi että molemmin puolin tehdään nuppineulain avulla nyppylät, kts. selvää kuvaa. Kuv. 119 tehdään viidellä langalla. Kuv. 119a tehdään neljällä langalla ja kaksinkertaisin kohosolmuin.
lanka solmittua nuppineulalla tehdään silmukaksi. Seuraavien reunuksien tekoon tarvitaan 4 lankaa. N :o 118 aloitetaan vasemmalla äärilangalla, jonka ympäri 3 muuta lankaa oikealta vasemmalle lähtien kierretään kohosolmuin. Sitten käännetään, jolloin nuppineulalle kiinnitetään lanka ja kierretään ensim. vasen lanka sen ympäri. Sitten kierretään samoin seuraavan langan ympäri. Keskellä

116. Kohosolmu, kahdessa erässä tehtynä.


119a.


117 a .

117. Kahdella langalla tebty kohosolmureunus. - 117a. Nyppyläreunus, kahdella-langalla ja värillä. .-. 118. Neljästä langasta tehty kapea kohosolmureunus. - 118a. Kohosolmuin ja nyppylön tehty kapea reunus - 119. Videstä langasta solmittu kaksivärinen kulmareunus. - 119a. Neljầstä langasta solmittu yksivärinen 2-kohosolmureınus. - 120 ja 120a. Kaksivärinen kohosolmureunus, neljästä langasta solmittu.

## Solmeiluperusta.

Sivulla 34 olevien ja seliteltyjen solSmeiluperustain (kangas- ja lankaperusta) ohella voi myöskin, solmeilutyöhön hariaannuttua tehdä ne sievempiä ja koristeclisempia.

Kuva 121. Solmeiltu perusta. Ensin solmeillaan sivulla 35, kuv. 108 mukaan kaksoistasasolmuinen reunus. Senjälkeen kiinnitetään solmeilulangat sen reunaan, kuten kuvasta 121 selviää.

Kuva 122. Yksinkertainen kaariperusta. Kuvassa olevassa kaarisarjassa on kolme kaksoislankaa, jotka nuppineuloilla kiinnitetään perustalangan taakse ja sitten kohosolmuin kiinnitctüän siihen. Kaariperustaan voi lietysti käyttäă mielenmukaisen määrän lankoja.

Kuva 123. Ketjusolmuperusta. Tämä perusta tehdääṇ siten, että langan vasemmat pä̈t kiinnitetään peruslankaan

121. Solmeiluperusta.
kohosolmuin. Sitten tehdään ketjusolmut sivulla 35 olevan kuvan 130 mukaan, suuremmassa kaaressa on 12, pienemmässäa 8 solmua. Kun kaarien solmut on tehty, on lankojen oikea pää kiinnitettävä niinikään peruslankaan.

Kuva 124. Kaksinaisin kielekesolmuin tehty perusta tehdään kuten ketjusolmureunustakin siten, että vasen lanka ensin kiinnitetään perustaan. Itse solmun teko selviää kuvasta 102 sivulla 34. Kuhunkin kaareen solmitaan 7 ketjusolmua.

Kuva 125. Kaksoistasasolmuperusta (nyppylöineen) kuuluu solmeilun sievimpiin. Nyppylään tulee 4 lankaa, jotka solmitaan kahdeksi kaksoistasasolmuksi sivulla 35 olevain kuvien 105-107 mukaan. Kun kaksoistasasolmut on solmittu, kiinnitetään langat kohosolmuin perustalankaan.



12b. Pohjamalli vinottain kulkevia kohosulmuja ja kielckesolmuperusta.

Kuv. 126 ja 127, kaksi pohịamallia, solmittu yksinkertaisin, eri suuntiin käyvin kohosolmuin, helpot vasta-alkajankin tehdä. Pohjamalliin, kuv. 126, tehdään yksinkortaisista kiolekesolmuista kaariperusta, kts. kuv. 101 sivulla 43. Kohosolnut muodostavat neliosaiset kukat.

Kuva 126a, tekotapa ylläolevan pohjamallin kukkaan. Ensin solmitaan kunkin kukan ylemmät lehdet, jonka jälkeen vasemman lehden lanka käytetä̈n oikean lehden solmimiseen.


126a. K゙ukan työmalli kuv. 126.

