የአማርኛ

መጽሔተ ቃላት።

መስፍን ልሳኑ።

ባለ ኣንድና ባለ ኹለት ፊደላት።

መጀመሪያ ክፍል።

**\*\*\***

ተኅትመ ዝንቱ መጽሐፍ በ፳ወ፱ቱ ዓመት መንግሥቱ

ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ።

አዲስ አበባ ፲፱፻፶፪ ዓ.ም.

በአርትስቲክ ማተሚያ ቤት ታተመ። ቍ 8632

|  |
| --- |
| «…….የሀገራችንን ትምህርት በአማርኛና በግዕዝ መማር ትልቅ ጥቅም ያለበት ነው…..  …….የሀገራችንን ትምህርት ሳንማር የውጭ ሀገር ትምህርት እማራለኹ ማለት በድቡሽት ላይ ቤት እንደ ሠራው ሰው ምሳሌ ለመኾን ነው።»  ቀ.ኃ.ሥ.  **\*\*\***  «ልጅነት የያዘው ምላሳችን መንካ  ቋንቋችን በፊት ሌላ ቋንቋ አይንካ  ግዕዝ ካማርኛ አስተባብሮ ሲያውቅ  ከውጭ አገር ቋንቋ ያን ጊዜ ይንጠቅ።»  አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ። |

መልአከ ገነት ሀብተ ወልድ።

አረጋዊ ሱኾኑ ከሥራ ብዛት የተነሣ የሚመጣባቸውን ድካም ከጉዳይ ሳይቆጥሩት ጸኖኝ የጠየቅኋቸውን ኁሉ መልካምና ጠያቂ በኾነ አስተያየታቸው ለሕሊና በሚረዳ ጎዳና ዘወትር የምርመራ ጥሜን ይወጡልኝ ፤ ይቆርጡልኝ ለነበሩ መልአከ ገነት ሀብተወልድ ይኸ መጽሐፍ የታሪካቸው ማስታወሻ ይኾን ዘንድ በፍፁም ልቡናዬ አበርክቼዋለሁ።

**አጭር የሕይወት ታሪክ።**

መልአከ ገነት ሀብተ ወልድ፤ የሺ ፰፻፰፪ ዓ.ም.. ጥር ፳፩ ቀን በአንኮበር ወረዳ በወዝ ምድር ፤ ከአቶ ሀብተ ሚካኤል አብዩና ከወይዘሮ አይችሉሽም ተወለዱ።

የንባብ ትምህርታቸውን በአያታቸው በአለቃ ወልደ አማኑኤል ቤት ከፈጸሙ በኋላ የዜማን ትምህርት በየኔታ ወልደ አብ ዘንድ ቡልጋ ፤ ቁንጪ አገር ተማሩ። የቅኔንም ትምህርት ዝቋላ በየኔታ ወልደ ማርያም ዘንድ አከናውነው ተቀኙ።

በ፲፰፻፹፮ ዓ.ም. አዲስ አበባ መናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስለተተከለ በዚኹ ዘመን በተጠቀሰው ቦታ ላይ ተገኝተው ባለ እርስት በመኾን ተቀምጠው ፤

መጸሕፍተ ብሉያትን ከመምህር ጽጌ ፤

መጻሕፍተ ሐዲሳትን ከየኔታ ወልደ ጊዮርጊስ ፤

ሃይማኖተ አበውንና ቄርሎስን ከአለቃ ወልደ ጊዮርጊስ አጠኑ።

በዚኹ በመናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደብር በ፲፱፻፭ ዓ.ም.. ሊቀ ጠበብትነትን ፤

በ፲፱፻፲ ዓ.ም. በሊቀ ጠበብትነት ላይ የሰነኮሩ ማርያምን አልቅና፤

በ፲፱፻፳፬ ዓ.ም. የአዲስ አበባ ቅዱስ እስጢፋኖስን እልቅና፤

በ፲፱፻፳፮ ዓ.ም. የቀራንዮ መድኃኔ ዓለምን እልቅና ተሸሙ።

የጠላት ወረራን ዘመን ፤ አድኣ በርጋ ባለው በመናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስ አቀኝነታቸው ባገኙት ርስታቸው ላይ ካሳለፉ በኋላ በ፲፱፻፴፮ ዓ.ም. የአዲስ አበባ ቅዱስ ጊዮርጊስን እልቅና መልአከ ገነት ተብለው ተሸሙ።

በ፲፱፻፵፭ ዓ.ም. ሚያዝያ ፮ ቀን አርፈው ባቀኑትና ባገለገሉበት ቤተክርስቲያን በመናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅጽረ ግቢ ውስጥ ተቀበሩ።

**መቅድም።**

መምህራን እንደ ተናገሩት፤ ታሪክ ጻሓፍያን እንደ መሰከሩት አማርኛ ባማራ ሳይንት የተጀመረ ይመስላል። እንደ ተጀመረም የምሥጢር መነጋገሪያ ወደ መኾን በማድላቱ፤ በሕዝብም ዘንድ ሞገስን በማግኘቱ ራሱን ሰፋ ሰፋ፤ ግዕዝን ጠፋ ጠፋ እያደረገ እስከ ዛሬ ደረሰ። ከሺሕ ዓመታት ይበልጥ በቤተ ክህነትና በቤተ መንግስት እደረገ እስከ ዛሬ ደረሰ። ከሺሕ ዓመታት ይበልጥ በቤተ ክህነትና በቤተ መንግሥት በተራ ሕዝብም ዘንድ የተለመደ ሲኾን ነቀን አልረሳ ብሎ ፍችውን እንደ መስኖ ውኃ በያለበት ይቀልሳል። ይኸም ባሕርዩ ለቅኔና ለተራቀቀ ንግግር ድንቅ ሲኾን ለውል፤ እርሱንም ለመሰለ ታላቅ ጥንቃቄን ይጠይቃል። ይኸ ባሕርዩም የታወቀ መኾኑን አማርኛን ተናገር እንጂ በአማርኛ አትናገርበት እየተባለ የሚነገረው ዓረፍተ ነገር ይገልጻል።

አማርኛ፤ በቀጥታም ኾነ በዘወርዋራ መንገድ ከግዕዝ የተመሠረተ ነው። ይኹን እንጂ እምብዛም የግዡን ሕግና ውሳኔ አይከተልም፤ ይኸውም ባንዳንድ ረገድ ፈጽሞ ሳይከተል፤ በሌላው በኩል ፊደልን እየገደፈ ወይም እቀለጠፈ ልዩ ድንጋጌን ይፈጥራል ማለት ነው።

ያማርኛን አመሠራረት ባሕርይ መግቢያውና የቃላቱ አቀማመጥ፤ አከፋፈል፤ አጥርቶ ፤ ተንትኖ ስለሚያሳይ በመቅድም ውስጥ ከዚኸ በላይ መግል አስፈላጊ ባለመኾኑ ታልፎአል።

አማርኛ እስከ ግርማዊ ዳግማዊ ዓፄ ምኒሊክ ዘመነ መንግሥት ድረስ ባፍ ብቻ ቢነገር እንጂ እጅግም እጽሑፍ ላይ ውሎ አያውቅም ነበር። ነገር ግን በተለይ በግርማዊ ቀዳማቂ ዓፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ባማርኛ የሚጽፉ ፃሓፊያን ደራስያን አያሌ ከመኾናቸው በላይ በቃል ያለ ይረሳል፤ በጽሑፍ ያለ ይወሳል ይወርሳል እየተባለ ብዙ መጻሕፍት ተጽፈዋል፤ ተደርሰዋል። ይኹን እንጂ አማርኛ ከኹለት ሺህ ዓመታ በታች የቆየ ቋንቋ በመኾኑ ሕግና ውሳኔ ያልተሰጠው ነውና ዕለት ዕለት ሥርወ ፍችው እየተፋለሰ ዘመን አመጣሹ ብቻ ሲገንን ይታያል።

ይኸ የዘመን አመጣሽ ፍች መግነን የፃሓፍያንን፤ የደራስንን ድካም ለሚመጣው ትውልድ አለ ማድረሱ፤ በከንቱ ማስቀረቱ ለሕሊና በመስማቱ፤ የጻሓፍያን የደራስያን የቀለጠፈ አማርኛቸው የተጣራ ንግግራቸው ፤ ጥልቅና ጠቃሚ፤ ትውልድን አኩሪ፤ ሀገርን አስከባሪ፤ አእምሮን አጎልማሽ፤ በመኾን፤ ንባብን በማጉላት ምሥጢርን በማረቀቅ የተዘጋጁት መጻሕፍታቸው ለምልመው፤ አብበው ፤ አፍርተው፤ ሕዝብን በቀና የጥበብ ጎዳና፤ በዕውቀት ፋና ይመሩት ዘንድ ይኸን ያማርኛ መጽሔት - ቃላት ማዘጋጀት አስፈላጊ ኾነ።

መጽሔት፤ መስተዋት ማለት ነው። መስተዋት፤ ገጽታንና መጠንን ኹናቴንና ቅርጽን ይገልጣል። ይኸም መጽሐፍ ከሺሕ ዓመታት በላይ ያለ ሕግና ውሳኔ በማንዘራሽነት የኖረውን ቋንቋ ፤ አመሠራረት፤ ማዕርግ ፤ፍች ፤ ያጻጻፍ ባሕርይ ጠንቅቆ ስለሚገልጽ መጽሔት- ቃላት ተብሎ ተሰየመ።

ከፍጹምነት የተጠጋ ያማርኛ መጽሔት - ቃላት አማርኛ በሚነገርባቸው አንድም በመላው ጠቅላይ ግዛቶች ውስጥ ጥቂት ዓመታት እየተዘዋወረ በመኖር እስከ ኻያና ሠላሳ የሚደርሱ ደንበኛ አማርኛ የተጻፈባቸውን ያባቶች መጻሕፍት መላልሶ በመመልከት ማዘጋጀት ይቻላል።

ግራም ነፈሰ ቀኝ፤ ሺሕ ዓመታት ምሉ ያለ ሕግና ያለ ውሳኔ የኖረ፤ በተለይም በራሱ ቅኔን ለማመስል ላማርኛ መልክና ውሳኔን መስጠት ትንሽ ተግባር አለ መኾኑን መገንዘብ ካለ ማስተዋል የተነሣ የሚመጣውን ነቀፌታ ለመግታት ሳይችል አይቀርም።

መስፍን ልሳኑ።

**መግቢያ።**

ያማርኛ መጽሔት-ቃላት ባራት ዓይነት ታላላቅ ጎዳናዎች ሊዘጋጅ ይችላል ከእነዚኸም ውስጥ ቃላትን በእርግጠኛ ባሕርያዊ ሥነ ጽሑቸው፤ ቅደም ተከተላቸው ፤ እነባበባቸው ለመወሰን ይኸ መጽሐፍ የተዘጋጀበቱ ጎዳና ዓይነተኛ ነው። ይኸን ሰባቱን ማዕርጋተ-ፊደላት የጠነቀቀ የመጽሔት- ቃላት ጎዳና ከእዚኸ በታች የተሰጠውን አስረጅ ተመልክቶ ይገነዘብዋል። ባማርኛ፤ ባለ ኹለት ባለ ሦስት፤ ባለ አራት ፊደላት የኾኑ ቃላት ከሁሉም ይልቅ አያሌ ስለ ኾኑ ያርእስተ-ቃላቱን ማስረጃ በነዚኸ ሁሉ ለመግለጽ ብዙ ሐተታ ስለሚያስፈልገውና በተለየም አንባቢን ስለሚያሰለች ለጊዜው በባለ ኹለት ፊደላት ብቻ ተገልፆአል።

መግለጫ። ቀዩ ቀለም የማዕርገ-ፊደላትን አለዋወጥ ይገልፃል።

ማስገንዘቢያ። 1 ኺጂ አላት። ፪ - እነርሱማ ኼ። ፫ - ቤቴ ተዘረፈ። ፬ - ሰዎቹ ሞቱ።

ለየ ? ? ላመ ኼ እነ ሎመ

የጁ ኡኡ ሊሙ ዋዩ ፪ ልዩ ፬

ለሚ ሙጢ ላሚ ሌዊ ርቢ ሎሚ

ለማ ሉያ ሊባ ላላ ሌባ ልዳ ሎጋ

ለሴ ሙሴ ሚዜ ሃሌ ኤፌ ልቼ ሌሌ

ሀይ ሉል ሊቅ ሃይ ሌት ልል ሀይ

ለኮ ሙሎ ሚዶ ማሞ ቤዶ ጉዞ ሞጆ

በዚኽ ረገድ የተጻፈው መጽሔት - ቃላ ውስጥ ቃላትን ለመመልከት፤ ሀ/የፊደላቱን ልክ ከነተራቸው፤

ለ/ማዕርጋቸውን ማጤን ያስፈልጋል።

**ኹለተኛው ጎዳና።**

ይኸ ጎዳና የግዕዙ መጽሔት-ቃላት የተዘጋጀበት ነው። የፊደላትን ተራ የሚጠነቅቅ ሲኾን የቃላትን ባሕርያዊ ሥነ ፅሑፍና አነባበብ የሚገድፍ በመኾኑ ካገልግሎ ተወግዶአል። አካኼዱ መድረሻው ተ በኾኑ ቃላጽ ከዚሐ በጻች በጸሸጣ ማሽረጃ ውስጥ ስለ ተመለከተ መርምሮ መገንዘብ ነው።

ለተተ ከንቱ አላቂ ማታ ምናምንቴ ሓሰት መቶ

መሠረተ ገልቱ ኩቲ ድንፋታ ሰከቴ መዓት ቲቶ

ታከተ ጣይቱ ዛቲ ፈንታ ናቡቴ ሰዓት አቶ

በመነሻ የፊደላትን ተራ እየጠነቀቀ በመድረሻ ማዕርጋትን እየተመለከተ ከሀ እስከ ጎ መዝለቁን በተሰጠው ማስረጃ መሠረት ማጤን ነው።

ሦስተኛው ጐዳና።

ይኸ ጐዳና ከመጀመሪያው ጋራ ይተባበራል፤ ነገር ግን ግዕዛኑን በመላ አስቀድሞ ሌሎቹንም እንደየማዕርጋቸው እያከታተለ በደኅና አኳኋን ከተጓደደ በኋላ ከቃላት ብዛት ማጠር የተነሣ አካኼዱ ስለሚሳከር ካገልግሎት ታግዶአል።

ሀ ለየ ለመነ ለመለመ ተመለከተ

ለ አሸ ለመደ ለመዘገ ተመረኰዘ

ሐ አዠ ለመጠ ለመጠጠ አመሰገነ

በተገለጸው ማስረጃ መሠረት በመልካም አኳኋን መከናወን ከጀመረ በኋላ ባለ ስድስት ፊደላትና ከዚያም በላይ ወደ ኾኑት ቃላት ሲደርስ መሳከሩን ተመራማሪ ጐዳናውን ተጠቍሞአልና ቢፈልግ ይድረስበት።

አራተኛው ጐዳና።

ይኸ ጐዳና አያሌውን ጊዜያት የአውሮጳውያን መጽሔታተ - ቃላት የሚዘጋጁበት ነው። የፊደላትን ተራ ብቻ የሚጠብቅ ሲኾን ያማርኛን ቃላት በእርግጠኛ ባሕርያዊ ሥነ ጽሑፋቸውና አነባበባቸው ለመወሰን የማይችል በመኾኑ ላማርኛችን ጠቃሚ ስላልኾነ አገልግሎቱን ፈላጊዎች ከመኾን ታገድን።

ጐዳናውም መነሻቸው ሀ በኾኑ ቃላት በዚኽ በታች ተገልጾአል።

ሀገር ሁከት ? ሃሌ ? ህላዊ ሆሣዕና

ሀሁ ሁዳዴ ? ሃይ ? ሆይ

ሀብት ሁዳድ ? ሃይማኖት ? ሆድ

ምሳሌ፤ ማርና ወተት ምን አገናኝቶት ባይ ከኾነ፤ ምንም ብቀጥን ጠጅ ነኝ እንደ ሚባለው ኁሉ ያማርኛ መጽሔተ - ቃላትን ባሕርያዊ ሥነ ጽሑፋቸውን አነባበባቸውንና ተራቸውንም በጠነቀቁ፤ በተመለከቱ በሦስት ዐይነት ታላላቅ ጐዳናዎች ሊዘጋጅ ሲችል፤ ማርን አምርሮ ወተትን አጥቍሮ፤ ይኽን አማርኛችንን መወሰን የማይችል አራተኛውን ጐዳና መምረጥ በቋንቋችን ላይ ከሚጥለው እንከን ይልቅ ተፈጥሮን ካለማወቅ አያስቈጥርምን?።

አ።

የአ ፊደል እንዳይዋጥ ምንም እንኳ ከዚኽ በፊት የታሰበበት ቢኾን ጊዜያትን በሚመለክቱ አናቅጽ መድረሻ ላይ ካልኾነ በስተቀር ይኽ አስተያየት እንዲጸና ማድረግ አጥጋቢ አይደለም፤ እንዲረጋ ከተፈለገ ግን ያማርኛ አጻጻፍ ይለወጥ ከማለት ያደርሳል። ይኸንኑም ከዚኽ በታች በተገለጸው ማስረጃ መመልከት ነው።

የቀለጠፈው። መሠረት።

ባላምብራስ = በአለአምባራስ

እያከታተለ = እየአከተአተለ

ማባበል = መአበአበል

ከዚኽም በላይ ጥንት በግዕዛን ፊደላት ብቻ ይነገር እንደ ነበረ ወደ ማስተዋል ያዘነበልን እንደ ኾነ ከሚቀጥለው አስተያየት እንደርሳለን።

የቀለጠፈው። መነሻው።

መስፍን =መሰእፈእነእ= (መ) ሰፈነ

ማስገንዘቢያ።

ሰባቱን ማዕርጋተ - ፊደላት በመጠበቅ፤ የፊደላትን ተራ በመጠንቀቅ፤ የቃላትን አነባበብ በማመልከት፤ ያማርኛን ባሕርያዊ ሥነ ጽሑፍ በማጽናት ላይ ያለውን ሐተታ፥ የእንስሳት፤ የአራዊት፤ የዕፀዋት፤ የአዕዋፍ የቈሳቍስ፤ እነዚኽንም የመሳሰሉት፤ በጠቅላላ ፍጥረታቸው ለሥዕል የሚመቹትን ኍሉ በመግለጽ፤ ከውጭ አህጉር የተወረሱትን ቃላት በማከል፤ ተዘጋጅቶ በሚወጣው መጽሔተ - ቃላት ውስጥ እየተነተንን በማስረጃም እያጸደቅን ሥራችንን ለማጽናት፤ እንዲዘገይ ተደርጎአል።

መጠቈሚያ።

(ሀ) ባናታቸው ላይ ይዘት (.) የተደረገባቸው ፊደላት ከቅንጃቸው ጋራ ተናብበው መጥበቃቸውን ይገነዘብዋል ለማ።

ባናታቸው ላይ ድርብ ሰረዝ (‘’) የተደረገባቸው ፊደላት ከቅንጃቸው ጋራ ተነብበው በፍጥነት አነጋገር መጥበቃቸውን መገንዘብ ነው። ብስ።

በኹለት ነጥብ (፡) የተመለከቱት ሳይናበቡ የሚጠብቁ ናቸው። ጥዝ።

ያልተመለከቱት ግን እየተናበቡ እንደ ፊደሉ ደንብ የማይጠብቁ ናቸው።

(ለ) = በዚኽ እኩያነት፤ እኩልነትን በሚገልጽ ምልክት የተመለከቱት ኁሉ ፍቻቸው ያው ነው።

(ሐ) X ይኽ ምልክት፤ ቃሉ ኹለት ፍች እንዳለው ይገልጻል።

መሠረታዊ የአማርኛ ፊደል።

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| አ ቡ ጊ ዳ ሄ ው ዞ  በ ጉ ዲ ሃ ዌ ዝ ሖ  ገ ዱ ሂ ዋ ዜ ሕ ሾ  ደ ሁ ዊ ዛ ሔ ሽ ጦ  ሀ ዉ ዚ ሓ ሼ ጥ ዮ  ወ ዙ ሒ ሻ ጤ ይ ቾ  ዘ ሑ ሺ ጣ ዬ ች ኮ  ሐ ሹ ጢ ያ ቼ ክ ሎ  ሸ ጡ ዪ ቻ ኬ ል ኞ  ጠ ዩ ቺ ካ ሌ ኝ ሞ  የ ቹ ኪ ላ ኜ ም ኖ  ቸ ኩ ሊ ኛ ሜ ን ሦ  ከ ሉ ኚ ማ ኔ ሥ ኾ  ለ ኙ ሚ ና ሤ ኽ ዖ  ኘ ሙ ኒ ሣ ኼ ዕ ፎ  መ ኑ ሢ ኻ ዔ ፍ ዦ  ነ ሡ ኺ ዓ ፌ ዥ ጾ  ሠ ኹ ዒ ፋ ዤ ጽ ቆ  ኸ ዑ ፊ ዣ ጼ ቅ ጆ  ዐ ፉ ዢ ጻ ቄ ጅ ፆ  ፈ ዡ ጺ ቃ ጄ ፅ ጮ  ዠ ጹ ቂ ጃ ፄ ጭ ኆ  ጸ ቁ ጂ ፃ ጬ ኅ ሶ  ቀ ጁ ፂ ጫ ኄ ስ ጶ  ጀ ፁ ጪ ኃ ሴ ጵ ሮ  ፀ ጩ ኂ ሳ ጴ ር ቶ  ጨ ኁ ሲ ጳ ሬ ት ፖ  ኅ ሱ ጲ ራ ቴ ፕ ኦ  ሰ ጱ ሪ ታ ፔ እ ቦ  ጰ ሩ ቲ ፓ ኤ ብ ጎ  ረ ቱ ፒ ኣ ቤ ግ ዶ  ተ ፑ ኢ ባ ጌ ድ ሆ  ፐ ኡ ቢ ጋ ዴ ህ ዎ | |  | | --- | | ሕፁፃነ ማዕርግ።  ጐ ኵ ቋ ኄ ጕ  ኰ ቍ ኋ ጔ ኵ  ቈ ኍ ጓ ኴ ቍ  ኈ ጕ ኳ ቌ ኊ |  |  | | --- | | ማስገንዘቢያ ደጅ ጠኝዎች  ደጅ ጠኝዎች  ኧ ? ? ? ? ? ?  ቨ ቩ ቪ ቫ ቬ ቭ ቮ |  |  | | --- | | ፪/ ዲቃሎች  ቸ ቹ ቺ ቻ ቼ ች ቾ  ዠ ዡ ዢ ዣ ዤ ዥ ዦ  ጀ ጁ ጂ ጃ ጄ ጅ ጆ  ጨ ጩ ጪ ጫ ጬ ጭ ጮ |   ፫/ ኅ ኁ ኂ ኃ ኄ ኅ ኆ  ፬/ ፐ፤ በኋላ ዘመን የመጣ የአውሮጳውያን ፊደል ሲኾን በዘልማድ የጰን ቦታ ለመንጠቅ ይፍጨረጨራል።  ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ ፖ  ማሳሰቢያ።  አማርኛ ከግዕዝ፤ ግዕዝም ከእብራይስጥና አዓረብኛ የተመሠረተ ነው። ይኽ ሲኾን ከግዕዙ ይልቅ አማርኛ ከዕብራይስጡ ጋራ የቅርብ ዝምድና አለው። ይኸንኑም፤ እነ፤ ሸ፤ ኸ፤ ባማርኛ ውስጥ ያላቸውን አገልግሎት በመመልከት ይረድዋል። ይኽ መሠረታዋ ያማርኛ ፊደል ከዕብራይስጡ ፊደል ጋራ በቅድም ተከተክል እምብዛም የማይለያይ በመኾኑ ባገልግሎት ውስጥ እንዲውል መስማማት እውነተኛ ሕግን የተመረኰዘ ጥቅምን አስከታይ ነው። |

አኅዝ።

አልቦ 0

፩ አንድ 1

፪ ኹለት 2

፫ ሦስት 3

፬ አራት 4

፭ አምስት 5

፮ ስድስት 6

፯ ሰባት 7

፰ ስምንት 8

፱ ዘጠኝ 9

፲ ዓስር 10

፳ ኻያ 20

፴ ሠላሳ 30

፵ አርባ 40

፶ ሓምሳ 50

፷ ሥሳ 60

፸ ሰባ 70

፹ ሰማንያ 80

፺ ዘጠና 90

፻ መቶ 100

፲፻ ሺሕ 1000

፼ እልፍ = ዓሥር ሺሕ 10.000

፲፼ አእላፍ = መቶ ሺሕ 100.000

፻፼ አእላፋት 1.000.000

፲፻፼ ትእልፊት 10.000.000

፼፼ ምእልፊት 100.000.000.000

፲፻ ፼ ፼ አእላፈ - ትእልፊት 1.000.000.000.000

፲፼ ፼ ፼ ትእልፊት - አእላፋት 10.000.000.000.000

፻፼ ፼ ፼ ምእልፊት - አእላፋት 100.000.000.000.000

፲፻፼፼፼ ትእልፊተ - ምእልፊት 1.000.000.000.000.000

፼፼፼፼ ምእልፊተ - ምእልፊት 10.000.000.000.000.000

በሦስተኛው ዓምድ የተገለጠው አኅዝ በመሠረቱ ዓረብኛ ነው።

በዛሬው ዘመን፤ በሒሳብ ረገድ እጅግ በጣም አስፈላጊ በመኾኑ ያገለግለን ዘንድ ከአማርኛው አኅዝ ጋራ እየነጻጸረ ተጽፎአል።

ማስገንዘቢያ። ፼ = እልፍ = መቶ ጊዜው መቶ ማለት ነው።

የዚኽን መጽሐፍ ረቂቅ ለገለበጠልኝ ለልጅ ጌታኹን ተክለ ማርያም ጥልቅ ምስጋናዬን አቀርባለኹ።

\*\*\*

አነሣሥቶ ላስወጠነን፤ አስወጥኖ ላስፈጸመን አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው።

\*\*\*

ሠራ ንጉሡ መሢሕ ሣለ ሤት ሥራ ሦት

ረረ ሥድስተኛ። ፪/ ረብሐ- ረባ።

ሰሰዘ ሰባተኛ። ፪/ የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ። ሳለ ።ሣለ።

፫/ ሰማይ- ሰማይ ተዝካር- ተስካር። ፬/ስሙ - እሳቱ ሰ።

ሰባ ሱቲ ሲራ ላተ ሴት ስስ ሶራ

ሸሠሰ ስምንተኛ። ፪ መድረሻቸው ሠ፤ ሰ ለኾኑ እናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ።

ነገሠ- ነጋሽ፤ መናገሻ፤ መንገሻ።

ከላ- ከሽ፤ መክሻ።

፫/ ሢመት- ሹመት። ሲበት- ሽበት። መለየት- መሸ።

ሸት ሹም ሺሕ ሻጣ ጋሼ ቀዳሽ ሙሾ

ቀቀ ዘጠነኛ። ፪/ቀብዐ-ቀባ

ቀባ ቁና ቂጣ ቃታ ቄራ ቅል ቆዳ

በበመ ዓሥረኛ። ፪. መስተዋድድ። (ሀ) የማድረጊያ። በዱላ ቀነደበው።

(ለ) የቦታ። በተራራው ላ አለፈ፤ (ሐ) የጊዜ። በሥድስት ሰዓት ይመጣል

(መ) አመዛዛኝ። ባለፈው ነገር አትቆጭ። ፫/ ያናቅጽ ባዕድ፡ መነሻ (ለጊዜነት)። በተሰበረ። በተሰበረ ነበር። በመጣ ኖሮ።

፬/ ስለ። በእገሌ በሞቱ። ፭/ በልዐ- በላ። ዘን-ዘነበ።

በመድሎተ ልቡ- በልቡ ሚዛን።

በላ ብቡ ቢያ ባላ ቤት ብዙ ቦይ።

ተተ ዓሥራ አንደኛ። ፪/ የተደራጊና የደተደራራጊ የተዳራጊም፤ መመደቢያ ተገደለ። ተገዳደለ። ተጋደለ። ፫/ከ። ተኩል- ከእኩል።

፬/ ተከለ= ተከለ

ተላ ቱር አላቲ ታታ ስታቴ ትል መቶ።

ተኀ፤ከህ ዓሥራ ኹለተኛ። ፪/ የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ። ድኅነት።

ድኽነት። ፫/ ኅብል= ኅብል። ፬/ ስሙ=ብዙኃኑኅ።

ኅብል ድኁር ኂሩት ኃይል ርኅራኄኅዳር ኖኅት።

ነነሐ ዓሥራ አራተኛ። ፪/ መድረሻቸው፤ነ፤ ለኆኑ፤ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ። ዳነ-ዳኝ፤ መዳኛ። ፫/ አስትየኒ=አጠጣኝ። ዳን=ዳኛ።

የአማርኛ መጽሔተ -ቃላት

አማርኛ ግዕዝ

ሸፕ መናኙ መጣ ሸኚ ተኛ ዳኘ ድኝ አኞ

አ አ ሀ፤ሐ፤ኀ፤ ዓሥራ ስድስተኛ። ፪/ የእናቅጽ ባዕድ መነሻ (አድራጊነትን የሚገልጽ)። ፈገፈገ- አፈገፈገ። መጣ- እመጣ።

፫/ የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ። አረፋ። ዓረፋ። አርብ። ዓርብ።

፬/ ሀለሌ-አለሌ። ሐለመ=አለመ። ኀዘለ=አዘለ። ፭/ ስሙ=አልፋው እ፤

አለ ኡኡ ኢትዮጵያ አሳብ ኤል እርሱ አሃ

ከከኀ ዓሥራ ሰባተኛ። ፪/ መስተዋድድ። (ሀ) የመነሻ። ከበረሃ ተመለሰ። (ለ) የቦ። ከቤቱ በላይ ነው። (ሐ) የጊዜ። ከሰዓት በላይ ይመጣል። ፫/ መስተፃምር። (ሀ) የውልና። የምክንያት። ከመጣ ይሰጠዋል። ከወደደ ዘንድ ይሰማ። (ለ) የጊዜ። ከቈረበች

አፈረሰች።

ከመነኰሰች

ባሰች።

(ሐ) አመዛዛኝ። እኔ ከሞትኹ ሰርዶ አይብቀል አለች አህ።

፬/ ተ

ተወፈሩ

ሰው አይፈሩ።

ተክፉ ጎረቤት

አይሠሩም ይኅና ቤት።

፭/ ከፈለ - ከፈለ። ብኁዕ= ቡኮ።

ከፋ ኩታ ኪስ ካባ ዘኬ ክር ኮባ

ኽከ ዓሥር ስምንተኛ። ፪/ በላእ-=በላኹ። ሦክ =እሾኽ።

ቸኸ ኹለት ኺድ ኻያ ኼደ በላኸ ኾነ

ወወመ፤ ዓሥራ ዘጠነኛ። ፪/ ወለደ=ወለደ። መንር =ወንበር።

መንጠፍት= ወንጠፍት።

ወዛ ውሎ ልባዊ ዋልታ ህላዌ ውሻ ቢላዋ

ዐዐ ኻያኛ። ፪/ የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ። አረፋ። ዓረፋ።

፫/ ዓለም=ዓለም። ዕዉር=ዕዉር=ዕዉር። ፬ ስሙ=ዓይኑ ዐ።

ፀበደ ዑደት ዒሣ ዓሣ ሱባዔ ሥዉር ተጸውዖ

ዘዘየ፤ ኻያ አንደኛ። ፪/ ዘርፍ አያያዥ። ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት።

፫/ ዘርአ=ዘራ። ረየመ=ረዘመ።

ዘባ ዙሃ እግዚአብሔር ዛፍ ዜጋ ዝና ዞማ

ዠዘ ኻያ ኹለተኛ። ፪/ዝአብ=ዥብ።

ዣዠ ዡዋ ዥዢት

የየዠ ኻያ ሦስተኛ። ፪/ ዘርፍ አያያዥ። ዘርቤተ ሰላም ነጸፈ=

የፍቅርን ምንጣፍ አነጠፈ። ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ=

የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት።

የመነኲሴ ሎሌ።

የክረምት አሞሌ።

የመስከረም ውስጡ በጋ

ያረመኔ ልቡ ቀጋ።

፫/ ዩሐንስ=ዩሐንስ። ረየመ=ረዘመ።

የት መዩ የዪ ያያ ቀዬ ያኽ ዩሐንስ።

ደዶ ኻያ አራተኛ። ፪/ዶክመ=ደከመ።

ደማ ዱዳ ዲብ ዳቤ ነጋዴ ድባ ድግ

ጀዶ ኻያ አምስተኛ። ፪/እድ=እጅ። ዳን=ጃን።

ባጀ የጁ ቅጂ ጃኖ ወስጄ እጅ ቈንጆ

ገገ ኻያ ሥድስተኛ። ፪/ገዘረ=ገረዘ=ገዘረ።

ገባ ጉድ ጊዮጊስ ጋዳ ጌታ ግራ ጎታ

ጠጠጸ፤ ፀኻያ ሰባተኛ። ፪/ጤስ=ጨሰ=ጤሰ። ጸልመ=ጨለመ።

ፄው=ጨው። ረቀየ=ረጨ።

ጨሃ ጩቤ አክርማ ቅጪ ጫጫ አገጨተ ጭድ ጮቤ

ጳጳ ኻያ ዘጠነኛ። ፪/የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ።

፫/ ጳራቅሊጦስ እምጵ ጲላጦስ ጳውሎ ጴጥሮስ ጵጵሥና ቆጶስ።

ጸጸጠ፤ ሠላሰኛ። ፪/ የፅሑፍ ምሥጢር አደላዳይ።

፫/ ፀሓይ= ፀሓይ። ዕፍር=ጥፍር። ፬/ ስሙ=ፀሓዩ ፀ።

ፀሓይ ብፁዕ ሠራፂ ነፃ ዓፄ ፅዱ ፆታ

ፈፈ ሠላሳ ኹለተኛ። ፪/ፈርሀ =ፈራ።

ፈላ ፉቲ ፊና ፋታ ፌቆ ፍዳ ፎቅ

ፐፐ ሠላሳ ሠስተኛ። ፪/ የጰን መሠረታዊ ተግባ ለማስወገድ በመፍጨርጨር አገልግሎቱን ካውሮጳውያን ቋንቋወች ለተወረሱ ቃላት ብቻ ለማድረግ ይጥራል።

ቈቈ ቈረ=ቈረ። ቈስቈሰ=ቈሰቈሰ።

ቈላ ? ቊ ቋት ቌ ቊስል ?

