WASAARADDA HIDDAAH IYO TACIIINTA SARE AKADEMIYAHAY DHAQANKA
- Guddiga Af-Soomaaliga -

YAASIIN C. KEENADIID

QAAMUUUSKA AF-SOOMAALIGA

1976
Tusmada buugga

Hordhaca Xoghayaha WHTS .................................. Bog: ix
Gogoldhiga qoraha .............................................. xi
Xuruufta Soomaalida iyo sida loogu dhawaaqo .......... XXIX
Ereyo la isku gaabivey iyo astaamo.......................... XXX
Quuumuuska ....................................................... 1-475

go'aanno, tusaalooyn iyo masawirro far-soomaalida ku saabsan. 477
Buugag ............................................................... 497
Markuu kacaanku dhisay Guddiga Af-Soomaaliga, yanaayir 1971diid, howlihi loo xilsaray waxaa ka mid ahaa inuu Qaamuus Af-Soomaali ah dejiyo.

Anigoo ay sharaf ii tahay in culayskii Guudooniymnimada Guddigaa aan haya sannadkii ugu horreyay, mindhaa ugu dhibaad, isla markaa xubin ka ah u Guudi-Hoosaadka Qaamuuska, wax badan ayaa jaal le yaaqshay wadajir uga duulay habkii aamnu u socodsin lahayn dejiinta qaamnusa.

Waaga, iyadoo horay loo soo maray waayo aragnimo aan taageerid lahayn xagga rasmiiyantita Af-Soomaaliiga, walwal badan aya xubnaha Guddiga ka haystay, guud ahaan, siday suurta gal u noqon lahayd gaaridda barirtaameedka loo astaameeyay oo u baahneed in xubnahaan idid ay, kala har la'aan, ugu hirtaam iyagoo isku duuban oo danta guud daryeelaya.

Walwalka kale waxuu ahay: sidee baa loo hafaelaa dhabbalaha ugu habboon iyo farsamada ugu waxtar badan oo lagu fuliso hawlalii badnaas kaasoo si gooni ah u taabunayay Guddi-hoosaadxa qababaha gaarka ah loo xilsarooy.

Arrinta Qaamuuska la xiriirtay waxay iigu muuqayaa, maantoo ay ka soo wareegataay todooba sano ku dhowaad, inay ahayd midda ugu culus, lagama fursadaan dhaqan ay lahaa gooyo hab iyo hanaan horay loo soo tijaabiyo oo dunida ka dhaqan galay.

Nasiib wanaag waxaa ahay in Guudi-hoosaadkii Qaamuusku isla maalmihii uu hawshiisaa gudaa galay, si deeqsimiimo iyo firiidheerku ku jirto uu u soo hardigay Dr. Yaasiin Cismaan Keenadiid ereyo toban kun (10,000) gaaraya uu saddoomeeya sano ururinayay, qaybna uu ku lahaa aabbihi Cismaan Keenadiid, horseedkii waynaa ee qoralka Af-Soomaaliiga.

Guddiga Af-Soomaaliigu ereyadaa wuxuu ku magacaabuq «ururuntii» Yaasiin Cismaan, isagoo u aqoonsanaya xuquqda qoraha u goonida ah.
Erey micanaynta oo la waafijiyw hab kooban oo geexan waa arrin dhibabtaadeeda la kulmaan Qaamus qoreynashoo idil, hase yeeshee qaraha Af-Soomaaligu, waxaan shakii ku jirin, in shiddo gooni ah kas ula imanayo mar haddii uusan jirin hidde uu ku hirto oo ka horreeyay. Jarribadda ugu culus ee qoraaga Af-Soomaaliga waxay salka ku haysaa sidii ereyada oo laga yaabo in dodku isku si ayaan u aqoonin ama isku si ugu dhawaaqin inuu u haleelo tub fuduh oo la wada garto.

Waxaa isuna howl iskeeda u taagan ah in ereyada kala dhambalma iskuna jirridda ah loo helo mid waaliba micanah ku beegan oo ka duwaya kuwa kale ay isu eeg yihiin, inkastoo heerka cilmijaynta afku uu marayo saasnaadkii siil hare. Waxaa morka lagama maarmaan ah inaynu gaarno awood aan ku kala bixinno ereyada haatan jira oo isu mica dhow, kuwaasoo iayku fasiro, sida (fidsanaan, fidsanaansho). Qaamuuskaan uu dejiyay Dr. Yoasiin Cimaan Keenadiid dhibaatooyinkii aan soo tilmaamoo idii wax-ayuun ka qabtay, iyadoo Yoasiin isku taxallujiyay in arrimahay uu waafijyo tub cilmiiyeyd uu horey u jeexday kana jawlaabi kartaa baahiida kale duwan ee dadwaynahu u qabo garashada geexan ee Af-Soomaaliga, taasina animaan gooni ah ayuun ku mudan yahay.

Waxaan oran karaa midaynta Ummadda Soomaaliyeed qaamuuskaan wuxuu ka galayaa kaalins dhumeec wayn, isagoo u muuqan kara biladdu yof waaliba uu isku urkayso, dadkiisuma ka arki karo, kana aqoonsan karo, waasoo waxyeelaynaysa kale qogobayntii loo gasstay Ummadeenma.

Waxaa u riyaaqid gooni ah leh, aragtidaadka, habka ahfadiya uu raacay Dr. Yoasiin, kaasaa marma fududwaynaya erey kala soo bixidda Qaamuuska marma xarfihi laaftinka aynu dooranay jidayntii ku habbooneed waafiqsan.

Ugu dambayntii, qaamuuskan wuxuu ka dhabaynayaa himiladii Ka-

Soomaaliyeed oo ahayd in Af-Soomaaliga fure loo yeelo si ay Um-
madda Soomaaliyeed ugu gudubto garashada hodonnimada afkeeda, iyadoo laga sere maraya gobolaysi iyo af-guri ku mintid aan guul lahayn, si buux-
dana Ummadda wadajirkeeda iyo qiimaheeda uudana ay u soo shaac baxdo.

Saalax Maxamed Cali
Xoghayaha Dowladda ee Hiddaha iyo Tacliinta Sare

x
Danta iyo habka loo qoray

Qaamuuskaan waxaa loola jeedey inuu ahaado mid yar oo kooban oo af fudud oo la wada garan karo ku qoran, haddana arada iyo dadweynaha waxtar weyn u yeesho. Sidaas daraadda, aad buu u yar yahay oo ereyadiisa la macneeyeey waa shan iyo toban kun iyo meelahaas, haseyeeshi waxaa lagu bilay masawirro aad u badan oo qurqurux badan oo dhaliishaas lagaga kabanayo.

Maanta in qaamuus weyn la qoro wax suuraggal noqon kara ma aha, maxaayee, ereyada af-soomaaligu ka kooban yahay weli lama uruu rin oo lama qorin oo lama tirin. Waa keliya oo la og yahay waa inay - sida kuwa aafka hodanka ah - aad u badan yihiin. Haddii ay jiri lahaaye qamausyo wada af-soomaali ah, ereyaddii oo urursan baan si dhib yar loo heli lahaa, mase jiraan oo kani waa kii qaamuus jaadkaas ah ugu horreeyey.

Sideec af ereyadi loo wada uruurshaa ama qaamuus kii weynaadaa? Qaamuusyadu waxay ku waa weaveynadaan ereyada afkana lagu wada uruuriyaa, inta kolka hore la helo oo buug laga dhigo, oo la daabaco, dabadeed, daabicii danboo la sameyoba, ereyaddii hadba la uruunsho lagu sii kordhiyo, oo Sidaas lagu wado taniyo inta ereyada afku qaamuuusyo ka wada galaan.

Waxaa jira ereyo badan oo ulakas qaamuuskaan looga reebay ama loogu yareeyey, waxaana ka mid ah:

a) ereyada kasmada, cilmiga iyo farsamada oo dhan;
b) ereyada xirfadaha ama hawlaha qaarkood u gaar ah, sida kuwa xooladhaqataada (geelley, lo'ley, kd.), beeraleyda, hawlaha badda, ganaesiga, ciidam-
mada, cilmiyaddii hore oo Soomaalida, ereyada cus cusub oo dhawaan dhaqan galay, kuwa sarbeeb ama ulajeeddo labaad leh, iyo ereyada sharqanta iyo dha waqa dabeecadda u eg ama loo ekeysiinayo ama ka soo jeeda oo aad u faro badan;

e) erey kale oo badan oo haddii la qoro, qaamuusku buuxdaahi lahaa; waa kuwa ereyada salka ah, si fiidud looga soo dhanbalan karo (haddii la doono), waxayna u badan yihiin ereyo ku dhammaada dhammaadyo caan ah oo la wada yaqaan. Waxaa ka mid ah: -aad (bidaal, diraal, qoraal, rogaal, sugaal); -aad/-e/-so/-to/-... (dila, gabyaa, cunaal; taliye, bare, cayaare; taliso, hoggaamiso, barbaariso; bartoo, cayaarto, gargaarto; ...); -is (qoris, baris, baaris, keenis); -aad (gahanda, gaaqood, murugood); -ow: (waraabow, maroodiyow, abeessow, carsaanyow,...); -nis: (marsiis, gaarsiis, ogaysiiis, eedsiiis); -taan: (qoritaan, cabbitaan, baaritaan, bixitaan); -tan: baryootan, bedertan, kaltan, orodtan); kd. kd.

Alifba'da la raacay


Saddexda dhawaaq oo kala ah DH, KH iyo SH, waxay kala dhax gela hayaan saddexdaan xaraf: D, K iyo S. Shaqallada dhec dheer (aa, ee, ii, oo, uu) iyaguna sidoo kale baa midha midkiisa u hoos gelayaa: aa (a), ee (e), ii (i), oo (o), uu (u).

Arrinta kala hordhinta xuruufta, waxaa qaamuuska habkaan loogu dooray:

a) inkastoo muddo dheere laga joogo waqtigii af-soomaaliga loo doortay farta "laatiiinka" waxaa dhaaday in taniyo haddeear dadkii walaaq ku jiro oo si xuruushtii loo kala hordhigay la garan la yahay. Waxay weli dadka qaarkii midaxa kaga jira far-soomaalidii hore oo xuruufuu u kala qaybaysanay "shaqallo" iyo "shibbaneyaash" aan isku dhax jirin ee kala soocan iyo farta "cara biga" oo alif, ba, ta, ... u kala horrasyaa, tasoo keentay in dadka wax qorayaan, kol shaqallada hordhigay shibbaneyaashana danbaysiyo, ama shibbaneyaasha hordhigay oo shaqallada danbaysiyo, ama kolkol, la isku qaso (a, b, t,...);

b) haddii farta loo doortay carabi ahaan lahayd, xuruufuu waxay ku wanaagsanay lahayd in sida tan carabiga loo kala hordhigay. Haddiise la qaaday far-laatiinta, waxaa imarayda in kolkaas la qaado oo la raaco habka xuruufeedu ku dhisani tahay oo u kala horrasyo oo ay ku dhaqan gashay oo loo wada yaqaan. In farto laatiin tahay, haddana ay ku dhisai tahay habkiib farta carabiga, wax baa ku jira;

c) dadaywaa ama qarammada far-laatiinta wax ku qorta qaamuusyaadooda iyo abwaanadooda - inkastoo afaakoodu kala dawuuwan yihiin - alifba'doodu isku hab (kan qaamuuska loo dooray) baay ku dhisani tahay. In inta kale isku

xii
hab raacdo, Soomaaliduna hab kale oo aan la arki jirin oo keligeed u gaar ah, iyadana wax baab ku jira;

d) waa habka keliya oo caalamiiga ah oo qarammaduoggol yihiiin in magacyadooda loo kala hormariyo.

Saddexda xaraf oo bilaha ku dhex jira (P.V.Z.), isticmaalkoodu aad buu u yar yahay oo ereyo ay ku jiraan, qaamuuska laguma darin. Magacyada shisheeyaha, siiba kuwa dalalka iyo dadka iyo kuwo aan kasmada iyo cilmiga looga maarmi karin baa lagu qoraa.

**Magacyada Xuruufiita**

Guddiga Af-Soomaaligu aad buu uga dooday sida xuruufiita alifba’da Soomaalida (shaqallo iyo shibbaneyaalba) loogu dhawaaqayo iyo xaraf walba magaca loo yeela hayo,

*Shaqallo:* waxaa la gooyey in loogu dhawaaqo sida kuwa Talyaaniga loogu dhawaaqo.

*Shibbaneyaal:* waxaa Guddigu u batay in sida shibbaneyaasha Carabiga loogu dhawaaqo oo magacyadoxooyay ay lahaan jireen loo daayo. Haseyeeshee, waxaa jirtay in Guddiga la horkeenay labo talo oo yare kala duwan:

i) midda loo batay oo leh ha loo daayo magacyada hadda Soomaalidu u taqaan oo Carabiga ka soo jeeddeey oo dugsiyada Quraanka layska baro. Sabab:

— iyadoo hor loo yiqiin oo aan barasho dooneyn, aradadana aan waqti ka lurniicayn;
— iyadoo laga nabadgelayo in labo alifba’ood oo si feer rooraayu la samaysto (mid Soomaaliga lagu akhriyo iyo mid Carabiga lagu akhrio);
— iyadoo ay af-soomaaliga ku dhagyn gashay oo hadalka, siiba suugaanta (gabay, k.d.), ka buuxdo oo aan sina looga reebi karin;
— iyadoo taariikhdaa magacyada xuruufiita ay nabad geleyso. Tusaale: C – haddii ḍaxna ḍaxna lagu magacaabo wax macne ah ama fa’adio gaar ah oo uu keenayo lama arko; haddiiise ḍaxna ḍaxna la yiray, Soomaali oo dhan baa wada aqoonaysa, Carab oo dhan baa uu dhan taqan, cilmiga afalka baa magacaas u yaqan. Waxaa soo raaca, taariikhdaa xuruufiita, kolka ay sheegyo sida astaamaha xuruufiita ku dhasheen iyo sababta magacyada loogu kala bixiyeey, baa iyaduna nabadgeleysa oo waxaa loo ogaanayo in “cayn” (２) macniiibs yahay – hadda iyo waagii horeba – «il». Xuruufiita kale iyana waa siduus oo kale.

ii) Talada labaad waxay laghayd 11 shibbane (jiin, deel, siin, shiin, cayn, qaaf, kaaf, laan, miin, muun, wow) magacyada carabiga ah ha laga
beddelo oo magacyadaan ha loo bixiyi: ju, da, sa, sha, ca, qu, ka, la, ma, na, wa. Sabab:

- magaca ku dhawaaqisa iyo qoriddisa oo labaduba fududaanayaan;
- xuruuftoo dhan oo isku wada jaangooyo noqonaysa.

Inkastoo Guddiga Af-Soomaligu u batay labada talo tan hore (cayn, shiin...) haddana, qaamuuiska labada magaca waa lagu qoray (sida: C = «cayn» ama «ca»; K = «kaaf» ama «ka»; ...).

Macnaynta ereyada

Ereyga macnihiisa intii la koobi karo baa la koobay oo la yareeyey. Hase'ahaatee, waxaa jira ereyo aan badnayn oo iyadoo loola kasayo, si gaar ah loo faahfaahiyey (culaadul, dhallanteed, dhurwaa; fiidmeer, gabay, kaneecoo, kubbad, lo', luul*, maroodi, muusika, neberi, quraanayo, ...). Ereyo badan waxaa loo macneeyey, si u dhexaysa habka engegan oo qaanmuusyada iyo kan baliyaaan oo abwaannaada.

Haddii ereygu ulaajeeddooyn badan lee yahay, inta u waaweyn oo lambarro leh baa qoran.

Erey walba, waxyar maahhe, waxaa kolka hore lagu macneeyey tix hadal ah, dabadeedna, waxaa la feer dhigay – hadday jiraan – ereyoe kale oo ay isku macne yiihiin ama isu dhow yiihiin.

Ereygu labo syyood ama ka badan loogu dhawaanqo, macnaha gadaalkiisa baa waxaa lagu qoray dhawaagyaadisii kale oo «bilo» ku dhex jira oo ereyga «ama» ka horreyn, sida «jirac... (ama ‘jirac’)»; «tallaabo... (ama ‘tallaabo’)»; «quraanayo... (ama ‘quraanjo’)»; «toban... (ama ‘toban’)»; «dayuurad... (ama ‘dayuurad’)»; ... Ereyada jaadkaas ah, mid waliba meeshtiisii buu qaamuuiska kaga jiraa oo lagu helayaa, laakiin midkoob keliya baa la macneeyey.

Waxaa lagu dadaalay in macnaha ereygu ahaado ku qeexan isla kolkaasna ka nabad gala saddexdaan ilmood: gaabi foolxun, dhereer xaddhaaf ah iyo sarbeebo ad’adag.

Ereyga iyo qodobka

Erey kasta oo qodob qaadan kara, qodobkiisii baa la raaciysay, sida beer: beerka, beerita; gees: geeska, geesta; baad: baalka, baasha; ..., sababtuna waxaa weeye, a) magacyada ereyada naxwaha (magac, tilmaan, kd.) oo
erey walba oo qaamuuska ku jira lagu ag dhigi lahaa, oo aan weli si rasmi ah u dhaqan gelin ¹ iyo, b) iyada oo aan astaamo lagu isticmaalin ² (sida inan iyo inan, inta iyo inta, ...), taasoo keeni lahayd, haddaan qodobka lagu darin, in ereyo badan kicintoodu dhib noqoto. Ereygii aan la isku raacsanayn oo labo qodob la kala siiyo, sida «guddie» (guddida iyo guddiga), «arami» (aramida iyo aramiga), «ballan» (ballanta iyo ballanka), labada qodobba waa la qoray; kuwii sida «nayl», «nirig», «shinbir», ..., qodobka caanka ah oo loo badan yahay baa qoran (naysha, niriga, shinbirka), loomana wato in «shinbirka», «nirigga», ... ay qalad yihii.

Halka dantu ma aha, in erey kasta oo qodob lihi, keli iyo kooxba lee yahay, sida «naagta» iyo «naagaha». Inta badan waxaa loogu dhigay kicinta darteed. Kooxda ereyadu waa uun sidoodii naxwaha laga baran jirey. «Cunid» (cunidda) ama «baaris» (baarista) iyo wixii la mid ah oo magac fal ah, magacyo kooxeed ma qaatan, waxaysa lee yihii hab ama siyaalo gaar ah oo badidooda ama soo noqnoqdooda lagu ogaado (= qorid: qorqorid; dilid: dildilid; marid: marmarid; cunid: cuncunid; qabasho: qabqabasho; celin: celcelin; ...).

Xasilid la’aanta Af-Soomaaliga

Xasilid la’aanta af-soomaaligu aad bay u daran tahay. Dhibaha guud oo uu afafka kale la wadaago waxaa ka mid ah, afka oo sidiisaba wax nool u ah oo intaas xuubsibanaya iyadoo ereyo cusub dhalanayaan, kuwo hor u jireyna ama dhimananayaan ama maene kale yeelanayaan, iyo iyadoo cilmi waliba «ereybab» cusub uu samaysanayo, ... Dhibaha isaga u gaarka ah waxay ka imanayaan xagga af-soomaaliga oo aan ahayn af xasilay; waa af lagu hadli jirey keliya oo aan qornaan jirin; qoristisu waa haddeer dhoweyd (1972) oo welbi uma kala bixin heerar kala sarsarreeya. Afafka in badan qornaa oo la oran karo waa xasileen ama waa degeen, waxaa aalaa ereyadooda loo kala sooca a) kuwo qoralku u gaar ah, b) kuwo dadweynuhi ku hadloog heer gooniya ah, c) kuwo lajhadeed (ama «afguri»), iyo, d) kuwo jaadad kale ah (yaan loo qadan in qayba-haan laftoodu cilmi ku dhisan yihii).

¹ Guddie af-soomaaligu wuxuu ku talajiraa inuu buug naxwe ah soo saaro, dib buuse u dhacay oo qaamuuska waa lala sugii waayey.
² Qaamuuska, meelo aan badnayn, oo laga baqay in macnaha madmadow galo, baa astaamo lagu isticmaalay.
1. Rogromadda iyo isasaamayska Dhawaanyada Xuruufa
A) XAGGA SHAQALLADA

Shaqallada culculus


Ereyada qaamuuska ku jira intooda badan, inkastoo dhibaato sidaas u weyni ayan ka imanayn, waxaa jira ereyo isku si u qorma oo macnnohoodu ku kala tegayo, culays iyo fudayd, hadba kii shaqalladoodu lee yihii. Tusaale ahaan, hadda ereyga «duulid» macniihiisu:

i) ma «duullaan u bixid» baa? mase waa
ii) «haadid», «lalid»?

Waa ereyada jaadkaas ah, kuwa qaamuuska dhibaatada u keenaya. Kolka si dhibaataas looga baxo, waxaa la yeeelay, ereygii culusba astaan (°) – goobaabin yar – baa dhinac laga saaray. Tusaale: duulid°, duulid; sugid°, sugid; maagid°, maagid; taag°, taag; ... Digniin: tani keeni mayso in dadweynaha la farayo inuu astaanta (°) ku isticmaalo.

O »da iyo «E»da u rogmada «a»

Sida la og yahay, dhawaaqa shaqalku waa isa saameeyaa. Tusaale ahaan waxaan ku soo qadaynnaa, kolka «O»da iyo «e»du ay «a» u rogmadaan, ereyga dhexdiisa ha ahaato ama hadalka dhexdiisa:

i) talo = talada; xeego = xegada; maryo = maryaha; qoryo = qoryaha;
ii) fure = furaha; taliye = taliyaha; qare = qarah; male = malaha.
Inkastoo habka iyo saamaysku isku mid yihiin oo "o" da iyo "e" duba "a" u rogmanaayaan, haddana sababo dhawr ah dartood, sidooda baa loo daayey kolka ay erey koala goan ama hadal socda ku jiraan. Sababaha tan ugu weyni waxay tahay, in ereyada jaadkaas ah oo aad u badan, qaabkooda iyo ujeddadooduba nabad galaan.

Arrintaani waxay kaloo saamaysay, oo xasillooni la'aan ku sii ridde ereyada xiriirsan oo kuwooda hore o/e ku dhammaadaan, sida: caano, biyo, talo, faro; qare, jare, koore, kuwooda danbena shibhane shedma ka bilawdaan. Waa shibbanahaas shedan ka - xagga qoraalku - dadka warreerka ku ridey. Tusaale ahaan, waxaa ereyadaan xiriirsan loo kala qoraah:

— ("qaanso" iyo "roobaad"): qaansarroobaad, qaansa-roobaad, qaansoroobaad, qaansaroobaad, ...
— ("ayeeyo" iyo "lugdheer"): ayeeyallugdheer, ayeeyalugdheer, ayeeyolugdheer, ayeeyolugdheer, ...
— ("biyo" iyo "mareen"): biyammareen, biya-mareen, biyomareen, biyo-mareen, ...
— ("caano" iyo "diid"): caanaddiid, caana-diid, caanodiid, caano-diid, ...
— ("qare" iyo "dameeraad"): qaraddameeraad, qara-dameeraad, qaredameeraad, qare-dameeraad, ...
— ("jare" iyo "barid"): jarabbarid, jara-barid, jarebarid, jare-barid, ...

Shaqallada iyo Xuruufstada Dailqada/Dhawinta

Waxaa jira in shaqalladu isa saameeyaan – ha isu dhowaaneen ama ha kala fogaadeen – oo kolkol kuwo kala durugsan codkoodu is jiito oo isu ekaado. Rogrogmadkaas kan ugu weyn, waxaa la arkaa kolka xaraf xuruuftaan ka mid ah: c, h, o-da kooxeed ama "furan", q, x, iyo ' (hamsada), uu dhex galo shaqal, kuwo ka horreya oo gaaggaaban iyo kuwo ka danbeeya oo gaaggaab iyo dheer dheerba leh. Waxaa dhacda kolkaas in xuruxufatani gaashaan u noqon weydo oo ilaalin weydo shaqallada gaaggaaban oo ka horreeya, kuwaasoo u dhowada ama yeesha shaqallada xarafka ka danbeeya dhawaanqooda dhwaag u eg. Tusaale:

c - (magac) {magaca, magacii, magacu, magaceer, magacoo, ...
{magaca, magicii, magucu, mageecer, magucoo, ...

h - (kallah) \{kallaha, kallahii, kallahu, kallahqeer, kallahoo, ...
{kallaha, kalliihi, kalluhi, kaalcheer, kalloho, ...

ò - (miro) \{miroha, mirohii, mirohu, miroheer, miroho, ...
{miroha, mirohi, mirohu, mireheer, miroho, ...

q - (maraq) \{maraga, maraqqii, maragu, maraqeer, maraqoo, ...
{maraga, mariqii, maruqu, mareqeer, marqoo, ...
\[ x = (\text{madax}) \text{madaxa, madaxii, madaxu, madaxeer, madaxoo, ...} \text{madaxa, madaxii, madaxu, madaxeer, madaxoo, ...} \]

\[ \text{hamsa} \text{ba'a, ba'ii, ba'u, ba'eer, ba'oo ...} \text{ba'a, ba'ii, ba'u, be'eer, bo'oo, ...} \]

\[-ay,-ey,-ay, iyo -aw,\]

Shaqqallada dheerdheer oo ama «y» ama «w» ku reebma, sida -eey, -ooy, -oow, kd., intooda badan waa la gaabiyeey, kuwana «gaabi» iyo «dhererba» waa loo qoray.

B) XAGGA SHIBBANEYAAASHA

Shibbaneyaasha dhawaqoodu midahyo badan yeesho, oo iyana si kordhiya dhibaatada ka imanaysa xagga xasillooni la'aanta af-soomaaliga, waa badan yihii. Tusaale ahaan, aan u soo qaadno:

dh:

Waxaa jira, dha'da caadiga ah ka sokow (sida: dhiig, duuudhi, dhiidhi, dheel,...), dhawaqyo kale oo badan oo «dha'-ka-warqab» ah, oo qaarba gobello ama degmooyin u gaar yahay. Waxaa ka mid ah:

a) \( R \) - (r\dh): oo Soomaalida qaarkaad u noqota «dh» ama «r» (dha' fudud, amase «dh» shaqallada u dhexyasa) ama «r» (caadi ah) sida:

- \( dh \) = faddhiiso (koofurta Soomaaliya qaarkheeda; ma badna);
- \( r \) = fariiso (woqooyi, galbeed, ...);
- \( r \) = fariiso.

b) \( RT \) - (rt\dh): sida martay/madhay; gaarrey/gaadhey; gabarta/gabadha; qooriisa/qoodha; ...

c) \( DT \) - (dt\dh): sida qaay(d)tyig/yaadhey;

d) \( D \) - (d\dh): sida joogsada/joogsadh; roogsada/roogsadha;

e) \( T \) - (t\dh): sida haysa/haysdha; qabta/qabdh;

f) \( Y \) - (y\dh): sida mugaalooyin/magaaloodhin.

Saddexdaan shibbane waxay kuwa kale kaga duwan yihii, ereyo dhif ah ma ahane, ma reebmaan, ereynaa kuma dhammaado. Ereyadaasi waa:

kuwo shisheeyaha inooka yimid sida:
— (K-T): doktoor, taaksi, Vietnam, Soviet,... ama
— (M): ereyo yar oo af-soomaali ah oo badankoodu ka soo jedey:
  i) ereyada shanqaraha iyo shawaaydada dabbeecadda iyo abuurka lagu tilmaamaya ama loo ekaysinayo, sida «dam!», «qam!»... ama
  ii) ereyada sida «cuncun», «ruuxra»,... la isku labo jeer celiyo (= «xam-xamaarasho», «gamgamilid», «cambamini»,...).

khjq


nb/mb

Inkastoo Guuddiga Af-Soomaaliga u batay in labada siyoodba la qoro, qaamuuska waxaa ku qoran -mb- keliya. Iyadoo la og yahay in labada siyood tii la qaataabta tii kale tahay oo waxa loo baahan yahay ay tahay iyadoo mid uun lagu heshiyo, hafka laga eegay waxaa weeye:

— sida Guuddiga Af-Soomaaliga badanki is tusay oo ahayd in labada siyoodba la qato, oo ereygii maeniiisa la yaqaanna -mb- lagu qoro, sida «sanboor» (san + boort), «gaashaanbuur» (gaashaan + buur), «banbixid» (ban + bixid), kan aan la aqoonna -mb- lagu qoro, sida «dambe», «gamo», «hambo»,... dhibaataa ka timid, oo sida loo badan yahay, ma aha wax degdeg qofku u kala sooci karo; inta qofku is lee yahay «baranbaro» miyaa loo qoraa mase «barambaro»? baa waqtii badani ka lumayaa, iyo iyadoo aan ereyada jaadkaas ah badankood si sugan loo oran karin macnohoodu waa sidaas iyo sidaas, jeer loo fiirsado oo si cilmii ah loo baaro;
— ereyo aad u badan oo «carabiga» (afkeenna labaad) ka soo jeedey oo jaadkaas ah baa af-soomaaliga ka buuxa (canbar, denbi, minbar, qunbulad,...);
— afkeenna oo afrika Reer-Galbeed iyo afka dadyawga Carabta ah, afka Carabta la bah ah oo raacsan (climi ahaan), carabiguna -ndku isticmaalo;
— af-soomaaliga oo «m» reebani sidiisaba ugu yar tahay ama dhifba ku tahay;
— iyadoo, si kastoo loo qore (nb ama mb) aan dhibaato ka imanayn oo dhawaaqu isu tegayo oo si fudud loo wada garanayo.

Ereyada shisheeyaha (Reer-Galbeed) oo aan dhab u soomaaliyoobin, in sidooda (= mb) loo qoray bay u badan yihiin.

\[ l/t = sh \]


C) DHAWAAQYADA ISU EKAADA

(\( d - t \))

Kolka «d» iyo «t» is xigsadaan waa ay isku qarsoomaan oo ama «deelka» baa «ta’da» qariya oo shedma, ama «ta’da» baa «deelka» qarisa oo dhawaaqeydu xog badan yeeshaa.

«Ta’du» kolka ay wax qariso, meeshii laga rabey in la qoro «t» sheden (-ti-) ama sidoodaba loo kala qoro (-dt-), waxaa dhaqday in «t» keliya la qoro, sababtuna waa «ta’da» oo aan shibbaneyaasha shedma lagu darin.

Kolka «deelku» wax qariyo, iyadu dhibaato ma leh, oo hor baa «deelku» shibbaneyaasha shedma uga mid ahaa, oo waa la sheddaan uun, sida «qaadday» (qaad: qaad + tay = qaadday – adigu, iyadu –).


xx
(ln/ll, ng/gg, nt/nn, rn/rr, kd.)

Tusaalooyin (labada qaabba weel loo qoro looguna hadlo):

— « dilney » iyo « dilley »;
— « hingo » iyo « higgo »;
— « cunto » iyo « cunno »;
— « furnay » iyo « furray ».

II. Xagga ereyada

Waxaa jira ereyo badan oo labo labo isugu lamlammaansan oo iyagoo isku macne ah, haddana xurux la is dhaafdaafiyso ama la isu bedbeddelo, ama gobolba mid is jeclaysiiyo. Waxaa ka mid ah:

a) Shagatilo

(a-i) tallaabo – tillaabo;
(a-e) dhacaan – dheecaan;
(a-o) gabal – gobol;
(i-u) dhifasho – dhufasho;
(o-u) qolqolid – quqlid.

b) Shibbaneyaal

i) (B-M) tabar – tamar;
   toban – toman;
   abbaanduule – ammaanduule;

ii) (J-Y) yaxaas – jaxaas;
   yicib – jicib;
   quraanyo – quraanjoo; (ma + ogi) = mooji – mooji;

iii) (N-L) ningax – lingax;

iv) (N-R) jinac – jirac;

v) —
   xusul – suxul;
   taadaar – taadaar;
   socdaal – sodcaal;
   nicmo – nimo;
   xigsiiisan – xiskiisan;
   neebaan – neebaan;
   gacno – gacno;

(« ... ma adan arag; ma anad arag »)
(« ... ma ayan arag; ma anay arag »)

c) (-ro/-rad)

Waxaa jira ereyo shishecayaha ka yimid (badanaa carabi) oo ku dhaqaan galay in isla ereygii labo siyood loo kale qoro, sida:

wasaaro(-da) – wasaarad(-da)
wakaalo(-da) – wakaalad(-da)
siyaaso(-da) – siyaasad(-da)

(Ereyada kor lagu xusay – a), b), c) –, labadii iska soo horjedaba waa la qoray mid baase la macneeyey).
\( d \) \( (r \text{ dh}^{j}) \)

Waxaa jira in kolkol saddexdaan shibbane dhawaqyadoodu khilaaf yar keenaan. oo isku erey gudiihi, dadka qaarba mid geliyo, labada kalena diido. Ereyadaa waxaa ka mid ah:

\[ \begin{align*}
\text{Bur}^{*} & = (\text{Budh}) = (\text{Buj}) \\
\text{Har} & = (\text{Hadh}) = (\text{Haj}) \\
\text{Gar} & = (\text{Gadh}) = (\text{Gaj}) \\
\text{Gabar} & = (\text{Gabadh}) = (\text{Gabaj})
\end{align*} \]

Qaamuuuskana waxaa ku qoran \( r \-)da caadiga ah (oo ah tan loo badan yahay).

\( e \) \( (d \text{ s}) \)

Waxaa jira xuruuf gobollada qaarkood, isla erey gudiihi, labo xaraf is dabammariiyaan, sida \( d \) iyo \( s \). Tusale:

\[ \begin{align*}
\text{« cunayda » iyo « cunaysa »} \\
\text{« seexanayda » iyo « seexanaysa »} \\
\text{ama} \\
\text{« ma weydey? » iyo « ma weysey? »}
\end{align*} \]

Tusaalooyinkaan, waxaa la raacay oo la qoray, kuwa loo badan yahay oo ah \( a \) \( « cunaysa », iyo \) \( b \) \( « ma weydey? », \)

\( f \) \( « n » \) dheeri ah

Kol isla ereygii baa dadka qaarki ‘nuun’ dheeraad ah ku daraan, sida

\[ \begin{align*}
\text{cadho} & \rightarrow \text{candho} \\
\text{middi} & \rightarrow \text{mindi} \\
\text{koofur} & \rightarrow \text{koofur} \\
\text{xaashi} & \rightarrow \text{xaashi} \\
\text{cashuur} & \rightarrow \text{cashuur} \\
\text{matag} & \rightarrow \text{matag} \\
\text{cutub} & \rightarrow \text{cutub} \\
\text{daayeer} & \rightarrow \text{daayeer} \\
\text{cayo} & \rightarrow \text{cayo} \\
\text{Kismaayo} & \rightarrow \text{Kismaanyo}
\end{align*} \]

Waxaa la rabey, kolka «nuunka» la qariyo (safka hore) in shib-banaha u dhowi adkaado oo shedmo sida ‘mindi’ iyo ‘middi’, mase noqon oo shibbaneya-shaani waa kuwo aan shedmin (dh, f, sh, t, y, ...).

\( g \) \( Xagga culayska \)

Kolkol ereygii oo kii ah, oo macniihisu kii yahay, baa dadka qaar dhawaqy culus (kan shaqalilada hore) u yeelaan, qaarna dhawaqy fudud, sida «shaah\(^*\) » iyo «shaah»; «hanuun\(^*\) » iyo «hanuun».
h) Xagga qodobka

Kol, isla ereygii baa qolo qodob siisaa, qolona qodob kale, sida:

arami(da) - arami(ga)
guddi(da) - guddi(ga)
qof(ta) - qof(ka)
ballan(ta) - ballan(ka)

i) Kolkol falalka gaaggaaban sida «cun», «mar», ama dheerdheer oo labo, saddex reebniin iyo ka badanba leh, oo reebniinka hore la soo labo jeer celiyo, baa dadka qaar, xuruufa isku qariyaa qaarna kala muujiyaan oo ku kala dhawaaqaan, sida «jajah» iyo «jabjab» ama «laallaad» iyo «laadlaad».

j) Xagga kicinka codka

Ereyga oo sidiiish ah oo aan macnuhu beddelmin, baa dadka qaarba si u kiciyaan, sida «hebel» iyo «hebel».

k) Xadaf

Kolkol waxaa dhacda in ereygaa gudhiisa, ama hadalka gudhiisa, wax laga xadfo oo la soo gaabiyu, oo midkaas xadfan dad ku hadlo, sida:
— Waa:  (w-) «aa» («ninkii waa yimid» iyo «ninkii aa yimid»);
— Maxaa:  (ma-) «xa» («maxaad rabtaa?» iyo «xaad rabtaa?; «muxuu yiri?» iyo «xuu yiri?»);
— Abboowe: (ab-) «Boowe»;
— Haddee: (had-) «Dee».

l) Kol waxaa dhacda in isla erey, sida «hayn» (kolkuu falgargaare yahay), dhawr siyood loo kala yiraahdo. Tusaale:

1) waa aan marina hayaa  
II) waa aan marina haya
III) waa aan marinayaa
IV) waa aan marinaa

1) waa aan gaudana hayaa
II) waa aan gaudan haya
III) waa aan gaudanayaa
IV) waa aan gaudanaa

Kolka falka iyo falgargaaraha (= hayn) «ma» da diiddada ahi wehe-
liso, iyadana waa lagu kala tagsan yahay, oo siyaalahaan kala duwduwan
baa dadka qaarba si u qoraa, iyadoo weliba quar moodayo in sidooda keiliyhi «sax» tahay:

(anigu) cuni ma-hayo
(anigu) cuni mahayyo
(anigu) cuni maayo
(anigu) cuni mayo
(anigu) cuni maa
(anigu) marin ma-hayo
(anigu) marin mahayyo
(anigu) marin maayo
(anigu) marin mayo
(anigu) marin maa
(anigu) ma cuna hayo
(anigu) ma cunahayo
(anigu) ma cunaayo
(anigu) ma cunayo
(anigu) ma marina hayo
(anigu) ma marin hayo
(anigu) ma marinaayo
(anigu) ma marinayo
(anigu) ?

3) Waxaa jira dad (aan badnayn) oo falka iyo uyaalka, uyaalka dan-baysiiya, sida:

| (waa) aan arkay | arkay aan. |
| (waa) uu yimid | yimid uu. |
| (waa) ay tagtay | tagtay ay. |
| (waa) aanu cunnay | cunnay aanu. |

III. Arrimo kale

Siiro

Sida af-soomaaliga lagu dhaqan geliyey, toddoba shibbane keiliy baa shedanta. Toddobadu waa b, d, g, l, m, n, r. Shibbaneyasha intooda kale shed ma qaataan.