Pohjamallin perusta kuvassa 127 on kohosolmukaaria. Ylemmän ia alemman kohosolmurivin väliin tehdään kahdesta langasta kctjusolmuja. Pienct kohosolmuneliöt tchdään siten, että ensin solmitaan yläosan ulkoreuna, sitten sisusosa ja viimeiseksi alaosan reuna.

Pohjamalli, kuv. 128, on siirtäen tehtyịä ristisolmuja, joitten välillii tiheä punoelma. Ristisolmun teko, kts. kuv. 110 ja 110a sivulla 36.

Kuva 129. Yksinkertainen pohjamalli alikkain tehtyjia kaksoistasa-

Pohjamalleja.

127. Pohjamalli, kohosolmuneliöitä ja koho. somuperusta.
solmuja nyppylöineen (kts. kuv. 115 sivulla 38) ja palmikkosolmuja (kts. kuv. 109 sivulla 35). Perusta kuvan 39 mukaan sivulla 122. Senjälkeen tehdä̈̆n muutamia ketjusolmuja (kts. kuv. 103 sivulla 35) ja miitten alle kohosolmuia.

Kuva 130. Pohjamalli, jossa on herne- ja kielekesolmuja, helppo tehdä kuvien 102 ja 114 mukaan. Tässü
mallissa on kielekcsolmussa 3 lankaia ia on jo alkuna kokoomussolnuun, joka selitetään sivulla 42. Perusta selviää kuvasta 125.

Kuva 131. Pohjanalli Josefiinaja kiclekesolmuja vuoroittaisissa riveissä, perustana kaksoisketjusolmu. Sohmiessa tarkattakoon kuv. 112 sivulla 36, ja kuv. 102 sivulla 34. Pohjamallit 129-1.31 päätyvät ripsuihin, joihin on solmittu apulankoja. Kun pohjamalli on valmis, solmitaan ripsulangat tiukasti yhteen ja asetetaan niihin 8 kpl. $20 \mathrm{~cm}: n$ (kaksinkertainen pituus) pituista lankaa. Sitten solmitaan ripsulangat pisimmällia riippuvista langoista yhteen, kts. kuv. 132.

Kuvista 129-131 selviää, cttä yksinkortaisen päättämisen voi somistaa zolmimalla 4 lankaa kaksoisketjusolmuin nyöriksi, (kuv. 104 sivulla 35) tai kiertämăllä yhteon 2 lankaa. Nyörin päahän tehty solmu estää sen purkautumasta. Saadakscen kaksi päăta kicrtymään yhtoen kierretään niitä kumpaakin olsin erikseen, panaan ne sitten yhteen јa päăstetään kiertymäăn, jolloin ne kuten kukin huomaa, kieriyvät itsestään.

128. Pohjamalli, ristisolmuja ju poikittaisia kohosolmuja.

129. Pohjamali, tasasolmuja, nyppsioitai ja perusta.
130. Pohjamalli, herne- ja kielekesolmnja, perusta tasasolmuja.
131. Pohjamalli, Josefina-solmuja ja kielekesolmuja, perusta kaksoiskiclekesolmuja.
: Kuva 132.-.Tätä solmua sanotaan napinläpi- eli kokoomussol${ }_{1}$ muksi, koska se samalla kokoo , langat ripsuiksi, - tekotapa selj viiiä kuvasta.

Kuva 133. Reunuskulma. , Jos tahtoo tehdä reunukseen kul, man, on sitä varten solmittava 1 apulankoja. Reunuksen pohjamallin teko on selityksittäkin erittäin , helppo kuvan mukaan. Kaksois-

1:2. Fokoomussolmu valmina ja tehtiessä, käytetuän ripsuja tehdessä.

lanka muodostaa kulmassa perustan, ja kiinnitetään se tavallisesti ylärivin kokosolmuun. Tähän keskikohon muodostamaan kaksoislankaan solmitaan apulangat. Keslikohon ylä- ja alaosaan kiinnitetään 5 lankaa. 5 ylälankaa muodostaa kulmakuvion lehdet. Lopuksi kiinnitetään reunuksen kaikki langat kohosolmuin kahteen perustalankaan. Alapä̆hän kiinnitetään pienet ripsut.
133. Reunuskulma. Kulmaan tarvittavat lançat solmitaan sihen työn kestäessä.