ኈኈኰ፤ ኲስሕ = ኲሉ =ኊሉ።

ነኈለለ? ኊ ኋላ ኌ ኊሉ?

ኰኰኈ፤ ኲስሕ=ኲስ። ኲሉ = ኊሉ።

ኰሰ ? ኲ ኳስ ኴ ኲስ ?

ጐጐ ጐለተ= ጐለተ። አንጐርጐረ= አንጐራጐረ።

ጐሽ ? ጒ ጓዳ ዛጔ ጒዳይ ?

ማስገንዘቢያ ፩ኛ/ በምስክር ያልፀኑት ፊደላ ብቻ ባማርኛ ውስጥ ያላቸው አገልግሎ እስካኹን በተደረገው ጥናት አልተገለጸም።

ሉሉ የለ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ለ፤ ለኾኑ አናቅጽ)። በላ- በሉ። ጠላ = ጠሉ። ፫/ ወይነ ተከሉ= ወይንን ተከሉ።

ሙሙ የመ ካዕብ ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው መለኾኑ አናቅጽ)።ሰማ=ስሙ። አለመ=አለሙ። ፫/ ሕገ ፈጸሙ=ሕግን ፈፀሙ።

ሡሡ የሠ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ሠለኾኑ እናቅጽ)። ነገሠ=ነገሡ። ፫/ ንጉሠ አንገሡ=ንጉሥን አነገሡ።

ሩሩ የረ ካዕብ። ፪/የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ረለኾኑ አናቅጽ)። መራ- መሩ። በር-በሩ። ፫/መሀሩነ=አስተማን።

ሱሱ የሰ ካዕብ። ፪/የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ሰለኾኑ አናቅጽ)። መሳ-መሱ። በሳ-በሱ። ፫/ብሉየ ሐደሱ= አሮጌን አደሱ

ሹሹ የሸ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ሸለኾኑ አናቅጽ)ሸሸ =ሸሹ።

ቁቁ የቀ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ መድረሻቸው ቀለኾኑ አናቅጽ)። በቃ -በቁ። ነቃ-ነቁ። ፫/ አውልዐ ሰጠቁ=ወይራን ሰነጠቁ።

ቡቡ የበ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው በለኾኑ አናቅጽ)። ጋለበ- ጋለቡ። ደረበ-ደረቡ። ፫/ርኁበ አጽገቡ=የተራበን አጠገቡ።

ቱቱ የተ ካዕብ። ፪/የሦተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ተለኾኑ አናቅጽ)። ገመተ-ገመቱ። ፫/መጽወቱ=መጸወቱ።

ኑኑ የነ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቻ ለኾኑ አናቅጽ)። በየነ=በየኑ። ፫/ እድገ ረኅኑ=አህያን ጫኑ። የኸ ካዕብ። ፪/ የአንደኛ መደብ (ነጠላ እርባታ መሪ።

ለበስኩ=ለበስኹ።

ዙዙ የዘ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ለኾኑ እናቅጽ)። አዘዘ-እዘዙ። ፫/ አዘዙነ=አዘዙን።

ዩዩ የየ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ለኾኑ አናቅጽ)። ወደደ- ወደዱ። ፫/ ርእዩ=እዩ።

ዱዱ የደ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ጀሎኑ አናቅጽ)። መረገ- መረጉ። ፫/ ሰግዱ=ሰገዱ።

ጁ ለጀ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ጀ ለኾኑ አናቅጽ) ። አበጀ- አበጁ።

ጉጉ የገ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸውገ ለኾኑ እናቅጽ)። መረገ- መረጉ። ፫/ ዕጣነ አዕረጉ= ዕጣንን አሳረጉ።

ጡጡ የጠ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ዙ) እርባ መሪ (መድረሻቸውገ ለኾኑ አናቅጽ)። በለጠ-በለጡ። ፫/ በትረ ጸበጡ=በትርን ጨበጡ( ያዙ)።

ጩ የጨ ካዕብ። ፪/ የሦተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ጨ ለኾኑ አናቅጽ)። ገጨ- ገጩ።

ጹጹ የጸ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (ነመድረሻቸውጸ ለኾኑ አናቅጽ)። ቀረጸ-ቀረጹ። ፫/ ወልደ ገሠጹ=ልጅን ገሠጹ (ቀጡ)።

ፉፉ የፈ ካዕብ። ፪/የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ለኾኑ አናቅጽ)። ጻፈ-ጻፉ። ፫/ ዘርቤተ ሰላም ነጻፉ=የፍቅር ምንጣፍን አነጠፉ።

ሚ የመሣልስ። ፪/ መድረሻቸው ሠ ከኾኑ አናቅጽ ቅጹልን መወሰኛ። ሳመ- ሳሚ። ፫/ መድረሻቸው መ ከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን መወሰኛ ደገመ-ድገሚ።

ሢ የሠ ሣልስ። ፪/ መድረሻቸው ሠ ከኾኑ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ።ነገሠ- ነጋሢ።

ሪ የረ ሣልስ። ፪/መድረሻቸው ራ ከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን መወሰኛ ሰበረ-ስበሪ።

ሲ የሰ ሣልስ። ፪/መስተፃምር። ኼደ-ሲኼድ።

ሺ የሸ ሣልስ። ፪/መድረሻቸው ሠ፤ ሰ ከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አብቀጽን መወሰኛ። ነገሠ- ንገሺ። ለበሰ-ልበሺ።

ቂ የቀ ሣልስ። ፪/መድረሻቸው ቀ ከኾኑ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ። በቃ-በቂ። ፫/ መድረሻቸው ቀ ከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን መወሰኛ። ሰበቀ-ሰበቂ።

ቢ የበ ሣልስ። ፪/ መድረሻቸው በከኾኑ እናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ።ገባ-ገቢ

፫/ መድረሻቻ በከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀትን ሻኛ። ገባ-ግቢ

ኪ የከ ሣልስ። ፪/ መድረሻቸው ከ ከኾኑ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ። ላከ -ላኪ። ፫/መድረሻቸው ከ ከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን መወሰኛ። ላከ-ላኪ።

ዊ የወ ሣልስ። ፪/ መድረሻቸው ዋ ከኾኑ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ። ለዋለዊ። ፫/መድረሻቸው ወ ከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን መወሰኛ። ሠዋ-ሠዊ።

ሃ የሀ ራብዕ። ፪/ የአህ፣ ማናፍት። አህ ሲያናፍ ሃ!ሃ!ሃ! ይላል።

ላ የለ ራብዕ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። በላ።

ማ የመ ራብዕ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። ገማ።

ሣ የሠ ራብዕ። ፪/የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። ነሣ።

ራ የረ ራብዕ። ፪/የሦስተኛ መደብ (ነጠላ እርባታ መሪ። ኰራ።

ሳ የሰ ራብዕ። ፪/የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። በሳ።

ሻ የሸ ራብዕ። ፪/ የሠ፤ ሰምትክ ነገሠ- መናገሻ። ቀደሰ- መቀደሻ። ፫/ ፈለገ።

ዕቃ ይሻል። ወንድሙን ይሻል። ፬ / ተሰራጨ። የበላኼት ምግብ ገና ሻአላለልኝም።

ቃ የቀ ራብዕ። ፪/የሶቶኛ መደብ (ነጠላ እርባታ መሪ። በቃ። ፫/ ደረቀ፤ ቀነበረ። እንጀራውን ቃ አላደረገችውም።

ባ የበ ራብዕ። ፪/ የሦተኛ መደብ (ነጠላ እባታ መሪ። ገባ። ፫/ የበግ የበራ ራብዕ። ፪/ የበግ ጩኸት። በጊቱ በግ ወልዳ ባ!ባ! ትላለች።

ታ የተ ራብዕ። ፪/የሦቶኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። መታ።

ቻ የቸራብዕ። ፪/ የተምትክ። ዘመተ-ዘመቻ።

ና ነዓ የነ ራብዕ። ፪/ የመጣ ትእዛዝ አንቀጽ (ሦስተኛ መደብ ነጠላ) ወደ እዚኸና። ፫/ ጭምር። እርሱና እኔ መጥተን ነበር።

ኛ የኘ ራብዕ። ፪/ የነ ምትክ ገመነ-መግመኛ። ፫/ባድ መድረሻ። አማራ-አማርኛ።

ኣ የአ ራብዕ። ፪/ ውጋት የያዘው ሰው ሲያቃስት የሚያሰማው ድምጽ። ኣ! ኣ! እንዳለ አደረገ።

ካ የከ ራብዕ። ፪/ እርባታ መሪ (ሦስተኛ መደብ ነጠላ) ቦካ።

ዋ የወ ራብዕ። ፪/ ዋ አለማወቅ... ዋ ትነካውና! ዋ ልጅነት!

፫/ እርባታ መሪ (ሦስተኛ መደብ ነጠላ)። ለዋ።

፬/ አገናዛቢ ተውላጠ ስም። ንብረትዋ። ፭/ ማቈላመጫና ማጎላመሻ።

እናቴዋ። ወንድሜዋ።

ዛ የዘ ራብዕ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ እርባታ መሪ)። ገዛ።

ዣ የዠ ራብዕ። ፪/ የዘ ምትክ። ገዛ-መግዣ።

ያ የየራብዕ። ፪/ አመልካች። ያ ሰው። ፫/እርባታ አከናዋኝ። ያመጣል

ዳ የደራብዕ። ፪/ የሦተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። ከነዳ።

ጃ የገ ራብዕ። ፪/የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። ዘጋ።

፫/ ዘንድ። እኔ ጋ ነው (ጸያፍ)

የጠ ራብዕ። ፪/የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታመሪ። አለፋ።

ቋ የቈ ራብዕ። ፪/ ዕንጨት ወይም ዕቃ ሲሰበር የሚያሰማው ድምጽ። ቋ ሲል ሰማኹ። ፫/የሣር ዓይነት።

ኳ የኰ ራብዕ። ፪/ተንጓጓ (ለአንደዬ)። ጓ ሲል ሰማኹ።

ጓ የጐ ራብዕ። ፪ተንጓጓ (ለአንደዬ)። ጓ ሲል ሰማኹ። ፫/ የያልፈነዳ አበባ

ሌ የለ ሓምስ። ፪/ አገናዛቢ። አመል-አመሌ።

ሜ የመ ሓስ። ፪/አገናዛቢ ። ስም-ስሜ።

ሤ የሠ ሓምስ። ፪/ አገናዛቢ። ንጉሥ-ንጉሤ።

ሬ የረ ሓምስ። ፪/አገናዛቢ። ሰፈር-ሰፈሬ።

ሴ የሰ ሓምስ። ፪/አገናዛቢ። ነፍስ-ነፍሴ።

ሼ የሸ ሓምስ። ፪/የየ ምትክ። ጋሻ -ጋሻዬ-ጋሼ።

ዟ የቀ ሓምስ። ፪/አገናዛቢ። ወርቅ-ወርቄ።

ቴ የተ ሓምስ። ፪/ አገናዛቢ። ቤት-ቤቴ ።

ቼ የቸ ሓምስ። ፪/ ያንደኛ። መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ።

በርትቼ። ፫/ፈረስን ኺድ፤ ኺጂ የማያ ቃል።

ኔ የነ ሓምስ። ፪/የስም መወሰኛ። መነነ-ምናኔ። ፫/(አገናዛቢ) ወገን-ወገኔ።

ኜ የጰ ሓምስ። ፪/ የነ ምትክ። (አንደኛ መደብ ነጠላ። ኾነ- ኾኔ።

ዔ የዐ ሓምስ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል። ፫/ (አገናዛቢአንደኛመደብነጠላ)። በግ-በጌ።

ጤ የጠ ሓምስ። ፪/አገናዛቢ (አንደኛ መደብ ነጠላ)። ጌጥ-ጌጤ።

የጠ ሓምስ። ፪/አገናዛቢ (አንደኛ መደብ ነጠላ። ጌጥ-ጌጤ።

ጬ የጨ ሓምስ። ፪/አገናዛቢ (እደኛ መደብ ነጠላ( ። አገጭ-አገጬ

ምሳ። ፪/አገናዛብ (አንደኛ መደብ ነጠላ። ገጽ-ገጼ።

ፌ የፈ ሓምስ። ፪/ አገናዛቢ (ኣንደኛ መደብ ነጠላ)። አፍ-አፌ

፫/ የዕብራውያን ፊደል። ፬/ስመ አምላክ።

ም የመ ሣድስ። ፪/ደግሞ። አንተም ተጣላኸኝ። ፪/የአሉታ ምግባር የአናቅጽ

ባዕድ መድረሻ። በላ- አልበላም። ፫/የምዕራፍ ከፊለ ስም።

ስ የሰ ሣድስ። ፪/መስተፃምር። እኔ ስመለስ አንተ ስትበላ መጣ። ፫/ ከንን ገላጭ። ወንድምስ አለኝ። ሰውስ ባይፈጠር ይሻለው ነበር። ፬/ አበላላጭ። እሱስ አያምርም።

ሽ የሽ ሣድስ። ፪/ የሠ፤ ሰ፤ምትክ ነገሠ-ነጋሽ። ቀደሰ-ቀዳሽ።

ብ የበ ሣድስ። ፪/መስተፃምር። ብመጣ መልካም ነበር።

ች የቸ ሣድስ። ፪/የተ ምትክ። ደረተ-ደራች።

ን የነ ሣድስ። ፪/የተጠቃሽ ተሳቢ ምልክት። ጌታኹንን አየኹት።

፫/ የጥያቄ ምልክት። ትመጣለኽን? ፬/ የኣንደኛ መደብ (ብዙ)እርባታ መሪ። እንመጣለን።

ኝ የኘ ገሣድስ። ፪/ የነ ምትክ። መነነ-መናኝ። ፫/የኣንደኛ መደብ (ነጠላ እርባታመሪ። በላኝ። ነከሰኝ።

እ የአ ሣድስ። ፪/ ያንደኛ መደብ (ነጠላ እርባታ ባዕድ መነሻ። እመጣለኹ።

፫/ መስተዋድድ። አቤቱ አጠገብ አገኘኹት።

ከ የከ ሣድስ። ፪/የኹለተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ ፺መድረሻቸው ከ፤ ለኾኑ አናቅጽ)። ባረከ-ባርክ። ሰበከ-ስበክ።

ኽ የኸ ሣድስ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። በላእከ=በላኽ።

ው የወ ሣድስ። ፪/ አገናዛቢ (ሦተኛ መደብ ነጠላ። በሬው ሞተበት።

፫/ ወሳኝ። ሰውዬው መጣ። ፪/ የሦተኛ መደብ (ነጠላ እርባታ መሪ። ወሰደው።

ዥ የዠ ሣድስ። ፪/ የዘ ምትክ። ገዛ-ገዥ።

ይ የየ ሣድስ። ፪/የሦስተኛ መደብ (ነጠላ እርባታ አከናዋኝ። ይምጣ።

፫/ መድረሻቸው ለ፤ ለኾኑ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ። ገደለ-ገዳይ።

ጎደለ-ጒዳይ።

ጅ የጀ ሣድስ። ፪/ የደ ምትክ። አረደ-አራጅ።

ጭ የጨሣድስ። ፪/ የጠምትክ። ጠጣ-ጠጭ።

ቊ የቊጥር ከፊል ስም።

ሆ የሀሳብዕዕ። ፪/የጭፈራ አዝማች። ሆ! እንዳሉዋሉ። ሆያ ሆዬ!።

ኦ የአሳብዕ። ፪/አቤቱ ፤ ሆይ እግዚ ‹‹ኦ››!

፫/ የኹለተኛ። መደብ ነጠላ) እርባታ መሪ። እምንዎታለኹ።

ዮ የየ ሳብዕ። ፪/ አንቺ። ሴትዮ።

ለየ ሌለየ ነጠለ። ገበሬው ምርትን ከግርድ ለየ።

ከልጅ ልጅ ቢለዩ

ዓመትም አይቈዩ።

፪/ ዐወቀ። ሕፃኑ ፊደልን (እናን) ለየ። ፫/ አወገዘ። ሊቀ ጳጳሳቱ መናፍቁን በጴጥሮስና በጳውሎ ሥልጣን ለየው።

ለየ በስም መነሻ እየገባ የግልነትን የሚገልጽ። ለየራሳችን ለየጥቅማን።

መሸ መስ ቀን አልፎ ሌሊት ተተካ። እውነትን ተናግሮ፤ እመሸበት ያድሩዋል።

እንዴት አመሸኽ? እንደምን አመሸኽ?

ረጨ ረቀየ ፈነጠቀ። ቄሱ ጠበልን ረጨ። እቢን ወደ ውጭ እርጨው።

ሰጠ መጸወተ። ገንዘቡን ለድኻ ሰጠ። ፪/ ቸረ። መጽሐፉን ለወዳጁሰጠ።

፫/ አወረሰ። ዕገሌ ሲሞት መላ ንብረቱን ለሚቱ ሰጠ።

፬/ አጋለጠ። ይሁዳ ጌታውን አሳልፎ ሰጠ። ፭/ እንካ አለ።

ጣልሰጡት ተቀባይ

ያልጠሩት እቤት ባይ።

ሸሸ ሮጠ(በፍርሃት) ሙክቱ ቀበሮውን አይቶ ሸሸ። ነገርን ሸሸ። የሚሸሹበት አምባ፤ ሲሸሽ ተገኘ።

ሸተ ሰወየ ለመብል የደረሰ ፍሬን አፈራ። የዘረዘረው ስንዴ ሸተ።

ወይኑ ሸተ።

ሸጠ ሤጠ በዋጋ ለወጠ። በጉን ሸጠ። ሸቀጡን ሸጠ። ይሁ ክርስቶስን ሸጠ።

ግዛኝ ግዛኝ ብለው ለመሸጥ አሰበኝ።

ቀረ ተረፈ። ከሓምሳ ሙክቶች አንድ ብቻ ቀረ። ከዓሥር በሽተኞች ብራ (ከሞት) ቀረ ፪/ ከመኼድ አመለጠ። ወደ ጦነት ከመኼድ ቀረ

፫/ በአጭር አስቀረ፤ ቀሠፈ። በልጅነቴን ቀጨው።

፬/ ሰነጠቀ (ሰውትን )የጥቅምት ብርድ ይቀጫልል

በጀ መልካም ኾነ፣ እንኳን። መምጣቱ በጀን። የክርስቶስ መስቀል በጀን። አባት ያበጀው

በልጅ ይበጀው።

የሚበጀውን ፤ ባለቤት ያውቃል። ፪/ እሺ፤ --------- በጀ! ከዚያስ በኋላ?

ተቸ አፍታታ፤ ተንትኖ ተናገረ። (ከሳሽና ተከሳሽ ከተነጋገሩ በኋላ፤ እንዲኸ ያላችኹት እንዲኸ ማለታችኁ አይደለምን? እሉ በተጣራ አማርኛ መጠየቅ-በዳኝነት ወይም በሽማግሌነት) እገሌ ዛሬ እንዴት አድርጎ ተቸ እባክኽ! ፪/ ነቀፈ። መሥቱ የለ ቁጭ ብሎ ይተቻል። ፫/ ነውርን ስሕተትን እንከንን ጉድለትን አሳየ ተናገረ፤ አመለከተ። ስለ ጨዋታው የቀረበልን ትች እምብዛም አስጊ አይደለም።

ተው አቆመ። ትምህርትን ተው። ጠጅ መጠጣትን ተወ። ፪/ አስቀረ። ያምል ብለው ከተናገሩት

ይከፋል ብለው የተዉት።

፫/ ይቅር አለ። ኃጢአቱን በደሉን ተወለት። ፬/ ጣለ። ንብረቱን ትቶ ኼደ።

ቸረ ተኄረወለገሠ ። ሀብታቸው ለድኻ ይቸራሉ ማለትን ሰማኹ።

በሙቅ ውኃ የታጠበ፤ በሰው ገንዘብ የቸረ።

ቸከ ነገር ፤ ለዛና ውሳኔን አጣ። አኹንስ ነገርኸ ቸከኝ አለው።

ቸኸ ጥርስ እድፋም ኾነ። ጥርሱ ቸኸ።

ነጨ ነጸየ ነቀለ። ጠጒሩን ነጨ (በንዴት) ፪/ መለጠ። ፊቱን ነጨ። ፫/ ቦተረፈ ዥቡ ከአህያው ቂጥ ነጨለት።

አለ እንዲኽ ተናገረ። ክርስስ ተከታዮቹንኁሉ እርስ በርሳችኁ ተፋቀሩ አለ።

ያልወለድኹት ልጅ አባቴ ቢለኝ

አፌን ዳባ ዳባ አለኝ።

ይወደዋል ካሉ ይመክረዋል

ይወልደዋል ካሉ ይመስለዋል።

ዝም አለ። ቀስ አለ። ስብርብር አለ። እንኲትኲት አለ።

፪/ መሰለ፤ ተባረ (በጣዕም)። ማር፤ ማር ይላል። ወተት ወተት ይላል።

አለ ሀለወ አልሞተም። ይኖራል። እንደምን አለኽ? እገሌ ሞተ?ኧረ አለ።

፪/ አልኼዴም። እገሌ ወደ ጎንደር ኼዴ? ኧረ አለ። ፫/ ጸጋ እንዳለው ገላጭ፤ አስረጅ። ቤት ለኝ። ገንዘብ አለኝ። መጽሐፍ አለኝ።

አለ ወደ አለሉታ ምግባ መለወጫ። መኼድ-አለመኼድ ማልቀስአለማል ቀስ ቤት አለአጥር፤ ሰው አለልልብስ። ቤት አለሴት፤ ከብት አለበረት። አለማረፍ የተርብ ቡት መቀስቀስ።

እሸ ሐሰየ በእጁ ምርቅንና ገለባን ከፍሬ ለየ። ያልተፈተገውን የገብስ ቆሎ እና አሸ። ፪/ አካል ልብስ እድፉን እንዲለቅ አፍተለተለ።በሣሙና የተመታው ልብስ አሸ። ፫/ ቡአ የወረደውን፤ አካ የጓጎለውን የጓጎለው እንዲበተን አፍተለተለ። የጌታውን እግር አሸ። ፫/ አለፋ። ቆዳን በሞራ አሸ ፭/ ደበደበ። ለአምስት ኾነው አሹት።

አበ አብ አባት። ፪/በትውልድ ዘርፍ ሳይኾን በዘመን ብዛት ክፍ ላለ ሰውየሚሰጥ የአክብሮ ስም። አበ፤ እንደምን ዋሉ?

አዠ የዘንጋዳው ውኃ የመሰለ ከቊስል ውስጥ ፈሰሰ። የእገሌ ቊስል አዠ።

፪/ ጥቂት በጥቂት አፈሰሰ (አዲስ የሸክላ ዕቃ)። አዲሱ እንስራ አዠ

አየርእየ ተመለከተ፤ አስተዋለ።

የጎረቤት ሌላ፤ ቢያዩት ይስቅ

ባያዩት ይሰርቅ።

እያጠኋት የምትስቀኝ ሚስት አገባኹ። ፪/ ተቀበለ። መከራወን አየ

፫/ ተገናኘ፤ ተጋጠመ። በዓጥነ ሥጋ ለመተያየት ያብቃን።

አጨ ሐጸየ ለሚትነት መርጦ ተዋዋለ። ይኸ ጎበዝ ይኸችን ቆንጆ አጨ። ፪/ መረጠው ላስተዳዳሪነት አጨው።

ኧረ አዬ! እገሌ ኼዴ። ኧረ።

ኧኸ እንዴ! ኧኸ! ምን ማለቴ ነው?)

ከመከመ እንደ። ከመ ቅጽበት ዓይን። ውጉዝ ከመ አርዮ።

ከነከ-እነ አጓዳኝ አብዥ። መስፍን ከነአሰፋ ጋር ኼደ።

ወደ የመድረሻ መስተዋድድ።

ወደ ዘማ ቤት መዝለቅ

መጥፎ ጠንቅ።

ጀለ እንከፍ ኾነ። የእገሌ ልጅ ምነው እንዲኽ ጀለ?

ጨሰ ጤሰ በደንብ ካለመንደዱ የተነሣ ወደ ጥቊር ተናኝነት ተለወጠ። ርጥብጨት ይጨሳል። ፪/ ገመነ። በነገሩ ጨሰ።

ጨቀ መሬቱ ውኃ ከመጠጣቱ የተነሣ የተንቆረዘዘ ጨፌ ኾነ። አኹንስ ሜዳው ኁሉ ጨቀ

ፈጀ አቃጠለ። እሳት ፈጀው። ቡና ፈጀው። ፪/ ፈጸመ፤ አገባደደ። የባለጌ ልጅ መንገድ ይፈጅ

ነገር አይፈጅ።

፫/ ገደለ። ሕዝቡን በሸታ ፈጀው። ፬/ ጨረሰ። ገንዘቡን በመሸታ ፈጀው።

ነገረ-ፈጅ= ጠበቃ። ፍየለ-ፈጅ= የተክል ዓይነት።

ፈጨ በክክነት፤ በክርትፍነት በጉርሶነት፤ በስልቅነት፤ ከግዙፍ ገላ ወደ በናኝ ገላ በወፍጮና በመጅ መሣሪያነት ፤ ለወጠ። ሓምሳ ዳውላ እኸል በኣንድ ቀን አዳር ፈጨ።

የትም ፍጪው።

እኽል ሲጠፋ ወፍጮ ይስላል።

እኽል ሲገኝ ወፍጮ ይመዋልጣለ።

ቈረቈረ ቀዘቀዘ ፤ በረደ፤ ዛሬ ምነው በአያሌው ቈረ?

ቈየ ዘገየ ምነው አገሌ ቆየ? ፪/ ጠበቀ። ቈየኝ መጣኹ።

ቈጨ ልቡናን በላ፤ ምነው ባደረግኹ ወይም ባልደረግኹ ኖሮ አለ። ነገሩ ቈጨው።

ኰሰ ኲሕሰ ፍጋም ኾነ። ይኸ ቦታ ኰሰ።

ጎሸ ደፈረሰ። ምነው ይኸ ጠላ ጎሽ?

ሀሁ የአማርኛ ፊደላት መጠሪያ። ምን ትማራለኸ? ሀሁን እማራለኹ።

ሀሁ ሳይሉ ጽሕፈት

ውል ሳይዙ ሙግት

መዩ የዓፄ ቴዎድሮስ የፈረሰ ስማቸው። መይሳው፤ አንበሳው እንደ ማለት ነው።

አው የዥብ ጩኸት። ፪/ ዥብ። አው መጣ። (ለሕግን የሚነገር)

የጁ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ለሚ የሚለማ። ለሚመሬት። ለሚ አትክልት።

ለኪ ሚለካ። መሬት ለኪ። ዘይት ለኪ። ልብስ ለኪ።

ለጊ የሚለጋ ኳስ ለጊ። ሩር ለጊ። ፪/ ጠጭ (በብዙው)። ጠላን ለጊ።

ለፊ የሚለፋ። ለፊቊርበት። ለፊ ሰው።

መሪ የሚመራ። ዕውር ሲወበራ ከመሪው ይጣል፤ ወይም ዘንጉን ይወረውራል።

፪/ አለቃ። ለመሪኽ ዓሣ ምሰል። ፫/ ጠቋሚ። የጠላት መሪ ነበር። ፬/ መሪ-ጌታ = ዜማን በሥርዓት የሚያስዘም የሚመራ የሚቀነቅን። ዜማ እንዳይሰበር መጠበቅ የመሪጌታ ልዩ ተግባ ነው።

ሠሪ የሚሠራ። ሸክላ ሸሪ። ቤጸ ሸሪ። መሽቷጽ ሸሪ ነገረ ሠሪ የገባበት ትዳር፤ ቢወድም እንጂ አይደረጅም። መጠ ሠሪ። ሸሩባ ሠሪ።

ሠዊ የሚሠዋ። ራሱን ስለ ወገኖቹና ስለ ሀገሩ ሠዊ የኾነ ፤ የክብርን አክሊል ይወርሳል።

ረቢ የሚረባ። ዘረ ረቢ ከኾች ስንኳን በ፳ ብር ፤በ፶ም ትገዛ።

ረቢ ረቢ መምህር። ‹‹ረቡኒ››?

ረኪ የሚረካ። ጠጥቶ ረኪ ያልኾነ ይገኛልን?

ረጊ የሚረካ። ጠጥቶ ረኪ ያልኾ ይገኛልን?

ሰሚ የሚሰማ። ውል ሰሚ። ምክር ሰሚ። አሉባልታ ሰሚ።

በደል ሰሚ። አቤቱታ ሰሚ። ልቅሶ ሰሚ። ተናጋሪ ሲያመርት ያከማቻል።

ሰቢ የሚሰባ። ሰቢ ከብት። አካሉ ሰቢ ነው።

ሰኪ የሚሰካ። የነገረ ሰኪን ሕንፃ፤ ያለ ትዕግሥት የሚንደው የለም።

ሳጋ ሰኪ። በርጭቆ ሰኪ። መጫሚያ ሰኪ።

ሰጊ የሚሰጋ። እንደ አገሊት ለንብረት ሰጊ የትም አይገኝ።

ሰጊ ናት። ሰጊ ነው።

ሰፊ የሚፋ። ከሰፊ ቤት እራፊ አይታጣም። መጫሚያ ሰፊ። ኮቻ ሰፊ

ሰፊ የሰፋ። ሰፊ መጫሚያ፤ ሰፊ ቤት፤ ሰፊ ልብስ ሰፊ አገር።

በሰፊው ሜዳ ላይ እንደ ልብ ጉግስን መጫወት ይቻላል።

ሆደ ሰፊ። ልብ ሰፊ።

ቀሚ የሚቀማ። የሰውን ገንዘብ ቀሚ። የድኻን ሀብት ቀሚ።

ቀሪ የሚቀር፤ የቀረ። ከደሞሞኸ ቀሪው ስንት ነው? ቀሪ ገንዘብ። ቀሪ ሰው።

ቀቢ የሚቀባ። ቅቤ፤ ነውር ቀቤ። ቀለም ቀቢ። ኖራቀቢ።

ዘይት ቀቢ። ሥዕል ቀቢ።

በሪ የሚበራ። በሪ ጠዋፍ። በሪ ኲራዝ። በሪ ፋኖ።

በቂ የሚበቃ። ለክርክርኽ በቂ ማስረጃን ማቅረብ ይገባኻል።

በቂ ነገር። በቂ ነው። በቂ ደሞዝ። በቂ ችሎ። በቂ ቅጽል።

በቂ ጦር። በቂ መሣሪያ። በቂ ወታደር። በቂ ሥራ። በቂ ገንዘብ።

ተኪ የሚተካ። በጎደለው ተኪ ነው። ነገርን ተኪ። በጠፋው ተኪ።

ተጊ የሚተጋ። ለሕመምተኛ ተጊ ነው። ለንብረት ተጊ ናት። ለሥራ ተጊ ነው።

ተፊ የሚተፋ። የጎረሰውን ተፊ። የተበደረውን ተፊ።

ተፊው እርሱ ነው (ለቡዳ)። አክታን ተፊ። ጠጥቶ ተፊ።

ነቂ የሚነቃ። ከእንቅልፉ ነቂ። እገሌ ነቂ ነው= ጠርጣሪ።

መረሬ ነቂ ነኝ። ነቂ እግር።

ነኪ የሚነካ። እንደ እገሌ ሰውን በነገር ነኪ አለብለኸ አትጠራጠር።

ነኪ ኮርቻ። የሰውን ዕቃ ነኪ።

ነጊ የሚነጋ። ከመከራው ጽናት የተነሣ ሌሊቱ ነጊም አልመሰለን ነበር።

ነፊ የሚነፋ። ጥሩንባን ነፊ። ዋሽንትን ነፊ። ላስቲክን ነፊ። ኳስን ነፊ። ወሬን ነፊ።

ከኪ የሚከካ። ባቄላን ከኪ። አተርን ከኪ። ጠላን ፤ ጠጅን ከኪ።

ከፊ የሚከፋ። ከፊ መኾንዋ አይጠረጠርም።

ከኪ የሚከካ። ባቄላን ከኪ። አተርን ከኪ። ጠላን ፤ ጠጅን ከኪ።

ከፊ የሚከፋ። ከፊ መኾንዋ አይጠራጠርም።

ወቂ የሚወቃ። ጤፍን ወቂ። ተልባን ወቂ። ሰውን ወቂ።

ወጊ የሚወጋ። ወጊ ጦር። እግርን ወጊ እሾኽ። ሰውን ወጊ ዐይን አለው።

ዘሪ የሚዘራ።

ዘሪው ጣቴ።፡

ምድሩ ያባቴ።

እኽልን ዘሪ። ዘሪ ሊዘራ ወጣ።

ዘቢ የሚሚባ። ዘቢ ምሰሶ። ዘቢ መዝጊያ። ዘቢ ማዕዘን።

ዘጊ የሚሚጋ። በርን ዘጊ። ዘሃን ዘጊ። ልሳን ዘጊ።

የሚ የአናቅጽ ባ㗹ድ መነሳ ። መጣ- የሚመጣ። ኼ- የሚኼድ።

የዪ አንበሳ አይቋቋማትም የምትባል የትንሽ ትልቅ አውሬ። ጥንት ፤ የዪን ገዳይ ትልቅ ክብር ነበረው።

ደሚ የሚደማ። ደሚ አካል። ደሚ ቊስል።

ደቂ የሚደቃ። ደረት ደቂ።

ደፊ የሚደፋ። እኽልን ደፊ። ሰውን ደፊ። ፈሳሽን ደፊ።

ቊሻሻን ደፊ።

ገሚ የሚገማ። ገሚ ቊስል። ገሚ ሰውነት። ገሚሽቶ።

ገሪ የሚገራ። በቅሎን ገሪ። ፈረስን ገሪ። ባለጌን ገሪ።

ገቢ የሚገባ። የዕት ገቢ። አሽከርነት ገቢ።

ገቢ ያፈርሳል።

ቀዳዳ ያፈሳል።

ገጊ የሚገጋ። በጥፊ ገጊ። መጠጥን ገጊ።

ገፊ የሚገፋ። ዕርጎ ገፊ። ዘመድን ገፊ። ወሰንን ገፊ። ፪/ ወሰን-ገፊ- የዛር ስም።

ጠሪ የሚጠራ። ለምን ጠሪ። ውሻን ጠሪ። ዋስን ጠሪ።

ጠቂ የሚጠቃ። ደወልን ጠቂ።

ጠቢ የሚጠባ። ሥጋን ጠቢ። ጆሮ ጠቢ። ጡትን ጠበኒ። ጣቴን ጠቢ።

ጠፊ የሚጠፋ። ጠፊ እሳት። ጠፊ መብራ። ጠፊ ቤት። ጠፊ ንብረት።

ፈሪ የሚፈራ። ለፈሪ፤ ሜዳ አይነሡም። ፈሪ፤ የእና ልጅ ነው።ፈሪ፤ በገዛ ጠቡ ገላጋይ ይኾል። ፈሪን ፤ በውኃ ውስ ያልበዋል። ዘመቻን ፈሪ። ውኃን ፈሪ። ሙግትን ፈሪ። ሰውን ፈሪ። ነገርን ፈሪ።

