**የአማርኛ መጽሔተ - ቃላት።**

መስፍን ልሳኑ።

ባለ አንድና ባለ ኹለት ፊደላት።

መጀመሪያ ክፍል።

ተኅትመ ዝንቱ መጽሐፍ በ፳ወ፱ቱ ዓመተ መንግሥቱ

ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ።

አዲስ አበባ ፲፱፻፶፪ ዓ.ም

አረጋዊ ሲኾኑ ከሥራ ብዛት የተነሣ የሚመጣባቸውን ድካም ከጕዳይ ሳይቈጥሩት ጸኖኝ የጠየቅኋቸው ኁሉ መልካምና ጠቃሚ በኾነ አስተያየታቸው ለሕሊና በሚረዳ ጐዳና ዘወትር የምርመራ ጥሜን ይወጡልኝ ይቈጥሩልኝ ለነበሩ መልአከ ገነት ሀብተ ወልድ ይኸ መጽሐፍ የታሪካቸው ማስታወሻ ይኾን ዘንድ ልቡናዬ አበርክቼዋለኹ።

**አጭር የሕይወት ታሪክ።**

መልአክ ገነት ሀብተ ወልድ በሺሕ ፰፻፷፪ ዓ.ም ጥር ፳፩ ቀን በአንኰበር 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 ስለ ተተከለ በዚኹ ዘመን በተጠቀሰው ቦታ ላይ ተገኝተው ባለ እርስት በመኾን ተቀምጠው፤

መጻሕፍተ ብሉያት ከመምህር ጽጌ፤

መጻሕፍተ ሐዲሳትን ከየኔታ ወልደ ጊዮርጊስ፤

ሃይማኖተ አበውንና ቄርሎስን ከአለቃ ወልደ ጊዮርጊስ አጠኑ።

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

በ፲፱፻፲ ዓ.ም በሊቀ ጠበብትነት ላይ የሰኮሩ ማርያምን እልቅና፣

በ፲፱፻፳፬ ዓ.ም በአዲስ አበባ ቅዱስ እስጢፋኖስን እልቅና፤

በ፲፱፻፳፮ ዓ.ም የቀራንዮ መድኃኔ ዓለምን እልቅና ተሾሙ።

የጠላት ወረራን ዘመን አድአ በርጋ ባለው በመናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስ አቅኝነታቸው ባገኙት ርስታቸው ላይ ካሳለፉ በኋላ በ፲፱፻፴፮ ዓ.ም የአዲስ አበባ ቅዱስ ጊዮርጊስን እልቅና መልአከ ገነት ተብለው ተሾሙ።

በ፲፱፻፵፭ ዓ.ም ሚያዝያ ፮ ቀን አርፈው ባቀኑትና ባገለገሉበት ቤተ ክርስቲያን በመናገሻ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅጽረ ጊቢ ውስጥ ተቀበሩ።

**መቅድም።**

መምህራን እንደ ተናገሩት ታሪክ ጸሓፍያን እንደ መሰከሩት አማርኛ ባማራ ሳይንት የተጀመረ ይመስላል። እንደ ተጀመረም የምሥጢር መነጋገሪያ ወደ መኾን በማድላቱ በሕዝቡም ዘንድ ሞገስን በማግኘቱ ራሱን ሰፋ ሰፋ ግዕዝን ጠፋ ጠፋ እያደረገ እስከ ዛሬ ደረሰ። ከሺሕ ዓመታት ይበልጥ በቤተ ክህነትና በቤተ መንግሥት በተራ ሕዝብም ዘንድ የተለመደ ሲኾን ነቁን አልረሳ ብሎ ፍችውን እንደ መስኖ ውኃ ያለበት 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 በዘወርዋሪ መንገድ ከግዕዝ የተመሠረተ ነው። ይኹን እንጂ እምብዛም የግዕዙን ሕግና ውሳኔ አይከተልም፤ ይኸውም ባንዳንድ ረገድ ፈጽሞ ሳይከተል በሌላው በኩል ፊደልን እየደገፈ ወይም እያቀላጠፈ ልዩ ድንጋጌን ይፈጥራል ማለት ነው።

ያማርኛን አመሠራረት ባሕርይ መግቢያውና የቃላቱ አቀማመጥ አከፋፈል አጥርቶ ተንትኖ ስለሚያሳይ በመቅድም ውስጥ ከዚኽ በላይ መግለጽ አስፈላጊ ባለመኾኑ ታልፎአል።

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

ይኸ የዘመን አመጣሽ ፍች መግነን የጸሓፍያንን የደራስያንን ድካም ለሚመጣው ትውልድ አለ ማድረሱ በከንቱ ማስቀረቱ ለሕሊና በመሰማቱ የጻሓፍያን የደራስያን የቀለጠፈ አማርኛቸው የተጣራ ንግግራቸው ጥልቅና ጠቃሚ ትውልድን አኵሪ ሀገርን አስከባሪ፣ አእምሮን አጐላማሽ በመኾን ንባብን በማጕላት ምሥጢርን በማረቀቅ የተዘጋጁት መጻሕፍታቸው ለምልመው አብበው አፍርተው ሕዝብን በቀና የጥበብ ጐዳና በዕውቀት ፋና ይመሩት ዘንድ ይኸን ያማርኛ መጽሔተ - 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 ቅላት፣ አመሠራረት ማዕርግ ፍች ያጻጻፍ ባሕርይ ጠንቅቆ ስለሚገልጽ መጽሔተ - ቃላት ተብሎ ተሰየመ።

ከፍጹምነት የተጠጋ ያማርኛ መጽሔተ - ቃላት አማርኛ በሚነገርባቸው አንድም በመላው ጠቅላይ ግዛቶች ውስጥ ጥቂት ዓመታት እየተዘዋወሩ 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 ቅኔና ለሚመስል ላማርኛ መልክና ውሳኔን መስጠት ትንሽ ተግባር አለ መኾኑን መገንዘብ ካለ ማስተዋል የተነሣ የሚመጣውን ነቀፌታ ለመግታት ሳይችል አይቀርም።

መስፍን ልሳኑ።

**መግቢያ።**

ያማርኛ መጽሔተ - ቃላት ባራት ዓይነት ታላላቅ ጐዳናዎች ሊዘጋጅ ይችላል። ከእነዚህም ውስጥ ቅላትን በእርግጠኛ ባሕርያዊ ሥነ ጽሑፋቸው ቅደም ተከተላቸው አነባበባቸው ለመወሰን ይኸ መጽሐፍ የተዘጋጅበቱ ጐዳና ዓይነተኛ ነው።

ይኸን ሰባቱን ማዕረጋተ - ፊደላት የጠነቀቀ የመጽሔተ - ቃላት ጐዳና ከእዚኽ በታች የተሰጠውን አስረጅ ተመልክቶ ይገነዘበዋል። ባማርኛ ባለ ኹለት ባለ ሦስት ባለ አራት ፊደላት የጠነቀቀ የመጽሔት - ቃላት ጐዳና ከእነዚኽ ባለ አራት ፊደላት የኾኑ ቃላት ከኁሉም ይልቅ አያሌ ስለ ኾኑ ያርእስተ - ቃላቱን ማስረጃ ከነዚኽ ኁሉ ለመግለጽ ብዙ ሐተታ ስለሚያስፈልገውና በተለይም አንባቢን ስለሚያሰለች ለጊዜው በባለ ኹለት ፊደላት ብቻ ተገልጾአል።

መግለጫ። ቀዩ ቀለም የማዕረጉ - ፊደላት አለዋወጥ ይገልጻል።

ማስገንዘቢያ። ፩ = ኺ ጂ አላት። ፪ = እነርሱማ ኼዱ። ፫ = ቤተ ተዘረፈ። ፬ = ሰዎቹ ሞቱ።

ለ የ ? ? ላመ ኼደ እነ ሎመ

የ ጁ ኡኡ ሊሙ ዋዩ ፪ ልዩ ፬

ለሚ ሙጢ ፩ ላሚ ሌዊ ርቢ ሎሚ

ለማ ሉያ ሊባ ላላ ሌባ ልዳ ሎጋ

ለሴ ሙሴ ሚዜ ሃሌ ፫ኤፌ ልቼ ሎሌ

ሀይ ሉል ሊቅ ሃይ ሌት ልል ሆይ

ለኮ ሙሎ ሚዶ ማሞ ቤዶ ጕዞ ሞጆ

በዚኽ ረገድ በተጻፈው መጽሔተ - ቃላት ውስጥ ቅላትን ለመመልከት ሀ/የፊደላቱን ልክ ከነተራቸው፤

ለ/ ማዕረጋቸውን ማጤን ያስፈልጋል።

**ኹለተኛው** **ጐዳና።**

ይኸ ጐዳና የግዕዙ መጽሔተ - ቃላት የተዘጋጀበት ነው። የፊደላትን ተራ የሚጠነቅቅ ሲኾን የቃላትን ባሕርያዊ ሥነ ጽሑፍና አነአባበብ የሚገድፍ በመኾኑ ካገልግሎት ተወግዶአል። አካኼዱ መድረሻቸው ተ በኾኑ ቃላ በዚኽ በታች በተሰጠው ማስረጃ ውስጥ ስለ ተመለከተ መምሮ መገንዘብ ነው።

ለተተ ከንቱ አላቲ ማታ ምናምንቴ ሓሰት መቶ

መሠረተ ገልቱ ኩቲ ድንፋታ ሰከቴ መዓት ቲቶ

ታከተ ጣይቱ ዛቲ ፈንታ ናቡቴ ሰዓት አቶ

በመነሻው የፊደላትን ተራ እየጠነቀቀ በመድረሻ ማዕርጋትን እየተመለከተ ከሀ እስከ ጐ መዝለቁን በተሰጠው ማስረጃ መሠረት ማጤን ነው።

**ሦስተኛ ጐዳና።**

ይኸ ጐዳና ከመጀመሪያው ጋራ ይተባበራል፤ ነገር ግን ግዕዛኑን በመላ አስቀድሞ ሌሎቹንም እንደየማዕረጋቻቸው 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 ሥድስት ፊደላትና ከዚያም በላይ ወደ ኾኑት ቃላት ሲደርስ መሳከሩን ተመራማሪ ጐድናውን ተጠቍሞአልና ቢፈልግ ይድረስበት።

**አራተኛ ጐዳና።**

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

ጐዳናውም መነሻቸው ሀ በኾኑ ቃላት ከዚኽ በታች ተገልጾአል።

ሀገር ሁከት ? ሃሌ ? ህላዊ ሆሣሳዕና

ሀሁ ሁዳዴ ? ሃይ ? ሆይ

ሀብት ሁዳድ ? ሃይማኖት ? ሆድ

ምሳሌ ማርና ወተት ምን አገናኝቶት ባይ ከኾነ ምንም ብቀጥን ጠጅ ነኝ እንደሚባለው ኁሉ ያማርኛ መጽሔተ - ቃላት የቃላትን ባሕርያዊ ሥነ ጽሑፋቸውን ነባበባቸውንና ተራቸውንም በጠነቀቁ፣ በተመለከቱ በሦስት ዓይነት ታላላቅ ጐዳናዎች ሊዘጋጅ ሲችል፣ ማርን አምርሮ ወተትን አጥቍሮ ይኸን አማርኛችንን መወሰን የማይችል አራተኛውን ጐዳና መምረጥ በቋንቋችን ላይ ከሚጥለው እንከን ይልቅ ተፈጥሮን ካለማወቅ አያስቈጥረንም?።

**አ።**

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

**የቀለጠፈው።** **መሠረት።**

ባላምባራስ በአለአምባራስ

እያከታተለ እየአከተአተለ

ማባበል መአበአበል

ከዚኸም በላይ ጥንት በግዕዛን ፊደላት ብቻ ይነገር እንደ ነበር ወደ ማስተዋል ያዘነበልን እንደ ኾነ ከሚቀጥለው አስተአያየት እንደርሳለን።

**የቀጠለፈው።** **መነሻው።**

መስፍን መስእፍእነእ (መ) ሰፈነ

**ማስገንዘቢያ።**

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

**መጠቈሚያ።**

(ሀ) ባናታቸው ላይ ዘይት (.) የተደረገባቸው ፊደላት ከቅንጃቸው ጋራ ተናብበው መጠብቃቸውን ይገነዘብዋል ለማ።

ባናታቸው ላይ ድርብ ሰረዝ (») የተደረገባቸው ፊደላት ከቅንጃቸው ጋር ተናብበው በፍጥነት አነጋገር መጥበቃቸውን መገንዘብ ነው። ብስ።

በኹለት ነጥብ (፡) የተመለከቱት ሳይናበቡ የሚጠብቁ ናቸው።

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

(ሐ) X ይኸ ምክት 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

ኀ 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 ኌ ጕ

ኰ ቍ ኋ ጔ ኵ

ቈ ኁ ጓ ኴ ቍ

ኈ ጕ ኳ ቌ ጕ

**ማስገንዘቢያ**

**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/ ኀ 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 ከእብራስይስጥና ዓረብኛ የተመሠረተ ነው። ይኸ ሲኾን ከግዕዙ ይልቅ አማርኛ ከዕብራይስጡ ጋራ የቅርብ ዝምድና አለው። ይኸንኑም እነ ሸ፤ ኸ፤ በአማርኛ ውስጥ ያላቸውን አገልግሎት በመመልከት ይረድዋል። ይኸ መሠረታዊ ያማርኛ ፊደል ከዕብራይስጡ ፊደል ጋራ በቅደም ተከተል እምብዛም የማይለያይ በመኾኑ ባገልግሎት ውስጥ እንዲውል መስማማት እውነተኛ ሕግን የተመረኰዘ ጥቕምን አስከታይ ነው።

አኀዝ።

አልቦ 0

፩ አንድ 1

፪ ሁለት 2

፫ ሦስት 3

፬ አራት 4

፭ አምስት 5

፮ ስድስት 6

፯ ሰባት 7

፰ ስምንት 8

፱ ዘጠኝ 9

፲ አስር 10

፳ ሀያ 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 ሽሕ 100.000

፻፼ አእላፋት 1. 000.000

፲፻፼ ትእልፊት 10.000.000

፼፼ ምእፊልት 100.000.000

፲፻ ፼ ፼ አእላፈ - አእላፋት 100.000.000.000

፼ ፼ ፼ አእላፈ - ትእልፊት 1.000.000.000.000

፲፼ ፼ ፼ ትእልፊተ - አእላፋት 10.000.000.000.000

፻፼ ፼ ፼ ምእፊተ - አእላፋት 100.000.000.000.000

፲፻፼ ፼ ፼ ትእልፊተ - ምእልፊት 1. 000.000.000.000.000

፼ ፼ ፼ ፼ ምእትልፊተ - ምእልፊት 10.000.000.000.000.000

በሦስተኛው ዓምድ የተገለጠው አኀዝ በመሠረቱ ዓረብኛ ነው።

በዛሬው ዘመን፣ በሒሳብ ረገድ እጅግ በጣም አስፈላጊ በመኾኑ ያገለግለን ዘንድ ከአማርኛው አኀዝ ጋራ እየተነጻጸረ ተጽፎአል።

ማስገንዘቢያ ፼ = እልፍ = መቶ ጊዜ መቶ ማለት ነው።

**አማርኛ ግዕዝ**

ሀ ሀ ያማርኛ ፊደላት መወጠኛ።

ሀ፤ ሳይሉ ጽሕፈት

ውል ሳይዙ ሙግት።

፪/ የግዕዛን ፊደላት መጀመሪያ።

ሀ፤ በሉ።

፫/ ሀብት = ሀብት ። ፬/ ስሙ = ሃሌታው ሀ።

ሀብት ሁከት ውሂብ ሃይማኖት ቡሄ ወህኒ ሆይ

ለ ለ የሀ ተከታይ። ፪/ መስተዋድድ። ለወገኑ ሰጠ። ለአባቱ ላከ።

ለቤት ሣንቃ

ለሰው አለቃ።

ለራስ ምታት ጩኽበት።

ለሆድ ቍርጠት ብላበት።

ለሚስት ያጐርስዋል

ለተመታ ይክሰዋል።

፪/ በአናቅጽ አርእስት ላይ እየተጫነ አድራጊነትን አስደራጊነትን ተደራጊነትን ተደራራጊነትን አደራራጊነትን ተደራጊነትን፣ ይገልጻል።

ለመሥራት የሚደፍር

መብላትን አይደፍር።

ለማስገደል ነው። ለመገደል ነው። ለመገዳደል ነው።

ለመገዳደል ነው። ለማጋደል ነው። ለመጋደል ነው።

፫/ የበጎ ማድረጊያ። ፈቀደለት። ፈረደለት።

፭/ ለብሰ = ለበሰ።

ለየ ሉድ ሊባ ላላ ሌባ ልጥ ሎጥ።

ሐ ሐ አ ሦስተኛ። ፪/ የጽሑፍም ምሥጢር አደላዳይ። ፬/ ሐውልት = ሐውልት

አጌ - ሐጌ = ፭/ ስሙ = ሐመሩ ሐ።

ሐውልት እሑድ ሒሳብ ሐሳብ እግዚአብሔር ሕዝብ ብሖር

መ መ አራተኛ። ፪/ የአናቅጽ አርእስት መነሻ። መምጣት መኼድ።

መለመን የለመደ ምላስ

በሕልሙ አቁማዳን ይዋስ።

፫/ መስቀል = መስቀል።

መጣ ሙዳ ሚና ማማ ሜታ ምሳ ሞራ

ሠ ሠ አምስተኛ። ፪/ የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ። ሴት። ሤት

፬/ ሠርሐ = ሠራ። ፭፤ ስሙ = ንጉሡ ሠ።

ሠራ ንጉሡ መሢሕ ሣለ ሤት ሥራ ሦስት

ረ ረ ሥድስተኛ። ፪/ ረብሐ = ረባ።

ረባ ሩብ ሪቅ ራራ ፌት ርግብ ሮሮ

ሰ ሰ ዘ ሰባተኛ። ፪/ የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ። ሳለ። ሣለ።

፫/ ሰማይ= ሰማይ ተዝካር = ተስካር። ፬/ ስሙ = እሳቱ ሰ።

ሰባ ሱቲ ሲራክ ሳተ ሴት ስስ ሶራ

ሸ ሠ ሰ ስምንተኛ። ፪/ መድረሻቸው ሠ፤ ሰ ለኾኑ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ።

ነገሠ - ነጋሽ መናገሻ መንገሻ።

ከሳ - ከሽ መክሻ።

፫/ ሢመት = ሹመት። ሲበት = ሽበት። መስየ = መሸ።

ሸተ ሹም ሺሕ ሻጣ ጋሼ ቀዳሽ ሙሾ

ቀ ቀ ዘጠነኛ። ፪/ ቀብዐ = ቀባ

ቀባ ቁና ቂጣ ቃታ ቄራ ቅል ቆዳ

በ በ መ ዓሥረኛ። ፪/ መስተዋድድ። (ሀ) የማድረጊያ። በዱላ ቀነደበው።

(ለ) የቦታ። በተራራው ላይ አለፈ (ሐ) የጊዜ። በስድሥት ሰዓት ይመጣል።

(መ) አመዛዛኝ። ባለፈ ነገር አትቈጭ። ፫/ ያናቅጽ ባዕድ መነሻ

(ለጊዜያት)። በተሰበረ ነበር። በመጣ ኖሮ። ፬/ ስለ።

በእገሌ በሞቱ። ፭/ በልዐ = በላ። ዘንመ = ዘነበ። በመድሎተ ልቡ - በልቡ ሚዛን።

ተ ተ ዓስራ አንደኛ። ፪/ የተደራጊና የተደራራጊ የተዳራጊም

መመደቢያ። ተገደለ። ተገዳደለ። ተጋደለ። ፫/ ከ።

ተኩል = ከእኩል። ፬/ ተከለ = ተከለ። ተላ ቱር አላቲ ታታ ሰታቴ ትል መቶ።

ቸ ተ ኀ ክህ አሥራ ኹለተኛ። ፪/ መድረሻቸው ተ፤ ለኾኑ አናቅጽ ቅጽልን።

መወሰኛ። ዛተ - ዛች፤ መዛቻ ዛቻ።

፫/ በልኣት = በላች። ኄር = ቸር። ክህለ = ቻለ።

ቸከ ምቹ ቡቺ ቻለ ልቼ ችኮ ቀበርቾ።

ኀ ኀ ዓሥራ ሦስተኛ። ፪/ የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ። ድኅነት።

ድኽነት። ፫/ ኅብል = ኀብል። ፬/ ስሙ = ብዙኃኑ ኀ።

ኀብል ድኁር ኂሩት ኃይል ርኅራኄ ኅዳር ኆኅት።

ነ ነ ሐ ዓሥራ አራተኛ። ፪/ ነገር። ነገር። ዋሕድ = አንድ።

ነጋ ኑግ ወህኒ ናዳ ብያኔ ንጉሥ ኖረ

ኘ ነ አሥራ አምስተኛ። ፪/ መድረሻቸው ነ ለኾኑ አናቅጽ ቅጽልን

መወሰኛ።ድ አነ - ዳኝ መዳኛ። ፫/ አስትየኒ = አጠጣኚ። ዳን = ዳኛ።

ሸኘ መናኙ መጣ ሸኚ ተኛ ዳኘ ድኝ አኞ

አ አ ሀ ሐ፣ ኅ፣ ዓሥራ ሥድስተኛ። ፪/ የአናቅጽ ባዕድ መነሻ (አድራጊነትን የሚገልጽ)።

ፈገፈገ - አፈገፈገ። መጣ - አመጣ።

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

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

አለ ኡኡ ኢትዮጵያ አሳብ ኤል እርሱ አሃ

ከ ከ ኅ፤ ዓሥራ ሰባተኛ። ፪/ መስተዋድድ። (ሀ) የመነሻ። ከበረሃ

ተመለሰ። (ለ) የቦታ። ከቤቱ በላይ ነው። (ሐ) የጊዜ።

ከሰዓት በላይ ይመጣል። ፫/ መስተፃምር። (ሀ) የውልና።

የምክንያት። ከመጣ ይሰጠዋል። ከወደደ ዘንድ ይማር። (ለ) የጊዜ።

ከቈረበች

አፈረሰች።

ከመነኰሰች።

ባሰች።

(ሐ) አመዛዛኝ። እኔ ከሞትኹ ሰርዶ አይብቀል አለች አህያ።

፬/ ተ

ተወፈሩ

ሰው አይፈሩ።

ተክፉ ጐረቤት

አይሠሩም ደኅና ቤት።

፭/ ከፈለ = ከፈለ። ብኁዕ = ቡኮ።

ከፋ ኩታ ኪስ ካባ ዘኬ ክር ኮባ

ኸ ከ አሥራ ስምንተኛ። ፪/ በላእኩ = በላኹ። ሦክ = እሾኽ።

፫/ ስሙ = ኹነኛው ኻ።

ቸኸ ኹለት ኺድ ኻያ ኼደ በላኽ ኾነ

ወ ወ መ ዓሥራ ዘጠነኛ። ፪/ ወለደ = ወለደ። መንበር = ወንበር።

መንጠፍት = ወንጠፍት።

ወዛ ዉሎ ልባዊ ዋልታ ህላዌ ውሻ ቢላዎ

ዐ ዐ ኻያኛ። ፪/ የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ። አረፋ። ዓረፋ።

፫/ ዓለም = ዓለም። ዕውር = ዕዉር። ፬/ ስሙ = ዓይኑ ዐ።

ዐበደ ዑደት ዒሣ ዓሣ ሱባዔ ሥዉር ተጸውዖ

ዘ ዘ የ፤ ኻያ አንደኛ። ፪/ ዘርፍ አያያዥ። ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ =

የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት።

፫/ ዘርአ = ዘራ። ረየመ = ረዘመ።

ዘባ ዙሃ እግዚአብሔር ዛፍ ዜጋ ዝና ዞማ

ዠ ዘ ኻያ ኹለተኛ። ፪/ ዝእብ = ዥብ።

ዣዠ ዡዋ ዥዢት ጋዣ አጋዤ ዥብ ዣንዦ

የ የ ዘ፤ ኻያ ሦስተኛ። ፪/ ዘርፍ አያያዥ። ዘርቤተ ሰላም ነጸፈ =

የፍቅርን ምንጣፍ አነጠፈ። ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ =

የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት።

የመነኵሴ ሎሌ።

የክረምት አሞሌ።

የመስከረም ውስጡ በጋ

ያረመኔ ልቡ ቀጋ።

፫/ ዮሐንስ = ዮሐንስ። ረየመ = ረዘመ።

የት መዩ የዪ ያያ ቀዬ ይኽ ዮሐንስ።

ደ ደ፤ ኻያ አራተኛ። ፪/ ደክመ = ደከመ።

ደማ ዱዳ ዲብ ዳቤ ነጋዴ ድባ ዶግ

ጀ ደ ኻያ አምስተኛ። ፪/ እድ = እጅ። ዳን = ጃን።

ባጀ የጁ ቅጂ ጃኖ ወስጄ እጅ ቄንጆ

ገ ገ ኻያ ስድስተኛ። ፪/ ገዘረ = ገረዘ = ገዘረ።

ገባ ጉድ ጊዮርጊስ ጋዳ ጌታ ግራ ጎታ

ጠ ጠ ጸ ጸ፤ ኻያ ሰባተኛ። ፪/ ጠል = ጠል። ወጽአ = ወጣ። ሐፁር = ኣጥ።

ጠባ ጡት መናጢ ጣፋ ጤዛ ጥጥ ጦጣ

ጨ ጠ ጸ ፀ ቀየ ኻያ ስምንተኛ። ፪/ ጤሰ = ጨሰ ጤሰ። ጸልመ = ጨለመ።

ፄው = ጨው። ረቀየ = ረጨ።

ጨሃ ጩቤ አክርማ ቅጢ ጫጫ አገጩ ጭድ ጮቤ

ጰ ጵ ኻ ዘጠነኛ። ፪/ ጰራቅሊጦስ = ጰራቅሊጦስ። ጴጥሮስ = ጴጥሮስ።

ጰራቅሊጦስ እምጱ ጲላጦስ ጲላጦስ ጳውሎስ ጵጵስና ቆጶስ።

ጸ ጸ ጠ፤ ሠላሳኛ። ፪/ የጽሑፍ ምሥጢር አደላዳይ።

፫/ ጾመ = ጾመ። ጸብሐ = ጠባ። ፬/ ስሙ = ጽልመቱ ጸ።

ጸጋ ገጹ ቀራጺ ጻድቅ ጼደንያ ጽጌ ጾመ

ፀ ፀ ጠ፤ ሠላሳ አንደኛ። ፪/ የስሑፍ ምሥጢር አደላዳይ።

፫/ ፀሓይ = ፀሓይ። ፅፍር = ጥፍር። ፬/ ስሙ = ፀሓዩ ፀ።

ፀሓይ ብፁዕ ሠራፂ ነፃ ዓፄ ፅዱ ፆታ

ፈ ፈ ሠላሳ ኹለተኛ። ፪/ ፈርሀ = ፈራ።

ፈላ ፉቲ ፊና ፋታ ፌቆ ፍዳ ፎቅ

ፐ ፐ ሣላሳ ሦስተኛ። ፪/ መሠረታዊ ተግባር ለማስወገድ በመፍጨርጨር

አገልግሎቱን ካውሮጳውያን ቋንቋዎች ለተወረሱ ቃላት ብቻ ለማድረግ ይጥራል።

ቈ ቈ፤ ቄረ = ቈረ። ቈስቈሰ = ቈሰቈሰ።

ቈላ ? ቍ ቋት ቌ ቍስል ?

ኈ ኈ ኰ፤ ኵሉ = ኁሉ።

ነኈለለ ? ኍ ኋላ ኌ ኁሉ ?

ጐ ጐ ጐለተ = ጐለተ። አንጐርጐረ = አንጐራጐረ።

ጐሸ ? ጕ ጓዳ ዛጔ ጕዳይ ?