42

Kuva 134. Kohoja palmikkosolmuin tehty reunuskulma. Reunus solmitaan suorin ja vinoin koho- ja palmikkosolmuin. 4 lankaa kuhunkin palmikkosolmuun. Jatkona on poikittainen kohosolmurivi ja sen alla kohosolmuinen malli. Lopuksi sama reunus kuin aluksi. Kulmaan solmitaan 7 kaksoislankaa, 3 kulmapalmikkosolmun viereen ja 1 sen keskelle. Tämän keskimmäisen langan ympärille solmitaan sitten tarvittavat rajalangat molemmin puolin kohosolmuperustoineen.

Kuva 135. Ohjakset kohosolmuin ja helmipujotuksin. Solmeilun suuruusmitta: 60 cm vyön pituutta, $7^{1 ⁄ 2} \mathrm{~cm}$ leveyttä edessä, 5 cm sivulla, olkahihnat 38 cm , niitten leveys $2,2 \mathrm{~cm}$, ohjasten pituus 2 m , leveys $1,2 \mathrm{~cm}$. Ainekset: vahvaa, mustaa ja punaista solmeilulankaa ia lasihelmiä.

18 vihreää, 2 cm pituista, 90 pyöreätä punaista $4 \mathrm{~mm}: n$ suuruista, 11 hopean karvaista, $11 / 2 \mathrm{~cm}: \mathrm{n}$ suuruista, 14 pisaranmuotoista kultaista, $11 / 2 \mathrm{~cm}$ :n pituista. Vyö ja olkahihnat solmitaan vuorotellen puna-, mustaruutuisiksi. Kunkin neliön muodostaa 6 kohosolmua, punaisissa musta perustuslankana, mustissa punainen. Neliöt on järjestetty vyöhön siten, että mustat kohosolmut ovat pystysuorassa, punaiset vaakasuorassa. Ohjakset ovat kokonaan mustat, vinokohosolmuja. Ensin solmitaan vyö. Sitävarten solmitaan $70 \mathrm{~cm}: n$ pituiseen mustaan kaksoislankaan kohosilmuin punaiset langat. Pitempään keskiosaan tarvitaan 27 kpl 1 metrin pituista kaksoislankaa, keskiosan oikealle puolelle $39 \mathrm{kpl} .60 \mathrm{~cm}: \mathrm{n}$ pituista ja vasemmalle $45 \mathrm{kpl} .60 \mathrm{~cm}: \mathrm{n}$ pituista punaista lankaa. Kaksoislangan puolikkaasta muodostetaan

pienen pieni silmukka, joka kiinnitetään nuppineulalla ja tehdään siitä nyppyläa mustaan perustalankaan. Ensin solmitaan vyön yhtenäinen yläosa, jonka muodostaa 3 riviä punaisia ja mustia neliöitä vuoroittain, ja senjälkeen rivi nyppylöitä. Etuosan keskiosaan solmitaan vielä kaksi riviä neliöitä ja senjälkeen siihenkin nyppylärivi. Solmeilutyötä varten pitää vaakasuorassa suunnassa olla mustia lankoja, jotka käytetään vuorotellen punaisten kohosolmuneliöitten perustana ja mustia solmitessa. Olkahihnassa on 27 neliötä. $45 \mathrm{~cm}: n$ pituiseen mustaan kaksoislankaan solmitaan 81 kpl . punaista
134. Reunus, koho- ja palmikkosolmuja sekä kulman teko.


134a. Kulman työmalli, ripsut, kuv. 134. 40 cm:n pituista kaksoislankaa 6 mustaa perustalankaa on $1,50 \mathrm{~m}: \mathrm{n}$ pituista. Neliörivin päättää nyppylärivi. Lopuksi leikataan rippuvat punaiset langat $3 \mathrm{~cm}: n$ pituisiksi. Olkahihnat kiinnitetään keskiosan viereiseen. Etuosan ripsuihin solmitaan värilliset helmet, vuorotellen pyöreät ja pitkulaiset, kielekesolmujen erottamina, ja lopuksi pisaranmuotoiset kultahelmet. Ripsut leikataan sitten yhtä pitkiksi. Lopuksi tehdään vyön toiseen kapeaan päähän 2 mustaa kielekesolmusilmukkaa ja vastaavaan päähän 2 punaista helmeä. 7 cm selkäpuolen keskeltä päin kiinnitetään mustat ohjakset. Ne solmitaan 8:sta langasta vinokohosolmuin, jolloin aina ensim. ulkolanka on perustana. Koska langat kohosolmuia tehdessä nopeasti kuluvat, täytyy ne tuontuostakin uusia ompelemalla toisia mahdollisimman näkymättömästi niitten tilalle.

