SZER, (4), v. SZER, fn. tt. szér-t, tb. — ék, harm. szr. —e. Hangzója zárt e, s ez által különbözik

azon szer gyöktől, melyből szeret és szerelem származnak.

1) Bizonyos irányú vonalban egymás után következő tárgyak sora, menete. ***Dunaszér,*** hidszér,

töltésszer, azaz a Duna, híd, töltés mentében elnyúló út, hosztér , vagy ezen vonalon épült házak sora.

Pajtaszér, kertszér, ***pinczeszér***, egy vonalban álló pajták, kertek, pinczék sora. Alsó szer, felső szer, házak, épületek sora valamely helység alsó és felső részén. Se szeri se száma , v. szere száma nincs

minden rend és vég nélküli. Átv. középszer, két szélsőség közötti állapot vagy tulajdonság.

2,) Elvont ért. vett sor vagy sorozat, illetőleg rend, vagyis rokonnemü cselekvények, állapotok, tünemények, ismereteknek egymás után folyó, vagy egymással bizonyos viszonyban álló egyezményes sorozata. Őseink Árpád alatt az első alkotmányi rendeleteket, vagyis szervezést és a helyet, hol ezeket hozták vala , szer-nek nevezték***. PUSZTASZER***

Ezen érteménynyel függenek öszve a ***rendszer***, szerkeszt, szerkezik, ***szerződik***, ***szerez*** (ordinat), ***szerzet*** (ordo religiosus).

3) Egymást felváltva követő cselekvények, állapotok, tünemények , különösen tiszti eljárások,

kötelességek sora, s megfelel neki a latin vix, vicis. A bojtárok szerben őrzik a nyájat, egymást fölváltva. Papszerbe menni, mondják túl a Dunán, midőn a hivek illető papjokat egymással váltakozva hordják iugyenfuvarba. „Mikor Zakariás a papsággal szolgálna Isten előtt ő szerének szerzete szerént" (in ordine vicis suae. Münch. cod. Luk. I.) Káldinál: „Midőn papságának tisztében eljárna az ő szerinek rendiben." „Az üdő kedég szerével elmúlván" (evoluto autem tempore per ordinem. Bécsi cod. Heszter. II.). Ide tartoznak : szerep (de nyílt e-vel) , a szinpadi személyek közt váltakozva működő rend, és a menynyiségi képzó'rag —szer, mely régen mély szókhoz is változatlan járult, mint járul némely mai tájszólásban, különösen a göcsejiben is, pl. háromszér, százszér, utolszér, hányszér, számtalanszér stb., később az alapszó hangzójához alkalmazkodva le!t —szőr, — szór, pl. ötször, százszor, (quinque, centum vicibus). Ez érteményben hasonló jelentésű az íz, pl. ***egy ízben***

***— egyszer***; három ízben = háromszor; Íziben = ***egyszeriben***.

4) Atv. azon mód vagy mérték, vagy szabály, vagy szokás, melyhez képest végrehajtatik, vagy történik valami. Szép szerrel, jó szerrel eszközleni valamit. Könnyű szerrel átesni a dolgon. Jobb szép szerrel elmenni, mint kénytelenségből. (Km.). Szert tenni valamire. Szerét tenni v. ejteni valaminek.

„Vadnak szerét nem tehetjük". Levél 1560-ból (Szalay Ág. 400 m. 1. 387. lapon) „Ennem szoktam

sem tanultam az nagy szer szót." Levél 1560-ból (Szalay Ág. 400 m. 1. 361. lap.). Szer fölölt gazdag,

nagy mértékben, rendkívül, mód nélkül. Alapfogalomban egyezik vele, vagyis ennek származéka :

szerént am. bizonyos példa módjára, hasonló módon, pl. azon ***szerént***, azon módra; igazság, ***törvény szerént,*** úgy mint az igazság, a törvény hozza magával; rend szerént, úgy mint szokott vagy kell lenni; volta szerént, úgy amint van. Ide tartoznak némely összetételek és származékok is. ***Szertartás***, a szokott vagy bevett mód követé se. Azon szerű, módú, nemű, hasonlatos. ***Kisszerű, nagyszerü, szabályszerű. Szertelen)*** mód nélküli, mértéken túli, kicsapongó, pl. szertelen vígság, szertelen adósság, szertelen magaviselet, illetlen. A fentebbekből kitűnik, hogy ezen szer szó alapfogalomban bizonyos egymásután vagy egymás mellett létező többséget, illetőleg folytonosságot jelent.

Legközebb rokona sor, s egyezik vele az ujgur szilre (sorrend) , oszmanli-török sz'ira, jakut szerge

(Vámbéry); továbbá a persa zára, latin series. V. ö. SOR, EEND. — SZER, a hangrendhez képest —SZÓR, —SZŐR, önálló sz óból lett határozói rag számneveknél,

még pedig mind tó'számokhoz sokszorozó értelemben, mind osztószámokhoz, mind végre némely

határozatlan számokhoz is, mint sok, több, elég, tömérdek stb. járulva, pl. ***egyszer, kétszer, háromszor, ötször, százszor, ezerszer; először, másodszor, tizedszer, huszadszor; többször, elégszer;*** magasabb számoknál nem igen jön elé a gyakorlati életben, pl. ***századszor, ezeredszer*** nem divatosak. Régente sőt némely mai tájszólásban (a göcsejiben) is nem alkalmazkodik

a hangrendhez, pl. sokszer, háromszer, százszer. A régieknél szokszorozó értelemben gyakrabban

használtatott mint a későbbi korban, pl. „Valának ke(dég) monnal ötszerezer férfian." (Müncheni

cod. Lukács. IX.). V. ö. SZER (4.) v. SZER.