**ማስገንዘቢያ** ፩ኛ/ በምስክር ያልጸኑት ፊደላት ብቻ ባማርኛ ውስጥ ያላቸው አገልግሎት እስካኹን በተደረገው ጥናት አልተገለጸም።

፪ኛ/ የጥያቄ ምልክት እተደረገበት ኁሉ ፊደል እንደ ጐደለ አስተውል።

ሉ ሉ፤ የለ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ለ፤

ለኾኑ አናቅጽ)። በላ = በሉ ጠላ = ጠሉ። ፫/ ወይነ ተክሉ = ወይንን ተከሉ።

ሙ ሙ የመ ካዕብ ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው መ

ለኾኑ አናቅጽ)። ሰማ = ሰሙ። አለመ = አለሙ። ፫/ ሕገ ፈጸሙ = ሕግን ፈጸሙ።

ሡ ሡ የሠ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ሠ

ለኾኑ አናቅጽ)። ነገሠ = ነገሡ። ፫/ ንጉሠ አነገሡ = ንጉሥን አነገሡ።

ሩ ሩ የረ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ረ

ለኾኑ አናቅጽ)። መራ - መሩ። በር - በሩ። ፫/ ብሉየ ሐደሱ = አሮጌን አደሱ

ሹ ሹ የሸ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ሸ

ለኾኑ አናቅጽ) ሸሸ = ሸሹ።

ቁ ቁ የቀ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ መድረሻቸው ቀ

ለኾኑ አናቅጽ)። በቃ - በቁ። ነቃ - ነቁ። ፫/ አውልዐ ሰጠቁ = ወይራን ሰነጠቁ።

ቡ ቡ የበ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው በ

ለኾኑ አናቅጽ)። ጋለበ - ጋለቡ። ፫/ ርኁበ አጽገቡ = የተራበን አጠገቡ።

ቱ ቱ የተ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ተ ለኾኑ

አናቅጽ)። ገመተ - ገመቱ። ፫/ መጽወቱ = መጸወቱ።

ኑ ኑ የነ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ነ ለኾኑ

አናቅጽ)። በየነ = በየኑ። ፫/ አድገ ረኀኑ = አህያን ጫኑ።

የኸ ካዕብ። ፪/ የአንደኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ።

ለበስኩ = ለበስኹ።

ዙ ዙ የዘ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ዘ

ለኾኑ አናቅጽ)። አዘዘ - አዘዙ። ፫/ አዘዙነ = አዘዙን።

ዩ ዩ የየ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው የ

ለኾኑ አናቅጽ)። ገበየ - ገበዩ። ፫/ ርእዩ = እዩ።

ዱ ዱ የደ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ደ

ለኾኑ አናቅጽ)። ወደደ - ወደዱ። ፫/ ስግዱ = ስገዱ።

ጁ የጀ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ጀ

ለኾኑ አናቅጽ)። አበጀ - አበጁ።

ጉ ጉ የገ ካዕብ። ፪/ የሦሰተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ገ

ለኾኑ አናቅጽ) መረገ - መረጉ። ፫/ ዕጣነ አዕረጉ = ዕጣንን አሳረጉ።

ጡ ጡ የጠ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ጠ

ለኾኑ አናቅጽ) በለጠ - በለጡ። ፫/ በትረ ጸበጡ = በትርን ጨበጡ (ያዙ)።

ጩ የጨ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ጨ

ለኾኑ አናቅጽ) ገጨ - ገጩ።

ጹ ጹ የጸ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ጸ

ለኾኑ አናቅጽ) ቀረጸ - ቀረጹ። ፫/ ወልደ ገሠጹ = ልጅን ገሠጹ (ቀጢ።

ፉ ፉ የፈ ካዕብ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ብዙ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው ፈ

ለኾኑ አናቅጽ) ጻፈ - ጻፉ። ፫/ ዘርቤተ ሰላም ነጸፉ = የፍቅር ምንጣፍን አነጠፉ።

ሚ የመ ሣልስ። ፪/ መድረሻቸው መ ከኾኑ አናቅጽ ጽቅልን መወሰኛ። መሳ - 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 ሣልሥ። ፪/ መድረሻቸው ሠ ከኮኑ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ በራ - በሪ።

፫/ መድረሻቸው ረ ከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን መወሰኛ። ሰበረ - ስበሪ።

ሲ የሰ ሣልስ። ፪/ መስተጻምር። ኼደ - ሲኼድ።

ሺ የሸ ሣልስ። ፪/ መድረሻቸው ሠ፤ ሰ ከኾነ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን

መወሰኛ። ነገሠ - ንገሺ። ለበሰ - ልበሺ።

ቂ የቀ ሣልስ። ፪/ መድረሻቸው ቀ ከኾኑ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ። በቃ - በቂ።

፫/ መድረሻቸው ቀ ከኾነ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን መወሰኛ።

ሰበቀ - ስበቂ።

ቢ የበ ሣልስ። ፪/ መድረሻቸው በ ከኾኑ አናቅጽ ቅጽልን መወሰኛ። ገባ - ገቢ

፫/ መድረሻቸው በ ከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን መወሰኛ። 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። ለዋ ለዊ።

፫ኛ መድረሻቸው ወ ከኾኑ አናቅጽ ትእዛዝ አንቀጽን መወሰኛ።

ሠዋ - ሠዊ።

ሃ የሀ ራብዕ። ፪/ የአህያ ማናፋት። አህያ ሲያናፋ ሃ! ሃ! ሃ! ይላል።

ላ የለ ራብዕ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነእጥላ) 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 ሰ ምትክ ነገሠ - መናገሻ። ቀደሰ - መቀደሻ። ፫/ ፈለገ ዕቃ ይሻል።

ወንድሙን ይሻል። ፬/ ተሰራጨ። የበላኹት ምግብ ገና ሻ አላለልኝም።

ቃ የቀ ራብዕ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። በቃ። ፫/ ደረቀ፤

ቀነበረ። እንጀራውን ቃ አላደረገችውም።

ባ የበ ራብዕ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። ገባ። ፫/ የበግ

ጩኸት። በጊቱ በግ ወልዳ ባ! ባ! ባ! ትላለች።

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

ቻ የቸ ራብዕ። ፪/ የተ ምትክ። ዘመተ - ዘመቻ።

ና ነዓ የነ ራብዕ። ፪/ የመጣ ትእዛዝ አንቀጽ (ሦስተኛ መደብ ነጠላ) ወደ እዚኽ

ና። ፫/ ጭምር። እርሱና እኔ መጥተን ነበር።

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

ኣ የአ ራብዕ። ፪/ ውጋት የያዘው ሰው ሲያቃስት የሚያሰማው ድምፅ።

ኣ! ኣ! ኣ ! እንዳለ አደረ።

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)። ዋለ።

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

እናቴዋ። ወንድሜዋ።

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

ዣ የዠ ራብዕ። ፪/ የዘ ምትክ። ገዛ - መግዣ።

ያ የየ ራብዕ፡ ፪/ አመልካች። ያ ሰው። ፫/ እርባታ አከናዋኝ። ያመጣል።

ዳ የደ ራብዕ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። ከነዳ።

ጃ የጀ ራብዕ። ፪/ የደ ምትክ። ከነዳ - መከንጃ።

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

፫/ ዘንድ። እኔ ጋ ነው (ጸያፍ)።

ጣ የጠ ራብዕ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። ወጣ።

ጫ የጨ ራብዕ። ፪/ የጠ፣ የጸ ፀ ምትክ። ጋጠ - መጋጫ።

ቀረጸ - መቅረጫ። ዐመፀ - ማመጫ።

ፋ የፈ ራብዕ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። አለፋ።

ቋ የቈ ራብዕ። ፪/ ዕንጨት ወይም ዕቃ ሲሰበር የሚያሰማው ድምፅ።

ቋ ሲል ሰማኹ። ፫/ የሣር ዓይነት።

ኳ የኰ ራብዕ። ፪/ ተንጓጓ (ለአንድዬ)። ጓ ሲል ሰማኹ።

ጓ የጐ ራብዕ። ፪/ ተንጓጓ (ለአንድዬ) ጓ ሲል ሰማኹ። ፫/ የያልፈንዳ አበባ

ሌ የለ ሓምስ። ፪/ አገናዛቢ። አመል - አመሌ።

ሜ የመ 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 የኘ ሓምስ። ፪/ የነ ምትክ። (አንደኛ መደብ ነጠላ)። ኾነ - ኾኜ።

ዔ የዐ ሓምስ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል። ፫/ ስመ አማልክ።

ዜ የዘ ሓምስ። ፪/ አገናዛቢ። ጋዝ - ጓዜ።

ዬ የየ ሓምስ። ፪/ አገናዛቢ። ዕቃ - ዕቃዬ። ፪/ ወሳኝ።

ሰውዬው መጣ። ፫/ ኃዘንን መግለጫ።

ጌ የገ ሓምስ። ፫/ ቅጽልን መወሰኛ። ባለገ - ባለጌ። ፫/ (አገናዛቢ አንደኛ

የመደብ ነጠላ)። በግ - በጌ።

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

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

ጼ የጸ ሓምስ። ፪/ አገናዛብ (አንደኛ መደብ ነጠላ)። ገጽ - ገጼ።

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

፫/ ዕብራውያን ፊደል። ፬/ ስመ አምላክ።

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

ባዕድ መድረሻ። በላ - አልበላም። ፫/ የምዕራፍ ከፊለ ስም።

ስ የሰ ሣድስ። ፪/ መስተፃምር። እኔ ስመለስ አንተ ስትበላ መጣ። ፫/ እንከንን

ገላጭ። ወንድምስ አለኝ። ሰውስ ባይፈጠር ይሻለው ነበር። ፬/ አበላላጭ። እሱስ አያምርም።

ሽ የሸ 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/ የአንደኛ መደብ (ብዙ) እርብታ መሪ። እንመጣለን።

ኝ የኘ ሣድስ። ፪/ የነ ምትክ። መነነ - መናኝ። ፫/ የአንደኛ መደብ (ነጠላ)

እርባታ መሪ እንመጣለን።

ኝ የኘ ሣድስ። ፪/ የነ ምትክ። መነነ - መናኝ። ፫/ የአንደኛ መደብ (ነጠላ)

እርባታ መሪ በላኝ። ነከሰኝ።

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

፫/ መስተዋድድ። እቤቱ አጠገብ አገኘኹት።

ክ የከ ሣድስ። ፪/ የኹለተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ (መድረሻቸው) ከ፤

ለኾኑ አናቅጽ)። ባረከ - ባርክ። ሰበከ - ስበክ።

ኸ የኸ ሣድስ። ፪/ የሦስተኛ መደብ (ነጠላ) እርባታ መሪ። በላእከ - በላኽ።

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

፫/ ወሳኝ። ሰውዬው መጣ። ፪/ የሦስተኛው (ነጠላ) እርባታ መሪ። ወሰደው።

ዥ የዠ ሣድስ። ፪/ የዘ ምትክ። ገዛ - ገዥ።

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

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

ጐደለ - ጕዳይ።

ጅ የጀ ሣድስ። ፪/ የደ ምትክ። አደረ - አራጅ።

ጭ የጨ ሣድስ። ፪/ የጠ ምትክ። ጠጣ - ጠጭ።

ቍ የቍጥር ከፊለ ስም።

ሆ የሀ ሳብዕ። ፪/ የጭፈራ አዝማች። ሆ! እንዳሉ ዋሉ። ሆያ ሆዬ!።

ኦ የአ ሳብዕ። ፪/ አቤቱ ሆይ እግዚ «ኦ»!

ዎ የወ ሳብዕ። ፪/ አገናዛቢ (ባክብሮት)። ሥራዎ ለዚኽ አበቃዎ።

፫/ የኹለተኛ። መደብ ነጠላ) እርባታ መሪ። እለምንዎታለሁ።

ዮ የየ ሳብዕ። ፪/ አንቺ። ሴትዮ።

ለየ ሌለየ ነጠለ። ገበሬው ምትን ከግርድ ለየ።

ከልጅ ልጅ ቢለዩ

ዓመትም አይቄዩ።

፪/ ዕወቀ። ሕፃኑ ፊደልን (አናቱን) ለየ። ፫/ አወገዘ። ሊቀ ጳጳሳቲ

መናፍቁን በጴጥሮስና በጳውሎስ ሥልጣን ለየው።

ለየ በስም መነሻ እየገባ የግልነትን የሚገልጽ። ለየራሳችን ለየጥቅማችን።

መሸ መስየ፣ ቀን አልፎ ሌሊት ተተካ። እውነት ተናግሮ እመሸበት ያድሩዋል እንዴት

አመሸኽ? እንደምን አመሸኽ?

ረጨ፣ ረቀየ ፈነጠቀ። ቄሱ ጠበልን ረጨ። እጣቢውን ወደ ውጭ እርጨው።

ሰጠ መጸውተ። ገንዘቡን ለድኻ ሰጠ። ፪/ ቸረ። መጽሐፉን ለወዳጁ ሰጠ።

፫/ አወረሰ። እገሌ ሲሞት መላ ንብረቱን ለሚስቱ ሰጠ።

፬/ አጋለጠ። ይሁዳ ጌታውን አሳልፎ ሰጠ። ፭/ እንካ አለ።

ያልሰጡት ተቀባይ

ያልጠሩት አቤት 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። ይሁዳ ክርስቶስን ሸጠ።

ግዛኝ ግዛኝ ብለው ለመሸጥ አሰበኝ።

ቀረ ተረፈ። ከሓምሳ ሙክቶች አንድ ብቻ ቀረ። ከዓሥር በሽተኞች አንድ

ብቻ (ከሞት) ቀረ ፪/ ከመኼድ አመለጠ። ወደ ጦረንት ከመኼድ ቀረ

፫/ ተተወ። ወይ ጋሻ

ቀድሞ ቀረሻ።

ሥጋ ቀረ።

ዕዳ ቀረ።

ቀጨ ነቀለ (ከአንጓው) አክርማን ቀጨ። ፪/ አቃወሰ። ትራሱ አንገቱን ቀጨው

፫/ በአጭር አስቀረ፣ ቀሠፈ። በልጅነቱ ቀጨው።

፬/ ሰንጠቀ (ሰውነትን) የጥቅምት ብርድ ይቀጫል።

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

አባት ያበጀው

ለልጅ ይበጀው።

የሚበጀውን፤ ባለቤት ያውቃል። ፪/ እሺ፣.….. በጀ! ከዚያስ በኋላ?

ተቸ፤ አፍታታ፣ ተንትኖ ተናገረ። (ከሳሽና ተከሳሽ ከተነጋገሩ በኋላ እንዲኽ ያላችኹት እንዲኽ ማለታችኁ

አይደለምን? እያሉ በተጣራ አማርኛ መጠየቅ - በዳጅነት ወይም በሽማግሌነት)

እገሌ ዛሬ እንዴት አድርጎ ተቸ እባክኽ! ፪/ ነቀፈ። መስራቱ የለ ቁጭ ብሎ ይተቻል።

፫/ ነውርን ስሕተትን እንከንን ጕድለትን አሳየ ተናገረ፣ አመለከተ። ስለ ጨዋታቸው የቀረበልን

ትች እምብዛም አስጊ አይደለም።

ተወ አቆመ። ትምህርትን ተወ። ጠጅ መጠጣትን ተወ። ፪/ አስቀረ።

ያምራል ብለው ከተናገሩት

ይከፋል ብለው የተዉት።

፫/ ይቅር አለ። ኃጢአቱን በደሉን ተወለት።

፬/ ጣለ። ንበቱን ትቶ ኼደ።

ቸረ ተኄረወ፣ ለገሠ። ሀብታቸውን ለድኻ ይቸራሉ ማለትን ሰማኹ።

በሙቅ ውኃ የታጠበ በሰው ገንዘብ የቸረ።

ቸከ ነገር፣ ለዛና ውሳኔን አጣ። አኹንስ ነገርኽ ቸከኝ አለው።

ቸኸ ጥርስ እድፋም ኾነ። ጥርሱ ቸኸ።

ነጨ ነጸየ ነቀለ። ጠጕሩን ነጨ (በንዴት) ፪/ መለጠ። ፊቱን ነጨ።

፫/ ቦተረፈ ዥቡ ከአህያው ቂት ነጨለት።

አለ እንዲኽ ተናገረ። ክርስቶስ ተከታችዮቹን ኁሉ በርሳችሁ ተፋቀሩ አለ።

ያልወለድኹት ልጅ አባቴ ቢለኝ

አፌን ዳባ ዳባ አለኝ።

ይወደዋል ካሉ ይመክረዋል።

ይወደዋል ካሉ ይመስለዋል።

ዝም አለ። ቀስ አለ። ስብርብር አለ። እንኵትኵት አለ።

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

አለ ሀለወ፣ አልሞተም። ይኖራል። እንደምን አለኸ? እገሌ ሞተ? ኧረ አለ።

፪/ አልኼደም። እገሌ ወደ ጐንደር ኼደ? ኧረ አለ።

፫/ ጸጋ እንዳለው ገላጭ አስረጅ። ቤት አለኝ። ገንዘብ አለኝ። መጽሐፍ አለኝ።

አለ ወደ አሉታ ምግባር መለወጫ። መኼድ - አለመኼድ ማልቀስ - አለማልቀስ ቤት

አለ ኣጥር፣ ሰው አለልብስ። ቤት አለ ሴት ከብት አለበረት። አለማረፍ የተርብ ቤት መቀስቀስ።

አሸ ሐሰየ በእጁ ምርቅንና እለባን ከፍሬ ለየ። ያልተፈተገውን የገብስ ቆሎ ለእናቱ አሸ።

፪/ አካል ልብስ እድፉን እንዲለቅ አፍተለተለ። በሣሙና የተመታው ልብስ አሸ።

፫/ ቡኣ የወረደውን አካሉ የጓጐለውን የጓጐለውን እንዲበተን አፍተለተለ። የጌታውን እግር

አሸ። ፬/ አለፋ። ቆዳን በሞራ አሸ። ፭/ ደበደበ። ለአምስት ኾነው አሹት።

አበ አብ አባት። ፪/ በትውልድ ዘርፍ ሳይኾን በዘመን ብዛት ከፍ ላለ ሰው የሚሰጥ የአክብሮት ስም።

አበ እንደምን ዋሉ?

አዠ የዘንጋዳን ውኃ የመሰለ ከቍስል ውስጥ ፈሰሰ። የእገሌ ቍስል አዠ

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

አየ ርእየ፣ ተመለከተ፣ አስተዋለ።

የጐረቤት ሌባ ቢያዩት ይስቅ

ባያዩት ይሰርቅ።

እያየኋት የምታስቀኝ ሚስት አገባኹ። ፪/ ተቀበለ። መከራውን አየ

፫/ ተገናኘ ተጋጠመ። በዓይነ ስጋ ለመተያየት ያብቃን።

አጨ ሐጸየ ለሚስትነት መርጦ ተዋዋለ። ይኸ ጐበዝ ይኽችን ቈንጆ አጨ። ፪/ መረጠ።

ላስተዳዳሪነት አጨው።

ኧረ አዬ! እገሌ ኼደ። ኧረ።

ኧኸ እንዴ! ኧኸ! ምን ማለቱ ነው?

ከመ ከመ እንደ። ከመ ቅጽበተ ዓይን። ውጉዝ ከመ አርዮስ።

ከነ ከ - እነ አጓዳኝ አብዥ። መስፍን ከነአሰፋ ጋራ ኼደ።

ወደ የመድረሻ መሰተዋድድ።

ወደ ዘማ ቤት መዝለቅ

መጥፎ ጠንቅ።

ጀለ እንከፍ ኾነ። የእገሌ ልጅ ምነው እንዲኽ ጀለ?

ጨሰ ጤሰ በደንብ ካለመንደዱ የተነሣ ወደ ጥቍር ተናኝነት ተለወጠ። ርጥብ ዕንጨት

ይጨሳል። ፪/ ገመነ። በነገሩ ጨሰ።

ጨቀ፣ መሬቱ ውኃ ከመጠጣቱ የተነሣ የተንቈረዘዘ ጨፌ ኾነ። አኹንስ ሜዳው ኍሉ ጨቀ።

ፈጀ አቃጠለ። እሳት ፈጀው። ቡና ፈጀው። ፪/ ፈጸመ፣ አገባደደ።

የባለጌ ልጅ መንገድ ይፈጅ

ነገር አይፈጅ።

፫/ ገደለ። ሕዝቡን በሽታ ፈጀው። ፬/ ጨረሰ። ገንዘቡን በመሽታ ፈጀው።

ነገረ - ፈጅ = ጠበቃ። ፍየለ - ፈጅ = የተክል ዓይነት።

ፈጨ በክክንት በክርትፍነት በጕርሶነት በስልቅነት ከግዙፍ ገላ ወደ በናኝ ገላ

በወፍጮና በመጅ መሣሪያነት ለወጠ። ሓምሳ ዳውላ እኽል በአንድ ቀን አዳር ፈጨ።

የትም ፍጪው

ዱቄቱን አምጪው።

እኽል ሲጠፋ ወፍጮ ይሰላል።

እኽል ሲገኝ ወፍጮ ይመዋልጣል።

ቈረ ቈረ ቀዘቀዘ፣ በረደ ዛሬ ምነው በአያሌው ቄረ?

ቈየ፣ ዘገየ ምነው እገሌ ቄየ? ፪/ ጠበቀ። ቈየኝ መጣኹ።

ቈጨ ልቡናን በላ፣ ምነው ባደረግኹት ወይም ባላደረግኹት ኖሮ አለ። ነገሩ ቈጨው።

ኰሰ ኩሕሰ፣ ፍጋም ኾነ። ይኽ ቦታ ኰሰ። የተከመረው ቍሻሻ ኰሰ።

ጐሸ፣ ደፈረሰ። ምነው ይኸ ጠላ ጐሸ?

ሀሁ የአማርኛ ፊደላት መጠሪያ። ምን ትማራላኽ? ሀሁን እማራለኹ።

ሀሁ ሳይሉ ጽሕፈት

ውል ሳይዙ ሙግት።

መዩ የዓፄ ቴዎድሮስ የፈረስ ስማቸው። መይሳው አንበሳው፣ እንደ ማለት ነው።

አዉ የጅብ ጩኸት። ፪/ ዥብ። አዉ መጣ። (ለሕፃን የሚነገር)

የጁ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ለሚ የሚለማ። ለሚ መሬት። ለሚ አትክልት።

ለኪ የሚለካ። መሬት ለኪ። ዘይት ለኪ። ልብስ ለኪ።

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

ለፊ የሚለፋ። ለፊ ቍርበት። ለፊ ሰው።

መሪ የሚመራ። ዕዉር ሲወበራ ከመሬው ይጣላል፣ ወይም ዘንጉን ይወረውራል።

፪/ አለቃ። ለመሪኽ ዓሣ ምሰል። ፫/ ጠቋሚ። የጠላት መሪ ነበር።

፬/ መሪ - ጌታ = ዜማን በሥርዓት የሚያስዜም የሚመራ የሚቀነቅን። ዜማ እንዳይሰበር

መጠበቅ የመሪ ጌታ ልዩ ተግባር ነው።

ሠሪ የሚሠራ። ሸክላ ሠራ ቤተ ሠሪ። መሰተዋት ሠሪ። ነገረ ሠሪ የገባበት ትዳር

ቢወድም እንጂ አይደረጅም። ወጠ ሠሪ። ሽሩባ ሠሪ፡

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

ረቢ የሚረባ። ዘረ ረቢ ከኾነች አንኳንስ በ፳ ብር በ፶ም ትገዛ።

ረቢ ረቢ ፣ መምህር። «ረቡኒ»?

ረኪ የሚረካ። ጠጥቶ ረኪ ያልኾነ ይገኛልን?

ረጊ የሚረጋ። ከአንድ ረጊ። ረጊ ከብት። ረጊ ወገት።

ሰሚ የሚሰማ። ውል ሰሚ። ምክር ሰሚ። አሉባልታ ሰሚ።

በደል ሰሚ። አቤቱታ ሰሚ። ልቅሶ ሰሚ። ተናገሪ ሲያመርት፣

ሰሚ ያከማቻል።

ሰቢ የሚሰባ። ሰቢ ከብት። አካሉ ሰቢ ነው።

ስኪ የሚሰካ። የነገር ሰኪን ሕንፃ ያለ ትዕግሥት የሚንደው የለም።

ሳጋ ሰኪ። ብርጭቆ ሰኪ። መጫሚያ ሰኪ።

ሰጊ የሚሰጋ። እንደ እገሊት ለንብረት ሰጊ የትም አይገኝ።

ሰጊ ናት። ሰጊ ነው።

ሰፊ የሚሰፋ። ከሰፊ ቤት እራፊ አይታጣም። መጫሚያ ሰፊ። ኮርቻ ሰፊ

በሰፊው ሜዳ ላይ እንደ ልብ ጉግስን መጫወት ይቻላል።

ሆደ ሰፊ። ልበ ሰፊ።

ቀሚ የሚቀማ። የሰውን ገንዘብ ቀሚ። የድኻን ሀብት ቀሚ።

ቀሪ የሚቀር የቀረ። ከደሞዝኽ ቀሪው ስንት ነው? ቀሪ ገንዘብ። ቀሪ ሰው

ቀቢ የሚቀባ። ቅቤ፣ ነውር ቀቢ። ቀለም ቀቢ። ኖራ ቀቢ።

ዘይት ቀቢ። ሥዕል ቀቢ።

በሪ የሚበራ። በሪ ጠዋፍ። በሪ ኵራዝ። በሪ ፋኖስ።

በቂ የሚበቃ። ለክርክርኽ በቂ ማስረጃን ማቅረብ ይገባኻል።

በቂ ነገር። በቂ ነው። በቂ ደሞዝ። በቂ ችሎታ። በቂ ቅጽል።

በቂ ጦር። በቂ መሣሪያ። በቂ ወታደር። በቂ ስራ። በቂ ገንዘብ።

ተኪ የሚተካ። በጐደለው ተኪ ነው። ነገርን ተኪ። በጠፋው ተኪ።

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

ተፊ የሚተፋ። የጐረሰውን ተፊ። የተበደረውን ተፊ።

ተፊው እርሱ ነው (ለቡዳ)። አክታን ተፊ። ጠጥቶ ተፊ።

ነቂ የሚነቃ። ከእንቅልፉ ነቂ። እገሌ ነቂ ነው = ጠርጣሪ።

መረሬ ነቂ ነው። ነቂ እግር።

ነኪ የሚነካ። ድነ እገሌ ሰውን በነገር ነኪ አለ ብለኽ አትጠራጠር።

ነኪ ኮርቻ። የሰውን ዕቃ ነኪ።

ነጊ የሚነጋ። ከመከራው ጽናት የተነሣ ሌሊቱ ነጊም አልመሰለን ነበር።

ነፊ የሚነፋ። ጥሩንባን ነፊ። ዋሻንትን ነፊ። ላስቲክን ነፊ። ኳንስ ነፊ። ወሬን ነፊ።

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

ከፊ የሚከፋ። ከፊ መኾንዋ አይጠረጠርም።

ወቂ የሚወቃ። ጤፍን ወቂ። ተልባን ወቂ። ሰውን ወቂ።

ወጊ የሚወጋ። ወጊ ጦር። እግርን ወጊ እሾኽ። ሰውን ወጊ ዓይን አለ።

ዘሪ የሚዘራ።

ዘሪው ጣቴ።

ምድሩ ያባቴ።

እኽልን ዘሪ። ዘሪ ሊዘራ ወጣ።

ዘቢ የሚያዘባ። ዘቢ ምሰሶ። ዘቢ መዝጊያ። ዘቢ ማዕዘን።

ዘጊ የሚዘጋ። በርን ዘጊ። ዘሃን ዘጊ። ልሳን ዘጊ።

የሚ የአናቅጽ ባዕድ መነሻ። መጣ - የሚመጣ። ኼደ - የሚኼድ።

የዪ አንበሳ አይቋቋማትም የምትባል የተንሽ ትልቅ አውሬ። ጥንት የዪን ገዳይ ትልቅ ክብር ነበርው።

ደሚ የሚደማ። ደሚ አካል። ደሚ ቍስል።

ደቂ የሚደቃ። ደረት ደቂ።

ደፊ የሚደፋ። እኽልን ደፊ። ሰውን ደፊ። ፈሳሽን ደፊ።

ቍሻሻን ደፊ።

ገሚ የሚገማ። ገሚ ቍስል። ገሚ ሰውነት። ገሚ ሽቶ።

ገሪ የሚገራ። በቅሎን ገሪ። ፈረስን ገሪ። ባለጌን ገሪ።

ገቢ የሚገባ። የዕለት ገቢ። አሽከርነት ገቢ።

ገቢ ያፈርሳል።

ቀዳዳ ያፈሳል።

ገጊ የሚገጋ። በጥፊ ገጊ። መጠጥን ገጊ።

ገፊ የሚገፋ። ዕርጎ ገፊ። ዘመድን ገፊ። ወሰን ገፊ። ፪/ ወሰን - ገፊ = የዛ ስም።

ጠሪ የሚጠራ። ስምን ጠሪ። ውሻን ጠሪ። ዋስን ጠሪ።

ጠቂ የሚጠቃ። ደወልን ጠቂ።

ጠቢ የሚጠባ። ሥጋን ጠቢ። ጆሮ ጠቢ። ጡትን ጠቢ። ጣቱን ጠቢ።

ጠፊ የሚጠፋ። ጠፊ እሳት። ጠፊ መብራት። ጠፊ ቤት። ጠፊ ንብረት።

ፈሪ የሚፈራ። ለፈሪ ሜዳ አይነሡም። ፈሪ የእናቱ ልጅ ነው። ፈሪ እገዛ ጠቡ

ገላጋይ ይኾናል። ፈሪን በውኃ ውስጥ ያልበዋል። ዘመቻን ፈሪ።

ውኃን ፈሪ። ሙግትን ፈሪ። ሰውን ፈሪ። ነገርን ፈሪ።

ፈኪ የሚፈካ። ፈኪ እኽል።

ፈጊ የሚፈጋ። ፈጊ ድንጋይ። ፈጊ ማሽላ።

ለማ ለምዐ፣ የመብቀልና የማፍራትን ሀብት አገኘ። የዚኽ ዓይነት ተክል እዚኽ አገር ቢለማ

መልካም ነበር። ፪/ ደረጃ። ንብረቱ ለማ። ፫/ ተቋቋመ ቀና።

ጠላት አጥፍቶት የነበረው ሀገር ለማ።

፬/ ኖረ።

ለሰው ብትል ትጠፋለኽ።

ለእግዚአብሔር ብትል ትለማለኽ።

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

ለካ እንግዲኽ ኖሮአል! እገሌ ትላንትና ያለምታው ለካ ታምሞ ኖሮአል።

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

ለዛ ያነጋገር ያሳሳቅ ያዘማመር፣ ወዝ፣ ጣዕም። እገሌ ለነገሩ ለዛ የለውም ለዛ ቢስ።

ለዛው ደረቀ።

ለጋ አጦነ። ሩርዋን በዱላ፤ ኳስዋን በእግሩ መትቶ ሰማይ ለሰማይ እንድትኼድ አደረገ። ፪/ በአያሌው

ጠጣ። ያንን ደረቅ ጠጅ ለጋ ለጋና ከግርግዳ እግርግዳ ያላጋው ጀመር፡

ለጋ ጮርቃ፣ ቃሪያ። ለጋ ቅቤ ለሕፃን ምግብ ነው። ለጋ ጐበዝ። ለጋ ጨንገር። ለጋ ጐመን።

ለፋ ከዱላ፣ ከመታሸት፣ ከመከራ የተነሣ ዛለ፣ ለሰለሰ፣ ለዘበ። ቆዳው ለፋ።

ሙከራ ያልፋል፣ እስኪያልፍ ግን ያለፋል። ፪/ ጣረ ደከመ። መድኃኒትን ለማግኘት

ይለፋል። ሊማር ይለፋል።

ሐና ሐና፣ ጸጋና ደስታ። ፪/ የወላዲተ አምላክ እናት። ፫/ የሣሙኤል እናት። ፬/ ነቢዪት ሐና።

፭/ ጌታችን በተወለደበት ዘመን የእስራኤላውያን ሊቀ ካህናት የነበረው (ከቀያፋ በፊት

ከዘካርያስ በኋላ)

መላ ዘዴ፣ አቅድ ብልሃት። እገሌ መላ መምታት ያውቃል። በመላ አመለጠ። መላ ዐዋቂ።

ግሩም የኾነ መላ ነገረኝ። እገሌ የጦር መላ ያውቃል። ፪/ ማስረጃ ሳይዙ እንዲያው በጥርጣሬ ይኾናል

ማለት። እንደ ዓይነ ሥውር በመላ ይሠራል። መላ መታ። በመላ የተናገረው ያዘለት።

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

የወይኑ ዘለላ ጋን ይመላ፣ የስንዴው ዛላ እፍኝ ይመላ። ፪/ ጠቅላል 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 እጁን ጨርቁን

በትሩን ይዞ ባይተዋርን ምልክት በመንገር አቅጣጫን በማመልከት መንገድን ቦታን አሳየ።

ዕውር ለዕውር ቢማራ ተያይዞ 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/ ነቀነቀ አሳየ። መሪ - ጌታው መልካም ይመራል።

መሳ መስሐ፣ ጠገበ (ምሳን በልቶ)። ወደ ሠርጉ የታደሙትን ኍሉ መስተዋል።

መሳ ትክክል። አተርና ባቄላ መሳ ይለወጣል። አንድ አሞሌ መሳ ውሰጂና

ስንብጡን ፍተዪ።

መሳ የመጽሐፈ መሳፍንት ከፊለ ስም።

መቃ ሸንበቆ፣ መለል ብሎ በመውጣቱ ለዋግንቦነት ለቀሰምነት ለመከታነት ለማዳወሪያነት

ደግሞም ጣሪያን ለመስሪያ የታወቀ ውስጠ ክፍት ቀርክኃን መሳይ ዕንጨት።

የመቃ ገበታ። የመቃ ቤት። የመእቃ ጣሪያ

መባ መባእ፣ ገጸ በረከት እጅ መንሻ (ለአምላክ)። መባ ክርስቶስ። ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን

የሚገባው 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። ሸማኔው ልብሱን መታው ፭/ አራሰ። ዝናብ መታው። ፮/ ተጫወተ። መሰንቆ

ይመታል። ፯/ ሙቀት አየለበት። እሳት መታው። ፀሓይ መታው። ፰/ አጠፋ። እኽሉን ብርድ መታው።

፱/ ዘረፈ። የእገሌ ጦር አገሩን መታው። ፲/ አመመ። ምች መታው ፲፩/ ተሰረረች። ባዝራዪቱን አስመትቻት መጣኹ። ፲፪/ ደለቀ ነጋሪት መታ። ፲፫/ አሴረ። ዓድማ መታ። ፲፬/ ጨፈረ። ዳንኪራ መታ ጮቤ መታ። ፲፭/ አሰበ፣ አዘጋጀ። መላ መታ። ፲፮/ ደቃ። ደረትዋን መታች። ፲፯. ያዘ ገደለ። አገሩን በሽታ መታው።

መኃ የመጽሐፈ መኃልየ ከፊለ ስም።

መና ባዶ፣ ፋይዳ ቢስ፣ መንክ፣ ሙልጭ። ይኸ ቦታ መና ቀረ።

መና መና፣ እስራኤላውያን አርባ ዓመታት ምሉ ከሰማይ እየወረደላቸው ይመገቡት

የነበረ ሰማያዊ ሕብስት።

መካ የእስላሞች ክብርት አገር። ወደ መካ ኼዶአል።

መዳ ድፍን ጣቃ። አምስት መዳዎች ገዛኹ።

መጣ መጽአ፣ ርቀቱ አያሌ ከኾነ ቦታ ወይም አራቢያነት ካለው ስፍራ ተነሥቶ ወደ

ሌላው ደረሰ። እገሌ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢትዮጵያ መጣ። በመጣበት እግሩ ተመለሰ።

ነገር መታ። ዝናብ መጣ። ጦር መጣ። ፪/ ተመለሰ። ያየ ቢኼድ የሰማ ይመጣል። እገሌ ከኼደበት

አገር መጣ። ፫/ ነዋሪ ኾነ። እግዚአብሔር ይኸን ዓለም ካለመኖር ወደ መኖር እንዲመጣ አደረገው

፬/ ታሰበ አንድ አሳብ መጣብኝ።

ሠራ ሠርሐ፣ ተግባርን ፈጸመ አከናወነ። ሥራውን ሠራ። ፪/ አነፀ። ቤትን ሥራ።

፫/ ደነገገ። ሕግን ሠራ። ፬/ አደሰ፣ ጠገነ። የተሰበረውን ወንበር ሠራ

፭/ አዋሰደ። እገሌ ነገርን መሥራት ይወዳል።

፮/ አታለለ። እገሌ ጉድ ሠራኝ። ፯/ ዘበተ፣ አፌዘ። እገሌ እገሊትን እንደ ሸክላ እያፈረሰ

ይሠራት የለም እንዴ! ፰/ አዘጋጅ። ማዕድን ሠራ። ፱/ ጐነጐነ። ሽሩባን ሥራ።

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 ቢረሳ።

የተወጋ አይረሳ።

ታሞ የተነሣ እግዚአብሔርን ረሳ።

፪/ ገደፈ። ብላቴናው የተማረውን ኁሉ ረሳ።

የተጻፈ ይወረሳል (ይወሳል)

በቃል ያለ ይረሳል።

ረባ ረብሐ፣ የትውልድ ዘረፋ ሰፋ ዘሩ በዛ ወለደ። የዚኽ ሰው ዘር ረባ።

የዚኽ ወይፈን ዘር ረባ። ፪/ ጠቀመ። ከንቱ መወጠርን ምን ይረባል።

ካልረባ ጕልበት እዩልኝ ስሙልኝ ይሻላል።

ካልረባ አዝማሪ ጥሬ ቃራሚ ይሻላል።

ረታ ረትዐ፣ በሙግት በክርክር በጦርነት በጨዋታ በውርርድ በውድድር ድልን

አሸናፊነትን አገኘ። ባላንጣውን ረታ። መናፍቁን ረታ። ጠላቱን ረታ።

በገበጣ ረታ። የተቈታቸውን ረታ። ተቋቋሚውን ተወዳዳሪውን ረታ።

ሓስተኛውን ሲረቱ

በወንድሙ በእኅቱ።

በአንድ ምስክር አይረታ

በኹለት አለግና 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 በአንድ ብርጭቆ ጠላ ረካ

ረዳ ረድአ አገዘ። ደካማ እናቱን ረዳ። ወንድሙን አባቱን ሀገሩን፣ ወገኑን ረዳ።

በዋዛ ያልረዳ

በቁም ነገር አይረዳ።

ረዳ ረዳ፣ አበባው ቀይ፣ ነጭ ብጫ፣ ብርቱካናዊ ቀለማት ያለው ዋጋ መሳይ እሾኻም ተክል።

ጽጌረዳ ተክል። ጽጌረዳ ሕሊናን የሚያድስ መዓዛ አለው።

ረጃ የአቦል ተከታይ፥ ኹለተኛ። አቦሉን ጠተን ረጃውን እንጠይቃለን።

ረጋ ረግዐ፣ ከፈሳሽነት ወደ ምሉ ወይም ማዕከላዊ ጥጥርነት ከቅዝቃዜ የተነሣ ተለወጠ።

ወተቱ ረጋ። ፪/ ጸጥ አለ። ሀገር ሲረጋ መጣ። መንግሥቱ ረጋ። ፫/ ጸና። በሕግ

ሚስቱ ረጋ። አልጋው ረጋ። ፬/ ጭምት ኾነ። ይኸ ቀበጥባጣ ክልፍልፍ አኹንስ ረጋ።

፭/ መናወዝን ተወ። ይኸ ሰንጋ አሞሌን ሲያገኝ ረጋ። ፮/ በደንብ ያልተሠራ ለመፍረስ የተቃረበ።

ረጋሽ ሥራ፣ ለሠሪው ስም መስበሪያ ለገዢው መክሰሪያ ነው።

ሰላ ሰልሐ፣ በማፍዋጨት በመሳል እንዲኹም በልዩ ልዩ ዘዴ በቀላሉ የመቍረጫን

ሀብት አገኘ። ቢላዎው ሰላ። ፪/ ፈጸመ። አምላክ ያለው እንጂ ሰው ያለው

አይሰላም። ፫/ ጣፈጠ። ወጡ ሰልቶአል። ፬/ ረታ። አንደበቱ የሰላ ዐዋቂ እርሱን አየኹ።

፭/ ቀና፣ ሠለጠነ። ወይፈኑ ሰላ።

ሰላ ሰልኄ፣ በጠባብ ቦታ በሠረገላ ፈሳሽ የኾነ ሳይታወቅ ገባ። ዝናብ በማዕዘኑ በኩል ሰላ።

፪/ ውደ ሌላው ንብረት ነገር ሳይታወቅ ገባ። እንደ ምንም ሰላና እዚኽ ነገር ውስጥ ገባ።

፫/ አደባ። አዳኝ ያሰላል።

ሰማ ሰምዐ፣ አዳመጠ። ዜማን ሰማ። ፪/ ተለመነ። አምላክ የተበዳዮችን ጩኸት ይሰማል።

፫/ ጋለ ደመቀ። ምጣዱ ሰማ። ፬/ ሞከረ። እንደ ተቅማጥ ይሰማኛል።

ውጋት መሳይ ይሰማኛል።

ሰባ ሰብሐ፣ ጮማ ኾነ።

አህያ ሰባ።

ካልተበላ ምን ረባ?