Kuva 136. Kaksoistasasolmuin tehty hilkka. Hilkkam käytetään samaa kangasta kuin pukuun kuvassa 137. Hilkassa on $5 \mathrm{~cm}: \mathrm{n}$ pituinen reunus, jonka pituus mitataan korvannipukasta toiseen.

135. Kohosolmuiset ohjakset helmineen.

Reunus vuorataan pesukrepillä, joka virkaten kiinnitetään hilkkaan. Itse reunus solmitaan 6lankaisista kaksoistasasolmuista, jotka siirtyvät vinosti. Perusta sivulla 39 olevan kuvan 125 mukaan, kuitenkin niin, että kaikki langat ensimmäisen kaksoistasasolmun jülkeen kiinnitetään kohosolmuin perustalankaan, joka myöhemmin kiinnitetään nurjalle puolelle. Sitten erotetaan ensimmäisen kerroksen kutakin solmua varten 6 lankaa. Ulommaiset langat, joilla solmut tehdään, rajoittavat siis aina neljää lankaa. Kun reunus on tarpeeksi leveä, kiinnitetään langat kohosilmuin vaakasuoraan perustalankaan ja irtonaiset langan päät kiinnitetään nurjallo puolelle.

Kuva 137. Tytön pukuliivineen. Puku on valkoista pesukangasta ja vyö $3: n$ numeroista vihreää helmilankaa, kiinnipistokohtaan 14 pitkulaista mustaa puuhelmeä ja mustaa silkkinyöriä. Vyöhön tarvitaan 15 kpl . kaksoislankaa, $6 \mathrm{~cm}: \mathrm{n}$ pituista. Ensin tehdään etuosan pitimet, kts. kuv. 137a, jotka tehdään kielekesolmuin kts. kuv. 101 sivulla 34. Ensimmäisen pitimen vasen kaksoislanka on perustelanka, jolle kaikki seuraavat langat kohosolmuin kiinnitetään. Seitsemännen pitimen viereen, jonka ulommaiseen lanka an ennen kohosolmukerrosta sidotaan kielekesolmuin, asetetaan 2 kaksoislankaa, viedään perustalanka nuppineulalle ja tehdään toinen rivi kohosolmuja sen alle. Sitten pujotellaan 2-6-10-14 -18-22: nteen lankaan helmi ia saman perustalangan yli taas 2 riviä kohosolmuja. Nyt tehdään kuvan 137b mukaan liivin ensimmäineд mallikuvio, 22 lankaa solmitaan kohosolmuriviin ja 6 lankaa käytetään olkahihnaan. Kuvion lopuksi tehdään kolmella uudella


130: Ty Tymalli ohjaksineen.

136. Kaksoistasasolmureunuksinen hitkka.
137. Tytön puku solmeiluliivinesn.
$4 \mathrm{~m}: \mathrm{n}$ pituisella kaksoislangalla 6 riviä kohosolmuja. Nämä 6 lankaa käytetään toista kapeata olkahihnanreunustaa varten. 3:nnen ja 4:nnen kohosolmurivin väliin tehdään kapeita reunusketjusolmuịa. Sitten yhdistetään kapeat olkahihnat leveäksi reunukseksi, joka kuvan 137 b mukaan solmitaan kohosolmuin. Reunus haaraantuu liivin selkäosassa taas kahdeksi, kuten alussa, jotka, taas yhdistetään liviin. Sitten tehdään toinen mallikuvio, liittyen kohosolmurivoihin; sihen kuuluu 3 rivia kohosolmuristiä, kts. pohiamallia
sivulla 40, kuv. 126. Toisen rivin alussa ja lopussa solmitaan molemmat langat kierrenyppylöiksi. Sitten käytetään etuosan ensimmäisen olkahihnareunuksen 6 lankaa liivin kuuteen seuraavaan kohosolmuriviin perustaksi; niitia erottaa, samoin kuin ctuosassa kapea rivi vinokohosolmuja. Sitten päättyy solmeilu ensimmäiseen mallikuvioon, kuv. 137b, joka taas päättyy kuuteen kohosolmuriviin ja johon käytetään toisen olkahihnareunaksen kuutta lankaa. Perustalangat kiinnitetään nurjalle puolelle ja kohosolmurivin alle tehdään kapea reunus vinoja kohosolmuja. Sitten kiinnitetään 6 uutta perustalankaa, joihin solmitaan 6 riviä kohosolmuja ja joka yhdistetään ensimmäiseen olkahihnaan.