Xuruufa shibban dhawaaqoodu kol waa xoog badan yahay, kol waa meel-dhexaad, kolna waa fudud yahay, waxaana ku wacan hadba ereyada xigsada saamayskooda (ama saamays la'aantooda). Shibbaneyasha, iyagoo sidoodaba kala cod ah, baa haddana waxaa sii saameeya oo mid walba codkiisa sii kala duwduwa, xuruufa hadba la deris noqota. Waxaasoo dhan waxaa laga baranayaa buugagga na waxa, hasyeesheec, waxa in madaxa lagu hayo u baahani wakaa weeye:

haddii shibbanuhu erey u horreeyo ama shibbane kale oo aan «w» iyo «y» ahayni ka horreeyo, xoog baa loogu dhawaaqaa (b: beer; g: geel; n: naag; ...); haddii uu reebmo, dhawaaqisuu waa meel-dhexaad (b: saab; g: mag; n: run; ...); haddii uu labo shaqal u dhexceyo, kolkaa weligi waa fudayd tabar yar (b: habbaar; g: agoon; n: hano; ...), oo waa kolka shibbaneyasha shedma la shedo (b: abbaar; g: hoggaan; n: hannaan; ...).

xxiv
Sida la og yahay, xarafka haddii labo jeer la qoro, waa uun labo mid-kood:

a) hadduu shaqal yahay, waxay u calaamay tahay dherer ama jiid, sida "medka" carabiga (shaqalka dheeri wuxuu ka dhigan yahay labo shaqal oo gaagguuban). Tusaale:

   a: taab; daab; xaas; naag;
   e: beer; eeb; eel; dheel;
   i: wiil; tiir; dhiin; ciil;
   o: dhoor; gool; koor; lool;
   u: buur; suun; luul; duug;

h) hadduu shibbane yahay waa "shed" iyo adkayn. Tusaale:

   b: ubbo; kabbo; aabbe; cabbid;
   d: eeddo; ciddi; hidde; toddoba;
   g: xagga; luggooyo; hoggaan; eegga;
   l: billad; cillai; hillaac; qallayl;
   m: ammaan; gammaan; dhammaad; lammo;
   n: janno; cunno; hannaan; annaga;
   r: carrab; arrin; surrad; cirro.

Xasilid la'aanta aan afku weli xasilin, shedkana waa saamaysay, oo ereyada qaarkood, siiba kuwa dhawr reebniin ka kooban iyo kuwa ka samaysan dhawr erey oo isku kaban, waxaa la arkaa iyagoo kolna shegan kolna aan shedneyn, sida heegan/heeggan, maamul/maammul, cabid/cabbid, weydiin/weydiin, baadiye/baadiye, maya/may(y)a... Labada xaraf oo ah "w" iyo "y", inkastoo ay labo shibbane yiihiin, shaqalladada waa lagu tiriyaa. Haddii shibbane shedmaa galo iyaga iyo shaqal kale dhaxdooyin, shibbanahaasiweligi waa fudud yahay, oo haddii la doono in la adkeeyo, shed buu u baahdaa:

a) Y-

   I
   d: aydin; maydin;
   n: eyni; caynab;
   r: geyre; eyro; Khayro;

   II
   d: eyddin; beyddi; mayddi; ceyddi;
   n: aynnu; fulenaimo; eynimo;
   r: Khayre; reyrreyn.

b) W-

   I
   d: gowdin; bowdo;
   r: gowraac; hawraar;

   II
   d: dawddar (isku -);
   r: gowraac.
Hamsa

Shibbanaha hamsada lagu magacaabo, waa xaraf aan dadka Soomaalida ah weli dhab ugu muquqan oo badan aha lama qoro. Sababtu waxaa weeye, iyadoo mar hamsada - inkastoo ay af-soomaaliga lagamamaarmaan u tahay - haddana ay shibbaneyaasha kale siyaalo uga duwan tahay:

a) shibbanaha hamsadu, xagga dhawaaga, shibbaneyaasha kale waa ka duwan yahay, oo isagu, bal marka hore «dhaawaqba» ma aha ama ma leh ee run ahaan waaba «dhawaqla‘aan». Waa xilsadda yar oo neecawda sanabbada ka imiraysa, kalaggo‘id ay kala go’ayo. Waa joogas dadka aamnus yar oo erey ka bilawdo ama labo xaraf dhexdood ka samaysma; waa xaraf gaar ah oo aan dhecdu maqal karin oo waxaa laga yaabaa in dad badani iska illaawo, hayeeshee, waxaa jira in, haddii aan la qorin, qaladyo waaweyni dhacayaan.

Hamsadu ereyga waxay ka geli kartaa horay iyo dhex iyo gadaalba («or, gam‘id, lo’»), hayeeshee, kolka erey ka bilawdo hamsada, haddii aan la qorin oo la iska dhaafu, dhibaatay weyn oo sidaaq abin ka imiray mayso, oo waxaaba siicay inaan la qorinba; kolka ay dhexda ku jirto ama ereyg ku dhammaado, kalkaas in la qoro waa sandulke:

— shaqal dheexdi: sida «go‘id », «dii‘id», «la’aan»:

i) hadday dhex gasho shaqal oo kala duwan sida «go‘id » oo aan la qorin, ereyg yelaayba waa la kicin karayaa, oo shaqallada iskuma reebmaane waa kala akhrisfnaa;


— shaqal iyo shibbane dheexdood: sida «gam‘id », «go’naan»:

Kolkaan waa sandulke in hamsada la qoro oo la muujiiyo, haddii kale, tusale ahaan, «gam‘id» waxay noqon kari lahayd «ga-mid» (gamid) oo aan macne lahayin.


b) sababta labaad, waa hamsada oo aan - sida xuruusta kale - astaan caan ah oo ishu si fiican u qabato lahayn, Taniyo intii af-soomaaliga la qoray, dadku hamsada ama maha qoro ama qofka astaan jir u doonoo buu u yeelay. Qaamuuiska astaan hamsadu waa (*)", taasoo ah, tii Guiddiga Af-Soomaaligu u gartay. Kolka ay erey horta ka gasho (ereyada shaqallada ka bilawdo) lama qorin.

XXVI
Soomaalidu kolkay in badan wax qorto, afka iyo dhawnaqisana si cilmii ah loo baaro, weeye kolka walaaqaa iyo laballaabowgu yaraanayaan oo docado hadalku isu jiito la wada raaci doono, wax isu dhowna la wada qori doono.

Qaaduusyada iyo Daaweynaha

Sida la og yahay, qaamausyadu, buugagga dadweynuhu u bogo oo ammaano, ka mid ma aha, oo haddii aan aad wax looga sheegiin, waa haddii ay nasiib badan lec yiriin. Sababtu waxaa weeye, dadku wuxuu jeecel yahay, ereyada uu iskula hadlo oo dhan, inuu buugga ka helo, iyo in erey waliba u maanaysan yahay sida isagu uu jeelaan lahaa, taasina ma dhici karto, oo "maan dad waa mudacyo caaraddood", ama "hal niin la toosani, nih la tuur leh". Sidaas darteed, in dad badan bogaadin iyo hanbalyo qaamauska ku saabsan laga helo, waa wax aan la filayn, dhibise ma jirto oo waxaa qoraha ku filan, dadweynaha, siiba qoreyaasha iyo waxyaabannada kale oo buugga aragtidiisa ku baraaruga oo si "gacalcun" ah wax uga sheega, taasina ay hadhow keento, in qaamausyoo waaaanaag-san oo dib loo mahadiyo la soo saaro.

Mahadnaq

Waxaa mahadnaq weyn mudan, in la sheegaana buugga sharaf u tahay:

— Xaaji Jikar Baana Haddaad, oo Guddiga Af-Soomaaliga ka mid ah, oo masawirrada qaamauska badankood, gacantiisa ku qoray;
— Jaamac Xaaji Xasan, oo Xoghaynta Guddiga Af-Soomaaliga xubin ka ah, oo talooyin waxtar leh oo uu ku deeqay ka sokow, dhawr jeer, isaga oo aan la welahin, qaamuuska makinadda wax qorta ku garacay;
— La-taliyeyasha Guddiga Af-Soomaaliga:

Maxamed Xaaji Xuseen "Sheekaxarii",
Axmed Caddillahi Qalib, "Diir-Qadhaadh" (Eebbe ha u naxariisto),
Yuusuf Meygaag Samantar,
Xaaji Aadan Axmed "Afqallooc",
Shiikh Caaqib Abdullahi Jaamac "Qumbixanii",
Yuusuf Xaaji Ciise "Badmacaanshe",

oo hawsaa buugga gacan weyn ka geystey:
— la Casa Editrice Felice Le Monnier, Firenza oo masawirro boqol gaara ku deeqay.
Waxaa kale oo aan iyagana mahad u celinayaa, dhammaan dadkii faraha badnaa oo hawsha qaamuuska wax igala qabtay, siiba waayadii hore oo aan ereyada ururina hayey, dadkaas oo uu mid ka ahaa – Eebbe ha u naxariiste – aabbahay, Cismaan Keenaad, oo boqollaal erey oo qoran ii soo gudbiyey.

Xagwarran iyo cobsasho

Iimaha iyo wixii gef ah oo qaamuuska kani lee yahay, oo aan hubo inay badan yihiiin, Akademiyyaha Dhaqanka iyo cid kale midna xilkoodu ma saarna, oo aniga keliyaa ceddeeda leh. Taasi waa taas. Tu kale, waxaan baryayaa, wixii gef iyo ilduuf ah, iyo sida lagu daweeynayo, iyo weliba wixii kale oo talooyin ah oo qaamuuska sixiddiisa ku saabsan, in la ii soo qoro, intaan daabicieedda «labaad » la gaarin.

Y. C. K.
## Xuruushta Soomaalida
### iyo sida Loogu Dhawaago

<table>
<thead>
<tr>
<th>Carabi</th>
<th>I. P. A. etc.</th>
<th>Soomaali</th>
<th>Tusaale</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a</td>
<td>a</td>
<td>af, far, toddoba.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ā)</td>
<td>(aa)</td>
<td>aabbi, laab, xageea.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>b</td>
<td>b</td>
<td>bal, abaal, aabbe, barbar.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ć (c)</td>
<td>c</td>
<td>col, laac, cuncun.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>d</td>
<td>d</td>
<td>dab, adeer, eeddo, dadab.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ð (d)</td>
<td>(dh)</td>
<td>dhul, dhadhan, dhuudhi.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>e</td>
<td>e</td>
<td>edeg, male, fure.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ē)</td>
<td>(ee)</td>
<td>eel, beel, kee?</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>f</td>
<td>f</td>
<td>far, laf, afseel.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>g</td>
<td>g</td>
<td>geel, agoon, xagga, gelgelin.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>h</td>
<td>h</td>
<td>hal, rah, hohob.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>i</td>
<td>i</td>
<td>in, madi, ilig.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ī)</td>
<td>(ii)</td>
<td>iin, kii, dhiidhiyo.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>j</td>
<td>j</td>
<td>jeer, xaj, jajab.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>k</td>
<td>k</td>
<td>kan, rako, kirkir.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>l</td>
<td>l</td>
<td>khuuro, takh, khalkhal.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>m</td>
<td>m</td>
<td>leeb, calal, callaal, lalleemo.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>n</td>
<td>n</td>
<td>mag, umul, ammaan.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ò</td>
<td>o</td>
<td>naag, ani, cumno, dindin.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ō)</td>
<td>(oo)</td>
<td>or, talo, olol.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>q</td>
<td>q</td>
<td>oog, hoo, doonid.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>r</td>
<td>r</td>
<td>qar, raq, qiiq.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>s</td>
<td>s</td>
<td>run, bar, carrab, raran.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>š (š)</td>
<td>(sh)</td>
<td>saan, raas, sees.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>t</td>
<td>t</td>
<td>shaf, hoosh, shaash.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ū (u)</td>
<td>(uu)</td>
<td>tin, hooto, tartan.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>w</td>
<td>w</td>
<td>ur, guri, durdur.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>y</td>
<td>y</td>
<td>uun, dhuu, kuurkuursi.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>?</td>
<td>(hamsa)</td>
<td>wiil, low, awoowe.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>xaas, lix, xaaxi.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>yeel, hooy, yaryar.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>lo', ba'naan, gam'id.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Ereyo la isku gaabiyeey
iyo astaamo

a) iwm. (— «iyo wixii la mid ah»), iyo.
   kd. (— «ku wad», «sii wad», «iyo wax kale»).

b) "" (goobaabin yar) oo la saaro ereyga shaqalkiisu «culus» yahay, sida «dul»", «duulid»", «sugid»", «taag»", «or»", «mood»".
   * (xiddig yar) oo la saaro ereyga 'cusub' oo dhowaan-dhaladka ah, sida «danjire*", «madaxweyne*»), ama 'shisheeye' oo aan weli dhab u soomaaliyoobin, sida «miino*", «raadar*».
   "" (astaanta hamsada) oo la saaro ereyada hamsadu ku jirto sida «gam'id», «ol'ole», iyo - kolkol - meelo kale oo aan badnayn, sida «hud'hud», «mad'hab». 
A (a) — Xarafka koowaad oo Alifka Soomaalida. Waaw shaqal.
-a — (naaxwe) qodob raaca erayada lab oo kelida ah oo 6 shibbane ku dhamaada (c, h, kh, q, x) iyo hamsa, sida: magac-a, daah-a, jookh-a, maraq-a, madax-a iyo go-‘a).
aa (å) — Xarafka «a» oo dheer.
Aabayeel (da) — U dan gelid; tixgelin.
Aabayn (ta) — 1. Tixgelin; aabayeeleid; daryeelid. 2. (weel) xoolayn.
Aabbe (ha) — Qof lab oo wax dhalay; labada waalid kan lab (ama «aabbo»).
Aabbur (ka) — Weel afka ka awda; daboool; fur.
Aabburan — Aabur la sauray; la dabooolay; furayn.
Aabburid (da) — Weel daboool saarid; dabooolid; furayn.
Aahi (ga) — Arrin aan jid ahayn oo cid lagula kaac; gardarro; maag; daandaansii.
Aabo (ha) — Tixgelis; danayn; aabayeel.
Aud — 1. (ø) Dhab; si daran. 2. Adiguh.
-ænd — Tiraab lagu dhabakaro tirada oo muujiya jagada tiradaasi ku abbaaran tahay (saddex-aænd (3d.); shan-aænd (5d.); sagaal-aænd (9d.).
Aadaan (ka) — Ereyo yar oo lagu dheeraysto oo dadka tuweshada loogu yeero (ama «addin»).
Aadane (ha) — Intii nebi Aadan dhalay ka mid ah; dad; qof.
Aaddan — Ku abbaaran; toosan; eg; beegan.
Aaddanaan (ta) — Ku abbaaranaan; toosnaan; ekaan; beegnaan.
Aadid (da) — Meel u socosho; tegid.
Aaleyn (ta) — Aaf oo gaarsin.
Aaf (da) — Dhibaato aad u weyn.
Aagaan — 1. (ka) Furka aagaamaha iyo haamaha lagu dabooolo. 2. (ta) Haan yar.
Aakhir (ka) — Kan danbe.
Aakhiro (da) — Meesha iyo nolosha danbe oo lagu noolaan doono, kolka adduunka laga tajo.
Aalaa — Inta badan; badanaa; dhaaxa; qajool.
Aalad (da) — Aalabo wax lagu qab-sado; qalab; hub.
Aaladeyn (ta) — Aalad u yeelid; qalabayn; hubayn; qurxin.
Aale — Erey ulajeeddadiisu u dhow-dahay «kasta» «walba» «alla» (sida «had iyo goor-aale», «wax alia ama allaale »).
Aalkol* (ka) — Biyabbiood aamidab lahayn, oo ur sillan, oo daarimi og, oo baabbiiri og, oo siyaalo badan loo soo saaro, waxna loogu qabsado, (ama «aalkol»).
Aalo (da) — Qaalmaha yaryar oo lo’da.
Aameel (-ka) — 1. Harrub. 2. Wixii waxay arkan iska raaca.
Aammin (-ta) — Erey ducaada daba-deedaa la yiraahdo oo ulajeeddadiisu tahay «ilaahow aqbal».
Aammin — 1. (qof) Aan dhagar iyo laqdabo aqoon; daacad; lilaahi. 2. (meel. kd.) nabad ah; aan cabo lihayn.

Aamminid (-da) — Kalsooni u qabid; rumaysasho.
Aamminnimono (-da) — Aammin ahaan-sho; daacadnimo; lilaahinnimo.
Aammus (-ka) — Hadal la'aan; shib. Aammusanan — Aan hadla hayn; shib ah.
Aammusid (-da) — Hadal joojin.
Aammusin (-ta) — Hadal u diidid ama ku celin, hadal ka joojin.
Aammusnaan (-ta) — Hadid la'aan; shib ahaan.
Aan — (Aniga; aan; i; ii — annaga; innaga; aanu; na; noo) qofka hadla haya ama waxqora haya.
Aanayn (-ta) — Aano ku raadin ama darteed wax ku yeclid.
Aanaysi (-ga) — Godub u raadis; xigtaysi.
Aano (-da) — Xumaan hore oo lays gaarsiyyey oo in laga aarguto uurka lagu hayo; godob; utun; asaaye; aarsi; dakano.
Aar (-ka) — 1. Libaax weyn oo lab. 2. Aan biqin; geesii. 3. Aarsi.

Aaran (-ka) — 1. Qaalmaha yarar oo geela; qaan. 2. Doog iyo barwaago.
Aarbax (-a) — Eedbax.
Aarbixid (-da) — Eedbxid.
Aargadasho (-da) — Aarsasho; Aarid. Aargudid (-da) — Aarid.
Aarid (-da) — Qof hor loo diley darti, qof u dilid; aargudid.
Aarnimo (-da) — Aar ahaansho; gec-sinnimo.
Aarsasho (-da) — Aargudasho.
Aarsi (-ga) — Aargudad; aarsad.
Aas (-ka) — 1. Xabaasha (dakda dhinta) iyo waxa ku saabsan; duug. 2. Ifttiinka midaabyada leh oo qorraxdhaca; cirguduuud; ciclellow.
Aasan — La xabaalay; la duugey.
Aasha (aash-) — Si miyir iyo xasilloo naani ku jirto; aayar, tartiiib.
Aashuun (-ka) — Weel biyaha lagu shubto oo laga sameeyey dhoobo; malbo; jaaxd; shaanbi; ballaas.
Aasid (-da) — Xabaal ku ridid; duugid; xabaalid.
Aasmidd (-da) — Xabaalmid; duugmid.
Aasnaan (-ta) — Wax la xabaalay ahaan; xabaalnaan.
Aaway? — Xagge buu (ama «bay») jiraa (ama «jirtaa?»); Meeyey? Mecd? (ama «away?»).
Aawo (-da) — Daraad; dar; aw.
Aayad (-da) — 1. Suurad quraan, tiiraha u yu kooban tahay, mid-liiba. 2. Wax aan hor loo arki jirin oo yaab leh. 3. Mucijiso.
Aayar — Si deggan oo miyir leh; qunyart; tartiiib; xasil.
Aayatiin (-ka) — Wuxtar aan durba dhalan, waa danbe, oo iyadana loo baahan yahay, la filana hayo oo loogu talaggalo; waxtar raaga; cirid-danbeed; meecaad.
Aayid (-da) — Wax raagey ama dib loo dhiigay, waa danbe oo loo baaban yahay, waxtalkooda helid, ku taabkicid.
Aayo — 1. (-da) (« waa shedaan tahay ») Carruurta hoo yadoood maahces, oo-
Ababid (-da) — Yaraanta iyo korrii-mada hore, wax ku barasho.
Abad — Kolna, marra, weli.
Abqaal (-ka) — (geed, dad) meel laga rujyo oo meel kale lagu abuuruo; meel kale lagu koriiyo: tallaal.
Abqaalid (-da) — (geed, dad) meel ka rujin oo meel kale ku abuurid; meel ka wadid oo meel kale ku korin; tallaalid.
Abasax (-a) — (geel,...) hashu kolka ay u baaahan tahay awkra, sida ay tahay.
Abaydin (-ta) — 1. Carruur, caanaha ay hoooyada ka nuugaan, ka gooyin. 2. Caano aan kuwa hoooy abayn (oo xooaad) carruur siin oo ku korin. 3. Carruurta lafeeda.
Abhaan (-ka) — Dad u taliya; madax; magangeliye.
Abhaandulle (-ha) — Col ama ciidan duullaan ah, kan u madax ah; col-wade; maqaddin (ama «amman-duule»).
Abbaanwarre (-ha) — Labada isu dhaxa, kan lab; say; nin.
Abbaar (-ta) — Sida eg; tusmo; marin; aaddanaan.
Abbaarahaa — Goor aan la sugi karin, laakiin la soo dhoweynayo; ku-dhowaad; mcelahaas; qiyaaas.
Abbaaran — (ku -) ku beegan; ku toosan; ku aaddan.
Abbaarid (-da) — Leexleexad la'aan iyo toos u aadid; (ku -): ku toosin; ku duudid; ku aaddin.
Abboowe (-ha) — Erey «walaal» ka dhigan oo kuwa wada dhashay ama xigto ah ama isjeceli, isgu yeeraan (ama «boowe»).
Abeer (-ka) — Neef ishkin ah (geel, lo') oo dheddig oo goortuu ku curan lahaa aan ku curan; qaadlin aan mela dhalin; galgaal (lo'); tebiis (ari) (ama «ameer»).
Abeeso (-da) — Jaadad badan oo halaqa ka mid ah oo garkood waabaayo lee yihiin. Waxaa jira jaadud addimmo leh oo iyjana «abeeso» lagu magacaabo.
Abeeso-lugaley (-da) — Jaad halaqa ka mid ah oo gallajisaba waaweyn lagu tirsho oo afar addin iyo dabo dheeer iyo harag addag leh; maso-lugaley, riyanuur.

Abeeso (-ga) — Cudur oogada dadka ku dhaca oo haraggu u ekaado haragga abeesada.
Abguri (-da) — Jaadadka abeesada midkood; beey.
Abhin (-ta) — Qof laga baqa hayo, ama wax laga celina hayo, hadal imaad ahayn; waddani (— iyo abaar-kheentay).
Aboodi (-ga) — Haadka jaad ka mid ah oo weyn oo afka iyo lugaha iyo baalasha dhinacyadooda gududan.

Aboor (-ka) — Cayayaan beelo beelo u dega oo dundunooyinka sameeyaa.
Abooto (-da) — 1. Hooyada hooyad-

saameeyaa oo uu ka baqo, (sida: «Allaahaa hadduu alla yahay»), kula hadlid.
Abid (abid-) — (ama «abad» «ablid»).
Abjed (-ka) — Qobtiil.
Ablaawe (-ha) — Qof aan tol lahayn; aan taariikhdiisaa la aqoon.
Abley (-da) — Qalab birka samaysan oo ragu dhexda ku xirto oo ku dagaallamoes toorrey; bilaawe; (ama «amley»).
Ab'oga (-ga) — Dad daalka gudhiisa weligiid degganuun; aan gadaal-ka-

deed ama aabbaha hooyaddii; Mocayo; Ayeeyo. 2. Fil weyn.
Abooto-idabbadis (-ta) — Ayeeyo-lugdheer.
Abgo (-da) — Quraca iyo maraaga jyo geedaha la mid ah mirohooda (inino badan oo yayar oo ku gud-jirra galal dher dheer oo laha qaab ah ooolkay engegaan furma); geydhe; mergiyeala.
Abraar (-ka) — Soo bood; meel dad badan ama dhir badan xog ku marid; jibaax; majiiir.

Abraarid (-da) — Jibaaxid; majiiirid.
Absaxan (-ka) — Waalid, isir, ab.
Abshir (-ta) — 1. Labo talo tan wanaagsan; tawfiq. 2. Hadal bishaaroh.
Abti (-ga) — Hooyada walaalkeed.
Abtiris (-ka) — Aqoonata ku saabasan awooweyaashii bore magacyadooda iyoo siday isugu xigeen; abtirisino; abtirsiiyo; abnaq.
Abtirsasho (-da) — Aabbeyaal iyo awooweyaal badan oo isku xiga magacyadood sheegasho.
Abtirisino (-da) — Abtiris (ama «abtirisimo»).
Abur (-ka) — Xoor; xunbo.
Abuu-maagas (-ka) — Iskaanbe.
Abuur — 1. (-ka) a) Wax aan hor u jirin uumis; alkun. b) Geed uubka hayo, dooda uu lafta ama iniinta ku lee yahay, oo kolki la beero korta oo geed hor leh oo cusub noqota; laf ama iniin ama cad kasta oo geed hor leh noqon karta; fiiri. c) Hawsha la qabto kolka beerta abburka lagu rida hayo. 2. (-ta) Sida loo uumay (farsiimo, hab, qaab); baxaalli.
Abuurcas (-ka, -ta) — Meseggada jaad ka mid ah oo midabkeeedu cas yahay.
Abuurid (-da) — Wax aan hor u jirin uumid; curin; alkumid; jirsiin; dha-lin; ahaysiin.
Abuuris (-ta) — Uumis; alkun; dhalis; curis.
Abwaan (-ka) — L. (qof) laamo badan oo cilmi aqoon weyn ku leh ama u leh siiba dhaqanka iyo ilbaxa tolka; waaya-arag; waxyagaan; buuni. 2. (*) Buug ama buugag laamaha aqoontoo dhambmi ku urursan yihin.
Abwaaanimo (-da) — Abwaan abaa-sho; aqoon, tan abwaanka u eg, lahaansho.
Afxad (-da) — Weel layku aabbaro oo wax lagu gurto; sxaaroad; santuuoq; safad.
Abyamid (-da) — Yaab iska garasho; yaabid; irikigid; amakaagid; ash-qaraariid.
Abyan (-ka) — Garasho ama dareen, wax sillan uma lala yaabo, ay dha-liyeen; yaab; irikig; amakaag; ashqaraar.
Aduahi (-da) — Geed sal weyn iyo laamo yaryar leh, oo buruqdiisuu biyo badan tahay.
Adaar-biciid (-ka) — Nagaar aan qodax lahayn oo ka baxa balliyada iyo togagga; wuxuu lec yahay, miro
kuwa bunka u eg, dhirta dawadana waa ka mid.

Adab (−ta) — Kolay yar oo wax lagu gurto.

Adag — Aan jilicsanayn; kakan.

Adar (−ka) — 1. Dheri weyn. 2. Qoobiley.

Adayg (−ga) — Aan jileec ahayn; qalleyf.

Addeer (−da) — Wax la is faray yeeliid, u hogaansamid, okobanaansho.

Addim (−da) — Aadaanka salaadda ku dhawaaqid.

Addin (−ka) — 1. Lugaha iyo jeenyaha iyo gaacnaha middood. 2. Ereyo yar oo lagu dheraysto oo dadka tuka-shada loogu yeero (ama «aadaan»).

Addoon (−ka, −ta) — Qof la lee yahay; bidde, biddad.

Addoannimo (−da) — Addoon ahaansho.

Addoonsashe (−da) — Addoon ka dhigasho.

Addoonsi (−ga) — Addoonsad.

Adduun (−ka) — 1. Dhulka iyo waxa deggan; ifka lagu nool yahay; duni. 2. Maal; xoolo; hantii; adduuno.

Adduunyo (−da) — Adduun; duni; maal; xoolo; hantii.

Adeeg (−ga) — Hawl qaabad.

Adeegasha (−da) — Hawl qabsashe; isu adeegid.

Adeeghe (−ha) — Hawlqaabte; soojiye; midiiidin.

Adeegid (−da) — Hawl sid u qabsasho; midiiidimid; qabbaanid; xoojin; shaqayn.

Adeegsad (−ka) — Hawl cid ku qabsad.

Adeegsashe (−da) — Hawl cid ku qabsasho.

Adeer (−ka) — Aababaha walaalkiis.

Adeeryo (−da) — Goodirka dheddig.

Adi (−ga) — (adiga, aad; ku, kuux) qofka lala hadla hayo ama wax loo qora hayo magacuulkiis.

Adiga (−adi, aad, kuux) qofka lala hadla hayo ama wax loo qora hayo magacuulkiis.

Adkaan (−ta) — Jileecdarro; qallaf-sanaan; kakan.

Adkaansho (−ha) — 1. Adagy noqosho. 2. Xoog badnaansho; libaysasho; guuleysasho.

Adkayn (−ta) — Wax adag ka dhigid.

Adkaysasho (−da) — Hawl, dhib, xanuun adkaysi u lahaansho; dhabadaradkaansho; duqdaadasho.

Adkaysi (−ga) — Hawl, dhibaato, xannuun, dhabadaradayg u lahaansho; duiqaad.

Aduoga (addog-) — (adaogga, -giis, -geed, kd.) Aabbe.

Adyad (−da) — Gardaarro: maag.

Af (−ka) — 1. Xubinta nasfeydoo cunnada ka cuntto oo bishimaha iyo carrabka iyo ilkubu ku yaalliniin. 2. Ereyada iyo uuljeeddooyinkooda; hadal dhan oo to isku garto oo ku wada hadlo, oo wax ku qabsado. 3. Dhinaca birtu wax ka gooyo.

Afaaf (−ka) — Meel furen (xero, derbi, aqal), oo laga galoo ama laga baxo; illin; kadin; irrid.

Afaggaal (−ka, -sha) — Taddobada xiddigood oo raqaha, tan ugu danbaysa; waxay u dhexaysaa nuguuushi-cad iyo naafcadde.

Afar (−ta) — Tirada saddeexda iyo shania u dhexaysa (4).

Afargees (−ka, −ta) — Muug fidsan oo leh afargees oo toosan iyo afar dhinac oo is wada dherer le'eg.

Afarran (−ka) — Saddeex kale oo badanaa la dhalay weheliso oo afar ku tahay.

Afarrey (−da) — 1. Gabay yar, shanley. 2. (shax) afar iska soo horjeeda oo hogi u dhexayso, oo ka samaysan labo jare oo taagan (isku dhici kara).

Afarsuule (−ha) — Muroq afar suul ama afar madax leh, siiba muroq weyn oo ku yaal bowadda docdeeda kore, oo koiska uu isku soo rooro lugtu kala badxo oo fidsanto.

Afartamaad (−ka) — 1. Tirada heerka afartanka ku abbaaran; 40d. (ama «afartamaad»). 2. Xilli roob oo
Astamay (-ha) — Qof dadka afax kala duwan ku hadla, u kala afceleya; afceleyi; turjumaan.
Astigit (-da) — Qof hadalka u diidid, ku celin.
Astuxumsi (-ga) — Qof laga hadal badan yahay, oo inta intaas u lee yahay lagu haadsado, qaax uu lee yahay lagu seejiyo ama wax uusan yeeleey lagu yeelseyay.
Astatoob (-ka) — Magac kaluuun.
Astullitaaxle (-ha) — Magac kaluuun.
Astarwe (-ha) — Qof aan kartida hadalka lahayn.
Astaggaddayn (-ta) — Afxumayn, caayid.
Astaggando (-da) — Hadal qoonsimaad leh; cay; afxumo.
Aflax (-a) — Waxa la doonayo (waxbarasho...) oo guul iyo liibaan laga gaaro.
Aflaxid (-da) — (waxbarasho...) liibaanid; guuleysasho.
Amaal (-ka) — Afaqaan hadal waanaagsan tirsha ama qora (gabay, hees, buug,...) oo wax ka dheeфа.
Amaalimo (-da) — Amaal ahaan-sho.
Amar (-ka) — Wax wareegsan afki; wareeg.
Amarerid (-da) — Wax wareegsan ama qaab kaleba leh, afkiisa ku soo wareegid, soo koobid.
Amarinshaar (-ka) — Qof warbeen nad saamays weyn leh, oo lagu kala dhinto ama lagu dagmo dhisa ama dhisi yaaqaan, oo dadka ama dowladda wax kaga cuna.
Amfage (-ha) — Afceleyi; turjumaan.
Afro (-da) — Naag la qabo; arad; oor; maranti; marwo.
Afquay (-ta) — Xiddigaha naafaha, too-da sadexaad (ama «afgeys»).
Afraad (-ka) — Tiro taxan, kan jagada afarta ku abbaaran; (4d.) (ama «afraad»).
Aftahan (-ka) — Xaaajayqaan; codkar.
Aftahlimo (-da) — Qof si fudud ugu
hadla amu qora, hadal qurux badan oo dadka aad uu sameeeya.

Afii (-da) — 1. Arrin ama qaanuun, in la oggolaado ama liido dar-tedd, dadweynaha ama tolka loo bandhigo. 2. Farririin.

Afii (-ta) — 1. Kobo bunka iyo dhirtu dhinaca isaga hayaan oo labadaba laga gaari karoo; iran. 2. Meel dihin oo aan la daaquin.

Aftoolin (-ta) — Meel halis ah oo aan gabbad lahayn; cabsi; chawr; goldaloosho, (= golkaduul); (ama « aftoolin »).

Afuufan — Neef la geliyey; neefayasen; la afuufay; la buufiyey.

Afuufl (da) — Neef afka ka soo deyn, oo meel ama wax ku toosin.

Afuuf (da) — Neef afka, ama wax kale, laga sii daayo.

Afweyn (-ta) — Riciraha tunka tan ugu korraysa oo afka weyn.

Afxumo (da) — Hadalxumo; cay; afaggadaado; (ama « afluxmini »).

Afyayl (ka) — 1. Madax; horfiix. 2. Qofka dadka soo dhoweyntisa u qaybsan. 3. Oodaf; dhaacaan. 4. Horgalka tushbaxa.

Afyagaan (ka) — 1. Af gaar ah yaqaan. 2. Cilmiga afalka aqoon weyn ku leh.

Afyar (ta) — Magac kalluun.

Afyun (ka) — Geed-yubax la beero oo waxtar (dawo) iyo dhibabato weyn labadaba leh, oo dhuulka kulul ka baxaa; wuxuu lee yahay dhacana sida caanaha u cad oo la engejyo, oo dabadeed la cuno ama sida sidaaarka loo shito; kartida iyo maanka qofka-ba habbisu saara, hadadaan degdeg liisa qabanna waa lala doorsommaa oo lala dufuobaay (sida xashiiska, qaadka...).

Ag (-ta) — Meel ku (ama u) dhow; aan ka fogueyn.

Agaag (ga) — Dhowaan (ama « agag »).

Agaange (ha) — Qof wax badan helay (hilibo; lacag,...) wax yar oo uu u gooyo kii aan wax helin, ama laga qaado; xoolaha la soo dhaaco, kd. waxa laga baxsho; loog.

Agaagsiyid (-da) — Agaagsa bixin.

Agaalli (da) — (xiddigo) nuguushii.

Agaasim — La agaasimey.

Agaasime (ha) — 1. Nin wax agaa-sima. 2. Nin ka madax ah, qaybaha taliska, midood.

Agaasimid (-da) — Maamulid; nidaamin.

Agaasin (-ka) — Hab wanaagsan ama si wanaagsan oo wax loo maamulo ama loo dhaqaaleeyo ama loogu arrimyo; nidaam; maamul.

Agab — 1. (-ka) Waxtar; ciiri. 2. (-ta) Alaab.

Agabbar (-ka) — Layli; tababbar; jarayn; jebin.

Agagaar (-ka) — Hareeraha aan fogfogeyn; dhinacyada; (ama « agaggagaar »).

Agan (-ka) — 1. (Ceel) biyo badan leh; banqi. 2. Cosob ama naq badan; aftin.

Agas (ka) — Cunno la raacsho qofka dhinta oo xabaasha agteeda lagu cuno; qorqaad.

Agool (-ka, -sha) — 1. Hab weelka la xoolayna hayo, geecoyeeximada loogaga baasho: asal, dufan, kd. laysku karsheey baa lagu rogroggaa. 2. Wax la dhisa hayo ama la samayna hayo, quabintiisa iyo jaangooayadiisa hore; bilaw; unug. 3.* Aqal kd., la dhiis doono, astaanti iyo muuqaalki warqad, kd. ku muujin.

Agoolid (da) — 1. Weci agool ku xoolayn. 2. Wax la samaynayo ama la dhisayo, jaangoooye hore ama qaab hore u yeelid; bilaabid; unkid; warqad ku muujin.


Agoon (-ka, -ta) — Ilmaa aan abbihiis noolayn.

Agoonnimo (-da) — Agoon ahaan.

Ahaan (-ta) — Noqod; ku sugnaan.
Abaansho (-ha) — Noqosho; si, kd. ku sugnaansho.

Ahayslin (-ta) — 1. Wax aan jirin, wax jira ku dhigid; abuurid; uuimid. 2. Dhab ama run ka dhigid. 3. Si, ama, wax ka dhigid, ka yeelid.

Ahmin (-ka) — Ishkinka iyo ariga shilis; jar; (ama «ahmi»).

Ahmiyad (-da) — Ujeeddo ama saamays weyn.

Ajal (-sha) — 1. Waqti dhammaaddi. 2. Waqtiiga dhisamadda.

Ajalid (-da) — 1. (Waqqii) dib u dhigid. 2. Geeri ku keenid; dilid.

Alar (-ka) 1. (*-) — Samaalka abaal-gudkisa xagga Ilaah laga helo. 2. Ajarid.

Ajarid (-da) — Dhib gaarsiin; wax yeelid; dhaigrid; daqsid.

Ajenda* (-da, -ba) — 1. Xusuusqor. 2. Arrimaha fadhi lagaga hadlayo oo si taxan u qoran.

Ajeyn (-ta) — Ajo ka dhigid; xumayn; qasid.

Aji (-ga) — 1. Dhalad ah; gob; xor. 2. Soomuulii.

Ajl (*-ga) — Sabab; daraad.

Ajnebi (*-ga) — Tol kale ah; shisheeve.

Ajo (-da) — Biyaha mel ku raaga oo cagaarka noqda iyo cagaarka ay bixiyaan lafiisaa.

Ajood (-ka) — Ka joogsasho; isu quurid la'aan; ka xishood.

Akaadimiye* (-ha) — 1. Urur ama maamul ka kooban dad wada waxyaqaan, oo dantoodu tahay may kor u qaadaan aqoonta dhaqanka, suugaanta, falsamida, fanka iyo cilmiga. 2. Dugsi sare oo waxyaalo gaar ah laga bartoo, sida carbiska iyo tababbarka ciidamadda, musikada, farsaxanimmada,... (ama «akadeimiya»).

Akeekamid (-da) — Hadal akeekan ah, ku hadlid; muran.

Akeekan (-ka) — Muran; cilaq; jacad.

Akhdar (-ka) — Midabka kaleemaha qoysan; cagaar.

Akhirid (-da) — Wax goortaas la qaban laaab, dib u dhiigid.

Akhriyid (-da) — Erey ama hadal qoran kich; ku dhawaaqid; naqid; marin.