፪/ ደንደነ። የወንበዴ ልብ ሰባ።

ሰባ ሰብዓ ፸። ዓሥርና ሥሳ ሰባ ነው።

ሰካ 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 እኾን?

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

ሰፋ ሰፍሐ ወርድና ቁመት በአያሌው አገኘ። ቤቱ ሰፋ። ቀዳዳው ሰፋ። ድንቍርና አየ

ጠፋ፣ ዕውቀት እየሰፋ ይ ኮድ ዘንድ የኢትዮጵያውያን ኁሉ ተስፋና ምኞት ነው።

ሰፋ ሰፈየ፣ ጠቀመ። ልብስን ስልቻን ከረጢትን አገልግልን ሰፋ።

ሸላ ምጥማጥ ድመት መሳይ ዶሮን በሊታ አውሬ። ፪/ ልቡ ግልጽ ያልኾነ

ሥውር ድንገተኘ አድቢ። የእግዚአብሔር የትዕግሥቱን ብዛት በዚኽ ሸላ ይመለከተዋል።

ሸማ ኩታን ነጠላን ጋቢን፣ ቡሉኮን ጃኖን ልግም በገላን ድርብን ለምሰለ

ኁሉ የሚሰጥ ስም።

ሸማ ለብሶ ስልቻ

በቅሎ ጭኖ ለብቻ

ሸማ በየፈርጁ ይለበሳል። በለሴ ሸማ። የቤት ሸማ።

ሸራ ለድንኳን የሚኾን ውኃን የሚያስገባ ጠንካራ ጨርቅ። ሸራ መጫሚያ። የውኃ ሸራ። ሸራ ድንኳን።

ሸና ሴነ፣ ከውኃ ጥም፣ ወይም ከቅንጦት የተነሣ የተጠጣው መጠጥ ኵላሊት ካጣራው በኋላ አስር አሰሩ

በሕግ ረገድ ወይም ከፍርሃት የተነሣ በቁላ ቀዳዳ ወጣ። ሽንቱን ሸና። ፪/ ፈራ። እገሌ እኩያው

ቢገጥመው ይሸናል።

ሸዋ በኢትዮጵያ መካከል የሚገኝ ከዓሥራ ኹለቱ ጠቅላይ ግዛቶች አንዱ የኾነ ሰባት

ትልልቅ አውራጃዎችን የያዘ የንጉሠ ነገሥትም መናገሻ ከተማ በውስጡ የሚገኝ ጠቅላ ግዛት።

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 በኃይለኝነት በውንበዴነት በሽፍነንት ገንዘቡ ያልኾነውን ከሌላው ሰው ነጠቀ።

ባለ ጸጋ የድኻን ገንዘብ ቀማ። ወንበዴው የመንገደኞችን ሀብት ቀማ።

፪/ ገንዘቡ የኾነውን ወይንም ያልኾነውን በቀልድ በምር ነጠቀ። እርሳሱን ቀማኹት።

ቀሳ ሕመም እንዳይተላለፍ ለበሽተኛ የሚሠራ ልዩ ቤት (ጎጆ)። ሕመምምተኛው ሲድን ቀሳው ይቃጠላል።

ቀባ ቀብዐ አነገሠ፣ አጳጳሰ መንፈሳዊ ልጅነትን አስጠ። እግዚአብሔር ቀብቶታል። ሚሮእንን

አለዚያም በብጥብጥ አሸ ለቀለቀ። ቅቤን ቀባ። ዘይትን ቀባ። ኖራን ቀባ።

፫/ ላከከ። አለ ነውሬ ነውር ቀባኝ መዘዙን ቀባኝ። መርዙን ቀባኝ። መዘዙን ቀባኝ።

መርዙን ቀባኝ።

ቀባ የዱር ማር (የዋሻ የጥሻ)። ቀባ ቈራጭ።

ቀና ቀንአ ተግመነመነ፣ ደበነ፣ ተበሳጨ። ዝሙትን ከውበት ጋራ ያስተባበረች

ሚስት ያለው ይቀናል። ለሃይማኖቱ ቀና። ፪/ ተቈጣ ቀሠፈ። እግዚአብሔር በአምልኮቱ ይቀናል።

ቀና ቀጥ አለ። ጐባጣው ዕንጨትን ቀና። ፪/ ሰላ፣ ተገፈፈ። ወይፈኑ ቀና።

፫/ ሠመረ፣ ሠለጠነ። ሀገሩ ቀና። ነገሩ ቀና። ጕዳዬ ቀና። ፬/ አሻረ። መድኃኒቱ ቀናኝ።

ቀዳ ቀድሐ ጠለቀ (በብርጭቆ በሽክና በአቦሬ በጣሳ ፈሳሽን ጠለቀ) እገሌ ውኃን ይቀዳል።

፪/ ለቀመ። እገሌ ጥበብን ይቀዳል። ነገር ይቀዳል። ፫/ ገለበጠ (ጽሑፍን)። ድርሳነ

ሚካኤልን ይቀዳል ዚቅ ይቀዳል። ፬/ ከብዙው በክፍሉ ገለበጠ ወሰደ። ድጓን ይቀዳል።

ቀጋ ዕንጨቱ እሾኽ ያለው ረዳን የሚመስል ፍሬው ብስል ቀይና ጣፋጭ

የኾነ ቍጥቋጦ

የቤት ቀጋ

የሜዳ አልጋ።

ቀጣ ቀጽአ፣ ከብልግና ከሕግ ተላላፊነት የተነሳ ቈነጠጠ፣ ገረፈ፣ አሠረ፣ ንብረቱን ወረሰ፣ ገደለ። ንጉሥ

በሥጋ እግዚአብሔር ግን በነፍስ ይቀጣል።

ቀጻ ቀጽአ እያሠመረ በመጠን በመጠኑ እየቈረጠ ብራንና 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። ወንድሜን 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 ጠጕሩ ከግንባሩ ሸሸት ሸሸት ያለ። በራና መላጣ ልዩነታቸው ምንድነው?

በሳ ሸነቈረ። መዝጊያው 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 በዝኅ ረባ። ይኸ ዘር በዚኽ አገር በዛ። ፪/ ከተባለው መጠን አለፈ። ከመጫሚያው ይልቅ ጫማው

በዛና አረፈ። ፫/ አያሌ ኾነ። ሥራ በዛብኝ።

በዳ 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።

ክረምቱን የፈጀ በጋ

ዕዳውይን የፈጀ ዜጋ።

በጣ በጥሐ ስለት ባለው መሣሪያ አካልን ሰነጠቀ ቀደደ፣ ተፈተፈ፣ አደማ። አካሉን በጣ።

አግሞ በጣው።

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

ተራ ጐራ፣ ፈንታ።ስ እው ኁሉ በየተራው የሞትን ጽዋ ይታደላል። ፪/ ዝቅተኛ። ተራ ሰው ተራ ሕዥብ።

ተኛ ተጋደመ። እገሌ በአልጋው ላይ ተኛ። ፪/ አንቀላፋ። ቢተኙ ነገር ያገኙ፣ ቢነሡ ነገር ይረሱ።

፫/ ተደመረ፣ በዳ።

ተኛ ወገንን የሚያመለክት ባዕድ መድረሻ። ገበያ - ገበያተኛ።

ሓሰት - ሓሰተኛ።

ተካ ስለ ሰበረው ስለ ሸጠው ---- ከፈለ። ብርጭቆ ገዝቶ ተካ።

ተጋ ተግዐ የመንፈስ ንቃት አገኘ። ብላቴናው ለትምህርት ተጋ።

ተፋ ተፍኣ ምራቁን የጐረሰውን ወደ ውጭ አስወጣ። ምራቁን ተፋ።

፪/ አስታወከ፣ አስመለሰ። አልጠግብ ባይ ሲተፋ ያድራል።

ነሣ ከለከለ። ፊት ነሣው።

ቢሰጡት እንነዳ።

ቢነሡን እናረዳ።

ሲበላ ለሚከሳ

ሲመክሩት ለሚረሳ፣

ለዚያ እኽልን ለዚሕም ምክርን ንሣ።

፪/ አሸነፈ። ድል ነሣ።

ነሣ አንገቱን ወደ ታች አወረደ። እጅ ነሣ።

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

ሥጋን ነሣ።

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

ነቃ ነቅዐ ተሰነጠቀ።

የቍልቋል ሣንቃ።

በቃ ሲሉት ነቃ።

፪/ መነጨ። እተራራው ሥር ውኃ ነቃ።

ነካ ዳሰሰ፣ ዳበስ አደረገ። ልጁ መርዝን ነካ። ፪/ ጐነተለ (በነገር)።

አብ ሲነካ

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

ምን ነካኽ? ፭/ አበላሸ። ደም ነካኝ።

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

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

ነዳ ነድኣ አንጋጋ። እረኛ መንጋውን ነዳ። ፪/ በጣም አወራ (በነቀፌታ)።

እገሌ ወሬውን ይነዳል። ፫/ ባሪያ አገልጋይ ገዛ።

የሰጡን ይሰጠዋል።

የገዙን ይንደዋል።

ነጋ ነግሀ ጠባ። ወገግ አለ። ጎህ ቀደደ። ከነጋ ወዲያ መጣን። ፪/ ወጣ። የረኃቡ

ዘመን አልፎ ግና እንደ ነጋ ተወለደ፡

ነጣ ነጽሐ አሸቦን መለሰ። ልብሱ ነጣ።

ከአፍ የወጣ

ከጥርስ የነጣ።

ነጸ ነጽሐ ከኃጢአት ከእድፍ ተለየ። ንስሐ ከኃጢአት ውሃ ከእድፍ ያነጻል።

ነፃ አርነት። ነፃ የኾነን ሕዝብ ዕውቀት ይቃኘዋል።

ነፋ ነፍሐበ ወንፊት ጕድፍን 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።

አማ ሐመየ፣ አብጠለጠለ። ንጉሥ በግንቡ ይታማል።

አራ የበላውን ምግብ አሰር በቂጡ ቀዳዳ አስወጣ። ለንጉሥ ሲኾን ወደ አንበሳ

መደብ ወጡ ነው። ለከፍተኛ ሰው ሲኾን ወደ ጓሮ ወጥተዋል ዞረዋል ነው።

፪/ ተደበደበ። ወዶ እስኪጠላ አራ።

አባ አባ አባት። «አባ አባቴ ሆይ» ፪/ ለመነኰሳት የሚሰጥ የአክብሮት ስም አባ መጡ።

፫/ ኃይለኛ። አባ ተጫን እገሌ። ፬/ የትል ስም መነሻ። አባ - ጨጓሬ

፭/ የከብት በሽታ ስም መነሻ አባ - ሰንጋ።

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

አያ ከባላቴና በላይ ከሽማግሌ በታች ለኾነ የሚሰጥ የአክብሮት ስም።

አጃ ስንዴን የሚመስል እኽል። የአጃ አጥሚት ሰባራን ይጠግናል።

አጣ ኀጥአ ደኸየ። የሚበላው አጣ። ገንዘብ አጣ። ፪/ ማወቅ ተሳነው፤ ዘነጋ። ወንድሙን አጣው።

፫/ ሞተበት። ወንድሙን አጣ። ፬/ የሌለው ኾነ። ቅጥ አጣ። አመል አጣ።

፭/ ቀልበ ቢስ። ልብዋን ያጣች ጋለሞታ።

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

ከላ ከልአ ከለከል፣ ነሣ። ፊት ከላው። ፪/ አስወገደ መልኩን በመስተዋት አይቶ

ዓይኑን እድፍ የጥርሱን ጕድፍ ከላ።

ከላ ተጐዳ (በአካል) የዚኽ ዓለም አሳብ ሰውነታችን ከሳ እናወፍረው ጠቈረ

እናቅላው ነው። ሕመምተኛው ከሳ። ሕፃኑ ከሳ።

ከካ ከረተፈ፣ ገረደፈ። ባቈላንና አተርን ይከካል። ፪/ ጠጣ (በብዙ) ያንን

የማሽላ ጠላ ከካ ከካና ራስ ምታት ፈንታውን ይከካው ጀመር።

፫/ ፈለጠ፣ መታ። ራሴን ክፉኛ ይከካኛል።

ከዳ፣ ዲን። ከዳ ያለው ማር ልብን ይመታል።

ከዳ ኰበለለ። ወታደር ከዳ። አፍ ሲከዳ ከሎሌ ይብሳል።

ከፋ ከፍአ፣ ርኅራኄ የሌለው ኾነ። ፪/ ጸና። በሽታ ከፋ።

፫/ ቸገረ። ምን ከፋኝ። ፬/ ጨከነ። እርሱ ከፋብኝ። ፭/ ተቀየመ ከፋውና ኼደ።

፮/ ተበደለ። የተከፋ ተደፋ።

ከፋ ከጥንት ጀምሮ የቡና ተክል ናኝቶ የሚገኝበት በሰተሰሜን ከወለጋና

ከሸዋ በደዴሳና በጊቤ ወንዝ በስተ ምሥራቅ ከሸዋ ከሲዳሞና ከገሙ ጎፋ

በኦሞ ዥረት በስተ ደቡብ ከኬንያ ጠረፍ በምዕራብ ከሱዳን ጠረፍ፣ የሚዋሰን

ስድስት አውራጃዎችን የያዘ ጠቅላይ ግዛት።

ወቃ ወቅዐ ጤፍን በሙጭ ደበደበ። ገበሬው ጤፉን ይወቃል። ፪/ አጋዥ ወይም

መከለያ ካልተገኘ የማይገታ ድብደባ። ፫/ ጠፍ አድርጎ በታሪክ ወይም በአፍ ሰደበ።

ወባ ንዳድ። ወባ ታተኵሳለች። ወባ የያዘችው። ወባ ይዛ ታሣቅየዋለች።

ወና ባዶ። ወና ቤት። ወና ቤት አስታቅፋው ኼደች። መንደሩ ኍሉ ወና ኾነ።

ወዛ በተፈጥሮ ወይም በጥበብ ያገኘው ቅባት፣ በፊቱ በአካሉ ቲፍ ጢም አለ።

ናጩርቲያምነቱ ቀረና ወዛ። ፊቱ ወዛ። እግሩ ወዛ።

ወጋ ወግአ በጦር። በጩቤ፤ በእንስሳት ቀንድ በዕፀዋት እሾኽ እጠቅ፣ እጨቅ

አደረገ። በጩቤ ወጋው። የአቡነ ዘበሰማያት ጦር ሲወጋ እንጂ ሲወረወር

አይታይ። ፪/ ዘመተበት። ይኸ መንግሥት ያንኛውን ወጋው። ፫/ ነካም ጐነተለ።

በነገር ወጋው። ፬/ በላ። ፊቱን ፈንጣጣ ወጋችው። ፭/ ተግ አለበት። ዓይኑን ጨረር ወጋው።

ወጣ ወጽአ አለፈ። በፈተና ወጣ። ፪/ አለቀ። ከአዲስ አበባ ከተማ ወጣ። ፫/ ዘለቀ።

አቀበቱን ወጣ። ፬/ መነጨ። ውኃ ወጣ። ፭/ ተቦጠለቀ። በአፉ ደም ወጣ።

፮/ ተነገረ። በጋዜጣ ወጣ። ፯/ ልማደ ሰብእ ልማደ እንስሳን ፈጸመ።

የግብር ውኃ ወጣች። ሜዳ ወጣች። እዳሪ ሰገራ ወጣ። ፰/ ከባርነት ቀንበር

ከበደለኝነት ንጹሕ ኾነ። ነጻ ወጣ። ፱/ ዛር ያዘው። ዛር ወጣበት። ፲/ ተገለጸ።

ጉዴ ወጣ። ፲፩/ ቀና፣ ሠለጠነ ሠመረ። ወይፈኑ ወጣለት።

፲፪/ ተባረከ፣ የነቃ የበቃ ኾነ። ልጅ ወጣለት። ፲፫/ አደገ። ተክሉ መለል

ብሎ ወጣ። ፲፬/ ጎህ ቀደደ። ፀሐይ ወጣች። ፲፭/ ታየ። ጨረቃ ወጣች።

፲፮/ ተመረጠ። ዕጣ ወጣለት (በት)። ፲፯ ተሰደደ። ከአገሩ ወጣ።

፲፰/ ዐረገ። አሞራው ወደ ሰማይ ወጣ። ፲፱/ ፈላ ብቅ አለ። አሸን አይጥ ወጣ።

፳/ ፈለቀ። ጠበል ወጣ። ፳፩/ አሰላሰለ፣ አወጣ አወረደ። ፳፪/ ደረሰ። መጽሐፍ አወጣ።

፳፫/ ያዘ። ቂጥኝ ወጣበት። ፳፬/ ዓይነ ደረቅ ኾነ።

ዓይን አወጣ። ፳፭/ አበቀለ።

የምበላው ሳጣ።

ልጅ ጥስ አወጣ።

ዘሃ ድር። የሽረሪት ዘሃ። ቤቱ ኁሉ ዘሃ በዘሃ ኾኖአልና።

ዘማ ዘማ፣ ሸርሙጣ ቅሬ። የዘማ አንደበት ለመጀመሪያው ከማር ይጣፍጣል፤

ፍጻሜው ግን ከእሬት ይመርራል።

ዘራ ዘርአ በሚገባ ረገድ ዘርን በተገባ ስፍራ እንዲበቅል ጣላ በተነ።

ገበሬው ይዘራል። ዘሪ ሊዘራ ወጣ።

ወልዶ አይስም፣

ዘርቶ አይከምር የለም።

በሰኔ ካልዘሩ በጥቅምት ካልአረሙ።

እኽል የት ይገኛል በድንበር ቢቆሙ።

ዘቃ ቅጠል። ዘቃ ቅቤ = በሶብላ።

ዘባ ዘብአ ቀጥ ብሎ ኖሮ፣ አኹን ጐበጠ፣ ጠመመ ዘበጠ። ምሰሶው ዘባ።

፪/ የፍርድ ሚዛን ተንሻተተ። ፍርድ ዘባበተ እንጂ ይረታ ነበር።

ዘና ዘንጋ፣ ችላ አለ። ዘና ብሎ ቆሞ መታው።

ዘካ የትንቢተ ዘካርያስ ከፊለ ስም።

ዘጋ ዘግሐ የከፈተ ተቃራኒ። በሩን ዘጋ። ፪/ በመሐላ። የቅዱስ ጊዮርጊስን በር ዘጋ።

፫/ ደራ። 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)። ቍስሉ ደማ። ውሻ አደማው።

ደራ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ደራ ሞቀ (ለገበያ፣ ለወሬ ለምጣድ) ገበያው ደራ። ወሬ ሲደራ እናቴ ቡዳ

ነች ይመጣል። ምጣዱ ደራ።

ደራ ዘበጠ። የኰራ ተቃራኒ (ለቤት ውቅር)። ይኸ የደራ የኰራ?

ደቃ ደቅሐ መታ (ደረትን)። ሞቱን ብትሰማ ደረትዋን ደቃች።

ደባ ተንኰል።

ደባ ራሱን።

ስለት ድጕሱን።

ደባ ሠራብኝ።

ደጋ የቆላ ተቃራኒ። የአገሩ አየር ለጤና የሚስማማ ሞቃት ያልኾነ ከፍታ

ያለው ከፍለ ሀገር ዓለም።

ከአገር ደጋ።

ከመኝታ አልጋ።

ወይናደጋ = ማዕከላዊ ደጋ። ሙቀቱ፣ በጠቅላላ አየሩ ጠባይ ለወይን ተክል

ተስማሚ የኾነ።

ደፋ ደፍአ አፈሰሰ፣ ከለበሰ። ውኃን ደፋ። ፪/ ገደለ። እናቱን ደፋ።

፫/ ወደቀ። ልጄን፣ እኔ ልደፋ። ፬/ ጫነ ተቀዳጀ። ዘውድ ደፋ። አክሊል ደፋ።

፭/ አቀረቀረ። አንገቱን ደፋ።

ጀላ ተንጆለጆለ ሙርጥ ቁላ (ለአህያ)።

ከገንቦ ጠላ

ከአህያ ጀላ (ቡድን)።

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)። በቅውን ገራ።

ገራ አመለ ልስልስ ኾነ። ክፉው በቅሎ ገራ። ፪/ በቀላሉ የሚሰራ ኾነ። ዕንጨቱ

ለፈለጣ ገራ። ጥጡ ለቡጭቅ ገራ።

ገሳ ከቀጤማ ከእንግጫ፣ ከመቃ ላንፋ የሚሠራ የእረኛ ዝናብ ልብስ።

ገሳ ጣፋጭ ፍሬ ያለው በዳራገር የሚገኝ ትልቅ ዛፍ።

ገሳ በዛ ዘፋ፣ ጦሩ እየገሳ መጣ።

ገባ ቍራቍራ። እሾኻም ብጤ የኾነ ፍሬው የሚበላ ዛፍ።

ገባ ገብአ ዘለቀ። ወደ ቤት ገባ። ፪/ ተቀጠረ። አሽከርነት ወታደርነት ገባ። ፫/ ሸፈተ።

ወደ አገሩ ዱር ገባ። ፬/ ታሠረ። ወህኒ - 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። መዚያ 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።

ገታ አገደ፣ አቆመ ከለከለ።

ፈረስ ዐውቃለኹ

ስገታ እወደቃለኹ።

፪/ ተቋቋመው። እገሌ እገሌን ገታው።

ገና ጌና በዓለ ልደተ ወልደ እግዚአብሔር።

ገና በሙክቱ

ሁዳዴም በእልበቱ።

ዘፈን ለገና

ነገር ለዋና።

በትር ለገና

ውኃ ለዋና።

በገና ጨዋታ

አይቈጡም ጌታ።

ገና አልደረሰም። የዘር ወቅት ገና ነው። ፪/ ጀምሮአል። ባቄላው ገና አብቦአል።

፫/ ይኾናል (ትንቢት)። ገና ይመጣል። ገና ዘንቦ፣ ገና በርቶ። ፬/ አልተፈጸመም። ገና ነኝ።

፭/ ላለፈው ኹለተኛ። እንደ ገና ወለደች።

ገዛ ገዝአ መሪ ኾነ። ግዛኝ ብለው ለመሸጥ አሰበኝ። ፪/ በዋጋ ለወጠ። ሣህን ገዛ።

በሬን ገዛ (ባሪያን ገዛም ይባል ነበር)።

ገዛ ገዝአ ፫/ ይገነዘብ ጀመር። ልብ ገዛ። ፭/ አሸነፈ። ራሱን የገዛ በውነት

ገዛኹ ይበል። ፮/ አሳቡን አሸነፈ። ራሱን የገዛ በወንት ገዛኹ ይበል።

፮/ አስታወሰ። ልብ ገዛ።

ገዛ ራስ እኔ። በገዛ አረምዋ እባብ ይዛ ታስፈራራ። በገዛ ፈቃዱ፣

በገዛ እጁ። በገዛ ራሴ። በገዛ ገንዘቡ ያሻውን ያድርግ።

ገጃ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ገጋ የዕጭ፣ የማር መቀመጫ የኾነ እንደ 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 ከስፍራው

እንዲንፍዋቀቅ (ሞከረ) አደረገ። መኪናን ገፋ። ፫/ በዕድል ረገድ በአንዱ ላይ የሌላው

ዕድል የገዳይነትን የበዳይነትን የጨቋኝነትን እንዲኹም የመሳሰሉትን ግብሮች አገኘ። እገሌ

ዘመዶቹን ኍሉ ገፋ። ፬/ በዛ፣ በረከተ። ቀኑ እየገፋ ኼደ። ሆድዋ እየገፋ ኼደ (ለእርጉዝ)።

፭/ አየለ በረታ። ጦሩ እየገፋ ኼደ። ፮/ ቻለ። ያንን ኍሉ መከራ ያላንዳች ረዳት ገፋው።

፯/ ተላለፈ። ወሰን ገፋኝ። ፰/ በደለ። ድኻ ሲገፋ እግዚአብሔር ይከፋ።

፱/ ፊት ነሣ (እሰው መኻከል እየሳቀለት)።

እንዳያማኽ ጥራው

እንዳይበላ ግፋው።

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

ከዚያም በኋላ ሲባላላ ውኃ ይመላል። በቂ ሙቀት ባገኘ በሰባተኛው ቀን

ለመጠጣት ይደርሳል። የቤት ጠላ። የመሸታ ጠላ። የኃዘንተኛ ጠላ ብሪንጥ ጠላ።

አረቄ ለማውጣት የተጠመቀ። የጫንቃ ጠላ = የአለቃ የበታች እየተሸከም

ያመጣ የነበረ አኹን 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 ሲሰነብት ባለ ርስት ይኾን ኖሮአል።