ፈኪ የሚፈካ። ፈኪ እኽል።

ፈጊ የሚፈጋ። ፈጊ ንጋይ። ፈጊ ማሽላ።

ለማለምዐ የመብቀልንና የማፍራትን ሀብት አገኘ።፡ የዚኽ ዓነት ተክል እዚኽአገር ቢለማ፤ መልካም ነበር። ፪/ደረጃ። ንብረረቱ ለማ። ፫/ ተቋቋመ፤ ቀና።

ጠላት አጥፍቶ የነበረው ሀገር ለማ። ፬/ ኖረ።

ለሰው ብትል ትጠፋለኽ።

ለእግዚአብሔር ብትል ትለማለኽ።

ለካ ለክአ ሰፈረ። ስንት ጠርሙስ ዘይት እንዳለው ለካ። ፪/ ከነዳ። ቁመቱን ለካ።

ለካ እንዲኽ ኖሮአል! እገሌ ትላንትና ያልመጣው ለካ ታምሞ ኖሮአል።

ለዋ በአያሌው ጠጣ። ሰበከተ። ያንን የዳጒሳ ጠላ ለዋ ለዋና ያንዠባርረው ጀመር።

ለዛ ያነጋገር፤ ያሳሳቅ፤ ያዘማመር፤ ወዝ፤ ጣዕም። እገሌ ለነገሩ ለዛ የለውም። ለዛ ቢስ። ለዛው ደረቀ።

ለጋ እጦነ። ሩርዋን በዱላ፤ ኳስዋን በእግሩ መትቶ ሰማይ ለሰማይ እንድትኼድ አደረገ። ፪/ በኣሌው ጠጣ። ያንን ደረቅ ጠጅ ለጋ ለጋና ከግርግዳ እግር ግዳ ያላጋው ጀመር።

ለጋ ጮርቃ፤ ቃያ። ለጋ ቅቤ ለሕፃን ምግብ ነው። ለጋ ጎበዝ። ለጋ ጨንገር። ለጋ ጎመን።

ለፋ ከዱላ፤ ከመታሸት፤ ከመከራ የተነሣ፤ ዛለ፤ ለሰለሰ፤ ለዘበ። ቆው ለፋ። መከራ ያልፋል፤ እስኪያልፍ ግን ያልፋል። ፪/ ጣረ፤ ደከመ።መድኃኒትን ለማግኘት ይለፋል። ሊማር ይለፋል።

ሐና ሐና ፀጋን ደስታ። ፪/ የወላዲተ አምላክ እና። ፫/ የሣሙኤል እና። ፬/ ነቢዪት ሐና። ፭/ ጌታችን በተወለደበት ዘመን የእስራኤላውያን ሊ ካህናት የነበረው (ከቀያፋ በፊት፣ ከዘካርያስ በኋላ)

መላ ዘዴ፤ ኣቅድ፤ ብልሃት። እገሌ መላ መምታ ያውቃል። በመላ አመለጠ። መላ ዐዋቂ። ግሩም የኾነ መላ ነገረኝ። እገሌ የጦር መላ ያውቃል። ፪/ ማስረጃ ሳዙ እንዲያው በጥርጣሬ ይኾናል ማለት። እንደ ዓይነ ሥውር በመላ ይሠራል። መታ መታ። በመላ ፀወቀ። በመላ የተናገረው ያዘለት።

መላ መልዐ እስከ አፍ ገደፉ ጢቅ አለ። የክርስቶስ ፍቅር ልቡንና በእውነት ይመላል።

የወይኑ ዘለላ ጋን ይመላ፤ የስንዴው ዛላ እፍኝ ይመላ። ፪/ ጠቅላላ፤ ድፍን መላ ንብረቱን ተወረሰ። ፫/ በዛ፤ ወረረ። በአገሩ በሽታ መላ። አገሩን አንበጣው መላው። ፬/ ደረሰ ተፈጸመ። ትንቢቱ መላ። ሱባዔው መላ። ንግርቱ መላለት። ፭/ጠምዝዞ አስተካከለ። ሰዓቱን መላት።

መራ የበቀል ጥም።ፈንታ። መራውን ያልተወጣ ወታደር ገደለው።

መራ መርሐ ጠቈመ። እገሌ ጠላቶቼን እንደሚመራብኝ የታወቀ ነው። ፪/ ዕውርን እን ፤ ጨርቁን፤ በትሩን ይዞ፤ ባይተዋርን፤ ምልክት በመንገር፤ አቅጣጫን በማመልከት፤ መንገድን ቦን አሳየ። ዕዉር ለዕዉር ቢማራ ተያይዦ ገደል። ፫/ እዚኽ ይደር ይሰንብት ብሎ አዘዘ። ጭቃ-ሹ ወታደሮቹን በየመንደሩ ይመራል። ፬/ አስተዳደር፤ ገዛ። መልካም ገዥ ሕዝቡን በአማረ ሥነ ሥርዓት ይመራል። ፭/ አወጣ፤ አሳየ። ሌባ የሰረቀበትን መራ። ፯/ ቀነቀነ፤ አሳየ። መሪ-ጌታው መልካም ይመራል።

መሳ መስሐ ጠቈመ። እገሌ ጠላቶቼን እንደሚመራብኝ የታወቀ ነው። ፪/ ዕውርን እጁን ፤ ጨንቁን ፤ በትሩን ይዞ፤ ባይተዋርን ፤ ምልክት በመንገር፤ አቅጣጫን በማመልከት፤ መንገድን ቦታን ያሳየ። ዕውር ለዕውር ቢማራ ተያይዦ ገደል። ፫/ እዚኽ ይደር ይሰንብት ብሎ አዘዘ። ጭቃ-ሹሙ ወታደሮቹን በየመንደሩ ይመራል። ፬/ አስተዳደረ፤ ገዛ። መልካም ገዥ ሕዝቡን በአማረ ሥነ ሥርዓት ይመራል። ፭/ አወጣ፤ አሳየ። ሌባው የሰረቀበትን መራ። ፮/ ቀነቀነ፤ አሳየ። መሪ-ጌታው መልካም ይመራል።

መሳ መስሐ ጠገበ (ምሳን በልቶ)። ወደ ሠርጉ የታደሙት ኁሉ መስተዋል።

መሳ ትክክል። አተርና ባቄላ መሳ ይለወጣል። ኣንድ አሞሌ መሳ ውሰጂና ስንብጡን ፍተዪ።

መሳ የመጽሐፈ መሳፍንት ከፊለ ስም።

መቃ ሸንበቆ፤ መለል ብሎ በመውጣቱ፤ ለዋግንቦነት፤ ለቀሰምነት። ለመከታነት ፤ ለማዳወሪያነት፤ ደግሞም ጣሪያን ለመሥሪያ የታወቀ ውስጠ ክፍት ቀርክኃን መሳይ ዕንጨት። የመቃ ገበታ። የመቃ ቤት።የሙቃጣሪያ።

መባ መባእ ገጸ በረከት፤ እጅ መንሻ (ለአምላክ)። መባ ክርስቶስ። ለቅድስትቤተክርስቲያን የማገባው መባ አለኝ።

መታ በጥይት፤ በዱላ፤ እንዲኹም በሌላ መሣሪያ፤ ወይም በረቂቅ መንፈስ ኃይል ደበደበ። ፪/ አንኳኳ። ደጅ ይመታል። ፫/ አጥወለወለ።

ይኸ ደረቅ ጠጅ ልቡን መታው። ፬/ ጠቀጠቀ። ሰማና ልብሱንመታው።

፭/ አሰበ። ዝናብ መታው። ፲፩/ ተሰረረች። ባዝራዪቱን አስመትቻት መጣኹ። ፲፪/ ደለቀ። ነጋሪት መታ። ፲፫/ አሴረ። ኣድማ መታ። ፲፮/ ደቃ። ደረትዋን መታች። ፲፯/ ያዘ፤ ገደለ። አገሩን በሽታ መታው።

መኃ የመጽሐፈ መኃልየ መኃልይ ከፊለ ስም

መና ባዶ፤ ፋይዳ ቢስ፤ መንክ፤ ሙልጭ። ይኽ ቦታ መና ቀረ።

መና መና እስራኤላውያን አርባ ዓመታት ምሉ ከሰማይ እየወረደላቸው ይመገቡት የነበረ ሰማያዊ ሕብት።

መካ የእስላሞች ክብርት አገር። ወደ መካ ኼዶአል።

መዳ ድፍን ጣቃ። አምስት መዳዎች ገዛኹ።

መጣ መጽአ ርቀቱ አያሌ ከኾነ ቦታ ወይም አቅራቢያነት ካለው ስፍራ ተነሥቶ ወደ ሌላው ደረሰ። እገሌ ከየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ መጣ። በመጣበትእግሩ ተመለሰ። ነገር መጣ። ዝናብ መጣ። ጦር መጣ። ፫/ ነዋሪ ኾ። እግዚአብሔርይኸን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር ወደ መኖር እንዲመጣ አደረገው ፬/ ታስቦ ኣንድ ኣሳብ መጣብ።

ሠራ ሠርሐ ተግባን ፈጸመ፤ አከናወነ። ሥራውን ሠራ ፪/ አነፀ። ቤትን ሠራ።

፫/ ደነገገ። ሕግን ሠራ። ፬/ አደሰ፤ ጠገነ። የተሠበረውን ወንበር

፭/ አዋሰደ። እገሌ ነገርን መሥራት ይወዳል።

ሠራ ፮/ እታለለ። እገሌ ጉድ ሠራኝ። ፮/ ዘበተ ፤ አፌዘ። እገሌ እገሊትን እንደ ሸክላ እያፈረሰ ይሠራት የለም እንዴ! ፰/ አዘጋጀ። ማዕድን ሠራ። ፱/ ጎነጎነ። ሽሩባን ሠራ። ፲/ አደረገ። ደባን ሠራ።

ሠዋ ሦዐ አረደ (ለመሥዋዕት) በዘመነ ኦሪት ጠቦት ይሠዋ ነበር። አኹን ግን በክርስቶስ መሥዋዕትነት ኁሉም ቀረ። ፪/ ሕይወቱን አሳልፎ ሰጠ። ክርስቶስ ራሱን ስለ ዓለሙ ሠዋ። ወታደሩ ስለ ሀገሩ ተሠዋ።

ረሳ ረስዐ ዘነጋ። ለማደጎ የተሰጠው ልጅ እናቱን ረሳ።

የወጋ ቢሳ።

የተወጋ አይረሳ።

ታሞ የተነሣ እግዚአብሔርን ረሳ።

፪/ ገደፈ። ብላቴናው የተማረውን ጉሉ ረሳ።

የተጻፈ ይወርሳል (ይወሳል

በቃል ያለ ይረሳል።

ረባ ረብሐ የትውልድ ዘርፉ ስፋ፤ ዘሩ በዛ ብዙ ወለደ። የዚኸ ሰው ዘር ረባ። የዚኽ ወይፈን ዘር ረባ። ፪/ ጠቀመ። ከንቱ መወጠር ምን ይረባል። ካልረባ ጒልበት፤ እዩልኝ ስሙልኝ ይሻላል።

ካልረባ አዝማሪ ጥሬ ቃራሚ ይሻላል።

ረታ ረትዐ በሙግት፤ በክርክር በጦነት በጨዋታ በውርርድ በውድድር ድልን አሸናፊነትን አገኘ። ባላጣውን ረታ። መናፍቁን ረታ። ጠላቱን ረታ። በገበጣ ረታ። የተቈታቸውን ረታ። ተቋቋሚን ተወዳዳሪን ረታ።

ሓሰተኛን ሲረቱ

በወንድሙ በእኅቱ።

በኣንድ ምስክር አይረታ

በኹለት አለንጋ አይመታ።

፪/ አንደበተ መልካም፤ ንግግር ዐዋቂ ኾነ። አፉ ረታ። እንደበቱ የረታ አፈ-ጉባኤ ነው።

ረካ ጠጥቶ ጠገበ። ጥሙን ተወጣ። ውኃ ጥም አቃጠለኝ፤ አንገበገበኝ፤ ሲል ውሎ፤ በኣንድ ብርጭቆ ጠላ ረካ።

ረዳ ረድአ አገዘ። ደካማ እናቱን ረዳ። ወንድሙን ፤ አባቱን ፤ ሀገሩን፤ ወገኑን ረዳ። በዋዘ ያልረዳ

በቁም ነገር አይረዳ።

ረዳ ረዳ በ አበባው ቀሪ፤ ነጭ ፤ ብጫ ብርቱካናዊ ቀለማት ያለው ቀጋ በመሳይ፤እሾኻም ተክል። ጽጌረዳ ሕሊናን የሚያድስ መዓዛ አለው።

ረጃ የአቦል ተከታይ ፤ ኹለተኛ። አቦሉን ጠጥተን ረጃውን እንጠብቃለን።

ረጋ ረግዐ ከፈሳሽነት፤ ወደ ምሉ ወይም ማዕከላዊ ጥጥርነት ከቅዝቃዜየተነሣ ተለጥባጣ ክልፍልፍ አኹንስ ረጋ። ፭/ መናወዝን ተወ። ይኸ ስንጋ አሞሌን ለሠሪው ስም መሰበሪያ፤ ለገዥው መክሰሪያ ነው።

ሰላ ሰልሐ በማፍዋጨት፤ በመሳል እንዲኹም በል ልዩ ዘዴ በቀላለ የመቊረጫን ሀብት አገኘ። ቢላዎው ስላ። ፪/ ፈጸመ። አምላክ ያለው እንጂ ሰው ያለው አይስላም። ፫/ ጣፈጠ። ወጡ ሰልቶአል። ፬/ ጭምት ኾነ። ይኽ ቀበሲያገኝ ረጋ። ፮/ በደንብ ያልተሠራ፤ ለመፍረስ የተቃረበ። ረጋሽ ሥራ፤ ለሠሪው ስም መሰበሪያ፤ ለገዥው መክሰሪያ ነው።

ስላ ስልሐ በማፍዋጨት፤ በመሳል እንዲኹም በልዩ ልዩ ዘዴ በቀላሉ የመቊረጫን ሀብት አገኘ። ቢላዎው ስላ። ፪/ ፈጸመ። አምላክ ያለው እንጂ ሰው ያለው አይስላም። ፫/ ጣፈጠ። ወጡ ሰልቶአል። ፬/ ረታ። አንደበቱ የሰላ ዐዋቂ እርሱን አየኹ። ፭/ ቀና ፤ ሠለጠነ። ወይፈኑ ሰላ።

ሰላ ስልኄ በጠባብ ቦታ፤ በሠረገላ፤ ፈሳሽ የኾነ ሳይታወቅ ገባ። ዝናብ በማዕዘኑ በኩል ሰላ። ፪/ ወደ ሌላው ንብረት ፤ ነገር ሳይታወቅ ገባ። እንደ ምንምስላና እዚኽ ነገር ውስጥ ገባ። ፫/ አደባ። አዳኝ ያሰላል።

ሰማ ስምህ አዳመጠ። ዜማን ሰማ። ፪/ ተለመነ። አምላክ የተበዳዮችን ጩኸት ይሰማል። ፫/ ጋለ፤ ደመቀ። ምዱ ሰማ። ፬/ ሞከረ። እንደ ተቅማጥ ይሰማል ። ውጋት መሳይ ይሰማኛል።

ሰባ ሰብሐ ጮማ ኾነ።

አህያ ሰባ።

ካልተበላ ምን ረባ?

፪/ ደነደነ። የወንበዴ ልብ ሰባ።

ሰባ ሰብዓ ፸። ዓሥርና ሥሳ ሰባ ነው።

ሳካ ሰክዐ ሻጠ። መርፌን እግርግዳ ላይ ሰካ። ፪/ ነገር አዋሰደ። እገሌ ነገር ይሰካል

፫/ ተጫማ (በነቀፌታ)። መጫሚያ መሳይ ሰካና ኰራ።

ሰጋ ትልቁንም ትንሹንም አሳብ አወጣ አወረደ። ምን ይሉኝ? ምን አኾን?

ምንስ ይመጣብኝ ይኾን? ብሎ አሰበ። እገሌ ስለ እኅቱ ሕመም ሰጋ ።

ስፋ ስፍሐ ወርድና ቁመት በአያሌው አገኘ። ቤቱ ሰፋ። ቀዳዳው ሰፋ። ድንቊርና እየጠፋ፤ ዕውቀት እየሰፋ፤ ይ ኮ ዘንድ፤ የኢትዮጵያውያን ኅሉ ተስፋና ምኞት ነው።

ሰፋ ሰፈየ ጠቀመ። ልብስን ፤ ስልቻን ፤ ከረጢትን አገልግሎን ሰፋ።

ምጥማጥ፤ ድመት መሳይ ዶሮን በሊታ አውሬ። ፪/ ልቡ ግልጽ ያልኾነ ሥውር፤ ድንገተኛ፤ አድቢ። የእግዚአብሔርን የትዕግሥቱን ብዛ በዚኽ ሸላ ይመለከትዋል።

ሸማ ኩታን ፤ ነጠላን፤ ጋቢን ፤ ቡሉኮን ፤ ጃኖን ልግም- በገላን፤ ድርብን ለመሰለኁሉ የሚሰጥ ስም።

ሸማ ለብሶ ስልቻ

በቅሎ ጭኖ ለብቻ

ሸራ ለድንኳን የሚኾ፤ ውኃን የማያስገባ፤ ጠንካራ ጨርቅ። ሸራ መጫሚያ።

የውኃ ሸራ። ሸራ ድንኳን።

ሸና ሴነ ከውኃ ጥም፤ ወይም ከቅንጦት የተነሣ የተጠጣው መጠጥ ኲላሊት ካጣራው በኋላ፤ አስር አስሩ በሕግ ረገድ ወይም ከፍርሃት የተነሣ በቁላ ቀዳዳ ወጣ። ሽንቱን ሸና። ፪/ ፈራ። እገሌ እኩያው ቢገጥመው ይሸናል።

ሸዋ በኢትዮጵያ መኻከል የሚገኝ፤ ከዓሥራ ኹለቱ ጠቅላይ ግዛቶች አንዱ የኾነ ፤ ሰባት ትልልቅ አውራጃዎችን የያዘ፤ የንጉሠ ነገሥቱም መናገሻ ከተማ በውስጡ የሚገኝ ጠቅላይ ግዛ።

ሸጋ ቈንጆ (ለማሞካሸት)። ሸጋ ልጅ።

ቀሃ በጐንደር ውስጥ የሚገኝ ወንዝ።

የውኃ ውኃ

ምን አለኝ ቀሃ።

ቀላ ቄሐ ደምን መሰለ። ልጁ ቀላ። ልብሱ ቀላ።

ቀላ ለጋ (በገና ጨዋታ)። ጥንጉን ቀላ።

ቀላ ሰየፈ (አገዳደልን ለማሞካሸት)። ጠላቱን በሰይፍ ቀላው።

ቀማ ቀምአ በኋይለኝነት፤ በወንበዴነት፤ በሽፍትነት፤ ገንዘቡ ያልኾውን ከሌላ ሰው ነጠቀ። ባለጸጋ የድኻን ገንዘብ ቀማ። ወንበዴው የመንገደኞን ሀብት ቀማ። ፪/ ገንዘቡ የኾውን ወይንም ያልኾውን በቀልድ፤ በምር ነጠቀ። እርሳሱን ቀማኹት።

ቀሳ ሕመም እንዳይተላለፍለበሽተኛ የሚሠራ ልዩ ቤት (ጎጆ) ። ሕመምተኛው ሲድን ቀሳው ይቃጠላል።

ቀባ ቀብዐ አነገሠ፤ አጰጰሠ፤ መንፈሳዊ ልጅነትን አስጠ። እግዚአብርቀብቶታል። ሜሮንን ቀባው ። ፪/ በቅቤ፤ በዘይት እንዲኹም በልዩ ልዩ ቅባት ወይም በፈሳሽ አለዚያም በብጥብጥ እሸ፤ ለቀለቀ። ቅቤን ቀባ።ዘይትን ቀባ። ኖን ቀባ። ፫/ ላከከ። አለ ነውሬ ነውር ቀባኝ። መዘዙን ቀባኝ። መርዙን ቀባኝ።

ቀባ የዱር ማር (የዋሻ የጥሻ)። ቀባ ቁራጭ።

ቀና ቀንአ ተግመነመነ፤ ደበነ፤ ተበሳጨ። ዝሙትን ከውበት ጋራ ያስተባበረች ሚስት ያለው ይቀናል። በሃይማኖቱ ቀና። ፪/ ተቈጣ፤፤ ቀሠፈ። እግዚአብሔር በአምልኮቱ ይቀናል።

ቀና ቀጥ አለ። ጎባጣው ዕንጨት ቀና። ፪/ስላ፤ ተገረፈ። ወይፈኑ ቀና።

፫/ ሠመረ፤ ሠለጠነ። ሀገሩ ቀና። ነገሩ ቀና። ጒዳዬ ቀና ። ፬/ አሻረ። መድኃኒቱ ቀናኝ።

ቀዳ ቀድሐ ጠበቀ (በብርጭቆ በሽክና፤ በአቦሬ፤ በጣሳ ፈሳሽን ጠለቀ) ፤ እገሌ ውኃን ይቀዳል፡ ፪/ ለቀመ። እገሌ ጥበብን ይቀዳል። ነገር ይቀዳል። ፫/ ገለበጠ (ጽሑን)። ድርሳነ ሚካኤልን ይቀዳል፤ ዚቅ ይቀዳል። ፪/ ከብዙው በክፍሉ ገለበጠ፤ ወሰደ። ድጓን ይቀዳል።

ቀጋ ዕንጨቱ እሾኽ ያለው ረዳን የሚመስል ፍሬው ብስል ቀይና ጣፋጭ የኾነ ቊጥቋጦ።

የቤት ቀጋ

የሜዳ አልጋ።

ቀጣ ቀጽአ ከብልግና ከሕግ ተላላፊነት የተነሣ ቆነጠጠ፤ ገረፈ፤ አሠረ፤ ንብረቱን ወረሰ፤ ገደለ። ንጉሥ በሥጋ እግዚአብሔር ግን በነፍስ ይቀጣልል፡

ቀጻ ቀጽአ እያሠመረ በመጠን በመጠኑ እየቈረጠ፤ ብርናን ወረቀትን ለጽሑፍ አዘጋጀ። ብራናን ይቀጻል።

በሃ በረቅ። ዕብነ በረድን ያልኾነ ነጭ ድንጋይ።

በላ በልዐ ተመገበ። እኽልን በላ

ሰው፤ የወለደውን ቢስሙለት

ያቀረበውን ቢበሉለት።

አያ ዥቦ ሳታመኻኝ ብላኝ።

ከበላ ብላ

ከሰው አትጣላ።

፪/ በዓይኑ ወጋ። ሕፃኑን ቡዳ በላው። ፫/ አሳዘነ። አንጀቴን በላው።

፬/ ውኃ ወሰደው። ወንድን ውኃ በላው። ፭/ ወጋ። ፊቱን ፈንጣጣ በላችው። ፮/ ደረቅ። ዓይነ በላ።

በራ በርሀ ተንቦገቦገ፤ ተለኰሰ። መብራቱ በራ።

በራ አቆመ። ዝናቡ በራ። ዝናብ ሲበራ ከዋሻ። ዝናቡ ሲበራ ከእርሱ ቤት ተነሣኹ።

በራ በራህ ቡዋሄ፤ ጠጒሩ ከግንባሩ ሸሸት ሸሸት ያለ። በራና መላጣ ልዩነታቸው ምን ድነው?

በሳ ሸነቈረ። መዝጊያውን በመሰርሰሪያ በሳ።

በቃ ፍጹም ኾነ። ድንግላዊው በቃና ሰባቱ ሰማያት ተከፍተው አየ። ፪/ አዳረሰ። አንዱ ጋን ጠላ ለመቶ ሰው በቃ ቢባል ያስተናባሪውን ቈጣቢነት ያስገነዝባል። ይሙት በቃ። ዓለም በቃኝ። ፫/ ፈጸመ። ሥራውን ሲያበቃ ይኼዳል።

በዛ በዝኃ ረባ። ይኽ ዘር በዚኽ አገር በዛ። ፪/ ከተባለው መጠን አለፈ። ከመጫሚያው ይቅል ጫማው በዛና አረፈ። ፫/አያሌ ኾነ። ሥነ በዛብኝ።

በሳ በድው ሰው የማይኖርበት (አሸዋማ) መሬት ፤ አገር።የሰሐራ ምድረ በዳ ሰፊ ነው። ምድረ በዳ። የበዳ እንስሳ። የበዳ አህያ። የበዳ አውሬ።

በዳ በግብረ ሥጋ ተገናኘ ፤ ተደመረ።

በጋ ዝናብ የማይዘንብበት ክፍለ ዓመት፤ የበልግ ወቅት።

የክረምቱን የፈጀ በጋ

ዕዳውን የፈጀ ዜጋ።

በጣ በጥሐ ስለት ባለው መሣሪያ አካልን ሰንጠቀ፤ ቀደደ፤ ተፈተፈ፤ አደማ። አካሉን በጣ። አግሞ በጣው።

ተላ ተንቀሳቃሽ ነገር ከአካል ወጣ። ሥጋው ተላ። ወተቱ ተላ። እበቱ ተላ።

ተራ ጎራ፤ ፍታ። ሰው ኁሉ በየተራው የሞን ጽዋ ይታደላል። ፪/ ዝቅተኛ።ተራ ሰው ተራ ሕዝብ።

ተኛ ተጋደመ። እገሌ በአልጋ ላይ ተኛ። ፪/ አንቀላፋ። ቢተኙ ነገር ያገኙ፤ ቢነሡ ነገር ይረሱ። ፫/ ተደመረ፤ በዳ።

ተኛ ወገንን የሚመለክት ባዕድ መድረሻ። ገበያ- ገበያተኛ። ሓሰት-ሓሰተኛ።

ተካ ስለሰበረው ስለሸጠው- ከፈለ። ብርጭቆ ገዝቶ ተካ።

ተጋ ተግዐ የመንፈስ ንቃት አገኘ። ብላቴናው ለትምህርት ተጋ።

ተፋ ተፍአ ምራቁን፤ የጎረሰው ወደ ውጭአስወጣ። ምራቁን ተፋ። ፪/ አስታወከ፤ አስመለሰ። አልጠግብ ባይ፤ ሲተፋ ያድራል።

ነሣ ከለከለ። ፊት ነሣው።

ቢሰጡን እንነዳ።

ቢነሡን እናረዳ።

ሲበላ ለሚከሳ

ሲመክሩት ለሚረሳ፤

ለዚያ እኽልን ለዚኽ ምክርን ንሣ።

ነሣ አንገቱን ወደ ታች አወረደ። እጅ ነሣ።

ነሣ ነሥአ ወሰደ። ጥጥ በዘይት ላይ ሲወድቅ በአካሉ ምሉ ዘይቱን ይነሣል። ቃል ሥጋን ነሣ።

ነቃ ነቅሐ ከእንቅልፉ ተነሣ። ፪/ ተጋ እገሌ ለሥራ ይነቃል።

ነቃ ነቅዐ ተሰነጠቀ።

የቊልቋል ሣንቃ።

በቃ ሲሉት ነቃ።

፪/ መነጨ። እተራራው ሥር ውኃ ነቃ።

ነካ ዳሰሰ፤ ዳበሰ አደረገ። ልጁ መርዝን ነካ። ፪/ ጎነተለ (በነገር)።

አብ ሲነካ

ወልድ ይነካ። ፫/ ገጠበ። በቅውን መደላድሉ ነካው። ፬/ አገኘ።

ምን ነካኽ? ፭/ አበላሸ። ደም ነካኝ።

ነዛ ነዝሐ በተነ። በምጣዱ ላይ ስንዴን ነዛ። ፪/ ረጨ። ደሙን ነዛው።

፫/ ነፋ። ጒራውን ነዛ። ፬/ ውርድን ለዳኛ ተናገረ። ውርድ ነዛ።

ነዳ ነዳአ አንጋጋ። እረኛ መንጋውን ነዳ። ፪/ በጣም አወራ (በነቀፌታ)። እገሌ ወሬውን ይነዳል። ፫/ ባሪያ፤ አገልጋይ፤ ገዛ።

የሰጡን ይሰጥዋል።

የገዙን ይነድዋል።

ነጋ ነግሀ ጠጋ። ወገግ አለ። ጎህ ቀደደ። ከነጋ ወዲያ መጣን። ፪/ ወጣ። የረኃቡ ዘመን አልፎ ገና እንደ ነጋ ተወለደ።

ነጣ ነጽሐ አሸቦን መሰለ። ልብሱ ነጣ።

ከአፍ የወጣ

ከጥርስ የነጣ።

ነጻ ነጹሐ ከኃጢአት ከእድፍ ተለየ። ንስሐ ከኃጢኣ፤ ውኃ ከእድፍ ያነጻል።

ነጻ አርነት። ነጻ የኾነን ሕዝብ ዕውቀት ይቃኘዋል።

ነፋ ነፍሐበ ወንፊት ጒድፍን ከተፈላጊው ለየ። ገለባ ያለበትን እኽል በወንፊት ነፋ።

፪/ ነዳ (ወሬን)፤ አባ ንፋው። ፫/ ቀበደደ። አስጨንቆ ያዘ። ብርዝ ሆድን ይነፋል። ኳስን ይነፋል። ፬/ ተጫወተ ፤ አዜመ። መለከትን ነፋ። ጥሩንባን ነፋ።

አማሐመየ አብጠለጠለ። ንጉሥ በግንቡ ይታማል።

አራ የበላውን ምገብ አስር በቂጡ ቀዳዳ አስወጣ። ለንጉሥ ሲኾን ወደ አንበሳ መደብ ወጡ ነው። ለከፍተኛ ሰው ሲኾ ወደ ጓሮ ወጥተዋል፤ ዞረዋል ነው። ፪/ ተደበደበ። ወዶ እስኪጠላ አራ።

አባ አባ አባት። ‹‹አባ፤ አባቴ ሆይ›› ፪/ ለመለኰሳት የሚሰጥ የአክብሮት ስም አባ መጡ። ፫/ የከብት በሽታ ስም መነሻ አባ -ሰንጋ።

አቻ እኩያ። ወደረኛ፤ ብጤ፤ መሳይ። እገሊትን እንዳያገባ አቻው አይደለችም።

አያ ከብላቴና በላይ ከሽማግሌ በታች ለኾነ የሚሰጥ የአክብሮት ስም።

አጃ ስንዴን የሚመስል አኽል። የአጃ አጥሚት ሰባራን ይጠግናል።

እጣ ኅጥአ ደኸየ። የሚባላው አጣ። ገንዘብ አጣ። ፪/ ማወቅ ተሳነው፤ ዘነጋ። ወንድሙን አጣው። ፫/ ሞተበት። ወንድሙን እጣ። ፬/ የሌለው ኾነ። ቅጥ አጣ። አመል አጣ። ፭/ ቀልበ ቢስ። ልብዋን ያጣች ጋለሞታ።

አፋ ከጎራዴ ሰፋ ያለ ጩቤ። አፋ አፋቸውን ይዘው ብቅ አሉበት።

ከላ ከልአ ከለከለ፤ ነሣ። ፊት ከላው። ፪/ አስወገደ መልኩን በመስተዋት አይቶ የዓይኑን እድፍ የጥርሱን ጒድፍ ከላ።

ከሳ ተጎዳ (አካል) የዚኽ ዓም አሳብ ሰውነታችን ከሳ እናወፍረው፤ ጠቈረ እናቅላው ነው። ሕመምተኛ ከሳ። ሕፃኑ ከሳ።

ከካ ከረተፈ፤ ገረደፈ። ባቄላንና አተርን ይከካል። ፪/ ጠጣ (በብዙ) ያንን የማሽላ ጠላ ከካ ከካና ራስ ምታት ፈንታው ይከካው ጀመር። ፫ፈለጠ፤ መታ።ራሴን ክፉኛ ይከካኛል።

ከሳ ዲን። ከዳ ያለው ማር ልብን ይመታል።

ክዳ ኰበለለ። ወታደር ከዳ። እፍ ሲከዳ ከሎሌ ይብሳል።

ከፋ ከፍአ ርኅራኄ የሌለው ኾነ። ፪/ ጸና። በሽታ ከፋ። ፫/ ቸገረ። ምን ከፋኝ። ፬ ጨከነ። እርሱ ከፋብኝ። ፭/ ተቀየመ ከፋውና ኼዴ። ፮/ ተበደለ። የተከፋ ፤ ተደፋ።

ከፋ ከጥንት ጀምሮ የቡና ተክል ናችቶ የሚገኝበት፤ በስተሰሜን ከወለጋና ከሸዋ በዲዴሳና በጊቤ ወንዝ፤ በሰተ ምሥራቅ ከሸዋ፤ ከሲዳሞና ከገሙ ጎፋ በኦሞ ዥረት፤ በስተ ደቡብ ከኬን ጠረፍ፤ በምዕራብ ከሱዳን ጠረፍ፤ የሚዋሰን ሥድስት አውራጃዎችን የያዘ ጠቅላይ ግዛት።

ወቃ ወቅዐ ጤፍን በሙጭ ደበደበ። ገበሬው ጤፍን ያውቃል። ፪/ አጋዥ ወይም መከከያ ካልተገኘ የማይገታ ድብደባ። ፫/ ጠፍ አድርጎ በታሪክ ወይም በአፍ ሰደበ።

ወባ ንዳድ። ወባ ታተኲሳለች። ወባ ያዘችው። ወባ ይዛ ታሰቃየዋለች።

ወና ባዶ። ወና ቤት። ወና ቤት አስታቅፋው ኼደች። መንደሩ ኁሉ መና ኾነ።

ወዛ በተፈጥሮ ወይም በጥበብ ያገኘው ቅባት፤ በፊቱ፤ በአካሉ ቲፍ፤ ጢም አለ። ናጩርቲያምነቱ ቀረና መዛ። ፊቱ ወዛ።እግሩ ወዛ።

ወጋ ወግእ በጦር። በጩቤ ፤ በእንስሳ ቀንድ፤ በዕፀዋት እሾኽ እጠቅ፤ እጨቅ አደረገ። በጩቤ ወጋው። የአቡነ ዘበሰማያ ጦር ሲወጋ እንጂ ሲወረወር እይታይ። ፪/ ዘመተበት። ይኸ መንግሥት ያንኛውን ወጋው።

፫/ ነካ፤ ጎነተለ። በነገር ወጋው። ፬/ በላ። ፊቱን ፈንጣጣ ወጋችው።፡

፭/ ተግ አለበት። ዓይኑን ጨረር ወጋው።

ወጣ ወጽአ አለፈ። በፈተና ወጣ። ፪/ ለቀቀ። ከአዲ አበባ ከተማ ወጣ። ፫/ ዘለቀ። አቀበቱን ወጣ። ፬መነጨ። ውኃ ወጣ። ፭/ ተቦጠለቀ። በአፉ ደም ወጣ ፮ ተነገረ። በጋዜጣ ወጣ። ፯/ ልማደ ሰብእ፤ ልማደ እንስሳን ፈጸመ።የግብር ውኃ ወጣች። ሜዳ ወጣች። እዳ፤ ሰገራ መጣ። ፰/ ከባርነት ቀንበር ከበደለኝነት ንጹሕ ኾነ። ነጻ ወጣ። ፱/ ዛር ያዘው። ዛር ወጣበት። ፲/

ተገለጸ። ጉዴ ወጣ። ፲፳/ ታየ። ጨረቃ ወጣች። ፲፮/ ተሰደደ። ከአገሩ ወጣ። ፲፱/ ፈላ፤ ብቅ አለ። አሸን፤ አይጥ ወጣ። ፳/ ፈለቀ። ጠበል ወጣ። ፳፩/ አሰላሰለ፤ አወጣ አወረደ። ፳፬/ ዓይነ ደረቅ ኾነ።

ዓይን አወጣ። ፳፭/ አበቀለ።

የምበላው ሳጣ

ልጄ ጥርስ አወጣ።

ዘሃ ድር። የሸረሪት ዘሃ። ቤቱ ኁሉ ዘሃ በዘሃ ኾአልና።

ዘማ ዘማ ሸርሙጣ፤ ቅሬ። የዘማ አንደበት ለመጀመሪያው ከማር ይጣፍጣል፤ ፍጻሜው ግን ከእሬት ይመርራል።

ዘራ ዘርአ በሚገባ ረገድ ዘርን በተገባ ስፍራ እንዲበቅል ጣለ፤ በተነ።

ገበሬው ይዘራል። ዘሪ ሊዘራ ወጣ።

ወልዶ አይስም፤

ዘርቶ አይከምር የለም።

በሰኔ ካልዘሩ በጥቅምት ካልአረሙ።

እኽል የት ይገኛል በድንበርቢቆሙ።

ዘቃ ቅጠል። ዘቃ ቅቤ= በሶብላ።

ዘባ ዘብአ ቀጥ ብሎ ኖሮ፤ አኹን ጎበጠ፤ ፀመመ፤ ዘበፀ። ምሸሳ ዘባ።

፪/ የፍርድ ሚዛን ተንሻተተ። ፍርዱ ዘባበት እንጂ ይረታ ነበር።

ዘና ዘንጋ፤ ችላ አለ። ዘና ብሎ ቆሞ መታው።

ዘካ የትንቢት ዘካርያስ ከፊለ ስ።

ዘጋ ዘግሐ የከፈተ ተቃራኒ። በሩን ዘጋ። ፪/ በመሓላ። የቅዱስ ጊዮርጊን በር ዘጋ።

፫/ አደራ። ዘሃን ዘጋ። ፬/ መናገር ተሳነው። አንደበቱን ዘጋው።

ዠማ ትልቅ ወንዝ፤ ዥረት። ፪/ ቸር። እገሌ ዠማ ነው።

ደላ ደለወ ተመቸ። የደላው ሙቅ ያኝካል።

ደማ ደወመ ፈሰሰ፤ ወጣ (ለደም)። ቊስሉ ደማ። ውሻ አደማው።

ደራ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ደራ ሞተ (ለገበያ ፤ለወሬ፤ ለምጣድ) ገበያው ደራ። ወረ ሲደራ እናቴ ቡዳነች ይመጣል። ምጣዱ ደራ።

ደራ ዘበጠ። የኰራ ተቃራኒ (ለቤት ውቅር)። ይኽ፤ የደራ ነው የኰራ?