Akiid (-da) — (talo, arrin,...) cid ku raacid, adkayn, xoojina, tiirin.

Ałaab (-ta) — Qalabka wax lagu qabsado; ahaabo.

Ałaakoodin (-ta) — 1. Sasabid; suu-baan-salaxid; maaweeliin. 2. (cayaar) luuqin; alalaasid.

Ałaal (-ka) — Aan meesha uusan aqoon iyo dadka uusan aqoon ka qaloon; qof gaqgal badan oo dhigarran.

Ałaalabbaq (-a) — Biqij aan aqoon ku dhinsayn; baqdin qalo keento; malabbaq.

Ałaab (-ka) — Ged; caado; falaad; sha'ni.

Ałaad (-ka) — 1. Riyo; dhaddab. 2. Qaraw.

Ałaaxi (-da) — Bahat dixiri yar ah oo kaadidhiigga ku wacan.

Ałaanb (-ka) — Dhiso lagaa sameeyey qori, bit, kd., oo marinka irriyaba guryaha iyo wixii la mid ah fasseexadu lagula qabto oo la xiro, oo la furo.

Alcood (-ka) — (bad) jaadadka shiraaca kau ugu weyn.

Aleeggad (-ka) — Heesid.
Aale (shaa) — Bocoosha iyo tam-
maanka jaa dhaqan ku mid ah oo aan
waaweyney; bocool; tamamaan; lajii;
cangaleel.
Aaleelaale (dha) — Jaadaanka dibgallocco
mid ka mid ah, oo aad u weynadaa,
oo xubnaha dabada iyo oogada
qaarkeed midabyo ku yeessha.
Aalelayn (ta) — Aaleel ku samayn,
quurux darteed.
Alif (ka) — 1. Magaca xuruxufata;
Alifha. 2. «A» da carabiga.
Alifha (da) — Xuruuf af lagu qoro
oo ka kooban shaxalillo iyo shib-
banayeel; alif.
Alkumid (da) — Wax aan hor u jirin
abuurid; uumid.
Alkun (ka) — 1. Wax aan hor u jirin
oo la abuur; abuur; uun.
2. (ka-ta) Labada inay is guursa-
daan isu doonay, waxay isu yihiin.
Allaale — Kasta; wafba; alla; (sida
qof allaale qofkii...).
Allabari (ga) — Eebbe wax-ka-bari;
Ijaah-bari; Rabbi-bari; Eebbe-tuu;
duceysii.
Alle (ha) — Eebbe; Ijaah; Allah.
Aool (ka) — Jaad dadabta agalka
ka mid ah oo laga sameeyo geed
«duur» la yiriwaldado ulimiiska oo
inta la sayo, jil lagu marriimo. oo
badanaa golalka lagu kala ilaxiwo.
Aaleosid (da) — Qaanqamint, abaa-
budul, kieen.
Alwaax (a, da) — Qoryo xalxalleef
laga dhigo oo wax lagu dhiso;
loogu.
Ama — Erey isku xira labo hadal ama
labo xixood, isla kolkaasna kala
xirtifuraa oo sheega inaan la ikwu
hela hayne, tii la hela ay tan kale
meesho ka saarayso (aniga ama adiga;
wax ii si ama i qadi).
Amaah (da) — Xoole qof qof ka
doono. oo haystoo, oo goor lagu ba-
lamay kaddib, kii horree loo hanaa tu
u cesho.
Amaahasho (da) — Amaah qaadaasho.
Amaahin (ta) — Amaah siin.
Amaamud (ka) — Alkun; uuug; abuur;
curis.
Amaamudid (da) — Alkumid; unkid;
abuurid; curin.
Amakaag (ga) — Yaab; irkgi; (ama
«amankaag»).
Amakaagid (da) — Yaabid; irkgigid;
tama «amankaagid».
Amar (ka) — 1. Arrin; xaal; talo.
2. Farrin.
Amarkutaaqlayn (ta) — Xukun ama
taliis amarkutaaqle ah, dhaqan gelin.
Amarkutaaqle (ha) — Kartii iyo awood
la soc yahay ama la maroonkaaday,
oo si xun oo aan xaq ahayn, loogu
dhaqno; jaalimmado.
Amarti (da) — Islaweynii; kibir.
Amley (da) — Abley.
Ammahna — 1. (*-*) (ka) a) Nabab;
nabadgelyo; badbaado; colaad
la aan. b) Kuruska geela meel ka
mid ah oo ceerinka lagu cuno.
2. (-ta) a) Ereyo loo bogo oo kulul oo
wanaagsan; faan. b) Xooxolo ma-
daxda, ka, lagu muuneeyo; soo.
Ammamid (da) — Hadal ammaan ah
ku dhihid; faarin.
Ammamano (da) — Xooxolo, ama wax
kaal oo oo in laysu hayo laysugu
dhiibto; ereg; ergiso.
Ammeer (ka) — Taliye, madax; beel-
daaqee; ammaanduule; (tama «ami-
ir»).
Ammeena (ka, ta) — Goor; had; waqti.
Amminka — Hadda; eeggii; (tama
«imminka»).
Amminla (da) — 1. Xilliayada san-
naddu u garsan tahay midkood.
2. Diraadka qaarkeeda darbee. 3.
Roob-Garas.
Ammuur (ta) — Tall; arrin; xaal.
Amni (ga) — Nabab; bedbaado; na-
baaddimo.
Amran — Karaamaysan; calman.
Amrid (da) — Wax farid.
Ana — Haddaana wax kale jirin; had-
day u yaraato; xataa.
Anaaakici (da) — (anaa kici) col
yar oo si gaar ah u laylayan oo

Anabbixid (-da) — Socdaa bilaabida.

Anabbixin (-ta) — 1. Wax lagu socdaal bixin. 2. Sagoo tyid.

Anbaaqad (-ka) — Anbaaqaadid.

Anbaaqaadid (-da) — Meel ka qaaddid, ka bilaabid, ka wadid.

Anbasho (-da) — Jid ama meel ka habaabid; dhumiid; lumid; anbad.

Anbin (-ta) — Jid ama meel ka hababbin; dhumin; lumin.

Anbo (-da) — Meel; kób.

Andaqaad (-ka) — Arrin lagu heshiiyey, wixii xil ka yimaada ama eeddii ka timaadda oo la qaato; eedqaad; xilxanbaar; shaftu-tun; u qoolnaan.

Andaqaadid (-da) — Arrin lagu heshiiyey wixii xil ka yimaada ama eeddii ka timaadda, qaadashe; eed qaaddid; xil xanbaarid; isu qoolid; shaft u tumid.

Aneexo (-da) — Geed dhinta yaryar ka mid ah oo bixiya miro arrorro leh oo ceeriinka iyo bisaylka 6agu cuno.

Anfacs (-a) — Waxa la cuno waxtarka ama dhaqanta laga helo; anfaco; waxtar.

Angungyo (-da) — Uurrutualloo; guhaad; (ama «anguubyo»).

Ani (-ga) — (aniga; aan; i; ii) qofka hadla haya ama wax qora haya.

Aniga — (ani, i, ii) qofka hadla haya ama waxqora haya.

Annaga — (Innaga, aannu, na, noo...) dadka hadla haya, ama waxqora haya oo aan qofka lala hadlayaa ku jirin.

Anqaas (-ta) — Khad.

Anqarin (-ta) — 1. (ilmo dhashay) caano iyo biyo midkood siin. 2. Ababinta hore; (ama «canqarin»).

Ansaar (-ta) — Muslinkii hore oo reer Madima oo Nebi Maxamed iyo Muhajiriintii soo dhoweyey oo taageerada weyn u fidiyey.

Ansa (-a) — (bad) riixid; durkin.

Anxax (-a) — Wax sharciiga waafaqsan; sharci abaan loo uggolaan karo ama loo aqbalay karo; aan ahayn wax la duri karo ama la burin karo.

Anshax (-a) — Xeerarka dhaqanwaanagga iyo bulshannimada; edeb; xishiid; asluub; xarragga; hufnaan; (ama «anshi»).

Anshaxxumo (-da) — Anshaxdarro.

Anshi (-ga) — Dhaqanwanag; anshax; asluub.

Anxixid (-da) — Ansax noqosho.

Anxixin (-ta) — Ansaax ka dhigid.

Antaro (-da) — Xad; seere; sooheedin.

Antarrudhaaaf (-ka) — Xadgudub.

Antarrudhaafid (-da) — Xadgudidb.

Aq (-da) — Dhadhamo iyo dhuuna la'aan; dhanqasho; janqasho; anqasho.

Aqab (-ka) — Geedaha waaweyn oo qodaxda iyo abqada leh jaad ka mid ah; qurac.

Aqal (-ka) — Dhis dadku dhexdiisa dego oo ku noolaato; guri; hooyo; min; minan.

Aqasho (-da) — Aq u dhimasho.

Aqbalid (-da) — Wax lays faray ama laysu soo jeediyey qggolaansho; yeelid.

Aqooll (sha) — 1. Wax dad badan
Aqoolid (-da) — Wax la wadaago qaybin, kala agaasimid; soorid; qor-shayn.  
Aqoon (-ta) — Wax qof bartay oo ogaa-dey; garasho; cilm; kasmoo.  
Aqoonni (-da, -ga) — Qof aqoon loo leeyahay; la yaqaan; indhagarad; (ama «aqoonin»).  
Aqoonsad (-ka) — Aqoon u yeelad; garasho.  
Aqoonsasho (-da) — Aqoon u yeelasho; barasho; ogaa-sho; garasho.  
Araanjo* (-da) — Geed abaareed leh miro jiliscan oo kankoonsan oo diir adag oo midabkoodu yahay cilaan-gudud.  
Aranayn (-ta) — Labo qolo oo dagaallama haya kala joojin; dagaal joojin.  
Arare (-ha) — Labo qolo oo dagaal-lamaya oo la kala jooyiiyo; dagaaljoojis.  
Arabbikhi (-da) — Gallyey.  
Arad (-da) — Naag la qabo; oori; afo; marantii.  
Arag (-ga) — Hawsha xubnaha indhuu qabtaan; aragti.  
Aragti (-da) — Arag; hiro.  
Arah (-da) — Soodaal meel loo aado in laga soo gurto miro iyo waxyaalo kaloo la cuno ama wax lagu samaysto.  
Arami (-da, -ga) — Lahaan qarsoon oo cudur reebay.  
Aranjaato* (-da) — Cabitaan laga sameeyo biyo iyo sonkor iyo lisis armaanjo (ama «aranjaata»).  
Arar (-ta) — 1. Gogolhigga doodka, hadalka qoran (buugad; kd.) 2. Daqqa la soo daa-jiyii xoolaha in taan ceelka la geeyn oo biyaha la siin. 3. Hareer; agagaar.  
Ararasho (-da) — Hadaalka, doodka, buugagg, kd., arar ka hore-marsasho; gogolhigaasho.  
Arax (-da) — Xubin lafiadabarta ka mid ah oo dhowr ricirood iyo hilli-kood ka kooban.  
Arbaca (-da) — Maalinta afraad oo toddhaabodka: maalinta Talaadda iyo Khambista u dhecaynka.  
Arbe (-ha) — 1. Maroordiga weyn oo lab oo raxanta horkaca; araye. 2. Shabeel Jaba.  
Arbush (-ka) — Wareer; rabsho.  
Arbushan (-da) — Wareersan; rabshaysan.  
Arbushid (-da) — Wareerin; rabshayn.  
Ardaa (-ga) — Dhol banaan oo guryaha ka horreeya oo derbi ama teed ku wareesgan yahay; meel daggala laga dhigo oo kor ka furan oo la faristo ama la seexdo ama dano kale lagu qabsado.  
Ardaaggal (-ka) — Ardaa qurux badan oo loo dhiiso nin ama qolo gabhaddoon iyo xididtooyu u timaadha; dadabgal; riddingal.  
Ardaal (-ka) — Qof aan wanaagsaneyn; nacas; dabbaal; (ama «ar-dal»).  
Ardaalnimo (-da) — Ardaal ahaansho.  
Arday (-ga) — Wiil dugsi wax ka dhigta.  
Ardiyad (-da) — Canshuurta dhulka laga qaado.  
Ardo (-da) — In dugsi wax ka waaga dhigata oo isku duuban; ardady; dugssiley.  
Areeebo (-da) — Naag aan gaari ahayn; basari; goonbaar.  
Argaggax (-a) — Cabsi weyn oo kedo ah; naxdin lala gariiro.  
Argaggaxsan — La argagiyiyey; cabsi weyn oo kedo ah la geliyey.  
Argaggixid (-da) — Cabsi weyn oo kedo ah, qabsho; naxdin la gariirid.  
Argaggixin (-ta) — Argaggax gelin; cabsiin.  
Argaggixiso (-da) — 1. Dad ama urur, argaggixin ku doontaa danahooda, siiba kuwa siyaasadadeed. 2. Wax lala argaggaxo oo dhan.  
Argeeg (-ga) — Geed, diirkå xiddiddis qaado (haamo, dhiilo, ubbooyin, kd.) laga tosho.
Ари (-га) — Вадажирка idaha iyo ri-
yaha.
Арир (-ка) — Qof ama dad ари ilaaliya.
Аржи (-га) — Waxweycdiisad qoran.
Аркван (-та) — (keli: rukni) rukniyo
badan; tiirar.
Аркид (-да) — Indhaha ku duwid oo
ku garasho; dhugasho; firin.
Арло (-да) — Dal; dhul; ardi; duni.
Армса (arm-) — Ma laga yaabaa in
(... armaa roob da'aa'); billaa; saa;
sow.
Армаажо* (-да) — Gurgur badanaa qori
ah oo qaabab badan loo yeelo, oo
dharka iyo waxyaa-lo kaleba lagu
gurto (ama «armaato»).
Ароор — 1. (-ka) a) Biyo doonasho
(xoolo, kd.), b) Hoos aadid; degi-
taan; jeexniin; daliq qodan. 2. (-ta)
Kolka waagu beryo; waubberi; aroo-
ryo.
Ароорид (-да) — 1. Biyo raadin; biyo
dooniid. 2. Hoos u dhigid; wadid.
Ароорин (-та) — 1. Biyo la doonid;
ceel u kaxayyn. 2. Hoos u dhigid, u
dejin, ku fogeyn. 3. Qof hurda riyo
wax ku rusid.
Ароорыо (-да) — Kolka waagu beryo;
waubberi; (ama «aroor»).
Ароос (-ка) — Guur cusub iyo cayaa-
raha iyo dheelaaska loo samaeyo;
guur.
Ароосид (-да) — Aroos gelid; guur-
sasho.
Аррад (-ка) — Dhar la qaato la'aan;
qawanaa ku dhowaad.
Аррадан — Arrad hayo; dharkii horo
ka dhamaaday ama calallo ka
noqday.
Аррадаакс (-а) — Arrad ka bax; dhar
helid; arratir.
Аррадбиксид (-да) — Arrad ka bixid;
arratirasho.
Аррадбиксин (-та) — Dhar arratir ah
siin; arrad ka bixin; arratirid.
Аррадид (-да) — Dhar la qaato waayid.
Аррафо (-да) — Bilaha muslinka oo
dayaxa tan ngu danbaysa oo xajka
la guto («carraf»).
Asaraar (-ka) — Wax dad kale sheegay oo lagu qabto oo been lagu sheeg; dood; muran; beenin; ogaalidiid.
Asaraarid (-da) — Hadaal la sheegay asaraar ka hor keenid; beenin; ogaalidiid.
Asaruurid (-da) — Ged ama ceel ama wax la mid ah, ciid ka buuxin, xabaalid, dhuulka la simid.
Askari (-ga) — 1. Qof ciidanka dagaallama ka mid ah, welina aan xiddiggo iyo alfiyo midna la siin; dadal. 2. Ciidan dagaallama guud ahaan (xiddigaba ha lahaaado).
Askax (-da) — Geed dhirta yarar ka mid ah oo mirihiisa ceeriinka lagu cuno.
Asli (-ga) — (wax) run ah, ee aan u ahayn ku leeo ekaalinta, ama, lagaga dayday.
Aslid (-da) — Asal marin; midabayn.
Asluub (-ta) — Dhaqanwanaag; anashax; tusmo; marin.
Asluubeyn (-ta) — Asluub u yeelid.
Asmayn (-ta) — Asmo ku ukhriyid, ku ganid.
Asmo (-da) — Duco gaar ah oo magacyada Ilaah ka kooban, oo wax lagu habaaro.
Asoollan (idaaha) — Wan u taga u baahan.
Asqo (-da) — 1. Biyawaa; harraad; oon. 2. Dayow, dhama.
Asqoobid (-da) — 1. Biyoo la cabbo u baahashi weyn; harraadid; oomid. 2. Dayoobid, dhamiid.
Asaad (-ka) — Bare, macallin (ama ustaad »).
Astaan (-ta) — Wax laysku soo sooqo (bar. haar, daqar, kd.); summad; tilmaan; asto; calaamo.
Astayn (-ta) — Astaan u yeelid; asto ama summad u yeelid.
Astayyan — Asto loo yeelay; calaa; maysan; sunlan.
Asturan — Aan qaawaneyn; qarsoon; awdan.
Astarid (-da) — Qarin; awdid.
Asturanaan (-ta) — Wax asturan ahaan.
Asuul (-ka) — Qaanuuun; sharci; xeer.
Asyab (-ka) — Dabaylaha lagu dhoofo oo ka yimaada woqooyi-bari; wajjid.
Atoor (-ka) — Sagaarada keedada lab.
Aw (-ga) — 1. Awoowe hore; ab. 2. Qof cilmi iyo ismos oo gaar ah leh; wadaad.
Aw — (-geed; -giis; kd.) daraad; dar; aawo.
Awaaji (-ga) — War la doona hayo in dad badan la gaarsiyo, oo lagu dhawaaqo ama si kale loo faafiiyo; naado.
Awaajiyid (-da) — War qaylo ama si kale ku faafin oo dad badan ku gaarsiin; naa qoodi.
Awaali (-ka) — Saad; male.
Awaaliid (-da) — Filid; malayn; sugid; saadin.
Awaare (-ha) — Ciidda budada noqoto oo caga iyo wixii la mid ah iyo dabayshi qaadaan; habaas; boor; siigo; bus.
Awal (-ka) — Marka hore; waa hore; koowaad.
Away? — Mecye?; Mecdah?; (ama «away? »).
Awdan — La awdey.
Awdiid (-da) — Meel daloosha xirid; wax ku rogid, ku qarin; daboolid; gufeyn.
Aweyti (-da) — Habaar gaar ah.
Aweytiidyid (-da) — Aweyti ku akhriyid; hbaararid.
Awilal (-ka) — 1. (hilib) Dhinac; sarar. 2. Malabka kiisa raagey oo madow; xabagbarshi raagtey.
Awilax (-a) — Jaad warmaha ka mid ah.
Awood (-da) — Farsamo iyo tab iyo itaal wax lagu qaban karo; kariti; maaro; xoog; tabar.
Awoodiid (-da) — Maaro, itaal u hayn; karid.
Awoowe (-ha) — Aabbaba iyo hoo- yada aabbeyaashood.
Awr (-ka) — Geela kan lab; Rati.
Awradhaye (-ha) — Nagaar xooluhu daagaan oo dhirta dawada ka mid ah.
Awrdehcid (-da) — Faxlid.
Axud — 1. (-da) Maalinta koowaad oo toddobaadka: Sabtida iyo Ismiinta bay u dheeyaysaa. 2. (-ka) qof; ruux.
Axal — 1. (-ka) Xilli u dheexeeya ximirka iyo xayiska. 2. (-sha) Xab is-haysta oo adag.
Axan (-ka) — Xoolaha ama cunnada loo bixiyo qofka dhinna oo loo guuceyo; fiddow.
Axdii (-ga) — Ballan adag oo lagu heshiiyo.
Axgabid (-da) — Dacgabid; caal- qaadasho.
Axmaq (-a) — Qof caqli yar; dabbaal; nacaa; doqon.
Ay — 1. Iyada; iyaga. 2. (-da) Meel jiq ah.
Ayaa — (ayaan, ayuu, ayay, ayaad...); Baa, (sida « Cali ayaa yimid — Cali baa yimid »).
Ayaan (-ka) — Xoog la moodo inuu dadka u keeno xumaan ama sa- maan; cawo; hoodo; ul; nasib; 2 (-ta) Qorrax-soo-baxa iyo qor- raxdhaca inta u dheexaysa oo iftiinka ah; maalin; dharaar; casho.
Ayax (-a) — Bahal yaryar oo baalal leh, oo tiro badan, oo si darrur la moodo isu raaca oo u duula, oo dhirta iyo beera xadan, baabbiilaya.
Aydin — Idinku.
Ayeecyo (-da) — Hooyada iyo aabbaaha hoooyooyinkood; Abootoo.
Ayeecyo-lugdheer (-ta) — Xasharaad jaadad badan ah oo dheeर oo dhuu- ban; waxay leedahay labo addin oo hore oo madaxa u dhow, oo waaweyn, oo qodxo leh iyo aad karoo lagood, oo dhuuudhooxan iyo baa- lal, midabkeeduna waa cagaar; ~ abootoo-idabbiidis.
Aygarad (-ka) — Wax garan og; fiiro dheer; aan la dagi karin; ayda loo qoda hayo durbagaarta.
Aynab (-ka) — Wax badan (dad, kd.) isku kot dilid, layn.
Aymuu — Innagu.
Ayo? — Kuma?; Kee?; Tuma?; Tee?

AYAX

Ayaa — (ayaan, ayuu, ayay, ayaad...);
Baa, (sida « Cali ayaa yimid — Cali baa yimid »).
Ayaan (-ka) — Xoog la moodo inuu
dadka u keeno xumaan ama sa-
maan; cawo; hoodo; ul; nasib;
2 (-ta) Qorrax-soo-baxa iyo qor-
raxdhaca inta u dheexaysa oo iftiinka
ah; maalin; dharaar; casho.
Ayax (-a) — Bahal yaryar oo baalal
leh, oo tiro badan, oo si darrur
la moodo isu raaca oo u duula, oo
dhirta iyo beera xadan, baabbiilaya.
Aydin — Idinku.
Ayeecyo (-da) — Hooyada iyo aabbaaha
hoooyooyinkood; Abootoo.
Ayeecyo-lugdheer (-ta) — Xasharaad
jaadad badan ah oo dheer oo dhuuban;
waxay leedahay labo addin oo hore oo
madaxa u dhow, oo waaweyn, oo qodxo leh iyo aad karoo lagood, oo
duuudhooxan iyo balaal, midabkeeduna waa cagaar; ~
abootoo-idabbiidis.
Aygarad (-ka) — Wax garan og; fiiro
dheer; aan la dagi karin; ayda loo
qoda hayo durbagaarta.
Aynab (-ka) — Wax badan (dad, kd.)
isku kot dilid, layn.
Aymuu — Innagu.
Ayo? — Kuma?; Kee?; Tuma?; Tee?
B (Ba') — Xarafka labaad oo Aliifka Somaalida; waa shibbane.

Ba' (-a) — Dhictaan, dhibaato iyo waxweello xun cid gaarsiiya; hoog; belo; baabba'; baas.

-ba — Erey ulajeeeddooyinka tixaha midabyo badan oo kala gaar ah u yeel: «aniguha waa aqaan»; «saddexduha ha yimaadeen»; kd.

Baa — Erey tixaha ulajeeeddooyin gaar ah u yeel: «willkii baa yimid»; «Ladan baa timid baa?»; kd; ayaa; yuu.

Baab (-ka) — 1. Qaybaha ama xubnaha kitaabka middood, fahalka ka weyn. 2. Jaad; nooc; jinsi.

Baabba' (-a) — Wax tiririan; aan raad lahayn; muuqisa la waayey; ba'.

Baabba'cayn (-ta) — (geel, kd.) orod cagaha dhukla lala dhaco; durdurin; ku tumeho, kd.

Baabbaaco (-da) — 1. Gaacanta dadka inta dhudhuunka ka hoosaysa oo calaacasha, faraha iyo suulka ka mid yihiin oo wax lagu qabto; cuur; sacab; cagta nafleyda qaarkeed; 2. Orod gaar ah oo geelu cagaha la dhaco dholka.

Baabbaah (-da) — Baabba' noqday oo aan wax ka joogin; aan gudubiisa wax ku jarin; maran; eber; cida'; waxba; sufur.

Baabba'san — Tirtirmay; aan muuqan; la baabba'shay.

Baabbi'id (-da) — Tirtirmid; ciribgo'id; qarsoomid.

Baabbi'in (-ta) — Tirtiriid; ciribgoyn; hoog ku faalid.

Baabbul (-sha) — Timo aad u baxa iyagoo aan la ilaalin; yoofil; tuur.

Baabsi (-ga) — Baadi cid kale leedahay oo, xadid darteed, loo sunto, loo summadrogo.

Baabbusiir (-ka) — Baawasiir.

Baabbuur (-ka) — 1. Gaadiid badanaaba afar garangarood leh oo ku socda qalab dhaqaajiyaa (mootoor) oo gu-daha ugu jira; dadka iyo alaabada buu qaadaa; gaari. 2. Qalab jiko oo inta dab lagu kor shido, wixii wax lagu karsana hayo, la kor saaro; girgire, birjiko; marakab.
Baac (-a) — 1. Dhererka u dhixeyeyaa labada gacnood marka la kala fidiyo.
2. Dherer wax lagu cabbiro.

Baacin (-ta) — 1. Baac wax ku cabbirid.
2. Wax la dhifanayo, kor u si wadid, taniyo inta gacantu ka wada kala baxdo. 3. (u-) u taagid. 4. Kor u qaaddid; biid.

Baacug (-ga) — 1. Dhasha xoolaha calooshooda aan weli caano mahee wax kale gelin (= aan uus yeelan).
2. Caano la addeeyey oo dhanaanno kala gaar ah lagu daray oo la cuno ~ farrmaajo.

Baad — 1. (-da) Xoolo qofkii ama dadkii laga adkaado baxshe; sedo (sado); ammaan; canshuur. 2. (-ka)
   a) Waxa dhulka ka baxa oo nafeeyda daaqdaa, cunto; cuno. b) Labada garab oo haadka iyo dayuuraduhu ku duulaan; baal.

Baaddil (-ka) — Aan xaq ahayn; dul-
mi; gardarro; jiddarro.

Baaddiye (-ha) — Meel aan magaaloo-
yin ku ool; miyi; (ama « baaddiye »).

Baadi (-da) — 1. Xoolo nool oo lumay.
2. Wax lumoo dhan guud ahaan.

Baaddid (-da) — Wax badan maqnaan;
raagid; daahid.

Baaddifad (-da, -ka) — Qofka baadida hela oo qabta oo kii lahaa ku sima,
waxa la siyoo.

Baadiggef (-ka) — Baaddii oo aan fudayd lagu helin oo iyadoo la doonoona hayo hadba dhinac laga maro.

Baadiggoobid (-da) — Baadi goobid, raadin.

Baadisoc (-a) — Astaan baadida lagu soo sooco; summad.

Baadiyayn (-ta) — Baadi ka dhigid;
lumin; habaabin.

Baafin (-ta) — Wax lumay ama aan la aqoon meel laga helo, weydiin iyo « war yaa arkay? » ku baadi goobid.

Baah (-a) — Dhulka wada gaaray; faaf.

Baahan — 1. Wax u baahi qaba.
2. Gaajaysan.

Baashawadaag (-ta) — Dad baah loo ka dhixayyo.

Baahi (-da) — Wax waxtar ah, ama lagamamaarmaan ah, haddana aan la hayso; tebidda la teba hayoo; Wax in la helo ama la haysto jaclaan lahaa, gaajada loo qabo.

Baahid (-da) — Dhuluika wada gaarid; faafid.

Baaho (-da) — Xoolaggooyo; qaaraan.

Baajin (-ta) — Wax la samayn lahaa dib u dhigid ama iska deyn.

Baal — 1. (-ka)
   a) Garbaha wixii duulaa ku duulaan midkood; baad.
   b) Xashi labo bog leh. c) Buunshe.
2. (-sha) Doc; dhinac; geco.

Baalsiley (-da) — Baahlaha haadka duula jaad ka mid ah.

Baalhiihig (-ga) — Baalasha haadka kuwooda buka oo laga rifo ama laga soo siibo; tinnoode.

Baalidi (-ga) — 1. Saxan weyn oo bal-
laaran oo dharka lagu mayro, baaf.
2. Weel maadan ama caag ah oo sidoo leh oo biyaha lagu qaato; siil-
lad; wadaan.

Baalfallaaar (-ta) — Mid ka mid ah shiniro wadajir u duula oo xilliba dal u dalaaba; callosha wax ka cad-
dahay, dibarkuna waa madow iyo buluug isku darsan; waxay leedahay
baali

baalal dheer dheer oo fallaarta u eg, iyo dabo ganto leh.
Baali — 1. (-da) Naaga aan hufnaanta naafteeda iyo aqalkeeda daryeel; basari; goonbaar; areeb. 2. (-*) (dhari) duug; dhammaad.
Baaluq (-a) — Qof shan iyo toban jir gaarey; qaangaar.

BAALFALLAAR

Baaluqid (-da) — Shan iyo toban sano gaarid; baaluq noqsho; gaangaarid.
Baaluqes (-ka) — Waran jaad gooniya loo sameeyo.
Ba’an — 1. Ba’ qaba; si xun ku sugan; aad u xanuunsan. 2. Gardaran.
Ba’aan (-ta) — Cunno waxtar iyo uraad leh oo lagu dhexfiyay dadka buka ama hawwa dha.
Baanasho (-da) — Cunno baan noqon karta siin; baanin.
Baanidhayn (-ta) — (turub) shaandhayn.
Baanid (-da) — Hadal ama dhood qorayn ama aan qorayn, meel madal ah ka jeedin; khudhayn.
Baanin (-ta) — Baan siin; baanasho.
Baanise (-ha) — Hadal ama dhood, qoran ama aan qorayn oo meel madal ah lagu yiraahdo; khudbo.
Baanjji (-ga) — Baaris aan turaal ku jarin; ku dbex galaalad; dagandhuug; raanbi.
Baar growsho (-da) — Baan helid; baan, ku laanaansho.
Baar (-sa) — 1. Astaan (dhaqadhaaqaq, if, dhaawaq, cod. k) lagu wada hadlo ama wax laysku faro ama laysku garansiyoo; ishaaro. 2. Halhays, hadaf.
Baarqasho (-da) — Wax dhici lahaa oo aan dhiciin; meel la aadi lahaa ama la iman lahaa iska deyn ama dib u dhigasha.
Baargi (-ga) — Wax la bixiyey, inta ka soo harta; dheer; hantbo; haraan.
Baargid (-da) — Baarg samayn.
Baario (-da) — Neef xoool ah oo aan maadi ahayn; aan cano badan lahayn; badho; hooto; gabno; (ama «baaquin»).
Baario (-ka) — Baaqiino.
Baarii (-ga) — (xoolo) Aan waqtigii uu rimi lahaa, rimin.
Baarii (-ga) — Weel godan oo dhooabo ama siin ama wax kale laga sameeyo oo cunnada lagu gurto; qaafiri; madiibad.
Baar — 1. (-ka) a) Geeda madixisa kore oo laamuhu ka baxaan, b) (geel) Timaha kuruska korkiska ka baxa. c) Meel lagu ilba waxyaalaha la cabbo: badanaa taagnaan baa wax lagu cabbaa. 2. (-ta) Geed jaadad badan ah oo dhulka kulul ka baxa;

BAAQUI

wuxuu leeyahay dhex dheer oo aan lamu lahayn, madaxana wuxuu ku lee yahay calcemo aad u waaweyn oo dher dheer.
Baaraandegid (-ga) — Arrin laga salgaaro, la hubiyo, laga bogo.
Baaraandegid (-da) — Arrin ka salgaarid; aad u baarid; ka bogasho; hubin.
Baarasho° (-da) — (nafley culus) jiif ku galgalasho; ku raflasho; is rogrogid.

Baarax (-a) — Meel bannaan oo nabad lagu deggan yahay.

Baarfuran (-ka) — Qaalimmada aan la rarin.

Baari (-ga) — 1. Riixidda xooggeeda iyo saamayskeeda; ka goosashada iyo xooggaa ka yimaada; qof, wax ku adkayn, inuu yeelo; culays saarid. 2. Wax tartan lagu ibsana hayo. hadaba qofka naadu ku dhacayso, ku dhawaqadda.

Baarid (-da) — Wax qarsoon, si runtood loo gaaro, wax ka qabasho; raadin; baanji; baaradaa samayn. 2. (ganacs) aan ibsamin.

Baaris (-ta) — Baaritaan; baarandeg; baarid.

Baaritaan (-ka) — Baaris.

Baarqab (-ka) — Awrka geela loogu daro inuu rimiyo oo aan la rarin baarkishii qaba.

Baarran (-ka) — 1. Hadul. 2. Afeef; ballan.

Baarr (-ga) — Qof waalidkii dhalay jeenc oo wuxu wuxuu u qaban karo u qabta; waalidka okobbana oo u same fala.

Baarrimasho (-da) — Afeefasho.

Baarruud (-da) — Habbas qaarkaada oo xabadda gadabheeda ku jira oo kolkii leebka (qarxiyaha) buntukhu ku dhacay, qarxada oo gumucu rida.

Baarraid (-da) — 1. Xoog iyo culays saarid; riixid xoog iyo saamays leh; (ka, ku) weecasho ama weecin xoog leh. 2. (ganacs) wax la ibinana hayo (naado, xaraash), qof qiime madkaabnaan ah gary. u deyn.

Baarryoomid (-da) — (doonni, kd.) markab ama deked, ka furasho, ka goosasho.

Baas (-ka) — Dhibaato iyo waxyeelloaad u xun leh; hoog; ba; belo.

Baasaboors (-ka) — Dalkummar (ama «baasaboorto»).

Baasayl (-ka) — Wax waqtiqa laysku dhafayyo; madaddalasho; waqti isdhaafin; hawl dhab ah, isku ladid.

Baasto* (-da) — Cunno burka laga sameeyo oo jaadad badan ah.

Baati (-ga) — Dhar jilicsan oo midabyo leh oo la tosho.

Baatin (-ta) — Qualin geel ah oo aad u weynayey oo aan curan; Abeer.

Baatuul (-ka) — Tashiil la'aan; dhaqaaladaro.

Baatuulid (-da) — Dhaqaaladarrayn; tashiilid la'aan.

Baawasiir (-ka) — Barar iyo nobarro xanuun iyo cuncun badan oo mala-wada akhisu yeesho, badanaana dhilig ka yimaado; (ama «baabusiir»).

Baaxad (-da) — Aan xalleef ahayn ee qiro leh; ballaar leh; toox.

Baaxadsoore (-ka) — Meexsha baaxadda bartunkeeda ah; wax fidaan oo ballaalar wadaagiiisa; dhax; bartame.

Baayac (-a) — Wax ganacsu u yaal oo qiiimahooda la isweydiyoo; gorgora.

Baayicid (-da) — Wax ganacsu u yaal, qiiimahooda weydiin; gorgornin.

Baayir (-ka) — Beenlow; beenaale.

Bhabac (-a, -da) — 1. Meel taag ah oo dululub ah; hoobad. 2. Gudub.

Babactamid (-da) — Babactan cayamiid; tartamiid; garmamaayn; loollaamid; laacadamid.

Babactan (-ka) — Dagaal aan dhab ahayn tabihi muujin; tartan; garmaame; loollan; laacadan; cayaar.

Babbaay (-ga) — Geed dhuuka kululka baaxa oo yare baarta u eg; baarka sare wuxuu ku lee yahay kaleemo balballaaran; wuxuu dhalaa miro waaqeyn oo qaraab u eg oo iniiyo badan oo filil u eki dhexda uga baaxa; (ama «malfaay»).

Babhad (-ka) — Ruxidda iyo gilgildida dabaysha; meel dabaylwac leh.

Babbasho (-da) — Maryaha iyo wixii la mid ah oo dabayshu ruxayso, dhaqdaqaqooda; dhabasho.

Babbin (-ta) — Dabayl fadhida dhaq-dhaqaq gelin; dhawriyo wax la mid ah, dabayl dhabanaysa dhaxdeeda
ku kala bixin; babbiis, dab bixi waayey ku olooin, ama wax kulul ku qaboojin.

**Babbis** (-ka) — Qalab inta badan, caw midabyo badan laga tidco oo daab leh, oo dabka lagu helbeliyo ama kolkii la kululaado laysku babbiyo;

**Bacran** — Dillaac aan aad u weynayn leh; dillaacsan; qarqar leh; dhankulan; qawaran.

**Bacranman** (-ta) — Wax bacran ahaan; Dillaacsanaan.

**Bacrin** (-tu) — Dhuul ugu baaq ah oo wax ka soo bixi og yiihin; dalsan; carrasan.

**Bad** (-da) — Biyaha badan oo dhanaan oo dhuulka intiisa badan ku rogan; maanyo.

**Badan** — Aan warayn; ciiddaas ah; baddaas ah.

**Badanaa** — Inta badan; Aalaa.

**Badar** (-ka) — Iniiinaha la beerto oo la cuno oo dhan (surreen, galley, meseggo, kd.).

**Badasho** (-da) — Wax badan noqoshoo; tarmid; bulaalid.

**Badbaadin** (-ta) — Badbaado siin; nabadgeliin; samatabbixin.

---

1) Laan yar oo caalemo iyo ubax leh;
2) Miro labo loo kala jeexay.

**Babaas**

- waxii dabaysha kiciya oo xiisad u yeela oo dhan.
- Babacan — Babac loo duhiyay.
- Babcid (-taal) — Babac oo dhigid ama ka dhigid; gudub u dhigid.
- Bacaad (-ka) — Ciid badan oo raabadd ah; raub.
- Bacaadle (-ha) — Geddistaha kud-hacda wax ku liibsada; warato.
- Bacaad (-kaat) — Burcooyin ciid ah oo dabayshaha samayso oo hadba doodii uru u jeeddo, u jeeda.
- Bacaaraa (-ka) — Sanka intiisa hore oo aan lafta lahayn.
- Bacaroor (-taat) — 1. Geed leh laamo nuurbaar oo dhuuxyar oo jilibaan oo jay oga; waxaa ka baxaa dibarka iyo dhoeddida dhaanaan, oo geelaak ku daramada. 2. Geedaha buruq-dooda aan la cunin, guud ahaan.