ጠራ ጠርዐ በደብዳቤ በመልአክት ቃል በቃና ና አለ። ሕመምተኛው ሐኪሙን ጠራ።

፪/ አነበበ (የስምን መዝገብ)። የተማሪዎችን ስም ጠራ። ፫/ ጮኸ። እገሌ

እገሌን ይጠራል። ፬/ አማ። ስም ጠራ። ዋስ ጠራ። ተያዥ ጥራ።

ጠራ ጸረየ ኵልን መሰለ። ጠላው ጠራ። ጠጁ ተጠራ። ፪/ አለቀ፡ (ተሸጦ) ጠጁ ተጣራ።

ጠራ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ጠራ

ሆዱ አይጠራም።

ጠቃ ጠቅዐ ደወለ። መጥቅን ጠቃ። ፪/ መታ። መልአኩ ነጋሪቱን ጠቃ። ፫/ ነፋ።

መልአኩ መለከቱን ጠቃ።

ጠባ ጠበወ መጠመጠ። ሕፃኑ የናቱን ጡት ጠባ። ጡጦን ጠባ።

ጥጃ ጠባ

ከሆድ ገባ።

፪/ ተዛመደ። እገሌ የአቶ እገኤን ጡት ጠባ።

ጠባ ጸብሐ ነጋ።

ጠባ ለኪዳን

መሸ ለቍርባን።

፪/ ወጣ አለፈ። የራቡ ዘመን ጠባ። መስከረም ጠባ።

ጠባ የታረደውን ከብት ብልት አወጣ። በግ ይጠባል።

ጠና ጸንዐ ጠነከረ። ሕፃኑ በሥጋና በጥበብ በዕውቀት በመንፈስም ጠና።

እግዚአብሔር ያጥናዎ። እምነቱ ጠና። ፪/ በረታ። ሕመሙ ጠናበት። ራብ ጠና።

፫/ ለመነ፣ ተለማመጠ። ደጅ ጠና።

ጠዳ ፃዕደወ አማረ (በንጽሕና)። ቤቱ ጠዳ። ሣህኑ ጠዳ።

ጠጣ መጠጥ ወደ ሆዱ ገባ። ጠላን ጠጅን ጠበልን ጠጣ። ፪/ ጭን ወደ

ሣንባው አስገባ። ትምባሆ ጠጣ። ፪/ አራስ። አትክልቱ ውኃ ጠጣ።

ጠፋ ጠፍአ ወደመ። መብራቱ ጠፋ። ንብረቴ ጠፋ። ፪/ ኰበለለ። አሽከሬ ጠፋ።

፫/ ሞተ። የእገሌ ልጅ ጠፋ። ፬/ ዘነጋ። መልእክቱ ጠፋበት። ፭/ ገደፈ።

የተማረው ኁሉ ጠፋበት። ፮/ አጣ ተነሳ። መቼ ጠፍቶት ነው የምን

አለብኝ ነው እንጂ። ፯/ ገሠሠ። ድንግልናዋን አጠፋ። ፰/ አበላሸ። ስም አጠፋ።

፱/ በፍቅር ተነደፈ። ልቡን አጠፋችው። ፲/ አፈርሰ። ውል አጠፋ።

ጨሃ ጼሃ ጥርጊያ። ጨሃ ጐዳና። ጨሃ መንገድ።

ጨዋ ባለጌ የአልኾነ አመለ ድልድል። ፪/ ያልተማረ ጌታ፣ ባለጸጋ ሀብታም የታወቀ።

ዓሣ በወንዙ ይታረዳል።

የጨዋ ልጅ በቤቱ ይፈርዳል።

ጸና ጸንዐ ጠና። ብላቴናው ጸና። ፪/ ረታ ኖረ። በሕግ ሚስቱ ጸና። ባለበት ጸና።

፫/ በረታ ጠነከረ። በእምነቱ በሃይማኖቱ ጸና።

ጸጋ ጸጋ ስጦታ ቸርነት። ከአባታችን ከእግዚአብሔር አብ ከጌታችን ከኢየሱስ

ክርስቶስም ሰላምና ጸጋ ይቅርታም ለአንተ ይኹን። ፪/. ሀብት። ባለጸጋ = ሀብታም።

ጸፋ ጠፍሐ አንኳኳ። በር ይጸፋል። ፪/ አጨበጨበ። እጁን ይጸፋል። ፫/ መታ። ፊቱን ጸፋው።

ፀዳ ፃዕደወ ጠዳ። ፊቱን ፀዳው። ቤቱን አፀዳው። አፅድቶ አከራየው።

ፈላ ፈልሐ የለስ አለ፤ የሞቀ የተንከተከ፣ የተፍለቀለቀ ኅብር ስም።

ፈላ ገነፈለ

ከመላ ጐደለ።

፪/ ወጣ። አሸን ፈላ። ፫/ ተናደደ። ደሙ ፈላ። ፬/ ተገለጸ። ጉድ ፈላ።

ፈራ ፈርሀ፣ ተንደበደበ፣ ተንቀጠቀጠ ተርገደገደ፣ ተንፈሰፈሰ። እገሌ እገሌን ፈራ።

፪/ አፈረ። እግዚአብሔርን ከማይፈራ ወዳጅ የሚፈራ ጠላት።

የፈሩት ይወርሳል።

የጠሉት ይወርሳል።

ፈሳ በፈቃዱ ወይም አምልጦት በእሬቡ እስትንፋስ ወጣ። ፈሱን ፈሳ።

፪/ ገለባ ኾነ። ሽንኵርት ፈሳ። ፫/ ድኻ መኾን። የምትፈሳም ዶሮ የለኝ።

፬/ ደበደበ ደቄሰ። ወዶ እስኪ ጠላ አስፈሳው።

ፈቃ ቈራ። ራሱን ፈቃው።

ፈታ ፈትሐ ለቀቀ። እሥረኛውን ፈታ። ፪/ አሰናበተ። ሚስቱን ፈታ። ፫/ ይቅር አለ።

ቄሱ (ያወገዘውን) ግዝቱን ፈታ። ፬/ ተረጐመ። ዕንቈቅልሽ ፈታልኝ።

፭/ መነጋገር ቻለ። አፍ ፈታ። ፮/ ቦዘነ። ሥራ ፈታ። ፯/ በተነ። ጦሩን

በወሬ ፈታው። ገበያ ተፈታ። ፰/ ይቅር ሰኘ አለ። ይፍቱኝ።

እግዚአብሔር ይፍታ።

ዘመድ የኾነ ቄስ

እየፈታ ያለቅስ።

፱/ በዛ አለየ። ደም ፈታባት።

ፈካ ፈጋ ፈነዳ። ማሽላ ሲቈላ ይፈካል።

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

፪/ ፈነዳ። ማሽላው ፈጋ።

ፈጫ በክረምት ውኃ የሚኼድበት በወንዝ ግራና ቀኝ ያለ አሸዋማ መሬት።

ፈጫ ለፈጫ ኼደ። የዓባይ ፈጫ ብንለው ብንለው አላልቅልን አለ።

ፈፋ ሰው እመር ብሎ ሊሻገረው የሚችል ፈረፈር፣ መረመር።

ቈላ በእሳት አበሰለ። ባቄላን ስንዴን ቈላ። ፪/ አወዛወዘ (በመለማመጥ) ውሻ

ጅራቱን ይቈላል።

ቄራ ቈረ ብርድ፣ ውርጭ። ይኸን ሰሞን ቈራው ከፍቶአል።

ቈራ በጣ ፈቃ። የዓይኑ ቆብ ቄራው።

ኰራ ተቤተ። ያለ ቅጥ ኰራ።

ኰራ ውቅሩ ያልተለመጠ ያልደራ ኾነ። የኰራ ቤት።

ጐላ ግዙፍ ኾነ። አጕልቶ ጻፈ።

ጐሣ ዘር፣ ነገርድ ወገን እርሱንማ ከኛ ጐሳ የሚወደው ሰው የለም።

ለሴ ጥቢኛ ሙሉሙል፣ መጠነኛ ሕብስት። ለሴውለው ሰጠኹት።

ሐኔ ቈልማማ ጐራዴ። ሐኔ ታጥቋል።

ሐጌ ሐጌ በዓለ እግዚአብሔር አንድም ነቢየ ጽድቅ ማለት ነው።

፪/ የትንቢተ 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 ጠፋብኝ = ዐውቄዋለኹ

መቼ አጣኹት = ዐውቄዋለኹ።

መኬ ከአደንጓሬ ከፍ ያለ ነጭ ዥንጕርጕር ፍሬ። በኬ።

ሰሌ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሰኔ ሰኔ ዓሥረኛው ወር። የክረምት መጀመሪያ

ሰኔ መቃጠሪያ።

ኅዳር መገናኛ።

አላጋጭ ገበሬ

ይሞታል በሰኔ።

ለሞኝ ሰኔ በጋው መስከረም ክረምቱ።

ሰኔ ነግ በኔ።

ቀዬ ዱድ፣ በቤት አካባቢ ያለ ቦታ። በቀዬው ሰውም አልነበረ።

በሬ ብዕራይ ኰርማንት ተላልፎለት የተቀጠቀጠ ወይፈን። ቅንጃ በሬ።

በሬ ስንኳ ለወገኑ በፈርስ ያጓራል። በሬ ካራጁ ይውላል።

በሬ ያርሳል

ምርቱን አህያ ያፍሳል።

ለሆዳም በሬ ገለባ ያዝለታል።

በኬ መኬ። በኬን ያልተቸገረ አይበላውም።

ተሜ የተማሪ ከፊለ ስም።

ተሬ ከግንባር እስከ ማጅራት በሞላልዮሽ (ሳይላጩት) የሚቀር ጠጕር።

ተፌ ፈጣን። ተፌ ልጅ።

ነዌ ነዌ መዝገበ ዐመፃ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጸ ባለ ጸጋ።

ግራ ቀኝ ሳያዩ ድኻ ሲንገላታ በረኃብ ሲሞት፣

በመብል በመጠጥ ረክቶና መስቶ ሥጋን ማስደሰት፣

በኋላ እንደ ነዌ ኡኡ ለማለት።

አሌ መካድ መሸፈጥ።

አሌ ብሎ የተረታ

መኻል አገዳውን የተመታ፣

ኍል ጊዜ አውታታ።

አዬ ወይ! አዬ ጉድ! ፪/ ኧረ። እገሌ መጣ። አዬ!

ከሬ ሙላ። እከሬው ላይ በዱላ ጠነገደው።

ከሴ አይብ ውስጥ የሚገባ ትንሽ ተክል። ፪/ ዳማ ከሴ = ሽታ ያለው ነጭ ተክል።

ወሬ ዜና (ኾኖም ወሬ ፍሬ ቢስ መኾን ይችላል)።

ወሬን ከባላገር

ጦርነትን ከወታደር

ለወሬ

የለው ፍሬ።

ሳያጣሩ ወሬ

ሳይገድሉ ጐፈሬ።

የመደር ወሬ ለወሬ ነጋሪ አልተረፈም። ወሬ ነፍሱ። የወሬ ቋት።

የወሬ መንደር። የወሬ አባት። የአውሬ ሥጋ ለወሬ።

ወቴ ወጥቶ አዳሪ፣ የወታደር ከፊለ ስም። ፪/ የቍልምጫ ስም።

ወኔ የመንፈ ጕብዝና ደገኛ እልክ። ወኔ ቢስ። ወኔማ ቢኖረው መቼ የአባቱን

ቤት ያስደፍር ኖሮአል።

ዘኬ ኰቸሮ። ስስ የኾነ የተስካር እንጀራ።

ዘኬውን ሲቄጥር

አነቀው ነብር።

ደብተራ

የዘኬ ጎተራ።

ዘዬ አመል ሲደነግጡ ሲተክዙ የሚናገሩት አነጋገር። እምዬ! ዘራፍ! (ፍከራ፣

ድንጋታ)። እገሊት ብጥስ ቅንጥስ የማድረግ ዘዬ ሠልጥኖባታል።

ዘዴ ብልሃት። ዘዴ የማያውቅ የጦር መኰንን ወታደሮችን ያስፈጃል።

ዘጌ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ደሬ ከሰው የሚኾን ትልቅ ዛፍ።

ደሴ የወሎ ጠቅላይ ግዛት ዋና ከተማ። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት አልጋ

ወራሽ የልዑል መርዕድ አዝማች አስፋ ወሰን መኖሪያ።

ደዌ ደዌ ፣ ሕመም በሽታ። በክፉ ደዌ የተጠመደ ሰው ባለመድኃኒትን አጥብቆ ይሻል።

ጀሌ መሣሪያ የሌለው ጭፍራ። ጀሌውማ አሸን ነበር።

ገዴ ገድዬ የአሞራ ስም። ገዴ ገዳምነት አላት ይባላል።

ጠኔ ጋልኛ ከእኽል እጦት የተነሣ የሚመጣ ሰመመን።

በማለዳ እኽልን መቅመስ (ባልማስተጐል) የለመደ። የታጣ ዕለት ጠኔ ይጥለዋል።

ጠዴ እንደ ጌሾ እጠላ ውስጥ የሚጨመር ተክል።

ጨሌ ከፍጹምነት ያልደረሰ ልምላሜ።

ጨሌ ምሳሌዋ ዶቃ የኾነ በሰው ላይ ታድራለች የምትባል (ረቂቅ ሥወርት ፍጥረት)።

ጨፌ ጨቀጨቅነና ልምላሜ የማይለየው ሥፍራ።

ጨፌ ቡሉኮ። ጨፌውን ተጐናንቦ ቁጭ ብሎአል።

ሀይ ተው። ሀይ ሀይ ብለን ነገሩ በርዶአል። ፪/ አባርር፣ ከልክል። ከብቶቹን ሀይ በላቸው።

ሀጭ ፉቲ። ሀጭ ብሎ ኼደ። ፪/ መጭ። በቅሎዋን ሀጭ በላት።

ሀፍ በድረግ። ሀፍ ብሎ ተነሣ። ፪/ ክፍት። የሜዳው አህያ አሸታቶ አፉን ሀፍ ግጥም አደረገ።

ለም ጠፍ ያልኾነ። ለም መሬት ያለው ከባለ ብዙ ወርቅ ይልቃል። ፪/ ልምላሚ

ያለው። ከብቶቹን ለም ሣር ወዳለበት እንድትወስዳቸው።

ለስ ሞቅ። ውኃውን ለስ አድርገው። ለስ አለ።

ለሽ ለጥ። አዬ ጉድ! ይኸ እኽል ለሽ አለ።

ለብ ለስ። ውኃው ለብ አለ።

ለት ሎፍ። በየሰው ቤት ለት ለት ይላል።

ለት በጎነትን የሚያመለክት የግሥ ባዕድ መድረሻ።

መጣ - መጣለት።

ለጥ ለሽ፣ ትኝት። ለጥ ብለኽ አደርኽ።

ሐም ሐም ቀይ። የጨርቁ ቀለም ሐም ነው።

ሐር ሐሪር በጥቃቅን ትሎች የሚሠራ ፈትል። ሰውም የከበረ ልብስ ከእርሱ ይሠራል።

ቀይ ሐር። ብጫ ሐር። ነጭ ሐር። ውጥን ሐር። ጥቍር ሐር። ሐምራዊ ሐር።

ሰማያዊ ዘር። አረንጓዴ ሐር። የወይን ጠጅ ሐር።

ሐቅ ዓረብኛ እውነት። ለሰው ልጅ ሐቅን መናገር ክብሩ ነው።

ሐፅ ሐፅ ፍላፃ። የጲጥፋራ ሚስት ዮሴፍ ሲገባ ደረቱን ሲወጣ ባቱን እየተመለከተች በሐፀ ዝሙት ተነደፈች።

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

መቅ ዕመቅ፣ አዘቅት። መቅ እንዳትወርድ (በነቀፌታ)። ፪/ መከራ። እምነ 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 ዘዳዊት 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 እዚያው ዓለም ኺያጅ እንጂ ከዚያ መጭ የለም።

መጭ እደይን የሚመስል ተክል። ማሳው መጭ ብቻ ኾነ። መጭ በቀለበት።

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

ሠር የሚሠራ የተሠራ። ቤተ ሠር ነው።

ሠር የቀና ቀጥ ያለ የሠመረ። ማረሻው ሠር ኾኖአል።

ረሽ የሚረሻ።

ረሽ የአውሬ ማደኛ የኾነ ጠመንጃ።

ረብ ረብሕ፣ ጥቅም ፍሬ። ረብ በሌለው ነገር ስምን ማስጠራት፣ ካለማስተዋል የተነሣ

የሚመጣ ስሕተት ነው።

ረች የሚረዳ። እውነትን የያዘ የኋላ ኋላ ረች ነው።

ረድ ረድአ ረጅ። እርጅና የተጫጫናቸው መነኰሳት አንዳንድ ረድ አያጡም።

አርድእት።

ረጭ የሚረጭ። ደም ረጭ። እጣቢ ረጭ።

ስም ከሰፈፍ ተነጥሮ የተገኘ። ጠዋፍ ከሰምና ከፈትል ይሠራል።

በሰም ያጠበቁት ጥርስ፤ ቢያኝኩበት አያደቅ ቢስቁበት አያደምቅ።

ሰስ ሚዳቋን የሚመስል ውብ አውሬ። ሰስ እናትዋን አትረሳ።

ሰቅ ቀበቶ። ቀደም በድግ ዘመናውያን በሰቅ 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 ሎፍ። እገሌ አሥሩ ቤት ሰክ ሰክ ይላል።

ሸር ተንኰል። በሰው ላይ ሸር የሚሠራን እግዚአብሔር አጥብቆ ይጠላዋል።

ሸር ፈር። ገበሬው አንድ ሸር አውጥቶ ፈታ።

ሸሽ ሰው ሲሞት ከጻዕር የተነሣ የሚወጣው አር። ሬሻ ሸሽ።

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

ሸብ ሸክ። ሸብ ሸብ አድርገሽ ቶሎ ቍዪለት።

ሸብ ዕብነ በረድን መሳይ የዓይን መድኃኒት።

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

ቀስ ዝግ። ቀስ በቀስ ዕንቍላል በእግርዋ ትኼዳለች።

ቀስ

በመቀስ።

ቀቅ ፈንካች ለተፈካች ገና ሳይካካሱ ለደም መተኰሻ የሚሰጠው ገንዘብ።

የቀቅ ከፈለ። ፪/ ዋግ። ቀቅ መታው።

ቀን መዓልት።

ቀን እንደ ተዳራ

ሌሊት እንደ ግድግዳ።

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 ለጸፋኽ ግራኽን ለዙርለት።

ቀይ ቀይሕ ደምን የመሰለ። ቀይ ሰው። ቀይ አበባ ቀይ ልብስ።

ቀጥ አባጣ፣ ጐባጣ የሌለው ቀጥ ያለ ምሰሶ። ቀጥ ያለ አሳብ።

ቀጭ የሚቀጣ። ሕፃኑ ቀጭም የለው።

ቀጭ ከብርድ የተነሣ የሚመጣ የአካል መሰነጣጠቅ። ቀጭ ይዞታል።

ቀጭ መቈርጠም። ቆሎ መሳይ ቀጭ ቀጭ ያደርጋል።

በር በኹለቱ መቃንና ከጕበን፣ ከመድረኽ መኻከል ያለው መግቢያና መውጫ።

በክ በክ ብላሽ ከንቱ። ዘንድሮ መሬቱ በክ ቀረ።

በጅ የሚበዳ።

በግ የፍየል ተቃራኒ የጻድቃን ምሳሌ የኾነ የቤት እንስሳ።

በግ ከበረረ፣

ሞኝ ካመረረ።

በግ ባለበላሽ ትበዪኝ አለች ቀበሮ።

በጭ የሚበጣ።

ተስ የጳውሎስ መልእክት ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ከፊለ ስም።

ተች የሚተች። ነገር ተች። ትች ነው።

ተኝ የሚተኛ። ተኝ ሰው። ሴት ተኝ።

ተግ አንጸባረቀ። መስተዋቱ ተግ አለብኝ።

ተግ ብልጭ። እዚያ ማዶ ብርሃን ተግ ተግ ይላል።

ተግ ቆም። ዝናቡ ተግ ሲል ትኼዳለኽ።

ተፍ ሽር ጕድ። እገሌ አስተናባሪ ኾኖ ተፍ ተፍ ሲል ዋለ።

ቸል ዝም ተወት ማድረግ። እገሌ ነገሬን ቸል አለው።

ጥጋብ ቢያምርኽ ጠላ

መግዛት ቢያምርኽ ችላ።

ቸር ኄር ለጋሥ። ቸርን ቢያጠብቁት ቢስ ይኾናል።

ቸር እመር። ቸር ብዬ ጕድባን እዘላለኹ ብሎ ተሰባብሮ ቀረ።

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

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

ቸፍ መንቀር። አጕል ቸፍ ቸፍ ጕዳትን ያስከትላል።

ቸፍ ሮጥ እበቅሎ ስር ቸፍ ቸፍ ይል ነበር።

ነቅ ነቅዕ መነሻ መመንጫ ቦታ። የወንዙን ነቅ ተመልክተን መጣን።

ነት ቀይ ቍርበት። መልካምነት 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 የመኾን ግሥ። ዝምታ ወርቅ ነው፤ መናገር ብር ነው።

ነድ ነድ በጣም ቀይ የኾነ ቀለም። እባኽህ 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። ጠጕሩን ነጭ።

ነጭ ያልተቸኸውን ጥርስ በረዶን ወተትን የመሰለ።

ነጭ ልብስ። ፪/ ፈረንጅ።

ነጭ ከመታ

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 በቂት የሚወጣ የመብል አሰር።

አስ አናቅጽ ወደ አስደራጊ ዓምድ ለመለወጥ የሜርዳ ባዕድ መነሻ። መጣ - አስመጣ።

በሳ - አስበሳ።

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 አባት (በመንፈሳዊ ነገር

አደራ የወደቀበት መጠሪያ አንድም የክርስትና አባት ከልጁ የሥጋ ወላጆች ጋራ

ያለው ዝምድና መጠሪያ)። ፬/ አበ - ነፍስ = መምህር - ንስሓ።

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

አን አዎንታን ወደ አሉታ ለመለወጥ የሚረዳ የግሥ መነሻ። እንብላ - እንብላ።

አኝ ነከሰ። እጄን አኝ አለኝ።

አክ ማዕከላዊ ፈሳሽን በእስትንፋስ ኃይል ከጕሮሮ ቀርፎ አስወጣ። አክ ብሎ የተፉት

ምራቅ ተመልሶ አይላስም።

አዝ ዋግ (ለስንዴ)። አዝ አጠፋው። አዝ ተጫወተበት።

አይ አዎንታን ወደ አሉታ የመለወጫ ባዕድ መነሻ። ይመጣልን? - አይመጣም።

፪/ ከአፍንጫ በታች ከአገጭ በላይ ያለ በኹለት ከንፈሮች የሚገጠም ዋሻ። አፉ ሰፊ ነው።

አፈ - ሾሌ። አፈ - ጭቃ። ፪/ ንግግር። አፍ ፈታ። አፍና ቅብቅብ ኁል ጊዜ አያበላም።

በአፍ ይጠፉ።

በለፈለፉ።

፫/ ጠርዝ፣ ጫፍ። የኩታው አፍ ተዛነፈ። ፬ ያልኾነ ነገር ያለቦታው

መናገር (ሐሜት)….)። እጉበኛ ፊት አፉን አዳለጠው።

፭/ ክፉ ነገር ተናግሮ የማያስቀይም። አፈ ልስልስ።

፮/ ጣጣቲያም። አፈ ለብላባ። ፯/ ወሬን የሚያበዛ።

አፈ ዝናብ። ፰/ ንጉሥን መስሎ የሚፈርድ (እንደራሴ)።

አፈ - ንጉሥ። ፱/ ከጠመንጃ ውስጥ የጥይት እርሳስ የምትወጣበት። አፈ - ሙዝ።

፲/ እውስጡ ፈሳሽን ወይም ሌላ ዕቃን መያዝ የሚችል መሣሪያ በር። ጠርሙስ ብርጭቆ፣ ድብኝጥ አፍ።

እንደ ወፍ ወናፍ፣

ኹለት አፍ።

፲፩/ አፉ የድስትን አፍ የሚመስል። አፈ ድስት፣ - ብርሌ - አፍላል - ማሰር - ምንቸት።

፲፪/ የጠፍርና የመጫሚያ መፊያ። አፈ - ምሳር።

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

አፈ - ጉባኤያቸው ነበር።

፲፬/ በአደባባይ በሸንጎ በጉባኤ መናገር የሚችል አንደበቱ የረታ።

ደኅና አፈ - መምህር ይወጣዋል። ፲፭/ አነስተኛ ቋንቋ የጋላ አፍ።

ከል ከል ጥቁር የኃዘን ልብስ እገሊት ምነው ከል ለበሰች? ልብስዋን ከል አገባችው ከል ነከረችው።

ከሽ የማይጠረቃ። ጤንነት የሌለው ሰው ኁል ጊዜ ከሽ ነው።

ካሽ የማይረባ። እገሌ ከሽ ነው። ፪/ ዋዛ። እኔ ከሽ ከሽ ዐላውቅም።

፫/ ኰቸሮ ቃ ያለ እንጀራ ቃሪያ ሲ ት ከሽ ከሽ ይላል።

ከች ሳይታሰብ መጣ። ስትዳራ አባትዋ ከች አሉባት።

ከች የጨርቅ ዓይነት። ከች ለብሶአል።

ከፍ ወደ ላይ ወጣ ማለት። እውነትን የያዘ ዕለት ዕለት ከፍ ከፍ ይላል።

ወል ጋርዮሽ።

ዳኛ የወል፤

ምሰሶ የመኻል።

ወር ወርኅ ጨረቃ። ፪/ እንደ ኢትዮጵያውያን አቈጣጠር ሠላሳ ቀናት አንድ ወር ነው፡

ወር በገባ በአምስት ወደ አገሩ ኼደ። ወር ተራ ብዙ ወራት ኾነ።

ወሽ ጡር እስከነግቱ (ለከብት) የዚች ላም ወሽ ትልቅ ነው።

ወዝ ውኅዘ ፈሳሽ። ፪/ በተፈጥሮ የሚገኝ እገሌ ወዙ ጢም ቲፍ፣ እንዳለ

ነው። ፫/ ጣዕም። ያነጋገር ያሳሳቅ ወዝ አላት። ለዜማው ወዝ አለው።

ወይ አቤት (ለእኩያ)። 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 ዘንድሮ 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

ወጠ - ሰሪ = ወጥ - ቤት። ወጥ - ቤት = ቤቱ።

የነገር ወጡ

ማዳመጡ።

ወጥ የወጣ ገውጡ። ሕገ ወጥ።

ወፍ ዖፍ በክንፉ የሚበር ደማዊት ነፍስ ያለው ከአሞራ ዝቅ ያለ ፍጥረት

ወፍ ዛፍ አይቶ

ወታደር ቤት አይቶ።

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

፫/ ፈጣን። እገሌ ወፍ ነው። ፬/ ቀጭን፣ ክብደት የሌለው። እገሊት ወፍ ናት።

፭/ አዋሳጅ። በማጀትኽ ቁጭ ብለኽ የበላይኽን አትማ የሰማይ ወፍ

ምሥጢርህን ያወጣብኻልና።

ዘር ዘርእ ትውልድ። ዘር ከልጓም ይጠቅሳል። ፪/ የሚዘራ። ዘር ትበደር ኼዳ እኽል

ሲሸጥ መጣች። ፫/ ልጅ። ዘር ሳይወጣለት ቀረ። ፬/ ከብልት ውስጥ የሚወጣ

ፈሳሽ (ከሴት ጋራ በመደመር) እገሌ ዘሩን ታምሞአል።

ዘብ ዘብኔ ቅራት ተረኛ። እግሌ ዛሬ ዘብ ነው።

ዘክ ሮጥ (በነቀፌታ)። እገሌ ዘክ ይላል።

ዘው ጥልቅ። ቤቶች እንኳ ስይል ዘው አለ።

ዘጥ ዘክ። አጕል ዘጥ ዘጥ ምን ይሰራል!

ዘግ ዘፍ ውድቅ ግድም። የባሕር ዛፍ ሲቄረጥ ወርዶ ዘግ ይላል።

ዘግ ብሎ አገኘሁት።

ዘፍ ውድቅ። ሳያስበው ዛፉ ዘፍ ሲል ነፍሱ ምንጥቅ ልትል ነበር።

ዠር በአያሌው በብዙው አንቈረቈረ። ሽንቱን ዠር አደረገ።

ዠቅ ዠር። በድንገት ዝናቡ ዠቅ አለብን።

የም ያልተፈጸመ አድራጎትንና ትንቢታዊ ጊዜያትን የሚያመለክት የአናቅጽ

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 = የደም ጽሕፈት

፪/ ጥቃት። በወንድሜ ግንባር ደም አልይበት። ፫/ ከዕፅዋት ውስጥ የሚወጣ

ፈሳሽ። የቍልቋል ደም።

ደቅ ከዋዲያት ያነሰ። እኽሉን በደቅ አስቀምጪው።

ደቅ ደቅ ልጅ አሽከር። ደቀ መዝሙር።

ደን እልም ያለ ጫካ፣ ዱር። እደን ውስጥ ልዩ ልዩ አውሬ ይኖራል።

ደዝ ዘጥ። እገሌ አዳለጠውና እደዝ አለ።

ደጅ ዴዴ ውጭ። ወደ ደጅ ወጣ።

እሠር በፍንጅ

ጣል በደጅ።

፪/ ቦታ፣ ስፍራ። ደጀ - ብርሃን። ደጀ - ሠላም።

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 የጕበን ተነጻጻሪ። እገሌ መቃን ተደግፎ እደፍ ላይ ቆሞአል።

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

፪/ መንጐዳጐድ። እጓዳ ደፍ ደፍ ትላለች።

ጀር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ የደብረ ሊባኖስ አቅራቢያ የኾነ ገዳም።

ጀብ ቸብ። በጨንገር መሳይ ጀብ ጀብ አደረገው።

ገል የሸክላ ስባሪ። በገል እሳት ጭራ ሄደች።

ገር የዋህ የማይጨክን። ገርን ልጅ እናቱ አትወደውም።

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

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

ገች የገታ። በቅሎን ገች። አሳብን ገች።

ገዥ የሚገዛ። እኽልን ዕቃን ገዥ። ፪/ መሪ አስተዳዳሪ። አገረ - ገዥ።

ገድ መልካም አጋጣሚ። በጠዋት መቶ ብር ማግኘት እጅግ በጣም ጥሩ ገድ ነው።

ገደ ቢስ ክፉ ገድ። መልካም ገድ።

ገጭ ኹለት አካላት በኃይል ሲገናኙ ራሱን በኵርኵም ገጭ አደረገው።

ገጽ ገጽ ፊት። ገጽዋ አጕማዶ መሳይ ነው። ፪/ የመጽሐፍ ቅጠል መልክ።

መጽሐፉ ስንት ገጾች አሉት? አንድ ቅጠል ድንዳኔው የታሰበ እንደ ኾነ አራት

ገጾች አሉት ቢባል ያስኼዳል።

ጠል ጠል ጤዛ፣ ውርጭ። ጠል ወርዶበታል።

ጠር አዲስ ጨርቅ ሲቀደድ የሚያሰማው ድምፅ

ጠር ጸር ጠላት። እገሌ ምነው ጠር ኾነብኝ።

ጠሽ (ባሌናአ አተር) ፈነዳ። ባቄላ ሲንዶሸዶሽ ጠሽ ጠሽ ይላል።

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

ጠብ ጥል። ጠብ የሻ መኰንን የዶሮ ሻኛ አምጡ ይላል።

ጠብ ዱብ። ዝናብ ጠብ ካለ መሬቱ ጭቃ ይኾናል። በመስኮት ጠብ ብሎ ኼደ።

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

ጠኝ የሚጠና። ደጅ - ጠኝ። እገሌ ደጅ - ጠኝ ነው።

ጠጅ ከማርና ከጌሾ በውኃ ተበጥብጦ የሚሠራ መጠጥ።

ጠጅ በብርሌ

ነገር በምሳሌ።

ጠፍ ለም ያልኾነ። የእገሌ መሬት ጠፍ ነው።

ጠፍ ሙልጭ (ለስድብ)። እገሌ ጠፍ አድርጎ ሰደበኝ።

ጨቅ ውግት ጠቅ። እገሌ እገሌን በመርፌ ጨቅ አደረገው።

ጨው በአንኳርነት ያለ ልመደው አሞሌ እየለየ ጋንፉራ። ጨው ለራስኽ

ስትል ጣፍጥ አለዚያ ድንጋይ ነው ብለው ይጥሉኻል።

ፈር ሸር። ገበሬው ፈር አወጣ።

ፈስ በእብሬ ውስጥ የሚወጣ ግማት ያለው እስትንፋስ።

ፈቅ እልፍ። ወደዚያ ፈቅ በል። ፈቅ ብለሽ ተኚ።

ፈት የሌለው። ሥራ - ፈት። እገሌ ሥራ - ፈት ነው።

ፈት ድረ - ገብ፣ ጋለሞታ። እገሊት ፈት ናት።

ፈጅ ገዳይ፣ ጨራሽ። አህያ - ፈጅ። እኽል ፈጅ - ኍሉ ተሰብስቦ!

፪/ ፈጻሚ። ነገር - ፈጅ = ጠበቃ።

ለኮ ጋልኛ አልባብ ላይ የተዋደደ የበቅሎ የፈረሰ መሳቢያ።

መሮ መርሆ መፈልፈያ። አናጢው መሮን ይዞአል።

መቶ ምዕት ፻ ሰማኒያና ኻያ መቶ ነው።

ሰኞ ሰኑይ በእሑድና በማክሰኞ መኻከል ያለ ቀን ትርጓሜው ኹለተኛው ማለት ነው።

ሸፎ ሸፋፍ።

ሸፎ ገመዳ

ቢሞት አይጐዳ

ቢሰበር ዕዳ።

ቀፎ ቀፎ የንብ ማኖሪያ። ከዚያ ቀፎ ውስጥ ንብ ወልዶ ኼደ።

በሶ የታመሰ ገብስ ዱቄት። የመንገደኞች ስንቅ በሶ ነው።

ተጎ ኺድ! ተመለሰ! (ለበሬ) ገበሬው በሬውን ተጎ ተጎ ሲል።

ሲያደንቅ ነበር።

ነዶ ገበሬ ሲያጭድ በአንድ እጅ ምሉ ሲኾን የሚያሥረው እሥር።

ነዶ ነድዶ በማጋነን ቍጭት መግለጫ። ወይ ነዶ!