ደቃ ደቅሐ ሙታ (ደረትን)። ሞቱን ብትሰማ ደረትዋን ደቃች።

ደባ ተንኰል።

ደባ ራሱን።

ስለት ደጒሱን።

ደባ ሠራብ።

ደጋ የቆላ ተቃራኒ። የአገሩ አየር ለጤና የሚስማማ፤ ሞቃት ያልኾ።

ያለው ክፍለ ሀገር፤ ዓለም።

ከአገር ደጋ።

ከመኝታ አልጋ።

ወይናደጋ= ማዕከላዊ ደጋ። ሙቀቱ፤ በጠቅላላ የአየሩ ጠባይ ለወይንተክል ተስማሚ የኾ።

ደፋ ደፍአ አፈሰሰ፤ ከለበሰ። ውኃን ደፋ። ፪/ ገደለ። እቱን ደፋ። ፫/ ወደቀ። ልጄን፤እኔ ደፋ ልበል። ፬/ ጫነ፤ ተቀዳጀ። ዘውድ ደፋ። አክሊል ደፋ አቀረቀረ። አንገቱን ደፋ።

ጆላ ተንጆለጆለ ሙርጥ ፤ ቁላ (ለአህያ)።

ጀባ መጠቅለያ። መጻሕፍቴን ከነጀባቸው ላክልኝ።

ገላ አካል፤ ሰውነት። መላ ገላዬ ተንደበደበ። ፪/ ፍቅር።

ገላዬ ገላዬ እንዲባል። ፫/ ገላ-ነክ= ውስጥ ልብስ። ፬/ የገላ ሣሙና።

ገማ ቈነሰ፤ ጠነባ፤ ሸተተ፤ ከረፋ። ጣት ገማ ተብሎ ተቈርጦ አይጣልም።

ዘመዱን ያማ

ገማ።

ገራ ገርሐ አቀና፤ አሠለጠነ (በቅሎንና ፈረስን)። በቅሎውን ገራ።

ገራ አመለ ልስልስ ኾነ። ክፉው በቅሎ ገራ። ፪/ በቀላሉ የሚሠራ ኾነ። ዕንጨቱ ለፈለጣ ገራ። ጥጡለቡጭቅ ገራ።

ገሳ ከቀጤማ፤ ከእንግጫ፤ ከመቃ ላንፋ የሚሠራ የእረኛ ዝናብ ልብስ።

ገሳ ጣፋጭ ፍሬ ያለው በዳራገር የሚገኝ ትልቅ ዛፍ።

ገሳ በዛ፤ ገፋ፤ ጦሩ እየገሳ መጣ።

ገባ ቊርቊራ። እሾኻም ብጤ የኾነ፤ ፍሬው የሚበላ ዛፍ።

ገባ ገብእ ዘለቀ።፡ ወደ ቤት ገባ። ፪/ ተቀጠረ። አሽከርነት፤ ወታደርነት ገባ። ፫/ ሸፈተ። ወደ አገሩ ዱር ገባ። ፬/ ታሠረ። ወህ-ቤት ገባ። ፭/ ተለየ። ወደ ገዳም ገባ። ፮/ ተረዳ። ምሥጢሩ ገባኝ። ፯/ ተመለሰ። ፈላሲው፤ ስደተኛው ወደ ሀገሩ ገባ። ፰/ ባለ ዕዳ ኾነ። ዕዳ ገባ። ፱/ ተፈጠመ፤ ማለ። ቃል ገባ። ኪዳን ገባኹለት። ፲/ ተንኰተኰተ። ገደል ገባ። ፲፩/ ተጸጸተ። ንስሓ ገባ። ፲፪/ ተገጠመ። መዝጊያ ገባለት። ፲፫/ ተካፈለ። ቅርጫ ገባ ። ፲፬/ ብቻውን ተቀመጠ። ወሸባ ገባ (የቂጥኝ መድኃኒት ሲጠጣ)። ፲፭/ ገበረ። ሽፍታው ገባ። ፲፮/ ተደነጋገረ። ግራ ገባው። ፲፯/ ጀመረ። ክረምት ገባ። ወር በገባ በኹለት ወለደች።

ግታ አገደ፤ አቆመ፤ ከለከለ።

ፈረሰ ዐውቃለኹ

ሰገታ እወድቃለኹ።

፪/ ተቋቋመው። እገሌ እገሌን ገታው።

ገና ጌና በዓለ ልደተ ወልደ እግዚአብሔር።

ገና በሙክቱ

ሁዴም በእልበቱ።

ዘፈን ለገና

ነገር ለዋና።

፪/ ተቋቋመው። እገሌ እገሌን ገታው።

ገና ጌና በዓለ ልደተ ወልደ እግዚአብሔር።

ገና በሙክቱ

ሁዳዴም በእልበቱ።

ዘፈን ለገና

ነገር ለዋና።

፪/ በበዓለ ልደተ ክርስቶስ ሰሞን ወጣቶና ጎረምሶች፤ አንድም መኻከለኞች የሚጫወቱት ጨዋታ።

በትር ለገና

ነገር ለዋና።

በትር ለገና

ውኃ ለዋና።

በገና ጨዋታ።

አይቈጡም ጌታ።

ገና አልደረሰም። የዘር ወቅት ገና ነው። ፪/ ጀምሮአል። ባቄላው ገና አብቦአል። ፫/ ይኾል (ትንቢት)። ገና ይመጣል። ገና ዘንቦ፤ ገና በርቶ። ፬/ አልተፈጸመም። ገና ነኝ። ፭/ ላፈው ኹለተኛ። እንደገና ወለደች።

ገዛ ገዝአ መሪ ኾነ። ግዛኝ ግዛ ብለው ለመሸጥ አሰበኝ። ፪/ በዋጋ ለወጠ። ሣህን ገዛ። በሬን ገዛ (ባሪያን ገዛም ይባል ነበር)።

ገዛ ገዝአ ፫/ ይገነዘብ ጀመር። ልብ ገዛ። ፭/ አሳቡን አሸነፈ። ራሱን የገዛ በውነት ገዛኹ ይበል። ፮/ አስታወሰ። ልብ ገዛ።

ገዛ ራስ፤ እኔ። በገዛ አረምዋ እባብ ይዛ ታስፈራራ። በገዛ ፈቃዱ፤በገዛ እጁ፤ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ገጃ በኢትዮጵያ ውስ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ገጋ የዕጭ፤ የማ መቀመጫ የኾነ እደ እንጀራ ዓይን ያለው።

ገጋ በጥፊ፤ በኃይል መታ። በጥፊ ገጋ ገጋና ለቀቀው። ፪/ በአያሌው ጠጣ። ያንን ጠላ ገጋ ገጋና መላ ቅዱሱ ጠፋበት።

ገፋ ገፍአ ናጠ (ወተትን) ወተትን ገፋ። ፪/ የመውደቅ፤ የመንከባለል ሀብት ያለውን ከሰፋራው እንዲነፍዋቀቅ (ሞከረ) አደረገ። መኪናን ገፋ። ፫/ በዕድል ረገድ በአንዱ ላይ የሌላው ዕድል የገዳይነትን የበዳይነትን፤ የጨቋኝነትን እንዲኹም የመሳሰሉትን ግብሮች አገኘ። እገሌ ዘመዶን ኁሉ ገፋ። ፬/ በዛ፤ በረከተ። ቀኑ እየገፋ ኼደ። ሆድዋ እየገፋ ኼዴ (ለእርጉዝ)። ፭/ አየለ፤ በረታ። ጦሩ እየገፋ ኼደ። ፮/ ቻለ። ያንን ኁሉ መከራ ያላንዳች ረዳት ገፋው። ፯/ ተላለፈ። ወሰን ገፋኝ። ፰/ በደለ። ድኻ ሲገፋ እግዚአብሔር ይከፋ።

፲/ ፊት ነሣ (ዕሰው መኻከል እየሳቀለት)።

እንዳያማኽ ጥራው

እንዳይበላ ግፋው።

ጠላ ጠል የመጠጥ ዓይነት። ጌሾ በውኃ ይበጠበጥና ሲፈላ ብቅልና ቂጣ ይገባል።

ከዚያም በኋላ ሲብላላ ውኃ ይመላል። በቂ ሙቀት ባገኘ በሰባተኛው ቀን ከመጠጣት ይደርሳል። የቤት ጠላ። የመሸታ ጠላ። የኃዘንተኛ ጠላ። ብሪንጥ ጠላ= አረቄ ለማውጣት የተጠመቀ። የጫንቃ ጠላ = ለአለቃ የበታች እየተሸከመ ያመጣ የነበረ፤ እኹን ግን ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንዲቀር አድርገውታል። የሚሰነክል ጠላ። ጠላ ቤት=፩/ ቤቱ። ፪/ አለቃዪቱ።

ለሴት ጠላ

ለፈረስ ቆላ

ነጭ ጠላ

ጠላ ጸልአ አልወደደም። እገሌ ወንድሙን ጠላው።

ጠማ ጸምዐ የመጠጣት ፍላጎት ተነሣሣ። ከጠማኝ ቢሰነብት ባለርስት ይኾን ኖሮአል።

ጠራ ጠርዐ በደብዳቤ ፤በመልእክት ቃል በቃልና አለ። ሕመምተኛው ሐኪሙን ጠራ።

ፈካ ፈጋ፤ ፈነዳ። ማሽላ ሲቈላ ይፈካል።

ፈጋ ተንከባለለ (በሰያፉ)። ከዋው ድንጋይ ይፈጋል። ናዳ እየፈጋ ይወርዳል።

፪/ ፈነዳ። ማሽላው ፈጋ።

ፈጫ በክረምት ውኃ የሚኼድበት በወንዝ ግራና ቀኝ ያለ አሸዋማ መሬት።

ፈጫ ለፈጫ ኼዴ። የዓባይን ፈጫ ብንለው ብንለው አላልቅልን አለ።

ፈፋ ሰው እመር ብሎ ሊሻገረው የሚችል ፈረፈር፤ መረመር።

ቈራቈረ ብርድ ፤ ውርጭ። ይኸን ሰሞን ቈራው ከፍቶአል።

ቈራ በጣ፤ ፈቃ። የዓይኑን ቆብ ቈራው።

ኰራ ተቤተ። ያለ ያለ ቅጥ ኰራ።

ኰራ ውቅሩ ያልተለመጠ፤ ያልደራ ኾነ። የኰራ ቤት።

ጎላ ግዙፍ ኾ። አጒልቶ ጻፈ።

ጎሣ ዘር፤ ነገድ፤ ወገን፤ እርሱንማ ከኛ ጎሣ የሚወደው ሰው የለም።

ለሴ ጥቢኛ፤ መልሙል፤ መጠነኛ ሕብስት። ለሴውን፤ ሰጠኹ።

ሐኔ ቈልማማ ጎራዴ። ሐኔ ታጥቋል።

ሐጌ ሐጌ በዓለ እግዚአብሔር፤ አንድም ነቢየ ጽድቅ ማለት ነው። ፪/ ትንቢተ ሐጌ ከፊለ ስም።

ሐጌ አጌ ጥጥ። ሐጌው መልካም ናችቶአል።

መቼ ምነዬ። መቼ መጥተኽ ኖሮአል? ፪/ ምን ጊዜ። መቼ ትመጣለኽ? መቼ

እንደዚኽ አልኹ? መቼ ጠፋብኝ?

መቼ አነሰ= በቂ ነው።

መቼ ጠፋበንኝ = ዐውቄዋለኹ።

መቼ አጣኹት= ዐውቄዋለኹ።

መኬ ከአደንጓሬ ከፍ ያለ ነጭ፤ ዥንጒርጒር ፍሬ። በኬ።

ሰሌ በኢትዮጵ ውስ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሰኔ ሰኔ ዓሥረኛ ወር። የክረምት መጀመሪያ

ሰኔ መቃጠሪያ

ኅዳር መገናኛ።

አላጋጭ ገበሬ

ይሞታል በሰኔ።

ለሞኝ ሰኔ በጋው መስከረም ክረምቱ።

ሰኔ

ነግ በኔ።

ቀዬ ዱዳ፤ በቤት አካባቢ ያለ ቦታ። በቀዬው ሰውም አልነበረ።

በሬ ብዕራይ ኰርማነት ተላልፎት የተቀጠቀጠ ወይፈን። ቅንጃ በሬ።

በሬ ስንኳ ለወገኑ በፈረስ ያጓራል። በሬ ካራጁ ይወላ።

በሬ ያርሳል

ምርቱን አህያ ያፍሳል።

ለሆም በሬ ገለባ ይዝለታል።

በኬ መኬ። በኬን ያልተቸገረ አይበላውም።

ተሜ የተማሪ ከፊለ ስም።

ተሬ ከግንባር እስከ ማጅራት በሞላልዮሽ (ሳይላጩት) የሚቀር ጠጒር

ተፌ ፈጣን። ተፌ ልጅ።

ነዌ ነቄ መዝገበ ዐመፃ፤ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጸ ባለጸጋ።

ግራ ቀኝ ሳያዩ ድኻ ሲንገላታ በረኃብ ሲሞ፤

በመብል በመጠጥ ረክቶና መስቶ ሥጋን ማስደሰት፤

በኋላ እንደ ነዌ ኡኡ ለማለት።

አሌ መካድ፤ መሸፈጥ።

አሌ ብሎየረታ

መኻል አገዳውን የተመታ፤

ኁል ጊዜ አውታታ።

አዬ ወይ! አዬ ጉድ! ፪/ ኧረ። እገሌ መጣ። አዬ!

ከሬ ሙላ። እከሬው ላይ በዱላ ጠነገደው።

መር ዘለለ (ለማሞካሸት)። ፈፋውን እመር ብሎ አውጭኝ እግሬ አለ።

መቅ ዕመቅ አዘቅት። መቅ እንዳትወርድ (በነቀፌታ)። ፪/ መከራ። እምን መቅ ገብቶ ይባዝቃል?

መት መደዳ። በመት እጨድ። በመት ደበደበን።

መች የሚመታ የመታ። ሰው መች። ሕፃን መች። ባዝራ አስመች።

መን የሸማኔ መሣሪያ።

መክ የመጽሐፈ መክብብ ከፊለ ስም።

መዝ የመጽሐፈ መዝሙራት ዘዳዊ ከፊለ ስም።

መጅ መድሔ መፍጫ። እኽል፤ በመጅና በወፍጮ ይፈጫል።

መጅ ጥጥርነት ያለው እብጠት። እጅዋ መጅ አወጣ (እንደ እጢ ኾነ)።

መጥ የመጣ። አዲስ መጥ።

መጭ የሚመጣ። ወደ እዘያኛው ዓለም ኺያጅ እንጂ ከዚያ መጭ የለም።

መጭ ኺድ ፤ ኺጂ (ለበቅሎ ብቻ)። መጭ መጭ ከሚሉት በቅሎ እግር ይሻላል።

ሠር የሚሠራ፤ የተሠራ። ቤተ ሠር ነው።

ሠር የቀና፤ ቀጥ ያለ፤ የሠመረ። ማሻው ሠር ኾኖአል።

ረሽ የሚረሳ።

ረሽ የአውሬ ማደኛ የኾነ ጠመንጃ።

ረብ ረብሕ ረጅ። አርጅና የተጫጫናቸው መነኰሳት አንዳንድ ረድ አያጡም። አርድእት።

ረጭ የሚረጭ። ደም ረጭ። እቢ ረጭ።

ስም ከሰፈፍ ተነጥሮ የተገኘ። ጠዋፍ ከሰምና ከፈትል ይሠራል።

በሰም ያጣብቁት ጥርስ፤ ቢያኝኩበት አያደቅ ቢስቁበት አያደምቅ።

ሰስ ሚዳቋን የሚመስል ውብ አውሬ። ስለ እናትዋን አትረሳ።

ስቅ ቀበቶ። ቀደምት በድግ፤ ዘመናውያን በስቅ፤ ወገባቸውን ይደግፋሉ። (ለወታደር)።

ሰብ ሰብእ ሰው። ቤተ-ሰብ። እጀ-ሰብ አምሞታል=መድኃኒት ተደርጎበታል።

፪/ ወገን፤ ነገድ። ድመት ከነብር ቤተ-ሰብ ውስጥ ይመደባል።

ሰን ሰን ከመዳብ ወይም ከነሐስ የተሠራ ማንቈርቈሪያ።

ሰክ ሎ። እገሌ፤ ዓሥሩ ቤት ሰክ ሰክ ይላል።

ሽር ተንኰል። በሰው ላይ ሸር የሚሠራን እግዚአብሔር አጥብቆይጠላዋል።

ሽር ፈር። ገበሬው ኣንድ ሽር አውጥቶ ፈታ።

ሽሽ ሰው ሲሞት ከጻዕር የተነሣ የሚወጣው አር። ሬሻ ሽሽ።

ሸብ አበት። ፈረሱን እዛፍ ላይ ሸብ አድርጎት መጣ። ወገብዋን በመቀነት ሸብ አድርጋለች።

ሸብ ሽክ። ሸብ ሸብ አድርገሽ ቆሎ ቊዪለት።

ሸብ ዕብነ በረድን መሳይ የዓይን መድኃኒት።

ሽክ ሸብ። ገብሱን ሸክ ሸክ አድርገሽ ወደ ወፍጮ ቤት ላኪው።

ቀስ ዝግ። ቀስ በቀስ ዕንቊላ በእግርዋ ትኼዳለች።

ቀስ

በመቀስ።

ቀቅ ፈንካች ለተፈንካች፤ ገና ሳይካካሱ ለደም መተኰሸ የሚሰጠው ገንዘብ። የቀቅ ከፈለ። ፪/ ዋግ። ቀቅ መታው።

ቀን መዓልት።

ቀን እንደተራዳ

ሌሊት እንደግድግዳ።

፪/ ጊዜ።

ቀን ከጣለው

ኁሉ ይጥለው።

በየቀኑ። በአንድ ቀን። ቀን ለቀን። ቀኑ ተዋገደ=ቀኑ መሸ።

የበዓል ቀን። የጾም ቀን። የብሎት ቀን። ሌትና ቀን።

ቀኝ የግራ ተቃራኒ። ቀኝኽን ለጻፍኽ ግራኽን አዙርለት።

ቀይ ቀይሕ ደምን የመስለ። ቀይ ሰው። ቀይ አበባ። ቀይ ልብስ።

ቀጥ እባጣ፤ ጎባጣ የሌለው። ቀጥ ያለ ምስሶ። ቀጥ ያለ አሳብ።

ቀጭ የሚቀጣ። ሕፃኑ ቀጭም የለው።

ቀጭ ከብርድ የተነሣ የሚመጣ የአካል መስነጣጠቅ፡ ቀጭ ይዞታል።

ቀጭ መቈርጠም። ቆሎ መሳይ ቀጭ ቀጭ ያደርጋል።

በር ከኹለቱ መቃንና ከጒበን፤ ከመድረኽ መኻከል ያለው መግቢያና መውጫ።

በክ በክ ብላሽ፤ ከንቱ። ዘንድሮ መሬቱ በክ ቀረ።

በይ የሚበላ። እኽል በይ። ሣር በይ።

በጅ የሚበዳ።

በግ የፍየል ተቃራኒ፤ የጻድቃን ምሳሌ የኾ የቤት እንስሳ።

በግ ከበረረ፤

ሞኝ ካመረረ።

በግ ፤ ባልበላሽ ትነዪኝ አለች ቀበሮ።

በጭ የሚበጣ።

ተስ የጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎ ከፊለ ስም።

ተች የሚተች። ነገር ተች። ተች ነው።

ተኝ የሚተኛ። ተኝ ሰው። ሴት ተኝ።

ተግ እንጸባረቀ። መስተዋቱ ተግ አለብኝ።

ተግ ብልጭ። እዚያ ማዶ ብርሃን ተግ ተግ ይላል።

ተግ ቆም። ዝናቡ ተግ ሲል ትኼዳለኽ።

ተፍ ሽር፤ ጉድ። አገሌ አስተናባሪ ኾኖ ተፍ ተፍ ሲል ዋለ።

ቸል ዝም፤ ተወት ማድረግ። እገሌ፤ ነገሬን ቸል አለው።

ጥጋብ ቢያምርኽ ጠላ

መግዛት ቢያምርኽ ችላ።

ቸርኄር ለጋሥ። ቸርን ቢያጠብቁት ቢስ ይኾናል።

ቸር አመር። ቸር፤ ብዬ ጒድባን እዘላለኹ ብሎ ተሰባብሮ ቀረ።

ቸስ እጋለ ብረት ፤ ሸክላ፤ ድንጋይ ላይ ውኃ ጠብ ሲል ቸስ ይላል።

ቸብ ሸጥት (ለማሞካሸት)። የአባቱን መሬት ለጠጅ መጠጫ ቸብ አደረገው።

ቸፍ መንቀር። አጒል ቸፍ ቸፍ ጒዳትን ያስከትላ።

ቸፍ ሮጥ እበቅሎ ስር ቸፍ ቸፍ ይል ነበር።

ነህ የመጽሐፈ ነህምያ ከፊለ ስም።

ነቅ ነቅፅ መነሻ ፤ መመንጫ ቦታ። የወንዙን ነቅ ተመልክተን መጣን።

ነት ቀይ ቊርበት። መልካም ነት ገዝቶ መጣ።

ነት የቅጽሎች ባዕድ መድረሻ እየኾነ የነገርን ስም የሚያስገኝ። ደግ- ደግነት። ድንግል- ድንግልነት። ፪/ የስሞች ባዕድ መድረሻ እየኾነ ሌላ ስም የሚያስገኝ።

ሰው-ሰውነት

ነክ የነካ። ገላ-ነክ= የውስጥ ልብስ። ፪/ ውሽማ። የሱ ነክ ነች።

ነው የመኾ ግሥ። ዝምታ ወርቅ ነው፤ መናገር ብር ነው።

ነድ ነድ በጣም ቀይ የኾ ቀለም ። እባክኽ ነድ ግዛለት።

ነድ የዶቃ ዓይነት።

ነድ ጣፋጭ መዓዛ ያለው የሚጨስ ነዳጅ።

ነግ ነግህ ነገ። ሰው ኁሉ በሌላው ላይ መከራን ባየ ጊዜ ነግ በኔ ነው ይበል።

ነጭ የሚነጭ። ሥጋን ነጭ። ፊቱን ነጭ። ጠጒሩን ነጭ።

ነጭ ያልቸኸውን ጥርስ፤ በረዶን፤ ወተትን የመሰለ።

ነጭ ልብስ። ፪/ ፈረንጅ

ነጭ ከመጣ

ነገር መጣ።

፫/ ድኻ። ዕድለ ነጭ።

አል የቦዝ መድረሻ እየኾነ የቅርብ ኃላፊን የሚያስገኝ።

ገባ-ገብቶ-ገብቶአል። ፪/ አዎንታን ወደ አሉታ ለመለወጥ የግሥ መነሻ የሚኾን። በላ- አልበላም።

አር በቂጥ የሚወጣ የመብል አሰር።

አስ አናቅጽን ወደ አስደራጊ ዓምድ ለመለወጥ የሚረዳ ባዕድ መነሻ። መጣ-አስመጣ። በላ-አስበላ።

አቅ ክንድ (ለድርና ለሸማ) ። ስንት አቅ ሸማ ነው።

አብ አብ አባት። እግዚአብሔር አብ፤ እግዚአብሔር ወልድ፤ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ፪/ አበ-ምኔት=የገዳም አለቃ። ፫/ አበ-ልጅ=የክርስትና አባ (በመንፈሳዊ ነገር አደራ የወደቀበት መጠሪያ፤ አንድም የክርስትና አባት ከልጁ የሥጋ ወላጆ ጋራ ያለው ዝምድ መጠሪያ)። ፬/ አበ-ነፍስ= መምህር-ንስሓ።

አት አዎንታን ወደ አሉታ ለመለወጥ የግሥ መነሻ የሚኾን። ኺድ-አትኺድ።

አን አዎነታን ወደ አሉታ ለመለወጥ የሚዳ የግሥ መነሻ። እንብላ-አንብላ።

አኝ ነከሰ። እጄን አኝ አለኝ።

አክ ማዕከላዊ ፈሳሽን በእስትንፋስ ኃይል ከጒሮሮ ቀርፎ አስወጣ። አክ ብለው የተፉት ምራቅ ተመልሶ አይላስም።

አዝ ዋግ (ለስንዴ)። አዝ አጠፋው። አዝ ተጫወተበት።

አይ አዎንታን ወደ አሉታ የመለወጫ ባዕድ መነሻ። ይመጣልን? - አይመጣም። ፪/ የለም። ትመጣለኽ? አይ! አልመጣም።

አፍ ከአፍንጫ በታች ከአገጭ በላይ ያለ በኹለት ከንፈሮች የሚገጠም ዋሻ። አፉ ሰፊ ነው። አፈ-ሾሌ። አፈ-ጭቃ። ፪/ ንግግር። አፍ ፈታ። አፍና ቅብቅብ ኁሉ ጊዜ አያበላም።

በአፍ ይጠፉ።

በለፈለፉ።

፫/ ክፉ ነገር ተናግሮ የማስቀይም። አፈ ልስልስ።

፮/ ጣጣቲያም። አፈ ለብላባ። ፯/ ወሬን የሚያበዛ።

አፈ ዝናብ። ፰/ ንጉሥን መስሎ የሚፈርድ (እንደራሴ)።

አፈ-ንጉሥ። ፱/ ከጠመንጃ ውስጥ የጥይት እርሳስ የምትወጣበት። አፈሙዝ። ፲/ እውስጡ ፈሳሽን ወይም ሌላ ዕቃን መያዝ የሚችል መሣሪያ እንደ ወናፍ፤

ኹለት አፍ።

፲፩/ አፉ የድስትን አፍ የሚመስል። አፈ ድስት፤ -ብርሌ-አፍላል-ማሰሮ-ምንቸት።

፲፪/ የጠፍርና የመጫሚያ መፊያ። አፈ-ምሳር።

፲፫/ በስብሰባው ስላሉት ኁሉ ኾኖ የሚናገር። አፈ-ጉባኤ። ጴጥሮስ የሐዋርያት አፈ-ጉባኤአቸው ነበር።

፲፬/ በአደባባይ፤ በሸንጎ፤ በጉባኤ መናገር የሚችል አንደበቴ የረታ። ደኅና አፈ-መምህር ይወጣዋል። ፲፭/ አነስተኛ ቋንቋ የጋላ አፍ።

ከል ከል ጥቊር፤ የኃዘን ልብስ፤ እገሊ ምነው ከል ለበሰች? ልብስዋን ከል አገባችው ከል ነከረችው።

ከሽ የማይጠረቃ። ጤንነት የሌለው ሰው ኁል ጊዜ ከሽ ነው።

ከሽ የማይረባ። እገሌ ከሽ ነው። ፪/ ዋዛ። እኔ ከሽ ከሽ ዐላውቅም። ፫/ኮቸሮ ቃ ያለ እንጀራ፤ ቃሪያ ፤ ሲ ትከሽ ከሽ ይላል።

ከች ሳይታሰብ መጣ። ስትዳራ አባትዋ ከች አሉባት።

ከች የጨርቅ ዓይነት። ከች ለብሶአል።

ከፍ ወደ ላይ መጣ ማለት። አውነትን የያዘ ዕለት ዕለት ከፍ ከፍ ይላል።

ወል ጋርዮሽ።

ዳኛ የወል፤

ምሰሶ የመኻል።

ወርወርኅ ጨረቃ። ፪/ እንደ ኢትዮጵያን አቈጣጠር ሠላሳ ቀናት አንድ ወር ነው። ወር በገባ በአምስት ወር አገሩ ኼ። ወር ተራ። ብዙ ወራት ኾነው።

ወሽ ጡት እስከነግቱ (ለከብት)። የዚኽች ላም ወሽ ትልቅ ነው።

ወዝ ወኅዘ ፈሳሽ። ፪/ እንደ ኢትዮጵያውያን አቈጣጠር ሠላሳ ቀናት አንድ ወር ነው። ወር በገባ በአምስት ወር አገሩ ኼዴ። ወር ተራ። ብዙ ወራት ኾነው።

ወሽ ጡት አስከነግቱ (ለከብት)። የዚኽች ላም ወሽ ትልቅ ነው።

ወዝ ወኅዘ ፈሳሽ። ፪/ በተፈጥሮ የሚገኝ ቅባት። እገሌ ወዙ ጢም፤ ቲፍ፤ እንዳለ ነው። ፫/ ጣዕም። ያነጋግር፤ ያሳሳቅ ወዝ አላት። ለዜማው ወዝ አለው።

ወይ አቤት (እኲያ)። እገሌ! ወይ!

ወይ ወይም። ወይ እኔ፤ ወይ እርሱ መልቀቅ አለብን። ወይ እኔ!

ወይ የማዘን። የመገረም፤ የማድነቅ አነጋገር።

ወይ ጣጣ!

ምን ነገር መጣ።

ወይ የምድር ሰው!

እኔ ዘንድ ኾነኽ ባየኸው።

ወይ ታሪክ! ወይ ግሩም!

ወግ ደንብ። አለቃ የወጉን አንሥቶ ቀሪውን እኩል ተካፈሉት።

ወግ ነውና ሲዳሩ ማልቀስ። የወግ አመጣ። ባለ ወግ። ፪/ ታሪክ ወሬ።

ወግ ያዘ። ወግ ዐዋቂ። ወግ ጠራቂ።

ወግ ወጋ ንድፍት። እንደ ዓይነ ወግ አምሞታል።

ወጥ መበያ፤ እየተጠቀሰ የሚበላበት። ወጥን ማን ያውቃል? ቀላዋጭ።

መጠ-ሠሪ = ወጥ-ቤት። ወጥ-ቤት=ቤቱ።

የነገር ወጡ

ማዳመጡ።

ወጥ የወጣ፤ ገውጡ። ሕገ ወጥ።

ወፍ ዖፍ በክፉ የሚበር ደማዊነት ነፍስ ያለው ከአሞራ ዝቅ ያለ ፍጥረት።

ወፍ ዛፍ አይቶ

ወታደር ቤት አይቶ።

ወፍ እደ አገርዋ ትጮኻለች።፪/የበሽታ ዓይነት። ወፍ አምሞታል።

፫/ ፈጣን። እገሌ ወፍ ነው። ፬/ ቀጭን፤ ክብደት የሌለው። እገሊ ወፍ ናት። ፭/ አዋሳጅ። በማጀትኽ ቁጭ ብለኽ የበላይኽን አትማ የሰማይ ወፍ ምሥጢርኽን ያወጣብኻልና።

ዘር ዘርእ ትውልድ። ዘር ከልጓም ይጠቅሳል። ፪/የሚዘራ። ዘር ትበደርኼዳ እኽል ሲሸት መጣች። ፫/ ልጅ። ዘር ሳይወጣለት ቀረ። ፬/ከብልት ውስጥ የሚወጣ ፈሳሽ (ከሴት ጋር በመደመር) እገሌ ዘሩን ታምሞአል።

ዘብ ዘብኔ ቅራት፤ ተረኛ። አገሌ ዛሬ ዘብ ነው።

ዘክ ሮጥ(በነቀፌታ)። እገሌ ዘክ ዘክ ይላል።

ዘው ጥልቅ። ቤቶች እንኳ ሳይል ዘው አለ።

ዘጥ ዘክ። አጒል ዘጥ ዘጥ ምን ይሠራል!