**Babbaa**

- Babbaado (-da) — Cabsi iyo wax laga baqo oo dhan la'aan: nabad ku sugnaan; nabadgeliyo; nabaddiiimo; samatabbax.
- Baddal (t) (-ka) — Beddel.
- Baddalid (t) (-da) — Beddelid.
- Boddhae (-a) — Qof badda iyo waha laga helo kielooyu ku nool oo aan mcel kale ku noolaan karin.
Badeecad (-da) — Waxa ganaacsiga loogu talaggalay; (ama «badeecoo»).
Badeeco (-da) — Badeecad,
Badeed — Bad lug ku leh; bad ka soo jeedey; bad ku saabsan.
Badfur (-ka) — Xilliga baddu deggan tahay oo waxa shiraaca ku dhoofu ay u furan tahay; (ama «badfurun»).
Badhan (-ku) — Geed, wax yar ah, oo xallefsan oo wareegsan oo dheexda daloollu ku leh, oo dharka kd., lagu kor tolo oo inta ilaha (dadaloo) layso suro, dacallada, kd., isku qabta oo isku xira; guluus.
Badho (-da) — 1. Neef baaqimo ah; caano yar. 2. Dhex, kalabbar, bartan, bartame; wadagaage.

Badi (-da) — Tiro aan yarayn ahaan; badnaan.
Badid (-da) — Ku jirrabid; ku markasho; geyeysin.

Badnaan (-ta) — Wax badan ahaan.
Badnaansho (-ha) — Wax badan ahaan.
Badow (-ga) — Aan reer-magaal ahayn; reer-miyyi; aay wax aqoon; aal ibxah ahayn; galti; khashiin; tama « Badwi »
Badownimo (-da) — Badow ahaan; galtinnimo.
Badsasoo (-da) — In dheeri ah ku darsasko; kororsasho; burstasho.
Baduugid (-da) — Burburin, jejebin.

Bakayle

Badweyn (-ta) — 1. Bad weyn oo xeebta ka foga. 2. Badda qaybahaadda waaweyn oo shanta ah, mid ka mid ah (Badweynata Attaantik, Badweynata Deggan, Badweynata Hindi, Badweyn-Barafta Woqooyi iyo Badweyn-Barafta Koofri).
Badwi (-ga) — Badow.
Badyaro (-da) — Bad yar oo badweynata ka dillaacda; bad aay weynayn oo dhul ku wareegsan yahay; gacan.
Badhir (-ka) — Xilliga baddu kacsan tahay oo waxa shiraaca ku dhaafay ay ka xiran tahay; (ama « badhiran »).
Bafto (-da) — Jaad dharka la qaato ka mid ah oo cad.
Bagga! — « Waad ku hagaajisey! » « Si wanaagsan baad yeeshay! »
Bagay (-ka) — 1. Wax fidsan oo aan qiyo weynayn oo wareegsan. 2. hilib, waren.... gabaakas leh.
Bagal (-ka) — Cagacaarka la cuno jaad ka mid ah oo leh caleemo balballaaran iyo burug dhuuban oo dheer; (ama « begel »)

Bakool (-ka) — 1. Dhul carradiiis tahay didib ama dhowdoo; dhul carrro cad. 2. Meeraha dhulka iyo dusaaq u dheexey; Waxararxir.
Bakooro (-da) — Cudur indhaha ku dhaca.
Balaqqa (-da) — Afmaalnimo; cod-karnimo; astahmo.
Balaf (-ka) — Biyaddiiidka xoolaha.
Balanbaallis (-ta) — Cayyaan afar baal oo waawweyn oo xardhan oo qurux badan leh; baalley-baro; babbisjinni.
Balanbal (-ka) — 1. Geed aan weyneyn oo dhirta dawada ka mid ah; wuxuu leeyahay caleemo balbaallaaran iyo miro korka xaad adag ku leh; waxaa kaloo loo yaqaan «geed-jinni» iyo «banji». 2. Dhibaato weyn; hoog; ba'; stilc: saxariir; luufuuft.
Balanbalid (-da) — Hoogid; bi'iid; luu-fluuft.
Balashi (-da) — Sooryo weyn; diyaafad; karan.

Balaw (-da) — Bootin gaaban oo dhaqo iyo fudayd leh.
Baldhoole (-ha) — Jaad cawska ka mid ah.
Balfin (-ta) — 1. Riddo la soo turay, inta ul ama gaashaan si yar loogu dhuffo oo gees kale loo leexho. 2. Biyaddiiidka xoolaha; balaf.
Balaki — Halqabsi; misaal: tusaaale.

Balanbal (1)

Ballaar (-ka) — Waxa jirka leh, saddexda siyood oo loo cabbir (dherer, ballaar, qoddo) midood; ballac; toox.
Ballaraan — Ballac weyn leh.
Ballarrusho (-da) — Ballaar weyn yee-lasho.
Ballarin (-ta) — Ballaar u yeelid; weyneyn.
Ballaraanaan (-ta) — Wax ballaraan ahaan.
Ballae (-a) — Wax jir leh saddexdiisa cabbir (dherer, ballac, qoddo) mid-kood; ballaar.
Balamarinid (-da) — Wax isku ogaansho; ballan dhigasho; wacad isu gelid.
Ballan (-ka) — Wax lagu heshiyo ama lays faro ama laysku adeeyo; farrin adag; wax isku ogaansho; wacad; axdi; (ama « bal »).

Ballanbaajin (-ta) — Ballan hor loo dhiglay, furid; wacad ka bixid.

Ballanbaajis (-ka) — Ballan la dhiglay oo laga baxo.

Ballandarro (-da) — Ballan fulin la'aan; axdi-darro.

Ballanfur (-ka) — Ballankii la dhiglay oo laysku furo; ballanbaajis.

Ballanfurid (-da) — Ballan la dhiglay ka bixid; ballanbaajin.

Ballanfuryo (-da) — Ballanfur; ballan ka bixid.

Ballanquad (-ka) — Ballangal.

Ballanquadid (-da) — Wax lagu heshiiyey ama lays faray fulinteed, ballankeed gelid.

Ballaqan — (albaab...) aan xirnayn; wada furan.

Ballaqnaan (-ta) — (albaab...) wada furnaan.

Balli (-ga) — Dhul yare godan oo kolkii roob da'o, biyuhu galaan; godob yar; dhasheeg yar; war; jidaan.

Ballijid (-da) — (albaab) wada furid.

Balow (-ga) — Cod dheer oo ka yimada jo'da ama nafiyda kale gaarkeed, kolkay nasdo ama aad u xanaam-sato.

Balqan (-ka) — Xab jiidma oo laabta ka soo go'a oo afka ka yimaada.

Baltasho (-da) — Walcasho; daadasho.

Balxad (-ka) — (xoolo) balxasho.

Balxasho (-da) — (xoolo): Biyo badan, had iyo goor, cabbid; biyo darduurasho.

Bamban* (-ka) — Banban.

Ban — 1. (-ka) Dhul bannaan oo aan dhir lahayn. 2. (-ta) (saxaro) caboolbax. 3. (kir iyo -) cay xun; qurmuun.

Ba'naan (-ta) — Wax ba'an ahaan.

Banaaxi (-ga) — Cida lo'da siibka kolkay dararto oo ay barwaaqoysan tahay.

Banban (-ka) — Hubka lagu dagaallamid ka mid ah; lagu soo mudaa kolkii bana, xabbado aad u badan baa ka dhaca; boobe (ama « bambah »).

Banbax (-a) — Banaa.bax.

Banbiro (-da) — Ramal; Cinjir.

Bandhig (-ga) — 1. Aa.aa ganacsii ama masawirro ama wax kale oo si haysan, meel fagaar ah, la isugu keeno si dadweynu u daawado, waxna uga iibsado. 2. Carwo yar.

Bandirrad* (-da) — Calan.

Banduul (-ka) — Meel doonyaha dhexdooda ku taal oo loo sameeyey in biyuhu ku soo ururaan oo dabadeed laga dhuuro.

Banif'aadan (-ka) — Dad; insi; aadane.

Banjoog (-ta) — Naafey aan dadka la dhaqmin ee ka cararta; ciddajoog; duurajoog.

Banki (-ga) — Maamul xafiisyo leh oo lacagta lagu kaydsado ama la iska amaamiiyo; (ama « hangi »).

Bannaan (-ka) — Meel aana geeddo iyoo dhismidna lahayn; dhul siman oo aan geeddo iyo buuro iyo boholo midna lahayn; ban.

Bannaanbax (-a) — Dad baddan oo wadajir dibadda ugu baxa, ismuujin siyaasadeed ama roobdoon ama sabaab kale darteed; banbax, dibadbax.

Bannaanbixid (-da) — Bannaanbax samayn; banbixid; dibadbixid.

Bannayn (-ta) — Waxy ku gudban ka
warreijin; bannaan ka dhigid; furud; jideyn; sharciyayn.
Baqqi (-ga) — (ceel) biyo badan leh; (ama « baqqay »).
Bantar (-ka) — Neef joongsadey hilibki; aad u caatoobey.
Baqq (-ta) — 1. Caanaha iyo wixii la mid ah oo xumaada kala-go'iddooda. 2. Khamiir; qaab; salsal.
Baqqabbenlayn (-ta) — Baqqabbenle samayn.
Baqqabbenie (-ha) — Baqasho aan run ahayn; tab tabaha dagaalka ka mid ah.
Baqqal — 1. (-ka, -sha) Gammaanka jaad ka mid oo geenyada iyo dameerku iska dhalaan. 2. (-ka) Caggagaarka la cuno mid ka mid ah; bagal.
Baqqalye (-ha) — Gorgorka waaweyn jaad ka mid ah; (ama « baqalyo » iyo « baqaye »).
Baqqas (-ka) — Hodantooyo; bararaec; barwaaqo.
Baqqasho (-da) — Wax cabsi leh, ka cararid.
Baqqbaq (-a) — 1. Dheggheega indahaa buka ama ahaan nafiska ahayni yeeshaan; fish; dhalkan (baqqbaq qooyan); xafajo (baqqbaq qallalan). 2. Xabarqta gabowdey.
Baqqbeeno (-da) — Subag iyo caano isku shiilmay oo weli isku murusgan.
Baqqdin (-ta) — Wax waxyeedello daga yaabo. waxa aragtiidooda ama maqalkoodu nufeydha ku dhaliyaan; naaxdin; cabsi.
Baqqo (-da) — Saamayska wax cabsi lihi keeno; cabsi; carar; (ama « baqye »).
Baqqshilish (-ka) — Wax qof wax wanaagsan sameeyey ama si kate loogu bogey, dhiri-gelis iyo ha ku farxo loo siiyada.
Baqqti (-ga) — Wax aan la gowricin oo iska dhintay; aan la birayn; (ama « bakhti »).
Baqqti'aafuf (-ka) — Soo noolaan iyadoo dhimasho laagu dhowaadey; (ama « bakhti'aafuf »).
Jee da oo aan la dagi kariin; digtoon; feeyig.

Baraarugsanaan (-ta) — Qof baraa-
rugsan ahaan; digtoonaan.

Baraarujin (-ta) — Hurdo ka kiciin;
wax xusuusuin; qof digtoon ka dhigiid.

Baraashirix (-a) — Midab baro ama
dhibco badan oo isku darsan leh;
birdhicyo.

Barakkoobid (-da) — Barako yeelasho;
badasho; bulaulid; tarmid.

Baran — Bar maqan yahay; aan buu-
xin; kala baran; nus ah.

Baranbaro (-da) — Cayaayaa madow
ama guduud-madow ah oo leh baal-
lal jiidan, hluu deedheeber iyo gecso
aad u miigani; waxay ku badan
tahay jikada, koragga iyo meelaha
aan nadiifka ahayn.

Barandi (-ga) — Cayaariyaasha danbe
xarqahaada.

Barar (-ka) — Oogada, oo cudur
ama nabbar ku dhacay darteed la
buurata; kabrar; fuur.

Bararid (-da) — Barar yeelasho; ka-
brarid.

Barariso (-da) — Cudur faraha ku
dhaca.

Bararsan — Barar leh; barartay; ka-
brarans.

Bararsanaan (-ta) — Wax bararsan
ahaan.

Bararsho (-ha) — Cudur dadka ku
dhaca oo oogadu la barbarato.

Baras (-ka) — Cudur oogada ku dhaca
aa dubka ka diira oo xajiin iyo
cuncun badan; caddaad.

Barasho (-da) — Agoon u yeela-
sho.

Barax (-a) — Caano iyo biyo laysku
daray; xariir.

Baraxume (-ha) — Libaax-badeed, kal-
uunka xagga xeebta u soo carya
(ama «barxume»).

Barbaar (-ka) — Qof lab oo aan fil-
weynayn; nii dhallin yar.

Barbaariid (-da) — Barbaar noqoshi;
korid.

Barbaarin (-ta) — Barbaar ka dhigid;
korin; laaylid; tabbaariid.

Barbaarximic (-da) — Barbaar ahaan;
dhaliinyarannimo.

Barber (-ka) — Dac; dhinaac; gees;
dhan; hareer.

Barbarda’ (-a) — Roob cirka barbar
dhan is wada qabsada.

Barbarradhaac (-a) — Labo qof oo ama
legdama ama waxyaabo kale ku tar-
Barbaradhicid (-da) — Isku barbar dhicid; kalaggurasho; kala badin waayid.

Babbaro (-da) — Barbarkadhac; kalaggurad; garbadhac.

Baradad (-ka) — Cabsi kediso ah la wareerid; argaggax; sas; (ama « berded »).

Baradadd (-da) — Sasid; argaggixid; (ama « berded »).

Bardooodamid (-da) — Cayaarid.

Bardooodan (-ka) — Cayaar.

Bare (-ha) — Qof lab oo dafka wax bara; macallin.

Bareer (-ka) — Dhuumasho la’aan; qarsoodi la’aan; caddaan; kas (ama « bareero »).

Bareerid (-da) — Qarsoodi la’aan wax u fald.

Bari — 1. (-da) Salka dadku ku fariisto: labada doolood wadajirkooda; (ida-ha) xubinta weyn oo baruurta ah oo dabadgibinta, ama subagg a laga shiilo. 2. (-ga) Qofka wqoqooyi u jeeda, doodka midigtiisa ku abbaaran; doodka qorraxdu ka soo baxdo; qorrax kaoobbax.

Barid (-da) — 1. Qof, wax uusan horay ugu aqoon, tugusid, u sheegsheegid, ugu celcelin, taniyo intuu ka garto oo ka aqoodo; hawsha baraha. 2. Bar ka dhigid; buuxin wayiyid.

Baridhawr (-ka) — Barkimo xalleef ah ama wax kaloo aad loo jilciyey oo kooraha ama kursiga ama wixii kaloo adag oo lagu fariisana hayo layska xijii.

Bariid (-ka) — Geed yar oo la beero iyo iniino ugu dhalo oo budo leh oo la cuno (ama « bariris »).

Barilidin (-ta) — Weydiiin in nabad lagu baryey; aroor nabdaaddiiyd; waabberiija salaamid.

Barilidu (-da) — Salaanta kolka waaguberyo; in la cuwabberiyey isweydiiiska.

Bariin (-ta) — Nabadgelyo ku bari siin; samatabbixin: badbaadin.

Bariiq (-a) — Galka ku rogan ininaha bariiska inaad la tumin; (ama « biiriq »).

Bariis (-ka) — Bariid.

Barliso (-da) — Wax dalka ku soo waabberiista ama waabbergii dhaca (roob. kd.).

Barljuugle (-ha) — Saljuugle u dhicid.

Barlxeum (-ha) — Baraxume.

Barkadhac (-a) — Muruqadda surka oo xanuuna waxbarkasho-xumo darteed.

Barkadhicid (-da) — Waxbarkasho-xumo darteed, muruqada surku xanuunid.

Barkasho (-da) — Barkin ka dhigasho.

Barkhad (-da) — Waxtar badan; bada-sho, bulaal, taraan; barako.

Barkimo (-da) — Gal maro ama wax kale ah, oo inta cudbi ama baal ama wax kaloo jilicsan laga buuxesho, kolka la seexana hayo, madaxa hoostisa la dhigto; (ama « barkin »).

Barkin — 1. (-ka) Barkimo qori ah (ama « barshin »). 2. (-ta) Barkimo.
Barkiwarabe (-ha) — Likaha jaaad-kiiisa jaad ka mid ah oo la cuno.
Barlammaan* (-ka) — 1. Shirka mudaneyasha: tulk doorto, oo sharcuudana dejiya, siyaasadda dowladdana dusha ka ilaaliya. 2. Golaha ama aqalka mudaneyashu ku shiraan (ama «baarlamman»).
Barnaamij* (-ka) — Wax la qoro oo hawlo ama tartammo la samaynayo,

BARROOSIN

sida ay u dhaacaayo ama u kala hortaynayn, laga ogaado.
Barnaan (-ta) — Aan buuxin; barahaan; kala-barnaan.
Ban — (da) — Jaadadka timirita midka mid ah.
Barood — (ka) — Xanuun daran oo geeri kaa warqab ahay hawlo; sakaraad.
Baroodi — (da) — Xanuuno-geeriyaad hawlo; sakaraadid.
Baroole — (ha) — Magac kalluun.
Baroor — i. T-kay Midab farhood oo geeroo dhawaadura. 2. (t-ta) Boosin badan oo dhawaadur dh.
Baroorash — (da) — Baroor samayn; boosin badan oo lagu dheeraysana hayo.

Baroordiliq — (a, -da) — Qof wax culusi: gaareen, hadalbo debecsan oo waano iyo laabqabboojis ah oo lagu yiraahdo; baroor la qaybest; facsii ugu tegid.
Barqammaal — (ka) — Maalidda xoolaha barqaddii la maalo.
Barqammaalid — (da) — Barqaddii xoolaha maalid.
Barqin — (t-kay) Barq. 2. (t-ta) Xoolaha barqo daajinta.
Barraaqudeo — (da) — Bibijj.
Barraaqid — (da) — Fadhi kala jaadu oo soo fahmi. fadhiyid.
Barrad — (da) — Xarig ka mid ah xargaha waa waxa uu faarimaanka doonayn.
Barriijn — (t-ta) — Neef aad u orda haya si kedo ah oo xoog leh u joogiin ama dhincu ugu leexin.
Barriiqasho — (da) — Sinbiririxasho xoog leh.
Barriiqo — (da) — Addin xoog u sibi-bixday ama xoog loo weecshey xarriiqo ama raadka jiidan oo uu duulka u yeel; xoog u weecasho ama u joogasho.
Barroosin — (ka) — Bir culus oo ilkoo dhowr ah oo dib u soo laaban iyo dabo dalooqo oo siisuud loogu xirto leh. oo maraakiibta iyo doonaynaha badda loogu tuuro kolka la joogho.
Bartame — (ha) — Meesha u dheexaysa; kalabbar; bartam; wadaage.
Bartan — (ka) — Bartame.
Barriyaqaaan — (ka) — Qofka wixiisa keliya yaqaan oo dadka aan wax ku darsan; ahaan hantidisa wax ka bixin dadka kaleena, wax ha doonin; muudal, dhabcal, masuug.
Baruur — (t-ta) — Hilabka intisaad oo dufanka leh oo aan jiirka ahayn.
Barwaqo — (da) — Doog badan iyo ladnaan badan; bashbash; dhereg; berisamaad; aaran.

28
Barwaqoobid (-da) — Barwaqo noqosh.

Barxad — 1. (-da) Kob bannaan. 2. (-ka) Biyo iyo caano isku darsad; barxasho.

Barxan — Biyo iyo caano laysku daray ah; (caano) biyo lagu daray: la barxay; la dheecay; la tarraxay.

Barxid (-da) — (caano) biyo ku darid; dheecid; tarrxid.

Baryqaad (-ka) — Raabsi; calalis.

Baryqaadid (-da) — Raabsasho, calalim.

Baryid (-da) — 1. Hadal baryo ah. cid u jeedin; tuugid. 2. Nabad ku waabberiisasho; caawabaryid.

Baryo (-da) — Hadal cid wax lagaga doona hayo; tuugmo.

Baryyaanta (-ka) — Baryo is dabajoog ah fikid.

Bas (-ka) — 1. Goerida qofku tiis u dhinto ee aan la dilin. 2. Wax gubasho ku dhammaaday oo danbas noqday.

Basaas — 1. (-ka) Jaasuus. 2. (-ta) Dufsan la is marsho kolka la waayo, abaarta iyo engegga, timaha iyo wixii la mid ah, ka muuqda.

Basaasanaan — Basaa si ku taal.


Basaasnimo (-da) — Jaasuusnimu.

Basal (-sha) — Geed nagarka la beerto ka mid ah oo leh ur iyo dhandhanaad u lifaaqoon iyo bari (buruq) kankaansan oo la cuno.

Basanbaas (-ka) — Dhibaato badan; hoog; ba'; silic; darxumo.

Basanbaasid (-da) — Dhibaato badan ku dhicid; hoogid; bi'id.

Basar (-ka) — 1. Sansanka qofku ku dhaqmo; falaad; falsof; baxaalii.

2. Tab; hab; qaab; hannaan.

Basarxumoo (-da) — Falaadxumoo.

Bashaas⁵ (-ka) — Geed la beerto oo dhala miro la cuno oo aad u kuluul.

Bashaash (-ka) — Qof had iyo goor weji iyo laab furan; aad dadka u jirxumayn; fallaax.
keliya lagu qaado oo lagu nishaabo oo lagu rido.

Bataato* (-da) — Geed la beero oo leh xididdo dhulka ku faalala oo midikiiba bixiyo burqo badan oo taxan oo la cuno; (ama « baradho »).

Batar (-ka) — Cayaar la turmo; sacab.

Batiikh (-a) — Geed sida qaraaha u faalala oo yeeshaa miro waawcyn oo cillaan ah oo la cuno.

Batiikhoobid (-da) — Batiikh u ekasho; sida batiikhka u cayliddama u hislaado.

Bawne (-ha) — Bahal yar oo kadaafka u eg. kase dabo buuran; booddoodheeru buu caan ku yahay.

Baxaallli (-ga) — Sida ama qaabka ama habka qof, kd. loo abuuray; falaadka, sansaanka iyo abuurta; baxaal; baxaan; dhahan.

Baxaar (-ka) — Nin wehiyada aqoon dheer u leh oo la yiraahdo wuxuu u taliyaa nafleyda ku jirta siiba yaaxaaska iyo kalluunka.

Baxarr (-ka) — Maanyo, Bad.

Baxduw (-ga) — Faras dheerayn caan ku noqday; aan fardaha la mid ahayn ee ka baxsan ama ka soo dhex baxay.

Baxnaanin (-ta) — Baxnaanis.

Baxnaanis (-ka) — Eegid iyo dhursugid, wax la tijaabinayo sida waxbara-shada ardada, bedertanka fardaha, dadka huka waabijinhindooya, la taqaliddooda, hayntooda; baxnaanin. Tijaabo; Imitixaan.

Baxri (-da) — 1. (wadar) Balance ka xoojiya. 2. Dabayl xaga badda ka timadaada.

Baxsan — Wanaagsan; fiican; toolmoon.

Baxsanaan (-ta) — Baxsan ama baxsi ahaan.

Baxsasho (-da) — 1. La bixid; cararid; fakasho. 2. Caymasho, nabadgelid.

Baxsi (-ga) — Fnan asaagigka soo dhexbeexay oo muugday, caan noqday; gaashaanqaad; hanad.


Hayaan (-ka) — Muuqoal si wanaagsan u muuqda ama u cad ama u qeexan.

Bayaxaw (-da) — 1. Xiddigta u dheexaysara garbo iyo gudban. 2. Meel bannaan oo aan dhir lahayn.

Baydad (-ka) — Cabsi ama dhiillo lala cararoo iyadoo meel loo carara hayo aan la aqoon.

Baydadid (-da) — Cabsi ama dhiillo la cararid iyadoo aan la aqoon meel loo carara hayo.

Baydadin (-ta) — Baydad ku riddid; didin.

Baydari (-ga) — Qofka ugaarsashada iyo tababheeda aad u yqaan; ugaarta aad u laaya; hargaanii.

Bayddi (-da) — Hanti iyo barwaago badan; dhoreeg iyo laadnaan.

Baylah (-da) — Wax cidaajyo jooga oo aan la ilaallina hayn; aan cidi la joogin; dayacan.

Bayr (-ta) — Miin manka iyo muraqya-dada ku dhacda oo wax aan la hubsan lala hado ama laga dido ama laga cararoo; salaaf; biinan.

Baytin (-ta) — 1. Baadi iyo wax fumay war ku saabsan soo ogaansho, dabaddeedna sheegid.

Bayuur (-ta) — Ceebaal weyn; ceeb; jicir; jaac; maqdiir.

Bebid (-da) — (cayaar), intii laynaka badliyey (tiro, foorad, duq,...) in le'eg dhalin, iska soo celin.

Bed (-da) — Nabad; ladnaan.

Beddel (-ka) — Wax wax kale meeshi la geliyo ama loo qaato ama lago dooriyo; qof qof kale meeshi la joocyiyo; lacag lacag kale lagu doorsho; (ama « baddal »).

Beddelid (-da) — Wax wax kale meeshi geliin ama u gaadahso ama ku doorin; qof qof kale meeshi jooyin; lacag lacag kale ku doorin; dhahafin (ama « baddalid »).
Beden (-ka) — Gaadiid badecd oo doontana ka yar huurigana ka weyn oo lagu kalluunsado.

Bedertamid (-da) — Orod, la tartama hayo, ka qayb gelid; tartamid.

Bedertan (-ka) — Sida loo kala orod badan yahay isu eegid; tartan; (ama «beretan»).

Bedrid (-da) — Sida kolka la tartama hayo oo kale uga orosdiin; bedertan gelin; kicin.

Beeddal (-ka) — Neef gamaana ah oo dheeddig kolkuu kudaat u baahan yahay.

Beeddalan — Beeddal ah; kudaal u baahan.

Beeg (-ga) — 1. Abbaar; toos; aadananaan. 2. (ganacsii) si gaar ah oo badarka, kd., loo miiso; miis.

Beegsan — La beegay; la miisay.

Beegid (-da) — 1. Miisid; cabbirid. 2. (ku-) Ku abbaarid, ku toosis.

Beegsadd (-ka) — Isla simid; haweysad; assagad; beegsasho.

Beegsasho (-da) — Beegsadd.

Beejin (-ta) — Dhis ama wax kale oo quruxdooda la mujiyo, oo la soo bandhigo.

Beemo (-da) — Buuryo.

Beekhaamid (-da) — 1. Badasho; tar-

mid; bulaalid; barakoobid. 2. Dha-

qaaloodid; tashiiimid.

Beekhaamin (-ta) — 1. Badin; tarmin; bulaalin; barakayn. 2. Dhaqaalayn; tashiiimid.

Beekhaan (-ku) — 1. Badasho; taran; bulaal; barako. 2. Dhaqaale; tashii.

Beel (-sha) — 1. Cid ama reero badan oo meel wada deggan; duddo; qeyro. 2. Qolo qolo ka xoog badani ka

dultimid ama qabsatay oo xoog ugu taliso; raaciye; isticmaar.

Beelaysasho (-da) — Qolo kale xoog ku qabsasho oo beel ka dhigasho; beelaysi; gumeysi; raaciye ka dhiga-

sho; isticmaarsasho.

Beelaysi (-ga) — Gumeysi, isticmaar.

Beelaaaje (-ha) — Madaxa beesho u taliya; taliye.

![BEER (1a)](image_url)

Beelid (-da) — Wax waxtar ah oo hor loo haystey waayid, sida: indha-

beelid; dhega-beelid, gurya-beelid.

Beelyo (-da) — Haadka waaweyn tu ka mid ah.

Been (-ta) — Wax aan jirin oo la sheeg-

go; aan run ahayn.

Beenacle (-ha) — Beensheeg badan; aan run aqoon; beenlow.

Beenayn (-ta) — Been ka dhigid; beenin.

Beenbeenin (-ta) — Waxyaaloo aan jirin u sheegsheegid oo ku dagid; been u sheegsheegid, wax aan run ahayn run uga dhigid.

Beenin (-ta) — Been ka dhigid; rumayn la’aan; asaraarid; beenayn.

Beenlow (-ga) — Beenaale.

Beer — 1. (-ka) a) Xubinta oogada ka mid ah oo xammeetida amaysa dhiiygana ka ilaalis waaxii sun iyo waabaayo ah. b) (miro) qalbacyada hoose, (sida bun, yiciib, quulle, gar-

ras,...). 2. (-ta) Dhul la falay oo dhir iyo miro iyo badar iyo waxyaalo kale lagu abuuro.

Beeran — La beeray, la falay oo wax lagu abuuray; tallaalan.

Beerasho (-da) — Beer ka dhigasho; abuurasho, tallaalasho.
Beerdulucssasho (-da) — Wax beerdulucssi loola jeedo ku hadlid, failid.
Beerdulucsi (-ga) — Hadal saamays weyn leh ama wax kale oo la falo oo loola jeedo in qof beerkisu ku jilo oo uu naxo oo soo debco oo muruud laga doonayo, laga helo; beerkaxawsi.

Beeryaroy (-da) — 1. Xubin uurkujirta ka mid ah oo beerkii u eg oo dhiigga wax ka samaysa. 2. Cudur beeryarada ku dhaca; sunbay; weled.
Beey (-da) — Abeeso: Abguri. 2. (-ga) Midab ka dhasha caddaan iyo madow laynsku daray; (ama «beey»).
Beeycad (-ka) — (midab) beey caddaanku ku hadan yahay; (ama «beeycad»).

Beeymadow (-ga) — (midab) beey madowgu ku badan yahay: lacsir; bu-luug.
Beeyo (-da) — Xabag kolkkii la shido aad u udgoon oo xijjiga ka baxda; maydii.
Belaayo (-da) — Dhibaato dhacda oo waxyeello xun cid gaarsijis; hoog; ba'; belo; baas.
Belay (-ka) — Oomaarka ama gaaska daarma kolka wax la shido oo yeexha carrabyo iyo midabyo kala duwan; olol; belid.
Belbelid (-da) — Belbel yeelasho; belelid; ololid.
Belbelin (-ta) — Belbel u yeelid; belelin; ololm.
Belid (-ka) — Meel dad badani wada deggan yahay oo leh guryo badan iyo waddoooyin dheerdeero; degmo huulada ka weyn; maguulo.
Belot (-ka) — Belot; olol.
Belol (-da) — Beel yeelasho; belelim; ololid.
Belelin (-ta) — Belel u yeelid; belelin; ololin.
Belol (-da) — Belaayo.
Bender (-ka) — Degmo weyn oo buudaal; beled marso leh; maguulo.
Beni (-ga) — Cariish dhagax iyo qorqo ah oo isku dhafan ka samaysan.
Bere (-ha) — Geed weyn oo-welgii cagaaran oo miro la cuno leh.
Beri (-ga) — 1. Waa; jeer; seben. 2. Afar iyo labataan saac; dharaar; malalin; casho.
Berithax (-a) — Meel inta la degoo waxyaar kaddib laga guurayo; meel aan lagu raageyn, aan sal ahayn; berithaxmo.
Berithaxmo (-da) — Berithax.
Berisamadd (-ka) — Nur samaaday; barwaajo; bashbash.
Berked (-da) — Meel loo dhisay in biyuu gulaan ama lagu kaydsado; war; dar.
Berri (-da) — Maalinta la joogo, tan ka danbaysa oo soo socota; maalinta maanta iyo saaddanbe u dhexaysa.
Berrin (-ka) — Ruun; jabadd.
Bersed (-da) — Guriga qolkisa fadhiga; meesha lagu sheekaysto.
Bey fga — Beej.
Beyd (-ka) — 1. Guri: Qala 2. (Gabay, hees, kd.) ereyo hab gaar ah isu dabajooga oo sadar keliya oo taxan isku ah; (ama «bey»).
Beynaad* (-da) — Seef gaaban oo buntukha wehelisa.
Beytuuxaraam (-ka) — Kacbo.
Beytummaal (-ka) — Maalka qaranka ama dadweynaha guud ahaan.
Biciid (-ka) — Ugaarta waaweyn oo Afrika jaad ka mid ah: wuxuu lee yahay geeso dheer dheer oo toosoon san oo dib u jeeda.
Biciiri (-ka) — Wax eegid iyadoo indhaha aadan dhab loo kala qaadin, muruqiyadoodana la adkayna hayo: kolka indhaha wax-araggoowan yar yahay ama if xoog badani ka hor yimaado.
Biciiriirsheko (-da) — Indhahood aadan dhab loo kala qaadin oo la adkayna hayo, wax ku eegid; biciiriirsheko.
Bidal (-ka) — Darcensi ama male aan hubaala ku dhismayn; tufuna.
Bidaar (-ta) — Gelgeliin yar oo wareegsan oo timuhi ka dhacdaan oo raggu dhulada ku yeesho kolkka dace gaaro.
Bidaarhorad (-da) — Salax; hiirro.
Bideo (-da) — Wax cusub oo aadan hor loo arki jirin oo diinta lug ku lehe (hab cusub, dhaqaan,...) oo munhaha ka leexsan.
Bidda (-da) — Naag siida biddaha loo adoonsado.
Bide (-ha) — Nin xorinmadii laga qaaday, oo sida xoolaha oo kale, qof kale qacanti ku jira; addoon
Bidaanmuqata (-da) — Bidhaan muuqata yeelasho.
Bidaan (-ta) — Muuqaal yar oo meel fog laga arka; iftiin ama dhulaha yar oo meel ka «bilig» yiraahda; birbir.
Bidd (-da) — 1. Darcenshado aan la hubin; u qaadasho; malayn; tuuimid.

2. Hawada marid; duulid; haddii; talid.

Bidix (-da) — Qof woqooyi u jeeda doqaliisa galbeed ku aabbaar ah oo ay ku taal gaantaa aad wax loogu qabsan; doqola midigta u tusmaayo, oo wadnuhu ku yaal.

Bidixeyn (-ta) — Xagga bidixda xigid; bidix ka dhigid.

Big (-ta) — 1. If muuqada oo durba libdha; carar durba la qarsoom; bidhaan; bilig. 2. (Xarad) Bar, gaa-shi. 3. Orood haddiiya la libbo.

Biglayn (-ta) — Hadba big leh; bidhaamo googgooan oo degdeg isu dabajooga, samin.

Biibbiilayn (-ta) — Biibbiil xamuno.

Biibbiile (-ha) — (gamaanka) labada luguood oo isku duuban oo wax lagu haraatayo iyadoo qaarqaa darbee kor loo qaada hayo; bicle; haraat.

Bii (-a) — Wax kala gadaad; ganacsii; wax gadosho; lib; geddis; rogrogasho.

Biiin (-ta) — Lib ku doonid.

Biiid (-ka) — Waxyar: in yar, xoogaa.
Biiid (-da) — 1. Bu' ku dhicid; hoogid. 2. Tirmid; baabbiiid.

Biif (-ka) — 1. Biyo ku kor shuubid; qoyn. 2. Qurux.

Biifayn (-ta) — 1. Biife ku dhigid.

Biif (-da) — 1. Biyo ku darid; qoyin. 2. Quruxin; caddayn.

Biifid (-da) — 1. Biyo ku daryid; qoyin. 2. Quruxin; caddayn.
Biig (-gā) — Warqadaha turubka in-taan midabka lahayn.
Biijo (-dā) — Cudur bushinta hoose doodeeda kore ku dhaca; barraaqdo. 
Biimayr (-tā) — Biimo ka dhigid; meel cabsi ah gelin. 
Biime (-ha) — Meel cabsi leh ama aan nabaddeeda la hubin oo kas iyo ogaal loogu bareero; wax in lagu liibaani doono ama lagu hooji doono, aan la kala hubin, kas u samayn; (ama «biimo »). 
Biin* (-ka) — Qodux bir ah. 
Bilin (-ta) — 1. Ba' ku markasho, gaarsin; hoojin; beleyn. 2. Tirtirid; baabbi'in. 
Binan (-ka) — Cudur maskaxeed oo keena in qofku, wax aana waxba ahayn ka dido, ama ka naxo, ama la soo doodo, sida wax bayr qaba. 
Bir (-ta) — Gaas ur gaar ah oo waabbaayasen leh oo lagu dhinto; neccaw ur jaadkaas ah leh oo lagu birroodo oo meelaha gaarkood — sida ceeleasha gudhoooda — ka samay-santa. 
Biirid (-da) — Inyar inyar u soo kord-hid. 
Biirin (-ta) — Gundhig hadba wax yar ku sii darid si uu u bato; kordhin; badin. 
Biirjeex (-a) — Qof aana dhibta ka waaban. 
Biiru (-da) — Wax ka koobaan waxyaalo laysku dardaraay oo la biiriyey. 
Birrool (-ka) — Dadka gelaya ceela-sha birta leh, hab digtoonaan dar-teed loo xirxo, si haddii ay u birroodaan, si fudud durba dibadda loogu soo saaro.

Biirqoolid (-da) — Birrqool u samayn. 
Biirsumid (-da) — Wax aayar aayar layska dabbageeyeey oo ururay oo batay noqosho; kordhid; badasho. 
Biixi (-da) — Lafaaha dheerdheer oo ad'adag oo nafleyda middood. 
Bijaama* (-da, -ha) — Iskujoog (surweel iyo gash) ka samaysan dhar jilizesan, oo guriga gudhiisaa lagu qaatato ama lagu seexdo. 
Bikaacsaho (-da) — Bikaacsi. 
Bikaacsi (-ga) — (il, ka.d.) kale qaadid, kala qabasho. 
Bikrad (-da) — Gabar aan weli la guursan; inan; catrad. 
Bil (-ha) 1. Dayaxa waaxdiisa hore ama danbe oo uu u ekaado qaanso afalka u dhuuban oo dhexda u weyn; dayuxu marku dhasho ama sii dhammaana hayo. 2. Sodonka maal-mood oo u dhexeeya dhalashada iyo dibbadka dayaxa; 12ka qaybood oo sanada, middood; afar toodobaad. 
Bilaabasho (-da) — Bilaw yeeleasho; abuurmid; curasho. 
Bilaahid (-da) — Bilaw u yeelid; ku dhaqaagid; abuurid; curin. 
Bilaash (-ka) — 1. Aan laqag iyo wax kale mida ku fadhiyiin oo gadasho.
dhuunta u samaysan, oo wixii aad u fog, sida xiddigaha, lagu dhugto oo soo dhoweeya.

Bilasho (-da) — Bilad.

Bilaw (-ga) — Wax la fala hayo qaar-kiiisa ugu horreeya; unug; abuur.

Bilhil (-ka) — 1. Biyo ama wax la mid ah oo meel sida roobka loogu firdhiyo; rushayn.

Bilbilid (-da) — Biyo ama wax la mid ah, sida roobka meel ugu firdhin; rushayn.

Bilcamid (-da) — Bilcan ka dhighid; guursasho.

Bilcan (-ta) — Naag la guursadey; haweeneey; (ama «bilcaan»).

Bilcil (-ka) — Geed weynada oo qodxo xanay ah yeeshaa, dhirta dawadana ka mid ah.