አሮ አራም (ለስድብ)

አቦ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ። ፪/ ዕድል = አቦ ስጡኝ፣ አቦ - ስጥ = የአቦ ስጦታ።

አቶ አቤቶ የአክብሮት ስም። አቶ እገሌ መጡ። አቤቶ = አበ - ቤት

አኞ የማይታኘክ ጥብቅ እንደ ሥር የኾነ ሥጋ። ይኸ ሥጋ አኞ ነው።

አዞ በውኃ ውስጥ የምትገኝ አውሬ፣ ብዙውን ጊዜያት በአንስታይ ጾታ ትጠራለች።

ከሎ ጋልኛ ክልክል መስክ። እገሌ ለከብቶቹ ከሎ ገዝቶአል።

ወሎ በሰሜን ትግሬ በምሥራቅ ኤርትራ የፈረንሳይ ሱማሌ፣ በደቡብ ሐረርጌና ሸዋ

በምዕራብ ጐጃምና በጌምድር የሚዋሰኑት ስምንት አውራጅዎችን የያዘ ጠቅላይ ግዛት ነው።

ወዮ ልቅሶ። እገሌ ሞተ። ወዮ! ሞተ? ፪/ ይብላኝ። «ወዮላችኁ እናንት የዕውሮች መሪዎች

ትንኝን የምታጠሩ ግመልን የምትውጡ«።

ወዶ ግሩም ድንቅ (ለማፌዝ)።

ደቦ ጅጌ ወበራ። እገሌ የእኽል አጨዳ ደቦ አለበት።

ገቦ ኾነ ብለው ሳይዘሩት ሲታጨድ በመርገፉ የበቀለ ደቦ ይባላል።

ኡኡ እሪ። ትላንትና አንተ ቤት ኡኡ ሲባል ነበር።

ኡኹ ሳለ። ኡኹ አለ። በርበሬ ኡኹ ኡኹ ያሰኛል።

ሙጢ ሹል። አፍዋ ሙጢ ነው። ፪/ አፈኛ። ምን ያለችው ሙጢ አፍ ነች እባክኸ!

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

ቡቺ ኩቲ፣ ውሻን የመጥሪያ ቃል።

ኩቲ ቡቺ ውሻን የመጥሪያ ቃል።

ሃይማኖት ታረደ ደሙን ኩቲ ላሰው።

እንግዲህ ሆድ ለሆድ አልተገናኘም ሰው።

ሉጢ ጦልጥዋላ። ምን ያለው ሉጢ ነው እባክኽ!

ጡዚ ጦዝጥዋዛ። እገሌ ጡዚ ነው።

ፉሲ ፈሳም ፈሪ። እገሌ የፉሲ ፉሲ ነው።

ሉያ ሉያ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ሃሌ ሉያ።

ሉቃ የሉቃስ ወንጌል ከፊለ ስም።

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

ሙና ባለማደጉ ውበት ያልተለየው፣ መልካም ባለመውለድ ባለማፍራት

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 በጣም ዝልፍልፍ ጠጕር።

ጠጕረ ሉጫ

ዓይነ መጭማጫ።

ሙዳ ከሰፊ እጅ ጭብጥ ቡጢ ከፍ የሚል የሥጋ ቍራጭ የዳቦ ቍራጭ።

በተቈጣ፣ ባመሸ በሰከረ ቍጥር ሙዳ ሙዳ ሥጋ ከአካሌ እየተነሣ እንዴት

ልኑር? አለች።

ሙጃ በክረምት ወራት አንድም ዝናብ ሲያክፋ የሚበቅል ከብት ሲበላው

ተቅማጥ የሚኾን ሣር። ለጥጃው ሙጃ አትስጡት።

ሙጋ ከሲታ ሞጋጋ። እገሊት ምነው ሙጋዋ ወጣ?

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

ሹካ የመንሽ ቅርጽ ያለው ምግብን በርሱ ወግቶ ለመቍረጥ አንድም ወደ

አፍ ለማቅረብ የሚያገለግል በመጠን ቢላዎን የሚወዳደር መሣሪያ።

ቁላ ጀላ፣ ሙርጥ።

ቁራ ድፍን ጥቍር አንድም እልቡ ላይ ነጭ የጣለበት አሞራ።

ቁና የእኽል መስፈሪያ። ኻያ ቍና አንድ ዳውላ ነው።

ቡሃ ቆረቆርን የሚመስል ጠጕርን የሚመልጥ በሽታ።

ቡላ ደማቅ ቀይ ያልኾነ ወደ ዳለቻነት የሚጠጋ የቀለም ዓይነት።

ቡና ፍሬው ተቈልቶ ተወቅጦ ተፈልቶ የሚጠጣ ዛፍ።

ቡናና ፍቅር በትኵሱ ነው።

የቡና ስባቱ

መፋጀቱ።

የቡና ቀዝቃዛ

የሹም ፈዛዛ።

ቡኣ ጋልኛ የትርፍ አንጀት መታወክ የወረደ። እገሊት ቡኣ ወርዶአታል።

ቡዳ በመመልከት ቀልቡ ያረፈበትን ሰው እንስሳ በዓይኑ የመውጋት ችሎታ ያለው ሰው።

ኩታ ኹለት የተነባበሩ ነጠላዎች። ፪/ እኩሌታ። ልግም - በገላ አራት ነጠላዎች

ሲኮን ኩታ ግን ኹለት ነጠላዎች ነው።

ዙሃ ጠገራ። ዙሃውን አምጣልኝ።

ዡዋ ዘግ፣ ዘፍ። አዞረውና ዡዋ አለ። ፪/ ዠር። ውኃውን ዡዋ አደረገው

ዱላ በትር። እገሌ ዱላ አለው። ፪/ መደባደብ። እገሌ ዱላ ይወዳል። ዱለኛ ነው።

ዱባ በምድር ላይ ሐረጉ የሚሳብ ቅልን የሚመስል ለመብል የሚኾን ተክል።

፪/ ወፍራም። እገሌ ዱባ ነው።

ዱታ እንዲኽ ለምን ኾነ ወይም ለምን ሳይኾን ቀረ፣ ኣንድም እንዲኽ ይኹን

ብሎ ያዘዘውን ጕዳይ ያልፈጸመውን ልግደል ልምታ ብሎ መጋበዝ ዱታነኝ ብሎ

ለያዝ ለገራዥ አስቸግሮ አረፈደ።

ዱካ የከብት ጫማ ፊርማ። ፪/ ፍለጋ። ዱካው እንኳጠፋ።

ዱዳ በፍጹም የማይናገር፣ መነጋገር ያቃተው የሚያዳግተው።

የጐበዝ ዱዳ

ባመቱ ምድረ በዳ።

፪/ ፈዛዛ። እዚኽ ግባ የማይባል ዱዳ ነው።

ዱዳ ቀበሌ። በዱዳው ሰውም የለ። ዱዳው ጭር ብሎአል።

ፉካ እንደ መስኮት የሚወጣ ትንሽ ቀዳዳ። ፪/ እበት ሽንት የሚወጣበት የበረት ቀዳዳ።

ፉጋ የፉንጋ ፉንጋ። ፉጋ ብጤናት። ፪/ ገበቴ ሠሪ በርጩማ ጠራቢ ራሱ ላይ

እባብ ጠምጣሚ ነገድ።

ሙሬ ገለባውና ፍሬው ጤፍን የሚመስል ለወፍጮ መጥረጊያ የሚሠራ ሣር።

፪/ ከዚኹ በቍል የተሠራ የሚሠራ የወፍጮ መጥረጊያ።

ሙሴ ሙሴ ከውኃ ውስጥ የወጣ፣ እውኃ ውስጥ የተገኘ። በትረ - ሙሴ። አምላከ - ሙሴ

የሙሴ ጽላት ናት የአሮን በትር

ወላዲተ አምላክ የፍቅር መንበር።

፪/ በማኅበር ውስጥ የሚያስተዳድር። ሙሴዎች የታሉ?

ቡሄ ኁል ጊዜ በዓመት ባመቱ ነሐሴ ዓሥራ ሦስት ቀን የሚውል የደብረ ታቦር በዓል።

ብሬ ጋልኛ እጀርባው ላይ ነጭ የጣለበት በሬ። ዥንጉርጉር።

ዉሼ ኺጂ! ኺድ! (ለአህያ)። ነጋዴ አህያን ዉሼ! በቅሎን መጭ! እንዳለ ይውላል፤

ዱቤ እጅ በእጅ ያልተከፈለ ዋጋ። በዱቤ አይሸጥም።

ጉሬ ዳቤ። ከጉሬው ውሰድለት።

ሉል ሉል ክቡር የኾነ ማዕድን።

ሉክ እኹለት የታጠፈ ትልቅ ወረቀት ቅጽ (ለብራና)።

ሉድ ሉድ የቃየል መንትያ።

ሙር ዕብድ። አኹንስ ሙር ኾነ።

ሙቅ ምውቅ የሞቀ። ፪/ እንደ አጥሚት ዓይነት።

ምት ምውት የሞተ

ሙት መውቀስ

ድንጋይ መንከስ።

ሙዝ ፍሬው የሚበላ ኮባን መሳይ ተክል።

ሙጭ ከዘራን የሚመስል የጤፍ መውቂያ፡

ሩር ጥንግ። ሩር አጥተን ነው እንጂ ገና እንጫወት ነበር።

ሩቅ ርኁቅ የራቀ። በእግር ሩቅ መንገድ መኼድ ያደክማል።

ከሩቅ ዘመዴ።

የቅርብ ጐረቤቴ።

ሩብ ራብዕ ከአራት አንድ። የኢትዮጵያ ብር ሩብ ኻያ አምስት ሳንቲም ነው።

ሩት ሩት የሞአባዊት ሴት ስም። ፪/ መጽሐፈ ሩት።

ሩዝ የስንዴን ክክ የሚመስል የሚባለ በቍል።

ሱስ የቡና ጥምና የትንባሆ ጥም ልማድ። የቡና ሱስ አለበት።

ሱቅ የመሸጫ ቤት። ወደ ሱቅ ኼደ።

ሱፍ አገዳው ወርቅማ የሚበላ ፍሬውም ነጭ የኾነ ዘር።

ሹል ዱልዱም ያልኮነ። ፪/ አፈኛ። ምን ያለችው ሹል አፍ ናት!

ሹም አለቃ።

ሹም ቢሞት ቀባሪው ሓምሳ።

የሹም ልጅ ቢሞት መቶ ሓምሳ።

ሹሽ በዓይነ ምድር ውስጥ የሚገኙ ጥቃቅን ትሎች።

ሹጥ ርጥብ ሥጋን በመብላት የሚፈጠር ኮሶን በመጠጣት የሚወገድ የሆድ ውስጥ ትል።

ቁቅ ጡጥ (ያመለጠ ፈስ ድምጽ)። ፈሱን ቁቅ አደረገው።

ቁብ ጕጕት ወይም ግድ። ለመጠጥስ ቁብም የለኝ።

ቁብ ፊጥ። አናቱ ላይ ቁብ አለበት።

ቁግ የጅራፍ መጨረሻ (ከጭራ ወይም እርሱን ከመሰለ እንገር የሚታከልበት)።

ቁጭ መቀመጥ። እባክሽ እወንበሩ ላይ ቁች በይ።

ቡሽ እንደ ቈረቆንዳ ያለ በውኃ ላይ የሚንሳፈፍ የጠርሙስ መክደኛ።

ቡጥ የዳቦ ልብ። ቅርፊቱን ጥለሽ ቡጡን ስጪኝ።

ቡፍ የውሻ ጩኸት። ይኸ ውሻ ቡፍም አይል።

ቡፍ ተንሰራፍቶ በቀለ። ቡፍ ብሎ ወጣ።

ቱስ ጡዝ ቁቅ፣ ጢዝ እንቦች ያላለ ፈስ ድምጽ።

ቱሽ አህያን ቁም እርጋ፣ ቁሚ እርጊ የሚባልበት ቃል

ቱግ ብው (ለቍጣም ይኾና)። ያ ነገር መደረጉን በሰማ ጊዜ ቱግ አለ።

ኑግ መልኩ ጥቍር የኾነ ተልባ መሳይ የቅባት እኽል።

ኡድ ጣፋጭ ሽታ ያለው የሚጤስ ነገር።

ኩት ሑት የኮከብ ስም።

ኩክ እጆሮው ውስጥ የሚገኝ ማር መሳይ መራራ ነገር።

ኩፍ ማኵረፍ። እስከ መቼ ክፍ ብለኽ ትኖራለኽ። ፪/ ተነፋ (ከመቡካቱ የተነሣ)።

ሊጡ ኩፍ ብሎአል።

ዉሽ አህያን ኺድ ኺጂ የሚባልበት ቃል፡

ዙር የክበብ ዙሪያ። ስንት ዙር ሰፋሽ? ዙር ታውቃለችን (በጋገራ)

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

ዱግ ከምስለኔ በታች ከጭቃ - ሹም በላይ ያለ ሹመት ሹም መጨኔ። ዱጉን

ጥራና አምጣው። ዱጉም አጋፋሪውም እኔ ነኝ።

ጉም ጊሜ ትቅጥቅ ያለ ጭጋግ። አፍኖ ዋለ አይደለም እንዴ?

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

ምን ቁጭ ብድግ ያደርግሻል።

ጉብ ከፍ ባለ ቦታ ላይ ተንዘራፍጦ ጉች ማለት። አልጋው ላይ ጉብ ብሎአል።

ጉች ጉቶ መስሎ ቁብ ማለት። ምነው ብቻኽን ጉች ብለኻል።

ጉድ እጹብ። ጉድ የኾነ ቤት አሠራ። ጉድ ነሽ የአንኮበር ቅጠል ከመለምለምሽ

የመለብለብሽ። ፪/ ጆሮ ያልሰማው ዓይን ያላየው አዲስ ፍጥረት (ነገር) ጉድ ወለደች።

፫/ ተሠውሮ የነበረው ነውር። ጉዴ ወጣብኝ። ጉድ ፈላብኝ።

ጡል ቢስ የሌለው። ልበ ጡል። ቀልበ ጡል።

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

ጡር ዖረ የተሸከመ፣ የተሸከሙት። ነፍሰ - ጡር ናት = እርጉዝ ናት።

ጡብ ለግንብ የሚኾን የተተኰሰ ሸክላ። ጡብ ይሰራል።

ጡብ ዱብ። በመስኮት ጠብ አለና ኼደ።

ጡት ጥብ (ለሰው ሲኾን)። አንድ ጋት ያኽል ከእልቅት በታች ርቀት ያለው ወተት

የሚወጣ ሕፃናትም የሚጠቡት በሴት ላይ ጐልቶ የሚታይ ክፍለ አካል።

ጡን ጡዝ። ይኸ ሕፃን ጡን ጡን እንዳለ ዋለ።

ጡዝ ሎፍ። እንዲኹ ከአንዱ ወደ አንዱ ጡዝ እንዳለ ዕድሜውን አሳለፈው አይደለምን?

ጡዝ በድንገት የተፈሳ ፈስ ድምጽ።

ጩል ጭልፊትን የመጥሪያ ቃል።

ፉር ፈረስ ወይም በቅሎ በጠቅላላ የጋማ ከብት የአውሬ ጠረን ሲሸተው በአፍንጫው

የሚያሰማው ድምፅ።

ፉር እጣ። ፉር ወጣበት።

ፉት ጕንጭት ጭልጥ። ትምህርቱን ፉት አላት። ከቀረበለት ጠላ ጥቂትም ፉት አላለት።

ሙሎ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሙሾ አምዋሽ የልቅሶ እንጕርጕሮ። ሙሾውን ስታሳምረው አረፈደች።

ቡሎ ሸክላ (ለፈረስ)። ባለ ቡሎ ፈረስ ስም።

ቡሎ የልብስን መልክ ለማጠየም የሚያገለግል ቀለም። ቡሎ ንክረው።

ቡኮ ብኍዕ የቦካ ሊጥ። ቡኮውን ውሻ ደፋው።

ኑሮ አነዋነዋር። አገሩ ለኑሮ አይስማማም። ኑሮኽ እንደምንድን ነው?

ኩሎ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ዉሎ ልቅሶ። እገሊት እውሎው ውላለች?

ዱሮ ጥንት ቀድሞ። ዱሮ በእኛ ዘመን እንዲኽ ነበር።

ጉሎ ቅጠለ ሰፋፊ፣ አገዳው ቀይ ፍሬው ዥንጉርጉር የኾነ ተክል። ጉሎ ዘይትን ጠጥቶ አል።

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

ጉቶ የዛፍ ቂጥ። ዛፍ ሲጣል ከሥሩ ጋራ የሚቀረው ክፍል።

ጉቾ አነስተኛ ክምር። ጉቾች አየኹ።

ጡጦ ሰብአዊ ሥራን የኾነ ጡት። ጡጦውን ስጪው። ጡጦውን ይጥባ።

ፉሎ ጋልኛ ልባብ። ክፊት በኩል የሚውል። የበቅሎው ፉሎ የት አለ? ፪/ መረን

መለቀቅ። ፉሎው ሲወልቅለት ጊዜ ማን ይቻለው!

ፉሮ ጋልኛ ፉር የሚያሰኝ የጋማ ከብት በሽታ፣ የጋማ ከብት ጕንፋን (ንፍጥን የሚያስመታ)።

ሊሙ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሊባ ሊባ ከደቡብና ከምዕራብ መኻል የሚገኝ ማዕዝነ ዓለም።

ሚና ፊና፣ ጐራ ወገን። በሚናኽ ተጫወት።

ሪና ቀኝ። ጌታችን መድኃኒታችን 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 በዓረብ ሀገር ያለች ተራራ።

ቂጣ ጥፍጥፍ፣ ሙልሙል ትንሽ ዳቦ።

ቢያ ወይ። ኧረ እንዲኽ አይደለም። የወዳጅ ትግያ

ብትወድቅን ትሰበር ብለኸኝ ነው ቢያ።

ኢያ የመጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ከፊለ ስም።

ዒሣ በሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አውራጃ።

ዲዳ ግልጽ ያልኾነ ንግግር የሚናገር። ዲዳን ማን አፈ - ጉባኤ ያደርጋል?

ዲና ዐመፀኛ ሽፍታ፣ ያልገበረ (አገር ሕዝብ)። ዲና ገባ። ፪/ ወረረ ድል

አደረገ። ዲና መታ። አባ / ዲና = ዐመፀኛ ለጥ ሰጥ አድርጎ የሚገዛ።

ጊዳ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ፊላ ረዥም ከሰው ቁመት በላይ የኾነ ጥቅጥቅ ያለ በመልክ መቃን የሚመስል ለገሳ የሚኾን ቅጠል።

ፊና ሚና፣ ጐራ፣ ወገን። በፊናኽ ተጫወት።

ፊኛ የሽንት ማጠራቀሚያ የኾነ የአካል ክፍል። ፊኛው አይቋርጥለትም።

ፊጋ ጋልኛ ርዋጭ ደንብሮ፣ የሮጠ። ፊጋ በሬ።

ሚዜ የምታገባውን ልጃገረድ ከኅቴ አልለያትም ብሎ ለሙሽራው ከእናት ከዓብትዋ የሚቀበልለት።

የሚዜ ፈዛዛ

የለውም ለዛ።

ሺሬ በትግሬ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አውራጃ።

ጊቤ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ወንዝ።

ጊዜ ወቅት። የመከር ጊዜያት ነው። ፪/ ቀን። በጊዜ ና። ፫. ዘመን። ሰው ጊዜውን

ማወቅ ይገባዋል። በጊዜው ሞተ።

ሊቅ ሊቅ አለቃ፣ ብልጫ ያለው (በእውቀትና በጥበብ)። የተደላደለ ሊቅ ነው።

ሊጥ በውኃ የተበጠበጠ ዱቄት። ከሊጥ እንጀራ ይጋገራል።

ውሻ ያገኘው ሊጥ

ሞኝ የያዘው ፈሊጥ።

ሚክ የትንቢተ ሚክያስ ከፊለ ስም።

ሪህ የቍርጥማት በሽታ። መልካሙን ጀግና ሪህ ከሰው በታች አዋለችው።

ሪም እንደ ደሞዝ ኾኖ የሚሰጥ ማሳ (ምድር መሬት)። ስለ መልካም አገልግሎቱ ሪም ተሰጠው።

ሪቅ ከሐረግና ከሸንበቆ አንድም ከሰንሰል የሚሠራ ጎተራ።

ሪዝ እላይ ከንፈር ላይ የሚበቅል ጠጕር።

ሲል ልታነቅ፣ ታነቅ። ሲል ካላልኹ ብሎ ነበር። ሲል ብሎ ተገኘ።

ሲር ከሣንባ ሁከት የተነሣ የሚመጣ የደረት ፉጨት።

ሲጥ የአይጥ ድምፅ። አይጥ ወልዳ ወልዳ ጅራትዋ ሲቀር ሰጥ።

ሺሕ ሲሕ ዓሥር መቶ።

ሺሕ በመከር

አንድ በወረወር።

ሺን የወገን ቅጽል። ሺን ይመስላል። ፪/ በእስያ ውስጥ የሚገኝ ትልቅ ሀገር።

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

ከቂል አትጫወት

ይወጋኻል በዕንጨት።

ቂም ቂም እበቀላለሁ ብሎ ነገርን በልብ ውስጥ ማሳደር።

ቂም ይዞ ጸሎት

ጭድ አዝሎ ወዘት።

ቂም ይዞ ጸሎት

ሳል ይዞ ስርቆት።

ቂስ ቂስ የሰው ስም።

ቂብ በተረከዛም መጫሚያ የሚኬድ አካኼድ። ቂብ ቂብ ስትል ነበር።

ቂም አፋፍ ላይ በቋፍ መቀመጥ። እገለብ ላይ ቂብ እንዳለ በጥይት አነሣው።

ቂቅ እሽኵንትር። ቂቅ ብሎአል።

ቂን የአካኼድ ዓይነት። ቂን ቂን ያሰኛታል።

ቂቅ ብረቅ ሲቀጠቀጥ የሚሰጠው ድምጽ።

ቂት በቋፍ ቁጭ ማለት። እገለብ ላይ ቂት ብሎ ነበር።

ቂት ሬብ። ቂጡን የቈሰለ ውሻ እንደ ልቡ አይጮኽም።

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

ቢል ወረቀትን ጭድን የመስለእ እንገር ኁሉ እሳት ሲያገኘው ቢል ይላል።

፪/ ከስስትነቱ የተእንሣ ነፋስ አንድ አፍታ የሚያነሣው። ቢል ቢል ይላል።

ቢስ ስስታም። ቢስ ቢያድር የሰጠ ይመስለዋል።

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

ቢስ ቈማጣ። ቢስ ገላ። ምነው ይኸ ቢስ! አለችው።

ቲፍ ጢም ጢቅ። በዓይኑ እንባ ቲፍ አለበት።

ኪል ብርድ እድንጋይ ላይ ሲወድቅ የሚያሰማው ድምጽ።

ኪስ በእጀ - ጠባብ በሱሪ፣ ኣንድም እነዚኽን በመሳሰሉ ልብሶች ላይ የሚለጠፍ የዕቃ ማኖሪያ።

ዚቅ ዚቅ ግሩም ድንቅ። ፪/ ዝቅ ተብሎ የተወረበ (እመልክ ውስጥ)። ለበዓል የተጠቀሰ

የዜማ ጥቅስ። ፫/ ግሩም ታሪክ ተጋድሎ። ዚቀኛ ጻድቅ።

ዚቀኛ ሰው።

ዲብ ቁብታ። እዲቡ ላይ ሰው ቆሞአል።

ዲን ቃር። ፪/ ከዳ። ማሩ ዲን ብቻ ነው። ፫/ ድኝ

ጢም ጽምሕ አገጭ ላይ የሚበቅል ጠጕር።

እጅግ ተኵነስንሶ ጢሙን ሲያባብስ

ማደሪያው ይመስላል የመንፈስ ቅዱስ።

ጢም ጢቅ። በእንስራው ጠላ ጢም ብሎበታል።

ጢስ ጢስ ጭስ። ጢሱ ዓይኔን አስለቀሰው።

ጢቅ በጥርስና በጥርስ መኻከል ምራቅን መትፋት። ወደ ጥጋብ! ጢቅ ይበልብኝ።

ፊል የጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ከፊለ ስም።

ፊን በጠባብ ቀዳዳ ፈሳሽ ሲፈስስ ፊን ይላል።

ፊን ያለ ዓቅም መንጠራራት መቈጣት። አጕል ፊን ፊን ከአጕል አደጋ ላይ ይጥላል።

ፊጥ ቁብ። እፈረሱ ላይ ፊጥ አለና ይንጐራደድ ጀመር።

ሚዶ ትልቅ የጠጕር ማበጠሪያ።

ሲሶ ከሦስት አንድ።

ቂጦ ቂጣም (ለስድብ)።

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

ቲቶ ቲቶ የቅዱስ ጳውሎስ መዝሙር። ትርጓሜው መስከረም አንድም ብርሃን።

ኢዮ የትንቢተ ኢዮኤል ከፊለ ስም።

ኪሎ ፈረንሳይ መልእክት ወደ ጢሞቲዎስ ከፊለ ስም።

ጢቾ በአሩሲ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አውራጃ።

ጢሞ ጢማም (ለማሞካሸት)። ጢሞ! እንደምን ነኽ?

ላመ ልሕመ ተሰቀለ (ውኃ እየነካው)። ዮሐንስ አፈወርቅ የላመ የጣመ ቀምሶም አያውቅ ነበር ይባላል።

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

እንደ መምራት የአዳሜን ቂት ምን ያስልሳል?

ላቀ ልሕቀ በለጠ። ከብሉይና ከሐዲስ መምህር ማን ይልቃል?

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

ላገ በመላጊያ ላጠ። ሣንቃን ላገ።

ላጠ ልሕጸ ቅርፊትን ወይም ልጥን ከግንዱ ለየ። የወደቀውን ዛፍ ላጠ። ሽንኵርትን ላጠ።

፪/ አወጣ፤ መለጠ። ጐራዴውን ላጠ። ፪/ ሰደበ። በስድብ ላጠችው።

፬/ ሸረደደ። እየው ሲልጠኝ!

ላጨ ላጸየ ጠጕርን ከራስ ላይ በምላጭ አስወገደ። ጠጕሩን ላጨው። ፪/ ሸረደደ።

እየው ሲላጨኝ።

ላፈ ጠጣ። አቃጠለ። ቡናን ትኵሱን ቢልፉት መልሲ ይልፋል።

ማለ መሐለ እንዲኽ አልኾነም ወይም አይኾንም ብሎ እግዚአብሔርን ስም አንድም የበአልይን ስም

የወዳጁን ስም ጠራ። ሰውየውን አልገደልኹም ሲል ማለት። በውሸት ማለ። «በምንም በምን አትማሉ»።

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

ድኻ ተበድሎ

ማሩኝ ይላል ቶሎ።

ሲምር

ሲያስተምር።

ማሰ መሐሰ ጕድጓድን ቄፈረ። ጕድጓድ ማሰ። ፪/ ቄፈረ (ላይ ላዩን) አረሰ።

ማገ ጐተተ (ንፍን)። 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/ ቍጭትን 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 ሞረሞር። 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። ይኸ ወሬ

በተሰማ ጊዜ ኁሉም ራዱ።

ሳለ ኡኹ! ኡኹ! አለ። ይኸ ልጅ ጕንፋን ይዞታል መሰልኝ ይስላልና።

ሳለ ሰሐለ በሞረድ ወይም በለሆቴ ስለትን አወጣ። ቢላዎን ሳለ።

ሳመ ሰዐመ እምጵዋ አለ። ቸነኔ ቅሬዋን ሳመ።

ወልዶ አይሳምለት

ተናግሮ አይሳቅለት።

መሳሳሚያ ከንፈር

መገናኛ ድንበር።

ሳቀ ሰሐቀ ፈገግ አለ፣ ተንከተከተ፣ ተንፈቀፈቀ። በአያ በዋልፈሰስ አቶ ማእምር ሳቀበት።

ሳበ ሰሐበ ጐተተ። ከመኪና ሳበው። ፈረሱን ሳበ። ሳይጣንን ሳበ ነገሩን ሳበ።

ከውኃ ጕድጓድ ውኃን በመቅጃ ሳበ።

ሳተ ስሕተ ሳይመታ ቀረ። ተኵሶ ሳተ። ወርውሮ ሳተ። ፪/ ሕግን ተላለፈ። መነኵሴው በሴት ሳተ

አዳምን አሳሳተችው።

እግር ቢያሳስት ከአንጋዳ

አፍ ቢያሳስት ከዕዳ።

ሰው ኾኖ አይስት ዕንጨት ኾኖ አይነድ የለም።

ሻረ ሰዐረ ሹመቱን ገፈፈ። ዲያብሎስ እውነትን ሻረና ሐሰትን ሾመ፣ ክርስቶስ ግን

ሐሰትን ሻረና እውነትን አጸደቃት። ፪/ ዳነ። ቍስሉ ሻረ።

ሻጠ ሰካ። አጥሩ ላይ ሻጠ። እጠጕሩ ውስጥ እርሳሱን ሻጠ።

ቃመ ቀሐመ ጥራጥሬን፣ ዱቄትን ቸቸረ። ወይፈኑ ዱቄቱን ቃመ። ሕፃኑ ባቄና ቃመ።

፪/ ክፉኛ ወደቀ። አደናቀፈውና አፈር ቃመ።

ቃኘ ተመለከተ። እነማነ ንደተከተሉት ቃኘ። ፪/ ደረደረ። በገናውን ቃኘ።

ቃዠ መጥፎ ሕልም አየ። ፪/ ቀባጠረ። ምን ይቃዣል። ፫/ ናወዘ። እንደ ቃዠ ዋለ።

ባለ በ - አለ የአለው። ባለ ዕንጨት። ባለ ነገር። ባለ እጅ። ባለ እጅ። ባለ - ቤት። ባለ ልክ።

ባለ ሰብእ በለጠ፣ ጠናበት። ያበደው ቀርቶ ጤነኛው ባሰ። አሳቡ ከዱሮ ይልቅ ዛሬ ባሰ።

ሕመሙ ባሰበት። ፪/ በቶሎ ይከፈዋል። ሆድ ይብሰዋል።

ባተ ቦአ ጀመረ፣ ገባ። ወር በባተ በአምስት ወለደች።

ባከ ለመነ። እባክኽ። እባኽሽ። እባካችኹ።

ባጀ ከረመ (ዘጠኝ ወር በጋን) እንደምን ባጀኽ?

ቻለ ክህለ የሥራን የንግድን ---- መብት አገኘ፣ ታደለ።

ቤትን መሥራት ቻለ።

ሰምቶ መቻል

ለእግዜር ይመቻል።

ናረ እመር አለ ጣጥ አለ። ናዳው እየናረ መጣ። እከሌ ምነው ናረ?