ዘግ ዘፍ፤ ውድቅለ ግድም። የባሕር ዛፍ ሲቈረጥ ወርዶ ዘግ ይላ ፡ ዘግ ብሎ አገኘኹት።

ዘፍ ውድቅ። ሳያስበው ዛፈ ዘፍ ሲል ጊዜ ነፍሱ ምንጥቅ ልትል ነበር።

ዠር በአያሌው፤ በብዙው እንቈረቈረ። ሽንቱ ዠር አደረገ።

ዠቅ ዠር። በድንገት ዝናቡ ዠቅ አለብን።

የም የአልተፈጸመ አድራጎትንና ትንቢዊ ጊዜያትን የሚያመለክት የእናቅጽ ባዕድ መነሻ። በላ-የምበላ። ጠጣ-የምጠጣ። መጣ-የምመጣ።

የት ወዴት። እገሌ የት ነው?

ደም ደም ከልብ ውስጥ ወደ አካል ውስጥ የሚሰራጭ ፈሳሽ። ደም ተቀብቶ ዝንብ አይፈሩ። አፌን ደም ደም አለኝ። ደሙ ደረቀ= ከሳ። ደም አፈታበት። ደሙ ገባ=ተሻለው። ደም ግባት። የደም አብነት=የድም ጽሕፈት። ፪/ ጥቃት። በወንድ ግንባ ደም አልይበት። ፫/ ከዕፀዋት ውስጥ የሚወጣ ፈሳሽ። የቊልቋል ደም።

ደቅ ከዋዲያት ያነሰ። እኽሉን በደቅ አስቀምጪው።

ደቅ ደቅ ልጁ፤ አሽከር ። ደቀ መዝሙር።

ደን እልም ያለ ጫካ፤ ዱር። እደን ውስጥ ልዩ ልዩ አውሬ ይኖል።

ደዝ ዘጥ። እገሌ አዳለጠውና እደዝ አለ።

ደጁ ዴዴ ውጭ። ወደ ደጅ ወጣ።

እሠር በፍንጅ

ጣል በደጅ።

፪/ ቦታ፤ ስፍራ። ደጀ-ብርሃ። ደጀ-ሰላም።

ደግ በጎ። ሕመምተኛው ደግ ነው። ፪/ ርኅሩኅ፤ ቸር። እገሌ ደግ ነው።

፫/ መልካም። ደግ ነገር። ደግ ሥራ፡ ደግ ሚስት። ፬/ ትልቅ፤ ዋና።

ደግ ንጉሥ። ደጉን አምጣለት።

ደፍ የጒበን ተነጻጻሪ። እገሌ መቃን ተደግፎ እደፍ ላይ ቆሞአል።

ዶፍ ቅንቅንዋን ለማራገፍ ተርገፈገፈች። (ለዶሮ) ዶሮዪቱ ደፍ ደፍ አለች።

፪/ መንጎዳጎድ። እጓዳ ደፍ ደፍ ትላለች።

ጀር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ የደብረ ሊባኖስ አቅራቢያ የኾነ ገዳም።

ጀብ ቸብ። በጨንገር መሳይ ጀብ ጀብ አደረገው።

ገል የሸክላ ስባ። በገል እሳት ጭራ ኼደች።

ገር የዋሀ፤ ያማይጨክን። ገርን ልጅ እናቱ አትወደውም።

ገር ጠንካራ ያልኾ። ገር ዕንጨት ነው (ለመፍለጥ አያውክምና)።

ገብ የገባ። ወዶ ገብ። ግብረ-ገብ። ውኃ-ገብ መሬት አለኝ። ድረ-ገብ=ፈት።

ገች የገታ። በቅን ገች፡፤ አሳብን ገች።

ገዥ የሚዛ። አኽልን፤ ዕቃ ገዥ። ፪/ የመጽሐፍ ቅጠል፤ መልክ። መጽሐፉ ስንት ገጾች አሉት? አንድ ቅጠል፤ ድዳኔው የታሰበ እንደኾ አራት ገጾ አሉ ቢባል ያስኼዳል።

ጠል ጠል ጤጤ፤ ውርጭ። ጠል ወርዶበታል።

ጠር አዲስ ጨርቅ ሲቀደድ የሚያሰማ ድምፅ።

ጠርጸር ጠላት። እገሌ ምነው ጠር ኾብኝ።

ጠሸ (ባቄላና አተር)ፈነዳ። ባቄላ ሲንዶሽዶሽ ጠሸ ጠሸ ይላል።

ጠቅ ውግት። በነገር እጠቅ አደረገው። ውጋት ጠቅ ጠቅ ያደርገኛል።

ጠብ ጥል። ጠብ የሻ መኰንን የዶሮ ሻኛ አምጡ ይላል።

ጠብ ዱብ። ዝና ጠብ ካለ መሬቱ ጭቃ ይኾል። በመስኮት ጠብ ብሎ ኼዴ።

፪/ መታ (ኣንደዬም ሳይስት)። ተኳሹ ወፊትዋን ጠብ አደረጋት።

ጠኝ የሚጠና። ደጀ-ጠኝ። እገሌ ደጀ-ጠኝ ነው።

ጠጅ ከማርና ከጌሾ በውኃ ተበጥብጦ የሚሠራ መጠጥ።

ጠጅ በብርሌ

ነገር በምሳ

ጠፍ ለም ያልኾ። የእገሌ መሬት ጠፋ ነው።

ሙልጭ ሙልጭ (ለስድብ)። እገሌ ጠፋ አድርጎ ሰደበኝ።

ጨቅ ውግት፤ ጠቅ። እገሌ እገሌን በመርፌ ጨቅ አደረገው።

ጨው በአንኳርነት ያለ ልመደው፤ አሞሌ፤ እለየ፤ ጋንፉራ ። ጨው፤ ለራስኽ ስትል ጣፍጥ አለዚያ ድንጋይ ነው ብለው ይጥሉኻል።

ፈር ሸር። ገበሬው ፈር አወጣ።

ፈስ በእሬብ ውስጥ የሚወጣ ግማት ያለው እስትንፋስ።

ፈቅ እልፍ ። ወደዚያ ፈቅ በል። ፈቅ ብለሽ ተኚ።

ፈት የሌለው። ሥራ-ፍት።እገሌ ሥራ-ፈት ነው።

ፈት ድረ-ገብ፤ ጋለሞታ። እገሊት ፈት ናት።

ፈጅ ገዳይ፤ጨራሽ። አህያ-ፈጅ። እኸል ፈጅ -ኁሉ ተሰብስቦ!

፪/ ፈጻሚ። ነገረ-ፈጅ= ጠበቃ።

ለኮ ጋልኛ እልባብ ላይ የተዋደደ የበቅ፤ የፈረስ መሳቢያ።

መሮ መርሆ መፈልፊያ። አናጢው መሮን ይዞአል።

መቶ ምዕት ፻። ሰማኒያና ኻያ መቶ ነው።

ሰኞ ሰኑይ በእሑድና በማክሰኞ መኻከል ያለ ቀን፤ ትርጓሜው ኹለተኛ ማለት ነው

ሸፎ ሸፋፋ።

ሸፎ ገመዳ

ቢሞት አይጎዳ

ቢሰበር ዕዳ።

ቀፎቀፎ የንብ ማኖሪያ። ከዚያ ቀፎ ውስጥ፤ ንብ ወልዶ ኼደ።

በሶ የታመሰ ገብስ ዱቄት። የመንገደኞ ስንቅ በሶ ነው።

ተጎ ኺ! ተመለስ! (ለበሬ) ገበሬው በሬውን ተጎ ተጎ ሲል።

ያስደንቅ ነበር።

ነዶ ገበሬ ሲያጭድ በኣንድ እጁ ምሉ ሲኾን የሚያሥረው አሥር።

ነዶ ነድዶ በማጋነን ቊጭትን መግለጫ። ወይ ነዶ!

አሮ አራም (ለስድብ)።

አቦ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ። ፪/ ዕድል= አቦ--ሰጡኝ፤ አቦ-ሰጥ=የአቦ ስጦታ።

አቶአቤቶ የአክብሮት ስም። አቶ እገሌ መጡ። አቤቶ=አበ-ቤት

አኞ የማይታፕክ ፤ ትብቅ፤ እንደ ሥር የኾነ ሥጋ። ይኸ ሥጋ አኞ ነው።

አዞ በውኃ ውስ የምትገኝ አውሬ፤ ብዙውን ጊዜያት በእንስታይ ጾታ ትጠራለች።

ከሎኛ ክልክል መስክ። እገሌ ለከብቶቹ ከሎ ገዝቶአል።

በሰሜን ትግሬ፤ በምሥራቅ ኤርትራ፤ የፈረንሳይ ሱማሌ፤ በደቡብ ሐረርጌና ሸዋ፤ በምዕራብ ጎጃምና በጌምድር የሚዋሰኑት፤ ስምንት አውራጃዎችን የያዘ ጠቅላይ ግዛት ነው።

ወዮ ግሩም፤ ድንቅ (ለማፌዝ)።

ደቦ ጅጌ፤ ወንበራ። እገሌ የእኽል አጨዳ ደቦ አለበት።

ኡኡ እሪ። ትላንትና አንተ ቤት ኡኡ ሲባል ነበር።

ኡኹ ሳል። ኡኹ ኡኹ አለ። በርበሬ ኡኹ ኡአ ሲባል ነበር።

ሙጢ ሹል። አፍዋ ሙጢ ነው። ፪/ አፈኛ። ምን ያለችው ሙጢአፍነች አባክኽ!

ሱቲ ልዩ ልዩ ቀለማት ያለው የጨርቅ ዓይነት። የአምስት ብር ሱቲ አለብኝ።

ቡቺ ኩቲ፤ ውሻን የመጥሪያ ቃልል፡

ሃይማኖት ታረደ ደሙን ኩቲ ላሰው

እንግዲህ ሆድ ለሆድ አልተገናኘም ሰው።

ጡሊ ጦልጥዋላ። ምን ያለው ጡሊ ነው እባክኽ!

ጡዚ ጦዝጥዋዛ። እገሌ ጡዚ ነው።

ፉሲ ፈሳም፤ ፈሪ። እገሌ የፉሲ ፉሲ ነው።

ፉቲ እግሬ አውጭኝ አለ። ተኵስ ሲሰማ ጊዜ ፉቲ አለ።

ሉያ ሉያ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር። ሃ ሉያ።

ሉቃ የሉቃስ ወንጌል ከፊለ ስ።

ሙላ የአካል ክፍል። እወገብ አጠገብ ያለ የታፋ (የእግር) መገና።

ገና ጨቅላ መስሎ መታየት።

ሙናዬ ሙናዬ

አትርሽኝ ገላዬ።

ሙያ መዋያ ሰው፤ ማወቅ የሚገባው ተግባር። እገሊት ባለሙያ ናት።

እገሌ የጦር ሙያ ያውቃል። ፪/ ጀግንነት። ይኸ ወታደር እጅግ በጣም ጥሩ ሙያ አለው።

ሉጫ እጅግ በያጣም ዝልፍልፍ ጠጒር።

ጠጒረ ሉጫ

ዓይነ መጭማጫ።

ሙዳ ከሰፊ እጅ፤ ጭብጥ፤ ቢጢ ከፍ የሚል የሥጋ ቊራጭ የዳቦ ቊራሽ።

በተቈጣ፤ ባመሽ፤ በሰከረ ቊጥር ሙዳ ሙ ሠጋ ከአካሌ እየተነሣ እንዴት ልኑር! አለች።

ሙጃ ለክረምት ወራት፤ አንድም ዝናብ ሲያካፋ የሚበቅል፤ ከብት ሲበላው ተቅማጥ የሚኾን ሣር። ለጥጃው ሙጃ አትሰጡት።

ሙጋ ከሲታ፤ ሞጋጋ። እገሊት ምነው ሙጋዋ ወጣ?

ሙጣ ጋልኛ ፈንዛ፤ ጭራው ነጭ የሆነ በሬ። ይኸ ሙጣ በሬ ባለሙያ ነው።

ሹካ የመንሽ ቅርጽ ያለው ምግብን በእርሱ ወግቶ በመቊረጥ እንድም ወደ አፍ ለማቅረብ የሚያገለግል፤ በመጠን ቢላዎን የሚወዳደር መሣሪያ

ቁራ ድፍን ጥቊር፤ ኣድም እልቡ ላይ ነጭ የጣለበት አሞራ።

ቁና የእኸል መስፈሪያ። ኻያ ቁና ኣንድ ዳውላ ነው።

ቡሃ ቆረቆርን የሚመስል ጠጒርን የሚመልጥ በሽታ።

ቡላ ደማቅ ቀይ ያልኾ፤ ወደዳለቻነት የመሚጠጋ የቀለም ዓይነት።

ቡና ፍሬው፤ ተቈልቶ ተወቅጦ ተፈልቶ የሚጠጣ ዛፍ።

ቡናና ፍቅር በትኲሱ ነው።

መፋጀት።

የቡና ቀዝቃዛ።

ቡኣ ጋልኛ የትርፍ አንጀት መታወክ፤ የወረደ። እገሊት ቡኣ ወርዶአታል።

ቡዳ በመመልከት ቀል ያረፈበትን ሰው፤ እንስሳ በዓይኑ የመውጋት ችሎ ያለው ሰው።

ኩታ ኹለት የተነባበሩ ነጠላዎች። ፪/ እሌታ። ልግም- በገላ አራት ነጠላዎ ሲኾን ኩታ ግን ኹለት ነጣዎች ነው።

ዙሃ ጠገራ። ዙሃውን አምጣልኝ።

ቱስ ጡዝ፤ ቁቅ፤ ጢዝ እንቦጭ ያላለ ፈስ ድምጽ።

ቱሽ አህያን፤ ቁም አርጋ፤ ቁሚ አርጊ የሚባልበት ቃልል፡

ቱግ ብው (ለቊጣም ይኾናል)። ያ ነገር መደረጉን በሰማ ጊዜ ቱግ አለ።

ኑግ መልኩ ጥቊር የኾነ ተልባ መሳይ የቅባት እኽል።

ኡድ ጣፋጭ ሽታ ያለው የሚጤስ ነገር።

ኩትሑት የኮከብ ስምም፡

ኩክ እጆሮ ውስጥ የሚገኝ ማር መሳ መራራ ነገር።

ኩፍ ማኲረፍ። እስከ መቼ ኩፍ ብለኽ ትኖለኽ። ፩/ ተነፋ (ከመቡካቱ የተነሣ)። ሊጡ ኩፍ ብሎአልል፡

ዉሽ አህያን፤ ኺድ ኺጂ የሚባልበት ቃል።

ዙር የክበብ ዙሪያ። ስንት ዙር ስፋሽ? ዙር ታውቃችን (በጋገራ።

ዱር ዱር ጫካ። አገሩ ዱር ነው። ፪/ ውጭ። እገሌ የት ነው? እዱር ነው።

ዱግ ከምስለኔበታች ከጭቃ-ሹም በላይ ያለሹመት፤ ሹም፤ መጨኔ። ዱጉን ጥራናአምጣው። ዱጉም አጋፋሪውም እኔ ነኝ።

ጉምጊም ጥቅጥቅ ያለ ጭጋግ። ጉም አፍኖ ዋለ አይደለም እንዴ?

ጉብ ፊጥ። እሰውየው ላይ ውሻው ጉብ አለበት። ምን ጉብ ቂጥ ያደርግሻል= ምንቁጭ ብድግ ያደርግሻል።

ጉች ጉቶ መስሎ ቁብ ማለት። ምነው ብቻኽን ጉች ብለኻል።

ጉድ እጹብ። ጉድ የኾነ ቤት አሠራ። ጉድ ነሽ የአንኮበር ቅጠል ከመለምለምሽ መለብለብሽ። ፪/ ጆሮ ያልሰማው ዓይን ያላየው አዲስ ፍጥረት (ነገር)። ጉድ ወለደች። ፫/ ተሠውሮ የነበረ ነውር። ጉድ ወጣብኝ። ጉድ ፈላብኝ።

ጡል ቢስ የሌለው። ልበ ጡል። ቀልበ ጡል።

ጡር ጭቦ፤ ግፍ። ጡርን መፍራት ይጠቅማል። የእኽል ጡር አለው። ጡር ነው።

ጡርፆረ የተሸከመ፤ የተሸከሙት። ነፍሰ-ጡር ናት= እርጉዝ ናት።

ጡብ ጭቦ፤ ግፍ። ጡርን መፍራት ይጠቅማል። እኽል ጡር አለው። ጡር ነው።

ጡርፆረ የተሸከመ፤ የተሸከሙት። ነፍሰ-ጡር ናት= እርጉዝ ናት።

ጡብ ለግንብ የሚኾን የተተኰሰ ሸክላ። ጡብ ይሠራል።

ጡብ ዱብ። በመስኮት ጡብ አለና ኼደ።

ጡት ጥብ (ለሰው ሲኾን)። ኣንድ ጋት ያኽል ከእልቅት በታች ርቀት ያለው ወተት የሚወጣው ፤ ሕፃናትም የሚጠቡት፤ በሴት ላይ ጎልቶ የሚታይ ክፍለ አካል።

ውን ጡዝ። ይኽ ሕፃን ጡን ጡን እንዳ ዋለ።

ውዝ ሎፍ። እንዲኹ ከኣንድ ወደ ኣድ ጡዝ ጡዝ እንዳለ ዕድሜውን አሳለፈው አይደለም?

ጩል በድንገት የተፈሳ ፈስ ድምጽ።

ጩል ጭልፊትን የመጥሪያ ቃል።

ፉር ፈረስ ወይም በቅሎ፤ ጠቅላላ የጋማ ከብት የአውሬ ጠረን ሲሸተው በአፍንጫው የሚያሰማው ድምጽ።

ፉር እጣ። ፉር ወጣበት።

ፉት ጒንጭት፤ ጭልጥ። ትምህርቱን ፉት አላት። ከቀረበለት ጠላ ጥቂትም ፉት አላለለት።

ሙሎ በኢትዮጵያ ውስ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሙሾ አምዋሽ የልቅዶ እንጒርጒሮ። ሙሾውን ስታሳምረው አረፈደች።

ቡሎ ሸክላ (ለፈረስ)። ባለ ቡሎ ፈረስ ነው።

ቡሎ የልብስን መልክ ለማጠየም የሚያገለግል ቀለም።ቡሎ ንከረው።

ቡኮ ብኁዕ የቦካ ሊጥ። ቡኮን ውሻ ደፋው።

ኑሮ አነዋነዋር። አገሩ ለኑሮ አይሰማም። ኑሮኽ እንደምንድን ነው?

ኩሎ በኢትዮጵያ ውስ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ዉሎ ልቅሶ። እገሊት እዉሎው ውላለች?

ዱሮ ጥንት፤ ቀድሞ። ድሮ በእ ዘመን እንዲኽ ነበር።

ጉሎ ቅጠለ ሰፋፊ፤ እገዳው ቀይለ ፍሬው ዥንጒርጒር የኾነ ተክል።

ዘይትን ጠጥቶአል።

ጉቦ ለፍርድ ማጣመሚያ የሚሰጥ ገንዘብ። ጉበኖ በላ። በጉቦ ገዛው።

ጉሮ የዛፍ ቂጥ። ዛፍ ሲጣል ከሥሩ ጋራ የሚረው ክፍል።

ጉቾ አነስተኛ ክምር። ብዚ ጉቾች አየኹ።

ጡጦ ሰብአዊ ሥራ የኾነ ጡት። ጡጦውን ሰጪው። ጡጦውን ይጥባ።

ፉልጋልኛ ልባብ። ከፊት በኩል የሚውል። የበቅው ፉሎ የት አለ? ፪/ መረንመለቀቅ። ፉሎው ሲወልቅለት ጊዜ ማን ይቻለው!

ፉሮ ጋል ፉር የሚያሰኝ የጋማ ከብት በሽታ፤ የጋማ ከብት ጒንፋን (ንፍጥን የሚያስመጣ)።

ሊሙ በኢትዮጵያ ውስ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሊባ ሊባ ከደበቡብና ከምዕራብ መኻል የሚገኝ ማዕዝነ ዓለም።

ሚና ፊና፤ ጎራ፤ ገገን ። በሚናሐ ጸጽ።

ሪና ቀኝ። ጌታችን መድሃኒችን በአባቱ ሪና ተቀመጠ።

ሲላ ዶሮ የምትለቅም መጠነኛ አሞራ።

ዕብድ አሞራ

ሲላ ደንገጡራ።

ሲቃ የጀግና እልክ። ፪/ ከእሩጫ ከድንጋጤ የተነሣ ለመናገር የሚያውክ የእስትንፋስ እጦት።

ሲና ሲና በበዓረብ ሀገር ያል ተራራ።

ቂጣ ጥፍጥፍ፤ ሙልሙል፤ ትንሽ ዳቢ።

ቢያ ወይ። ኧረ እንዲኸ አይደለም። የወዳጅ ትግያ።

ኢያ የመጽሐፍ ኢያሱ ወልደነዌ ከፊለ ስም።

ዒሣ በሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አውራጃ።

ዲዳ ግልጽ ያልኾነ ንግግር የሚናገር ። ዲዳን ማን አፈጉባኤ ያደርጋል?

ዲና ዐመፀኛ፤ ሽፍታ፤ ያልገበረ (አገር ፤ሕዝብ)። ዲና ገባ። ፪/ ወረረ፤ ድል አደረገ። ዲና መታ። አበና/ዲና = ዐመፀኛን ለጥ ሰጥ አድርጎ የሚገዛ።

ጊዳ በኢትዮጵያ ውስ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ፊላ ረዥም ከሰው ቁመት በላይ የኾነ ጥቅጥቅ ያለ በመልክ መቃን የሚመስል ለገሳ የሚኾን ቅጠል። ፊና ሚና፤ ጎራ፤ ወገን። በፊናኸ ተጫወት።

ፊኛ የሽንት ማጠራሚያ የኾነ የአካል ክፍል። ፊኛው አይቋጥርለትም።

ፊጋጋል ርዋጭ፤ ደንብረ የሮጠ። ፊጋ በሬ።

ሚዜ የምታገባውን ልጃገረድ ከእኅቴ አልለያትም ብሎ ለሙሽራው ከእናት

ከአባዋ የሚቀበልለት።

የሚሚ ፈዛዛ

የለውም ለዛ።

ሺሬ በትግሬ ጠቅላይ ግዛ ውስ የሚኝ አውራጃ።

ጊቤ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ወንዝ።

ጊዜ ወቅት። የመክር ጊዜያት ነው። ፪/ ቀን በጊዜና። ፫/ ዘመን ። ሰው ጊዜውን ማወቅ ይገባዋል። በጊዜው ሞተ።

ሊቅ ሊ አለቃ፤ ብልጫ፤ ያለው (በእውቀትና በጥበብ) የተደላደለ ሊቅ ነው።

ሊጥ በውኃ የተበጠበጠ ዱቄት። ከሊጥ እጀራ ይጋገራል።

ውሻ ያገኘው ሊት

ሞኝ የያዘው ፈሊጥ።

ሚክ የትንቢተ ሚክስ ከፊለ ስም።

ሪህ የቊርጥማት በሽታ። መልካሙን ጀግና ሪህ ከሰው በታችአዋለችው።

ሪም እንደ ደሞሞ ኾኖ የሚሰጥ ማሳ (ምድር፤ መሬት)። ስለ መልካም አገልግል ሎቱ ሪም ተሰጠው።

ሪቅ ከሐረግና ከሸንቆ ኣንድም ከሰንሰል የሚሠራ ጎተራ።

ሪዝ እላይ ከንፈር ላይ የሚበቅል ጠጒር።

ሲል ልታነቅ፤ ታነቀ። ሲል ካልልኹ ብሎ ነበር። ሲል ብሎ ተገኘ።

ሲር ከሣንባ ሁከት የተነሣ የሚመጣ የደረት ፉጨት።

ሲጥ የአይጥ ድምጽ። አይጥ መልዳ መልዳ ጅራትዋ ሲቀር ሲጥ።

ሺሕ ሲሕ ዓሥር መቶ።

ሺሕ በመከር

አንድ በወረወር።

ሺን የወገን ቅጽል። ሺህ ይመስላል። ፪/ በእስያ ውስ የሚገኝ ትልቅ ሀገር።

ቂል እንከፍ፤ ሞኝ ፤ የቂል ቂል ነው። ቂል ሲረግሙት የመረቁት ይመስለዋል

ከቂል አትጫወት።

ይወጋኻል በዕንጨት።

ቂም ቂም እበቀላለሁ ብሎ ነገርን በልብ ውስጥ የማሳደር።

ቂም ይዞ ጸሎት

ጭድ አዝሎ ወዘት።

ቂም ይዞ ጸሎት

ሳል ይዞ ስርቆት

ቂስ ቂስ የሰው ስም።

ቂብ በተረከዛም መጫሚያ የኬሚድ አካኼድ። ቂብ ቂብ ስትል ነበር።

ቂብ አፋፍ ላይ በቋፍ መቀመጥ። እገለብ ላይ ቂብ እዳለ በጥይት አነሣው

ቂቅ እሽኩንትር። ቂቅ ብሎአል።

ቂን የአካኼድ ዓይነት። ቂን ቂን ያሰኛታል።

ቂው ብረት ሲቀጠቀጥ የሚሰጠው ድምጽ።

ቂጥ ራብ።፡ ቂጡን የቈሰለ ውሻ ደእንደልቡ አያጮኸም።

ቂፍ ጭር ያለች ዶሮ ድምጽ። ቂፍ ቂፍ ያሰኘሽ እንደ ቄብ ዶሮ ለመከራ ሊሰጥሽ ኖሮ።

ቢል ወረቀትን፤ ጭድን የመሰለ ነገር ኁሉ እሳት ሲያገኘው ቢል ይላል።

፪/ ከሰስነቱ የተነሣ ነፋስ በአንዳታ የሚያነሣው ። ቢል ቢል ይላል።

ቢስ ስስታም። ቢስ ቢያበድር የሰጠ ይመስለዋል።

ቢስ የሌለው። ቀልበ ቢስ። ፋይዳ ቢ። ልበ ቢስ። ገደ ቢስ። ዓቅመ ቢስ።

ቢስ ቈማጣ። ቢስ ገላ። ምነው ይኸ ቢስ! አለችው።

ቲፍ ጢም፤ ጢቅ። በዓይኑ እንባ ቲፍ አለበት።

ኪል ብር እድንጋይ ላይ ሲወድቅ የሚያሰማው ድምጽ።

ኪስ በእጀ-ጠባ፤ በሱሪ ፤ ኣንድም እዚኽን በመሳሰሉ ለ ብሶች ላይ የሚለጠፍ የዕቃ ማኖሪያ።

ዚቅ ዚቅ ግሩም፤ ድንቅ። ፪/ ዝቅ ተብሎ የተወረበ (እመልክ ውስጥ ) ። ለበዓል የተጠቀሰ የዜማ ጥቅስ። ፫/ ግሩም ታሪክ፤ ተጋድ። ዚቀኛ ጻድቅ። ዚቀኛ ሰው።

ዲብ ቁብታ። እዲቡ ላይ ሰው ቆሞአል።

ዲን ቃር። ፪/ ከዳ። ማሩ ዲን ብቻ ነው። ፫/ ድ።

ጢም ጽሕም አገጭ ላይ የሚበቅል ጠጉር።

እጅግ ተኲነስንሶ ጢሙን ሲያባብስ

ማደሪያው ይመስላል የመንፈስ ቅዱስ።

ጢም ጢቅ። በእንስራው ጠላ ጢም ብሎበታል።

ጢስ ጢስ ጭስ። ጢሱ ዓይኔን አስለቀሰው።

ጢቅ በጥርስና በጥርስ መኻከል ምራቅን መትፋት። ወይ ጥጋብ! ጢቅ ይበልብ።

ፊል የጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጶስዮስ ሰዎች ከፊለ ስም።

ፊን በጠባብ ቀዳዳ ፈሳሽ ፊን ይላል።

ፊን ያለ ዓቅም መንጠራራት፤ መቈጣት። አጉል ፊን ፊን ከአጒል አደጋ ላይ ይጥላል።

ፊጥ ቁብ። እፈረሱ ላይ ፊጥ አለና ይንጎራደድ ጀመር።

ሚዶ ትልቅ የጠጉር ማበጠሪያ።

ሲሶ ከሦት አንድ።

ቢዶ ጋልኛ በጉን ወይንም በጊቱ ቁም! ቁሚ! ለማለት የሚያገለግል ቃል።

ቲቶ ቲቶ የቅዱስ ጳውሎ ደቀ መዝሙር። ትርጓሜው መስከረም ፤ አንድም ብርሃን።

ኢዮ የትንቢተ ኢዮኤል ከፊለ ስም።

ኪሎ ፈረንሳይኛ መቶ ግራሞ አንድ ኪሎ ነው። ኪሎ- ሜትር= አንድ ሺሕ ሜትር።

ጢሞ የጳውሎ መልእክት ወደ ጢሞቲዎስ ከፊለ ስም።

ጢቾ በአሩሲ ጠቅላ ግዛ ውስጥ የሚገኝ አውራጃ።

ጢሞ ጢማም (ለማሞካሸት)። ጢሞ! እንደምንድኽ?

ላመ ልሕመ ተሰለቀ (ውኃ እየነካው)። ዩሐንስ አፈወርቅ የላመ የጣመ ቀምሶም አያውቅ ነበር ይበላል።

ላሰ ልሕሰ በምላሱ ጠረገ። የቀንድ ከብት ልጁን ይልሳል። ፪/ ተለማመጠ።

እንደ መሥራት፤ የአዳሜን ቂጥ ምን ያስልሳል?

ላቀ ልሕቀ በለጠ። ከብሎይና ከሐዲስ መምህር ማን ይልቃል?

ላከ ልአከ ሰደደ። ደብዳቤን ላከ። ሰውን ላክ። ከብትን ላከ። ዕቃን ላከ።

ላገ በመላጊያ ላጠ። ሣንቃን ላገ።

ላገ ማለገ። አለመጠን ልጎአል ይደፋ።

ላጠ ልሕጸ ቅርፊትን ወይም ልጥን ከግንዱ ለየ። የወደቀውን ዛፍ ላጠ። ሽንኩርትን ላጠ። ፪/ አወጣ፤ መለጠ። ጎራዴውን ላጠ። ፫/ ሰደበ። በስድብ ላጠችው ፬/ ሸረደደ። እየው ሲልጠኝ!

ላጨ ላጸየ ቅርፊትን ወይም ልጥን ከግንዱ ለየ። የወደቀውን ዛፍ ላጠ። ሽንኩርት ላጠ። ፪/አወጣ፤ መለጠ። ጎራዴውን ላጠ። ፫/ ሰደበ። በስድብ ላጠችው ፬/ ሸረደደ። እየው ሲልጠኝ!

ላጨ ላጸየ ጠጉርን ከራስ ላይ በምላጭ አስወገደ። ጠጉሩን ላጨው። ፪/ ሸረደደ እየው ሲላጨኝ።

ላፈ ጠጣ። አቃጠለ። ቡናውን ትኩሱን ቢልፉት መልሶ ይልፋል።

ማለ መሐለ እንዲኽ አልኾነም ወይ አይኾንም ብሎ የእግዚአብሔርን ስም አንድም የበላይን ስም፤ የወዳጁን ስም ጠራ። ሰውየውን አልገደልኹም ሲል ማለ። በውሸት ማለ። ‹‹በምንም በምን አትማሉ››።

ማረ መሐረ ይቅር አለ። ሓምሳ ብር ዕዳ ያለበትን ማረ። እግዚአብሔር የኃጢአተኞችን በደል ማረ።

ማሩኝ ይላል ቶሎ።

ሲምር

ያስተምር።

ማሰ መሐሰ ጉድጓዱ ቆፈረ። ጉድጓድ ማሰ። ፪/ ቆፈረ (ላይ ላዩን) አረሰ።

ማገ ጎተተ (ንፍጥን)። ይኸ ልጅ ለምን ንፍጡን ይምጋል?