137b. Vicreisellä sivulla olevan tytön puvun olkahihnan osa.


Sitten seuraa taas ensimmäinen mallikuvio, jonka loppuun kiinnitetään 6 lankaa, jotka ensin käytetään perustalankana ja sitten toisena olkahihnareunuksena. Sitten solmitaan olkahihna valmiiksi ja liivi päätetään kuten ensimmäinen osa. Lopuksi tehdään 7 pidikettä kielekesolmuin ja lankain päät kiinnitetään nurj̣alle puolelle.

Kuva 138. La akku, mustavalkopohjainen. Laukku solmitaan ympyrässä, alkaen alakärjen tupsuista. Musta lanka kierretään kuudesti sormen ympäri, tämän lankakierrossarịan ympäri kierretään 6 valkoista kaksoislankaa, pituudeltaan $1,80 \mathrm{~m}$, ne solmitaan puolelta pituudeltaan. Mustasta langasta otetaan $12 \mathrm{kpl} .2,50 \mathrm{~m}: \mathrm{n}$ pituista päätä, pujotellaan ne keskikohdaltaan kaksoislankana lankaympyrän läpi ja kiinnitetään solmeilutyynyyn 8 cm :n pituudelta: nämä langat muodostavat tupsun. Nyt tehdään sekä valkoisista että mustista langoista. 2 kielekesolmua. Sitten solmitaan kaikki ympäryslangat uuteen mustaan, $25 \mathrm{~cm}: n$ pituiseen pcrustalankaan kohosolmuin. Tämä perustalanka vedetăän lopuksi lankaympyrän läpi tupsulankoihin. Nyt alkaa eri kuvioitten solmeilu. Joka kuvioon käytetäün 2 valkoista ja sen molemmin puolin 2 mustaa lankaa.

tehdään neljästä keskimmäisestä langasta hernesolmu, sitten tehdään taas molemmin puolin 4 riviä vinokohosolmuja reunoista lähtien keskelle päin, jolloin aina ulommainen oikea ja vasen lanka ovat perustalankana. Ensimmäisen rivin kahdesta perustalangasta solmitaan keskelle 4 kis., ja neljännen rivin loppuun tehdään kkts. Nyt seuraa solmittavaksi 5 valkoista kuviota ympyrässä ja mustat pystypylväät nitten väliin. Tätä varten solmitaan ensin mustan vinopylvaän kahdesta langasta 2 kis., sitten näistä molemmista ja valkoisesta kkts. Nyt näitten neljän langan yli seuraavalla kahdella langalla, molemmin puolin vinopylvästä 12 kis. Sitten neljästä perustalangasta kkts., senjälkeen erotetaan langat taasen ja solmitaan molemmin puolin valkean langan yli kahdella mustalla vinopylvään 12 kis., jolloin kolmasti joka kolmanteen kielekesolmuun viedään valkoisen vinokohorivin yksi lanka; muut kolme vinokohorivin lankaa ja 1 valkea lanka kaksoistasasolmusta kulkevan sitomattomina mustain lankain alla. 2 valkoista perustalankaa, 2 lankaa valkeasta kaksoistasasolmusta ja 2 mustaa lankaa solmitaan kaksoistasasolmuksi, ja näitten kuuden langan yli solmitaan kahdesta mustasta langasta 12 kis. Nyt tehdään taasen valkoiset kuviot vuoroittaisina sekä mustat pylväät niitten väliin-ja sama vielä kerran. Laukku päättyy, kuten kuvasta näkyy, kulmikkaana mustiin vinopylväisiin. Solmitaan vielä kunkin kulman kärkeen 2 kis., leikataan langat poikki ja kiinnitetään, samoin kiinnitetään kaikki muutkin langat näkymättömästi nurjalle puolelle. Kulmien kärkiin ommellaan metallirengas, jonka läpi pujotellaan silkkinen kurenauha. Laukku vuorataan valkoisella silkillä.