ናሰ ነሐሰ ገነባ፣ ዐነፀ (ሕንፃን)። ይኸ ሰው መልካም ናሰ።

ናቀ ነዐቀ ትንሽ ነገር ሰው ነው ብሎ ገመተ። ያቀረበለትን አሳብ ናቀ። ዓለሚቱን ናቀ።

እራት ቢንቁ

አንድ እንጅ ይለቃለቁ።

ዳኛ ቢንቁ

የተያዘን እኽል ይወቁ።

ናቸ ፋፋ፣ በዛ (ለተክል)። ይኽ ሽንኵርት እንዴት ናቸ እባክኽን።

ናኘ አሰራጨ በያለበት አደረገ። ይኸን እንገር በከተማው ምሉ ናኘ።

፪/ በዛ፣ ሠለጠነ።

ግፍ ሲናኝ

ኩበት ጠልቆ ድንጋይ ይዋኝ።

ግፍ ሲናኝ

ከብት ይጠልቅ ድንጋይ ይዋኝ።

ናደ ፈረሰ (ግንብን ሕንፃን አሳብን)። ግንቡን ናደ።

ናጠ ገፋ (ወተትን) የረጋውን ወተት ናተ። ፪/ ወዘወዘ፣ ይኽ በቅሎ ናታት።

ካሰ የበደልን ዋጋ ከፈለ የተፈናከተው ሰውዬ ለተፈነከተው ልጅ ሓምሳ ብር ካሰ።

ስለ አዳም ኃጢአት ክርስቶስ በደሙ ካሰ።

ካበ ናሰ (የድንጋይ አጥርን ታሪክን)። ጥሩ አጥር ካበ። ጥሩ በረት ካበ። የእገሌን

ታሪክ ካበ ካበና እዚያ ላይ አደረሰው አይደለም እንዴ? እከሌን ካበ ካበና እኵያም አሳጣው።

ካደ ክሕደ ሸፈጠ፣ አሌ አለ። አባት ልጁን ካደ። ባለ አደራ ያስቀመጡበትን ገንዘብ ካደ። ጴጥሮስ ክርስቶስን ካደ።

ዋለ ወዐለ ውሎ አደረገ። እከሌ ዛሬ እዚኹ ዋለ። እንዴት ዋልኽ? ፪/ አገለገለ፤ ጠቃሚ ኾነ

አደረገ። የላክልኝን ገንዘብ ለችግሬ አዋልኹት። ፫/ አወጣ፣ አምባ ኾነ። እግዚአብሔር ዋለልኝ።

ዋሸ ሐሰወ ቀጠፈ አበለ። እንዲኽ ብሎ ዋሸ።

ዋሽ ቢሉኝ እዋሻለኹ

ነፋስ በወንፊት እይዛለኹ።

ዋኘ በውኃ ላይ እንደ እንቍራሪት ኼደ። መልካም ዋኘ። ፪/ ተንፈላሰሰ።

እቤተ መንግሥት ገብቶ ይዋኛል።

ዋጀ ገዛ። በሓምሳ ብር ሰንጋን ዋጀ። ፪/ ጥንት ገንዘቡ የነበረውን ገንዘቡን ከፍሎ ገንዘቡ

አደረገ። ክርስቶስ በደሙ ዋጀን።

ዋጠ ውኅጠ ሰለቀጠ። የጐረሰውን እኽል አላምጦ ዋጠ።

የልጅ ብልጥ

እየቀደመ ይውጥ።

፪/ ገታ። እንባውን ዋጠ። ፫/ አሰመጠ። ይኸ ማጥ ሰውን ይውጣል።

ዛለ ተዝለፈለፈ። ክንዴ ዛለ። ሰውነቴ ዛለ።

ዛቀ ዘሐቀ አፈሰ (አዛባን ጭቃን እኽልን ገንዘብን)። ሠራተኛው አዛባን ዛቀ። ፪/ በአያሌው ተቀበለ።

መከራውን ዛቀ። ፫/ አፍሶ ከመረ። ጋይን ዛቀ። ፬/ ደለቀቀ። ወጡን ዛቀው።

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

ዛገ ዝሕለ አፈር በላው (ብረትን) ተፈጥሮውን ለወጠ ከሌላ ባሕርይ ተዋሐደ።

ጠመንጃን እዝናብ ላይ አኖሩትና ዛገ። ቢላዎው ዛገ።

ዣዠ ከእርጅና የተነሣ ወደ ሕፃነንት ባሕርይ ተመለሰ። የዣዠ ሽማግሌ በዓይነ - ምድሩ ይጫወታል።

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

ከአያያዝ ይቀደዳል

ከአነጋገር ይፈረዳል።

፫/ ኾነ፣ ሠመረ። ያልከውን ነገር ያዘ። መድኃኒቱ ያዘ። ፬/ ገባ። ሥራ ያዘ።

፭/ ግብር ገባ። ግብርን ይዘዋል። ፮/ አጠና። ዳዊትን በቃሉ ይዞአል።

፯/ ጀመረ። ጾም ይዞአል። ፰/ አረገዘች። ሽል ይዛለች። ፱/ ቈፈነው። ቈፈን ያዘው።

፲/ አቈመ። ቂም ይዞአል። በልቡ ያዘ። ፲፩/ በተለይ፣ ለብቻ አነጋገረ። ቈይታ ይዘዋል።

ጕዳይ ይዘዋል። ፲፪/ እበጥ። ዞፍን ቋጠረ። መግል ይዞአል። ፲፫/ ነፋ። ቍንጣን ያዘው።

፲፬/ አኰራመተ፣ ድርቅ አደረገ። ባሪያ ያዘው። ፲፭/ አወራ። ወግ ይዞአል። ፲፮/ ተቈራኘ።

ጋኔን ይዞታል። ፲፯/ አብሮ።

ማሽላ ለማሽላ

ተያይዞ ቆላ።

፲፰/ አጤነ።

ልብን ሳይዙ

ነገር አያበዙ።

ዳረ ሴትን ለባል ሰጠ፣ አንድም ለወንድ ሚስትን አመጣ። ልጁን ዳረ።

በሰው ምድር

ልጅዋን ትድር።

ዳሰ ደኀየ ዳገትን ቈፈረ ማሰ። ጕድባውን የአምባ - ገነን ውኃ ዳሰው። ፪/ ፈጨ

(አሻሮን ለመሰለ)። አሻሮን ዳሰች።

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

የዕንጨት ምንቸት እርሱ አይድን

ሌላውን አያድን።

ዳኘ ደየነ ከሳሽና ተከሳሽን አቋቋመ (አነጋገር)። በንጉሥ! ዳኙኝ ዳኛቸው።

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

ዳጠ ድኅፀ ጨፈለቀ። የቅድሙ ናዳ ሰው ዳጠ። መኪናው ሰው ዳጠ።

ጋለ የሚያቃጥል፣ የሚፋጅ ኾነ። ብረቱ ጋለ። ፪/ ተቈጣ ሰከረ። እገሌ ምነው ጋለ?

ጋመ ጋለ። እሳቱ ውስጥ ያለው ብረት ጋመ።

ጋረ ግዕረ የአባቱን ማደሪያ አወጣኹ ብሎ በጣም ጋረ።

ጋተ አጠጣ (ሕፃኑን)።

እናትኽ

ውኃ ትጋትኽ።

፪/ መታ (በኃይል)። በጥፊ ጋተው።

ጋየ (ነደደ)። ተቃጠለ። እዚያ ማዶ ጋይ ይጋያል። ቤቱ ጋየ።

ጋጠ ነጨ። በሬው ሣን ጋጠ። ውሻው አጥንትን ጋጠ (ከአጥንት ላይ ሥጋን)።

ጋገ ገሀፈ ሳበ፣ ጠረገ (እኽልን ከምጣድ ላይ)። አሻሮን እንኵሮን ጋፈችው።

፪/ ጠጣ። ያንን ጠጅ ጋፈ ጋፈና ያንዠባርረው ጀመረ!

ጣለ እንዲወቅ አደረገ። እገሌ እገሌን በትንንቅ ጣለው። ይኸ አስተማሪ ተማሬውን በፈተና ጣለው።

ገንዘቡን ጣለ። ፪/ ሰጠ። ለዚች ሚስቱ መቶ ብር ጥሎሽ ጣለ። ፫/ ተወ። አገር ጥሎ ኼደ።

፬/ ገደፈ። መጽሐፉ ቃል ይጥላል። ፭/ ዐወቀ። መነኵሴው ቆቡን ጣለ። ፮/ ወሰነ። ቀላድ ጣለ።

፯/ ቀልቡ አረፈበት። ዓይኑን ጣለበት። ፰/ ሠራ። ዳስ ጣለ። ፱/ ጠመቀ (ለጠጅ)። ጠጅ ጣለች።

፲/ ፈረደበት። መቀጮ ጣሉበት። ፲፩/ ዘመን አጋደለበት። እጅ ጣለው። ቀን ከጣለው ኁሉ ይጠላው።

፲፪/ አወጣ። እጣ ጣለ። ፲፫/ ሸምቆ ወጋ። አደጋ ጣለ።

ጣመ ጥዕመ ጋረ። የአባቱን ደበኛ ለመቀበል አምስት ዓመታት ምሉ ጣረ። ፪/ ከነፍስና ከሥጋ

መለያየት የተነሣ ተጨንቆ ተፈራገጠ። ክፉኛ አጥሮ ሞተ።

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

የመንግሥት ሕግ ጣሰ።

ጣደ እጕልቻ ላይ አስቀመጠ። ምጣድ ጣደ። ድስት ጣደ።

ጣፈ ጠቀመ (ልብስን)። የተቀደደውን ልብስ ጣፈ። ጻፈ ማለትም ይኾናል፣

ኾኖም ያልተማረ እንጂ የተማረ አይናገርበትም።

ጫረ መነጨረ። ስጡን እኽል ዶሮ ጫረ።

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

፫/ ቈፈረ። (እንደማንም)። ጕድጓድ መሳይ ጫረና ቀበረው። ፬/ ጀመረ።

ተነኰሰ። ጫረ ጫረና ነገሩ ሲፋፋም ጥሎ ውልቅ አለ!

ጫነ ፀዐነ በከብት ላይ በመኪና ላይ ዕቃን አኖረ ከመረ። በቅሎን ጫነ (ኮርቻን)።

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

ጫጨ ኰሰሰ (ለታዳጊ ኁሉ)። ይኽ ልጅ ምነው ጫጨ? ይኽ ችግኝ ምነው ጫጨ?

ጻፈ ጸሐፈ በብዕርና በቀለም መሣሪያነት አንድም በእርሳስ ፊደልን ሣለ። ደብዳቤ ጻፈ። ፪/ በልቡ አኖረ።

ይኸን ነገር በልቡ ሠሌዳ ጻፈ። ፫/ ደረሰ። መጽሐፍን መልክን ድርሳንን ልብ - ወለድን ታሪክ ጻፈ።

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

ጦርነቱ ፋመ። ክርክሩ ፋመ። ወሬው ፋመ።

ፋረ ቈፈረ። ይኸ ውሻ ለምን መሬት ይፍራል?

ፋቀ ፈሐቀ ፈቀፈቀ። ቆዳን ፋቀ። ዕንጨትን ፋቀ።

የፋቂ ሰነፍ

አንዱን ሳይፍቅ እንዱን ይወዝፍ።

፪/ አቃረ። ልቡን ፋቀው። ፫/ አፀዳ። ጥርሱን ፋቀ።

ኳለ ኵሕለ አስጌጠ፣ አሳመረ። አዕናቍ የሚመስሉ ዓይኖችዋን ኳለችና ብቅ አለች።

ጽሕፈቱን ይኵላል።

ዋዩ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ላሚ የሚልም። ላሚ የኾነ አተር ግዢ።

ላቂ በላጭ። የኋላ ኋላ ላቂ እርሱ ነው።

ላኪ የሚልክ። ጦማር (ደብዳቤ) ላኪ እዚኽ ድረስ ቀጥሮኛል።

ላጊ የሚልግ። እርሱማ ዕንጨት ላጊ ወጥቶት የለም እንዴ!

ላፊ የሚልፍ። እንዳልበረደ ቡና እይሰው አፍ ላፊ የለም። ፪/ ሞሽላቃ። ላፊ አንት።

ማሪ መሓሪ ይቅር ባይ። እግዚአብሔር ማሪ ነው። «ማሪን» የተማረ አያዘወትረውም።

ማቲ ሕፃን። ማቲዎች ተሰብስበው ግራ ያጋቡኛል።

ማጂ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ማጊ የሚምግ። ይኽ ልጅ ብሎ ብሎ ንፍጡን ማጊ ወጣውና!

ራሪ የሚራራ። ለበሽተኛ እንደ ሴት ራሪ የለም።

ራቂ የሚርቅ። እንደ እርሱ እንገር ራቂ የለም።

ሳሚ የሚስም። አመንዝራን ቈንጆን ሳሚ እንጂ አግቢ የለም። ፪/ ተስላሚ።

ቤተ ክርስቲያን ሳሚ ወጥቶታል።

ሳቂ የሚስቅ። የሴት (በጣም) ሳቂ አይወደድም።

ሳቢ ጐታች። ነገር ሳቢ። ከብት ሳቢ። መቅጃ ሳቢ። በፍቅር ሳቢ። ጋኔን ሳቢ።

ሳጊ የሚሳጋ። ሳጋን ሳጊ ኹለት ሰው ብቻ ይበቃል።

ቃሚ የሚቅም። አመድን ቃሚ። እኽልን ቃሚ። አፈርን ቃሚ።

ናቂ የሚንቅ። ዓለም ሰውን ናቂ።

ካቢ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ካቢ የሚክብ። ካብን ካቢ። ነገር ካቢ። ምስጋናን ካቢ።

ካኪ የጨርቅ ዓይነት።

ዋቢ ወሀበ ለሰጠው ለሸጠው ዕቃ ከብት አላፊ ኾኖ የሚቀርብ። እከሌ ዋቢ ነውና ይቅረብ።

ዋቢ ያለው ያመልጣል

ዋቢ የሌለው ይሰምጣል።

ዛቂ የሚዝቅ። አዛባን ዛቂ። ጭቃን ዛቂ። በሽታን ዛቂ። ጋይ ዛቂ።

ዛቲ ተስፋ ቤተ - ክርስቲያን ሳሚ ለቈራቢ ሕፃናት ወይም ለድኻ ሊሰጠው ይዞት

የሚኼድ ትንሽ ሙልሙል እንጀራ።

ዛጊ የሚዝግ። ብረት ቀለምን ከአልተቀባ ዛጊ መኾኑን ተገንዘበው።

ዳሪ የሚያድር። ልጃገረድ ዳሪ። ፈት ዳሪ። ሎጋ ዳሪ።

ጋሚ የሚግም። ጋሚ ብረት። ጋሚ ኩበት።

ጋሪ ፈረስ እየሳበው የሚኼድ ትንሽ ግልጽ ሠረገላ።

ጋሪ

ድኻን አኵራሪ

ባለ ጋሪ

መንገድ አስቸጋሪ።

ጋዲ ጋልኛ ላም ስትታለብ (አመለኛ የኾነች እንደ ኾነ) የኋላ እግሮችዋን የምትታሠርበት።

ጋፊ የሚግፍ። አሻሮን ጋፊ። እንቡላን ጋፊ። እንኵሮን ጋፊ።

ጣሚ የሚጥም። ጣሚ ነገር። ጣሚ ወጥ። ጣሚ መጽሐፍ።

ጣፊ የሚጥፍ። ልብስ ጣፊ። አንድም ጸሓፊ ማለት ነው ኾኖም «ጣፊን» የተማረ አያዘወትረውም፡

ፋሚ የሚፍም። ፋሚ ፍልጥ። ፋሚ ኩበት። ፋሚ ዕንጨት።

ፋቂ የሚፍቅ።

የፋቂ ሰነፍ

አንዱን ሳይፍቅ አንዱን ይወዝፍ።

ፋፊ የሚፋፋ። ፋፊ ብላቴና። ፋፊ ሕፃን። ፋፊ ጨቅላ።

ቋሚ ቀዋሚ የሚቆም እጌታ አጠገብ የሚቆም አሽከር። ቋሚ ለጓሚ። ፫/ በሕይወት ነዋሪ።

ይብላኝ ለሞተ እንጂ ለቋሚ ምን ያሳዝናል። ፬/ ዕንጨት ፈላጭ።

ላላ ላኅልኅ የጠበቀ ተቃራኒ። በሩ ላላ። ምሽጉ ላላ። ሰውነቱ ላላ። ሕጉ ላላ።

ላባ ጠጕር (ለአዕዋፍ)። ዶሮ ላባ።

ላባ ላባ የያዕቆብ አማት የልያና የራሔል አባት።

ማላ መሓላ መሓላ። እንደ ሌባ ማላ ደፋር የለም። ማላ ፉቱ። ማላ ቍርሱ።

«ማላን» የተማረ አያዘወትረውም።

ማማ የወፍ መጠበቂያ ቆጥ።

ውረድ ከማማ

ውጣ በጫማ።

ማሳ እኽልን ለመዝሪያ የተቄፈረ እርሻ። የገብሱ ማሳ በጣም ትልቅ ነው።

ያልወለደ አይነሣ

የሽምብራ ማሳ።

ማታ ምሽት። ማታ ማታ ሰው ያርፍ ዘንድ ይገባል።

እኔ የምሞተው ዛሬ ማታ

እኽል የሚደርሰው በፍልሰታ።

ማያ የሚታይበት። ቤት - ቤት ማያ። ሰው ማያ።

ራማ ራማ ልዑል ታላቅ ገድል፣ ከፍታ። ፪/ አራተኛው ሰማይ።

ራማ ራማ ያገር ስም። «ቃል ተሰማ በራማ ልቅሶ ዋይታ ጩኸትም»።

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

ራባ ራባ የሰው ስም።

ራዛ ሽመላ። ራዛ የት ትኼዳለ? - ካንተ ጋራ። ስንቅኽሳ? - አንተሳ፣

ራያ በኢትዮጵያ ውጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሳላ እንደ ድኵላ ዓይነት አውሬ።

ሳማ የሚያቃጥል የሚለበልብ የሚያደበድብ፣ ታሽቶ ወጥ የሚኾን ቅጠል።

ሳማ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሳራ ንግሥት ነሽ፣ የአብርሃም ሚስት የይስሐቅ እናት።

ሳሳ ሰስአ ነፈገ። ለእኽሉ ሳሳ። ለገንዘቡ ሳሳ።

ሳሳ ተንሰፈሰፈ። አባቱ ይሳሱለታል። ፪/ አዘነ። እንዳይመቱት ይሳሱለታል።

ሳሳ ቀጠነ (ለእንጀራ) እንጀራው ሳሳ። ቂጣው ሳሳ።

ሳባ የአገር ስም ትግሬ። ፪/ አንድም ትግሬን ያቀናው ሰው።

ሳጋ የሻውል (ለአጥር ለግድግዳ)። አጥሩ ሳጋ ይሻል። ግድግዳው ሳጋ አንሶታል።

ሻማ ከሞራ የሚሠራ ጥዋፍ። አንድ ደርዘን ሻማ ገዛኹ።

ሻቃ ሺሕ አለቃ የሺሕ አለቃ። ሻቃ እገሌ።

ሻታ የቀፎ ቅርጽ ያለው ውስጠ ክፍት የዓሣ ማጥመጃ።

ሻኛ እበሬ ጫንቃ ላይ ጉብ የሚል ጮማ ሥጋ።

ሻጥ ዝንቦ። የቤቴ ሻጣ ረዥም ነው።

ሻጣ ገለባ። እንጀራው ሻጣ ብቻ ነው።

ቃባ አዙሪት። በጊቱን ቃባ ይዞአታል።

ቃታ የጠመንጃ ዋናው ክፍል፣ የኾነ ተሞልቃቂ።

ቃና ቃና የዜማ ድምጽ፣ ስልት። ፪/ ጣዕም። የጠላው ቃና መልካም ነው።

ቃጣ ሞከረ። ሊመታኝ ቃጣ። የምደነግጥ መስሎት ቃጣብኝ።

ቃጫ የኮባና የናጫ ልጥ። ቃጫ ገዝቶ መጣ።

ባላ በአንድ በኩል መንታ የኾነ።

ኹለት ባላ ትከል

አንዱ ሲነቀል

በአንዱ ተንጠልጠል።

፪/ ዋና። እከሌ ለዚኽ መሥሪያ ቤት ባላው ነው።

ባሻ ቱርክ የማዕረግ ስም (ለወታደር)። ባሻ እገሌ መጡ።

ባሻ ተከፊ። ሆደ ባሻ። እንደ ሴት ሆደ ባሻ የለም።

ባባ ፈራ። ሆዴ ባባ አለ። ፪/ መጨነቅ መጠበብ። እናቱ ብትለየው ባባ።

ባና ድፍን ጥቍር መልክ የሌለው ዝተት። ባና ለብሶአል።

ባዳ ባዕድ የማይዛመድ

ለአገሩ እንግዳ

ለሰው ባዳ።

ባዳና ጨለማ አንድ ነው።

በባዳ ቢቄጡ

በጨለማ ቢያፈጡ

ምን ያመጡ።

ታራ ታራ የሰው ስም፣ የአብርሃም አባት።

ታባ ተኅብአ ተዘነጋ፣ ተረሳ። ታባኝና ሳለምታው ቀረኹ። ፪/ ተደበቀ። እገሌ ታባኝ።

ታታ ጠለፈ። መረብን ታታ። ፪/ ጣመነ። ሰውነቴ ታታ።

ዛታ ታዛይ ዛኒጋባ። ታዛው አጠር ሊል ይገባል።

ታፋ ከቂጥ ሥጋ እስከ ወገብ ድረስ ያለው አካል (በጐን)። እታፋው ላይ መርፌን ተወጋ።

ናላ ናላ አንጐል። ናላውን አምሞታል።

ናና እወንዝ ዳር የሚበቅል የምች መድኃኒት።

ናዳ ንዳ መርግ። ኹለቱን ሰዎች ናዳ ገደላቸው።

ካራ ቢላዎ። ኹለት ካራ ገዛኹ። ፪/ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት የተዋሕዶ ሃይማኖት

ካሳ የበደል መታረቂያ ዋጋ። ካሳ ከፈለ።

ካባ ስለ በርኖስ ፈንታ የሚለበስ ከላይ ጣል የሚደረግ።

ካካ ቍሻሻ (ለሕፃን የሚነገር ቃል)። ካካ ነው አትንካ። ካክሽ ነው።

ኻያ ፳። ዓሥር እና ዓሥር ኻያ ይኾናል።

ዋላ የዱር እንስሳ። ዋላን ገድሎ መጣ።

ዋሻ በሰው ጥበብ ወይም በአውሬ አንድም በተፈጥሮ ባሕርይ የሚሠራ ጐሬ።

የምመክተው ጋሻ

የምጠጋበት ዋሻ።

ዋና እንደ እንቍራሪት በውኃ ላይ ተንሳፎ የሚኼድ ብልሃት

ዋና አለቃ፣ መነሻ ራስ። በደል ዋና አጥታ ትኖራለች

ዋዛ በዳልት ቀልድ፣ ለልጅ ዋዛ ፈዛዛ አይገባም።

ዋጋ የመገበያያ ለውጥ። ባለ በሬ ዋጋው ስንት ነው?

የዋጋ ብልጥ

ልብ ይልጥ።

ዋጋ ቍረጥ። ዋጋ አሳረረብኝ። ዋጋ ሰበረብኝ። ዋጋውን ቈለለ። ዋጋ አፈረሰ።

ዋጋዬን አዋረደ።

ዋጣ የመንገድ ላይ አዝማሪ ዘፋኝ። ከተማው ዋጣ ብቻ ነው።

ዓሣ ዓሣ በባሕር ውስጥ የሚኖር ሥጋው የሚበላ ገለፈት ለበስ ፍጡር። ወሸከሬ፣

ወደላት ቋሮ፣ ብልጫ፣ ጐርዝ፣ ጀምት፣ ምዥርጥ።

ዓሣን መብላት

በብልሃት።

ዓሣ ነባሪ = ትንሽ አዝራር። ግልገል አሣ የአይጥ ዓሣ።

ዓሣ ወጋሪ

ልብደ ሠሪ።

ዛላ አንድ ራስ

የወይን ዘለላ።

የበርበሬ ዛላ

የወይኑ ዘለላ ጋን ይመላ

የስንዴው ዛላ እፍኝ ይመላ

ዛላ መልካም። ዛላ ቢስ

ዛራ ዛራ የሰው ስም።

ዛቻ በክፋት ቈይ ብቻ! ማለት

ያያ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ዳማ ጠይም (ለፈረስ) ቀይ ዳማ። ዳማ ፈረስ።

ዳባ ቍርበት። ዳባ ለባሽ።

ወዶ ገባ

ልብሱ ዳባ።

ለዳባ ለባሽ

ነገርኽን አታበላሽ።

ዳኛ ዳን ደየነ ለማፈራረድ መብት ያለው።

ዳኛ ይመረምራል

ጣዝማ ይሰረስራል።

ዳካ ዋዲያት። እኹን በዳካ አኑረው። በዳካው አኑሪ።

ዳዋ ውድማ አረም። አይጥ በበላ ዳዋ ተመታ። ዳዋ ለበስ።

ጋላ ከብት ማርባትና እርሻ ዋና ተግባሩ የኾነ በኢትዮፕያ ውስጥ የሚገኝ ነገድ።

የጋላ ወዳጅ

የማጭድ ቀዳጅ።

አተኳኰሱ እንደ አጋሞች

አኰራኰሩ እንደ ጋሎች።

ጋማ እንደ ፈረስ እንደ በቅሎ እንደ አህያ ከብቶ አንገት ላይ የሚወጣ ጠጕር።

የጋማ ከብት።

ጋራ ጋልኛ ኮረብታ። ወደ ጋራው ላይ ወጥተን መጣን።

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

ጋሻ የጦር የወስፈንጥር መመከቻ መከላከያ የኾነ የነበረ የጥንታዊ ወታደር መሣሪያ፤

ጋሻ ለግንባር።

መጫሚያ ለጠጠር።

ጋሻ - ዣግሬ። ጋሻ ጆሮ።

፪/ ቀላድ። አንድ ጋሻ መሬት።

ጋዛ ጋዛ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር፤ አንድም በጰለስጢን ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ጋዣ የሣር ዓይነት።

ጋዳ ጋዳ አምኃ። እጅ መንሻ።

፪/ ይቅርታ እንደ መጠየቅ ያለ የፈሊጥ ቃል። በጾም አይናገሩትም እንጂ = ጋዳ ለጾሙ።

ጋጃ ስብ። ዓይነ - ሥጋጃውን አብርርለት።

ጋጋ መረገተ። በጥፊ ጋጋ ጋጋና ለቀቀው።

ጋጣ የጋማ ከብት ማደሪያ (በተለይም የፈረስና የበቅሎ)።

ጣሳ ቅርጹ አራት ማዕዘን አንድም ክብ የኾነ ከቆርቆሮ የተሠራ ለውኃ መጥለቂያ ለመጠጫ፣

እንደ አንኮላ ስለ አንኮላ ፈንታ የሚያገለግል።

ጣሳ - ቤት = መጠጫው ጣሳ የኾነ ጠላ ቤት።

ጣቃ አንድ ጥቅል አቡዠዲ።

ጣባ ጐድጓዳ የኾነ፣ ከሸክላ የተሠራ የወጥ አንድም እርሱን የመሰሉትን ማኖሪያ። ጣባው ተሰበረ።

ጣና በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ሐይቅ።

ጣጣ ጋዝ።

ጣጣ ፈንጣጣ

ድንጋይ ፈለጣ።

ገንዘብ ከእጅ ከወጣ

ያመጣል ጣጣ።

ጣጣ ጕሮሮ ከውኃ ጥም የተነሣ ደርቆ ሲሰነጠቅ የበሉበት እንደ ኾነ ይጣጣል።

ጣፋ በብር የተለበደ። ጣፋ ጋሻ።

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

ጫማውን እሳት ፈጀው።

ቁም እንደ ማማ

ቍርጥ እንደ ጫማ።

የጫማ ጠጠርና የእንጀራ ልጅ እያደር መቈርቈሩን አይተውም።

ጫራ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ጫካ ከጥሻ ዝቅ ያለ ከደን የተቃረበ።

ጫጫ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ወንዝ።

ጫጫ ኰሰሰ። ምነው ይኽ ብላቴና እያደር ጫጫ?

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

ፋና የችቦ የወፍራም ጠዋፍ መብራት። ፋና ወጊ።

ፋጋ አራት ማዘን የኾነ ከፍራኝ ከቀኝ እጀታ ያለው የጋይ ሰፈር መዛቂያ። ደገኞች

ፋጋ አላቸው። ፪/ የቅል ሰባሪ አንድም ገበቴ። ተልባውን በፋጋው ውስጥ አኑረው።

ፋፋ ወፈረ (ለሕፃን)። ይኽ ልጅ ፋፋ።

ቋያ ሰደድ እሳት። ቋያ ተነሥቶ ሜዳው ተቃጠለ።

ኋላ በስተጀርባ። እኋላዬ ቆመ። ፪/ ገና ያልተደረሰበት ጊዜ። በኋላ ና።

ጓያ ክፍሉ ከድበላ እኽል የኾነ በልተውት ወተትን ቢጠቱ ይሰብራል የሚባል እኽል።

ጓዳ የድልኽ የቅቤ፣ የጠላ፣ የእንጀራ፣ እነዚኽንም የመሳሰሉትን ማኖሪያ የኾነ

ውስጡን ሴቶች የሚያውቁት የቤት ክፍል። ጓዳ ጐድጓዳውን አሳዪያት።

ጓጓ ተመኘ ቋመጠ። ለዚኽ ድንጋይ መሬት እከሌ ጓጓለት አልኸኝ?

ሃሌ ሃሌ እምቅምደ ለዓለም የነበረ። ሃሌ ሉያ።

መዝሙረ በሃሌ

ነገር በምሳሌ።

ላጤ ሌባ። ወንደ ላጤ = ሚስት የሌለው ማጋጣ።

ላፌ ጭሉፋት (ሌብነትን ለማሞካሸት)። ይኽ ላፌ ከወዴት ብቅ አለ።

ማቴ የማቴዎስ ወንጌል ከፊለ ስም።

ሳሌ ከጋን መለስ ያለ የሸክላ ዕቃ። በሳሌው ጥመቂበት።

ሳሌ ከፊለ ስም። (ሳሉ ሥላሴ ሳለ እግዚአብሔር ሳለ ክርስቶስ በማለት ፈንታ)

ይኸውም ለበሬ የሚሰጥ የገበሬ አነጋገር ነው።

ሻሜ ትንሽ ዕንቍ።

ባሌ በሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አውራጃ።

ዋኔ ርግብን የምትመስል ወፍ።

ዓፄ ዕፄ ለንጉሥ የሚሰጥ ክብርን የተጐናጸፈ የትሕትና ስም።

ዓፄ ከሞቱ

በማን ይምዋገቱ።

ዓፄ - መስቀል = መስከረም ዓሥር ቀን የሚከበር በዓል።

ዛሬ የነገ መዳረሻ። ዛሬ አያለ እንገ እሠራዋለኹ አትበል። የዛሬ ሳምንት እመጣለኹ። ወይ ዛሬ!

ዛጔ ዘአጕየየ ያስሸሽ፣ ያባረረ፣ ያራቀ። ፪/ ትውልደ መንግሥቱ በአጭር የተገታ የኢትዮጵያ ንጉሥ።

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

ዳቤ ጉሬ። መነኵሴው ዳቤ ሰጡኝ።

ዳዴ ጋልኛ አስቱስግራ። ይኸ ልጅ በዳዴው ይኼዳል።

ጋሜ ለልጅ ዙሪያውን ከጆሮው በላይ ብቻ ክብ ኾኖ ሲላጭ የሚቀር ጠጕር

፪/ በዚኽ ዘመኑ አሽከር የኾነ። የጋሜ አሽከር።

ጋሬ መያዣ የቅይጥ እንጀራ። ጋሬውን ይበላል።

ጋሬ ጋልኛ ቦቃ (ለበሬ) ጋሬ በሬ።

ጋሼ ጋሻ - ዬ ለወንድም ብቻ ይሰጥ የነበረ ስም።

ሃይ ተው! ሃይ ሃይ ሎጋው ሽቦ።

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

የነጠፈች ላም።

ላም አለኝ በሰማይ

ወተትዋን ቅቤዋንም አላይ።

ላም ነጂዋን እንጂ ጌታዋን አታውቅም

ለላም ቀንድም አይከብዳትም።

ላሽ ጠጕርን የሚላስስ በሽታ። ላሽ የምትጠራው በአንስታይ ፆታ ነው።

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

ላብ ላህብ ከሙቀት ከድካም፣ የተነሣ ከአካል ውስጥ የሚወጣ ፈሳሽ።

ላት የበግና የተኵላ ጅራት። በምን ምክንያት ነው ላት ስብ የኾነው?

ላች የሚልጥ። ልጥ ላጭ። ሽንኵርት ላጭ። ሰው ላጭ።

ማር የማርቆስ ወንጌል ከፊለ ስም።

ማር መዓር ንብ የምትሠራው ጣፋጭ እንጀራ። ማር ሲበዛ ይመራል።

ማርን አምርሮ

ወተትን አጥቍሮ።

ማርና ወተት

ምን አገናኝቶት።

ማሽ የሚስም። ጕርጓድ ማሽ እንድትዋዋዪ።

ማቅ በርኖስ።

ማቅ ይሞቃል

ሻሻ ያደምቃል

ገቢውን ባለቤት ያውቃል።

መክማካ ማቅ። ቀጭን ማቅ። እጥፍ ማቅ። ደንዳና ማቅ።

ማን መኑ መጠየቅ ተውላጣ ስም። ማን መጣ?