ሣለ ሠዐለ መልክን ፤ ቅርጽን ሠራ፤ ምሳሌን በወረቀት፤ ላይ ፈጠረ። የጃንሆይን ሥዕል ሣለ።

ራሰ ርሕሰ ረጠበ። ልብሱ ራሰ። አንጀቴ ራሰ (ቅቤን ጠጥቶ)። ቆዳው ራሰ። ፪/ ደስ ተሰኘ። ፫/ ቁጭትን ተወጣ። አንጀቴ ራሰ። አንጀቴን አራስኹት።

ራቀ ርኅቀ ረዘመ። የቅርብ ተቃራኒ ኾነ። አገሩ ከአገራችን ራቀ። አሳቡ ከአሳባችን ራቀ። ልቡ ከልባችን ራቀ።

ለእጅ ርቆ

ለዓይን ጠልቆ።

ራበ ርኅበ ሞረሞረ። ጦም ሲውሉ ይርባል።

እንደ ራበኝ እንደ ሞረሞረኝ

ከጠገበው ጋራ ልሞት ነው መሰለኝ።

የተራበ ከባቄላ

የተበደለ ከሰቀላ።

ራደ ርዕደ ተንቀጠቀጠ። ሴቲቱ ንዳድ የያዘችውን ያኽል ራደች። ፪/ ፈራ። ይኽ ወሬ በተሰማ ጊዜ ሁሉም ራዱ።

ሳለ ኡኹ! ኡኹ! አለ። ይህ ልጅ ጉንፋን ይዞታል መሰለኝ፤ ይስላልና።

ሳለ ስሐለ በሞረድ ወይም በለሆቴ ስለትን አወጣ። ቢላዎን ሳለ።

ሳመ ሰዐመ እምጱዋ አለ። ቸነኔ ቅሬዋን ሳመ።

ወልዶ አይሳምለት

ተናግሮ አይሳቅለት።

መሳሳሚያ ከንፈር

መገናኛ ድንበር።

ሳቀ ስሐቀ ፈገግ አለ፤ ተንከተከተ፤ ተንፈቀፈቀ። በአያ በዋልፈሰስ አቶ ማእምሮ ላቀበት።

ሳበ ሰሐበ ጎተተ። መኪናውን መኪና ሳበው። ፈረሱን ሳበ። ሰይጣንን ሳበ። ነገሩን ሳበ። ከውኃ ጉድጓድ ውኃን በመቅጃ ሳበ።

ሳተ ስሕተ ሳይመታ ቀረ። ትኩሶ ሳተ። ወርውሮ ሳተ። ፪/ ሕግን ተላለፈ። መነኩሴ እግር ቢያሳስት ከአንጋዳ

አፍ ቢያሳስት ከዕዳ።

ሰው ኾኖ አይስት ዕንጨት ኾኖ አይነድ የለም።

፫/ ራሱ ዞረ። ከሳተ ሰንብቶአል።

ሻረ ሰዐረ ሹቱን ገፈፈ። ዲያብሎ እውነትን ሻረና ሐሰትን ሾመ ክርስቶስ ግን ሐሰትን ሻረና እውነትን አጸደቃ። ፪/ ዳነ። ቁስሉ ሻረ።

ሻጠ ሰካ። አጥሩ ላይ ሻጠ። እጠጉሩ ውስ እርሳሱን ሻጠ።

ቃመ ቀሐመ ጥራጥሬን፤ ዱቄትን ቸቸረ። ወይፈኑ ዱቄቱን ቃ። ሕፃኑ ባቄላን ቃመ።

ቃዠ መጥፎ ሕልም አየ። ፩/ ቀባጠረ። ምን ይቃዣል። ፪/ ናወዘ። እንደ ቃዠዋለ።

ባለ በ-አለ የአለው። ባለ ዕንጨት። ባ ነገር። ባለ እጅ። ባ ሕግ ። ባ-ቤት። ባለልክ።

ባስ-በእሰ በለጠ፤ ጠናበት። ያበደው ቀርቶ ጤነኛው ባሰ። ኣሳቡ ከድሮ ይልቅ ባሰ። ሕመሙ ባሰበት። ፪/በቶሎ ይከፈዋልል፡ ሆዱ ይብሰዋል።

ባተ ቦእ ጀመረ፤ ገባ። ወር በባተ በአምስት ወለደች።

ባከ ለመነ። እባክኽ። እክሽ። እባክኽ። እባካችኹ።

ባከ ለመነ። እባክኽ። እባክሽ። እባክኽ። እባካችኹኹ፡

ባጀ ከረመ (ዘጠኝ ወር በጋን) እንደምን ባጀኽ?

ቻለ ክህለ የሥን፤ የንግድን ------- መብት አገኘ፤ ታደለ።

ቤትን መሥራት ቻለ።

ሰምቶ መቻል

የእግዜር፤ ይመቻል።

ናረ እመር አለ፤ ጣጥ አለ። ናዳው እየናረ መጣ። እሌ ምነው ናረ?

ናስ ነሐስ ገነባ፤ አነፀ (ሕንፃን)። ይኸ ሰው መልካም ናሰ።

ናቀ ነዐቀ ትንሽ ነገር፤ ሰው ነው ብሎ ገመተ። ያቀረቡላትን አሳብ ናቀ። ዓለሚቱን ናቀ።

አራት ቢንቁ

ኣንድ እጅ ይለቃለቁ።

ዳኛ ቢንቁ

ናች ፋፋ፤ በዛ (ለተክል)። ኸ ሽንኩት እንዴት ናቸው እባክኽን።

ናኘ አሰራጨ፤ በያለበት አደረገ። ይኸን ነገር በከተማው ምሉ ናኘ። ፪/ በዛ፤ ሠለጠነ።

ግፍ ሲናኝ

ኩበት ጠልቆ ድንጋይ ይዋኝ።

ግፍ ሲናኝ

ከብት ይጠልቅ ድንጋይ ይዋኝ።

ናደ አፈረሰ (ግንብን፤ ሕንፃን፤ አሳብን)። ግንቡን ናደ።

ናጠ ገፋ (ወተትን። የረጋውን ወተት ናጠ። ፪/ ወዘወዘ፤ ይኸ በቅ ናጣት።

ካሰ የበደልን ዋጋ ከፈለ፤ የተፈናከተው ሰውዬ ለተፈነከተው ልጅ ሓምሳ ብር ካሰ። ስለ አዳም ኃጢኣት ክርስቶስ በ ደሙ ካሰ።

ካበ ናሰ (የድንጋይ አጥርን ታሪክን)። ጥሩ አጥር ካበ። ጥሩ በረት ካበ። እገሌን ታሪክ ካበ ካበና እዚያ ላይ አደረሰ አይደለም እንዴ? እከሌን ካበ ካበና እኩያም አሳጣው።

ካደ ክሕደ ሸፈጠ፤ እሌ አለ። አባ ልጁን ካደ። ባለአደራ ያስቀመጡበትን ገንዘብ ካደ። ጴጥሮስ ክርስቶስን ካደ።

ዋለ ወዐለ ውሎ አደረ። እከሌ ዛሬ እዚኹ ዋለ። እንዴት ዋልኽ? ፪/ እገለገለ፤ ጠቃ ኾነ፤ አደረገ። የላክልኝን ገንዘብ ለችግሬ አዋልኹ። ፫/ አወጣ፤ አምባ ኾነ፡ እግዚአብሔር ዋለልኝ።

ዋሸ ሐሰወ ቀጠፈ፤ አበለ። እንዲኽ ብሎ ዋሸ።

ዋጀ ገዛ። በሓምሳ ብር ሰንጋ ዋጀ ። ፪/ ጥንት ገንዘቡ የነበረውን ገንዘቡን ከፍሎ ገንዘቡ አደረገ። ክርስቶስ በደሙ ዋጀን።

ዋጠ ውኅጠ ሰለቀጠ። የጎረሰውን እኽል አላምጦ ዋጠ።

የልጅ ብልጥ

እየቀደመ ይውጥ።

፫/ ገታ። እንባውን ዋጠ። ፫/ አፍሶ ከመረ። ጋይን ዛቀ። ጒ/ ደለቀቀ። ወጡን ዛቀው።

ዛተ ቆይ ብቻ። ቆይ! ግድ የለም አለ። ሳልገድለው ብሎ ዛተ።

ጠመንጃውን አዝናብ ላይ አኖሩትና ዛገ። ቢላዎው ዛገ።

ዣዣ ከእርጅና የተነሣ ወደ ሕፃንነት ባሕርይ ተመለሰ። የዣዠ ሽማግሌ በዓይነ-ምድሩ ይጫወታል።

ያዘ ጨበጠ። እጁን ያዘ። ፪/ አፈፍ አደረገ። ውሻው ሰውዬውን ያዘው።

ከአያያዝ ይቀደዳል።

ከአነጋገር ይፈረዳል።

፫/ ኾነ ፤ ሠመረ። ያልከው ነገር ያዘ።፡ መድኃኒቱ ያዘ። ፬/ ገባ። ሥራ ያዘ።

፬/ ግብር ገባ። ግብርን ይዘዋል። ፭/ ግብር ገባ። ግብርነም ይዘዋል። ፮/ ጀመረ። ጾም ይዞአል። ፷/ አረገዘች። ሽል ይዛለች። ፱/ ቆፈነው። ለብቻ አነጋገረ። ቆይታ ይዘዋል። ጉዳይ ይዘዋል። ፲፫/ ነፋ። ቁንጣን ያዘው። ፲፬/ አኮራመተ፤ ድርቅ አደረገ። ባሪያ ያዘው። ፲፭/ አወራ። ወግ ይዞአል። ፲፮/ ተቆራኘ። ጋኔን ይዞታል። ፲፮/ ተቆራኘ። ጋኔን ይዞታል። ፲፯/ አብሮ።

ማሽላ ለማሽላ

ተያይዞ ቆላ።

፲፷/ አጤነ።

ልብን ሳይዙ

ነገር አያበዙ።

ዳረ ሴትን ለባል ሰጠ፤ ኣንድም ለወንድ ሚትን አመጣ። ልጁን ዳ።

በሰው ምድር

ልጅዋን ትድር።

ዳሰ ደኅየ ዳገትን፤ቆፈረ ማሰ። ጉድባውን የአምባ-ገነን ውኃ ዳሰው። ፪/ ፈጨ (አሻሮን ለመሰለ)። አሻሮን ዳሰች።

ዳነ ድኅነ ተፈወሰ፤ ሻረ። የታመመው። ልጅ ዳነ። ፪/ አመለጠ። ዕዳ ሊገባ ነበር ዳነ።

የእንጨት ምንቸት እርሱ አይደን

ሌላውን አያድን።

ዳኘ ደየነ ካሳሽና ተከሳሽን አቋቋመ (አነጋገረ) ። በንጉሥ! ዳኙኝ፤ ዳኛቸው።

ዳኽ ድኅከ በእንብርክ ኼደ (ለሕፃን)። ይኸ ሕፃን ይድኻልና!

ዳጠ ድኀፀ ጨፈለቀ። የቅድሙ ናዳ ሰው ዳጠ። መኪናው ሰው ዳጠ። ደ

ዳጨ ድኅፀ ዳጠ። መኪናው ሙዙን ዳጨው።

ጋለ የሚያቃጥል፤ የሚፋጅ ኾነ። ብረቱ ጋለ። ፪/ ተቆጣ፤ ስከረ። እገሌ ምነው ጋለ?

ጋመ ጋለ። እሳቱ ውስጥ ያለው ብረት ጋመ።

ጋረ ግዕረ የአባቱን ማደሪያ አወጣኹ ብሎ በጣም ጋረ።

ጋተ አጠጣ (ሕፃኑን)።

እናትኽ

ውኃ ትጋትኽ።

ጋየ ነደደ)። ተቃጠለ። እዚያ ማዶ ጋይ ይጋያል። ቤቱ ጋየ።

ጋጠ ነጨ። በፌው ሣርን ጋጠ። ውሻው አጥንትን ጋጠ (ከአጥንት ላይ ሥጋን።

ጋፈ ገሀፈ ሳበ፤ ጠረገ ዕኸልን ከምጣድ ላይ)። አሻሮን፤ እንኩሮውን ጋፈችው። ፪/ ጠጣ። ያንን ጠጅ ጋፈ ጋፈና ያንዠባርረው ጀመራ!

ጣለ እንዲወድቅ አደረገ። እገሌ እገሌን በትንንቅ ጣለው። ይኽ አስተማሪ ተማሪውን በፈተና ጣለው። ገንዘቡን ጣለ። ፪/ሰጠ ። ለዚች ሚቱ መቶ ብር ጥሎሽ ጣለ። ፫/ ተወ። አገር ጥሎ ኼዴ። ፬/ ገደፈ። መጽሐፉ ቃል ይጥላል። ፭/ ዐወቀ። መነኩሴው ቆቡን ጣለ። ፷/ሠራ ።ዳስ ጣለ። ፱/ ጠመቀ (ለጠጅ። ጠጅ ጣለች። ፲/ ፈረደበት። መቀጮ ጣሉበት። ፲፩/ ዘመን አጋደለበት። እጁ ጣለው። ቀን ከጣለው፤ ኁሉ ይጠላው። ፲፪/ አወጣ። እጣጣለ። ፲፫/ ሸምቆ ወጋ። አደጋ ጣለ።

ጣመ ጥዕመ ጣፈጠ። ይኽ ወጥ ይጥማል። ሌብነት ለጀመረው ይጥማል። ከተማ ኑሮ ይጥማል። ለአህያ ማር አይጥማት።

ጣረ ፅዕረ ጋረ። የአባቱን ደበኛ ለመቀበል አምስት ዓመታት ምሉ ጣረ። ፪/ ከነፍ ስና ከሥጋ መለያየት የተነሣ ተጨንቆ ተፈራገጠ። ክፉኛ አጥሮ ሞተ።

ጣሰ አፈረሰ። ዥብ አጥሩን ጣሰና አምስት በጎች ወሰደ። የወላጆቹን ቃል ጣሰ።

የመንግሥትን ሕግ ጣሰ።

ጣደ እጉልቻ ላይ አስቀመጠ። ምጣድ ጣደ። ድስት ጣደ።

ጣፈ ጠቀመ (ልብስን)። የተቀደደውን ልብስ ጣፈ። ጻፈ ማለትም ይኾና።

ኾኖም ያልተማረ እንጂ የተማረ አይናገርበትም።

ጫረ መነጨረ። ስጡን እኽል ዶሮ ጫረው።

ጫረ ፪/ ጻፈ(በነቀፌታ)። ጽሕፈት ይችላል? አዎን ፤ ጠቂት ጥቂት ይጭራል።

፫/ ቆፈረ። (እንደማንም)። ጉድጓድ መሳይ ጫረና ቀበረው። ፬/ ጀመረ፤ ተነኮሰ። ጫረ ጫረና ነገሩ ሲፋፋም ጥሎ ውልቅ አላ!

ጫነ ፀፀነ በከብት ላይ በመኪና ላይ ዕቃን አኖረ ከመረ። በቅን ጫነ (ኮቻን።

አጋሠሥን ጫነ። ፪/ጭኖ አመጣ። እኽል ጭኖልኛል። ፫/ ደፋ። ዘውድ ጫነ።

ጫጨ ኮሰሰ (ለታዳጊ ኁሉ)። ይኸ ልጅ ምነው ጫጨ? ይኽ ችግኝ ምነው ጫጨ?

ጻፈ ጸሐፈ በብዕርና በቀለም መሣሪያነት አንድም በእርሳስ ፊደልን ሣለ። ደብዳቤ ጻፈ። ፪በልቡ እኖረ። ይኽን ነገር በልቡ ሠሌዳ ጻፈ። ፫/ ደረሰ። መጽሐፍን መልክን ድርሳንን ልብ-ወለድ ታሪክን ጻፈ።

ፋመ ፍሕመ ፍም መረተ። የወይራ ፍልጥ ጥሩ ኾኖ ይፍማል። ፪/ ጋለ ፤ ሞቀ (ለነገር) ጦርነቱ ፋመ። ክርክሩ ፋመ። ወሬው ፋመ።

ፋረ ቆፈረ። ይኽ ውሻ ለምን መሬት ይፍራል?

ፋቀ፤ፈሐቐ ፈቀፈቀ። ቆዳን ፋቀ። ዕንጨትን ፋቀ።

የፋቂ ሰነፍ

ኣንድን ሳይፍቅ ኣንዱን ይወዝፍ።

፪/ ኣቃረ። ልቡን ፋቀው። ፫/አፀዳ። ትርሱን ፋቀ።

ኳስ ኩሕለ አስጌጠ፤ አሳመረ። አዕናቁ የሚመስሉ ዓይኖዋን ኳለችና ብቅ አለች።

ጽሕፈቱን ይኩላል።

ዋዩ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር

ላሚ የሚልም። ላሚ የኆነ አተር ግዢ።

ላቂ በላጭ። የኋላ ኋላ ላቂ እርሱ ነው።

ላቂ የሚልክ። ጦማር (ደብዳቤ)ላኪ እዚኽ ድረስ ቀጥሮኛል።

ላጊ የሚልግ። እርሱማ ዕንጨት ላጊ ወጥቶት የለም እንዴ!

ላፊ የሚልፍ። እንዳልበረደ ቡና የሰው አፍ ላፊ የለም። ፪/ ሞሽላቃ። ላፊ ናት። ማሪ መሓሪ ይቅር ባይ። እግዚአብሔር ማሪ ነው። ‹‹ማሪን›› የተማረ አያዘወትረውም ።

ማቲ ሕፃን። ማቲዎች ተሰብስበው ግራ ያግቡኛል።

ማጂ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ማጊ የሚምግ። ይኽ ልጅ ብሎ ብሎ ንፍጡንማጊ መጣውና!

ራሪ የሚራ። ለበሽተኛ እንደ ሴት ራሪ የለም።

ራቂ የሚርቅቅ፡ እንደ እርሱ ነገር ራቂ የለም።

ሳሚ የሚስም። አመንዝራ፤ ቆንጆን ሳሚ እንጂ አግቢ የለም። ፪/ ተሳሚ። ቤተ ክርቲያን ሳሚ ወጥቶታል።

ሳቂ የሚስቅ፡ የሴት (በጣም) ሳቂ አይወደድም።

ሳቢ ጎታች። ነገር ሳቢ። ከብት ሳቢ። መቅጃ ሳቢ። ብቅር ሳቢ። ጋኔል ሳቢ።

ሳጊ የሚሳጋ። ሳጋን ሳጊ ኹለት ሰው ብቻ ይበቃል።

ቃሚ የሚቅም። አመድን ቃ። እኽልን ቃሚ። አፈርን ቃ።

ናቂ የሚንቅ። ዓለምን፤ ሰውን ናቂ።

ካቢ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኝ ክፍለ አገር።

ካቢ የሚክብ። ካብን ካቢ። ነገርን ካቢ። ምስጋናን ካቢ።

ካኪ የጨርቅ ዓይነት።

ዋቢ ወሀበ ለሰጠው፤ ለሸጠው፤ ዕቃ ከብት፤ አላፊ ኾ የሚርብ። እሌ ዋቢ ነውና ይቅረብ።

ዋቢ ያለው ያመልጣል።

ዋቢ የሌለው ይሰምጣል።

ዛቂ የሚዝቅ። አዛባን ቀዛቂ። ጭቃ ዛቂ። ሽታን ዛቂ። ጋይ ዛቂ።

ዛቲ ተስፋ፤ ቤተ-ክርስያን ሳሚ ለቆራቢ ሕፃና ወይም ለድኻ ሊሰጠው ይዞት የሚኺድ ትንሽ ሙልሙል፤ እንጀራ።

ዛጊ የሚዝግ። ብት ፤ ቀለምን ከአልተቀባ ዛጊ መኾን ተገንዘበው።

ዳሪ የሚድር። ልጃገረድ ዳሪ። ፈት ዳሪ። ሎጋ ዳሪ።

ጋሚ የሚግም። ጋሚ ብረት። ጋሚ ኩበት።

ጋሪ ፈረስ እየሳበው የሚኼድ ትንሽ፤ ግጽ ሠረጋላ።

ጋሪ

ድኻን አኩራሪ

ባለ ጋሪ

መንገድ አስቸጋሪ።

ጋዲ ጋልኛ ላም ስትታለብ (አመለኛ የኾነች እንደኾ) የኋላ እግሮችዋን የምትታሠር

ጋፊ የሚግፍ። አሻሮን ጋፊ። አንቡላን ጋፊ። እንኩሮን ጋፊ።

ጣሚ የሚጥም።፡ ጣሚ ነገር። ጣሚ ወጥ። ጣሚ መጽሐፍ።

ጣፊ የሚጥፍ። ልብስ ጣፊ። ኣንድም ፀሓፊ ማለት ነው። ኾኖም ‹‹ጣፊን›› የተማረ አያዘወትረውም።

ፋሚ የሚፍም ። ፋሚ ፍልጥ። ፋሚ ኩበት። ፋሚ ዕንጨት።

ፋቂ የሚፍቅ።

የፋቂ ሰነፍ

ደንዱን ሳይፍቅ አንዱን ይወዝፍ።

ፋፊ የሚፋ። ፋፊ ብላቴና። ፋፊ ሕፃን።ፋፊ ጨቅላ።

ቋሚ ቀዋሚ ‹‹ቃል ተሰማ በራማ፤ ልቅሶ ዋይታ ጩኸትም››።

ራራ ተራኅርኅ አዘነ። ወንድሙ ታሞ ባየው ጊዜ ራራ። ለድኻ ራራ።

ራባ ራባ የሰው ስም።

ራዛ ሽመላ። ራዛ የት ኼዳለኽ? - ካንተ ጋር ። ስንቅኽላ?- አንተሳ፤

ዋጋ የመገበያያ ለው። ባለበሬ ዋጋ ስንት ነው?

የዋጋ ብልጥ

ልብ ይልጥ።

ዋጋ ቁረጥ። ወጋ አሳረረብኝ። ዋጋ ሰበረብኝ። ዋጋውን ቆለለ። ወጋ አፈረሰ። ዋጋዬን አዋረደ።

ዋጣ የመንገድ ላይ አዝማሪ፤ ዘፋኝ። ከተማው ዋጣ ብቻ ነው።

ዓሣ ዓሣ በባሕር ውስጥ የሚኖር ሥጋው የሚበላ ገለፈት ለበሰ ፍጡር። ወሸከሬ፤

ወደካት፤ ቋሮ፤ ብልጫ፤ ጎርዝ ፤ ጁመት፤ ምዥርጥ።

ዓሣን መብላት

በብልሃት።

ዓሠነባሪ = ትንሽ አዝራር። ግልገል ዓሣ የአይጥ ዓሣ።

ዓሣ ወጋሪ

ልብደ ሠሪ።

ዝላ አንድ ራስ

የወይን ዘለላ

የበርበሬ ዛላ

የወይኑ ዘለላ ጋን ይመላ

የስንዴው ዛላ እፍኝ ይመላ።

ዛላ መልካም ። ዛላ ቢስ፡

ዛራ ዛራ የሰው ስም።

ዛቻ በክፋት ቆይ ብቻ! ማለት።

ያያ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፈለ አገር።

ዳማ ጠይም (ለፈረስ) ቀይ ዳማ። ዳማ ፈረስ።

ዳባ ቁርበት። ዳባ ለባሽ።

ወዶ ገባ

ልብሱ ዳባ።

ለዳባ ለባሽ

ነገርኸን አታበላሽ።

ዳኛ ዳን ደየነ ለማፈራረድ መብት ያለው።

ዳኛ ይመረምራል።

ጣዝማ ይሰረስራል።

ዳካ ዋዲያት። እኽሉን በዳካ አኑረው። በዳካው ውኃ አኑሪ።

ዳዋ ውድማ፤ አረም። አይጥ በበላ ዳዋ ተመታ። ዳዋ ለበስ።

ጋላ ከብት ማርባትና እርሻ ዋና ተግባ የኾነ በኢትዮጵያ ውስ የሚገኝ ነገድ።

የጋላ ወዳጅ

የማጭድ ቀዳጅ።

አተኳኮ እንደ አጋሞች

አኮርኮሩ እንደጋሎ።

ጋማ እንደ ፈረስ እንደ በቅሎ እንደ አህያ ያሉት ከብቶች እንገት ላይ የሚመጣ ጠጉር። የጋማ ከብት።

ጋራ ጋልኛ ኮረብታ። ወደ ጋራው ላይ ወጥተን መጣን።

ጋራ የመጫፈሪያ መስተፃምር። አበበ ከአየለ ጋር ኼደ። ከ ----- ጋራ

ጋሻ የጦር የወስፈንጥር፤ መከቻ መከላከያ የኾነ የነበረ የጥንታዊ ወታደር መሣሪያ፤

ጋሻ ለግንባር።

መጫሚያ ለጠጠር፡

ጋሻ-ዣግሬ። ጋሻ ጆሮ።

፪/ ቀላድ። ኣንድ ጋ መሬት።

ጋዛ ጋዛ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር፤ ኣንድም በጳለስን ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ጋዣ የሣር ዓይነት።

ጋዳ ጋዳ አምኃ። እጅ መንሻ።

፪/ ይቅርታ እንደ መጠየቅ ያለ የፈሊት ቃል። በፆ አይናሩትም እንጂ።

ጋዳ ለጾሙ።

ጋጃ ስብ። ዓይነ-ጋጃውን አብርርለት።

ጋጋ መረገተ። በጥሬ ጋጋ ጋጋና ለቀቀው።

ጋጣ የጋማ ከብት ማደሪያ (በተለይም የፈረስና የበቅሎ)።

ጣሳ ቅርጹ አራት ማዕዘን፤ ኣንድ ክብ የኾ ከቆርቆሮ ተሠራ፤ ለውኃ መጥጣሳ-ቤት= መጠጫው ጣሳ የኾነ ጠላ ቤት።

ጣቃ አንድ ጥቅል አቡዠዲ ።

ጣባ ጉድጓድ የኾነ ፤ የሸክላ የተሠራ የወጥ ኣንድም እርሱን የመሳሰሉትን ማኖሪያ። ጣባው ተሰበረ።

ጣና በኢትዮጵያ ውስ የሚኝ ሐይቅ።

ጣጣ ጋዝ።

ጣጣ ፈንጣጣ

ድንጋይ ፈለጣ።

ገንዘብ ከእጅ ከወጣ

ያመጣል ጣጣ።

ጣጣ ጉሮሮ ከውኃ ጥም የተነሣ ደርቆ ሲሰነጠቅ የበሉበት እንደኾ ይጣጣል።

ጣፋ በብር የተለበደ። ጣፋ ጋሻ።

ጫማ ከቁርጭምጭሚት በታች ያለው መቆሚያ። ፪/የዚኹ መቆሚያ ወለል።

ጫማውን እሳት ፈጀው።

ቁም እንደ ማማ

ቁርጥ እንደ ጫማ።

ጫራ በኢትዮጵያ ውስ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ጫካ ከጥሻ ዝቅ ያለ፤ ያደን የተቃረበ።

ጫጫ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ወንዝ።

ፋታ እረፍት፤ ጊዜ። ለምሳዬ እንኳን ፋታ የለኝም። ፋታ ስጠኝ።

ፋና የችቦ የወፍራም ጠዋፍ መብራት። ፋና ወጊ።

ፋጋ አራት ማዘን አላቸው። ፪/ የቅል ሰባሪ ኣንድም ገበቴ። ተልባውን በፋጋው ውስጥ አኑረው።

ፋፋ ወፈረ (ለሕፃን)። ይኸ ልጅ ፋፋ።

ቋያ ሰደድ እሳት። ቋያ ተነሥቶ ሜዳው ተቃጠለ።

ጓያ ክፍሉ ከድበላ እኸል የኾነ በልተውት ወተትን ቢጠጡ ይሰብራል የሚባል እኽል።

ጓድ የድልኽ ፤ የቅ፤ የጠላ፤ የእጀራ እነዚኽንም የመሳሰሉትን ማኖሪያ የኾነ ውስጡን ሴቶች የሚያውቁት የቤት ክፍል። ጓዳ ጎድጓዳውን አሳዩያት።

ጓጓ ተመኘ፤ ቋመጠ። ለዚኽ ድንጋይ መሬት እከሌ ጓጓለት አልኸኝ?

ሃሌ ሃሌ እምቅድ ዓለም የነበረ። ሃሌ ሉያ፡

መዝሙር በሃሌ

ነገር በምሳሌ።

ላጤ ሌባ። ወደ ላጤ= ሚስት የሌው ማጋጣ።

ላፌ ጭሉፋት (ሌብነትን ለማሞካሸት)። ይኽ ላፌ ከወዴት ብቅአለ።

ማቴ የማቴዎስ ወንጌል ከፊለ ስም።

ሳሌ ከጋን መለሰያለ ያሸክላ ዕቃ። በሳሌው ጥመቂበት።

ሳሌ ከፊለ ስ። (ሳሉ ሥላሴ፤ ሳለ እግዚአብሔር ፤ ሳለ ክርስቶስ ለማለት ፈንታን ይኸውም ለበሬ የሚሰጥ የገበሬ አነጋገር ነው።

ሻሜ ትንሽ ዕንቁ።

ባሌ በሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አውራጃ።

ዋኔ ርግብን የምትመስል ወፍ።

ዓፀ ዕፄ ለንጉሥ የሚሰጥ ክብርን የተጎናጸፈ የትሕትና ስም።

ዓፄ ከሞቱ

በማን ይምዋገቱ።

ዓፄ-መስቀል= መስከረም ዓሥር ቀን የሚከበር በዓል።

ዛሬ የነገ መዳረሻ። ዛሬ እያለ ነገ እሠራዋለኹ አትበል። የዛሬ ሳምንት እመጣለኹ። ወይ ዛሬ !

ዛጌ ዘአጉየየ ያስሸሽ፤ ያባረረ፤ ያራቀ። ፪/ ትውልደ መንግሥቱ በአጭር የተገታ የኢትዮጵያ ንጉሥ።

ዳሌ ዳሌ ታላቅ (ለሰው እግር ሥጋ) ። የዳሌዋ አወራድ እጹብ ነው።

ዳቤ ጉሬ። መነኩሴው ዳባ ሰጡኝኝ፡

ዳዴ ጋልኛ አቱግራ። ይኽ ልጅ በዳዴው ይኼዳል።

ጋሜ ለልጅ፤ ዙሪያውን ከጆሮው በላ ብቻ ክብ ኾኖ፤ ሲላጭ የሚቀር ጠጉር

፪/ በዚኸ ዘመኑ አሽከር የኾነ። ያጋሜ አሽከር።

ጋሬ መያዣ፤ የቅይጥ እንጀራ። ጋሬውን ይበላል።

ጋሬ ጋልኛ ቦቃ (ለበሬ) ጋሬ በሬ።

ጋሼ ጋሽ-ዬ ለወንድም፤ ብቻ ፤ ይሰጥ ፤ የነበረ ስም።

ሃይ ተው! ሃይ! ሃይ ሎውሽቦ።

ላም ላሕም የበሬ እና። ላም ባልዋለበት ኩበት ለቀማ። ከሲታ ላም። መሲና ላም።

የነጠፈች ላም።

ላም አለኝ በሰማይ

ወተትዋን፤ ቅዋንም አላይ፡

ሰላም ቀንድዋ አይከብዳትም።

ላሽ ጠጉርን የሚላስስ በሽታ። ላሽ የምትጠሪው በአንስታይ ፆ ነው።

ላሽ የሚልስ። ማር ላሽ። ድፍድፍ ላሽ። ፪/ የሚለማመጥ። ቂጥ ላሽ።

ላብ ላህብ ከሙቀት፤ ከድካም የተነሣ ከአካል ውስጥ የሚወጣ ፈሻሽ።

ላት የበግና የተኩላ ጅራት። በምን ምክንያት ነው ላት ስብ የኾነ?

ላጭ የሚልጥ። ል ላጭ። ሽንኩርት ላጭ። ሰው ላጭ።

ማር የማርቆስ ወንጌል ከፊለ ስም።

ማር መዓር ንብ የምትሠራው ጣፋጭ እንጀራ። ማር ሲበዛ ይመራል።

ማርን አምርሮ

ወተትን አጥቁሮ

ማርና ወተት

ምን አገናኝቶት።

ማሽ የሚምስ። ጉድጓድ ማሽ እንድትዋዋዪ።

ማቅ በርኖ።

ማቅ ይሞቃል

ሻሽ ያደምቃ

ገቢውን ባለቤ ያውቃል።

መክማክ ማቅ። ቀጭን ማቅቅ፡ እጥፍ ማቅቅ፡ ደንዳና ማቅ።

ማንመኑ መጠየቅ ተውላጠ ስም። ማን መጣ?