Bilce (-da) — Muuqaal induhu u bogaan oo jeelaystaan; qurux.

Bilid (-da) — 1. Kor u qaadid. 2. Qurxin.

Bilgig (-ta) — Ifiin ama dhalaal yar oo muuqashadiisa iyo qarsoomid-diisu isu dhow yithiin; big; bidhaan; walam.

Bilis (-ta) — 1. Cid wanaagsan ka dhashay; gob; dhadal; xor. 2. Haweene; damaar; dheechood.

Bilisayn (-ta) — 1. Bilis ka dhigid; xorayn. 2. Gudid (gabdo).

Bilkeedh (-da) — Ciriibdanbeedka ama nasibka danbe sida uu noqon doono eegid; tijaabin; baxnaanin; sugid.

Bilkeed (-da) — Ciriibdanbeedka ama nasibka danbe; tijaabo; baxnaano; sugitaan.

Billaar — Armaa; saa; sow.

Bilkaawo (-ha) — Qalab bir ah oo raggu dhexda ku xirto; toorrey; magli; abley.

Billad (-da) — Cad yar oo fidsan oo ah dahab, lacag, ama wax kale oo astaan ama hadal ku kor qoran yiihin, oo ama arrin weyn oo dhac-day lagu xudo ama abaalgud loo bixiyi.

Bilo (-ha) — Hadal-weynaha dhexdiisa, hadal yar oo la dhexgeliyo, haddi la doonona laga saari karo, astaanmo bilaha qaabkooda leh oo midna horay laga geliyo (bil furan) midna gadaal (bil xiran); (....).

Bilqan — (alaab, kd.) aan uurunsanayn ee kala firrisan, daadsan, filqan.

Bilqanaan (-ta) — Wax kala firrisan ahaan; filqanaan; daadsanaan; qubb-naan.

Bilqid (-da) — Kala firdhin; wax firrisan oo daadsan ka dhigid.

Biqid (-da) — Baqaddi gelid; cabsasho.

Biqlayn (-ta) — Biqle samayn; bibbiilayn; jaflayn.

Biqle (-ha) — (gammuun) lugaha danbe oo wax lagu haraatiyo; biibbiile.

Bir (-ta) — 1. Mucaadinta dhuulka laga helo mid ka mid ah: aad buu u adag yahay, qaabkii la doonona waa loo yeeli karaa waxtaar ku saam karo. 2. Dalooolka yar oo gaashida madow oo isha ku yaal; wilka isha.

Bir-ajuuranaan (-ta) — Bir gaar ah oo inta la tumo oo la budeeyo, afka layska siiyo, oo lagu daweeyo dadka birtu ku yar tahay.

Birayn (-ta) — 1. Neef xoolaa ah gow-ricid. 2. Bir ka dhigid.

Birbir (-ka) — If yar oo degdeg hadba u daarma haya oo u demaya; dhal-dhalaal; bidhaan.

Birbirid (-da) — Dhaladhalaatiid.
Bircayd (-ka) — Burcayd.

Birданаб (-ta) — Bir gaar ah oo xoogga danabku saameeyey; bir biraha kale soo jiida.

Birbhi (-ga) — 1. Cad yar oo xabag ah ama dhagaxa qaliliga ah. 2. Iniin kastoob badanaa dhalaalaysa. 3. Midab dhibco ama baro leh.

Birlaxoxxeed (-da) — Weel bir ah oo dabo la qabto leh oo laxoxxda lagu dubo: birtaawo; daawe.

Birmac (-da) — Birta teeda wanaagsan; birlab; birsan.

Birmad (-ka) — Meel shil ama dhiillo ama dareen ka dhacay oo degdeg loogu ciidmo; gurmud.

Birmasho (-da) — Meel wax ka dhacay degdeg ciidan ugu dirid; gurmashe.

Birmiil* (-ka) — Haan weyn oo bir ah; fuusto.

Birow (-ga) — Daasad bir ah; qasac.

Birqaab (-ka) — Bir labo qalbac oo is-haysata ka samaysan oo biraha la tumaayo lagu qabto ama lagu qaabliyo.

Birqalaax (-a, -da) — Wadaajir ka xoo-baan bir qubane ah; cadad ywo jajabi badsan oo ka haray bir horeex wax lagu qabsaday oo duug ah.

Birre (-ha) — 1. Ubaxa cawska. 2. Qo-lofta badarka qaariki, (sida bariliiska) ku rogan; bariiq.

Biriir (-ga) — Dholka intiiisa engegan; inta aan baddu ku fadhiyin; dhul.
dheer oo dhuunta buntukha lagu sifeeyo, wixii ku go'ana lagaga soo bixiyo.

Bisad (-da) — Nafley yar oo dhogor jilicsan oo hebed ah oo dadka la dhaqanta: waxay ku nooshahay jiir, shinbiro, hilib kale, caano; dinnad; dummad; mukulaal, yaanyuuro; ba-sho.

Bisayl (-ka) — 1. (cunno) dab lagu karshay oo gaaray heerka lagu cuno. / 2. (miro) dhuguc.

Bishaarayn (-ta) — Bishaaro sheegid.

Bishaaro (-da) — War wanaagsan oo lagu farxoo oo qofka loo sheegaa aala wax baxsho; naalwo.

Bishkiil (-ka) — Tugin ama qori yar oo wax lagu shakaro, lagu adeekyo.

Bisil — 1. (cunno) La karshey ama la shilay; aan ceeriin ahayn. 2. (miro) dhuguc noqday; aan cargo yio yacyacoed ahayn.

Bisn (-ka) — Aayadda suuradaha quraanka (mid maahhe) ka wada bilawaadan.

Bisq (-a) — Geed gecda waa weyn ka mid ah; godax ma leh, kooraha fardaha, fandhaallada, koorta geela, kd., baana laga qora.

Biskaadd (-ka) — Bisayl gaarid; dhuguc noqod.

Bistayn (-ta) — Wax bisil ka dhiigid.

Bismiileyn (-ta) — (cunno) Bisun u qabasho; bisin ku billabid; dhehde-min.

Bisqan (-ta) — Timaha gumarka ka baxa; shuun.

Bitin (-ta) — Bito kicin; duulin; buubin; haadin.

Bitro (-da) — Ciid aad u fudud oo dabaysuho kisico; aan culays lahayn oo bida.

Bixid (-da) — 1. Meel (gudo, dhex,...) ka teegid, 2. (ganacs) gudmid, iibsamid; dhalid. 3. (xoolo) dhimasho. 4. Calooobixid, shubmid, falmid, dooxmid. 5. (dir, timo, dab, qay-lo,...) soo dheeraan; korid. 6. Muuqasho; arkid.

Bixin (-ta) — 1. Meel (gudo, dhex,...) ka saarid. 2. Korin, dibaba keendid. 3. (dab,...) hurni; shidid; daarid. 4. Siin; dhiibid.

Bixitin (-ka) — Dibad u bixid; tegid; socdaal.

Biyabbax (-a) — Biyaha laboodka maatinkooda, soo bixiddooda.

Biyabeeel (-ka) — (cunno la karinayo, kd.) biyaha oo oomaar ahaan uga dhamaada.

Biyabeeeld (-da) — Biyaha wax lagu karinayo, oomaar ahaan u dhammaansho.

Biyabbixid (-da) Shahwe ka imaansho.

Biyabbiiyood (-ka) — 1. Wax biyuhi kara batee. 2. Wax sida biyaha u jilicsan oo u shubmi og.

Biyabbooli (-ga) — Dhulka kor ka awdaan, hoosna godod iyo boholo waa weyn oo qarsoone ku leh, oo biyaha roobka wada liga.

Biyaddil (-ka) — Xoolaha (neef ama ka badan) oo sababo gaar ah dartood dida inay biyaha eebbaan; balaf.

Biyadhac (-a) — 1. (xoolo) balli waran ama wabi ka cabbid. 2. Meel jab ah oo biyo ka degtaan (ama «biyadhaceen»).

Biyajiil (-ka) — 1. Biyaha daadka ah raadkooda. 2. Dhuun biyo meel ka qaaddu oo meel kale qeyso.

Biyammacyn (-ta) — Dhar ama wax kale oo biyo dhanaan lagu mayray, biyo macaan uga danbaysiin.

Biyammareen (-ka) — Tog yar ama weyn oo la sameeyey ama iska sawmaysay oo dhuuxisaa biyuhu maraan: far; gaican: kanaal; keli.
Biyarxaacin (-ta) — Wasakh la kaa-kacshey ama meel tuunsan, biyaha xooggooda ku kala eytid, ku xaaqid, ku nadiifin.

Biyaxir (-ka) — Dhis xoog leh oo lagu joojiyo biyaha socona haya oo badda ama webiga ama durnurreda; biyacelis; (ama «xiireen»).

Biyayarood (-ka) — Biyubu ku yar yihin; aam biyo badnayn.

Biyeyn (-ta) — Biyo ka dhigid, ku shubid.

Biyo (-ha) — Wax shubma oo aan ur iyo midab iyo dhadhan midha lahayn; waxa aha samaysma badaha, wabiyaasha, harooyinka, durturra-da, roobka,... kolkay kululaadaan waxay u rogmadaan qiligbiyood, kolkay qabooabaanha baraf.

Biyoobid (-da) — Biyo noqosho.

Bocool (-sha) — Qoflo bahlaleen ah oo aalaa laga belo dhuulka waajadii hore baddu fadhiyii jirjet; aalee weyn; caroog; dholman; tammaan.

Bocoolaggurad (-ka) — Muran, akee-kan.

Bocur — 1. (-ka) Subagga ka baxa caanaha geela. 2. (-ta) Miro arorro leh oo sidq qaraha u weyn oo la cuno; geedka mirahaas bixiya.


Bogaadin (-ta) — 1. Qof ama wax kale, waqti ku filan oo uu wax kaga baaraanego ama uu kaga bogto, siin. 2. Qof wax ku guuleystey ama wax loo bogo sameeyey, hadal ama si kale ku tusid. in lala farx-wadaagayo; «bagu!» ku dhibid.

Bogasho (-da) — Wax la samaynayo waqti ku filan u hewid; ka dhammaysho; ka baaraandegid.

Bogdooy (-a) — Waddada dheer oo laga leedor oo tu kale oo gaaban oo toobiye ah la qaado, si durbaha meshii la doona hayey loo tago; qoorato; qoorsad.

Bogid (-da) — 1. Wax qabyo ahaa dhammaystirid; ebyid. 2. (u-)jeclay-sasho; ku farxid; ku rayrroy.

Bogla' (-da) — (kalluun) Naaqiib.

Bogsashe (-da) — Caafimaad helid; xanuun ka biid; doorasasho; raysasho; laadnaansho.

Bohol (-sha) — Dillaac weyn oo dhuulka ku yaal oo ballaar iyo qoddo fogaan isku darsaday; god weyn.

Boholaddumin (-ta) — (qof) meel walba cabsi ka tusid si uu wixii uu samayn lahaa uga barto oo isaga daayo; boholatusid; hogatusid.

Boholoobid (-da) — Boholyow qabiid; hiloobid.

Boholoyow (-ga) — Wax la jecel yahay tebid; hilow.

Bohon (-ka) — Neef laab oo aan xintiinyo lahayn; madhale.

Bohunnimo (-da) — Bohon laga dhigay; bohon ahaansho.

Bojilno (-da) — Nasasho; raaxo.

Bojin (-ta) — Nasasho.

Bokooro (-da) — Cudur indhaha ku dhaca; (ama «bakooro»).

Bolol (-ka) — (qori, ilig, kd.) duugooqey ama baha galy oo xorsho dhigan.

Bololid (-da) — Bolol noqosho.

Boobo (-ka) — Qofba intuu gaari karo, dhaqso iyo xoog ku qaato isagoo is leh, dadka kale ka badso; hoosh.

Booibe* (-ha) — (qalab lagu dagaall-lamno) banban.

Boobiid (-da) — Si boob ah wax u qaadashe; hooshid.

Booc — 1. (-a) Hunguri; cune. 2. (-da) Geed aan qodax lahayn oo dhexemal ballaaraan iyo miro waaweyn oo afuuufan leh; wuxuu leeyahay liil jilicsan oo qurux badan oo xargo iyo dhar iyo waxyaalo kale laaga sameeyo.

Bood — 1. (-da) Hab dharka loo mayro oo loo caddeeyo. 2. (-ka) Midabyada fardaha mid ka mid ah: caddaan cawl yari ku dheehan yahay.
Boodayn (-ta) — Bood dhar ku mayrid; aad u caddayn.

Booddo (-da) — 1. Si degdeg iyo xoog leh, inta cagaha meel loogu dhufto, oo labo meelood laysaga hawakacoo; bootin. 2. Cayayaan yar oo boodbooda oo dadka iyo nafeyda kale dhigooda ku nool; qandhiso.

Boodid (-da) — Bootin samayn; dhaqso u hinqad.

Boog (-ta) — Nabar furan oo aan weli biskoon; qoon; dhaawac.

Boog-caloooleed (-da) — Nabar caloo- sha ka soo baxa; (ama «boog-caloo»).

Boobaar (-ta) — 1. Miisaan lagu cab- biro timirta iyo beeyada iyo wixii la mid ah. 2. Badan wax meel ku badan yihin.

Boohin (-ta) — Baqdin weyn ama nax- din ama wax kale saamayskood muujin, inta badan qaylo iyo ilmo indhaha ka timaadadda weisheshaan; (ama «oohin»).

Boojaal (-sha) — Diyaad aan weli curan.

Boojimo (-da) — Qofka la boojiyo.

Boojin (-ta) — Qof aan raalli ahayn xoog kula tegid ama ku haysashe,

Boodo (2)

badanaa gabar guur laga rabo ama qof la doona hayo inuu xoolo isku furto ama lagu furto; Afduub.

Booli (-da) — Xoolo ama hanti kale oo la dhacay; xoolo xaaraan ah.

Booloboolo (-da) — Shinibir dabaalata oo badanaa midabkeedu cad yahay.

Boolyid (-da) — Si dhac ah oo aan bannaanayn u qaadid.

Boon (-ta) — (dad) Sab.

Booqad (-ka) — Tegidda meel la tago ama qof loo tago oo la soo arko oo in waqti ah lala soo joogo, saa- laan ama weneeyeel ama sabab kale darteed; booqasho.

Booqasho (-da) (meel ama qof) boo- qad u tegid ama ugu tegid.

Boor (-ka) — 1. Dhagxanta iyo ciidda

budada noqotay; siigo, habaas, bus, awaaare. 2. (*) Midab (lo'da).

Booraan (-ta) — God hoos u dheer; uub; lun; hataq.

Booranji (-da) — Dharka la qaato, jaad ka mid ah.

Booraysasho (-da) — Ciid boor leh ku weesaysasho, biyo la'aan ama sabab kale darteed; goggobeysasho.

Bourime (-da) — Hab hilibka loo dubo.

Boorrin (-ta) — Geesinnimo gelin; dhiirrin; tirtirsiin.

Boos (-ka) — 1. Aad u gaboobey oo tabar yareeyey; dalalooloo iyo nabaroo fiweynidu keentay; 2. Midab (faras); boosay.

Boosay (-ga) — Faras boos ah.

Boosto* (-da) — 1. Maamul dowla- deed oo ku jaadan xasxiyaha la isu qoro iyo dhanbaallada iyo wixii la mid ah qaybintooda iyo isgaar- siintooda. 2. Xafsyaada iyo rugta hawluuwaas lagu qabto.


Bootimaale (-ha) — Cayaar ku dhisan booddoo jaadad badan leh; bootin- cayaar.
Bootimaaleysi (-ga) — Bootin-cayaarid.
Bootin (-ta) — 1. Sid degdeg iyo xog leh, qof ama wax kale, labo meelood isaga seeraarin, dhul taabad la'aan.
2. Booodo.
Boowe (-ha) — Abboowe.
Booyaamid (-da) — Hadal daroori ah tixid.
Booyaan (-ka) — Hadal badan oo aan Boqortooyoo (-da) — Dal boqor u taliyo.
Boqooshaa (-ga) — Jaadadka dhul-kasoofoortaa oo likhuu ka mid yahay, midkood.
Boqran — La boqray ; boqor laga dhigay.
Bowd (-ka) — Qooggada xerada ama ardaaga, darbigeeda; mus; gaso: duddo.
Bowdo (-da) — Lugta ineeda u dhe-xaysa lowga iyo sinta; tar.
Bowdo-harile (-ha) — Lugta qaarkaada sarre: koba ina barida iyo bowdadu iska galaan.
Bowdaqoowis (-ka) — Dagaal u darbasho iyo xaydxyadasho been ah oo qof kale lagu bajas hayo; fulabbajin.
Bowsasho (-da) — Aqoon, bowsii ku barasho.
Bowsi (-ga) — Aqoon aan dugsi layska barin ee dibadda iyo dadka afkaas laga qaato; cilmidheegood.
Bub (-ta) — Cayaar labo qof ama ka badan lagu cayaaro oo shaxda u eg; yib; shantarad.
Bucshiro (-da) — Wax kale gadashe ama kale aabsasho; ganacsii; geddis; tijaaro.
Buctureen (-ka) — Geed yar oo la beero oo caleemo iyo ubax udgoon leh.
Bud (-da) — Godka qofka dhinta la geliyo; xabaal; qabiir; il.
Budayn (-ta) — Budo ka dhigid.
Buddhig (-ga) — Dhigida qof dhintay budda la dhiga hayo.
Buddhige (-ha) — Qofka qofka dhintay dad ugu xiga oo buddhiggisa leh.
Budlin (-ta) — Budul samayn; aad u jilcin; bul jilicsan u yeelid; budo ka dhigid.
Budo (-da) — Iniino badar ama wax kale oo inta aad loo tumo laga dhigo bito ama habbaas aan jiriir lahayn; budul.
Budul (-ka) — 1. Meel socodka cagaha lagu jilciyey. 2. Tub wax badan la
Bugac (da) — 1. Horin daa ah oo isku hawl iyo dano ah (fardooley, looley....). 2. Urur; wadajir; mujitamaci.
Bulunbuoyo (da) — Bahal yar oo qorayaha gala oo cuna; xar.
Buluto* — (xiddigo) meereyaasha qorrexaada (sayaariinta) kan ugu danbee-

Bulmida (da) — Wax bulmay noqosho; sii gurmid; sii rifmid; shiqiid.
Bulshooyimo (da) — Bulsho ahaan; dhaqan-wanaagga wadajirka bulshada laga barto.
Bulsheyy (ga) — 1. Xubin bulshada ka mid ah. 2. (gof) Dhaqan-wanaagga bulshada leh.
Bulshey (ta) — Wadajirrada bulshooyinka ku darmid; sida bulsho u dhaqmid.
karshaa; qaxce. 2. Sharuur. 3. Mi-raha geedka. 4. Geedka laftiisa (ca-leemiihiisa waxaa la yiraahdaa «qu- di»).

**Bunaysad (-ka)** — 1. Bun cabbid. 2. Sharuur cunid ama marsad; bunaysasho.

Buq (-da) — 1. Meel biyo ka soo burqadaan. 2. Ceel biyo badan.

Buqbuqayn (-ta) — Buqbuqo ka dhigid.

Buqbuqo (-da) — Caano ciir ah iyo kuwo dhay ah oo laysku daray; buqbuqood.

Buqcad (-da) — Bugcad.

---

**Bunbo** (-da) — Jaliilad, qunbulad. (ama «bunmo»).

**Bundad** (-da) — Xirmo dhar ah oo daaqado badani ku jiraan.

**Bunji** (-ga) — Xargaha laga sameeyo xaskusha, boocda iyo geedaha la jaad ah.

**Buntukh** (-a) — Hubka dhabka mid ka mid ah oo gacanta lagu qaato. Wuxuu lec yahay dhuun dheer oo afkeeda xabbaddu ka baxdo oo gu dahku leh xarriiqo qodan oo mar-roorsan oo xabbadda la ridayo siya xoog sida kiriiriga u wareegaya iyo dheerayn iyo weliba sugnaan iyo meel fog gaurid; qorii; (ama « bunduq »).

**Buqid** (-da) — Biyo, neef, gaas iyo wixii la mid ah oo inta xoog ku soo baxa, daboolkii celina hayey tuura ama jeexa; dillaacid; burqasho; qarxasho.

**Bur** (-ka) — 1. (*-**) Uli lagu dagaallamo oo madax buuran; qool; dhamas. 2. Badar la tumay oo budo laga dhigay oo rooti, laxoow, kd. laga samaysto. 3. Cad yar (ciid, sonkor, kd.). 4. Abur, xoor.

**Buraanbur** (-ka) — Cayaar hees iyo reeme lagu tumo oo haweexka.

**Buraanburid** (-da) — Heesta buraanburka tirin.

**Buruash** (-ka) — Qalab wax lagu nadii-
Buraashad* (da) — Ubbu biyaha lagu shubto oo badan u macdan ah.

Buraashan — La buraashay; buraash la marshey; tirtiran; nadiifsan.

Buraashid (da) — Buraash ku nadiif. 

Buraddeyn (ta) (u -) Dheeri siin; u badin; u burin; buraddeys.

Burbur (ka) — Wax cad cad yaryar oo badan u kala jajabay; jajab; inilo.

Burburid (da) — Burbur noqosho; jajabid.

Burburin (ta) — Wax burburisan ka dhigid; jejebin.

Burburisan — La burburishey; jajaban.

Burcad — 1. (da) Urur tuugo; qowle. 2. (ka) a) caanaha la lulo subagga ka baxa oo aan weli la shiilin. b) Subbag dhirta laga liso oo kan caanaha laga lulo u eg. c) Bocorka caanaha geela.

Burcayd (ka) — Libaax-badeedka waa-

wayn jaad ka mid ah (ama "bircayd ").

Burciid (ka) — Bur ciid ah.

Burco (da) — Buur yar oo ciid ah; kood; taag; burshaan.

Burدادdo (da) — Geed la cuno oo u eg butada ama hataataada waaweyn, oo xubno iyo bukuro leh.

Burde (ha) — Qasido caan ah oo Nebi Maxamed lagu ummaana hayo; waxaa tirshey Sh. Maxamed Buusiri.

Burhaan (ta) — Karti iyo awood, Eebbe qof ku galadaysto; karaamo.

Burin (ta) — 1. (a) Wax hor u jirey baabbi'in; xeer hore jebin; weeso, kd. jebin, gadid. 2. (a) Eryid, cayrin, cagaajin. 3. Dheeri siin. 4. Abur soo saarid; karid (wax kulul oo shubma).

Burji (ga) — Xiddig wanaagsan ku dhashay; buruud lahaan.

Buro (da) — 1. Hilib dheeri ah oo guntan oo oogada nafleyda ka soo baxa. 2. Dheeri, siyaado, guno. 3. (a) Haan yar; aagaan.

Buro-bahalaad (da) — Burada nafleyda jirkeeda ka soo baxda, jaadkeeda xun.

Buro-caanood (da) — Burada nafleyda jirkeeda ka soo baxda, jaadkeeda fiican.

Burqasho (da) — Biyo ama wax la mid ah oo meeshay ku jireen inta ka bata, xoog ku soo baxa; butaacid.

Burris (ka) — Qalab bir ah oo biraha kale laagu tumo; dubbe.

Bursoh (da) — Buro ama dheeri qaadasho.

Burshaan (ka) — Buur yar; burco; kood.

Burunbuur (ka) — Dhuul aan sinnayn oo burcooyin yarayn leh.

Burunji (da) — Hilibka intilisa guduuudan oo jiirkah ah.

Burunjijeyn (ta) — Dubaaxin; jarcayn; qarqarid.
Buruq (-da) — Bari adag oo kankoon-san oo badanaa la cuno oo dhirta yaryar qaarkeed leedahay; geedka dociisaa hoose oo aasan bay ka baxdaa.

Burar (-ka) — 1. a) Kolka cayaarta loo dhaco, sida la noqdo. b) (xagga diinta) jidbo. 2. Burbur; jajab.

Bushintuur (-ka) — Geela la hoggaa-minayo oo bushintana laga xiro si uu u dheerayyo (sida sandulleynta dibida); faruurxir.

Bushintuurd (-da) — (geel) bushin ka xirid; faruurxirid.

Buskud* (-ka) — Kimmis waxaaysan oo fidsan oo adag, oo badana sonkoraysan.

Bustaan (-ka) — Beer yar.

Buste (-ha) — Go' weyn oo dhogor jilicsan laga sameeyo oo dugsoono oo sariiraha la saaro.

Busur (-ta) — Miraha timirta oo yacyaacoodka noqda welise aan bislaan.

Butaacid (-da) — (biyo, kd.) si xoog badan u soo bixid ama u soo xicid.

Butaacin (-ta) — Biyo iyo wax la mid ah, meel xoog ugu sii deyn.

Butaaco (-da) — Biyo iyo wax la mid ah oo badi iyo si xoog leh u soo baxa ama u soo kaca.

Buto (-da) — Geed yar oo buruq leh oo iski u baxa: wuxuu u eg yahay butaataada.

Buub (-ka) — 1. (geel) aan jabsanayn ee weli buubahal ah; didid dhow oo ranka la carara oo wax kala daadsha. 2 Orod; duulish; dheerayn.

Buubahal (-ka) — (geel) buub badan; aan jabsanayn; layli aan weli rar baran.

Buubid (-da) — 1. Hawada dhexdeeda ku duulid. 2. (geel) cararidda iyo dididda awarta aan weli ranka baran.

Buubin (-ta) — 1. Eryid, cagaajin. 2. Lalini, haadin, bitin, duulin. 3. (biyo) dhibco ama roob ahaan meel ama qof ku kor doojin.

Buubsad (-ka) — Eryad; ceysiad.

Buubsasho (-da) — Ceyrsasho.

Buud (-ka) — Jaadadka doonyaha mid ka mid ah.

Buufimo (-da) — Qalab ka samaysan kolay harag ah; kolkii kor loo qaado neef baay ka buuxsanta, kolkii hoos loo dhigona, xoog baay neefii afkiisa uga.
buufin

soo baxdaa; dabkaa lagu afuufaa oo lagu shidaa.

Buufin — 1. (-ka) a) Qalab jaadad badan ah, oo neefta ama gaaskaa ama biyaha, kd. weelal kale ama qalabyo kale lagula shubo ama lagaga shubo: riixid iyo baari buu wax ku geliyaa, soojiid iyo nuugisna wax buu ku soo saaraa. b) Kolay yar oo harag ah ama xuub ah, oo inta neef laga buuxra, lagu caayaro. 2. (-ta) Neef, gaas, kd. ku afuufid; neefin.

Buug (-ga) — Xaashiyo badan oo isku xiran oo wax qorani ku daabacan yihin ama iskaba cad, oo la akhristo ama wax lagu qorto. ~ Kitaab.

Buushe (-ha) — Daboolka jilicsan oo ku rogan badarka oo tumidda lagaga baxsho; diir; qob: qolof; barliiq (bariiska); (ama « buushe »).

Buunto* (-da) — Kaabas.

Buug (-a) — Hadal badan oo lagu dheeraysana hayo oo isku kol doqo wala ba yeesa hayda; bulaan; soo-yaan; hugun.

Buqujad (-da) — Si buug ah u hadlid; bulaaamid.

Buuru (-ka, -ta) — Dhul kooban oo kor iyo xagga cirka aad ugu dheerada oo badanaa madax fiican leh.

Buuran — 1. Aan caato iyo weyd ahayn; shii; caaillin; naaxay; xow-san. 2. Aan yarayn, aad u dhuubnayn; aad u weyn.

Buursto (-da) — 1. (*) Caylid, naaxiid. 2. (*) Weynuunshe. 3. (legdan, daa-gaal, kd.) korka ka fuudid; legdid.
Buuri (-ga) — 1. Geedo jaadad badan ah oo ubax guduud iyo caddaan ah iyo caleemo waaweyn, oo waran qaabki leh, bixiya; saakerro; Tabako. 2. Caleenta geedahaas oo siyaalo badan loogu isticmaal (afka oo laga qiigiyo ama laga cuno, sankoo laga cuno). 3. Waxyaaloo kaloo caleemahaas laga sameeyo; sigaar; shur-

Buurnaansho (-ha) — Wax cayillan ahaansho; weynaansho.
Buuryaggoys (-ta) — Xasharaad yar oo madow.
Buuryaqab (-ka) — Buuryo ku taal; aan la gudin.
Buuryo (-da) — Wiilasha la gudayo cadka laga gooyo; beejoo.
Buusbuus (-ka) (weel, kd.) meelo badan isaga gudaceshan; qonbob; diisdiis.
Buusbuusan — Buusbuus leh; diisdiisan.
Buusbuusid (-da) — Isku gudacelin; diisid.
Buusmid (-da) — Hoos isugu diismid.
Buusnaan (-ta) — Isku ceshanaan.
Buux (-a) — (weel, kd.) intuu qaadi karey lagu wada shubay ahaansho; jilays.
Buuxa — (weel, kd.) intuu qaadi karey sida; muggi aan wax ka maqnaan; afka haya; afka jooga; jilaysan.
Buuxdaaf (-ka) — (weel, kd.) wax muggi ka badan lagu shubay.
Buuxdaafid (-da) — (weel, kd.) intu muggisu qaadi karey koor u dhaafay.
Buuxdaafin (-ta) — (weel, kd.) heerka muggilisa wax ka badan, ku shubid.
Buuxid (-da) — Wax buuxa ahaan.
Buuxin (-ta) — Wax buuxa ka dhigid.
Buuxsamid (-da) — Wax buuxa noqosh.
C (cayn, ca’*) — Xaraafka saddexaad oo Alifka Soomaalida; wax shibbane.

Caabbiiri (-ga) — Jaadadda doonyaha mid ka mid ah.

Caabbiiyid (-da) — Xoog ku ilaalini; ku fiilaansho; adkaan; xajin.

Caabhiid (-ka) — Qof cibaado badan; taqi.

Caabuddid (-da) — Ilaah ka cabsasho.

Caabuq (-a) — Barar, milili, malax, kd. nabar gudiihi ka samaysma, fasas; hurgun; arami; (ama “caabuq”).

Caacid (-da) — Sida la noqdo kolka roob badan oo laga jirsan waayey, cid qablo oo lagu rafaado.

Caad — 1. (-da) Dhagax, isagoo shillmay oo qolqola haysa duulka gudhiisa ka soo baxay, oo isagoo ishaysta duulka korkiisa ka bullaartay oo ku qaboobey; sallax dhagax ah oo jaadkaas ah oo biyaha celiya.

2. (-ka) Daruur cad oo xalleefsan oo aad u sarrayso; daruurta da’satey waxa ka hara oo wax cirka lafiisaa ku dhegsan la muudo.

Caadaysad (-ka) Caado ka dhigad; caado u noqod; (ama “caadeyisad »).

Caadaysasha (-da) — Caado ka dhigasho; caado u noqosho; waa u barasho; (ama “caadeyahoo”)

Caadbax (-a) — Bannaan u soo bax; muuqasho; wax qarsi la’aan; xogwarran; gows-haysad la’aan.

Caadbixid (-da) — Dibad ama bannaan u soo bixid; wixii uurka ku jirey sheegid; qarsoodi ka bixid.

Caaddiil (-ka) — Caddaalad leh oo aan eexoo aqon; gasoore ah.

Caaddiilinimo (-da) — Caddiil ahaansho.

Caadeysasho (-da) — Caadaysasho.

Caadgoror (-ka) — Daruuraha caadka ah, roobka yar oo ka yimaada.

Caadd (-ga) — 1. Aan ka duwaneyn sida ama waxa la arki jirey ama caado loo lahaa. 2. Waxyaalaha loo bartay ama joogtada ah, ka mid ah. 3. Aan qiime weyn lahayn.

Caado (-da) — 1. Waxyaalaha la falay oo lagu noqnoqday oo loo bartay oo dabadeed wax lagu dhaqmo oo aan la goyn karin noqday; dhaqan; xeer (aan gornayn). 2. Xayl, dhitaad.

Caadyaal (-ka) — Aan caad ku rognayn, muuqda; ifyaal; dibadyaal.

Caafimaad (-ka) — Cudur iyo jirro la’aan; fayoodi; laadnaan; fayo.

Caafimaadid (-da) — Caafimaad helid; cudur ka bogsasha; laadnaansho.

Caafimaadin (-ta) — Fayoobi iyo caafimaad siin; bogsiiin.

Caafiyaad (-da) — Fayoobi; (ama “caafimaad »).

Caangg — (hilibka qaarki, kd.) aan u dhowaan, aan cuisin, aan taaban; wax xil leh ka dhiigay oo naftiisa u diida; ka xishooda.
Caagganaan (-ta) — Ku (wax ku) caaggan ahaan; wax ka reebbanaan; geyid la'aan.

Caagid (-da) — (wax) iska goyn, ka go'iid; ka fogaan; geyid la'aan; naftisaa u diiidd.

Caafito (-da) — Xaas; reer; qoys.

Caajin (-ta) — 1. Baahi ama rabitin ama jacyayl wax loo qabey, wax

2. (-ta) (is-) caasha dhiibasho si dhiibary loogu bireeyo; isdhiiibid; dagaallamid la'aan.

Caalle (-ha) — Naafeyda caasha leh, la mid ah; nacas; doqon; ciibbaal.

Caalennimo (-da) — Caalle ahaan; nacasmimo; dabaalnimo; doqon-nimo.

Caalir (-ka) — Barar, hurgun; fahas.

Caalqaadasho (-da) — Wax iska dhiciin iyo dagaal gabid; isdhiiibid; iscasiin.

Caalwaan (-ga) — Karti iyo xoog uu wax ku qabto la: tang, maaro waa-yeey, gabay; caabiibaa.

Caalwaayiida (-da) — Caalwaan noqoshoo; maaro waayiid; tabargabad.

Caalwyay (-ha) — (xoolo cayiley) baruuro lullahu (bari, macal, k.d.).

Caamo (-da) — Inta aan cilmiga lahayn.

Caan (-ka) — Aad loo yaqaan; magaciisuu meelo badan gaareey; laysla yaqaan.

Canaacaso (-da) — (xoolo) caano subag yar.

Canaaddiiid (-ka) — Qof caano ku keliyeysteen oo indhiiisa ka bateen, ama ay wadnaha ka qabteen, kahashada iyo diidmada uu dhahid doodoo diido.

Caanaggaleen (-ka) — Xididdada naasaha iyo candhada oo caanaha.

Caanfeey (-da) — Naasaaleey (ama «caanfooleey»).

Caanfiiru (sha) — Cayayaan yar oo sida doorseenka qof oo adag leh, oo inta badba istaaga, salka dhulka la dheecdhaca.

Caanammacaayeey (-ha) — Geed mey-gaagga u og.

Cuaanquub (-ta) — Bahal baahalada dhir xagashada ku nool ka mid ah; mu ay dheeraayso ogodeedana waxaa ku roqon duf dheer iyo qoodo dheer dheer oo badan oo marimo leh; yaadaddo; kashiiyo; dhido.

Caanateel (-ta) — Xoolo si gaar ah loo dhaqno, in caanohooda, iyo waxa caanaha laga sameeyo. Lu iibsho;
maamulka xoolaha jaadaa haa ah, iyo meesha lagu hayo.

Caanateelid (-da) -- Caanateel ka dhigiid.

Caanaxaarlaarxehe (-ha) -- Nagaar xoolaha qaarkood daagaan, oo dhaadhanka caanaha, xaaraak dhiig. 

Caanewayo (-da) -- Burcadka kolka la shiilo, midda maahay waxa kale oo ka soo hara oo caano-ka-warqabka ah; (ama « caaney »).

Caannimmo (-da) -- Caan ahaan.

Caano (-ha) -- 1. Wax cad oo shubma oo ka yimaada naalseyda dheedig nasuhood oo dhaxshoodu muuqto oo ku noolaato. 2. Wixii kaloo u eg. sida dhirta qaarkeed dhacaanka cad ci wa qaa.

Caanyeys (-ka) -- Calaanji.

Caaq (-a) -- 1. Aan caqli badnayn; nacas; doqon; dabbaal. 2. Waalid-

Caaqibayn (-ta) -- Caaqibo u gelid; waxtarid.

Caaqibo (-da) -- 1. Wanaag; waxtar.

Caaqibo (-da) -- 2. Cirrib; ciribdanbee'd, aayatin.

Caaqil (-ka) -- 1. Caqli badan leh; waxgarad. 2. Waayeel, duq, madax.

Caaqilnimmo (-da) -- Caaqil ahaan; caqli wanaagsan lahaan

Caaqilto (-da) -- Nabi.

Caaqimmo (-da) -- Caaq ahaan; doqonimmo; daababaalimmo; nacaimmo.

Caar (-ka) -- 1. Midab baaqshirix leh. 2. Xubinna awruu ka kaadiido.

Caarad (-da) -- 1. (da) Afka dhuuban wa waranka iyo irbadde iyo wixii la mid ah, oo wax muda; fi'aq. 2. (ka) Xoolaha weligood, kolka la wado. kuwa ugu horreeya, ka mid ah; aan dabaad ci ahaan ~ hordhac.

Caaari (-da) -- (bad; kd.) dib u noqosho; xaggax seabta ka dorkid; (ama « caariid »).

Caariif (-ka) -- Aqoon dheeraad ah wax u leh; wax aad u yaqaan.

Caariyeysasho (-da) -- Caariyo ahaan u soo qaadasho. 

Caariyeysi (-ga) -- Caariyeysasho.

Caariyo (-da) -- Amaah; Ergiso.

Caaro (-da) -- 1. Caayaaan siddeed lugood leh; waxay samaysataa debin shabag ah (saabaaro, xuubeero) oo bahallada yaryar ugu dhacaan. 2. Cuncun oogada laga dareemo oo barar iyo xaljiin leh; cadanyo.

Caaroubid (-da) -- Cadanyood; xaljiimood.

Caaroubi (-ga) -- Roob aan weli dhab u curan; roob saymeeyey.

Caarran -- Firinscription iyo himmo ka buuxdo; hor leh oo aan daal hayn.

Caarraanaan (-ta) -- Wax caarran ahaansho.

Caarsiina (-ta) -- (doonni, kd.) meel xeeb ah geyn.

Caaraysad (-ka) -- Caaro yeelasho.

Caaryid (-da) -- 1. (bad) dib u noqo-sho; xaggax seabta ka durkidx. 2. (ku -) Meel xeeb ah baaddu geyn, ku tufid.

Caaryyo (-da) -- Wax cad oo u qaadho la moodo oo sida iikaha uga soo kor fuuta alaabada, kd., siiba wixii ku sugan meelaha qoyan ama dheeleku ku dhaco.

Caashaq (-a) -- 1. Jacayl xeel dheer. 2. (doonni, markab) ku xarasho; dhinacu ku qabasho (deked, kd.).