ማን ያውቃል፤ ባላገር

ማን ያጠብቃል ማገር።

ማነው? = ማን - ማነኽ? ማነሽ? ማንም። እነማን።

ዓፄ ከሞቱ

በማን ይምዋገቱ።

ማዝ ቅንድብን መልጦ ቆዳውን ነጭ እያደረገ ዓይንን የሚያጨመጭም በሽታ።

ማይ ማይ ውኃ። ማየ - አይኅ = የጥፋት ውኃ።

ማግ ያልከረረ ፈትል የድር ተባባሪ። የቀኝ ማግ። የግራ ማግ።

ማጥ አረንቋ። የሚያሰጥም ጭቃ። መንገዱ ማጥ ኾኖአል።

ሣር ሣዕር ሰንበሌጥን ጎእምጭን ቋን፣ እንግጫን፣ ቍምጢን ጋዣን፣ ሙጃን የመሰለ ኹሉ። ነጭ ሣር።

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

ራሰ ገዳዳ።

ራስ ሳይጠና

ጕተና።

፪/ የማዕርግ ስም። ራስ እገሌ መጡ። ፫/ ዐበደ። ራሱ ዞረ። ፬/ በገዛ ዓቅሙ

አዳሪ ኾነ። ራሱን ቻለ። ፭/ ተከባከበ። ራሱን ጠበቀ። ፮/ ራስ - ማሠሪያ = ሻሽ።

፯/ ራስ - ምታት = ፍልጠት። ፰/ ራስ - ክምር = የፈረስ ዘንግ። ፱/ ራስ - ወርቅ =

ለማዕርግ የሚሰጥ አክሊል።

ራሽ የሚርስ። ራሽ ባቄላ።

ራብ ረኃብ የእኽል እጦት። ራብ ጠና።

ራብን ያማርራል ሰው

ቍንጣንን ያልቀመሰው።

ራእ የዮሐንስ ራእይ ከፊለ ስም።

ሣይ ሠዓሊ ሠዓሊ። ሥዕል ሣይ

ሳል ቀኬ።

ሳል ይዞ ሥርቆት

ቂም ይዞ ጸሎት

መዘዝ መሻት።

ሳቅ ፈገግታ። የሳቅ መጨረሻው

ሳች የሚስት። ኍል ጊዜ ሳች አትኹን።

ሳን ሳን ስመ አምላክ ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ሳይ የሚስል። ቀኬያም ኁሉ ሳይ መኾኑ ነው።

ሻሽ ራስ - ማሠሪያ።

ሻሽ ያደምቃል

ማቅ ይሞቃል

ገቢውን ባለቤት ያውቃል።

ጥቁር ሻሽ። ነጭ ሻሽ። ቀይ ሻሽ። ፪/ ነጭ። ሻሽ የመሰለ ፈረስ አለኝ።

ሻጭ የሚሸጥ። ሳጋ ሻጭ።

ሻጭ የሚሸጥ። እኽል ሻጭ ጨው ሻጭ። በርኖስ ሻጭ።

ሻይ እንደ ቡና ተፈልቶ የሚጠጣ ቅጠል። ሻይ ቅጠል።

ሻይ አስክሮ ሌባን የሚያሳውቅ። ሌባ - ሻይ።

ቃል ቃል ወልድ። ቃል ሥጋ ኾነ። ቃል ክርስቶስ ኾነ። ፪/ አዳምን ከአንደበት

የሚወጣ ድምፅ።

ቃልኽ ሳይዘጋ

እግርኽ ሳይዘረጋ።

ቃሉ ተዛነፈ። ቃሉ ጐረና። ቃለ ሰላላ። ቃለ ጐርናና።

፫/ ሥልጣን። ቃልዎ ይድረሰኝ። ፬/ ትእዛዝ።

የንጉሥ ቃል

አንድ ይበቃል።

፭/ ኪዳን ተካየደ። ቃል ሰጠ። ቃል ገባ። ቃል ኪዳን። ፮/ አፍ ለአፍ።

ቃል ለቃል። ፯/ ንግግር። የሽንገላ ቃል። ቃለ - አባይ = ዋሾ።

፰/ ቃለ ሕይወት = «እላንተ የአባቴ ቡሩካን ኑ ወደኔ»። ቃለ ሕይወት እንደ

ወርካ ያስፋዎ። ፱/ ሓሳብ ለሓሳብ መለወጫ የኾነ ፊደል አንድም በፊደላት የተወሰነ

የንግግር የጽሑፍ መሣሪያ። ሃይማኖት 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 ባር ባር አለው።

ባት ከቍርጭምጭሚት በላይ ከጕልበት በታች ያለ፣ በቅልጥም ላይ የተመሠረተ ሥጋ።

ዓይኑን ከባትዋ ላይ ተክሎ ነበር። በታም።

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

ኵፍ ኵፍ ባይ እንደ ጉሽ ጠላ

አባቱ ነበር ልጁ ግሥላ።

ባጥ ጠፈር ጣሪያ።

የባጡን አወርድ ብላ የብብትዋን ጣለች።

ባጥ አንድ ጥቅል። አንድ ባጥ ድር። አንድ ባር የሻይ ቅጠል።

ባጥ ጣጥ። በቅሎዋ ባጥ ብላ ረገጠችው።

ታች ቍልቍል ተዋረድ። በታች። ከኔ በታች። በታች ኾነ።

አታላይ

ከታች ሲሉት ከላይ።

ታው ታው ስመ አምላክ። 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። ናስ ማሠር = ማሠሪያው ናስ የኾነ ጠመንጃ።

ናስ ንኅስ ግንብ። መልካም ናስ አሠርቶአል።

ናሽ የሚገባ። ደኅና ናሽ ነው።

ናኝ የሚናኝ። ይኸ ወሬ ናኘ መኾኑ ለማንም የተሠወረ አይደለም።

ናጅ የሚንድ። ግንብ ናጅ። ካብ ናጅ። አሳብ ናጅ።

ናጭ የሚንጥ። ወተት ናጭ።

ካም ካም ትኵሳት፣ ጥቁር። ፪/ የሴምና የያፌት ወንድም የኖኅ ልጅ።

ካሽ የሚክስ ኹለታችኁም ተበዳይ ከኾናችኁ ማን ካሽ ይኹን።

ካብ በጭቃ ያልተሠራ ግንብ። ኣጥሩ 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 መልዕክት ከፊለ ስም።

ያዥ የሚይዝ። ለያዥ ለገራዝ አስቸግሮ ዋለ። ጋሻ ያዥ።

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

ሜዳው ሣር ከዳር እስከ ዳር ጋየ። ዳር - አገር = ወደ ዳር (ወሰን) የተጠጋ

አገር። ፪/ አፈገፈገ። ምነው ዳር ዳር አለ?

ዳስ ድግስ ያለበት ሰው በቅጠላ ቅጠል ለጊዜው የሚቀይሰው 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 የሚዳኝ። ሕገ - ወጥን ዳኝ።

ዳጭ የሚድጥ። ሰው ዳጭ።

ጃል እባክኽ። ጃል! አንተ 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። እቴጌን

ጠባቂ። ደረባ = ባል ደረባ።

ጋት ከታናሽ ጣት እስከ ሌባ ጣት ያለ ረቀት (አግድሞሹን) 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። እኩራዙ 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፣ ነኁላ።

የተማሪ ጋፍ

መልክ ይጋፍፍ።

ጣም ጣዕም ቃና። ጣመ ቢስ። ጣምም የለው።

ጣር ፃዕር ጭንቅ። እገሌ ትላንትና በጣርም ነበር። ፪/ በድካም ሥራ። እስከ ተቻለኽ

ጣር እንጂ አትቦዝን። ጣረ - ሞት = ጋረ - ሞት።

ጣሽ የሚጥስ የማያፈርስ። ሕግ ጣሽ። የአባትን ቃል ጣሽ።

ጣት አንድ ሰው እጆቹን እግሮቹን በቅንጃ አምስት አምስት ጣቶች አሉት።

ጣት ገማ ተብሎ ተቈርጦ አይጣልም።

ታናሽ ጣት = ሰንኬቶ። የቀለበት ጣት ። መኻል ጣት = ታላቅ ጣት ሌባ - ጣት

አውራ - ጣት። ጣቴ ውኃ ቋጠረ።

ዘሩ የጣቴ

ምድሩ ያባቴ።

በቈማጣ ጣት አንድ ጣት ብርቅ ነው።

ጣይ የሚጥል። ሰው ጣይ። ነገር ጣይ። ፊደል ጣይ።

ጣጅ የሚጥድ። ምጣድ ጣጅ። ድስት ጣጅ።

ጣጥ ባጥ። በቅሎዋ ጣጥ ብላ ረገጠችው።

ጫት ጐምዛዛ እስላም የሚበላው ቅጠል። ጫት ያኝካል። ጫት ጐርሶአል።

ጫን ሦስት ዳውላ ጫን ይበላል። አንድም ዳውላ ማለት ነው።

፪/ ጭነት።

ጫኝ የሚጭን። እኽል ጫኝ። ዕቃ ጫኝ።

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

የአሳብ ጫፍ። የሃይማኖት ጫፍ። እስቲ ጫፉን ትነካዋለኽ! - እስቲ ዝንቡን እሽ ትለዋለኽ!

ፋስ የመሾሻ የፈቸልን የመጥረቢያን ተግባር አከናውኖ የያዘ የአናጢ መሣሪያ። አናጢው

ሌባውን በፋስ ቀነደበው። ፋስ መጥረቢያ።

ቋር የዱላ ጭንቅላት። በቋራም ዱላ ጭንቅላቱን ከኹለት ከፈለው።

ቋቅ የሚያስታውከው ኁሉ ቋቅ ይላል። ሲያስመልሱ የሚሰማ ድምፅ። ቋቅ አለኝ ቋቅ 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 ቢቈጡት እንኳ ይኼዳል።

ካጅ የሚክድ። እንደ ይሁዳ ጌታውን ካጅ ኾነና አረፈ።

ካፍ ካፍ ስመ አምላክ ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ኻች ማዶ፣ ባሻገር። በዚያ ካች መጣኹ።

ዋስ ዋሕጽ ባለቤትን ለማቅረብ የተሰጠ፣ የተጠራ አንድም ዕዳን ለመክፈል።

ዋስ የሌለው አሽከርና መዝጊያ የሌለው ቤት አንድ ነው።

ዋኝ የሚዋኝ። ውኃ ዋኝ።

ዋው ዋው ስመ አምላክ ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ዋይ ሴቶች ሕፃናት ሲደነግጡ ዋይ ይላሉ። ፪/ ልቅሶ። የካቲት ፲፪ ቀን ኁሉም

በየፊናው በየቤቱ ዋይ ዋይ ይል ነበር።

ዋግ በወሎ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አውራጃ። ዋግ - ሹም የዋግ አገር ዘር ሹም።

ዋግ ስንዴን ባቄላን ድልኽ አስመስሎ ውስጠ ባዶ የሚያደርገው የነፍስ ምት። ዋግ መታው።

ዋጭ የሚውጥ። እባብ - ዋጭ = እባብን የምትውጥ አሞራ።

ዛር ልብሰ ሥጋ የኾነ የተሠወረ ነገድ።

ዛር ልመና

ሳይያዙ ገና።

ዛር የወጣበት። ዛር ፈለቀበት። ዛር አስገዘፈው። ዛር አንጋሽ። የዛር

ፈረስ = ዛር የወጥበት።

የዛር ስሞች = ዲራ። ጨንገር። ጠቋር። ዋስ - አጋች። ሸኽ - አንበሶ። አብደል።

ብር - አለንጋ። ወሰን።

ዛብ ከልጓም ጋራ የተዋደደ የበቅሎ የፈረስ መግቻ።

ዛብ የሌለው ፈረሰኛ

ምሳ የሌለው ኮሶኝ።

ዛች የሚዝት። ኁሉ ዛች ከኾነ ማን ይዛትበታል።

ዛይ የዛለ። ሰውነቱ በትንሽ አደጋ ዛይ ነው።

ዛይ ዛይ ስመ አምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ዛፍ ዝግባ፣ ወይራ፣ ጥድ ሎል፣ ኮሶ፣ አኻያ፣ ጎርጎ፣ ቃውት ዶቅማ፣ ሰገድ፣ አንቃ፣ ጫቅማ፣ ኮርች፣

ዘማት፣ ወርካ፣ ዋንዛ፣ ወይባ፣ አባሎ፣ ዠንፎቅ፣ ጮጮ፣ ምሥር - እች፣ መዋጥሽ፣ ክትክታ፣ ድግጣ፣ ልምጭ

መሬንዝን፣ የመሰለ ኁሉ የሚጠራበት የጥቅል ስም።

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

ኳክ ሴት ዶሮ ዕንቍላል ጥላ ስትነሣ አንድም ዶሮ ሲደነግጥ የሚያሰማው ድምፅ።

ዶሮዎቹን ምን ነክቶአቸዋል? ኳክ! ኳክ! ይላሉ።

ጓል ለመጀመሪያ ጊዜ መሬት ሲቄፈር አንድም ሲጨፈልቅ ጓል ጓል እየኾነ ይገለበጣል።

ጓድ ጓደኛ 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/ ቈንዦ። 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 አያው።

ሻፎ ሱፋጭ። ስል ድንጋይ። 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 ዋሾ ነው።

ዓሞ የትንቢተ ዓሞጽ ከፊለ ስም።

ዳቦ ከድፎ ዝቅ ያለ። ዳቦ መሳይ ጋግራለች።

ጃሎ ወይ። መገን = ግሩም። ጃሎ - መገን = ወይ ግሩም።

ጃኖ ተዘቅዝቆ የሚሰፋ እዳሩና እዳሩ ሳይኾን እመኻሉ በሰፊው ቀይ ጥለት

አንድም ጥበብ የተጣለበት መደረቢያ።

ጋሎ ጋላ ብሎ ለማቆላመጥ የሚያገለግል ቃል።

ፋሮ ፍግን እየፋረ እየቈፈረ ከውስጡ ቅንቡስን አውጥቶ የሚበላ አውሬ።

ፋኖ ፋን - ኖ በፈቃዱ ወደ ዘመቻ ከሚኼዱ ጋር አብሮ የሚኼድ።

ጓሮ ዝሆን። ጓሮ ገዳይ።

ጓሮ ገዳይ ጓሮ ገዳይ

ቀናው አሉ አፋፍ ላይ።

ጓሮ ከቤት በስተጀርባ ያለ ስፍራ።

ኼደ ከየደ ተራመደ ገሠገሠ ነጐደ። ወደ አገሩ ኼደ። ወደ ቤቱ ወደ ቤተ - ክርስቲያን ኼደ።

ሌዊ 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 ሚስት ሌላ ናት። (ባመል በመልክ)።

ሌላ ሠራቂ። እገሌ ሌባ ነው።

የሌባ ዐይነ ደረ

መልሶ ልብ ያደርቅ።

የሌባን ጠበቃ

አደባልቀኽ ውቃ።

ሌባ ተይዞ ዱላ ይጠየቃል! ሾለቅ ሌባ። ቀጣፊ ሌባ።

ሌጣ ያልተጫነ። ሌጣ ፈረስ። ሌጣ በቅሎ። ፪/ እርግዝና የሌላት። እከሊት

አርግዛለች? ሌጣ ናት። ፫/ ባዶ። ሌታውን መጣ። ፬/ ያልተጻፈበት። ሌጣ ወረቀት።

ሜታ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ሜዳ እጅግ ትልቅ መስክ።፡ ሜዳ ወጣች = ደጅ ወጣች።

የሜዳ ፍየል። ውጭ ያለ መኢዳ።

የምሮጥበጥ ሜዳ

የምሾልክበት ቀዳዳ።

ሬሳ በድን ሙት። ሬሳውን እዚኽ አትቅበር። የሰው ሬሳ። የውሻ ሬሳ።

ያህያ ሬሳ። ያውሬ ሬሳ። ሐረግ - ሬሳ = ኁል ግዚኤ እሌሎች ዕፀዋት ላይ የሚጋደም።

ከዚኽ የወደቀን ሬሳ

ማን ያንሳ።

ሴላ የነገር ማቆሚያ።

ሴራ ዓድማ። ሴራ ጉዱ። ሴራ ወዳድ። ሴራ ኾነ። ፪/ ጸጥታ ሰላም አማን።

አገር ሴራ ኾነ፡

ቈራ መንግሥት ከብት የሚያሳርድበት ሥፍራ።

ቤሳ ባፄ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት የነበረ ገንዘብ ።

ቤዛ ቤዛ መድኃኒት ዋጋ ስለ፣ ፈንታ ስለ ሌላው ተላልፎ መከራን የሚቀበል

ያለሙ ቤዛ ክርስቶስ ነው። መጫሚያ የእግር ቤዛ ነው።

ቤዛ የዝርያ ስም። እነ እገሌ ቤዛዎች ናቸው።

ኬላ ዘበኛ የቆመበት ያገር የከተማ በር ቆብ - አስጥል። ኬላውን ጥሶ ሲገባ

ተያዘ። ፪/ ድንግል ክብርና። ኬላው ተሰበረ።

ኬሻ ዳውዣ፣ ከቀጤማ የሚሰራ ምንጣፍ።

ኬፋ ኬፋ ጴጥሮስ ሻፎ፣ መርግ፣ ጭንጫ።

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

ዜና ዜና ዝና ታሪክ። ዜና ተክለ ሃይማኖት። ዜና ቤተ ክርስቲያን። ፪/ የመጽሐፈ

ዜና መዋዕልና ካልእ ከፊለ ስም።

ዜጋ ገባር ወገን። የኢትዮጵያ ዜጋ።

ጌራ ጌራ እንደ ራስ ቍር እንደ ራስ ወርቅ ያለ።

ጌታ አሳዳሪ ጌታዬ ናቸው።

ጌታ ለሎሌው

ነጋዴ ላሞሌው።

፪/ ባለጸጋ፣ ሀብታም። ጌታ ነው።

ጌኛ ጋልኛ መጋዣ። የተገጠበው ጌኛ የታለ?

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

ጤዛ ዝናብ ከዘነበ በኋላ እየሣሩ እየዛፉ ላይ የሚገኝ ውኃ።

ኤፌ የጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ከፊለ ስም።

ሌት ሌሊት ምሽት፣ ማታ። ጨለማ። ሌት ከቀን።

ሜም ሜም ስመ አምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ሤት ሤት ፈንታ ካሳ። ያዳምና የሔዋን ልጅ።

ሬስ ሬስ ስመ አምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ሬብ ራብአይ ቂጥ አራተኛ ቀዳዳ። ሬቡን አምሞትአል።

ሬት መራራ የኾነ በቍል። ሬት ጡት ማስጣያ ነው።

ሴት አንስት። ሴት ልጅ። ሴት ባሪያ የሴት አነጋገር።

ለሴትና ለአህያ

አይነፍጉም ዱላ፡

ከሴት ነገር

ከበቅሎ መደንበር።

እሳት ከበረበረው

ሴት የበረበረው።

ቄስ ቀሲስ አመስጋኝ፣ ሥጋ ወደሙን ለመፈተት ሥልጣን ያለው ካህን።

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

ቤል የፈረንሳይ ፋብሪካ የኾነ ሽጕጥ። መልካም ቤል አለ።

ቤት ቤት መኖሪያ ሕንፃ። የግርዳ ቤት። የግንብ ቤት። የሣር ቤት። የቆርቆሮ ቤት።

አንድም እዚኽ ቤት ያላችኁ ማለት ነው። ቤቶች? ፪/ ቤተ - መቅደስ = ምኵራብ።

፫/ ቤተ - ሳልገኝ = ክፍለ አካል (ለሰንጋና ለመሲና)። ፬/ ቤተ ንጉሥ። ፭/ ቤተ - ክርስቲያን

= የክርስቶስ ተከታዮች መሰብሰቢያ። ፮/ ቤተ - ጸሎት = ለእግዚአብሔር ልመናን ማቅረቢያ ቦታ ሕንፃ

ክፍል። ፯/ ቤተ - ሕሙማን = በሽተኞች ለመታከም የሚገኙበት ሕንፃ። ፰/ ቤተ - ልሔም = ደጀ

ብርሃን። ፱/ መቃብር - ቤት = እውስጡ ሙት የተኛበት። ፲/ ማድ - ቤት = ማዕድ ቤት = ምግብ

የሚሰናዳበት ቦታ። ፲፩/ እመ - ቤት = የቤት እናት ባለቤት። ፲፪/ ባለቤት = ዋና አላፊ።

፲፫/ ወጥ - ቤት = ሠራተኛዪቱ አንድም ሠራተኛው። የሚሠራበት ቦታ። ፲፬/ ወጥ - ቤት = አንድም

ሠራተኛው። ፲፭/ ግምጃ - ቤት = ገንዘብን የሚይዝ። ፲፮/ ግምጃ - ቤት = ዋጋቸው ከፍ ያሉ

አልባሳትን ማኖሪያ ቤት። ፲፯/ ግምጃ - ቤት = ገንዘብ የሚቀመጥበት ስፍራ። ፲፰/ ግምጃ - ቤት።

፲፱/ ዕቃ - ቤት = ንዋየ ቅድሳት የሚቅመጥበት ሕንፃ። ፳/ ዕቃ - ቤት = የቈሳቍስ ማኖሪያ። ፳፩/

ጠጅ - ቤት = ጠጅ የሚሸጥበት ቦታ። ፳፪/ ጠጅ - ቤት = መጠጡ የሚዘጋጀብት ስፍራ። ፳፫/

ጠጅ - ቤት = ጠጅ ጣይ። ፳፬/ ሥጋ - ቤት ሥጋ ማኖሪያ። ፳፭/ ሥጋ - ቤት = አላፊው። ፳፮/

መሸታ - ቤት = መጠጥ ብቻ የሚሸጥበት ቦታ። ፳፯/ ጐረቤት = በመኖሪያ አቅራቢያ ያለው ሰው።

ስም ይወጣ ከቤት

ይቀበል ጐረቤት።

፳፰/ እንግዳ - ቤት = ሰውን የመቀበያ ክፍል። ፳፱/ ሽንት - ቤት = ሠገራ ቤት።

፴/ ሰገራ - ቤት ያር ጕርጓድ ያለበት ክፍል፡፦------- ፴፩/ ስመ አምላክ። ፴፪/

የዕብራውያን ፊደል። ፴፫/ ንብረት ትዳር። አሌፍ ብሂል ብዬ እታው ድረስ ሳውቀው።

ቤት እመኻል ገብቶ ልቤን አስጨነቀው።

ኄር ኄር ቸር። ገብር ኄር = መልካሙ አገልጋይ። በሁዳዴ ውስጥ የሚውል የዚኹ

አገልጋይ ታሪክ ማሳሰቢያ የኾነ እሑድ።

ኤል ኤል አምላክ እግዚአብሔር። አማኑኤል። ገብርኤል። ዳንኤል። ሕዝቅኤል። ሚካኤል።

ሩፋኤል። ራጉኤል፡

ኤር የትንቢተ ኤርምያስ ከፊለ ስም።

ኤጭ ምሬትን ብስጭትን የመግለጫ ቃል። ኤጭ! የሚተፋበትን አጥቶአል።

ጴጥ የጴጥሮስ መልእክት ከፊለ ስም።

ቤዶ ባዶስ የቅቤ መሥፈሪያ መለኪያ። ቤዶውን ወዴት አኖርኸው?

ዴሮ ጋልኛ ነብርን መሳይ አውሬ። ዴሮ መጣ።

ጌዶ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ከፍለ አገር።

ፌቆ ተወርዋሪ የኾነች እንደ አይጥ ያለች አውሬ።

ፌቆ ስትዘል

አትፈራ ገደል።

ፌጦ በቍልነቱ ወደ ተልባ የሚጠጋ ፍሬው ቀይ ጥቍር የኾነ ሲበሉትም

ለመሰንፈጥ የሚከጅለው ሽታው እምብዛም የማያስደስት ዘር።

፪/ ናቀ። እንዴት በፌጦ ዋጠኝ። እንዴት እንገሬን በፌጦ ዋጠው።

እነ የወገን አጓዳኝ አብዥ። ይኸ እየእነ እገሌ መዘዝ ነው።

ልዩ በመልክ በሥራ በእነዋዋር በአሳብ በግብር…… የማይተባበር። ልዩ ተግባር።

ልዩ ልዩ ነገር አመታ።

ዓዋጅ ቢነግሩ

ልዩ ነው ምክሩ።

፪/ ውብ የሸገነ። ልዩ የኾነ ልብስ አሰፋ። ፫/ ውጉዝ። ልዩ ነው።

ልጩ የተላጨ የተሸለተ። ልጩ ነው። ፪/ ልጨኛ። እገሌ ልጩ ነው።

ምሉ ምሉዕ የምላ ጢም ያለ። ምሉ ጋን። ፪/ ምሉ ሰው።

ምቹ የተመቸ የደላ። ምቹ ወንበር። ምቹ አገር። ምቹ አልጋ። ፪/ ጌጠኛ ከኾነው

በታች የሚውል ኹለተኛ ግላስ።

ስሱ ንፉግ።

ስሱ አንድ ያንቀው

አንድ ይወድቀው።

ብቡ የባባ የሚገባ። ብቡ ነው።

ብዙ ብዙኅ አያሌ። ብዙ ሰዎ ብዙ ሌቦች። ብዙ ላሞች። ብዙ በሬዎች። ብዙ አህዮች።

ትጉ ትጉሕ የሚተጋ። ትጉ ነው። ትጉ ገበሬ።

ንቁ የሚነቃ። አሳበ ንቁ። ቆቅ ንቁ ናት። በቅሎም ታግዛለች።

እፉ እሳት አቃጣይ (ለሕፃን የሚነገር ቃል) እፉ ነው

ክፉ የደግ ተቃራኒ። ክፉ ሰው። ክፉ ውሻ ክፉ አውሬ።

ጥሩ መልካም የመጥፎ ተቃራኒ። ጥሩ ሰው። ጥሩ ቤት። ጥሩ ውኃ። ጥሩ ሕንፃ።

ጥሩ የጠራ (ኵልን የመሰለ)። ጥሩ ውኃ ነው።

ጥቁ የተበደለ የተዋረደ። ጥቁ ነው። ጥቁስ እው።

ጥፉ ፉንጋ አጕራዶ።

መልከ ጥፉን

በስም ይደግፉ።

፪/ መጥፎ። ባሕርየ ጥፉ።

ጽኑ ጽኑዕ ጠንካራ። አሳበ ጽኑ። ሕገ ጽኑ። ልበ ጽኑ።

ፅዱ ፃዕደወ የፀዳ። ቤተ ፅዱ። ፊተ ፅዱ።

ኁሉ ኵሉ በምሉ። ብሄ ቡሄ በሉ ሆ! ልጆች ኁሉ።

ሰው ኁሉ ሲያብድ

አንተም ዕበድ።

ኵሩ የተቤተ። ኵሩ ሰው። ኵሩ ሴት።

ርቢ የተወለዱት የጋራ ይኾኑ ዘንድ የሚረቡ። ፪/ የሚረባ። የእገሌ ከብት ርቢያም ናቸው።

ሥኒ ፍንጃል። በስኒ ቡና ይጠጣል። ረከቦቱ ላይ ስኒ ደርድራለች።

እጢ በአካል ውስጥ የሚወጣ ድቡልቡል ጠንካራ ሥጋ። እጢ ወጣበት።

ጥፊ የእጅ ፍጻሜ ወለል። በጥፊ መታው። ቃሪያ - ጥፊ = ጀርባ አይበሉባ።

ጭሪ አፉ ቀይ የኾነ አብዛኛውን ጊዜ ቡላማ መልክ ያለው ገጣባን አንድም

ደኅናውን እያነቈረ የሚበላ ወፍ።

ልዳ ልዳ የቅዱስ ጊዮርጊስ አገር።

ምሳ መስሐ ከቍርስ ቀጥሎ የሚባላ የእራት መዳረሻ መብል።

ሥራ ሠርዐ ተግባር። ሥራኽ ብዙ። ሥራ አለብኝ። ቤት ሥራ። ሸክላ ሥራ።

ሥጋ ሥጋ ደማዊት ነፍስ ወይም ነባቢት ነፍስ ያለው ፍጥረት ኁሉ አካሉ ሥጋ ነው።

ሽባ ጥምልምል። ሽባው ጠበል አዳነው። ሽባ ኾነ። ሽባ አደረገው።

ሽታ ሸተተ መዓዛ። ይኸ አበባ መልካም ሽታ አለው። ፪/ ግማት። እሽታ ላይ ቆማችኁ።

እካ ጋልኛ አዎን፣ እንደኡ እንደዚኽ ነው። እካ!

ውሻ ቡቺ! ቡቺ! ኩቲ! ኩቲ! ተብሎ የሚጠራ የቤት ውስጥ እንስሳ። ውሻ በበላበት ይጮኻል።

ውኃ በወንዝ ውስጥ የሚኼድ ከሰማይ የሚዘንብ ፈሳሽ።

ውኃ ሲጐድል ተሻገር

ዳኛ ሲገኝ ተናገር።

ዕቃ ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ ድስት፣ ማሰሮ ይኸንንም የመሰለ ኍሉ ዕቃ ነው። የቤት ዕቃ።

ዕዳ ዕዳ ባንተ ላይ ያለ በውድም ኾነ በግድ ሊመለስ የሚገባ የሌላ ሰው ሀብት።

ሥጋ ቀረ

ዕዳ ቀረ።

ዝና ዜነወ ዜና ታሪክ። የእገሌ ዝናው ያማረ ነው።

ለዝና ብሎ ለመለጠጫ

ጐን ጐኔን አለው በብሩ ጡጫ።

ዝና ወዳጅ።

ይፋ ጋልኛ ግልጽ። በይፋ ሰውን መበደል የበላይ የለብኝም ማለት ነው።

ድማ አረዳ። ድማው ቢታረስ እኽል ይኾናል።

ድባ ዶቃ። ድባውን አንግቶአል። ቀይ ድባ። ነጭ ድባ። አረንጓዴ ድባ።

ድኻ ምስኪን።

ድኻ ተበድሎ

ማሩኝ ይላል ቶሎ።

ድኳ የእግር ማስቀመጪያ ማሳረፊያ። እግዚአብሔር ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የእግሬ ድንኳን ናት አለ።

ድጓ ድጓ ባመት ምሉ ያሉትን በዓላት የጠነቀቀ ዜማ።

ጾመ - ድጓ። በድጓ ትምህርት ተመረቀ።

ጅማ በከፋ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ የሚገኝ አውራጃ።

ግራ የቀኝ አንጻር። ፪/ ያልተገባ ያልተለመደ።

ግራ መብል።

ቀን ገንፎ

ሌሊት ድፎ።

ነገሩ ግራ ኾነ። ግራ ቢስ። ፫/ ተሳነ። ግራ ገባኝ።

ግና (በግጥም በኩል የሚሠራበት) ግን

ጥላ ጸለለ ከለላ፣ መጠጊያ። አንድም በብርሃን ጊዜ የሚታይ ያካላዊ ፍጡር ቅርጽ።

ጥሻ ከጫካ ዝቅ ያለ። ጥሻ ለጥሻ ስንከራተት ዋልን።

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

ጭራ እጅራት ላይ የሚበቅል ትልቅ ጠጕር። ፪/ ከዚኽ ጠጕር የሚሠራ

የዝንብ መከላከያ። ጭራውን ነሰነሰ።

ጭቃ በውኃ የቦካ አንድም የራሰ አፈር። ታጥቦ ጭቃ።

ጭዳ ጋልኛ እርድ። እገሌ ጭዳ ብሎአል።

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

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

ፍዳ ፍዳ ብድራት። እርሱማ ፍዳውን ይቀበላል።

ቍጣ ስለማይስማሙበት ነገር የተደርገ የሚደረግ ንዴት ተግሣጽን ያስተባበረ

ብስጭት። ለስላሳ ምላስ ቍጣን ታበርዳለች።

ጕራ ጋልኛ ጆሮ። ፪/ ለይሰማልኝ የሚሰራ የሚነገር። ጕረኛ ኾነ።

ልቼ በደብረ - ብርሃን አቅራቢያ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ቅሬ ሸርሙጣ ዘማ፣

የቅሬ ከናፍር

የኵሸት መደብር።

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

ቅኔ ቅኔ መገዛት። ፪/ ቤት የሚመታ ለቤቱም የዜማ ልክ ያለው በግዕዝ አንድም

በአማርኛ የሚቄጠር ግጥም። ቅኔ ቄጠር። ቅኔ ተቀኘ። ቅኔ ዐዋቂ። የቅኔ መምህር።

የቅኔ ዐይነት = ጉባኤ - ቃና። ዘአምላኬ። ሚበዝኁ። ዋዜማ። ሥላሴ። ዘይእዜ። መወድስ።

ክብር - ይእቲ። ዕጣነ - ሞገር። ሕንፄሃ።

ብጤ መሳይ መሰለ። ሰው ብጤውን። ማወቅ ይገባዋል።

ችፌ በሥጋ ላይ የሚመጣ ትልቅ የቍስል በሽታ።

እኔ አነ ያንደኛው መደብ ተውላጠ ስም። እኔ መጣኹ አንተ ኼድኽ።

ጥሬ ያለበሰለ። ጥሬ እኽል። ጥሬ ሥጋ፣ ጥሬ ጐመን።

የልጅ ነገር ኹለት ፍሬ

አንዱ ብስል አንዱ ጥሬ።

፪/ አደፍ ድበላ። ጥሬ እኽል።

ጥፌ ልጡ ቅጠሉ ቢያኝኩት የሚያቃጥል የሚለበልብ ዛፍ።

ጥፌ ጠፋ የዳፈነ፣ የዳኘንት አንድም ባለቤቱ ያልታወቀ ገንዘብ። የጥፌ ገንዘብ።

ጽጌ ጽጌ፣ አበባ። ጽጌ - ርዳ። ጽጌ - ወይን። ጽጌ - ወርቅ። ፪/ የእመቤታችን ስደት ማሰቢያ

ጾም። ወርኃ ጽጌ። ዘመነ ጽጌ።

ፍሬ የተሸፈነ ዕፀዋት የሚያሰኙት የዘር ሥጋ። የኮክ ፍሬ። የሾላ ፍሬ። የብርቱካን ፍሬ።

፪/ ልጅ። ፍሬዬን ካንቺ አደርጎት።

ፍቼ በሰላሌ ውስጥ የሚገኝ ከተማ።

ልል ያልጠበቀ። ልል አጥር። ልል ሰውነት። ልል ምሽግ።

ልስ የተላሰ።

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 የባሕር ዛፍ ልጥ።

ልፍ የተነገረ፣ የተለፈፈ። ይኸማ ልፍ ነው። ፪/ የከብት ጥፍር። ልፉን አምሞታል።

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

ሕዝ የትንቢተ ሕዝቅኤል ከፊለ ስም።

ሕግ ሕግ ደንብ። የመንግሥት ሕግ። የትምህርት ቤት ሕግ። የጦር ትምህርት ቤት ሕግ።

፪/ ድንግል። ሕግ አሳነሳት።

ምር እርግጥ እውነት (ለጥብቅ ጥል ቅያሜ)። የምር ጥል። ምር ነገር። ምር ቃል።

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

ምት አመታት፣ የኳስ ምት። ፪/ የተሠረረች። ባዝራዋ ምት ናት።

ምች ሽውታ። ምች መትቶታል። ምች አማቶታል።

ምን ምንት መጠይቅ ተውላጠ ስም። ምን ትላለኽ? ምን ታደርጋለኽ? ምን አለ?