ማን ያውቃል ፤ ማገር።

ማነው?= ማን - ነው? ማነኽ?ማነሽ? ማንም። አነማን።

ዓፄ ከሞቱ

በማን ይምዋገቱ።

ማዝ ቅንድብን መልጦ ቆዳውን ነጭ እድርግ ዓይንን የሚያመጨምጭ በሽታ።

ማይመይ ውኃ። ማየ-አይኅ= የጥፋት ውኃ።

ማግ ያልከረረፈትል፤ የደር ተባባሪ። የቀኝ ማግ፡ የግራ ማግ።

ማጥ አረንቋ። የሚያሰጥም ጭቃ። መንገዱን ማጥ ኾኖአልል፡

ሣር ሣዕር ሰንበሌጥን፤ ጎመጭን፤ ቋን ፤ እንግጫን፤ ቁምጢን፤ ፓዣን፤ ሙጃን የመሰለ ኁሉ። ነጭ ሣር።

ራስ ርእስ ጭንቅላት። ራስ ሹል። ራስ በራ። ራሰ ቡሃ። ራሰ ክብዶ። ራሳ ዘናና

ራሰ ገዳዳ።

ራሰ ሳይጠና

ጉተና።

፪/ የማዕርግ ስም። ራስ እገሌ መጡ። ፫/ ዐበደ። ራሱ ዞረ። ፬/ በገዛ ዓቅሙ አዳሪ ኾ። ራሱን ቻለ። ፭/ ራስ-ምታት=ፍልጠጥ። ፰/ራስ-ክምር=ፈረስ ዘንግ። ፱/ራስ-ወርቅ=ለማዕርግ የሚሰጥ አክሊል።

ራሽ የሚርስ። ራሽ ባቄላ።

ራብ ረኃብ የእኽል እጦት። ራብ ጠና፡

ራብን ያማርራል ሰው

ቁንጣንን ያልቀመሰው።

ራእ የዩሐንስ ራእይ ከፊለ ስም።

ሣይሠዓሊ ሣዓሊ። ሥዕል ሣይ።

ሳል ቀኬ።

ሳል ይዞ ሥርቆት

ቂም ይዞ ጸሎት

መዘዝ መሻት።

ሳቅ ፈገግታ። የሳቅ መጨረሻ ልቅሶ ነው።

ሳች የሚስት። ኁሉ ጊዜ ሳች አትኹን።

ሳን ሳን ስመ አምላክ ፪/ነጭ። ሻሽ የመሰለ ፈረስ አለኝ።

ሻጭ የሚሽጥ። ሳጋ ሻጭ።

ሻጭ የሚሽጥ። እኽል ሻጭ። ጨው ሻጭ። በርኖ ሻጭ።

ሻይ እንደ ቡና ተፈልቶ የሚጠጣ ቅል። ሻይ ቅጠል።

ሻይ አስክሮ ሌባን የሚያሳውቅ። ለ ባ-ሻይ።

ቃል ቃል ወልድድ፡ ቃል ሥጋ ኾነ። ቃል ክርስቶስ ኾ። ፪/ኣንድም ከአንደበት የሚወጣ ድምጽ።

ቃልኽ ሳይዘጋ

እግርኽ ሳይዘረጋ።

ቃሉ ተዛነፈ። ቃሉ ጎረና። ቃለ ስላላ። ቃለ ጎርናና።

፫/ ሥልጣን። ቃልዎ ይድረሰኝ። ፬/ትእዛዝ።

የንጉሥ ቃል

ኣንድ ይበቃል።

፭/ ኪዳን ተካየደ። ቃል ሰጠ። ቃ ገባ። ቃል ኪን። ፮/አፍ ለለአፍ።

ቃል ለቃል። ፯/ ንግግር። የሽንገላ ቃል። ቃለ-አባይ-ዋሾ፡

ያሰማዎ። መንግስተ ሰማያት ያውርስዎ። እንደ ችብኃ ያለምልምዎ። እንደ ወርካ ያሰፋዎ። ፱/ሓሳብ ለሓሳብ መለዋወጫ የኾነ ፊደል ኣንድም በፊደላት የተወሰነ የንግግር የጽሑፍ መሣሪያ። ሃማኖት፤ ተስፋ፤ ፍቅር፤ ቃላት ናቸው።

ቃር ዲን። ባቄላ የቃር መድኃኒት ነው ይባላል።

ቃኝ የሚቃኝ። በገና ቃኝ። ሀገር ቃኝ።

ቃጭ የሚቃጣ። በሰው ላይ ቃጭ።

ባል የሴት ራስ፤ ገዥ፤ አሳዳሪ። ባል የሌላት ሴትና ጣሪያ የሌለው ሕንፃ አንድ ናቸው።

በውሌ

ደጃዝማች ባሌ።

የሴት ሀገርዋ

ባልዋ።

ባር ፍርሃት። ልቡን ባ ባር አለው።

ባት ከቁርጭምጭሚት በላይ፤ ከጉልበት በታች ያለ፤ በቅልጥም ላይ የተመሠረተ ሥጋ። ዓይኑን ከባትዋ ላይ ተክ ነበር። ባታም።

ባይ በ-አለ የአለ፤ የተናገረ፤ አልኩ ባይ፤ ፪/ ተንቀሳቃሽ፤ የሚል።

ኩፍ ኩፍ ባይ እንደጉሽ ጠላ

አባቱ ነብር ልጁ ግሥላ።

ባጥ ጠፈር፤ ጣሪያ።

የባጡን አወርድ ብላ የብብትዋን ጣለች።

ባጥ ኣንድ ጥቅል። ኣንድ ባጥ ድር። ኣንድ ባ የሻይ ቅጠል።

ባጥ ጣጥ። በቅሎ ባጥ ብላ ረገጠችው።

ታች ቁልቁል፤ ተዋረድ። በታች። ከኔ በታች። በታች ኸነ።

አታላይ

ከታች ሲሉት ከላይ።

ታው ታው ሰመ ኣምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ቻል ትልቅ፤ ከባድ ሸክም። ፪/ መስፈሪያ። አንድ ቻል እኽል።

ቻይ የሚችል። መከራን ቻይ ድል አድራጊ ነው።

ናስ ናሕስ ነጣ ያለ ወርቅ መሳይ ማዕድን። ናስማሠር= ማሠሪያው ናስ የኾነ ጠመንጃ።

ናስ ንኅስ ግንብ። መልካም ናሽ 㗹ሸርጾ㗹ል።

ናሽ የሚገነባ። ደኅና ናሽ ነው።

ናኝ ሚናኝ። ይኽ ወሬ ናኝ መኾኑ ለማም የተሠወረ አይደለም።

ናጅ የሚንድ። ግንብ ናጅ። ካብ ናጅ። አሳብ ናጅ።

ናጭ የሚነጥ። ወተት ናጭ።

ካም ካም ትኩሳት፤ ጥቁር። ፪/የሴምና የያፌት ወንድም፤ የኖኅ ልጅ።

ካሽ የሚክስ ኹለታችኁም ተበዳይ ከኾናችኁ ማን ካሽ 㜎ሑን።

ካብ በጭቃ ያልተሠራ ግንብ። አጥሩ ካብ ነው። ቤቱ የካብ አጥር አለው

ያን ያ-ን አመልካች ቅጽል። ያንን አምጣው።

ያው ያ-ው እዚያ ያለው፤ ያለ። ያውና። ፪/ ይኸው። ያውልዎ። ያውልሽ ። ያውልኽ።

ያዕ የያዕቆብ መልእክት ከፊለ ስም

ዳዥ የሚይዝ። ለያዥ ለገራዥ አስቸግሮዋለ። ጋሻ ያዥ።

ዳር ጫፍ፤ አጠገብ። ዳር ዳሩን ኺድ። እመንገድ ዳር ተገትሮአል።

የሜዳው ሣር ከዳር እስከ ዳር ጋየ። ዳር- አገር- ወደ ዳር (ወሰን) የተጠጋ አገር። ፪/አፈገፈገ። ምነው ዳር ዳር አለ?

ዳስ ድግስ ያለበት ሰው በቅጠላ ቅል ለጊዜው የሚይሰው ጎጆ መሳይ ቤት።

ዳስ ጣለ። የዳስ ባላ። ዳስ ጣይ። ዳስ ጥለዋል።

ዳሽ የሚድስ። አሻሮ ዳሽ።

ዳን ዳን ፈራጅ ። ፪/የትንቢተ ዳንኤል ከፊለ ስም።

ዳኝ የሚድን። የሚተርፍ። ዳኝ አልመሰለኝም።

ዳኝ የሚን። የሚተርፍ። ዳኝ አልመሰለኝም።

ዳኝ የሚዳኝ። ሕገ-ወጥን ዳኝ።

ዳጭ የሚጥ። ሰው ዳጭ።

ጃል እባክኽ። ጃል! ኣንተ ደልቶኻል።

ጃስ ያዝ (ለውሻ)። ኩቲ! ኩቲ! ጃስ! ጃስ!።

ጃን ዳን ፈራጅ። ፪/ዝሆን። ጃን ገዳይ። ፫/ ንጉሥ። ጃንሆይ ። ጃን-ሜዳ= የንጉሥ ሜዳ። ጃን-ጥላ=የንጉሥ ጥላ። ጃን-ደረባ=ስልብ። እጌን ጠባቂ። ደረባ=ባል ደረባ።

ጋት ከታናሽ ጣት እስከ ሌባ ጣት ያለ ርቀት (አግድሹ) ስንዝር ከጋት።

ጋር ገዓር መከራ። ወይ ጋር! ጋሩን ያያል።

ጋን ከሳሌ በጣሙን የሚበልጥ የሸክላ ዕቃ።

የሆድ ብልሃት የጋን መብራት።

ጋኖች አለቁና ምንቸቶች ጋን ኾኑ።

ጋዝ ጣጣ። አይ እገሌ የገባው ጋዝ።

ጋዝ ነዳጅ የኾነ ፈሳሽ። እራዙ ውስጥ ጋዝ አለበት።

ጋይ የነደደ አፈር (ለእርሻ)

ጋይ የለ።

እሸት ስጠኝ አለ።

ጋድ ጋድ የያዕቆብ ልጅ ፤ የነ ዮሴፍ ወንድም።

ጋድ ምትክ፤ ለውጥ፤ እንደ ማለት ነው። የልደትና የጥምቀት አጽዋማት ጋድ አላቸው።

ጋፍ ጋፈፈ ሞኝ፤ እንከፍ ፤ ጅል ፤ ግጅል ፤ መነፍ፤ ነሁላ።

የተማሪ ጋፍ

መልክ ይጋፍፍ።

ጣም ጣዕም ቃና። ጣመ ቢስ። ጣምም የለው።

ጣር ፃዕር ጭንቅ። እገሌ ትላንትና በጣር ነበር። ፪/ በድካም ሥራ። እስከ ተቻለኽ ጣር እንጂ አትቦዝን። ጣረ-ሞት = ጋረ- ሞት።

ጣሽ የሚጥስ፤ የሚያፈርስ ። ሕግ ጣሽ። የአባትን ቃል ጣሽ።

ጣት አንድ ሰው እጆቹና እግሮቹ በቅንጃ ፤ አምስት አምስት ጣቶችአሉት።

ጣት ገማ ተብ ተቆርጦ አይጣልም።

ታናሽ ጣት- ስንኬቶ። የቀለበት ጣት። መኻል ጣት= ታላቅ ጣት። ሌባ-ጣት አውራ -ጣት። ጣቴ ውኃ ቋጠረ።

ዘሩ የጣቴ

ምድሩ ያባታ።

በቆማጣ ቤት ኣንድ ጣት ብርቅ ነው።

ጣይ የሚጥል። ሰው ጣይ። ነገር ጣይ። ፊደል ጣይ።

ጣጅ የሚጥድ። ምጣድ ጣጅ። ድስት ጣጅ።

ጣጥ ባጥ። በቅሎዋ ጥጥ ብላ ረጋገጠችውው፡

ጫት ጎመዛዛ፤ እስላም የሚበላው ቅጠል። ጫት ያኝካል። ጫት ጎሶአል።

ጫን ሦስት ዳውላ ጫን ይባላል። ኣንድም ዳውላ ማለት ነው።

፪/ ጭነት።

ጫኝ የሚጭን። እኽል ጫኝ። ዕቃ ጫኝ።

ጫፍ ዳር። የዘንግ ጫፍ። የነገር ጫፍ። የወሬ ቻፍ። የታሪክ ጫፍ።

የአሳብ ጫፍ። የሃይማኖት ጫፍ። አስቲ ጫፉን ትነካዋለኸ!- እስቲ ዝናቡን አሽ ትለዋለኸ!

ፋስ የመዶሻን የፈቸልን የመጥረቢያን ተግባር አከናውኖ የያዘ የአናጢ መሣሪያ። አናጢው ሌባውን በፋስ ቀነደበው። ፋስ መጥረቢያ። ሰ

ቋር የዱላ ጭንቅላት። በቋራም ዱላ ጭንቅላቱን ከኹት ከፈለው።

ቋቅ የሚያስታውከው ሁሉ ቋቅ ይላል። ሲያስመልሱ የሚማ ድምጽ። ቋት አለኝ። ቋው አላት።

ቋት ከወፍጮ ላይ ዱቄት እየወረደ የሚጠራቀምበት ስፍራ። ቋቱ መላ። ፪/ተሳካ። እገሊት ቋቱ ጠብ አይልላትም።

ቋፍ ትንሽ ነገር ቢነካው የሚወድቅ፤ ትንሽ ነገር ቢናገሩት የሚኼድ የሚጣላ የሚቀየም። የተቀመጠው በቋፍ ነው። እገሌ በቋፍ ነውና ቢቆጡት እንኳ ይኼዳል።

ካጃ የሚከድ። እንደ ይሁ ጌታውን ካጅ ኾነና አረፈ።

ካፍ ካፍ ስመ አምላክ ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ኻች ማዶ ፤ ባሻገር። በዚያ ኻች መጣኹ።

ዋስ ዋሕስ ባለቤትን ለማቅብ የተሰጠ፤ የተጠራ ኣንድም ዕዳን ለመክፈል።

ዋስ የሌለው አሽከርና መዝጊያ የሌለው ቤት ኣንድ ነው።

ዋኝ የሚዋኝ። ውኃ ዋኝ።

ዋው ዋው ስመ አምላክ ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ዋይ ሴቶች፤ ሕፃናት ሲደነግጡ ዋይ ይላሉ። ፪/ ልቅሶ። የካቲት ፲፪/ ቀን ሁሉም በየፊነው፤ በየቤቱ ዋይ ዋይ ይል ነበር።

ዋግ በወሎ ጠቅላ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አውራጃ። ዋግ-ሹም= የዋግ አገር ዘር፤ ሹም።

ዋግ ስንዴን ባቄላን ድልኽ አስመስሎ ውስጠ ባዶ የሚያደርገው የንፋስ ምት።

ዋግ መታው።

ዋጭ የሚጥ። እባብ-ዋጭ=እባብን የምትውጥ አሞራ።

ዛር ልቡሰ ሥጋ የኾነ፤ የተሠወረ ነገድድ፡

ዛር ልመና

ሳይያዙ ገና።

ዛር ወጣበት። ዛር ፈለቀበት። ዛር አስገዘፈው። ዛር አንጋሽ። የዛር

ፈረስ=ዛር የወጣበት።

የዛ ስሞች= ዲራ። ጨንገር። ጠቋር። ዋስ - አጋች። ሸኸ- አንበሶ። አብደል። ብር -አለንጋ። ወሰን።

ዛብ ከልጋም ጋራ የተዋደደ የበቅ የፈረስ መግቻ።

አንቃ፤ ወይራ፤ ጥድ ሎል፤ ኮሶ፤ አኻያ፤ ጎርጎ፤ ቃውት ፤ ዶቅማ ፤ ደገድ፤ አንቃ፤ ጫቅማ፤ ኮርች፤ ዘማ፤ ወርካ፤ዋንዛ፤ወይባ፤ አባ፤ዠንፎቅ፤ጮጮ፤ ምሥር-እች፤ መዋጥሽ፤ ክትክታ፤ ድግጣ፤ ልምጫ፤ መሬንዝን፤ የመሰለ ሁሉ የሚጠራበት የጥቅል ስም።

ኳስ ክብ፤ ድቡልቡል የኾነ የመጫወቻ ዓይነት። የጨርቅ ኳስ። የላስቲክ ኳስ የቆዳ ኳስ።

ኳክ ሴት ዶሮ ዕንቁላልን ጥላ ስትነሣ፤ አንድም ዶሮ ሲደነግጥ የሚያሰማው ድምጽ። ዶሮዎቹን ምን ነክቶአቸዋል? ኳስ! ኳክ! ይላሉ።

ጓል ለመጀመሪ ጊዜ መሬት ሲቆፈር፤ ኣንድም ሲጨፈለቅ ጓል ጓል እየኾነ ይገለበጣል።

ጓድ የጓደኛ ከፊለ ስም። እገሌ የእከሌ ጓድ ነው።

ጓዝ ጋዕዝ ለጭነት የተዘጋጀ የንብረት ዕቃ። ፪/ ቤተ-ሰብ ከዕቃ ጋራ። ጓዙ ቀድሞአል

ማሞ ማሞ ገንዘብ። ለሕፃን የሚሰጥ ስም ኾኖአል። ማሙዬ= ገንዘቤ።

ማሾ እንደ ፋኖስ ያለ መብራት። ፪/ ቆንዦ። ማሾ የመሰለች ልጅ አደረሰች።

ማዶ ባሻገር። እዚያ ማዶ የቅድስት ማርያም ቤተ-ክርስቲያን አለ። ወዲኽ ማዶ።

ወዲያ ማዶ። በዚያ ማዶ። ማዶ ለማዶ።

ቋሮ የዓሣ ዓይነት።

ሻሞ ሽሚያ። ሻሞ የማይገባ እንደ ኾነ አታውቅምን?

ሻሾ የነጭ ፈረስ ስም። ሻሾው ፈረስ ተጭኖም አያውቅ።

ሻፎ ሱፋጭ። ስለ ድንጋ። ሻፎ ድንጋይ።

ባዶ የሌለበት፤ የሌለው ። ባዶ ጋን። ባዶ ቤት። ባዶ ራስ። ባዶ አፍ። ባዶ እግር ። ባዶ እጅ።

ናሆ የትንቢተ ናሆም ከፊለ ስም።

ዋሾ አባይ፤ ቀጣፊ። እርሱማ መዋሾ ነው።

ዓሞ የንቢተ ዓሞጽ ከፊለ ስም።

ዳቦ ከድፎ ዝቅ ያለ። ዳቦ መሳይ ጋግራለች።

ጃሎ ወይ። መገን= ግሩም። ጃሎ-መገን= ወይ ግሩም።

ጃኖ ተዘቅዝቆ የሚሰፋ፤ እዳሩና እዳሩ ሳይኾን፤ እኻሉ በሰፊው ቀይ ጥለት አንድም ጥበብ የተጣለበት መደረቢያ።

ጋሎ ጋላ ብሎ ለማቆላመጥ የሚያገለግል ቃል።

ፋሮ ፍግን እየፋረ፤ እየቆፈረ ከውስጡ ቅንቡርስን አውጥቶ የሚበላ አውሬ።

ፋኖ ፋን-ኖ በፈቃዱ ወደ ዘመቻ ከሚኼድ ጋር አብሮ የሚኼድ።

ጓሮ ዝሆን። ጓሮ ገዳይ።

ጓሮ ገዳይ ጓሮ ገዳይ

ቀናው አሉ አፋፍ ላይ።

ጓሮ ከቤት በስተጀርባ ያለ ስፍራ።

ኼ ከየደ ተራመደ፤ገሠገሠ፤ ነጎደ። ወደ አገሩ ኼ። ወደ ቤቱ ፤ ወደ ቤተ-ክርስቲያን ኼ።

ሉዊ ሌዊ የሰው ስም።

ሌላ ሌለየ ከዚኽ የተለየ፤ ከዚኽ በስተቀር። ሌላ ቤት። ሌላ ቦታ። ሌላ ሰው። ሌላ አገር። ፪/ እጅግ በጣም ጥሩ። የሰራው ቤት ሌላ ነው። ያገባት ሚት ሌላ ናት። (ባመል በመልክ)።

ሌባ ሠራቂ። እገሌ ሌባ ነው።

የሌባ ዓይነ ደረቅ

መልሶ ልብ ያደርቅ።

የሌባን ጠበቃ።

አደባልቀኽ ውቃ።

ሌጣ ያልተጫነ። ሌጣ ፈረስ። ሌጣ በቅ። ፪/ እርግዝና የሌላት። እሊት አረርግዛለች? ሌጣ ናት። ፫/ ባዶ። ሌጣውን መጣ። ፬/ ያልጻፈበት። ሌጣ ወረቀት።

ሜታ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሜዳ እጅግ ትልቅ መስክ። ሜዳ ወጣች= ደጅ ወጣች።

የሜዳ ፍየል። ጭው ያለ ሜዳ

የምሮጥበት ሜዳ

የምሾልክበት ቀዳዳ።

ሬሳ በድን፤ ሙት ። ሬሳውን እዚኽ አትቅበር። የሰው ሬሳ። የውሻ ሬሳ። ያህያ ሬሳ። ያውሬ ሬሳ። ሐረግ-ሬሳ= ሁሉ ጊዜ እሌሎች ዕፅዋት ላይ የሚጋደም።

ከዚኽ የወደቀን ሬሳ

ማን ያንሳ።

ሴላ የነገር ማቆሚያ።

ሴራ ዓድማ። ሴራ ጉድ። ሴራ ወዳድ። ሴራ ኾነ። ፪/ ጸጥታ ሰላም፤ አማን።

አገር ሴራ ኾነ።

ቄራ መንግሥት ከብት የሚያሳርድበት ስፍራ።

ቤሳ ባፄምኒልክ ዘመነ መንግሥት የነበረ ገንዘብ።

ቤዛ ቤዛ መድኃኒት፤ ዋጋ ፤ ስለ፤ ፋንታ፤ ስለ ሌው ተላልፎ መከራን የሚቀበል።

ያለሙ ቤቤ ክርስቶስ ነው። መጫሚያ የእግር ቤዛ ነው።

ቤዛ የዝርያ ስም። እ እገሌ ቤዛዎች ናቸው።

ኬላ ዘበኛ የቆሙበት ያገር፤ የከተማ በር፤ ቆብ-አስጥል። ኬላውን ጥሶ ሲገባ ተያዘ። ፪/ ድንግል ፤ ክብርና። ኬላው ተሰበረ።

ኬሻ ዳውዣ፤ ከቀጤማ የሚሠራ ምንጣፍ።

ኬፋ ኬፋ ጴጥሮስ፤ ሻፎ ፤ መርግ፤ ጭንጫ።

ዜማ ዜማ መንፈሳዊ ዓለማዊ ምሥጋና፤ ዘፈን ። እገሌ ዜማ ዐዋቂ ነው።

ዜና ዜና ዝና፤ ታሪክ። ዜና ተክለ ሃይማኖ። ዜና ቤተ ክርስቲያን። ፪/ የመጽሐፈ ዜና መዋዕልና ካልእ ከፊለ ስም።

ዜጋ ገባር፤ ወገን። የኢትዮጵያ ዜጋ።

ጌራ ጌራ እንደ ራስ ቁር እንደ ራስ ወርቅ ያለ።

ጌታ አሳዳሪ ጌታዬ ናቸው።

ጌታ ለሎሌው

ነጋዴው ላሞሌው።

፪/ ባለጸጋ፤ ሀብታም። ጌታ ነው።

ጌኛ ጋልኛ መጋዣ። የተገጠበው ጌኛ ነው።

ጤና ጥዒና ጤንነት። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ነው። ፪/ ሰላም። አገር ጤና ነው።

ጤዛ ዝናብ ከዘነበ በኋላ እየሣሩ እዛፉ ላይ የሚገኝ ውኃ።

ኤፌ የጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ከፊለ ስ።

ሌት ሌሊት ምሽት ማታ። ጨለማ። ሌት ፤ ከቀን።

ሜም ሜም ስመ አምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ሤም ሤም ቡሩክ፤ ሥዩም፤ መልካም። ሤም ፤ የያፌትና የካም ወንድም የኖኅ ልጅ ነው

ሤት ሤት ፈንታ፤ ካሳ። ያዳምና የሔዋን ልጅ።

ሬስ ሬስ ስመ አምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል፡

ሬብ ራብአይ ቂጥ፤ አራተኛ ቀዳዳ። ሬቡን አምሞትአል።

ሴት አንስት። ሴት ልጅ። ሴት ባሪያ። የሴት አነጋገር።

ከሴት ነገር

ከበቅሎ መደንበር

እሳት ከበረበረው

ሴት የበረበረው።

ቄስ ቀሲስ አመስጋኝ፤ ሥጋ ወደሙን ለመፈተት ሥልጣን ያለው ካህን።

ቄብ ከግልገልነት የዘለለች ገና ለመጠቃ የተቃረበች። ዟብ ፍየል። ቄብ በግ ቄብ ዶሮ።

ቤል የፈረንሳ ፋብሪካ የኾ ሽጉጥ። መልካም ቤል አለው።

ቤት ቤት መኖሪያ፤ ሕንፃ። የግርግዳ ቤት። የግንብ ቤት። የሣር ቤት። የቆቆሮ

ቤት። አንድም እዚኽ ቤት ያላችሁ ማለት ነው። ቤቶች? ፪/ ቤተ-መቅደስ= ምኩራብ። ፫/ ቤተ-ሳልገኝ= ክፍለ አካል (ለሰንጋና ለመሲና)። ፬/ ቤተ ንጉሥ። ፭/ ቤተ-ክርስቲያን=የክርስቶስ ተከታዮች መሰብሰቢያ። ፮/ቤተ-ጸሎት=ለእግዚአብሔር ልመናን ማቅረቢያ ቦታ፤ ሕንጣ፤ ክፍል። ፯/ ቤተ-ሕሙማን=በሽተኞ መታከም የሚኙበት ሕንፃ። ፰/ ቤተልሔም= ደጀ ብርሃን። ፱/መቃብር-ቤት=ገንዘብ የሚቀመጥበት ስፍራ። ፲፰/ ግምጃ-ቤት= ዕቃ ቤት። ፲፱/ ዕቃ-ቤት=ንዋየ ቅዱሳት የሚቀመጥበት ሕንፃ። ፳/ዕቃ-ቤት=የቆሳቁስ ማኖሪያ።፳፭/ ሥጋ ቤት= አላፊ። ፳፮/ መሸታ- ቤት=መጠጥ ብቻ የሚሸጥበት ቦታ ። ፳፯/ ስም ይወጣ ከቤት

ይቀበል ጎረቤት።

፳፰/ እንግዳ-ቤት = ሰውን የመቀበያ ክፍል። ፳፱/ ሽንት ቤት= ሰገራ ቤት። ፴/ ሰገራ-ቤት=ያር ጉርጓድ ያለበት ክፍል። ..... ፴፩/ ስመ አምላክ። ፴፫/ ንብረት ትዳር። አሌፍ ብሂል ብዬ አታው ድረስ ሳውቀው።

ቤት እመኻል ገብቶ ልቤን አስጨነቀው።

ሄር ሄር ቸር። ገብር ኄር=መልካ አገልጋ=በሁዳዴ ውስጥ የሚውል የዚኹ አገልጋይ ታሪክ ማሰቢያ የኾነ እሑድ።

ኤል ኤል አምላክ፤ እግዚአብሔር። አማኑኤል። ገብርኤል። ዳንኤል። ሕዝቅኤል ሚካኤል። ሩፋኤል። ራጉኤል።

ኤር የትንቢተ ኤርምስ ከፊለ ስም።

ኤጭ ምሬትን፤ ብስትን የመግለጫ ቃል። ኤጭ! የሚተፋበትን አጥቶአል።

ጴጥ የጴጥሮስ መልእክት ከፊለ ስም።

ቤዶ ባዶስ የቅቤ መሥፈሪያ ፤መለኪያ። ቤዶውን ወዴት አኖርኸው?

ዴሮ ጋልኛ ነብርን መሳይ አውሬ። ዴረ መጣ።

ጌዶ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ፌቆ ተወርዋሪ የኾነች እንደ አይጥ ያለች አውሬ።

ፌቆ ስትዘል

አትፈራ ገደል።

ፌጦ በቁልነቱ ወደ ተልባ የሚጠጋ፤ ፍሬው ቀይ፤ ጥቁር የኾነሲበሉትም ለመሰንፈጥ የሚከጅለው ሽታው እምብዛም የማያስደስት ዘር። ፪/ ጌጠኛ ከኾው በታች የሚል ኹለተኛ ግላስ።

ስሱ ንፉግ።

ስሱ አንድ ያንቀው

አንድ ይወድቀው።

ብቡ የባባ፤ የሚባባ። ብቡ ነው።

ብዙ ብዙኅ አያሌ። ብዙ ሰዎች። ብዙ ሌቦ። ብዙ ላሞ። ብሱ በሬዎች። ብዙ አህዮች።

ትጉ ትጉሕ የሚተጋ። ትጉ ነው። ትጉ ገበሬ።

ንቁ የሚነቃ። አሳበ ንቁ። ቆቅ ንቁ ናት። በቅም ታግዛች።

እፉ እሳት፤ አቃጣይ (ለሕፃን የሚነገር ቃል) እፉ ነው!

ክፉ የደግ ተቃራኒ። ክፉ ሰው። ክፉ ውሻ ክፉ አውሬ።

ጥሻ ከጫካ ዝቅ ያ። ጥሻ ለጥሻ ስንኩተት ዋልን።

ጥጃ ከእንቦሳ ከፍ ያለ። ጥጃው ጠባ። የምትጠባ ጥጃ አትጮኽም።

ጭራ እጅራት ላይ የሚበቅል ትልቅ ጠጉር። ፪/ ከዚኽ ጠጉር የሚሠራ የዝንብ መከላከያ። ጭራውን ነሰነሰ።

ጭቃ በውኃ የቦካ አንድም የራሰ አፈር። ታጥቦ ጭቃ።

ጭዳ ጋልኛ እርድድ፡ እገሌ ጭዳ ብሎል።

ጽና ጽና በቤተ-ክርስቲያን ውስጥ ማዕጠንት ማጠኛ። ቄሱ ጽናውን ይወዘውዘዋል።

ጽዋ ጽዋ የየሡስ ክርስቶስ ደም ማኖሪያ። ፪/ዋንጫን የሚመስል የመጠጥ ማኖሪያ።

ፍዳ ፍዳ ብድራት። እርሱማ ፍዳውን ይቀበላል።

ቁጣ ስለማይሰማሙብ ነገር፤ የተደረገ የሚረግ ንዴት ፤ ተግሣጽን ያስተባረ ብስጭት። ለስላሳ ምላስ ቁጣን ታበርዳች።

ጉራ ጋልኛ ጆሮ። ፪/ለይሰማል የሚሠራ የሚነገር። ጉረኛ ኾነ።

ልቼ በደብረ-ብርሃን አቅራቢያ የሚኝ ክፍለ አገር።

ቅሬ ሸርሙጣ፤ ዘማ።

የቅሬ ከናፍር

የኩሸት መደብር።

ቅቤ ቅብዕ የረጋ ወተት ሲናጥ የሚጣው ቅባት። የረጋ ወተት ቅቤ ይወጣዋል።

ቅኔ ቅኔ መገዛት። ፪/ ቤት የሚመታ፤ ለቤቱም የዜማ ልክ ያለው፤ በግዕዝ አንድም በአማርኛ የሚጠር ግይም። ቅኔ ቆጠረ። ቅኔ ተቀኘ። ቅኔ ዐዋቂ። የቅኔ መምህር። የቅኔ ዓይነት-ጉባኤ-ቃና። ዘአምላኬ። ሚበዝኁ። ዋዜማ። ሥላሴ፡ ዘይእዜ። መወድስ። ክብር - ይእቲ። ዕጣ-ሞገር። ሕንፄሃ።

ብጤ መሳይ፤ መሰለ። ሰው ብጤውን። ማወቅ ይገባዋል።

ችፌ በሥጋ ላይ የሚመጣ ትልቅ የቁስል በሽታ።

እኔ እነ ያንደኛው መደብ ተውላጠ ስም። እኔ መጣኹ፤ አንተ ኼደኽ።

ጥሬ ያልበሰለ። ጥሬ እኽል። ጥሬ ሥጋ፤ ጥሬ ጎመን።

የልጅ ነገር ኹለት ፍሬ

አንድ ብስል አንዱ ጥሬ።

፪/ አደፍ። ድበላ። ጥሬ እኽል።

ጥፌ ልጡ፤ ቅጠሉ ቢያኝኩት የሚያቃጥል የሚለበልብ ዛፍ።

ጥፌ ጠፋ የዳፈን፤ የዳኝነት አንድም ባለቤቱ ያልታወቀ ገንዘብ። የጥፌ ገንዘብ

ጽጌ ጽጌ አበባ። ጽጌ-ረዳ። ጽጌ-ወይን። ጽጌ-ወርቅ። ፪/የእመቤታችን ስደት ማሰቢያ ጾም። ወርኃ ጽጌ። ዘመነ ጽጌ።

ፍሬ የተሸፈነ ዕፀዋት የሚያስገኙት የዘር ሥጋ። የኮክ ፍሬ፡ የየሾላ ፍሬ የብርቱካን ፍሬ። ፪/ ልጅ። ፍሬዬን ካንቺ አድርጎት።

ፍቼ በስላሌ ውስጥ የሚገኝ ከተማ

ልል ያልጠበቀ። ልል አጥር። ልል ሰውነት። ልል ምሽግ።

ልስ የተላሰሰ።

ልብ ለበወ በሰውነት ውስጥ የሚገኝ የደም ጋን። ፪/ ማወቂያ። ልበ ቢስ፡ ልበ ጡል ልብ አድርቅ። ልበ-ሙት-ሰነፍ። ልበ-ሰፊ=ቻይ። ልበ ቅን። ልበ ደንዳና ልበ ድፍን። ልቡ ጠፋ። ፫/ ፍልሱፍ። ልበ-ወለድ። ፬/ አላጋጭ። ልብ አውልቅ። ልብ አቁስል።

ልት የቅጠል ዓይነት። ልት ይማልጋል።

ልክ መጠን ። ልክ አያውቅም። ውኃ-ልክ። የሰው ልክ።

ልጅ ወ-ልድ ብላቴና፤ ሕፃን፤ ልጅ ለእናትዋ ምጥን አስተማረች።

ልጅ ለሳቀለት

ውሻ ለሮጠለት።

ልግ የተለጋ። ልግ ሩር ራሱን እኹለት ገመሰችለት።

ልጥ ልሕጽ ልጣጭ። የግራር ልጥ። የባር ዛ ልጥ።

ልፍ የተነገረ፤ የተለፈፈ። ይኽማ ልፍ ነው። ፪/ የከብት ጥፍር። ልፉን አምሞታል።

ሕቅ ልታነቅ (እልኽ)። ሕቅ ብዬ እታለኹ አለ። ሕቅ ብዬ ልገኝ አለ።

ሕዝ የትንቢተ ሕዝቅኤል ከፈለ ስም።

ሕግ ሕግ ደንብ። የመንግሥት ሕግ። የትምህርት ቤት ሕግ። የጦር ትምህርት ቤት ሕግ። ፪/ ድንግል። ሕግ አሳነሳት።

ምር እርግጥ፤ እውነት (ለጥብቅ ጥል ጥያሜ)። የምርጥል። ምር ነገር። ምርቃል።

ምስ ፍላጎት። ቢሰጡት የሚወደው ልማድ። ምሱን ቀመሰ። ለምስ ፈነጠቀ።

ምት አምታት፤ የኳስ ምት። ፪/ የተሠረረች። ባዝራዋ ምት ናት።

ምች ሸውታ። ምች መትቶታል። ምች አማትቶታል።

ምን ምንት መጠይቅ ተውላጠ ስም። ምን ትላለኽ? ምን ታደርጋለኽ? ምን አለ? ምን ኾነ? ምነው?= ምንነው? እንደምን? ስለምን?በምን?ምን ጊዜ?ምን ተዳዬ። ምንም ብታውቅ ከዳኛ ጋራ አትምዋገት።