Caasi (-ga) -- 1. (gof) wixii ilaah faray aan yeelin. 2. Waalidkii dha-
lay aan addecin ama aan unoonayn. 3. Diiddo badan; madax adag.
Caasimad (-da) — Magaal-madax.
Caasiyid (-da) — Wax laafo faray diidid, maqilia waayid.
Caasiiyoobid (-da) — Caasi noqoshoo.
Caasayn (-ta) — Caato ka dhigii.
Caatib IIawan (-ga) — Caalwaa; tabbar-waa.
Caato (-da) — 1. Aan hilib iyo baruur lahayn; weyd; xayeesii. 2. Daal, noog.
Caatoobid (-da) — 1. Caato noqoshoo. 2. Daalid, noogid.
Caayib (-ka) — Weligi daal hayo oo aan hawsha si wanaagsan u qaban.
Caalibimo(-da) — Caalib ahaansho.
Caayid (-da) — Hadal xun oo la qoonsado (qof, kd.) ku dhihid; aflag-gadaadeyn.
Cabaad (-ka) — Qaylo dheer oo nanfeyda qaarkeed ka yeerka kolka wax ku dhacaan ama ay xunuunyaha.
Cabaadki (-da) — Cabaad soo saarid; qaylin.
Cabaadin (-ta) (ka -) — Cabaad ka keenid.
Cabaabs (-da) — Eed sheegasho; caafaal.
Cabaar — 1. (-ka) In waqti ah oo aan dheerayn; nabar. 2. (-ta) Dhab-baha gaadiidku qaado, jagooyinka uu u qaybisan yahay, oo hadba mid la degoo oo lagu nusto, middood; mingoordha.
Cabbann — Aan waxba u adkaysan karin; aan dhabar adkayn; aan hawl-kar ahayn; jilicsan; nugul.
Cabbanaan (-ta) — Ku cabbban ahaan; nuglaa.
Cabbane (-ha) — Geed saliidiisa lay-sku dacaarfaalo.
Cabbayn (-ta) — Wax gudo leh wax kale ku gurid taniyo intu ka buux-samo.
Cabbaysan — La cabbeeyey; buuxa.
Cabbaysnaan (-ta) — Wax cabbaysan ahaan; buuxsanaan.
Cabbid (-da) — (biyo, kd.) inta afka lagu qaado oo hunguriga la si mar-siyo, caaloosha geyn; dhamid (caano); fuudid (fuud; wixii kulul).
Cabbir (-ka) — 1. Weynanta, ballaca, dhererka, heerka, waxtanka, culayska, kd., wax lee yihlin; beeg; miisaan; qyaas. 2. Dad socoto ah; rakaab.
Cabbirin — Cabbirkisa la ogaadey; la cabbiray; beegan; miisaaman; qyaasansen.
Cabbirid (-da) — 1. Cabbirkisa ogaan-sho; beegid; qyaasid; miisaamid. 2. Dad socoto ah dhoofin, dirid.
Cabbur (-ka) — Sanka oo durey ama sabab kale la xirma oo neefta soo bixiddeedu dhib noqoto.
Cabburid (-da) — Cabbur ku dhicid.
Cabburin (-ta) — Cabbur ku ridid; neef ku celin.
Cabbursan — Cabbur hayo; sanka xiran yahay.
Cabbo (-da) — Naf.
Cabeeb (-ka) — Cudur dadka afka kaga dhaca siiba carruurtiga yaryar; afshalow.
Cabeebid (-da) — Cabeeb ku dhicid.
Cablidsad (-ka) — Biddeka dhigad; addoonsad; beelaysad.
Cablidsasho (-da) — Addoonsasho; beelaysasho.
Cabo (-da) — 1. (Weel) Dhadhan la hahdo, sida kan biyuhu yeeshaan kolka weel caannoogu laagoo soo dhaan-sho. 2. Weelaan kaadkaas ah.
Cabsan — 1. Wax cabbby; cukaan. 2. Sakhraansan.
Cabsasho (-da) — Cabsiyi gelid; biqid.
Cabsi (-da) — Wax dhibaato keena ama xun ama xanuun leh, kd., argaggaxa ay nanfeyda uurkeeda ku abuurraan; aragaggax, biqid, welwel.
Cabsiin (-ta) — 1. Cabsi gelin; bajar.
2. (¬ª) Wax la cabbo (biyo, khamro) siin.

Cadd — 1. Midab ka koobma toddobada midab, oo ifka qoraxda, wadaajirkooda; midabka caanaha iyo barafka. 2. (¬ªka) a) Wax weyn go’i; gabal; xoogga; in yar. b) Hilib.

Caddab (¬ka) — Aakhiro, meesha intii Haash caasiday oo dhurdarrystay ay joogaan oo lagu silciyo; naar; jahan-namoo.

Cadasid (¬da) — Cadaab ku ridid; kadeedid; saxariirin; naarid.

Cadaad — 1. (¬da) Geed qodxoo yaray oogqarqaroonishe oo xabab wanaagsan dhalaa. 2. (¬ka) Kiddigga likaha ka danbeeya; galgall; laxmar.

Cadaadin (¬ta) — Dhib; kadeedid; xumayn; horjoogsad.

Cadaadis (¬ka) — Cadaaadinta.

Cadaawe (¬ha) — Qof qof kale neceb, oo jecel in wax xumi ku dhacaaan; qaran qaran kale la col ah; cadow.

Cadaawennimo (¬da) — Cadaawe ahaan; nacabnimo.

Cadaawo (¬da) — Colaad; isneebcaan; (ama «cadaawad»).

Caddi (¬da, ¬ga) — Lacagta inteeda aan xaashida ahayn; caddakka dhaga xah ah (11. 50%, 10%, 5%); jabub.

Cadayo (¬da) — Cunca oogada lala xoogo; xajjii; caaro.

Cadar (¬ka) — 1. Maalintii kolka cirku dbeolan yahay dhacaya hoosiis wada hayo. 2. Udug; udgoon; barraafun.

Caday (¬ga) — Geed-abaareed leh miro la cuno oo biir leh, laamiiisa iyo xididaddiiisana ikhaha laga u nadii-fiyo; rummay.

Cadayood (¬ka) — Cadayyo iska darseem; (ama «cadayyood»).

Cadeed (¬da) — 1. Xidditga weyn oo dhulka iyo meereyasha kale ku meeraan; qorax; qundhay; libdhay; gabbal. 2. Ifiinku qoraxda oo barqada iyo galabta.

Cadceedsasho (¬da) — 1. (galab) xagga cadceedsu jirto aadid; xagga gabbed u socosho. 2. Diinta ka bixid; riddoodid; gaalluud; kufriyid.

Cadceeds (¬ga) — Cadceedsasho.

Cadadd (¬ka) — Cadur dadka ku dhaca oo oogadu cad cadeedaato; barro.

Caddaalad (¬da) — Cadaddarmsimo; garsoor.

Caddaan (¬ka) a) Dad, kaad, cadcad. b) Lacag. c) Bareer. 2. (¬ta) Midab cad ahaan; midab cad yee-lasho.

Caddaansho (¬ha) — Midab cad lahaansho; wax cad ahaansho.

Caddayn (¬ta) — 1. Wax cad ka dhiqid; muujin; qayixid; qeexid; nadiifin. 2. (masawir) farsamo, muuqaal filim ku yaal, filim kale korki ama warqad korkeed, loogu warcejiyo.

Cadday (¬a) — 1. Caddaan ka dhiqis. 2. Caoaa shaaha lagu daro, ama shaaha caddaysan.

Caddaysan — La caddheeyey.

Caddaysasho (¬da) — 1. Wax cad ka dhiqasho; wax qarssasho ka bixid. 2. Shaaha caano ku darsasho.

Caddaysi (¬ga) — Caddaysasho.

Caddaysimo (¬da) — 1. Rati aan rar saarrayn. 2. (fallaar) aan dhobnayn; aan waabayaaynaysayn; caddaysin.

Caddaysin (¬ka) — Caddaysimo.

Caddi (¬da) — Caddaan.

Caddiib (¬ka) — Dhib gaarssay; luggoooy; kadeed.

Caddibaad (¬da) — Caddib; luggoooy; kadeed.

Caddibiib (¬da) — Dhib had iyo goor ah ku hayn; kadeedid; silcin.

Caddiibin (¬ka) — Caddaan. 2. (¬ta) Hilibka intiiisa cad; baruur.

Caddiiir (¬ka) — Xarig laga sameeyo caw.

Caddill (¬ka) — 1. Isku laad; dayac; hagar. 2. (¬ª) Isu dheellitar; is le’ekayn.

Caddillan — Si xun ku sugan; aan la xannaamayn; la hagraday; dayacan.

Caddillad (¬da) — Wax caddillan ka dhiqid.
Caddo (-da) — Bisha dayaxa labadeeda toddobaad oo hor; habeen dayax leh.

Cadduun (-ka) — Dhulka aan dayaxa lahayn dibirna ahayn ee ciidda jiliscan ah.

Cadeyn' (-ta) — Cad cad u googooyin; yarivarayn; cadadeyn; jarjaarid.

Cdgo’ (-a) — Hilibgo’.

Cdgo’id (-da) — Hilibgo’id.

Cdhayn (-ta) — Cdho ku ridid.

Cdho (-da) — Cudho nabbarro iyo cuncun badan oo lays gaadsiiyi.

Cadow (-ga) — Labo qof ama dad badan oo is neceb, waxa midka kale u yahay; cadaaawe.

Cdrad (-da) — Gabar aan la guursan; inan; bikrad.

Cdururo (-da) — Geed aan qodx ka lahayn oo bixiya miro yarwar oo kuwa kiniriiga u eg, oo la cuno.

Cafash (-ka) — Alaabo aan wanaagsanayn.

Cafi (-ga) — Wax xun oo qof fayay ama loo qabey, oo eedsiiyka uu mutaystay laga daayo; saamax.

Cafiijid (-da) — (qof) eedsiiyka uu mutaystay. ka dhaafid; saamixid.

Cag (-ta) — Lugta dadka iyo nafeayda kale qarkeed, inta caniqugaa ka hagaasaya.

Cagagaag (-ga) — Waxa cagta xanuujiyaa kolka kabo la’aan la socota hayo, oo dhan (dhagxan, quruurux, qodxo,...).

Cagaagaagid (-da) — Meel cagaaga leh oo cago cadda’alin lagu maray, xanuunkiide darcemid.

Cagaajin (-ta) — Ceyrin; eriyid.

Cagaaj (-ka) — 1. Cawska iyo caale-

maha baxa haya midabkooda. 2. Doog, naq, cosob.

Cagaarshoow (-ga) — Cudur indhaha midabkooda cagaar ka dhiga; indhacaaraash; indhacaseeye.

Cagabbaruur (-ka) — Libbaax yar oo dhal ah.

Cagacaddaan (-ta) — Kabo qabid la’aan; kabo la’aan.

Cag’adayo (-ga) — Dhul digdigo ah oo aan ruubad ahayn.

Cagaf (-ta) — Cagta geela.

Cagacagaf (-ka, -ta) — Gaari xoog badan oo wax jiida; wuxuu dhinacyada ku lee yahay labo delingood oo waaweyn oo bir ah oo ballaaran oo garangaro ilko leh ku kor rogmad, sii uu dhulka qarfebda ah ama ciidda leh, u maro; gaari, wax lagu qardajeeqo leh, oo dhan.

Cagaggubyo (-da) — Ciidda qorraxdu kululaxo; cirid.

Cagago (-da) — Cudur afka ku dhaca.

Cagajugleyn (-ta) — Cagaha dhulka la dhicid, si qof cabsi lagu gelayo; cabsii; bajin.

Cagayn (-ta) — Cag la dhicid; ku tumasho.

Cagacaagar (-ka) — Dhirta yarwar oo nagaarka ah wadaajirkeed, siiba tan dadku cuno; khadrad.

Cagi (-da) — Haddeer, amminka.

Cagsi (-ga) — Lid; lidii; dhig; (ama “caksi”).

Cajahib (-ka) — Wax laa cajabo; yaaab.

Cajab (-ta) — Yaab.

Cajam (-ta) — Dadka intiisa aan caramba ahayn.

Cajami (-ga) — Qof cajam ka dhashay.

Cajar (-ka) — Bowdo.

Cajiimid (-da) — Cajin ka dhigid.

Cajin (-ka) — Bur ama budo kale oo la qoqyo oo la raadaqo, si hadhow kismi looga dhiigo.

Cajil (-ka) — Gogol aad u duugowdey.

Cajis (-ka) — Cajis.

Cajuus (-ka) — (tery cay iyo liididii ku jirto) oday xun.
Cajuusad (-da) — (erey cay iyo liidi ku jirto) habar xun.
Cakaw (-ga) — Dheguu salkeeda.
Caksi (-ga) — Cagsi.

Caku! — Erey la yiraahdo kolka wax la kahdo ama la nebeysto, sida: «caku ninkaas, maxaa noo keenay!», «caku dunida!»; haah!
Cal (-ka, -sha) — 1. Buur weyn oo dhagax ah; qar weyn. 2. Dhagax; shiid.
Calacal — 1. (-ka) Hadal qof ku muujinayo xumaan ama dhibaato gaarley; cataw. 2. (-sha) Gacanta inteeda cad oo faruhu ku yaalliiin; baabaco; saacab.
Calacalid (-da) — Hadal calacal ah ku hadlid; cataabid.

Calaamad (-da) — Tilmaan laysla yaqaan oo waa loo wato la garto; asto: astaan: summad; baadisooc; (ama «calaamo »).
Calaaamadin (-ta) — Calaamayn.
Calaaamayn (-ta) — Calaamo u yeelid; astayn; calaaamadin.
Calaaamo (-da) — Calaamad.
Calaan (-ka) — Aan korin; cilin.
Calaanberi (-ga) — Bahal jirac weyn oo guduu dun u eg.
Calaanji (-ga) — Farsamo ama wax kale oo aan si fiicin loo aqoon oo si foolxun loo sameeyo ama loo sheego; caanycys.
Calaanjiyid (-da) — Si calaanji ah wax u qahasho.
Calaf — 1. (-ka) Dheef xag Ilaah ka qoran; risiq; sed. 2. (-ta) Kab xun; jaqaaf; jaan.
Calafsaad (-ka) — Calaf ka dhigad; dheefsad: calafasho.
Calakud (-da) — Deero buuraha iyo casha ku nool.
Calal (-ka) — (dhar) maro aad u duugowdey ama cad yar oo ka mid ah.
Calalayn (-ta) — Calal ka dhigid; duug ka dhigid.

Calaloobid (-da) — Calal noqosho; duugoobid.
Calan (-ka) — Cad maro ah oo midabyo leh oo qori dheer laga babbiiyo oo qaran ama maamul kale astaan u ah. — Bandiirad.
Calanmaqsi (-ga) — (xoolaha badankaad) cunnada oo kol labaad calooshahi hore ka timaadda oo afka ku soo noqota, halkasoo kol labaad si wanaagsan loogu calaliyo oo dabaaded liqid labaad la liqo oo calooshaheshi loo gudbiyo.
Calaqad (-da) — 1. Naag wax takharta iyadoon aan shahaado deegi lahayn. 2. Cayaaraha mingiska naagta u madaxa ah; (ama «alaqad»).

Calas (-ka) — (fuud, biyo) aa miir ahayn; calow galay; qasan.
Caleen (-ta) — Xubnaha yar ay oo baalballaaran oo xaltaleefsan, oo badanaa cagaarka ah oo laamaha geedaha ka baxa, muddood.
Caleensaar (-ka) — Caleemo yio ubax si gaar ah u titcan oo qofka la hoga hayo madaxa loo geliyo; jillaw ama mayrax ku xiriid; duubid; ubaxsaar.
Calafsho (-da) — Calaf ka dhigasho; dheefsasho; (ama «calafasho»).
Caliqabsade — Xasharad yar oo laga soo saaro dhacaan la yisku daweyn.
Calalaal (-ka) — (laacag, kd.) Wax loo bixiyo in dad ama duunyo ama wax
kale lagu dago ama lagu soo jiido
ama dan la lee yahay uu qumiyo;
leeluush; lacaf; sandareerto.
Calalaid (-da) — Calal laa; laalun-
shid.
Calman — La doortay; la jecel yahay.
Calmashe (-da) — Jeelaysasho; door-
 rasho.
Calool (-sha) — 1. Xubin iskujoogga
 cunnadu marto ka mid ah; waxay u
cag tahay kolay yar waxayna ku
 jirtaa uurka, kolka bogga la dhaafa;
husnheedu waa inay cunnadu inta
dhacaammo kala gaar ah oo ay
leedahay ku darto, jilcisaa oo xid-
maha u gudbisoo; kubo. 2. Uur.
Caloolacakadayn (-ta) — Galgalasho
 hadba caloosha la soo koramarinayo.
Calooladaay (-ga) — Baqdiin la'aan;
kelayadagga; geessinnimo.
Caloolbax (-a) — Caloosha oo soocota
 oo laga baxo, xanuuun la wehesho
ama yuuwan wehelina; shuban.
Caloolbixid (-da) — Caloosho inta
dhaqaqada baxda; shubmid; doox-
mid; falmid.
Caloolduubad (-ka) — (ka -) ka samrid;
ka quisasho.
Caloolduubasho (-da) — Caloolduubad.
Caloolgaf (-ka) — Unr gelid.
Caloolqabad (-ka) — Nabar qabatin
ah oo caloosha marooyiija; calool-
xanuun.
Caloolsami (-da) — Farax iyo reyreyn
uurka la gashado; raalii ahaanshoo;
laabsami.
Caloolxanuun (-ka) — Xanuun caloo-
sha qabta; caloolqabad.
Caloolxumo (-da) — Xumaan ama
naxdin uurka la gashado; ciliqab;
(ama «calolxumi»).
Caloolyoobid (-da) — Caloolyow qabad.
Caloolyow (-ga) — Wax dhacay oo
saamayskood darti talo la walaacdoo;
talo goosan waayid; uurkawareer;
laballaabow; murugo.
Calow (-ga) — Dhoobo iyo ciid iyo
wixii la mid ah oo biyuhu sitaan;
raqas.
Calwid (-da) — Calow noqday; miirmi-
madii ka ba'day; dhoobood; qaq-
smid.
Cawin (-ta) — Calow ka dhigid; miir-
nimo ka bi'ilin, qasid.
Cawiyeen (-ta) — Calyo ku qoyn;
candhuufayn.
Calyo (-da) — Wax biyabbiyo ah oo
aan midab lahayn oo canjirrada
calyadu soo saaraan; cunnadu qoy-
saa oo jilcisaa, dheregdhiacsigana wax
buy tartaa; candhuufo.
Camajjiir (-ka) — Miqab caddaan iyo
madow isku dhaafan ah.
Camajuuin (-ta) — Camamin; riifid.
Camal (-ka) — 1. Hawl; shaqo. 2.
Abuur; dabeecad; baxaalli, san-
saan. 3. Xamaq; dhiriif; caro; gu-
haad.
Camalxumo (-da) — Dabeecadxumo;
carodkewaan.
Camandulleyn (-ta) — Si camandul-
le ah u farsamayn.
Camandulle (-ha) — Farsamo xun oo
aan aqoon loo lahayn; farsamo ku
meecigaar ah; qarboombo.
Camar (-ka) — Cawayaan hargaha
cura.
Camamin (-ta) — Inta la legdo, kicid-
da loo diido oo dhulka laga celceliyoo;
burburin aan waxyceello weyn lahayn;
kuj galgalasho; buhabuheyn; cam-
juujin; riifid.
Camcamo (-da) -- (waqti) in door ah; cabbaar.
Camma -- Indhaha beclay; aan wax arag.
Cammaur (-ka) -- Xarig buurji ah oo adag.
Cammayn (-ta) -- Indhaha tirid; camma ka dhigid.
Cammiran -- La cammiray; la buuxiyey.

Can (ka) -- Wax xabag xahag ah oo madow ama heey leh iyo ur ifaan-qoon; jaadadka neberiga mid ka mid ah uurkiisa (xiidmihiiisa) buu ku sameysma oo xeebaha badda-laga helaa; Waxyaa loo u fahmaan baa laho samayyaa.

Canbar (-ka) -- Miro leh oo dhulka kulul ka baxa; Waa buruq weyn oo kurtumo gamuuxani ku wada rogan yihiin; inimo badan oo midoobee oo buruq weyn isku noqday, weeye. 2. Geedka mirahaasi ka baxaan.
Canban -- Luqado dhaqan oo oo ah oo leh wuxuu ka dib. 2. Cabbbaar oo xilliyahay caafimaadka.
Canban -- Luqado dhaqan oo oo ah oo leh wuxuu ka dib. 2. Cabbbaar oo xilliyahay caafimaadka.

Cannan (ka) -- Lobaad ka oo hilibka ah oo wejiga labadlisa dhinac ku yaali midkood; waxay u dheecaan fahamiga kaal ku urur ama sanka iyo dheaga.

Cannaan (ta) -- Hadal kulul oo lagu yiraando qof wax baashay ama waxa u dhiiri la faray diidey ama isku-laday; xaarxaaro.

Cannaan (ka) -- Lobaad ka oo hilibka ah oo wejiga labadlisa dhinac ku yaali midkood; waxay u dheecaan fahamiga kaal ku urur ama sanka iyo dheaga.

Cannan (ta) -- Hadal kulul oo lagu yiraando qof wax baashay ama waxa u dhiiri la faray diidey ama isku-laday; xaarxaaro.

Can (ka) -- Wax xabag xahag ah oo madow ama heey leh iyo ur ifaan-qoon; jaadadka neberiga mid ka mid ah uurkiisa (xiidmihiiisa) buu ku sameysma oo xeebaha badda-laga helaa; Waxyaa loo u fahmaan baa laho samayyaa.

Canbar (-ka) -- Miro leh oo dhulka kulul ka baxa; Waa buruq weyn oo kurtumo gamuuxani ku wada rogan yihiin; inimo badan oo midoobee oo buruq weyn isku noqday, weeye. 2. Geedka mirahaasi ka baxaan.
Canban -- Luqado dhaqan oo oo ah oo leh wuxuu ka dib. 2. Cabbbaar oo xilliyahay caafimaadka.
Canjobuulo

Geedka mirahaani ka baxaan: kol-kuu koro 90 cagood baa chererkuuso gaaraa; waa geed qurux badan oo caleemo waaweyn oo hoos wanaagsan bixiya; (ama «canbo»).

Canhuulo (-da) — Badarka la kariyo isagoo iniihii nool nool yihiin; garow; koronkor.

Canhuur (-ka) — Gashi haweenku qaataan oo googgaradda qariya; kurdud.

Candho (-da) — (geel; lo' kd.) xubin ballaarsoo oo laallaadda oo quruxub weyn iyo labo iyo ka badan oo naas, ka kooban.

Candhuufayn (-ta) — Candhuufe marin, ku tirid, ku tuufid; calyeyn.

Candhuufo (-da) — Biyabbiyood layiig ah, badanaana xoor cad wata oo qanjirrada afka ka yimaada; calyo; (ama «candhuuf»).

Cangub (-ka) — Geeduquwaax dheeddinka u eg.

Canjiilid (-da) — Jilid; dhaajin.

Canqaw (-ga) — Caga iyo kubku meeshay iska gabaan.

Canshuur (-ta) — Lacag, boqolkiiba in, hantida laga baxsho oo dowladda la siyo, danaha guud oo tolka (qaran) dartood; ammaan; sedo; (ama «canshuur»).

Canshuuran — La canshuuray; canshuur laga qaaday.

Canshuurid (-da) — Canshuur ka qaadid; (ama «canshuurid»).

Cantalyaan (-ga) — Haadka waaweyn ku ka mid ah; wuxuu lee yahay af iyo lugo dheer dheer, koox koox buuna isu raaca.

Cantar (-ka) — (hadal) Aan ulajeeddo fican lahayn; aan macne lahayn.

Cantatab (-ka) — Hadal aan milgo lahayn oo cabsi ama argaggax ama wax kale soo saaraan.

Cantatabid (-da) — Hadal cantatab ah ku badid.

Cantooob (-da) — Xaantoobo.

Cantuugid (-da) — (cunno) koi afka buuxin; afka muggi ku qaadid.
Cantuugo (-da) — (cunno) Afka muggi; inta afku mar qaado; maggaabo.
Canyayuub (-ka) — Duudduub si aan qurux baadnaay laysugu laallaabay; isku jajabsan; aan la kala bixin.
Canyayuubid (-da) — Si fool xun isugu laallaabid; canayayuub ka dhigid.
Canyayuus (-ka) — Miro qare oo la dubey oo dabadeex la budeeyey.
Canyo (-da) — Caggagaar biyo badan oo la cuno; cayo.
Caqdaad (-ka) — (keli — caqdad) dharr midab badan oo dumarku qabto.
Caqdaad (-da) — Maro caqdaad ah.
Caqjid (da) — Rumaysnaanta mabda ahaan loo rumaysan xayay arrimo badan oo diinta ku soo aarooy.
Caqli (-ga) — Awreed wax lagu garto; garaad; xis; kas; dhimir.
Caqliicin (-ta) — Waamin.
Caqliigaab (-ka) — Caqli gaaban leh; aan waxgarasho badnaay.
Caqliisaawe (-ka) — Aan caqli fiican lahayn; garaadlaawe.
Caqliow (-ga) — Caqli fiican leh; garaadbadane.
Cara (-ka) — 1. Qadiidka ku hare weelka caanaha (dhiil, kd.) marka la culo.
2. (:-) Haddaad ku dhacid? wir!
Caracac (-ka) — Qodaxda yaray oo caadcad oo yamaarugga iyo tiinka iyo dhirta u eg, ka baxda; (ama «caracac»).
Caradin (-ta) — Boorrin; tirtirsiin.
Caratamid (-da) — Carataan cayaarid.
Carataan (-ka) — Cayaar sii baabba'aysa oo wiilal iyo gabdho laysu caayo. Cay kaftan ah oo aan laga caroon: mirihiisi, suugaan ahaanta aad bay u fican yihiin hasbeeyeshay caadye xun oo uu ku dhisan yahay baah disheeya; yooyoo-,
Carabbaabba (-a) — Caro wax hore loo qabey, oo wax kale lagula dhaco.
Carabbaabbrid (-da) — 1. Caro ka bried. 2. (ku :-) Qof caro hore qabey, wax kale caradu kula dhicid.
Carabi (-da) — Magac kalluun.
Caradhaban (-ka) — Nabar oogada ku dhaca oo dhawaca, xanuunkiisa hore; xanf.
Caraf (-ta) — Ur la jeclaysto; udug; udgoon.
Carar (-ka) — f. Orood baqdiri ku jirto; baxsad; roor; fakad. 2. Dhiin dhirta laga sameeyo oo wax lagu midabeeyo; asal, aglool.
Cararid (-da) — Wax laga bago ama laga naxo ama si kale aan loo rabin, ka orid; baxshasho; roorid, fakasho.
Carasho (-da) — Ciil dartii wax u baabbi'in.
Caraysan — Dhiriisan; xanaaqso.
Carayslin (-ta) — (ka-) Caro ku abuurid; ka xanaajin; umal iyo dhifir ka keenid.
Carbin (-ta) — Hebed ka dhigid; layyid.
Carbuun (-ta) — Wax la gadanayo qiiimiiisa in ka mid ah, oo horay loo si baxsho.
Carbuun — La carbuunay; carbuun laga baxshey.
Carbuunid (-da) — Wax la gatay, carbuun ka bixin.
Carcar (-ta) — 1. (qof) nasniintiisii iyo xooggiisii hore weli qaba, waxqabashada uu u farabbaxsanayo inuu waxqabto; xisxo; firiireeoomi, jeel. 2.
Wax afaysan oo aan weli wax lagu qabsan, xanafta ku taal. 3. Geed aan weli la taaban, xajinta ku taal; dardar; xajiiin; xanaf.
Carceero (-da) — Muqqaal ciirro kujirto.
Carcoorri (-ga) — Bowdooqoowis been ah; garmame.
Carfad (-ka) — Oogada nafleyda haraggeeda, meel hawll ama cudur aawadi la adkaata, oo jilif ama lakabyo fuulaan.
Car fid (-da) — Ur udgoon soo saarid, ka soo bixid, yeelasho.
Cariiqad (-ka) — Cariiqs, cariiqsasho.
Cariiqasho (-da) — Cariiqs wax u samayn.
Cariiqsi (-ga) — Wax la yeeli laaha, qof dartii ama ku xumaynti, u diiidid;
wax aan la sameeyeen oo qof ku xumaysi loo sameeyo; (ama «car-
riigii»).

Cariish (-ka) — Aqal ka sameysan dhis sarab ah iyoo dhoob oo.

Carjab (-ka) — Carjii cusaybkoo ka ba‘ay; aan cusbayn: duug.

Carjabiid (-da) — Carjab noqosho; cusayb ka bilid: duugoobid.

Carjaw (-da) — Sooh adag oo cad oo sicda dhalada u dhalaala; wuxuu ku rog san yahay oo xajiyaa oo isu hayaa kalagoysada mesha madaxyada lafuhu isaga hor yimaadaan - kol-
kolna meel gooni ah buu ka baxaa (dheega, hunguriga cad...).

Carmal (-ka) — Naag la guursaday oo ama la furay ama laga dhiintay;
garoob; (ama «carmali»).

Carmin (-ta) — 1. (weel) carmo marmarin. 2. Tumid yar.

Carmo (-da) — Geed laamo dhuu-
dhuuban iyo caleemo balbalaalan leh, oo miro, kuwa canabka u eg, bixiya.

Caro (-da) — Si la noqodo oo lala kululadaad, cay ama aflaggaaddo ama waxyeello ama xumato kale oo lags taartay darteed; xanaaq; dhirif; umal.

Carood (-ka) — Caro gelid; xanaaqid; camashhood.

Carraablin (-ta) — 1. Galab, wax meel u kaxayn. meel u dirid. 2. (marti) inay hovato u diidid oo iska gudbin.

Carraabo (-da) — (socdaal) galab guur; galab socod.

Carrab (-ka) — Oogada nafeeyda xubin ka mid ah; cad murug ah oo dhag-
dhaaq badan oo afka ku jira; hawlhlisa waxaa u weyn; garashada dheedhanka iyo liqidda cunnada iyo kale socidda codaadka hadalka.

Carrabhaab (-ka) — Gefka carrabka; halmaan.

Carrabadhaw (-ga) — Mashkarad.

Carrablo’aad (-ka) — Geed-cagaar yar oo xubno leh.

Carraggeddi (-ga) — (beero, kd.) ciid-
da oo inta la jebshe, tii korrysey la hoosmariyo, tii hoosayseynaa la kormariyo; carrarrog.

Carraggeddis (-ka) — Carraggeddi.

Carraggeddiid (-da) — Carrarrogid.

Carrayn (-ta) — Carro ku shubid; ciideyn.

Carro (-da) — Ciidda dhuula; dal; cammuud.

carsaanyo

Carruur (-ta) — Dhasha yaryar oo dadka; ilmo; dhaallaan; gurbood; ubad.

Carrurayn (-ta) — Carruur iska dhigid: waxaa carruurtu fasho oo kale, falid.

Carruurmini (-da) — Carruur ahaan; dhaallaannimo.

Carruroobid (-da) — Carruur noqosho; carruur u ekaanho.

Carsaanyo (-da) — Naqey kaluunka qoofita ku jira lagu tirsho; waxay leedahay afar luguud iyo labo bir-
raqab oo ay wax ku qabato; hor iyo dibba waa u oroddaa; - qabaanqab; suulaalqos.

Carsaanyow (-ga) — Cudur xuo oo inta oogada meel kaga dhasha, xididdo ku bixiya oo ku faalala oo badanaya loo dhinto; buro-bahalad; feex (fiix) xun; tulux.

Carshi (-ga) — 1. Kursiga ama sariirta boqorka. 2. Carshiiga flaah oo cirka ku sugan.

Carshin (-ta) — Dhulka xooluhu daa-
qaan.

Cartamid (-da) — Kulayl la rogrog-
marsho; karkarid; dhiriif; xanaaqid.

Cartan (-ka) — Kulayl la rogrog-
manaya; kul; caro; dhiriif; xanaaq; karkar.
Carun (-ka) — Dhiiggaa intiiisa cad; (ama "yacarun").
Carwaxjiiis (-ka) — Midab casuus leh.
Carwo (-da) — Urur waqti go'oon leh oo xoolaha ganaacsiga, mood iyo noolba, meel laystug keenoo oo lagu kala ilbaado; suuq weyn; bandhig.
Cas — Midab guduuud iyo caddaan isku jira leh.
Casaan (-ka) — 1. Midabkii cas. 2. Gogosha (dermooyin) ineeda midabka iyo xararka leh. 3. (qof, kd.) cas ahaan.
Casabaysasho (-da) — Casabo u sheegasho; xigto ka dhigasho.
Casabo (-da) — Dad waxa dhalashada isu dhow, is xiga, wada dhashay; xigto; xigaalo; qaraabo; sookeeye.
Casaal (-ka) — Malab.
Casar (-ka) — 1. Waqtiga u dheexeya duhurka iyo maqribka. 2. Salaadda waqtigaas la tukudo.
Casariyey (-ha) — Shaaha ama cunno kale oo fudud oo casarkii la cuno.
Casarleged (-ka) — Geed ur udgoon leh oo haweennu shitaan; uumis.
Casarliiq (-a) — Casarkii marka qorraxdoo u gabadha oo dhiciid ku dhowaato; kolka qorraxdo baalka dhigato.
Casayn (-ta) — Casaanka dhigid; midab cas yeelid.
Cashar (-ka) — 1. Waxbarashada duggiga. in ardada ko loo dhigo; in mar la bartoo; meerris. 2. Biyo ama wax la mid ah oo quuraan, kd., lagu akhrisey oo la barakaysto; tahill.
Cashatab (-ka) — Hal, ama weli irmaan oo la maaloo, ama gurtay oo tebisey, (kolka rimi lalayd ka booddey).
Cashayn (-ta) — Casho cunid.
Cashi (-ga) — (koolo) caarto iyo tabbari, cunnuumo ama uraad达尔ro ka yimaadaa; caal.
Cashiraaysi (-ga) — Cashirro ka dhigasho.
Cashiro (-da) — Xigto, qaraabo, casabo; ehel.
Casho (-da) — 1. Cunnada fiidkii (habeencki) la cuno; xeraad; lidiimo.
2. Maalin iyo habeen; 24 saace.
Cashuur (-ta) — Cansheur.
Caslin (-ka) — Casaan.
Casiis (-ka) — Ciso leh.
Caslisad (-da) — Kirmis, si gaar ah oo farsamyo iyo aadad badan u baahan, loo sameeyo.
Casilsnimo (-da) — Casiis ahaan.
Casilid (-da) — Meel ama jago uu haycy ka qaadid, ka ridid.
Casnali (-da) — 1. Tarbuush guduuudan. 2. Shaahaa aan caddays ahayn, ee guduuudan.
Casri (-ga) — Waqtiga cusub oo koolkii la joogo loo fali ah, la socda.
Casuuro (-da) — Midab ka samaysmaa, midab cas iyo midab uro ah, oo isku darrmay.
Casuu (-da) — Midab casaan ku jiro.
Catahahid (-da) — Hadal cataw ah ku hadlid; calaacaal.
Cataatab (-ka) — Cantatab.
Cataw (-ga) — Hadal caalwaah ah; calaacaal.
Catir (-ta) — Cad yar oo maro ah oo wax lagu tirto; cidaad.
Caw — 1. (-da) Caleemo dheer dheer oo ka baxa geed la jaad ah timirta iyo baarta. 2. (-ga) Dhinac: cuun; ag.
Cewaag (ta) — 1. Miraha mayrada. 2. Summaad gaar ah.
Cewaam (-ta) — Dadka aan diinta lalayn.
Cewaaans (-ga) — Kaalmo iyo taageerid ka doonid; xoog iyo ciidan ka doonid.
Cawabbari (-ga) — Nabad ku bari, ku soo toos; badbaado; nabaaddiino.
Cawabbaryid (-da) — Cawabbaryi heid; nabadjeyo ku baryid, heid.
Cawar (-ka) — 1. Nabaar il ka gaarey, il la'; ilaaawe; iley. 2. Libaaxbadda.
Cawaaweer (-ka) — Libaax-badeedka waaween mid ka mid ah.
Cawd (-ka) — Meel kulul oo dugtsi ah; kobb. meel dugsi ah, ku taal, oo neccawdu ka xiran tahay; huur.
Caweyn (-ta) — Fiid soo jeedid; habeen gelinkiisa hore, sheerko ama wax kale, ku soo jeedid.
Caweys (-ka) — 1. Habeenka gelinkiisa hore oo la soo jeedo. 2. Cayaaraha habeenkii la tunto oo lagu soo jeedo.
Caweysimid (-da) — Caweysin gaarid, soo jeedid.
Caweysin (-ka) — Habeenka qaarkiiisa hore; fiid.
Cawiif (-ka) — Midab cad oo lif dilan.
Cawil (-ka) — Wax lumay wax moomshoodi soo galay; beddel.
Cawl — 1. (-ka) Midab casin-ka-warqab ah. 2. (-sha) Ugaarta waaweyn jaad ka mid ah; waxay leedahay: midab cawl ah oo turka iyo barida ka cad, dalig madow oo wejiga bartankiiisa (geesaha taniyo sanka) ku dhiilan; geeso marka hore dib u rogan oo kol labaad horay u soo rogmadha.
Cawiin — Midabkiisu cawl yahay.
Cawlakudhashay (-da) — (xilli) lika-dhaqo.
Cawlwearershe (-ha) — Geoed leh miro lagu wareero haddii wax badan laga cuno; ugaartii dalaqa iyadooy wareersan oo wax arki weydey baa la qabtaa.
Cawo (-da) — 1. Labiyotobanka saac oo qorradu maqan tahay; habeen. 2. Nasiiib-wanaag; ayaan; qadan: ul.
Cawraysan — Cawro qaba.