ምን ኾነ? ምነው? = ምን ነው? እንደምን? ስለምን? በምን? ምን ጊዜ?

ምን ተዳዬ። ምንም ብታውቅ ከዳኛ ጋር አትምዋገት።

ምዝ የተመዘዘ። ጐራዴው ምዝ ነው።

ምጥ የወሊድ ጭንቅ። ምጥ ጸናባት። ፪/ ፍርሃት፣ ጭንቅ ጥብ። ጌቶች ተቈጠትው ምጥ ኾኖ ነበር።

ምጥ የተመጠጠ። ምጥ ሎሚ።

ሥር ሥርው ጅማት። ሥር ዞረው። ፪/ መቋቋሚያ መሠረት። የዛፍ ሥር። ፫/ በታ። እግርኽ ሥር።

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

ስል የተሳለ። ቢላዎው ስል ነው።

ስም ስም መጠሪያ።

ስም ይወጣ ከቤት

ይከተል ጐረቤት።

ስም አወጣ፣ ስሙን ተከለ። ስም አጠፋ። ስመ መልካም። ስመ ጥሩ።

የባሕይር ስም። የሙገሳ ስም። የአባት ስም። የተቀብዖ ስም። የክርስትና ስም።

የወል ስም። የተጸውዖ ስም።

ስሙን ጠርቶ።

ራሱን ቈርቶ።

ስለ ፍቅር

በስመ አብ ይቅር።

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

ስስ ሣንቃ።

ስብ ጮማ። ስብ ሥጋ። ስብ ነው። ስቡን አፍስሶአል።

ስብን ሊያርዱ

ጕፋያን ይነዱ።

፪/ ጋጃ። ዓይነ - ስቡን በጥፊ አበረረለት።

ስክ የተሳካ። ስክ ሣህን። ስክ ወንበር። ስክ ጠረጴዛ። ስክ ብርጭቆ።

ስድ ያልተወሰነ። ስድ ቤት። ስድ አደግ።

ስግ የተሳጋ። ቋሚ ነው እንጂ ስግ አይደለም።

ስግ የሚሰጋ እገሊት ስግ ናት። ስግ ተማሪ።

ስጥ የተሰጣ። ስጥ እኽል። ስጥ በርበሬ።

ሽል ፍጹም ያልኾነ ፅንስ።

ሽል እንደኾነ ይገፋል

ቂጣም እንደ ኾነ ይጠፋል።

ሽል ይዛለች (ለከብት)። ሽል አላት።

ሽክ ቂቅ እሽኵንርት። ሽክ ብሎ ነበር። ሽክ ብላ ስትዋብ አገኛት።

በሐር ባዕናቍ ሽክ እንቍጥቍጥ 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 ክፍት በቍል።

ጠበቃና ቅል

በአጠገብ ይውል።

፪/ ለየብቻ ወገን።

ዱባና ቅል

አበቃቀሉ እየቅል። (ለየቅል)።

ቅም በፍጹም የበላ የጠጣ አለመኾን አለመምሳት፣ አለመርካት።

ቅምም አላለኝ።

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

አለመስማማት። በነገሩ ቅር ብሎታል።

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

ቅን በመንፈሱ ጠማማነት የሌለበት። ቅን አሳቢ። ቅን ሰው። ቅን ልብ።

ቅን ልጅ።

ቅኝ ቀነየ በጦር አንደበት በፈረስ አገት በአይሮፕላን መዓት ተወርሮ በባእድ

ሥልጣን ሥር የሚተዳደር። ቅኝ - ሀገር።

፪/ የተቃና። ቅኝ ትርጓሜ።

ቅው ምሥማር ሲመታ የሚሰጠው ድምፅ ዓይነት።

ቅድ የተቀደደ። ፪/ ቅድ አፍ = ወሬኛ ወሬን የማያቋርጥ

ቅድ የተቀዳ። የተገለበጠ። ቅድ ነው። ቅድ ጠላ። ፪/ ሐተታው ቀርቶ እጅግ

ዋና የኾነው አሳብ የተገለጠበት የቀለጠፈበት መጽሐፍ። ቅድ ድጓ።

ቅጥ አቀጣጥ። ቅጥ ያውቃል።

ቅጥ ቅጽ ኹናቴ፣ አኳኋን ቅርጽ። ቅጠ ቢስ፡

ቅጽ ቀጽአ አጋማሹ ቅጠል የሚባል ለጽሕፈት በፍላጎት መጠን ተቀዶ የተሰናዳ

ብራና ወይም ወረቀት። ሉክ።

ብል በላ እንደ ነቀዝ የኾነ ጨርቅን የሚበላ። ልብሴን ብል አነከተው።

ብር ብሩር ዋጋው ከወርቅ በታች የኾነ ማዕድን። ዝምታ ወርቅ ሲኾን መናገር ብር ነው።

፪/ መቶ ሳንቲም አንድ የኢትዮጵያ ብር ነው።

ብር ብዕር የስንዴት የገብስ ---- አገዳ። ብር ለቤት ክዳን ያገለግላል።

ብር ፍግ ይኾናል። ድምቢት አንድ ዓቅምዋ በብር ትታገም።

ብስ ቀዳዳ ብሱን አስደፍነው።

ብስ ክፍ። ብስ ሲሉዋት የማትሰማ ምን ድመት ናት።

ብሽ አቅለሸለሸ። የባላኹት ምግብ ብሽ አለኝ። ፱/ አስቀየመ። እንገሩ ብሽ አሰኘኝ።

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

ብን ትን። ዱቄት የኾነ ኁሉ ቢበትኑት ብን ብን ይላል። ብን አድርገሽ ፈልቅቂ።

ብው ተፋጥኖ የሚያዝና የሚቃጠል። ጭዱ ብው አለ። ቤቱ ብው አለ።

ብዥ ብልጭ ድርግም አጣርቶ እንዳይይ ዓይኑ ላይ ተርገበገበበት። ምነው ዓይኔን

ብዥ አለብኝ? ፪/ እንደመንጋት አለ። ገና ብዥ ሲል መንገድ የጀመርን ነን።

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

ብድ አበዳድ።

ብጥ ስንጥብ። አካሉ ብጥ ብቻ ነው። ብጡ አመረቀዘበት።

ትል ጥቃቅን ነፍሳት። ትል ብቻ ኾነ። ትል ወጣበት።

የሥጋ ትል፣

የዘመድ ጥል።

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

፪/ ፍየሎችን አንድም በጎችን ለማዋጋት የሚረዳ 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 ትኵር። ትክ ብሎ መመልከት። ያችን ዠርጋዳ ትክ ብሎ አያት።

ትዝ ትውስ። አኹን ገና ትዝ አለኝ። ትዝ ሲልኽ ትነግረኛለኽ።

ችክ ሙዝዝ። ነገሩ ችክ ያለ ነው።

ችግ ኺድ! ኺጂ! ተመለስ! ተመለሺ (ለበግ)።

ችፍ ሽፍ። ችፍ አለበት። ችፍ ይላል።

ንቅ ፈጣን (በመንፈስ በአካኼድ በሥራ)። እገሌ ንቅ ነው።

ንብ ንህብ ጽጌያት እየቀሰመች ማርን የምትሠራ ተሐዋሲ። የንብ አውራ። የንብ ንግሥ።

ድንጉላ። የንብ እንጀራ።

ንክ ገጣባ። ይኸ አጋሠሥ ንክ ነው።

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

እር ኺድ! ኺጂ! (ለዝንብና ለዶሮ ለወፍ)። ዝንብኽን እሽ በል።

እሽ በይ እማማ እሽ በይ እማማ።

ለወፍ አይደለም ወይ የተሰራው ማማ።

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

፪/ ኖሮአል? እኽ? ቢኾነው ነውና!

እዥ የዘንጋዳ ውኃ የሚመስል ከቍስል ውስጥ የሚፈስስ። እዡ ማሠሪያውን አበሸቀጠው።

እዥ በዘፈን ውስጥ እንደ ቸብቸቦ ሲኾን የሚባል ቃል።

እጅ እድ ከትከሻ ላይ የሚሠርፅ ለመብያ ለመሥሪያ፣ የሚያገለግል የአካል ክፍል።

ምሉ እጅ። እንጄን በእጄ ቄረጥኩት።

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፤ መስጠት ዱቤን ያይደለ = እጅ በእጅ። ፮/ እጀ - ጠባብ =

እጀታው ጠባብ የኾነ ረዥም ጥብቆ ቀሚስ።

እፍ እስትንፋስን ሰጠ፣ ነፋ። ሰውን ፈጠረ፣ የሕይወትንም እስትንፋስ እፍ አለበት።

፪/ ወደ መጥፋት ያዘነበለውን እሳት እስትንፋስን በመስጠት አነደደ። እሳቱን

እፍ በለው ፫/ በእስትንፋስ ኃይል አጠፋ። መብራቱን እፍ በለው። ፬/ በእስትንፋስ

አቀዝቃዥነት አበረደ። ቡናው ትኵስ ነውና እፍ እያልክ ጠጣ። ፭/ ቍናስ ጥንባት በሸተተ

ጊዜ ግማቱን ለማስወገድ ከአፍ የሚወጣ እስትንፋስ። እፍ እፍ ---- ገማኝ

ክር የተከረረ ፈትል። ልብሴን ለመጥመቂያ ክፍ ከየት ላግኝ።

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

ክስ አቤቱታ። ከሳሽ ክስን ለዳኛ ይገልጻል።

ክት የተከተተ የሰርክ ያይደለ። የክት ልብስ። የተሰበሰበ።

የሽማግሌ እጁ ክት

አንደበቱ ነገር አያሳስት።

ክች ድርቅ (ወዝ ያጣ)። ይኸ ልብስ ክች አለ። ፪/ ደነገጠ። ጉዱን ሲያወጡበት

ጊዜ ክች አለ።

ክክ የተከካ። አተር ክክ። መቼ ተሰለቀና ገና ክክ አይደለም እንዴ!

ክው ድርቅ። የተሰጣው ልብስ ክው ብሎአል። ፪/ ድንግጥ። የሠራውን ሥራ

አባቱ ሲሰሙበት ጊዜ ክው አለ።

ክፍ ብስ። ኺድ! ኺጂ! ተመለስ! ተመለሺ (ለድመት)።

ውል በውሳኔ የተነገረ ነገር። አንድም በደንብ የተጻፈ ጽሑፍ።

ውል ትዝ ትውስ። ወንድሜ 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! ኺድ! ተመለስ! ተመለሺ! (ለጥጃ)።

ውሽ ኺድ! ኺድ! ተመለስ! ተመለሺ (ለአህያ)።

ውብ ቈንጆ። ውብ ብላቴና። ፪/ ድንቅ። አይገኝም ውብ ነው።

ዕብ የጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ከፊለ ስም።

ዕዝ የመጽሐፈ ዕዝል ከፊለ ስም።

ዕጭ ዕፄ ገና ያልጸና ንብ። ማር አልሠራም ገና ዕጭ ነው።

ዕፅ ዕፅ ዕንጨት ትንሽ ዛፍ። ዕፀዋት። ዕፀ ሕይወት።

ዝም አለመናገር። ዝም ማለት ከሞኝ ያስቈጥራል። ዝም አለ።

ዝር የተዘራ። ዝር ማሳ።

ዝር ድርሽ። ወፍ እንኳን ዝር ከማይልበት በረሃ ደርሰን እምጣን።

ዝብ የዘባ። ዝብ ዕንጨት። ዝብ ምሰሶ።

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

ዝግ ቀስ። ዝግ ያለ በአነዋነዋሩ ኁሉ ብዙ መሰናክል አይደርስበትም።

ግፍ ከሕግ በላይ የኾነ፣ የመጨነቁን የመሰቃየት በደል።

የግፍ ግል

በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ።

ግፍ ከልጥ የተለየ ቅርፊት። ግፉን ለማገዶ አደረጉት።

ጥር ጥር አምስተኛ ወር። የጥር ጌኛ ይመስል አንገትሽን አታዋቂብኝ።

ጥር የታወቀ የተጠራ። እገሌ ስመ ጥር ጀግና ነው።

ጥድ ዕጣን መሳይ ሙጫና መዓዛ ያለው ዛፍ።

ጥጥ ጡጥ ሐጌ። ልብስ ከርሱ ጓ ውስጥ የሚገኝ ነጭ ተበጫዊ ነገር የሚሠራ ተክል።

ጥጥን ትፈለቅቃለች።

ጭን ኅፅን ከጕልበት እስከ ሙኃይት ያለ አካል። ልጁን እጭኑ ላይ አስቀምጦታል።

ጭጭ ጭ! ጭ! ዝም ጸጥ። ጭጭ በል። ጭጭ ይበል።

ፍም ፍሕም የፋመ። የወይራ ፍም። የከሰል ፍም። ፍሙ መርቶአል።

ፍት ፍትሕ ፍርድ። እገሌ ፍት ያውቃል፤ ኾኖ፣ም ወርቅ ያዛባበታል።

ፍች አፈታት። የውስጣዊ ነገር ፍች በጣሙን ያውቃል። ፪/ መለያየት (ለባልና ሚስት)።

ፍች በዛ። ፫/ ትርጓሜ (ለቃላት) የቃላትን ፍች ይኸ መጽሐፍ ያስረዳናል።

ፍግ የፈረስና የበቅሎ አር፣ ኵስ። ፪/ ማንኛውም ከብት አር፣ ኵስ ሲደርቅ።

፫/ ማንኛውም የመሬት ማዳበሪያ ማስቢያ።

ቍፍ ጭር። ዶሮዪቱ ቍፍ ብላለች።

ኵል ኵልሕ ደማቅ ጥቍር የሴቶችን ዓይን ማስጌጫ። ኵልዋን ተኳኵላ ብቅ አለች።

ኵልዋን ተኳኵላ

ትመስላለች ድኵላ።

ኵስ ኵስሕ አር። ዶሮ - ኵስ።

ጕሽ ያልጠራ። ጕሽ ጠላ አይወደድም።

ጕድ ወዲያ ወዲኽ ማለት። ሽር ጕድ ሲል ዋለ።

ጕጥ የዕንጨትና ዓይን። ከጕጥ በላይ ይቈረጥ።

እኮ የአድናቆት ቃል። ወደቀ እኮ! እገሌ ከሰሰኝ እኮ።

ጕዞ መንገድ መኼድ። እጕዞ ላይ ብዙ ከብት እየደከመ ቀረ።

ሎመ ትሙክ ትሙክ አለ የሚል ኾነ። ቍስሉ ሎመ። የሎመ ምግብ፡

ሎጠ ሎፍ ሎፍ አለ። ይኽ ልጅ ምነው እንዲኽ ሎጠ።

ሞረ ዐብደ። ምነው እንዲኽ ሞረ?።

ሞቀ ሞቀ ለስ ከማለት 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 የሌለው) ሰውዬው ሮጠ። በሬው ሮጠ። ባልጅነራው ቢያጠቃው

ወደ ሚስቱ ሮጠ። ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል።

ሾለ የዱልዱም ተቃራኒ ኾነ። ዕንጨቱ ሾለ። አፉ ሾለ።

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

በተሾመ ይመዋገትዋል

በተሻረ ይመሰክሩበታል።

ሾመ መላ። እንስራውን በጠጅ ሾመው።

ሾረ ተሽከረከር። እንዝርቱ ሾረ።

ሾረ ለማስተናእብር ለማሳለፍ ሽር ጕድ አለ። አንድም ባለጌን ልጅ ተቈጥተውት

ብልግናውን እርም ያለ እንደ ኾነ ሾረ ይባላል።

ሾቀ ድበላ እኽል ተቈልቶ እዚያው እምጣዱ ላይ እንዳለ ውኃ የተጨመረበት እንደ

ኾነ ይሾቃል።

ቆመ ቆመ ተገተረ (በበጎ)። ማዕዘኑ እንዲቆም ይኹን። ፪/ ታገደ። ነገሩ፤ ጠቡ ቆመ።

፫/ ኖረ። ጠንክሮ ቢታከም ኖር በቆመ ነበር።

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

ኖረ በሕይወት ተቀመጠ። ሓምሳ ዓመታት ኖረ። በዚኽ ደብር ዓለም አውራጃ

አገር፣ ይኸን ያኽል ዓመታት ኖረ።

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

ዞረ ዘወረ አካል ባለው ፍጡር ዙሪያ ኼደ። ቤቱን ዞረ። ተራራውን ዞረ። ፪/ ተንከራተተ። አገር ለአገር

ዞረ። ፫/ ተናወጸ። አእምሮው ዞረ። ፬/ ኼደ። ወደ እነርሱ ዞረ። ፭/ ተሽከረከረ። የመኪናው እግር ዞረ።

ዮሐ የዮሐንስ ወንጌል ከፊለ ስም።

ዶለ ከተተ። እጁን እጕርጓዱ ውስጥ ዶለ። እጁን እመዘዝ ዶለ።

ጦረ እርጅና የተጫጫነውን ረዳተ ቢስ በሚቸግረው ኁሉ አለኹልኽ እያለ

ዓቅሙ በፈቀደለት መጠን እንዳይራብ እንዳይጠማ አድርጎ አንከባክቦ

ጠበቀ። አባት እናቱን ጦረ። ረዳተ ቢሶችን ጦረ።

ጦዘ ተጠመዘዘ ውትብትብ አለ። ገመዱ ጦዘ።

ጦፈ ጠዋፍ ኾነ ተሠራ። ያ ኁሉ ፈትል ጦፈ። ኁሉንም አጦፈው። ፪/ ተናደደ ነደደ።

ያንን ነገር ብነግረው ጦፈ።

ጮለ ብልጠትን ከፍጥነት አስተባበረ። ምነው እንዲኽ ጮለ?

ጮመ ሰባ ደለበ። በሬው ጮመ። በጉ ጮመ።

ጮመ ፀሐወ ከፍ ባለ ድምጽ ኡ ኡ አለ፣ ተጣራ ተቈታ። በልጁ ይጮኻል።

፪/ አቤት አለ። የተበደለው ባላገር ለንጉሥ ጮኸ።

ጾመ ጾመ በፍጹም ክፉን ነገር ከማየት ከመስማት ከመናገር ከምግብም እስከ

ተወሰነ ሰዓት ጊዜያት ተከለከለ።

ሎሚ ሾኽ ያለው ፍሬው የሚበላ ትልቅ ዛፍ። የሎሚ እሸት።

ሎቲ የወንድ ጕትቻ። 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 ከስብነት ደረጃ ከፍ ያለ።

ሞጃ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍል። ፪/ ዘር ጐሣ።

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 ቆላሳይስ ሰዎች ከፊለ ስም።

ቆማ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ቆዳ ደበሎ አጐዛ፣ ቍርበት (ደረቅ) ይኸ ኹሉ ቆዳ ነው። ቆዳ ያለፋል

፪/ እዚኽ ግባ የማይባል በመንቀሳቀሱ ብቻ ከሰው የሚቄጠር ዕውቀተ - ቢስ።

ምን ያለው ቆዳ ነው? እባክኽ።

ቆጋ በጀራፍ ተገተገ። በጅራፍ ቆጋው።

ቦራ ደማቅ ነጭ ያልኮነ። ቦራ ፈረስ። ቦራ በቅሎ። ቦራ በሬ። ቦራ ላም።

ቦታ ስፍራ። ይኸ ቦታዬ ነው። ቦታው መልካም ነው።

ቦና ጋልኛ ድርቅ። ዘንድሮ ቦና ይኾናልና እንጃ ከብት መትረፉን።

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

ቶና ቶና የሰው ስም።

ቶና ቶና የሰው ስም።

ቶፋ አውደልድል የግብር ውኃ መውጫ አይቻል።

ቶፋ በገንዘብ ተቀጥሮ ስለ ባለ እርስቱ ፈንታ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገልግል።

አንድም የማንም በኩል ወኪል።

ኖራ እንደ ጠመኔ ያለ ነጭ የተቃጠለ ድንጋይ ለመገንቢያ የሚያገለግል ነገር።

አይፈርስም ነበር ቤታን

እውነትስ ኖራ ቢኾን።

ኦሃ ተመለስ እርጋ (ለበሬ)

ኮራ እደብረ ሊባኖስ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ ገዳም።

ኮሻ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ኮባ የማይበላው እንስት። የኮባ ቅጠል ዳቦ ይጋገርበታል።

ኮዳ ከብረት የተሠራ ስለ ቀንድ ፈንታ የሚያገልግል ለመንገደኛ መጠጥ መያዣ የኾነ ዕቃ።

ዞማ ከሉጫና ከከርዳዳ መኻከል የኾነ ውበቱ ከፍ ያለ ጠጕር። ዞማ ጠጕርዋን

አንዠርግጋ ስትዘናከት አገኛት።

ዞፋ ድራሽ። ዞፋኽ ይጥፋ።

ዮና የትንቢተ ዮናስ ከፊለ ስም።

ዶማ መቈፈሪያ። ዶማ ገዛኹ።

ዶቃ ለክር ለጠፍርና 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 የወላሞ ንጉሥ።

ጦጣ ከዝንጀሮ ያነሰች እንስሳ። ጦታን ምን ትወጃለሽ ቢሉዋት ከዛፍ ላይ ትግል

አለች። ጦጣ ተይዛ ትዘፍን።

ጮማ ስብ። ይኸ ሰንጋ ቅልጥ ያለው ጮማ ነው።

ጮራ የማታ አንድም የጠዋት ጀምበር ብርሃን በመስኮት በበር ወይም በሌላ

ቀዳዳ ወደ ቤት ውስጥ ሲገባ ጮራ ይባላል። ብዙ ጨረሮች።

ፆታ ፆታ ወገን። ሴታ - ፆታ። ወንዴ ፆታ።

ሆሴ የትንቢተ ሆሴዕ ከፊለ ስም።

ሎሌ ወንድ አሽከር። ሎሌና አሞሌ ካዘዙት ይውላል።

ሎጤ ሰኬ። ሎጤ ነው። ሎጤ አትኹን።

ሎፌ ቅብዝብዝ። የረጋ ሰው አልነበረም እንደምን ሎፌ አደረገው?

ሞጌ ከሲታ (አጥንቱ ፈጥጦ የሚታይ)። ሞጌው ወጥቶአል።

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

ሶቴ ሲጠሩት ከች የሚል ይኸ ውሻ። ሶቴ ነው።

ሶቴ ሲጠሩት ከች የሚል ይኸ ውሻ። ሶቴ ነው።

ሾሌ መደቡ ቀይ ኾኖ ከግንባሩ አንሥቶ እስከ አፉ በቀጭን ነጭ የጣለበት።

አፈ ሾሌ ፈረስ።

ቆሌ አዋይ ዛር። የአባት የእናቱ ቆሌ 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 ከፊለ ስም።

ጆፌ ኮፍጅዋፋ። ጆፌ አሞራ።

ጎሬ የኢሉባቦር ጠቅላይ ግዛት ዋና ከተማ።

ጮሌ ፍጠንትን ከብልጠት ጋራ ያስተባበረ።

ጮቤ እየዘለሉ በእግር ቂጥን መምታት። ጮቤ መታ።

ሆይ ቃለ ቃኖ፣ ቃለ አክብሮ ቃለ ተሣልቆ።

ሆድ ከሥር። ሆደ ባሻ ኾነ። ሆደ ሰፊ። ሆደ ክፉ። ሆደ ሰኢት።

ሎል ትልቅ ዛፍ።

ሎጥ ሎጥ የሰው ስም።

ሎጥ ሎፍ። ምን ሎጥ ሎጥ ያደርገዋል?

ሎፍ ሎጥ። አስሩ ቤት ሎፍ ሎፍ ምን ያደርጋል?

ሞት ሞተ የሥጋና የነፍስ መለያየት። ሞት የፍርድ ሚዛን ነው።

ሞኝ ቂል። ሞኝ ሰው ብልጥን ያታልለዋልን?

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

«ሮብን» የተማረ ስለማይዘወትር በጽሑፍ ላይ አይገኝም።

ሶክ ሶክ ሾኽ። አክሊለ - ሶክ።

ሾል ምጥሞጥ። ሾል ያለ ምስማር። አፍዋ ሾል ያለ ነው።

ሾጥ ሸንቈጥ። ፈረስኽን ሾጥ አድርገው።

ቆቅ ቆቃኽ ዶሮን የምትመስል የምትበላ የዱር አሞራ። ቆቅና ባለጌ በራሱ ያወራል።

የቆቅ ለማዳ

የአካላይ እንግዳ

ሲሉት ሲሉት ወደ መኢዳ።

የቆቅ አውራ

ይውላል ተራራ።

፪/ ንቁ። እገሌ ቆቅ ነው።

ቆብ ወደ ማዕርገ ምንኵስና ሲደርሱ የሚደፋ። ቆብ ደፋ።

፪/ ሕፃናት የሚያደርጉት መለዮ። ቆብ አለው።

ቆጥ እንደ አልጋ ኾኖ የሚሰራ ቁመት ያለው መኝታ።

ቆፍ ዕንጨት ሲቄረጥ የሚሰጠው ድምጽ። ማነው ቆፍ ቆፍ የሚያደርገው?

ቆፍ ቆፍ ስመ አምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ቦዝ ፈዛዛ። ሰውነቱ ቦዝ ኾነ። ፪/ መጥቶ ኼዶ በልቶ ገብቶ።

ቦይ የመስኖ ውኃ እንዲኼድበት የተቄፈረ። አማርኛ የቦይ ውኃ ነው።

ቦግ ተግ። እጭድ ላይ ጋዝን አርከፍክፎ እሳት ሲለኵሱት ቦግ ይላል።

ኖህ ኖህ ጸጥታ መጽናናት። ፪/ ከማየ አይኅ ከነቤተ - ሰቡ የዳነ የእግዚአብሔር አገልጋይ።

ኖብ ኖብ ከጻድቃን አንዱ። አባ ኖብ።

ኖን ኖን ስመ አምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ኮክ ኮክ ፍሬው የሚበላ የትንሽ ዛፍ ስም። ኮክ ግዛልኝ።

ኮፍ መጫሚያ ያደረገ ሰው ሲራመድ የሚያስማው ድምጽ።

መጫሚያ መሳይ አድርጎ ኮፍ ኮፍ ይላል።

ዞግ ወገን። እነርሱማ የእገሌ ዞግ ናቸው።

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

፪/ አጥንት ሲቀቀል የሚወጣው ነጭ ዋላይ ዝቡጥቡጥ። ፫/ ነጩ የዕንቍላል ውኃ።

ዮድ ዮድ ስመ አምላክ። ፪/ የዕብራውያን ፊደል።

ዶግ እንቦቀቅላ መሳይ ቅጠል (የቅኔ መቍጠሪያ ነው)።

ዶፍ ኃይለኛ ዝናብ። ዛሬስ ዶፉን አወረደው።

ጆል መንጠልጠል። ቁላውን ጆል ጆል ያደርጋል።

ጆፍ ጎፍ። እንደ ጆፌ አሞራ ምን ጆፍ ጆፍ ያድርግኻል?

ጎህ ጎህ ንጋት። ጎህ ሲቀድ ተነሥተን ጕዞ ጀመርን።

ጎሽ በሬን የሚመስል አውሬ።

ጎፍ ጆፍ። ወዴት ጎፍ ጎፍ ትላለኽ?

ጦል ሎፍ። ለምን ጦል ጦል ትላለኽ?

ጦር መውጊያ የኾነ ሹል ብረት። ጥንታውያን በጦር በወስፈንጥር ይዋጉ ነበር።

ጦስ መዘዝ። ባንተ ጦስ ስንቱ ሰው አለቀ።

ጦሽ ጠንብዋ አለ ፈነዳ። እቅሉ ውስጥ አተርና ውኃ ሲመላበት ጊዜ ጦሽ አለ።

ጮቅ በክረምት ወራት እጣቶች መኻከል ጭቃ እየገባ ሥግውን ግንትር ሥጋ

የሚያስመስለው። ጮቅ ይዞታል።

ጮቅ ጨፈጨፈ የኾነ መሬት ሲረግጡት የሚያሰማው ድምፅ።

ጾም ጾም ከእኽል ከጥሉላት፣ መጥፎን ነገር ከመናገር ከመስማት ከማየትም የመከልከያ ጊዜያት።

ፎቅ ድርብ። ፎቅ ቤት። ወደ ፎቅ ወጥተዋል።

ሞኞ ቂሎ (ለማሞካሸት)። አያ ሞኞ አኹን ይኸ ነገር እውነት መሰለኽ?

ሞጆ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ ሀገር። ፪/ ወንዝ።

ሞፎ ከአሸርባሸር እኽል የተጋገረ ጥቢኛን የሚያኽል ዳቦ።

ሮሮ ጋልኛ ወቀሳ (የተጋደመ) አኹንስ ሮሮው ታከተኝ።

ሶዶ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ክፍለ አገር።

ቆሎ ቆሊ የተቈላ ጥራጥሬ። ከቆሎው ዝገንለት።

ቆቦ ግንደ ነጭ፣ ቅጠለ ሰፋፊ የኾነ ወተት የሚወጣው ዛፍ። ፪/ ይኸውም ዛፍ

የሚገኝበት ክፍለ አገር ቆቦ ይባላል።

ቆጮ ከእንሰት የሚሠራ መብል።

ኦሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ወንዝ።

ኮሶ ፍሬው ሹጥን ለማስወገጃ የታወቀ ትልቅ ዛፍ።

ኮፎ ጋልኛ ወንበር። የሱሪው ኮፎ ሰፊ ነው።

ዶሮ ዶርሆ የዕንቍላል እናት፣ የዕንቁላል ልጅ። አውራ ዶሮ። ሴት ዶሮ። ቄብ ዶሮ።

ዶጮ ገንቦ። ዶጮውን ሰበረችው። ፪/ አጭርና ወፍራም።

ጆሮ በስተውጭ ከመንጋጋኽ በላይ የሚገኝ የመስሚያ ክፍለ አካል።

ጕትቻ ለጆሮ

እልፍኝ ለወይዘሮ።

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

**\*\*\*\***

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

**\*\*\*\***

አነሣሥቶ ላስወጠነን አስወጥኖ ላስፈጸመን አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው።

**\*\*\*\***