Kuva 139. Puuhelmin koristeltu laukku. Tarpeet: harmaata makrameelankaa ja 154 pitkulaista, sinipunervaa puuhelmeä. Solmeilu aloitetaan laukun pohjasta. Ensin kiinnitetään 3 kpl . metrin pituista kaksoislankaa, solmeilutyynyyn. Kuhunkin lankaan solmitaan Josefina-

> 138. Musta-valkoinen faukku. pituus 20 cm .

Nämä 6 lankaa solmitaan kaksoistasasolmuksi. Nyt erotetaan langat ja solmitaan keskeltä lähtien oikealle ja vasemmalle valkean langan ympäri molemmilla mustilla vuorotellen oikealta vasemmalle 12 kis. Sisäpuolelle solmitaan laukun laajentamista varten uusi valkoinen kaksoislanka neljänteen ja kahdesti toiseeu kielekesolmuun (langan pituus $1,80 \mathrm{~m}$ ). Keskelle solmitaan 2 valkoista uutta yhtä pitkää kaksoislankaa kaksoistasasolmuun. Näistä neljästä langasta tehdään 2 kkts ., ja vièreisestä 2 langasta 4 kis., toiset 2 lankaa ovat perustalankana. Näihin solmitaan molemmin puolin 6 vastasolmittua valkoista lankaa kohosolmuin. Nyt seuraa 2 riviä vinokohosolmuja, jolloin aina ensimmäinen ulommainen lanka on perustalankana. Neljünnestä vinokohorivistä alkaen on kielekesolmujen keskilanka perustalankana. Nyt

solmu- ja sentimetrin päähän samasta langasta toinen samanlainen. Sitten solmitaan kahden solmun välillä olevaan yksihäiseen yhdistyslankaan metrin pituinen kaksoislanka Josefiina-solmuin, -kaikkiaan 6 lankaa. Sitten scuraa 2 riviä vuoroittaisia Josefiina-solmuja. Sitten solmitaan taas yksinäisten solmujen väliin tavallisin ketjusolmuin metrin pituinen kaksoislanka. Sitten solmitaan samoista langoista viela 5 vuoroittaista ketjusolmua alakkain ja päätetään Josefiina-solmujen päät kuuteen alakkain solmittavaan, vuoroittaiseen ketjusolmuun. Nyt solmitaan kaikki langat perustalankaan kohosolmuin, jonka jälkeen kohosolmurivi näkymättömin pistoin yhdistetään kehäksi. Nyt solmeillaan edelleen, työ asetettuna itsetekoisen telineen (jonkinlaisen pallon) tai kirjankannen päälle. Ensin solmitaan kahdella langalla 6 vuoroittaista ketjusolmua alakkain. Sitten crotetaan langat ja pujotellaan yksi helmi kahteen lankaan. Sitten erotetaan langat taas ja solmitaan kahdella langalla. 6 vuoroittaista ketjusolmua alakkain. Sitten yhdistetään 2 tällaista ketjusolmusarjaa kaksoistasasolmulla. Senjälkeen erotetaan sarjat taasen ja kahteen lankaan pujotetaan yksi helmi. Senjälkeen palmikoidaan 4 lankaa ristiin ja taas kahteen lankaan 1 helmi, solmitaan 4 lankaa kaksoistasasolmuksi, erotetaan langat ja solmitaan joka kahdesta langasta 5 vuoroittaista ketjusolmua alakkain. Seuraavaa riviä varten erotetaan langat, pujotellaan 2 lankaa yhteen helmeen, erotetaan langat ja solmitaan kahdella langalla 6 vuoroittaista ketjusolmua alakkain. Sitten solmitaan 4 lankaa kaksoistasasolmuksi. Seuraa sitten kuusi riviä vuoroittaisia kkts., joka rivissä solmitaan 2 solmua alakkain. Sitten erotetaan langat taas, solmitaan kaḅdella langalla 6 vuoroittaista ketjusolmua, senjalkeen 4 lankaa kaksoistasasolmuksi, langat erotetaan ja 4 lankaa kaksoistasasolmuksi ja niitä 5 alakkain. Sitten erotetaan langat ja 4 lankaa kaksoistasasolmulssi, 7 riviä alakkain. Viimeisten solmujen jälkeen tehdään langan päät


139 a
139. Laukku puuheImincer, piturs $2 . \mathrm{cm}$.