Cawritiryo (-da) — Wax in cawryidda looga hortago loo baxsho; (ama «cawritir»).
Cawro (-da) — Oogada dadka inta la qarsbo; foolkumo; ceeph.
Cawayid (-da) — Xoolo ama wax kale, oo cid kale leedahay isha ku cunid; kuunyid; dhabataysi, qumayaysi.
Caws (-ka) — 1. Nagaar jaadad badan ah oo dhulka badanki kashkaash u ah oo daboola: waa caleemo aan jirrid iyo laamo waaweyn midna lahayn; xoolahaa daagsa. 2. Gogol laga falkiyo; harrar; raar; falag.
Cawsgogol (-ka) — Harrar yar oo marriin leh oo la goglado; raar.
Cay — 1. (-da) Wax af laga yiraahdo ama addin laga falo, oo loola jeedo in qof ama wax kale lagu canbaareeyo; waxkasheeg xun; aflaggaaddo. 2. (-ga) Dhareer.
Cayaar (-ta) — 1. Wax kastoo la qabto oo loola jeedo in laga helo farax, reyreyin iyo qosol, jeel; madaddaalo, kd. (shax. turub, tartan, legdan, laal,...); dheel. 2. Aan dhab ahayn; kasfud; (ama «cayaar»).
Cayaar (-ga) — Garangar yar oo inta xarig laga dhexduusooyi, waxyaalaha culus lagu shubshubheeyo; khafiyad;
Cayaarid (-da) — Cayaar ka quygeldid; dheelid.
Cayaarin (-ta) — Cayaarsiin; dheelsiin; madaddaalin.
Cayaarsiin (-ta) — 1. Cayaarin, 2. (askar) cayaarsiis barid; gaardisiin.
Cayaarsiis (-ka) — Dhaqdharaqqa iyo socod-wanaagga askarta; gaaridi.
Cayaayur (-ka) — Cayaar; kaftan; dheeldeedheel.
Cayayaan* (-ka) — Bahal-yarayarta faraha badan oo aan lafdhabarta lahayn: waxaa oogadoodo u qaybsan tahay; madax iyo dhix (saab) iyo qaar danbe (nur), lix lugood iyo badanaa afar baal (diqsi, kaneeco, shinni, doorshaan,...); xasharaaad.
Caycay (-ga) — (qof) Aan hawlaha iyo dhibaha u adkaysan karin; aan dhabar-adag lahayn; durbka daala.
Caydmana (-ta) — Baahi weyn wax u qabid.
Cayli (-ka) — Hilib iyo baruur badan yeelaad; naaxid; shishlaan; buuranana.
Caylild (-da) — Hilib iyo baruur badan yeelasho; wax shillis ama buuran noqosh; naaxid.
Caylilin (-ta) — Wax cayillan ka dhigid; naaxin.
Cayllin — Naaxsan, buuran, shilis.
Caymad (-ka) — 1. Wax badan oo lumay, xoogaa ka harid, u nabadgelid. 2. (guud ahaan) nabadgelid; badbaadid.
Caymasho (-da) — Caymoad, nabadgal.
Caymin (-ta) — 1. Caymo u yeelid; nabadgelid. 2. Cayn ku gijin.
Caymis* (-ka) — Heshii dhaxmara ku wax cayminaya oo laacag u scoota la siyoo iyo ku la cayminayo oo shil ama dhibato, aan la hubin dhiciis karta (caymisika nafta, dabka, tuugada,...) looga nabaaddinxirayoo ama ka gaashaamanaya, oo haddii waxa laga baqayey dhaacaan, caymiyuhu, isaguna kolkiiisa, wax lagu heshiyay bixinayo.
Caymo (-da) — 1. Xoolo badan oo lumay, ama la dhacay, waxayar oo ka haray oo nabadgalyay. 2. Badbaado; nabaaddiino.
Caynaan (-ka) — Labada suun oo muquuffa xakamaha labada dhinac kaga kafa xiran, oo faraska lagu dweduno.
Caynaano (-da) — Caymo.
Caynab (-ka) — Faras madow.
Caynad (-da) — Jaad; namuuno; (ama «cayn»).
Caynsan — 1. La caymiyey. 2. Cayn ku xiran yahay.
Caynsanana (-ta) — Wax caynsan ahaansho.
Cayyo (-da) — Cayno.
Cayr (-ta) — (qof) aan xoolo iyo hanti kale midna lahayn; sabool.
Cayryan (-ta) — Cayr ka dhigid; sabool ka dhigid; dhicid; moorad-duugid.
Cayrnimoo (-da) — Cayr ahaan.
Cayroobid (-da) — Cayr noqosh; xoolaa beelid.
Caysh (-ka) — 1. Dheef; cunno. 2. Calalis.
Caytambid (-da) — Hadall oo cay ah, la yiraahdo, la ishaafsado; (ama «caytan»).
Cayuun (-ta) — Jaadadka geela jaad ka mid ah.
Ceeb (-ta) — Wax laga xishoodo; iiin foolxun; ceebaal; xil.
Ceebaal (-ka) — Ceebi ku jirto; ceeb; xil.
Ceebayaan (-ta) — Ceeb ka sheegid ama ku sheegid; ceeb u yeelid; canbaarayn.
Ceebboobid (-da) — Ceeb faliid; ceeb yeelasho.
Ceebnaan (-ta) — (u -) Baahi weyn wax u qabid.
Ceeqagid (-da) — (biyo, kd) waranaan; afka hayn; buuxid.
Ceego (-da) — (qof) hunguriga, si xoog leh ugu dhegid, si neefu uga soo bixi weydo oo uu u dhinto ama ku dhowaad; cunaqabato; miijis; mirjis.
Ceejin (-ta) — Ceegeo ku qabasho; cunaqabatayn; miijin; siririn; (ama «cijin»).
Ceel (-ka) — God la qodyay oo hoos u dheer oo wareegsan oo laga helo biyo ama salid ama dhuxul ama wax kale.

Ceelalay (-da) — Qofka ama dadka xoolaha arorka ah, ceelka uga soo hormara.

Ceelkaggeeye (-ha) — (xilli) Canbaar.

Ceemad (-da) — Kiish joonyadda u eg oo wax lagu gurto.

Ceeriin (-ka) — Aan la bislayn; qayriin.

Ceessaan (-ta) — Ri ugeb oo aan weli curan.

Ceesid (-da) — Xurmayn; weyneyn.

Celcelis (-ka) — 1. Celcelin; ku noqnoqsho. 2. (ur, dabay) xilli dabayshu, si isu dhowdhow. hadba dhinac uga timaaddo; tangambi.

Cella (-ta) — Gadaal u wadid; dib u laabid; jooin; hakin.

Celye (-ha) — Suun xalleefsan oo jilicsan oo badanaa dumaysan oo fara-

| Ceyrin (-ta) — Eryid; foggayn; buubin; cagaajin; cirdyaan; burin. |
| Ceyro (-da) — Wax orda haya oo laga daba'orday hayo, in la gaaro ama la soo qabto ama wax la yeele darteed; ka daba'orod; foggayn; buubis; cagaajis; eryid. |
| Ci (-da) — Codka naafeyda qarkeed (shinbir, sac, ri....). |

Cibaadeys (-ga) — Camal wanaagsan falasho; fkaah-ka-yaab; cibaaday-sasho.

Cibaadeysasho (-da) — Cibaadeys.

Cibaado (-da) — Samafalka fkaah loogu dhowaad oo dhan; flaaah caabud; camal wanaagsan.

Cibbarro (-da) — Arrin aan la arki jirin oo ila yaabo; wax lagu waano quto; cibro.

Cibro (-da) — Cibbarro.

Cid (-da) — Dad mel wada deggan; dad xiriirka dhexeyyo; degmo; qolo; recr.

Cidaaad (-da) — Catir.

Ciddabbax (-da) — Ciddo ka bax; ciddo dhammayasad.

Ciddabbaxid (-da) — Ciddo ka bixid; ciddo dhammayashe.

Ciddi (-da) — Cadd xalleefsan oo gees la moodo oo farraa caaraddecda, dooca kore, ka baxa; wax la mid ah oo ka baxa naafey badan cagahood: libaax, dummad, eey, shinbir.

Cid-diidiid (-ka) — Cagaajid,

Ciddijiid (-da) — Cagaajidid.

Ciddikujoog (-ta) — Farraa, xubinta kore oo ciddidu ku tal.

Ciddo (-da) — Muddo go'aan oo ha-
weenka laga dhinto iyo kuwa la furo. tirsadaan, oo intay ku jiraan ayan guursan karin.

Cidal" (-da) -- Meel aan dad joogin; aan wax dhaqaalaa joogin.
Cidlayn (-ta) -- Cidla" ka dhigid.
Cidna -- Waxna: qofna; ninna.
Cigaal -- 1. (-ka) Qeefal gaar ah oo xarrago madaxa loo gashado. 2. (-sha) Riddo dheer.
Cigaalid (-da) -- Riddo dheer, ridid.
Cigasho (-da) -- Iyadoo wax la beelay ama la baabbaa'ay, wax beddelood ah helid; caamasho: caawixeelo.
Ciid (-da) -- 1. Jijab minoo noqqay oo ka hareys qar ama dhaaga ay burburiyey dheelka iyo qorraxda iyo dabiysa iyo biyuhu. 2. lid.
Cidaggale (-ha) -- Bahay yar oo halaqa u eg oo cidda gudahaadda ku nel; isxabaal; (ama "cidaggale oo").
Ciidamin (-ta) -- 1. Adeegid; xoog yeelad, tabargeliid. 2. Ciddan keenid; (ama "ciddimid").
Ciidan (-ka) -- 1. Qofka ama dadka qabta waxyaalaha hawluhu u baahan yihiin; dadka adeeg; xoogisato; shaqaale; midiiin. 2. Xoogga hubka sidii; col; askar.
Ciidansasho (-da) -- Ciddan doonasho, uuursasho.
Ciidansii (-ga) -- Ciidansasho.
Ciidanxumo (-da) -- Ciddayari.
Ciidanyari (-da) -- Cidanka oo yar.
Ciideyn (-ta) -- Cid ku rogid, ku daaan, ku darid, u dirid; xoog ugu gargaarid; u hiliin.
Ciidmid (-da) -- Ciddan u noqod, u keenid; ciddan dagaallama siin, u dirid; xoog ugu gargaarid; u hiilin.
Cii (-ka) -- Wax xun oo lays yeelay, kulka iyo ka xumaanahada iyo ka aargudasha doonidha, qofka wax loo dhiimay ku abuuranta; umaal; curro; dhiriif; xanaaq.
Ciiibeef (-ke) -- Cliilka baabbi'dadidda; xumaantii Cliilka keenay, oo lagu aargudo oo dabeed ciilki baabba'o.
Ciiibeelf (-da) -- Wax ciiilka bi'iya falid.
Ciiileen (-ka) -- Ciiil badan oo iigaarr-
Cillaan — 1. (ka) a) Midabka dahabka iyo liinta bisil. b) Geed la harsado oo aan qodxo lahayn oo ubax udgoon. c) Caleemaha cillaanka oo la turno oo wax lagu daro oo dabadeed dumarku isku qurxiyiyo ina ciddiyaha, sacababada, kd. marсаддаan; xinni. 2. (ta) Bahal yar oo qurux badan, oo mulaca u eg.

Cillad (tda) — 1. Cudur; wax xun oo aan muuqan. 2. Sabab.

Cilladayn (t—a) — Cillad ku ridid, u yeelid.

Cillal (ka) — Geed yar oo dhulka laga qoto oo buraqdiisa la cuno.

Cillan — Aan muuqan; qarsoone; uuryaal.

Cillanaad (ka) — Wax aan muuqalkaaoda la arki karin; aan dibaydaal ama caaduulka ahayn; uuryaal ah.

Cilmig (ga) — Aqoon hab wanaagsan ku dhisan oo lagu gaarey barasho iyo fiiro iyo tijabo; aqoon ku dhisan raadin iyo helid, wax waalba runtooda; kasmo.

Cimaanad (da) — Maro, badanaa la dumeyey oo la quruxiyeey oo madaxa lagu duubto; Duub.

Cimil (ka) — 1. Waab yar oo awdan oo dugaagga la dila hayo lwo dhisto oo loo galo; waxaa laga dhisiib kob bahaal wax ku diley aqeeda oo laga toogan karo. 2. Meelaha colka da- gaallamaa dhiso oo daloofo yaryar oo cadowga laga toogto loo yeelo; kuur.

Cimigal (ka) — (dugaag, cadow) cimil u gelid; kuurgelid.

Cimri (ga) — Dhalashada taniyo dhimashada waqtiga u dheexeyaa; fil; da'; da'aad.

Cinaad (ka) — Madax-adays runta kas loo dido.

Cinaaddiid (da) — Cinaad ku kiecid.

Cinaadnimo (da) — Cinaad ahaan.

Cinab (ka) — Canab.

Cindiiid (ka) — Caano biyo badan lagu daray; xariiri.

Ciniin (ka) — (nin) aan dumarka u tegiddooda karti u lahayn, aan u galmoon.

Ciniinniim (da) — Ciniin ahaan.

Ciniq (da) — In yar; xoogaa soo haray; hanka; qaroor; (ama «iniq»).

Cinjir — 1. (ka) Dhacaan sida merriga u jiidima oo laga fiiso geed dhulka kulul ka baaxa. 2. Wixii liskaas laga sameeyo; ramal; banbiiro. 3. Geedka laftisa.

Ciqaab (ka) — Gaboofalka la falay, eedsiska le'eeg oo hor yaal; ganaax; khasiraad.

Ciqaabid (da) — Eedsin; ka goyn; kajceeb; yakayn; ganaaxid; khasirid.

Cir 1. (ka) — a) Hawada weyn oo sere, oo xiddigaha iyo meereyaashu ka buuxaan. b) Roob: (t—a) Inta calooshasha nafeeydu kii qaaddo; calooshasha muuggeeda.

Ciraab (ta) — Fasaaxad.

Cirbadhiils (ga) — Faraha lugaha oo liska taago, inta cirbaaha kor loo qaado; cirbataag.

Cirbar (ka, ta) — Cirka bartankiisa.

Cirbataag (ga) — Cirbadhiils.

Cirbin (ta) — Cagta cagta u saarid; dabasosho; ku xigid.

Cirboor (ta) — Xiisad dabayl ah oo isku duuban oo dheexda ka dalooasha oo si xoog badan isugu wareeyeysa iyadoo labadeeda madax mid dhulka ku haysa midna kor iyo cirka ku fog yahay; waxay badanaa kicisaa boor (leexo) lig ah oo cirka mudaya; cirpareen; qode.

Circoodada (ga) — Kolka roobku da'a hayo, oo daruuruhu iyaagu isku urmay oo isu wada ekaaday, cirka qarsnaan oo wada daboolaan, oo jahooynka la kala aqoon waaayo.

Ciriidh (ka) — Jinni xun; (ama «ci-fiidi»).

Cirib (ta) — 1. Cagta dadka meeshas ugu danbaysa oo adag oo u dheexaysa rasymagaadhada iyo boqonta. 2. Cirib-danbeed.

Ciribdanbeed (ka) — Waxa arrini waa
Ciribir (-ka) — La wada tirto oo aah wax ka harin; dabargoyin; baabbi'in.

Cirid (-da) — Ciidda qorraxdu kululayso; cagaggubyo.

Cirif (-ka) — Dacal; baal; gees; goddi.

Ciriiri (-ga) — Meel (ama aqal ama wax kale) waxa ku gudajira aan si fiican u qaadin ee ka yar, kayaaran-teeda; mugyari.

Ciriiriyid (-da) — Ciriri ka dhigid; ciriri geline.

Cirir (-ka) — Xiddigo dayuxu maro oo dirraaceed.

Cirjeex (-da) — (xiddigo) Meereyaasha qorraxda ku wareega oo sagaalka ah, kan ugu weyn: wuxuu u dheexeyaa farrarre (marlikh) iyo raage (saxall) mushtar; ama «ciririr».

Cirkasoodhac (-a) — Shillmadoobe.

Cirkayeey (-ka) — Shinbir cod dheer oo habeenkii kellya cidiisa la maqlo; (shinbir la arkay ma aha); (ama «circankayeey»).

Cirrid (-ka) — Hilib ilkaha salkooda labada fuqba — ku rogan oo aad ugu dhegsan.

Cirro (-da) — Timaha madaxa, garka, k.d.; oo caddaada.

Cirroobid (-da) — Cirro yeelasho; cirru ka soo bixid.

Cirroole (-ha) — (qof) cirro leh; madaxu caddaaday.

Cirsankayeey (-ka) — Cirkayeey.

Cirtaallayn (-ta) — Xagga cirka u ganid; kor u ridid.

Cirtaalho (-da) — (waran, gamuun, gan-

Cirwareen (-ta) — Cirboor; qode.

Cis (-ka) — Ciso.

Cisaaaro (-da) — Waxa la saaro ama lagu qaado qofka gaboodfala ama xeer iyo heshis jebsba; xaal, xurmayn; ganaax; yake; taaciir.

Ciseyn (-ta) — Ciso u yeelid; xurmayn; tixgelin.

Cishe (-ha) — 1. Habeenka bilawaqiiisa; hid. 2. Salaadda kolkaas la tukado.

Cishiiino (-da) — Ceshiino.

Cisoo (-da) — 1. Xurmo; sharaf; maamuus; cis. 2. Dhiigga haweenna bishiiba koi ka ynaadu; xayl; caado, dhibaad; dhibbaaji.

Cisyaaan (-ka) — Amar dowladeed ama meel kale oo sarse, oo kas iyo bareer loo diido; caasinnimo; fallaagan-nimo.

Ciyal (-ka) — Carruur yarar, siiba kuwa aan si wanaagsan loo edbin.

Ciyalnimno (-da) — Ciyal ahaan; carruurinimo.

Ciyif (-ga) — 1. Gargaar; xoolaggooyo. 2. Hilib, qoladii wax qalataa deriska u qaybiso. 3. Xarad raraada ama weelka la toiyay lagu dhigo.

Ciyid (-da) — Cida xoolaha oo kale samayn.

Ciyoone — Dhaqso; degdeg; durba; haddiiiba; ciyoow.


Colbol (-sha) — Geed calcemgo halbal-aaran oo aan qodax lahayn; wuxuu ka mid yahay dhirta qaycataadan ka badxo.

Cod (-ka) — Dhawaaq afka ka soo baxa, siiba kolka la hadlayo ama la heesayo.

Codasho (-da) — Hadal wax ku weydiiqasho; barvid; codashee.

Codcod (-ka) — Subagga la shiloo oo fariista.

Codkar (-ka) — (qof) hadalka oran og; hadalyaqaar; fasiiix.

Codashe (-da) — Codasho.
Col (-ka) — 1. Dad badan oo dagaal raba. 2. Aan is jeclayn; is neceeb; colaaad ka dhexays oo. 3. Dad; duul.
Colaadin (-ta) — Sida colku isuul dhaqan, kula kicid; colaad ku samayn; xumayn.
Colguri (-da) — 1. Naaga la qabo oo dhibaay iyo dagaalka badan. 2. (-ga) Dugaal iyo colaad tolka gudhiisa ka kaca; dagaal sokeeye.
Colloh (-ta) — Hilib jiir iyo baruur ah oo inta la googooyoo oo la shiilo, subag lagu fariisiiyo; (ama «locob»).
Colloobid (-da) — Col la noqoosh ama isu noqoosh.
Coobbakarin (-ta) — Coobbaha oo la kariyo inta neftsaa la isku celiyo, dagaal ama cid guulguulid darteed.
Coobbe (-ha) — Xiddiddada surka, kan ugu weyn.
Cood (-ka) — Xooloo, maal, adduun; (ama «cuud»).
Coooddi (-da) — Hilib; baruur.
Cooden (-ka) — Geed sida quwaaxa dhulka laga qoto oo la ruugo.
Coof (-ka) — Timo aan la dhabrin ee iska baxa sida bulbusha libaaxa iyo daayeerka; baabbul; gas; shaash.
Coofaar (-ka) — Daayeer weyn; daaxuur; muun.
Coofley (-da) — Shinbir-baded cad oo daabaal badan oo wadajir isu raacda.
Coomaadi (-ga) — Jaaddalka gorgorka mid ka mid ah; (ama «coomaadd</span>«).
Coone (-ka, -ta) — Qof fiil weyn, laakiinse qarsada oo uusan ka muuqan oo la moodo inuu dhallin yar yahay; guun; hoosubbaax.
Cosob (-ka) — Daaq cusb; naq.
Cub (-ka) — 1. Wax meel daloosha lagu gufseeyo; cub; guuf. 2. «cub» iyo «cir»; ereyo kolka la cubtamayo la yiraahdo.
Cubcub (-ka) — 1. Harag ilmo xoolaad oo hoosta caws laga geshey oo loo ekeysiye ilmo nool si neefka loogu maalo; cubcub guud ahanaa sidu kuu loo ekeysiyo qof, xoolo, bahal, shinbir, kd.; joogajooge; (ama «cucub»).
Cubdid (-da) — Meel daloosha cub ku gufreyn; gufreyn; awdid.
Cubtamiid (-da) — Cubtan dadka cayaara haya ku kala doorasho; (ama «cugtamiid»).
Cubtan (-ka) — Hab dadka cayaara, haya lagu kala doorto; labo qof baa mid wuxuu oranayaa «cub», kan labaadna «cir»; kolkaaasa kii hor qof dooranayaa; kan doortay maahay, kan kalaa isna «cub» oranayaa oo qof dooranayaa; sideeay ku wadayan taniyo inta dadka laga wada doorto; doorasho; (ama «cugtan»).
Cucub (-ka) — Cubcub.
Cuddadaar (-ka) — Arrinta ama sabaat qaaf ugu dhaqay, oo caddaynaya inuusan u kasin ama ay garti tahay; wax lasuugu garaabo; marmarsiin.</span>yo.
Cuddadaarasha (-da) — Cuddadaar la imaanho; sabab lasuugu garaabo keenid; marmarsood.
Cudbi (-ga) — Bul jilicsan oo cad oo
uu dhalo geeb dhulk kulul ka baxa: 
dun iyo dhar iyo waxyaal kale oo 
aan la tirin karin baa laga sameeyaa; 
harkimooyinka iyo jooldariyasha 
baa laga buuxsha.
Cuddaar (-ka) — Meereyaasha qorrate 
xaada midkood; dusaa.
Cuddad (-da) — I. Xirimo aalabo ah.

2. Bir duuban oo culus oo korkeeda 
 wax lagu tumo; dubbad.
Cuddis (-ka) — (semayo, waran) gilgil 
d; kilkilid; ka gaririisii.
Cuddoon -- Si wanaagsan loo habbee 
yey; is le'eg; culayskeeduisu dheeli 
ltiran yahay.
Cuddoonaan (-ta) — Wax cuddoone 
aahaan.
Cuddud (-da) — 1. (gacan, jeeni) inta 
garabka iyo xusuulka u dheexaysa; 
jin. 2. Xoog.
Cuddudid (-da) — Xoog ku qabasho; 
garbadduubid.
Cudur (-ka) — 1. Fayoobi la'aan; 
 xanaan gaar ah oo coggada ama 
xubin ka mid ah, ku dhaca: hibgo; 
 jirro. 2. (*) Cuddaddaar; marma 
siinyo.
Cuf (-ka) — Wax wax lagu gufeeyo; 
guf.
Cufayn (-ta) — Cuf ku awdid; gufeyn.
Cukad (-da) — Harag ar iyo hab 
gaar ah loo bixiyo; (ama «cokad»).
Cukadayn (-ta) — Cukad ka dhigid.
Cukan -- Biyo ka soo dhergey; waraab 
san; wabax ah; (ama «cokan»).
Cukananaan (-ta) — Wax cukan ahaan; 
 wabaxaanaan.
Cukane (-ha) — Geed yar oo adaahida 
 u eg kana yar; wuxuu lee yahay 
buruq dibadyaal ah iyo laamo duh 
dhuuban.

Cukur (-ka) — Dhudhunka iyo calala 
casha iskaggalkooda; curcur.
Culaab (-ta) — Baariga hoos u dhacaya 
o waa waliba ku hayaan waxa sida; 
jidhacada dhulka daraddeed; culays.
Culaabeyn (-ta) — Culaab u yeclid; 
 culaayn.
Culaabin (-ta) — Culaab u yeclid; 
 culaabeyn.
Culaacul (-sha) — Bahal yar oo dhiigga 
uuuga: dixiriigaa lagu tirshaa, waxay 
aan leeadhahay oogo jilesan oo xubno 
le; biyahay ku dheex nooshahay (bi 
yahay balilyada); waxay ku dhecdeeg 
naa oo dhiigga ka nuugtaa kaluuanka 
iyo danbiyoodka iyo raha iyo dadka 
laftilsa; waayadhi hore, meeshii too 
bin loo rabo baa la saari jireey oo 
av dhiigga ka nuugi jirtey.
Culan — Culaay lagu culay; (ama «cu 
gan»).
Culay (-ga) — Qoryo gaar ah oo qalal 
 lan oo udgoon oo weelasha qaarr 
koood lagu cula: qoriqadiid; (ama 
«cugay»).
Culays (-ka) — Culaab; miisan.
Culaysin (-ta) — Culaays saarid; culays 
 u yeclid.
Culid (-da) — Culaay ku nadiifin; qoryo 
 udgoon baa inta darab la gesho iyago 
kulul, weelka gudhiisa lagu ridaa 
oo lagu aabburraa oo lagu rogor 
gaa, si jeerimu, qiiqiiwa iyo uumigaas 
 ugu dhimo; (ama «cigid»).
Cululubad (-ka) — Cululubasho.
Cululubasho (-da) — Arrin ama talo 
hore oo dhacday oo la iska illoowsa 
naa, ko danbe jaabtu ku soo dhicid; 
garwaaqasho; xusuusasho.
Cululuq (-da) — Shanqarta ka yacerta 
 caloosha dhaqdhqaaqaysa ama la 
decarfaalayo.
Culus — Culaays leh; aan fududayn.
Cumaacun (-ta) — Faraha iyo baab 
 bacada; cag.
Cumro (-ta) — Xaj yar oo leh xarman 
sho iyo dawaaf iyo secor.
Cumur (-ta) — Aan teetee ahayn ee 
isu dhowdh; aan kala fogfogeyn;
isku shiirmää; cuur; jiix; (ama «cumür»).

Cumuri (-ga) — Boqorrada dumarku dhexda ku xirta, jaad ka mid ah.

Cunun (-ga) — Cunto badan cuna;aad wax u cuna.

Cunmaggubyo (-da) — Halac yar oo cunaha laga dareemo oo koG koLaxwayalaaha loo kubba, sida subagga, ay yeeshaan.

Cunmaggubahsho (-ka) — Hunguri qabasho si neeftu u soo bixi weydo; ceego; miijis; mirjiis, sirir.

Cunmaggubasho (-da) — Cunaha ku dhe-gid; ceejin; miijin; mirjin; cunmaggubatayn; siririn.

Cuncun (-ka) — Haragga oogada oo dareema wax cuna haya, oo Aad loo jeclayisto in la xoogxoqo.

CuncurMu (-da) — Meel oogada ka mid ah oo cuncuntu.

Cune (-ha) — 1. Dhuunta cunnadu martoo oo u dhexaysaa afka iyo caloosha, qaarkeeda sare; hunguri; dhuun; booc; xabag; dig. 2. Wax cuna; cunaa.

CunMii (-da) — 1. Cunno, inta afka la geliyo oo la calaliyo, liiqid. 2. Cawryid, kuunyid, ilayn.

Cunnammaran (-ka) — Iskujoogga cunnadu martoo (afka taniyso malaw calendar, cunnaa).

Cunno (-da) — Waxa naafeysaa iyo dhir- tu cunnaan, oo ku noolaadaan oo ku koraaan; dheef; dhuhuun; (ama «cunto»).

Cunsiin (-ta) — (qof, kd.) aan cunno cuneen ama diiddan, inuu cuno yeed- siin, oggolaysiin.

Cunsaa (-ta) — 1. Asal; gun. 2. Xu- maan; hooy; belaayoo.

Cuntamid (-da) — (u-) Cunto u noqon kara; u dhigmid; u qalmid; ku hab- boonanasho; istaahild.

Cunto (-da) — Cunto.

Cuntub (-ka) — (dad, wax) tiro yar oo wadajirta; xoogaa isku duuban; xayn; horno; koox; xirmoo; (ama «cutub»).

Cunwub (-ga) — Ilmo carrur ah; ilmo yar.

Cuq (-da) — Dulfariisadka shinbiruuh ugu xadooda dul fariistaan oo u kulu- leeyaan taniyo inta ay ka dilaacaan.

Cuqad — 1. (-da) (qof) wax waa hore guarey ama ku dhacay oo xis- suustii lahan, maskaxda ku reebyay, welina uusan arrintaas si fiican ugu soo jeensan oo u fuxdaasini oo laabs- tisa uga tirtiriin; cudur (maan) oo qofku modo inuu dadka ka jiitoo, ama ku abuurra qabwecni iyo inuu dadkoo dhan ka fiican yahay; jin (soo qaaddideed oo qofku neecb yahay, ama jeecel yahay in had iyo goor, la hadal hayo). 2. (-ka) Ciiriir; qaad iyo mug yar.

Cuqdayn (-ta) — Cuqday ganalin; baqi- din ku abuurdu.

Cuqdaylow (-ga) — Cuqday qaba had iyo goor.

Cuqub (-da) — Eedsiiis; hoog; inkaar.

Cuquul (-sha) — Cuquule.

Cuquulayn (-ta) — Dhabiillid.

Cuquule (-ha) — Waxa qaybta loo leeyahay oo la ogaado oo la sugo; dhabiill; (ama «cuquul»).

Curr (-ta) — Carrujiidha quulaaniyayaa oo xagga dibadda u soo taagan (siiba ragga) oo xargaha codku ku jiraan; halcun.

Curaar (-ta) — Wax loo haysto in lahuw loo kaa maaqan; raahan; raahamadd.

Curad — 1. (-da) Neef xooloo ah oo wax dhalay, 2. (-da, -ka) Walaalaha kan ama tan ugu filweyn oo u hor dhashay.

Curadnimo (-da) — Curad abaansho.

Curasho (-da) — 1. Bilaabasho; abuur- mid. 2. (xoolo) dhalib bilaabid. 3. (roob) dirid bilaabid.

Curcur — 1. (ka) Dhudhunka iyo calaacsasha iskagalkooda; jalaqley. 2. (-ta) Buur yar, kood.

Curdan (-ka) — (geed, kd.) dhowaan dhashay oo aan weli gahayr noqon; (ama «curdin»). 69
Curneeji (-da) — Dharka la qaato qaarki.
Curin (-ta) — Wax aan hor u jirin, jirsiin; bilaabid; abuurid; uumid; alkumid.
Curqid (-da) — Muruqyada curq ka garashe.
Curraaq (-ka) — Xiddigaha ka faaliya; xiddigasheeg; xiddigiye; faaliye, faa-lallow.
Curraafeyn (-ta) — Hawsha curraaftka.
Curre (-ha) — Dummadda keeda lab; (ama «curri»).
Curuf (-ka) — 1. Waxa culimmada sharciigu akxaanta tiirar uga dhigtay.
2. Dhaqan; caado. 3. Dhib; shiddo.
Curuq (-a) — Daal laga garto muruqyada iyo seedaha kolka fadhi lagu raago.
Curyaamid (-da) — Curyaan noqosho.
Curyaamin (-ta) — Curyaan ka dhigid.
Curyaan (-ka) — Qof lugaha wax ka gareen oo aan fadhiga ka kici karin.
Curyaannimo (-da) — Curyaan ahaan.
Cusayb (-ka) — Wax cusub ahaan.
Cushayn (-ta) — Cusbo ku darid; cusbo korka ka marin; cusbo ka dhigid.
Cusbo (-da) — Wax sida dhalada u dhalaala oo midab cad: waxay leedahay hadhkan dhanaan; dhulkana waa laga qodaa biyaha baddana waa ay ku jirta; cunnada waana lagu dhanaaniya waana lagu kayd geliyaa (intá korka laga marsho).
Cusboonan (-ta) — Wax cusub ahaan ama noqosho; cusboonaanso.
Cusur (-ka) — Geedaha dumarku is marshaan oo isku quuxiyaan mid ka mid ah.
Cuskan — Ku tiirsaan.
Cuskasho (-da) — (tiir, ul, kd.) qabsasho, xog ka raadin darteed; isku tiirin; ku tukubid.
Cuskuq (-ga) — Meel yuurur; fadhi; yooqoob.
Cuskuglid (-da) — Meel yuururid; fadhiiyid; yooqoobid.
Cusub — Kolkaas ama kol dhow la sameeyey; aan hor u jiri jirin; aan duug ahayn.
Cutub (-ka) — Cuntub.
Cutush (-ka) — (goof) duuqoobey oo tabar darreyey; aan xog lahayn; dhacay.
Cud (-ka) — 1. Qorireed ugu soo alan oo la sheeta. 2. Caaqar qori yar («cud») iyo uulo, laha caynaato. 3. Cood, xoolo. 4. (tadkar) jaarii noqda oo loo yar yareeyo.
Cuddid (-da) — Cayaarta cuudka cyaarid.
Cuudin (-ta) — Cuud u shidid.
Cuur (-ka) — 1. (dad, kd.) koox; horin; xayn. 2. Aan teelteel ahayn; cumur; jh.
D (Deel, Da’*) — Xaraafka afraad oo Aliiska Soomaalida. Waa shibbane.
-da — (naxwe) Qodob magacyada dheeddig oo kelida ah qaarkood iyo kuwa lab ee kooxda ah qaarkood raaca oo caddeeyay (rida, marada, lo’dada, badda; wadaddada, aqal-lada, dibida, walaallada).
Da’ (-da) — Inta qof ama wax kale nool yahay ama jiro haddii laga soo bilaabo waagii uu dhashay ama la sameeyey; da’aad; fil; fuc; faacaad.
Da’aad (-da) — Da’; fil.
Daab — 1. (-ka) Aalabta ama qatabka qaarkils, doodiisa loogu talaggalay in la qabto ama lagu qaado, kd. 2. (-ta) Xanuuun kubadhagaxow darun wata oo ku dhaca ubadka yar yar iyo weylaha iyo maqasho oo caanaha cusub iyo danbarku keenaan.
Daabac (-a) — 1. Farsamada buugaga iyo wargeysyada, kd., oo aan farta abhayn lagu qoro inta lagu isticmaalo xurruf jaran, ama tu kol-kaas qaba gaar ah shubo oo jarjaro oo dabadeed inta khad la marsho waraaqaha lagu qoro. 2. (dhar, kd.) xarar wax lagu quruxiyoo.
Daabacan — La daabacay; daabac laga qoray.
Daaban — La daabay; daab Icb; daab loo yeeley.
Daabasho (-da) — 1. Daab la qabto u yeelasho. 2. Caano cusub oo dan-bar leh dhamid oo ku bukood.
Daabbud (-da) — 1. Neef xoolo ah oo la rarto ama la fuulo. 2. Naftey weyn oo la yiraahdo badday ku jirtaa.
Daabicid (-da) — 1. Si daabac ah u qorid. 2. (dhar, kd.) daabac u yeelid.
Daabid (-da) — Daab la qabto u yeelid.
Daabnaan (-a) — Daab ku waxay-snaan; daab lahaan.
Daacad (-da) — Kaayyo laab; lillaahi; run; hagarbax.
Daacaqurmiid (-da) — Daacaqurun ku dhiciid.
Daacaqurun (-ka) — Ur aan fican yaa oo daacduu yeeleto kolkii baruur iyo cunno kaloo aan is la hayn calooshaha laga buuxsho.
Daacid (-da) — Daaco soo saarid.
Daaco (-da) — Dabaysha calooshaha ku jirta oo inta hunguriga soo martaa afka xa soo baxda iyadooyee yer la maqlo wadata.
Daacuun (-ka) — Cudurrka la is qaaddiyo oo isku kol d approaching ku dhaca ama dhul balaaran ku baabha; (daacuun-coloolo, dabaxaw; kolecda, tiifo,...).
Daad (-ka) — Biyaha roobka (xareed-
Daadasho (-da) — Qubahso.
Daaddah (-da) — Erey carruurra yeer-yar lar yiraahdo kolk gaacnaha la hayo oo socodka la barta hayo.
Daaddihin (-ta) — (dhallaan) socod barid.
Daadgurayn (-ta) — Wax badan meel ka gurgurid ama ka wadid oo meel kale geyn; diiqdiqayn.
Daadin (-ta) — Qubid.
Daadsan — Quban; bilqaxan; kala firirsan.
Daadsanaan (-ta) — Qubnaan; wax daadsan ahaan.
Daaduf (-ka) — Aan waxba haysan oo iska wareegu hay; cayr.
Daadkoor (-ka) — Xaalood; xunbo.
Daaf — 1. (-ka) — Xanuun indhaha ku dhaca; bakooro. 2. (-ta) Doc; dhinac; barbar; gees; hoboob.
Daafac (-a) — Gaasbaandhig; wax iska celis.
Daafi (-da) — Badar aad u iniino yar- yar oo waan baha u eg; waxaana badanaa laga sameeyaa cansaabburka.
Daaficid (-da) — Wax iska celin ama cid kale ka celin.
Daadhid (-da) — Daaf ku dhicid.
Daha (-a) — 1. (*') Ilixir laga sameeyey dhar ama shirnaa ama wax kale oo lagu xiro albaabadda iyo khatfa- dahaa, kd. ama qoolda la gay kala gooyo; ilixir. 2. Dib u dhac; raagis.
Daahan — Ilixir loo yeelay; daah leh.
Daahasho (-da) — Daah u yeelasho.
Daahid (-da) — 1. (*') Daah u yeelid; ilixirid. 2. Raagid: dib u dhicid. 3. (ka soo -) madaxaad; cudur ka kicid; diif cudur ka muuqato.
Daahin (-ta) — Dib u dhigiid; raajin.
Daahir — 1. Aan uskag lahayn; nadiif ah; huhayn. 2. (-ka) Muuqalka kore, Daahirid (-da) — Soo bixid; muuqasho.
Daahirin (-ta) — Nadiif ka dhigid.
Daahnaan (-ta) — Daah lahaan.
Daalamid (-da) — Ku waarid.