ምዝ የተመዘዘ። ጎዴው ምዝ ነው።

ምጥ የወሊድ ጭንቅ። ምጥ ጸናባ። ፪/ ፍርሃት፤ ችንቅ፤ ትብ ፤ ጌቶች ተቆጥተው ምጥ ኾኖ ነበር።

ምጥ የተመጠጠ። ምጥ ሎሚ።

ሥር ሥርው ጅማት። ሥር ዞረ። ፪/ መቋቋሚያ፤ መሠረት። የዛፍ ሥር። ፫በታች። እግርኽ ሥር።

ሥን ሥን ደም ግባት፤ ውበት። ሥነ ምግባር ሥነ ፍጥረት። ሥነ በዓል፡ ሥነ ሥርዓት።

ሰል የተሳለ። ቢላዎው ስል ነው።

ለም ሰም መጠሪያ።

ስምይወጣ ከቤት

ይከተል ጎረቤ።

ስም አውጣ፤ ስሙን ተከለ። ስም አጠፋ። ስመ መልካም። በመ ጥሩ።

የባሕርይ ስም፡ የሙገሳ ስም። የአባት ስም። የተቀብዖ ስም። የክርስትና ስሙን ጠርቶ

ራሱን ቆርቶ፡

ስለፍቅር

ስስ ቀጭን። ስስ እንጀራ። ስስ ዳቦ። ስስ ገበቴ። ስስ ወረቀት።

ስስ ሣንቃ።

ስብ ጮማ። ስብ ሥጋ። ስብ ነው። ስቡን አፍስሶአል።

ስብን ሊያርዱ

ፉፋያን ይነዱ።

፪/ ጋጃ። ዓይነ-ሰቡን በጥሬ አበረረለት።

ሰክ የተሰካ። ስክ ሣህን። ስክ ወንበር። ስክ ጠረጴዛ። ስክ ብርጭቆ።

ስድ ያልተወሰነ። ስድ ቤ። ስድ አደግ።

ስግ የተሳጋ። ቋሚ ነው እንጂ ስግ አይደለም።

ሰግ የሚጋ፤ እገሊት ስግ ና። ስግ ተማ።

ስጥ የተሰጣ። ስጥ እኽል። ስጥ በርበሬ።

ሽል ፍጹም ያልኾ ፅንስ

ሽል ይዛለች (ለከብት)። ሽል አላት።

ሽክ ቂቅ፤ አሽኩንትር። ሽክ ብሎ ነበር። ሽክ ብላ ስትዋብ አገኛት።

በሐር ባዕናቁ ሽክ እንቁጥቁጥ ብላ

እግርዋን ታደባለች አጥምዳ ልትበላ።

ሽው ተባራሪ ጥይት በጆሮ ግንዴ ሽው ብላ አለፈች።

ነፋሱ ሽው ሽው ይላል። ሽው ሽው ትላለች።

ሽፍ እንድብድብ። አካሌ ላይ ሽፍ አለብኝ።

ቅል ዱባን የሚመስል ውስጠ ክፋ በቁል።

ጠበቃና ቅል

በአጠገብ ይውል።

፪/ ለየብቻ፤ ወገን።

ዱባና ቅል

አበቃቀሉ አየቅል። (ለየቅል)።

ቅም በፍጹም የበላ የጠጣ አለመኾ አለመምሳት፤ አለመርካት። ቅምም አላለኝ።

ቅር ወደ መቀየም አመራ። ቅድም በተነጋገርነው ነገር ቅር አለው እኮ። ፪/ በምሉ አለመስማማት። በነገሩ ቅር ብሎል።

ቅብ ቅብዕ ቅባት። ቅብ ያወዛል። ፪/ ክርስቶስ ፤ መሢሕ፤ ማስያስ

ቅን በመንፈሱ ጠማምነት የሌለበት። ቅን አሳቢ። ቅን ሰው። ቅን ልብ። ቅን ልጅ።

ቅኝ ቀነየ የጦር አንደበት፤ በፈረስ አንገት፤ በአይሮጵለ፤ን መዓት ተወርሮ፤ በባዕድ ሥልጣን ሥር የሚዳደር። ቅኝ-ሀገር።

፪/ የተቃና። ቅኝ ትርጓሜ።

ቅው ምስማር ሲመታ የሚጠው ድምፅ ዓይነት።

ቅድ የተቀደደ። ፪/ ቅድ አፍ-ወሬኛ፤ ወሬን የማያቋርጥ።

ቅድ የተቀዳ። የተገለበጠ። ቅድ ነው። ቅድ ጠላ። ፪/ሐተታው ቀርቶ፤ እጅግ ዋና የኾው አሳብ የተገለበጠበት የቀለጠፈበት መጽሐፍ። ቅድ ድጓ።

ቅጥ እቀጣጥ። ቅጥ ያውቃል።

ቅጥ ቅጽ ኹቴ፤ አኳኋን፤ ቅርጽ። ቅጠ ቢስ።

ቅጽ ቀጽአ አጋማሹ ቅጠል የሚባል፤ ለጽሕፈት በፍላጎት መጠን ተቀዶ የተሰናዳ ብርና ወይም ወረቀት። ሉክ።

ብል በላ እንደ ነቀዝ የኾነ ፤ ጨርቅን የሚበላ፤ ለጽሕፈት በፍላጎት መጠን ተቀዶ የተሰናዳ ብራና ወይም ወረቀት። ሉክ።

ብል በላ እንደ ነቀዝ የኾነ፤ ጨርቅን የሚበላ። ልብሴን ብል እነከተው።

ብር ብሩር ዋጋው ከወርቅ በታች የኾነ ማዕድን። ዝምታ ወርቅ ሲኾን መናገር ብር ነው። ፪/ መቶ ሳንቲም አንድ የኢትዮጵያ ብር ነ ው።

ብር ብዕር የስንዴ የገብስ.. እገዳ። ብር ለቤት ክዳን ያገለግላል።

ብር ፍግ ይኾናል። ድምቢጥ እንደ ዓቅምጥ በብር ትታገም።

ብስ ቀዳዳ ብሱን አስደፍነው።

ብስ ክፍ። ብስ ሲሉዋት የማትሰማ ምን ድመት ናት።

ብሽ አቅለሸለሸ። የበላኹት ምግብ ብሽ አለኝ። ፱/ አስቀየመ። ነገሩ ብሽ አሰኘኝ።

ብቅ ወጣ። አንገቱን ብቅ አደረገ። እስቲ ወደ ውጭ ብቅ እንበል። ብቅ ጥልቅ አለ።

ብን ትን። ዱቄት የኾነ ሁሉ ቢበትኑት ብን ብን ይላል። ብን አድረገሽ ፈልቅቂ።

ብው ተፋጥኖ የሚያያዥና የሚቃጠል። ጭዱ ብው አለ። ቤቱ ብው አለ።

ብዥ ብልጭ፤ ድርግም፤ እጣርቶ እንዳያይ ዓኑ ላይ ተርገበገበበት። ምነው ዓይኔን ብዥ አለብኝ? ፪/እንደመንጋት አለ። ገና ብዥ ሲል መንገዱ የጀመርን ነን።

ብይ አበላል። ብይ ያውቃል። ፪/ቂም። ብይ ተባላ= ቂም ተወጣ።

ብጥ ስንብጥ። አካሉ ብጥ ብቻ ነው። ብጡ አመረቀዘበት።

ትል ጥቃቅን ነፋሳ። ትል ብቻ ኾነ፡ ትል ወጣበት።

የሥጋ ትል፤

የዘመድ ጥል።

ትም ራስ ለራስ መጋጨት።ራሴን በራሱ ትም ቢያደርገኝ አዙሮኝ ወደቅኹ።

፪/ ፍየሎችን አንድ በጎችን ለማዋጋ የሚዳ ቃል። ትም ትም ትምትም!

ትች አተቻቸት። ትች ዐዋቂ ነበር። ትች፤ ፍች።

ትን ት-ን-ን የቅባት ፤የፈሳሽ ወደ ላንቃ፤ ሰርን ወጥቶ ማወክ። ሲበላ ትን፤ አለው።

፪/ በረረ። ይኸ ልጅ ትን... እንዳለ ዋለ።

ትክ ትኩር። ትክ ብሎ መመልከት። ያችን ዠርጋዳ ትክ ብሎ አያት።

ትዝ ትውስ። አኹን ገና ትዝ አለኝ። ትዝ ሲልኽ ትንግረኛለኽ።

ችክ ሙዝዝ። ነገሩ ችክ ያለ ነው።

ችግ ኺድ! ኺጂ! ፤ ተመለሰ፤ ተመለሺ (ለበግ)።

ችፍ ሽፍ። ችፍ አለበት። ችፍ ይላ።

ንቅ ፈጣን (በመንፈስ በአካኼድ በሥራ)። እገሌ ንቅነው።

ንብ ንህብ ጽጌያትን እየቀሰመች ማርን የምትሠራ ተሐዋሲ። የንብ አውራ። የንብ ንግሥት። ድንጉላ። የንብ እንጀራ።

ንክ ገጣባ። ይኽ አጋሠሥ ንክ ነው።

ንዝ ብትን። ቸምሪበት! አንድ ንዝ ቆሎ ለስንት ሰው ይበቃል ብለሽ ነው?

እር ኺድ! ኺድ! (ለዝንብና ለዶረ፤ ለወፍ)። ዝንብኽን እሽ በል።

እሽ በይ እማማ፤ እሸ በይ እማማ

ለወፍ አይደለም ወይ የተሠራው ማማ።

እኽ ወሬን ለመስማት ፈቃደኛ መኾኑን ገለጸ። ደኅና እኀ ባይ ወጥቶታል።

፪/ ኖረአል?አኸ?ቢኾነው ነውና!

አዥ የዘንጋዳ ውኃ የሚመስል፤ ከቁስል ውስጥ የሚስስ። እዡ ማሠሪያውን አበሸቀጠው።

እዥ በዘፈን ውስጥ እንደ ቸብቸቦ ሲኾን የሚባል ቃል።

እጅ እድ ከትከሻ ላይ የሚሠርፅ፤ ለመብያ፤ ለመሥሪያ፤ የሚያገለግል የአካል

ክፍል። ምሉ እጅ። እጄን በእጄ ቆረጥኹ።

እጄ ከበትር

አፌ ከነገር።

፪/ በገዛ ራስ ሥልጣን።

ምን ቢነግሡ

በእጅ አይካሱ።

፫/ እጅ አደረገ= ተረከበ፤ ተቀበለ። ፬/ ከሥልጣኑ በታች አዋለ። እጁን ጫነበት። ፭/ ወዲያውኑ መክፈል፤ መስጠጥ፡ ዱቤን ያጠደለ- እጁ በእጁ ። ፮ እጀ -ጠበብ- እጀታው ጠባብ የኾነ ረዥም ጥብቆ፤ ቀሚስ።

እፍ እስትንፋስን ሰጠ፤ ነፋ። ሰውን ፈጠረ፤ የሕይወትም እስትንፋስ እፍ አለበት። ፪/ ወደ መጥፋት ያዘነበለውን እሳት እስትንፋስን በመስጠጥ እነደደ። እሳቱን እፍ ብለው ፫/በእስትንፋስ ኃይል አጠፋ። መብርቱን

አፍ በለው። ፬/ በእስትንፋስ አቀዝቃዥነት አበረደ። ቡናው ትኩስ ነውና እፍ አያልክ ጠጣ። ፭/ ቁናስ ጥንባት በሸተተ ጊዜ ግማቱን ለማሰወገድ ከአፍ የሚወጣ እስትንፋስ። እፍ እፍ ... ገማኝ

ክር የተከረረ ፊትል። ልብሴን ለመጥቀሚያ ክር ከየት ላግኝ።

ክስ ኺድ! ኺጂ! ተመለስ! ተመለሽ (ለፍየልና ለበግ ግልገል)።

ክስ አቤቱታ። ከሳሽ ክስን ለዳኛ ይገልጻል።፡

ክት የተከተተ፤ የሰርክ ያይደለ። የክት ልብስ። የተሰበሰበ።

ክች ድርቅ (ወዝ ያጣ) ። ይኽ ልብስ ክች አለ። ፪/ ደነገጠ። ጉዱን ሲያወጠብት ጊዜ ክች አለ።

ክክ የተከካ። የአተር ክክ። መቼ ተሰለቀ ገና ክክ አይደለም እንዴ!

ክው ድርቅ። የተሰጣው ልብስ ክው ብሎአል። ፪/ ድንግጥ። የሠራውን ሥራ አባቱ ሲሰሙበት ጊዜ ክው አለ።

ክፍ ብስ። ኺ! ኺጂ! ተመለስ! ተመለሺ (ለድመት)።

ውል በውሳኔ የተነገረ ነገር። አንድም በደንብ የተጻፈ ጽሑ።

ውል ትዝ፤ ትውስ። ወንድ ውል ውል አለኝ። ቡና ውል ውል አለኝ።

ውር ውርር ወረራ። በገበጣ ጨዋታ ጊዜ እንደ ውር የሚቀናኝ የለም።

ውር ድመትን የመጥሪያ ቃል። ውር ! ውር!

ውስ ኺድ! ኺ! ተመለስ! ተመለሺ! (ለትጃ)።

ውሽ ኺድ! ኺጂ! ተመለስ! ተመለሺ (ለአህያ)።

ውብ ቆንጆ። ውብ ብላቴና። ፪/ ድንቅ ። አይገኝም፤ ውብ ነው።

ዕብ የጳውሎ መልእክት ወር ዕብራውያን ሰዎች ከፊለ ስም።

ዕዝ የመጽሐፈ ዕዝል ከፊለ ስም።

ዕጭ ዕፄ ገና ያልጸና ንብ። ማ አልሠራም፤ ገና ዕጭ ነው።

ዕፅ ዕፅ ዕንጨት፤ ትንሽ ዛፍ። ዕፀዋት። ዕፀ ሕይወት።

ዝም አለመናገር። ዝም ማለት ከሞኝ ያስቆጥራል። ዝም አለ።

ዝር የተዘራ። ዝር ማሳ።

ዝር የተዘራ። ዝር ማሳ።

ዝር ድርሽ። ወፍ እንኳን ዝር ከማይልበት በረሃ ደረሰን መጣን።

ዝብ የዘባ። ዝብ ዕንጨት። ዝብ ምሰሶ።

ዝግ የተዘጋ። ዝግ ቤት። ዝግ አፍ። በዝግ አፍ ዝንብ አይገባበትም።

ዝግ ቀስ። ዝግ ያለ በአነዋነዋሩ ሁሉ ብዙ መሰናክል አይደርስበትም።

ግፍ ከሕግ በላይ የኺነ፤ የመጨቆን የመሰቃየት በደል።

የግፍ ግፍ

በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ።

ግፍ ከልጥ የተየ፤ ትርፊት። ግፉን ለማገዶ አደረጉ።

ጥር ጥር አምስተኛ ወር። የጥር ጌኛ ይመስል አንገትሽን አታዋቂብኝ።

ጥር የታወቀ ፤ የተጠራ። እገሌ ለመጥር ጀግና ነው።

ጥድ ዕጣን መሳይ ሙጫና መዓዛ ያለው ዛፍ።

ጥጥ ጡጥ ሐጌ። ልብስ ከርሱ ጓ ውስጥ ከሚገኘው ነጭ ተበጫቂ ነገር የሚሠራ ተክል። ጥጥን ትፈለቅቃች።

ጭን ኅጥን ከጉልበት እስከ ሙኃይት ያ አካል። ልጁን እጭኑ ላይ አስቀምጦታል።

ጭጭ ጭ!ጭ! ዝም ፤ ጸጥ። ጭጭ በል። ጭጭ በሉ።

ጭጭ ጭጭ! ትንፋሽ። እስቲ አንድ ልጅ ጭጭ ይበል።

ፍል የፈላ ። ፍል - ውኃ ። ፪/ የማንኛውም ከብት አር፤ ኩስ ሲደርቅ።

፫/ ማንኛውም የመሬት ማዳበሪያ ማሰቢያ።

ቁፍ ጭር። ዶሮዪቱ ቁፍ ብላለች።

ኩል ኩልሕ ደማቅ ጠ ቁር የሴቶች ዓይን ማስጌጫ። ኩልዋን ተኳኩላ ብቅ አለች።

ኩልዋን ተኳኩላ

ትመስላለች ደኩላ።

ኩስ ኩስሕ አር። ዶረ- ኩስ ።

ጉሽ ያልጠራ። ጉሽ ጠላ አይወደድምም፡

ጉድ ወዲያ ወዲኽ ማለት።፡ሽር ጉድ ሲል ዋለ።

ጉጥ የዕንጨት ዓይን። ከጉጥ በላይ ይቆረጥ።

እኮ የአድናቆት ቃል። ወደቀ እኮ! እገሌ ከሰሰኝ እ።

ጉዞ መንገድ መኼድ። እጎዞ ላይ ብዙ ከብት እደከመ ቀረ።

ሎመ ትሙክ ትሙክ አለ የሚል ኾነ። ቁስል ሎመ። የሎመ ምግብ።

ሎጠ ሎፍ ሎፍ አለ። ይኽ ልጅ ምነው እንዲኽ ሎጠ።

ሞረ ዐበደ። ምነው እንዲኽ ሞረ?።

ሞቀ ሞቀ ለስ ከማለትም አለፈ፤ ከመፍላትም ዝቅ አለ። ውኃው ሞቀ። ፪/ ደመቀ ጨዋታው ሞቀ። ፫/ ዘፈኑ ሞቀ። ሰከረ (በመጠን) ሞቀው።

ሞተ ሞተ ነፍሱ ከሥጋው ተለየች። ፪/ በጣም ተደበደበ።

ሮጠ ሮፀ በረረ (ክንፍ ለሌለው)። ሲሮጡ የታጠቁት፣ ለበሬው ሮጠ። ባልንጀራው ቢያጠቃው ወደ ሚቱ ሮጠ። ሲሮጡ የታጠቁት፤ ሲሮጡ ይፈታል።

ሾላ የዱልዱም ተቃራኒ ኾነ። ዕንጨቱ ሾለ። አፉ ሾለ።

ሾመ ሤመ ገዥ አደረገ።ንጉሥ ይሾማል። አንዱ ሲሻር ኣንዱ ይሾማ።

በተሸመ የመዋገትዋል።

በተሸረ ይሰክሩበታል።

ሾመ መላ። እንስራውን በጠጅ ሾው።

ሾረ ተሸከረከረ። እዝርቱ ሾረ።

ሾረ ለማስተናበር፤ ለማሳፍ ሽር ጉድ አለ። አንድም ባለጌን ልጅ ተቆጥተውት ብልግናን እርም ያለ እንደ ኾነ ሾ ይባላ።

ሾቀ ድበላ፤ እኽል ተቆልቶ እዚያ እምጣ ላይ እንዳለ ውኃ የተጨመረበት እንደ ኾነ ይሾቃል።

ቆመ ቆመ ተገተረ (በበጎ)። ማዕዘኑ እንዲቆም ይኹን፡ ፪/ ታገደ። ነገሩ፤ ጠቡ ቆመ። ፫/ ኖረ። ጠንክሮ ቢታከም ኖሮ በቆመ ነበር።

ቦዘ ፈዘዘ (ለዓይን፤ ለመልክ)። ዓይኑ ቦዘ።ዓይኖችዋ ቦዙ። መልክዋ ቦዘ።

ኖረ በሕይወት ተቀመጠ። አምሣ ዓመታት ኖረ። በዚኽ ደብር፤ ዓለም፤ አውራጃ፤ አገር ይኽን ይኽል ዓመታት ኖረ።

ኾነ ኾነ ተደረገ። (በራስ ፈቃድ) ቃል ሥጋ ኾነ። እውነት ኾነ። ውሸት ኾነ።

ዞረ ዘወረ አካል ባለው ፍጡር ዙሪያ ኼደ። ቤቱን ዞረ። ተራራውን ዞረ። ፪/ ተን ከተራተተ። አገር ለአገር ዞረ። ፫/ ተናወጸ። አእምሮው ዞረ። ፬/ ኼደ። ወደ እነርሱ ዞረ። ፭/ ተሸከረከረ። የመኪናው እግር ዞረ።

ዩሐ የዩሐንስ ወንጌል ከፊለ ስም።

ዶለ ከተተ። እጁን እጉርጓድ ውስጥ ዶለ። እጁን እመዘዝ ዶለ።

ጦረ እርጅና የተጫጫነውን ረዳተ ቢስ፡ በሚቸግረው ሁሉ አለኹልኽ እል ዓቅሙ በፈደለት መጠን እንዳይራብ እንዳይጠማ አድርጎ አንከብክቦ ጠበቀ። አባት እናቱን ጦረ። ረዳተ ቢሶችን ጦረ።

ጦዘ የጠመዘዘ፤ ውትብትብ አለ። ገመዱ ጦዘ።

ጦፈ ጠዋፍ ኾ፤ ተሠራ። ያ ኁሉ ፈትል ቶፈ። ሁሉንም አጦፈው። ፪/ ተናደደ፤ ነደደ። ያንን ነገር ብነግረው ጦፈ።

ጮለ ብልጠትን ከፍጥነት አስተባበረ። ምነው እንዲኽ ጮለ?

ጮመ ሰባ፤ ደለበ። በሬው ጮመ። በጎ ጮመ።

ጮኸ ፀሐወ ከፍ ባለ ድምጹ ኡኡ አለ፤ ተጣራ ተቆጣ። በልጁ ይጮኻል። ፪/ አቤት አለ። የተበደለው ባላገር ለንጉሥ ጮኸ።

ጾመ ጾመ በፍጹም ክፉን ነገር ከማየት ከመስማት፤ ከመናገር፤ ከምግብም እስከ ተወሰነ ሰዓት፤ ጊዜያት ተከለከለ።

ሎሚ ሾኸ ያለው ፍሬው የሚበላ ትልቅ ዛ። የሎሚ እሸት።

ሎቲ የወንድ ጉትቻ። ሎቲውን አድርጎአል።

ዶቢ ጋልኛ ትልቅ ሳማ። ዶቢ ለበለበው። ፪/ ልብስ አጣቢ። ልብስኽን ለዶቢ ሰጠኹልኽ።

ሎዛ ሎዛ የረድኤት ቦታ።

ሎጋ ወጣት። ሎጋ ነው። ሎጋዎች መጡ።

ሞራ የስብነት ደረጃ ከፍ ያለ።

ሞጃ በኢትጵያ ውስጥ ሚገኝ ክፍለ አገር። ፪/ ዘር፤ ጎሣ።

ሞጣ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሶራ ጥንታዊ ግምጃ።

ሶራ ለብሶ አደር፤ ሶራ ለብሶ አደር

የሚካኤል የገብርኤል ወታደር።

ሾላ ፍሬው ጣፋጭ የኾነ የሚበላም፤ መጠነኛ ዛፍ።

ቆላ የደጋ ተቃራኒ።

ቆላ የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላስይስ ሰዎች ከፊለ ስ።

ቆማ በኢትዮጵያ ውስ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ቆዳ ደበሎ፤ አጎዛ፤ ቁርበት (ደረቅ) ይኽ ሁሉ ቆዳ ነው። ቆዳ ያለፋል

፪/ እዚኽ ግባ የማይባል በመንቀሳቀሱ ብቻ ከሰው የሚቆጠር፤ ውቀት ቢስ። ምን ያለ ቆዳ ነው? እባክኽ።

ቆዳ በጅራፍ ተገተገ። በጅራፍ ቆጋው።

ቦራ ደማቅ ነጭ ያልኾ። ቦ ፈረስ። ቦ በቅ። ቦራ በፌ። ቦራ ላም።

ቦታ ስፍራ። ይኽ ቦታዬ ነው። ቦው መልካም ነው።

ቦና ጋልኛ ድርቅ። ዘንድሮ ቦና ኾኖአልና እንጃ ከብት መትረፉን።

ቦካ ተብላላ። ሊጡ ቦካ። ፪/ ጭቃ ኾነ። ደጁ ቦካ። ፫/ ወፈረ እገሌ ቦካ።

ቶና ቶና የሰው ስም

ቶፋ በገንዘብ ተቀጥሮ ስለ ባለ እርስቱ ፈንታ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግል። አንድም የማንም በኩል ወኪል

ኖራ እንደ ጠመኔ ያለ ነጭ የተቃጠለ ድንጋይ፤ ለመገንቢያ የሚያገለግል ነገር።

አይፈርስም ነበር ቤታችን

እውነትስ ኖራ ቢኾን።

አሃ ተመለስ እርጋ (ለበሬ)

ኮራ እደብረ ሊባኖስ ውስ የሚገኝ ክፍለ ገዳም።

ኮሻ በኢትዮጵያ ውስ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ኮባ የማይበላው እንስት። የኮባ ቅጠል ዳቦ ይጋገርበታል።

ኮዳ ከብረት የተሠራ፤ስለ ቀንድ ፈንታ የሚያገለግል፤ ለመንገደኛ መጠጥ መያዣ የኾነ ዕቃ

ዞማ ከሉጫና ከከርዳዳ መኻኸል የኾነ ውበቱ ከፍ ያለ ጠጉር። ዞማ ጠጉርዋን አንዠርግጋ፤ ስትዘናከት አገኛት።

ዞፋ ድራሽ። ዞፋኽ ይጥፋ።

ዮና የትንቢተ ዩናስ ከፊለ ስም።

ዶማ መቆፈሪያ። ዶማ ገዛኹ።

ዶቃ ለክር ለጠፍር ማሳለፊያ ያኽል ውስጠ ክፍት የኾነ ድቡልቡል ጌጥ።

ዶፋ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር

ጎላ ከሰታቴ እጅግ በጣም የሚበልጥ የብረት ድስት።

ጎታ ጎተራ። እኽል በጎታ ይቀመጣል።

የሌባ ሞኝ

በጎታ ሥር ይገኝ።

ጎፋ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ጦና ጥንታዊ የደቡብ ንጉሥ።

ጦጣ ከዝንጀሮ ያነሰች እንስሳ። ጦጣን ምን ትወጃለሽ ቢሉዋት ከዛ ላይ ትግል አለች። ጦጣ ተይዛ ትዘፍን።

ጮማ ሰብ። ይኽ ሳንጋ ቅልጥ ያለው ጮማ ነው።

ጮራ የማታ አንድም የጠዋት ጀንበር ብርሃን በመስኮ ፤ በበር ፤ ወይም በሌላ ቀዳዳ ወደ ቤት ውስጥ ሲገባ ጮራ ይባላል። ብዙ ጨረሮች።

ፆታ ፆታ ወገን። ሴቴ-ፆታ። ወንዴ ፆታ

ሆሴ የትንቢት ሆሴዕ ከፊለ ስም።

ሌሎ ወንድ አሽከር። ሌሎና አሞሌ ካዘዙት ይውላ።

ሎጤ ሰኬ። ሎጤ ነው። ሎጤ አትኹን።

ሎፌ ቅብዝብዝ ። የተጋ ሰው አልነበረም እንደምን ሎፌ አደረገውኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠ/ም/ቤት?

ሞጌ ከሲታ (አጥንቱ ፈጥጦ የሚታይ)። ሞጌው ወጥቶአል።

ሮሜ በአውሮጳ ውስጥ የሚገኝ ሀገር። የጳውሎ ክታብ ወደ ሮሜ ሰዎች።

ሶቴ ሲጠሩት ከች የሚል ይኽ ውሻ። ሶቴ ነው።

ሾሌ ወደቡ ቀይ ኾኖ ከግንባሩ አንሥቶ እስከ አፉ በቀጭ ነጭ የጣለበት።

አፈ ሾሌ ፈረስ።

ቆሌ አዋይ፤ ዛር። የአባት የእና ቆሎ ያልታረቀው። የአገሩ ቆሌ።

ቆሬ ገበታ። በቆሬው አስታጥብ።

ቦሌ አምቦ ከዥረት የሚታፈስ ጨውነት ያለው አፈር።

ኮቴ ጋልኛ የጋማ ከብት ጫማ። ፪/ መጫሚያውም ኮቴ ይባላል።

ኮቴ የካቶሊክ ከ ፊለ ስ።

ጆፌ ጆፍጅዋፋ። ጆሮ አሞራ።

ጎሬ የኢሉባቦ ጠቅላ ግዛት ዋና ከተማ።

ጮሌ ፍጥነትን ከብልጠት ጋራ ያስተባበረ።

ጮቤ እየዘለሉ በእግር ቂጥን መምታት። ጮቤ መታ።

ሆይ ቃለ አጋኖ፤ ቃለ አክብሮ፤ ቃለ ተሣልቆ።

ሆድ ከርሥ። ሆደ ባሻ ኾነ። ሆደ ሰፊ። ሆደ ክፉ። ሆደ ሴት።

ሎሌ ትልቅ ዛፍ።

ሎጥ ሎጥ የሰው ስም።

ሎጥ ሎፍ። ምን ሎጥ ሎጥ ያደርገዋል?

ሎፍ ሎጥ። ዓሥሩ ቤት ሎ ሎፍ ምን ያደርጋል?

ሞት ሞተ የሥጋና የነፍስ መለያየት። ሞት የፍርድ ሚዛን ነው።

ሞኝ ቂል። ሞኝ ሰው ብልጥን ያታልለዋን?

ሮብ ረቡዕ ከማክሰኞና ከሐሙስ መኻከል ያለ ቀን። ትርጓሜው አራተኛ ማለት ነው።

‹‹ሮብን›› የተማረ ስለማያዘወትረው በጽሑፍ ላይ አይገኝም።

ሶክ ሶክ ሾኽ። አክለ-ሶክ።

ሾል ሞጥሞጥ። ሾል ያለ ምስማር። አፍዋ ሾል ያለ ነው።

ሾጥ ሽንቆጥ። ፈረስኽን ሾጥ አድርገው።

ቆቅ ቆቃስ ዶሮን የምትመስል የምትበላ የዱር አሞራ። ቆቅ ባለጌ በራሱ ያወራል።

የቆቅ ለማዳ

የካይላ እንግዳ

እቤ ሲሉተን ወደ ሜዳ።

የቆቅ አውራ

ይውላል ተራራ።

፪/ ንቁ። እገሌ ቆቅ ነው።

ቆብ ፪/ ንቁ ። እገሌ ቆቅ ነው።

ወደ ማዕርገ ምንኩስና ሲደርሱ የሚፋ። ቆብ ደፋ።

፪/ ሕፃና የሚያደርጉት መለዮ። ቆብ አለው።

ቆጥ እንደ አልጋ ኾኖ የሚሠራ ቁመት ያለው መኝታ።

ቆፍ ዕንጨት ሲቆረጥ የሚሰጠው ድምጽ። ማነው ቆፍ ቆፍ የሚያደርገው?

ቆፍ ቆፍ ስመ አምላክ። ፪/ መጥቶ፤ ኼዶ፤ በልቶ፤ ገብቶ።

ቦይ የመስኖ ውኃ እንዲኼድበት የተቆፈረ። አማርኛ የቦይ ውኃ ነው።

ቦግ ተግ። አጭድ ላይ ጋዝን አርከፍክፎ እሳት ሲለኩሱት ቦግ ይላል።

ኖህ ኖህ ጸጥታ፤ መጽናናት። ፪/ ከማየት አይህ ከነቤተ-ሰቡ የዳነ የእግዚአብሔር አገልጋይ።

ኖብ ኖብ ከጻድቃን አንዱ። አባ ኖብ።፡

ኖን ኖን ስመ አምላክ። ፪/ የእብራውያን ፊደል።

ኮክ ኮክ ፍሬው የሚበላ የትንሽ ዛፍ ስም። ኮክ ግዛል።

ኮፍ መጫሚያ ያደረገ ሰው ሲራመድ የሚያሰማው ድምጽ።

መጫሚ መሳይ አድርጎ ኮፍ ኮፍ ይላ።

ዞግ ወገን፡ እነርሱማ የእገሌ ዞግ ናቸው።

ዞፍ በዓይነ-ምድርና በእዥ ላይ፤ ከከብት ወሊድ ጊዜ የሚወጣ ዝቡጥቡጥ ነገር። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ኮክ ኮክ ፍሬው የሚበነላ የትንሽ ዛፍ ስም። ከ ክ ግዛልኝ።

ኮፍ መጫሚያ ያደረገ ሰው ሲራመድ የሚያሰማው ድምጽ።

መጫሚያ መሳ አድርጎ ኮፍ ኮፍ ይላል።

ዞግ ወገን። እነርሱማ የእገሌ ዞግ ናቸው።፡

ዞፍ በዓይነ-ምድርና በእዥ ላይ፤ በከብት ወሊድ ጊዜ የሚወጣ ዝቡጥቡጥ ነገር።

፪/ አይንት ሲቀቀል የሚጣው ነች ዋላይ ዝቡጥቡጥ። ፫/ ነጩ የእንቁላል ውኃ።

ዮድ ዮድ ስመ አምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ዶግ እንበቃቅላ መሳይ ቅጠል (የቅኔ መቁጠሪያ ነው)።

ዶፍ ኃይለኛ ዝና። ዛሬስ ዶፉን አወረደው።

ጆል መንጠልጠል። ቆላውን ጆል ጆል ያደርግኻል?

ጆፍ ጎፍ። እንደ ጆፌ አሞራ ምን ጆፍ ያደርግኻል?

ጎህ ጎህ ንጋት። ጎህ ሲቀድድ ተንሥተን ጎዞ ጀመርን።

ጎሽ በሬን የሚመስል አውሬ።

ጎፍ ጆፍ። ወዴት ጎፍ ጎፍ ትላለኽ?

ጦል ሎፍ። ለምን ጦል ጦል ትላለኽ?

ጦር መውጊያ የኾነ ሹል ብረት። ጥንታውያን በጦር፤ በወስፈንትር ይዋጉ ነበር።

ጮቅ በክረምት ወራት እጣቶች መኻከል ጭቃ እየገባ ሥጋውን ግንትር ሥጋ የሚያስመስለው። ጮቅ ይዞታል።

ጾም ጸም ከእኽል፤ ከጥሉላት፤ መጥፎን ነገር ከመናገር ፤ከመስማት፤ ከማየትም፤ የመከላከያ ጊዜያት።

ፎቅ ደርብ። ፎቅ ቤት። ወደ ፎቅ ወጥተዋል።

ሞኝ ቂሎ (ለማሞካሸት)። አያ ሞኞ፤ እኹን ይኽ ነገር እውነት መሰለኽ?

ሞጆ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ ሀገር። ፪

ሞፎ በአሸርባሸር እኽል የተጋገረ ጥቢኛን የሚያኽል ዳቦ።

ሮሮ ጋልኛ ወቀሳ (የተደጋገመ) እኹንስ ሮሮው ታከተኝ።

ሶዶ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ቆሎ ቆሊ የተቆላ ጥራጥሬ። ከቆሎው ዝገንለት።

ቆቦ ግንደ ነጭ። ቅጠለ ሰፋፊ የኾነ፤ ወተት የሚወጣው ዛፍ። ፪/ ይኸውም ዛፍ የሚገኝበት ክፍለ አገር ቆቦ ይባላል።

ቆጮ ከእንስት የሚሠራ መብል።

ኦሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ወንዝ።

ኮሶ ፍሬው ሹጥን ለማስወገጃ የታወቀ ትልቅ ዛፍ።

ኮፎ ጋልኛ ወንበር። የሱሪው ኮፎ ሰፊ ነው።

ዶሮ ዶሮሆ የእንቁላል እናት፤ የእንቁላል ልጅ። አውራ ዶሮ። ሴት ዶሮ። ቄብ ዶሮ።

ዶጮ ገንቦ። ዶጮውን ሰበረችው። ፪/ አጭርና ወፍራም።

ጆሮ በስተውጭ ከመንጋጋኽ በላይ የሚገኝ የመስሚያ ክፍለ አካል። ጉትቻ ለጆሮ

እልፍኝ ለወይዘሮ።

ጎጆ ትንሽ ቤት። ጎጆ መሳይ ቀለስ አድረጎ ይኖራል። ፪/ ለመጀመሪያ ጊዜ ንብረት ማቋቋም፡ ጎጆ ወጣ።

\* \* \*

የዚኽን መጽሐፍ ረቂቅ ለገለበጠልኝ ለልጅ ጌታኹን ተክለ ማርያም ጥልቅ ምስጋናዬን አቀርባለኹ።

\* \* \*

አነሣስቶ ላስወጠነን፤ አስወጥኖ ላስፈፀመን አምላክ ክብረ ምስጋና ይድረሰው።

ተፈጸመ