139a. Osa ylläolevacta luonnolIisessa koossa.

139.
silmukoiksi ja kiinnitetään päät näkymättömästi solmujen väliin. Vuorataan keltaisella silkillä. Solmittujen pylväitten välissäa oleviin reikiin pujotellaan $3 \mathrm{~cm}: n$ leveä ja $1,80 \mathrm{~m}$ pitkä harmaa silkkinauha, jonka päät solmitaan ruusukkeeksi ja koristetaan ne helmillă.

Kuva 140. Villalangasta solmittu kolmivärinen hilkka. Tarpeet: punaista, tummansinipunaista ja vaaleanruskeaa villalankaa, vuoriksi vaaleanruskeaa silkkiä, raskas solmeilutyyny ja pitkulainen nappi. Ensin on jäljennettävä työpiirustuslehdellẳ oleva malli, leikattava se ja kiinnitettävä pitkittäin tyynylle. Nyt kiinnitetään kaikki langat, värit ja määrä mallissa mainitun mukaan sentimetrin päähän mallin kapeammasta päästä. Kukin lanka $55 \mathrm{~cm}: n$ pituinen ja

keskeltä kiimitettävä. $120 \mathrm{~cm}: n$ pituinen simipunertava kaksoislanka asetetaan pitkin mallin reunaa ja sen yli kunkin väriselıä langalla solmittava kohosolmu. Sitten kä̈̈nnetään tyyny ja 2 m pitkät langat solmitaan pitkälle sivulle. Mallissa mainitaan värit ja lankamäärät. Solmitaan vasemmalta oikealle tiheita kohosolmurivejä ja tehdään ylä- ja alapyöristysiä varten kaksinkertaiset perustalangat ja annetaan niitten jäädä nurjalle puolelle mallissa mäărätyissä kohdissa. Voidakseen solmia pyöreät sivuosat suoraan reunukseen, muodostettakoon kankaasta tai paperista lapsenpään muotoinen alusta, johon solmittu reunus kiinnitetään ja ser alle paperi. Kaikki kiinnitetään nuppineuloin solmeilutyynyyn ja solmitaan kohosohnureunat, johon tarvitaan langat nurjalta puolelta, ja solmitaan edelleen alettua reunariviä. Vaaleanruskcaa raitaa solmitessa on mallissa mainitut perustalangat solmittava ja kiinnitettävä! Ensimmäistä malliraitaa solmitessa seurattäkoon mallin a ja b- kohtia. Siihen tarvitaan 66 lankaa, vuorotellen 6 punaista ja 5 vaaleanruskeaa. Solmi-

[^0]tessa seurattakoon mallin merkkejü ja oheenlitotlyä työmallia. Ťämän ja souraavan malliraidan välissä on jälleen kapea ja levea raita, joissa kavennetaan. Toista malliraitaa solmitessa seuratiakoon mallin ckohtaa je tehtäköon so

nelällä punaisella langalla. Kuvioitten väliin solmitaan vaaleanruskeasta langasta kielekesolmupylväs, yhtä pitkäksi kuin malli. Joutilaat langat saavat riippua, kunnes ne kiinnitetäan nurjalle puolelle. Mallin päutyttya

142. Vyö, villasolmeilua, lev. 11 cm .
$\mathrm{N}: 0.142$.
Monivärinen villa-solmeiluvyö. Tarpeet: Mustaa, valkoista, keltaista ja punaisenkeltaista villalankaa, sekä 6 pitkulaista nappia. Kaksoislankojen pituus. riippuu vyön pituudesta. Mustaa ja pu. naiscnkeltaista lasketaan 2, - valkoista ja keltaista 4 kertaa vyön pituus ja tarvitaan niitä 8 mustaa, 8 valkoista, 4 keltaista ja 4 punaisenkeltaista. Solmciluna käytetään yksinkertaisia kohosolmuja vinoon sekä suoraan, tasasolmuja ja ketjusolmuja. Aloitetaan pidikkeistä ja kiinnitetäă tyynyyn 2 cmin päähän toisistaan, 2 mustaa, 1 keltainen, 1 punaisenkeltainen, 2 valkoista, 2 valkoista, 1 keltainen, 1 punarsenkeltainen ia 2 mustaa kaksoislankaa, ja solmitaan molemmin puolin 2 cm n n pitkältä ketjusolmuja. Nämä pidikkeet kiimnitetäïn tyynyyn ia niitten alle pingoitetaan kaksinkertainen lanka poikittain. Nyt tchduän, lähtion vasemmalt: pikealle,kohosolmurivi kaikista langoista ia kiimitetä̈n molenpain ensimmäisten pidikkeitton välille 2 val-

Kapua rennus hel. mincerl.


143

## Vapaamuotoisia solmeilutöitä.

 3 mustaa ja kolmen viimeisen pidikkeen väliin samat langat kuin keskimmäisten vasemmalla puolella. Samaan poikkilankaan, joka kiinnitetään nuppineulalla oikealle puolelle, solmitaan vicla yksi kohosilmurivi. Kertaantuva malli aloitetan vasemmalta puololta. 4 valkoista lankaa solmitaan keltaisen ja punakeltaisen langan yli tasasolmuksi. 4 valkoista lankaa solmitaan molempain ensımmäisten mustien lankojen yli vinosti kahdeksi kohosolmuriviksi; samoin solmitaan $1 \mathrm{~cm}: n$ välimatkalla molempain äärimmäisten mustion lankojen yli. Nämä 2 mustaa lankaa kierretään nuppineulalla vasemmalle ja tehdääñ jälleon 2 kohosilmuriviä. Sama tehdään oikealla toisella keltaisolla ja valkoisella langalla. Senjälkeen solmitaan keskimmäisten mustien kaksoislankojen yli kaikilla valkoisilla kkts. Muuten seurattakoon sivulla 49 olevaa selväai kuvaa. Lopuksi tehdään 7 ko-

[^1]144


147. Pyöreä liina, vapaamuotoista solmeilua. Malli ohellisella lehdellä.
muotoja. Työhön käytetään edellisillä sivuilla selitettyjä koho-, kaksois- ja kielekesolmuja. Sitäpaitsi tehdään nyppylöitä erinäisiin paikkoihin. Työ tehdään ilman virkkuu- tai muuta neulaa, yksinomaan sormin. Aloitetaan mallissa merkitystä kohdasta ja solmitaan kielekesolmuja perustalankaan. Ohuita siltoja tehdessä
jätetään perustalangat, jotka taas tarvitaan kun toisia muotoja solmitaan. Tavallisesti käytetään kohosolmua, ja mallissa määrätyt nyppylät on tehtävä neuvottuun suuntaan. Työn valmistuttua irroitetan se alustastaan, s. o. poistetaan nuppineulat.

Käsitöiden-silityskaavoilla
saa mallin siirretyksi kankaalle yksinkertaisesti kuumaa silitystautaa käytuäen. Siten säästyy paljon aikaa ja vaivaa. Ja senlisäksi on huomioon otettava, että silityskaavoja voi käyttää kaikkiin kankaisiin, vieläpä ristipistomallejakin neulottaessa, jolloin päästään vaivalloisesta ristien laskemisesta. Viimeisin silityskaava-uutuus on nimikirjainyhdistelmät el: monogrammit, joista saa kaikkia mahdollisia yhdistelmiä.

Silityksen jäken on malli selväna taritunut kankaaseen.
Tällaisia silityskaavoja on saatavana mallien ja muotilehtien erikoisliikkeen Revue des Modesin monipuolisesta mallivarastosta, jossa on myöskin tässä kirjassa mainittuja silityskaavoja.

## Revue des Modes

Länsi Heikinkatur 18. Helsinki. Pulı. 105 84.


Reduced to $33 \%$ to fit on page.


Reduced to $33 \%$ to fit on page.


Reduced to $33 \%$ to fit on page.



[^0]:    140. Solmeittu villahilkka. Malli ohellisella lehdellä.

    141a. Osa h

    ilkkaa
    koossa.
    luonnolisessa

[^1]:    11. Kappale vapaamuotoistar hienot solmeilu työtäi. Malli ohellisella