Daa'imir (-ka) — Weligiis ah; daa'in ah; lagu waaro.
Daa'in (-ka) — 1. Eebbe, Ilaah. 2. Aan go'in; lagu waaro.
Daa'iro (-da) — Ayaanka wareega hayaa; nabsi.
Daajin (-ta) — (xoolo, kd.) daaq siin ama meel ay ka dagaallan geyn.
Daal (-ka) — 1. (*) Culayska iyo juecxuuxa oogadu iska dareento kol- kay socod ama hawl badan qabato. 2. Iniino jaadka digirta ka mid ah oo qaab wareegsan leh; xoolaha iyo dadkuba waa cunaan. * Cad dhalo duwan ah oo labada dhinacba ka foonsan oo fallaarahaa iftiinka uruursha aina faafiyaa; cadad jaadkaas ah oo aragga loo qato.
Daalac (-a) — Kor u soo bax; soo fiuul; soo har.
Daalacasho (-da) — 1. Wax dadka kale ka qarsoon, daawasho. 2. Ki- taab ama wax la mid ah, iyadoo la aammsan yahay, isha iyo uurka ka ahrisasho.
Daalali (-da) — Wasxda saddexaad oo degmooyinka xidigaha oo xilliga daytay.
Daalan (-ka) — Daalann.
Daallicid (-da) — Kor u soo bixid; soo fiuulid; soo daalacay.
Daalil (-da) — Daal iska garasho; daal hayn.
Daalin (-ta) — Si daal u qabto gaar- siin.
Daalls (-ta) — Socodka ama hawsha kaddub daal iska garasho.
Daallan — 1. (*) Daal hayo; daaley. 2. (-ka) Cunno macmacaan oo jaadad badan ah oo cunnada weyn daba- deeda la cuno; (ama «daalan»). Daallin (-ka) — Dhagarcama; gabaad- fale; dulmiilow.
Daallimmimo (-da) — Daallin ahaanshoo.
Daaltilrad (-ka) — Daaltilrasho.
Daaltilrasho (-da) — Si daalku ku ba'o, ku kicid; nasasho; bojin.
Daamir (-ka) — Wax cumur ah oo layigg ah oo madow oo wax ku
Dhaqang ayo cunaan siisad ama kob ay ka cunaan geysad.
Daaksasho (-da) — Daaksad.
Daaksin (-ta) — Meel xooluhu dhaq ku gaar aan.
Daar (-ta) — Aqal dhagax laga dhisay; sar.
Daarad (-da) — Arday kor ka awdan oo aqalka ku dhegsan oo harsad

Daanka (ka) — Wareer iyo xaba-
yari in lala dhaqo lagu sigto; dhac-
dhaca haya; dalanhuubbi; sirinsirgo.
Daandaansad (-ka) — Xumaan iyo
dagaal ka doonood; maag; qodqod.
Daandaansasho (-da) — Xumaan iyo
dagaal ka doonid; ka caraysiin;
maagid; qodqodid.
Daandaansin (-ga) — Daandaansasho.
Daandeero (-da) — Qaabuxumo daank a
gasha oo un sidii la rabey ka soo
dheeraado.
Daango (-da) — Galley la saloolay;
salool; qaloon.
Daanshoob (-ka) — Xarragood; mar-
daaddiyid.

Daan (-a) — Cawska iyo geedaha
xooluhu cunaan.
Daagad (-da) — 1. Khalfad; darishad.
2. Xoog, tabar, maaro (ama «daaq-
go»). 3. Duub maro ah oo dhaaw
go ah.
Daagid (-da) — Dhaq cunidda xoolaha.
Daago (-da) — Maaro, itaal, tabar,
xoog, (ama «daagad»).
Daagsad (-ka) — Xoolo caws ama

Gee lateral path

Daawad

Dhaqo (-da) — Xoog oo qorul oo isaga
ka bixis; bixis oo qof isaga. 3. Maah,
leed oo isaga oo laga yaab ugu caansan.
Daawad (-ka) — Daawad.
Daawad (-ka) — 1. Waxa la daawado;
in la daawado mudan. 2. Daawasho.
Daawadhigad (-ka) — Daawaycelad.
Daawadhigasho (-da) — Daawaycelasho.
Daawasho (-da) — Wax falsan ama qurux badan, oo jeecdaadooda, macaan iyo jeel laga hela hayo, in doo ah indhaha ku cunid; firrashe.
Daaweyn (-ta) — Daawo siin; daweyn.
Daaweysad (-ka) — Daawadhigad.

Daaweysasho (-da) — Daawo dhigasho; daawo yecelasho; daaweysad.
Daaweysi (-ga) — Si, ama wax ka dhexcayta ku heshiin; daawadhigad.
Daawo (-da) — 1. Dad ururay oo xoolo isku darsaday; iskaashato; danwadaag; wadajir; hantiwadaag; daawaleyn; wadaagto; shirkto. 2. Daawada cudurrada iyo naborrada iyo meeshii bugta la marsho ama lagu dhayso ama siyaalo kale loo qaato.
Daaxuur (-ka) — Daayeyr weyn oo lab.
Daaxeey (-ka) — Jaad naficya caanaha leh ka mid ah, oo xagga abuurta iyo baxaaliga, aad dadka ugu dhow; afargacnoordi; (ama «daaeyey»).
Dab (-ka) — Kulaylka iyo ifniinka ka yimaada, wixii la gubto ama la shido.
Dabaadi (-ga) — (xoolo) weelgood aad u danbeeyo kolka la soconayo; dib u hara; aad caasrad ahayn; hara.
Dabaal (-sha) — Biyaha dhexdooxda oo sida kuulunka loo dheexmaravo, iyadoo aan waxba la haysan la cuskanayn, cagahana aan dhuukka lagu hayn; (ama «dabbaal»).
Dabaalad (-ka) — Dabaalasho.
Dabaalasho (-da) — Biyaha dheexdoooda marmarid sida kalluunka iyadoo aan waxba la qabsan, cagahana dhuulkka lagu hayn.
Dabaaalin (-ta) — Qof ama wax kale oo aan dabaal aqoon biyo dheexmarin.
Dabaaljoog (-ga) — Biyaha dheexdooda istaag, iyadoo aan cagaha dhuulkka lagu hayn.
Dabaaljooge (-ha) — Iyadoo la dabaaalana hayo oo layska dhigo sidii qof taagaan; istaagid aan cagaha dhuulkka lagu hayn.
Dabaaljoogleyn (-ta) — Biyaha dheexdooda isku taagid iyadoo aan cagaha dhuulkka lagu hayn.
Dababbaax (-a) — Caloolxanaan, gadaal saxar badan oo jilicsan, laga dhigo; shuban.
Dabuccadda (-ha) — 1. Bahal dhixyagaada ka mid ah; wuxuu u eg yahay xoorka, dabada bulkeedana waa rad yahay; (ama «dabucaddieye»). 2. Bahal saftanta badaa la jaad ah, ka se weyn; ganacsii buu galaa oo waa la dhooqiyaa.
Dabadeed — Kaddib; dib.
Dabadhiiig (-ga) — Xanuunnada caloosa mid ka mid ah oo leh dababbaax (shuban) dhiig weysho; dacardhiig.
Dabadhiliif (-ka) — 1. Qof qof u mididiin ah oo weligi dabasocda; kabsid. 2. Dhiilif.
Dabadhiliifnimoo (-da) — Dabadhiliif ahaansho.
Dabuddoockhaan (-ka) — Jaad bariiska ka mid ah oo yaryar oo dhuu-duhuluban oo aad u waraagsan.
Dabafadal (-sha) — Cayar sacabka u eg oo ragga iyo dumarku wada tuntaan.
Dabafur (-ka) — Banatikhdiin bore jaad ka mid ah.
Dabaggaalle (-ha) — Bahal yar oo jaadad badan ah oo dhixyagatada
Dabaggal (-ka) — Dabaggelid, dabajoog.

Dabaggelid (-da) — Ka harid la’aan; dabasocosno; dabajoogid.

Dabaggelis (-ka) — Xarig ama suun xoolaha la rara hayo ama la heen-sayna hayo dabada loo gesho si aan rarka ama kooruhu horay ugu dhicin.

Dabaggibin (-ta) — Lefdhabarta (xiriirka) dasska meesha ugu danbaysa oo ay ku dhammaato: waa laf yar oo ka samaysantay afar ricirood oo midoohey oo af fiqan yeeshay; lafdhumug.

Dabajoog (-ga) — Dabasocos; dabaggal.

Dabakafuu (-ka) — Wiil baabuur ka xoojiya oo meel walba uu raaca, aan wadinse; wiil shufeerk ka hawsha baabuurka xiga.

Dabakafur (-ka) — Hubkii hore oo lagu dagaalami jirey jaad ka mid ah oo gadaal ku lahaa meel laga furo oo laga cabbeeyo; (ama “dabafur”).

Dabakannax (-u) — Qof busaarad iyo sabooinimo ku koray oo ku weynaadey oo waa danbe hoddhay.

Dabakannaxid (-da) — Dabakannax noqosho.

Dabakarruub (-ka) — Cudur lo’da ku dhaca.

Dabakeen (-ka) — Qofka markuu dhalana hayo aan maduxu soo hormarin ee qaarka danbe soo horbaxo.

Dabakeenid (-da) — Qaarka danbe soo hormarsasho, kolka la dhalana hayo.

Dabammar (-ka) — Toos u socod la’aan iyo hadba wixii layku uogaak ka noqod; dabammaryo; mardabo.

Dabammarid (-da) — Weydaarsho; dhi u noqosho; dhabarjebin.

Dabammarin (-ta) — Meesha u danbaysa geyn; dib u dhigid.

Dabammaryayn (-ta) — Dabammaryo kula kicid.

Dabammaryo (-da) — Qof la eraa hayo ama la fooodsaaray, hadduu si deg-deg ah, kii kale u dhabarjeesho oo gadaal uga maro; dhabarjebis.

Daban — 1. (ugaar) la dabay oo la qab-tay; dabin loo dhigay, ku dhacay oo ku jira. 2. La jija hayo oo mid ka horreeya ku xiran; xiriirsan. 3. (timo) lafta lagu nabad.

Dabandeeb (-ka) — Noqnoqod badan; socsocod.

Dabaq (-a) — 1. Dabool weelasha afka laga saaro. 2. Aqal ka samaysan qoolda korka iska saarsaran, intii isku heer ah oo simanbar; reen; fogg.

Dabaqad (-da) — Daska inta isku martab bad ah oo isku raacday ama xiriif ama shaqo ama xag dhaqaale.

Dabar (-ka) — 1. Xarig gaaban oo xoolaha addimmada lagaga xiro kolka la lisa hayo (sida lo’da) ama la doona hayo inay san fogaan ama baxsan (sida gecla); seetto. 2. Midab cawl ah oo ikaha ku samaysma.

Dabargoyn (-ta) — Cibirir.

Dabargoynt (-ka) — (xoolo) raadka ku hara oo ka muuqada meeshi dhu-dhummada dabarka lagu xiri jirey; haar.

Dabasho (-da) — 1. (ugaar) qabsasho inta dabin loo dhigo. 2. (timo) fira-sho; nabasho; kawirasho.
Dabasocod (-ka) 1. Dabasocosho. 2. Qofliid ah oo qof kale iska uun dabasocda; «dameeri dhaan raacday».

Dabasocosho (-da) — Dad ama wax kale la socosho. Iyadoo aan laga horeysan lana garabsocda ee laga danbeeyo; dabaggelid; higasho.

Dabataang (-ta) — Jaad ugaarta waxweyn ka mid ah oo kolkay ordeyso dabada kor u taagta; (ama «diba-taag»).

Dabato (-da) — Dad aalaa ku nool; ugaar ay dabtaan oo cunaan keliya.

Dabayaayo (-da) — Wax badanki regey in yar oo weli ka danbaysa; (siil) dhammaadka; qaarka ugu danbeeya; hadhiis.

Dabayl (-sha) — Layr ama neecaw xoog leh oo dhabanaysa, xanfar.

— Dabavood (-ka) — Geed aan waxweyn oo miro la cuno bixiya.

Dabbaal — 1. (-ka) a) (xoolo, kd.) dib u soo rogiid; celin; waabbin. b) Qof aan caqlig badnayn; nacs: doqon; seegseeg. 2. (-sha) Dabaal.

Dabbaaldeg (-ga) — Cagaaro iyo waxyaab kale oo farax lagu muujyo oo loola jeedaa maalin taariikh weyn leh oo la xuus hayo, madax ama la duuba hayo ama boqasho ku timid, aroos. kd.: Xus; damaashaad.

Dabbaaldegid (-da) — Dabbaaldeg wax u samayn.

Dabbaalid (-da) — (xoolo, ugaar) dib u soo waabin; soo rogiid; horjoog-sasho.

Dabbaalnimno (-da) — Doqonnimo; nasamimo.

Dabbaan (-ka) — Biyaha socda. (webi, durtur) meliloogda aan dadka ligmine luga looga gudbal.

Dabbaanid (-da) — Webi ama durtur lug ku gudbid; dabbaanka biyaha socda lug ku marid.

Dabbar (-ta) — Caro dadka kolkol ku kaca oo maskaxdsiga rogti oo uu waxa san juyo waxa xun la kala soo ci waayo; sa'; siid.

Dabbaraale (-ha) — Qofka hadba dabbari qabato; aan caradisa ka adkayn.

Dabbbooje (-ha) — 1. (dabboojeeyaa) labo xiddigood oo waxweyn oo cirka dhiniciis caafimaad ku yaal. 2. Bisha liixaad oo sanadaga qorraaxda.

Dabc (-ga) — Dabceec, dabceecad, abuur; farfal; sanasaan; dhalan.

Dabdheer (-ta) — Dabka lahaa dagaallamo oo loogu talaggalay inuu mel fog wax ka dilo, wadajirka; colka dabaakas sita.

Dabdhhul (-ka) — Cudur dadka ku dhacaa oo oogada nabaaro la mooqo in dab lagu gabey, ka so noo yaacaan.

Dabeed (-la) — Hadaal la tooxdo; dabuub; dhood.

Dabeebad (-ka) — Dabeebasho.

Dabeebasho (-da) — Dood ama dabuub jeedin; hadlid; baanid.

Dabeec (-a) — Abuur; dhalan; baxaallan; sanasaan; falfal; (ama «dabeeco»« dabeecad», «dabc»).

Dabeecad (-da) — Dabeec; dhalan.

Dabgaab (-ka) — Hubka lagu dagaallamo oo loogu talaggalay inuu mel dhow keliya wax ka dilo; colka dabka jaadkaas ah sita.

Dabid (-da) — 1. Qalab (dabhin, kd.) ugaarta iyo banjoogtu kaleba loo dhigo oo lagu qabto, dhigid. 2. (ii)
isku hayn: iskuqabasho yar. 3. (timqa), nabid lafta lagula dhejiyo.

**Dabiib** (-ka) — 1. Qof buka geedo u karis; dacarfaal, 2. Takhtar.

**Dabibid** (-da) — 1. Qof buka geedo siin ama dacarfaalid, 2. Takhtarid.

**Dabin** (-ka) — Farsamoyin jaadad badan ah oo ugaarta iyo naafey kale oo badan lagu qabto.

**Dabinquool** (-ka) — Shirquool.

**Dabis** (-ka) — Waxaa yeesho xoolaha shinbirtu (cudur) ku dhacdo; calamuqisiga bay kolkoi mar labaad liqii waayaan oo camanka hoostooda isaga haystaan, kolkasasaa camanku meelo ka soo buurtaan oo afka qaabkisu foolxumaadaa; cantab; (ama «tabis», «tabsi»).

**Dabool** (-da) — Dabool korka ka saarid; wax ku rogid; qarim.

**Daboolnaan** (-ta) — (– daboolnaan) dabool saarnaan.

---

---

**Dabool** (-da) — Cudur geela candhadha kaga dhaaca oo uu la candhabeelo; ibadaboolo.

**Dabqaad** (-ka) — Weel yar oo laga sameeyo dhaqooba ama dhaqax jilibaan ama wax kale oo sariir iyo dheg la qabto leh, oo dabka lagu rito, dhirta ugu muuqo lagu shido; idan.

**Dabool** (-ka) — Wixii wax qarsha; weel yar oo weel weyn afka laga saaro; huuqis.

**Dabaal** (-ka) — Dabool korka laga saaray; la qariyey; aan muuqoon.
Dabrid (-da) — Dabar ku xirid; see-
tayn.
Dahro (-da) — Weerar gaar ah oo 
aan sida heeganka iyo raace-do-
reehta, colka gadaal ka ilaaline, 
cidaha gala oo wax soo dhaaca ama 
wax soo burburuya; weerar danbe 
 oo kedis ah.
Dabshid (-ka) — Sanada Soomaalida

2. (-sha) Laallaadka dhegta; 3. sum-
madda dhegta.
Dacar (-ta) — 1. Geed yar oo jaadad 
badan ah oo leh caleerci hilib leh 
 oo dhinacyada qodxo ku leh, iyo 
 laan dheer (baalacaraar) oo baarkiisa 
dhabaq ka samaysmo; caleemaha, 
dhacaan aad u xaraar oo laysku 
daweeyo baa laga fanaa; sibir. 2. 
Dhacaan xaraar oo caaw ah ama 
cagaar, oo inta heerka ka yimaadah, 
heerkutaasha ku ura; xammeeti. 3. 
Wixii qush ah oo caloosha ku 
 jira oo layska dacarfaalo; qaras.
Dacarayn (-ta) — Dacar ka dhigid; 
xaraarin.
Dacarbax (-a) — Caloosha iyo xid-
maha, kd., gudhooda oo waxa ku 
 jira oo qushka ah ka soo baxo, 
dawo ama wax kaloo la cabbey dar-
teed; qarasbax.
Dacardhiig (-ga) — Caloolxannan, qa-
batin iyo bixiit in dhig wehesho leh; 
dabadhiiq.
Dacarfaal (-ka) — Caloosha, kd., oo 
waxa ku jira (qush, qaras) laga soo 
 saarow inta dawo la qaato; qarasfaal.
Dacarfaalid (-da) — Dacurta ururka ku 
 jirta, dawo ku soo saarid; qarasfaalid.
Dacas (-ka) — 1. Rafaad; dhib; dan-
darro. 2. kabo kor ka furan oo xal-
leefsan oo cinjir ah.
Dacy — 1. (-da) (xoolo) bushinta 
hoose; farurta hoose. 2. (-ga) Xarig 
hoggaanka ka yar oo xoolaha, inta 
afka qalqiisa hoose lagaga xiro, lagu 
 wado.
Dacyayn (-ta) — Dacyid.
Dacyid (-da) — Xarig yar («dacay»), 
xoolaha, afka qalqiisa hoose kaga 
 xirid (in lagu wado); dacayyn.
Dacyyn (-ta) — Biyo dac ah ku bi'fin; 
bioy miir ah oo deggan qasid oo 
dac ka dhigid.
Daccarayn (-ta) — Rafaad ka yimid 
hagar iyo isku ladid ku jirrabid.
Dacdarro (-da) — Rafaad iyo si xun 
ku noolaansho, (ka yimid hagar iyo 
iskullad).
Dægabid (-da) — Itaalgabid; axgabid. Dacwad (-da) — Ashtako. Dacwiyid (-da) — Dacwad gelid; garramid; ashtakoood.

Dad (-ka) — Nafleyda wax nuujisa jaadku ugu gobaysan oo lagu yaqaan; qummaati isu taagid iyo lugo xoog badan; haddii oo qaadisaa loo eego) iyo gacno laallaada oo wuxuu doono uu ku qabsado; intaas waxaa u sii dheer; maskax weyn iyo garaad iyo hadal.

Dadaal (-ka) — 1. Degdeg, dhaqso, durba, haddiiiba. 2. Kal iyo laab wax u qabad; hagarbax.

Dadaalid (-da) — Dadaal la imaansho.

Dadab — 1. (-ka) Gudub; babac. 2. (-ta) Warceeg; waageeer; meegaar.

Dadabgal (-ka) — Dadab loo sameeyo, dadka guurdoonka (gabdhaddoo) u yimaada; riddingal; ardaggal.

Dadabsi (-ga) — 1. Leexsasho; duuf-sasho. 2. Xumaan ugu soo bixid; isku taagid; daandaans; doolaalo.

Dadban — Gudub u dhigan; la babcay; gudban; babcan.

Dadbid (-da) — Gudub u dhigid; babcid.

Daddaah (-ka) — 1. Qalab gaar ah (ul farrarro leh) oo malabka lagu soo bixiyo. 2. Gacanqabad welka qaarki loo yeclo siiba kuwa gadowga leh.

Daddaabbe (-ha) — Xarig fardaha, kd., lagaga xiro lug iyo jeeni si ayan u cararin ama u fogaan.

Daddaabbeyn (-ta) — (fardo) daddaabbbe ku xirid.

Daddaabbeyesan — Daddaabbku xiran yahay.

Daddan (wax ku -) — Tiigana haya; culays iyo xoog weyn saara haya; si gaar ah u danayna haya; moomaan.

Daddanan (-ta) — Qof wax ku dadan anaansho; moomanaan.

Daddit (-ka) — Nelf xooloo ah oo dadka dila.

Dudnimo (-da) — Siyaalaha wanwanaag- san oo dadku nafleyda kale kaga saarceyo, siiba garashada iyo an-

shaxa iyo diinka; dad zhaanta.

Dadoobiid (-da) — Dhalanka iyo baxaal-
liga dadkoo kale yeelasho; dad no-
qoshi.

Dadqaad (-ka) — Libax ama dugaag kale oo dadka cuna.

Dadqal (-ka) — Nin dadka qasha oo hilhibkiisa cuna.

Dadqalato (-da) — Naag dadka qalata oo hilhibkiisa cunta.

Dadqalnimoo (-da) — Dadqal ahaan ama鲑鲑ka lagu yaqaan yeelasho.

Daf (-ka) — Qalabka muusikada mid ka mid ah oo ka samaysan qori koobaaband oo harag waxar la jileeyey ku rogan yahay serjigana dawanno yaryari kaga jirama ama ka hulle-
shaan.

Dafac (-a) — Cudur fardaha ku dhaca, (ama «darfac »).

Dafdaaf (-ta) — Fudayd hadba meel aan laysu dirsan ama aan layska dooneyn lagu dhaee.

Dafdaflayn (-ta) — Dafdaaf la imaansho; sida dafdaflaha ycelid.

Dafdaalle (-ha) — Qof dafdaaf badan; meelo galgal badan.

Dafid (-da) — Qaadasho degdeg iyo xoog leh; la boodid; dhifsahso.

Dafir (-ka) — Inkir; Asaraar.

Dafirid (-da) — Inkirid; asaraarid.

Dafyf (-da) — Shinbir hilibkiisa cunta oo bahallada yaryar iyo wixii kaloo ay
Dhifsan karto dhifsata oo dafta; dhuuryo, dhufato, faraggoys, huf.
Daftar (-ka) — Waraqaq isku xirixan oo wax lagu qoro; buug; gaayimad.
Dagaag (ga) — Aan waxba haysan oo isku dalaaba haya; dalaw; daad-dun.
Dagaagid (-da) — Gaajo iyo diihaal darti la qaxid; dalaabid.

Dagaagnimo (-da) — Dagaag ahaan.
Dagaal (ka) — Dirir; islayn; faro isasaa.
Dagaalid (-da) — (qof wax dhiimay) dagaal ula tegid; eedayn; ku carabbaabbi'id; hauramid.
Dagaallamid (-da) — Dagaal iskula kicid; wax isyeelid; diririd; xarbiyid.
Dagaallan (ka) — Iska hor-imaansho wax layku yeelo; dirir.
Dagaggoyn (ta) — Ahaanta neef yahay ku dago gooya oo loo bixin karo.
Dagaggoys (ka) — Dugo loo bixin karo.
Dagasso (-da) — 1. (u-) Kasgu wax lagu qabibo ama si sid waa lagu yeelo, soo gudboonaa ama helid. 2. Sigasso; baylahoobid; (ku -) ku dagmays; ku khaatalmid.
Dagid (-da) — Dhaacsiiq qof la dhaacsiiqo wax aadan jirin ama sidaan run ahayn; dhiigad; khatalid.
Dagnaan (ta) — Ahaanta la yahay wax dagan ama wax la yeeli karo.
Dagnaansho (-ha) — Qof ama wax dagan ahaansho.
Dagniin (ta) — Dhagar; khatdal; siir; mardaboo.
Dago (-da) — 1. Bilaha dayaxa oo muslinka, tan ugu horraysa; seko. 2. In xoolaha jaad walba, sanadiiba kol laga baxsho.
Dahuur (-ka) — Waa wax korka lagaga dambolo oo lagu rogo, dhawraarin ama qurux darteed.
Dahuur (ka) — Dahuur loo yeeley.
Dahaarin (da) — Dahaarin u yeelid.
Dakab (ka) — Maadan sini badan oo la jecel yahay; midabkisu waa cilaan ifa haya, sidii la doonona waa loo tuma karaan oo loo roogsi karraa; ma uu miriro, badanana waxaa lagu sameeyaa lacagta iyo biladaha iyo ahaabta durnu ku xarragoogo.
Dahar (-ta) — 1. Daar, sar. 2. Good weyn oo aan qorraxood ahayn harac ah.
Dahsoon — La dahay; aad muuqan; qarsoon.
Dahsoonan (ta) — Wax dahsoon ahaansho; muuqasho la-aan; qarsoonan.
Dakaamin (da) — (fardo) dakaan noqasho; tabargabid.
Dakaamo (da) — Dakaam.
Dakaan (ka) — (farax) xumaaday oo tabar yareeyey; (ama « dakaano »).
Dakano (da) — Godob; utun, asaaye; eey.
Dakayn (ta) — Sariir adh erow wax la mid ah korkeed isku kala bixin; (ku -) nasasho; dandiigid.
Dakhal (ka) — Tiir dheer oo qori ah ama bir ah oo doonayaha iyo marakkiiinta dheeo dada laga taago oo faarmanka iyo shiran oo celiya.
Dal (ka) — Dhul yar ama weyn oo seere la yuqaaan leh oo la deggan yahay.
Dalaabid (da) — Dalqaladd iiska aadid.
Dalaaf (ka) — Nabsi la wareeyey oo xumaaday; darxumo.
Dalaafid (-da) — Ayaandarro iyo dawuxno ku dhied.
Dalaafsan — Dalaaf hayo.
Dalaaq — 1. (-a) Furriinka dacka isu dhaxa; kala tag. 2. (-da) Ereyada kolka wax la fura hayo lagu dhawaoqo midkood.
Dalaaqiqii (-da) — Xiriirkii guurka jebin; dalaaqihii isu dhixidda iyo isqabiddu ku jaba hayeen ku dhawaaqiq; xila-furid; furid.
Dalab — 1. (-ka) Doonis; weydiisad.
  2. (-ta) Qaabxuno yar oo lugaha gasha; sinsiinaanta iyo toostoonsa-
  anta, ba a ba’a.
Dalanbaabbi (-ga) — Socosho aan xog
  ku jirin, sida qof difaysan socodki;
  liiclic; daandaan; sirinsirgo.
Dalandal (-ka) — Tallaabobo-baradka dahallanka.
Dalaw (-ga) — Dal kale iska aadid;
  dagaag.
Dalayn (-ta) — 1. Dal ka dhigid. 2.
  Qurxin; dhee hid; jaleyn. 3. Aqal,
  kd., meelo ka bannan yaa, si nee-
  cawda iyo iftiiinku u soo galaan;
  neexaabin; khalfado u furid.
Dalbajuno(-da) — Dalbaha dhab
  qaabxumadoodu u muuqato.
Dalbasho (-da) — 1. (cayaarsiis, kd.)
  wax farid; amar siin. 2. (turub) isu-
  baaqid.
Dalbid (-da) — 1. Doonid; weydi-
  dishado, rabid.
Daldaal (-ka) — 1. Gurgur; diiqi-
  qo. 2. (*) Deldel.
Daldaalid (-da) — 1. Gurgurid; diiqi-
  qayn. 2. (*) Deldelid.
Daldaalooll (-ka) — Meelo badan daloo-
  lo kaga yaallini.
Daldaaloollid (-da) — Daldaalooll o ba-
  dan lahaansha.
Daldaaloollin (-ta) — Meelo badan dal-
  daalooll o uga yeelid.
Daleeel (-sha) — Aan cidd joogin; cidla;
  bannaan; dalleen.
Dalilig (-ta) — 1. Xarriiq; diillin; jiitin;
  2. Wax yaryar oo dhuuban oo shee.
Daliligid (-da) — 1. Faraha ku tuujin;
  duugid. 2. (ku -) UU ama wax kale oo sida daligiita u toosan, ku dhu-
  fasho, ku jiidid.
Dallif (-ka) — 1. Wax wax lagu rumay-
  stoo; marag; markhaati. 2. Xun; liid.
Daliinimo (-da) — Liidnimo.

Dalljir* (-ka) — Askari.
Dalkummar* (-ka) — Xaashiyo rasmi
  ah oo buug qaabki leh oo Dowladi
dackeeda dal heshiseye u socda-
laya u goyso; waxay caddaynaa
  haybta iyo tolka qofka. Qofkii sitaa
  wuxuu dalkiiisa iyo dalalka heshi-
  yahaba ka mudan yahay in la dhawro
  oo xumii iyo dhibbaha laga ilaalich.
  ~ Baasaboor.
Dallaal — 1. (-ka) Qofka dacka wax
  kala gadana helay dhexgala oo isu
  gecay oo heshiisiya oo hawl ka
  qaata. 2. (-sha) Aan ciddi fiin;
  waxa ku jira si wanaagsan ugu
  filican; ballaaran.
Dallaayad (-da) — Dallad.
Dallac (-a) — 1. Hab cuminada qaar-
  keeda loo sameeyo. 2. Kor uud; da-
  rajo kororta; dallacaad.
Dallacaad (-da) — Darajada oo kororta.
Dallad (-da) — Hoosaasini maro ah oo
  u il iyo ka samaysan saab biro yaryar
  ah oo la furo oo la xiro, oo qor-
  raaxda iyo roobka laga qaato; (ama
  «dallaayad»).
Dalliec (-da) — 1 (cunno) dallac ka
  dhigid. 2. Darajo kore gaarid.
Dallicin (-ta) — Kor u qaadid; darajo u kordhiin.
Dallug (-ga) — Geed weligi caraar ah oo laamoo xiliya oo cumur ah iyo xaladno yar badan oo biyo ka bixaan yeesha; hayn.
Dalool (-ka) — 1. Meel furaan oo aalaa wareegsan. 2. Saddex meelooy oo meel; 1/3.
Daloolaa — Dalool ku yaal.
Daloolid (-da) — Dalool ku ooolaan-
sho.
Daloolin (-ta) — Dalool u yeelid.
Dalow (-ga) — 1. Wadaan. 2. Meel dheer oo laga dhiic; geeli; delli; god.
Dalqad (-da) — Ereyada lagu dha-
waqo kolka la xilafuray. 
Dalqamid (-da) — Hadal badan shubid.
Dalqamiso (-da) — Wax lagu sameeyo qofkii la doonayoo inuu hadlo oo waxa uu og yahay oo dhan sheegoo.
Dalqan (-ka) — Hadal badan oo lay-
ska hadlo iyadoo aan loo fiirsan.
Dalqey (-ka) — Dalqyo.
Dalqey (-da) — Afka gudhihaa, kooba hilib达尔qun ku yaal iyo inta u dhow oo jilibaas.
Daltabyo (-da) — Dalkii laga tegey oo la tabo, oo la jeclaysto in laga noqdo.
Dalqaboday (-ka) — Dalqeyno qabasho.
Dalxis (-ka) — Dal shisheeye ama san tolka gudhiisa oo soo arkiid oo raaxayso loo taga.
Dalxiseed (-ha) — Qof dal shisheeye ama dalxisaa gudhiisa meel ka mid ah, soocdaal ku taga, dantiiisuna badan ahaan inuu inuu soo arko oo ku raaxaysto kela.
Dalxisid (-da) — Dalxisnimo dal ku marad ama ku tegid.
Dalxisnimo (-da) — Dalxis ahaansho.
Dalyagaan (-ka) — Qof dal baryar oo aad u yaqaan.
Damaashad (-ka) — Dabbaadeg ama cayaaro wax lagu xusayoo, lagu weyn
neynayo.
Damac (-a) — 1. Jeclaantaa la jeclaysto in wax walba la helo ama la yeehso; hunguriweyni. 2. Doonis, rabitin, wax jeclaysad.
Damascan — Ku talajira; doona haya; raba.
Damasansaan (-ta) — Sida la damas-
csan yahay.
Damaal (-ka) — Geed (qurac, kd.) tahanti koray oo weynadaay: kolkuu yar yahay waa «cigan»; kolkuu gaboo waa «dogob», kolkuu dhallin yar yahayna waa «dimcad».
Damciid (-da) — Doonid; rabid.
Dameer (-ka, -ta) — Nafile, gamaanaka ka mid ah oo dadka la dhaqma; faraskuu u eg yahay wuxuuse lee yahay dhego dheerheer iyo guud gaaban iyo gafuur cad, midabkiisuna beey buu u badan yahay (ama «dabeer», «damm-
meer»).
Dameerajoogee (-ka) — Cuntub xid-digo ah magacood.
Dameerow (-ga) — Xanuun afka ku dhaca; quq; majin; xaqad.
Damiid (-da) — Dhammaan soo yaraan.
Damiin (-ka) — Aan tahmo badnaay; aan baraa ragasan.
Damiinnimo (-da) — Damiin ahaan.
Damaad -(-ka) — Wareer culus oo madaxa qaabta oo sida in wax laha arki waa yoo ama la dhaaco.
Damaadid (-da) — Wax damaadisno noqoshoo.
Damaadisn — Wareer laha damaadda hayo.
Daman — La moodo inuusan wax kala garana hayn; degganaan la moodo in doqonnoo ku jirto; maahs.
Dammeean (-ta) — Qof dammee ahaansho.
Dammeein (-ka) — Qof babban qaada wax (ama si) lagu heshiisey inuu faaliiyo oo dhowro.
Dammadd (-da) — Waran dheego leh oo kallunusadu, loo baadaleedka waxweyn oo shabaagaha gala ku warceento.
Danuqsasha (-da) — (indhaha) isku qabasho.

Danuqsi (-ga) — Danuqsasha.

Dan (-ta) — Wax qof, kd., wax ugu jiraan ama u roon ama saameeya (dheef, hawl, muraad, arrin,...).

Danaaguax (-a) — Gogol yar; derno yar; danagax.

Danaani* (-ga) — 1. Yeer weyn oo culus oo guuxda sida tan ka yeerta mad-faca la ridey. 2. Cida dameeraha.

Danaano (-da) — Qof qof ugu tegid (dasgali); hiillo.

Danab (-ka) — 1. Gantaal xoog ah oo jacaysan oo ololaya oo ka soo dillaaca kolka daruuraha da’a hayaa inta isjiiraan qarxadaan oo onkod iyo hillaca isku daraan; wiriq, biriq.

Danabnimo (-da) — Danab ahaansho.

Danan (-ka) — Cida fardaha.

Dananid (-da) — Ciyadda fardaha; si-da faras u ciyid.

Danaayn (-ta) — Dan u gelid; dan u yeelasho.

Danaaysad (-ka) — Danaysasha; danaysi.

Danaysasha (-da) — (gof) danhilaqa qabsasho; dan moodid.

Danbas (-ka) — Budada cad ama beeyga ah oo meeshii dab lagu shlay ku harta; xaalada gubatay oo bastay.

Danhasame (-ha) — Xilli badanaa roob leh.

Danbasyaal (-ka) — Dahgax weyn sibba kuwa wax lagu dhardhaarto oo weligood danbaska ag yaal.

DANBIIL

Danbe — Xagga gadaale xiga; dib; danbeeya.

Danbeed (-ka) — Xoolaha afarta naas leh, labada naas oo xagga lugaha xiga, midkiiba.

Danbeeya — Danbe.

Danbiil (-sha) — Weel laga falkiyo caw, kd., oo qaabab badan iyo midabyo badan loo yeelo.

Dandaamin (-ta) — Dandaan qaadid; wax sida dandaanka u culus qaadid; walwaalid.

Dandaanº (-ka) — dhagax weyn oo culus; case; dhadhaab.

Dandarro (-da) — Ayaandarro; dibaato; dacaas.

Dangaalo (-da) — Naago din wada qabo, waxa ay isu yihiin.

Danglig (-ga) — Jiif la jiifsado oo sariir korkeed laysku kala baxsho; xusullays.

Dangligid (-da) — Dangligga.

Dangiisad (-ka) — Dangiisasha; dangligsi.

Dangiisasha (-da) — (sariir, kd.) ku jiifsasha; isku barakaaadit.

Dangiigsi (-ga) — Dangiigasha.

Danjire* (-ha) — Safir.

Danla’aan (-ta) — Aan, dani ku jirin; muraad la’aan.
Danl’aansho (-ha) — Dan ku jirid la’aanta.
Danno (-da) — 1. Caanaha la lula hayo xogga ka mid ah oo intaan caanaha subagga laga bixin, qof aagaanka loogu shubo oo la siyo; waxaa la qabaan in dad ku saacsan yahay oo haddii danada la siyo, haantu subag badan dhalaysi. 2. Caano yar oo geel oo caanaha la lula hayo lagu daro.

Daqansho (-da) — Daqansho.
Dansheegad (-ka) — Dansheegasho.
Dansheegasho (-da) — Danta la leeyahay, cidd u sheegasho, u xogwarramid.

Danwadaag (-ta) — Wadajir dad ah oo ama xoolo isku darsaday ama wax kale ka dhexeyeyan, iskaashato.

Daqqamid (-da) — Dhaqar sqaad aqsiid ama socoosho yar sida tan carruurta yaray.

Daqqan (-ka) — Dhaqar sqaad gaa-biniy iyo tabar yariyita ku jirto sida kan carruurta.

Daqar (-ka) — Nabbar madax ku dhaca oo lafta caddeeyaa, ama jebsa.

Daqay (-da) — Hilib muruq ah oo ku yaal dhabarka dhinaciyadiisa oo u dhexeyeyka miskaaha iyo feeraha.

Daqqi (a)-,(-da) — Badarka la tumay oo lafta dhigaay budo; bur.

Daqqiigad (-da) — 1. Wax lixdan meelmooy oo saacadeed; lixdan labaad oo 60°. 2. Lixdan laabaab oo darajada ama heerka qaansada. 2. Waqtii aad u yar ama «daqqiigo ».

Daqqan (a) — Daqansho.

Daqansho (-da) — Dhaawac ama nabbar aan weli bogsoo, sida uu noqonaya kolka wax la gaarsiyo ama wax ku dhacaan. (ama «danqasho »).

Daqqiigad (-da) — Nabbar (dhaawac, kdx.) buka si xanuujin ama si kale wax u yeelida.

Daqqamid (-da) — Madaxa ka lafoobaid, dhaawac ama nabbar ku dhacay darti.

Daqran — Madaxa dhaawac lafta wasiyeela kaga dhacay; daqar ku dhacay.

Daqrid (-da) — Dhaawac lafta madaxa wasiyeela gaarsiin; daqar ku dhufasho.

Dar — 1. (ka) a) Yecikka xoolaha lagu shuboo mid ka mid ah oo ka samaysan harag weyn oo wareeg san oo gadow leh; b) meelo dihsan oo loogu talaggaalay in bixi uu ku soo ururana ama lagu shuboo; qabaal; berked. c) Dad; duul. 2. (ta) Darraad; aw.

Darad — Dar; Aw.

Darwaaish (-ta) — 1. Uurrur wacaaddood (darliigo) oo shilku u tallyo, nabadbiyo colaaddaba. 2. Darwaaishuun mahadigii Suudaan iyo ti Ina Cabdiile Xasan. 3. Cildanka Soomaalida oo nabadda gudaha, qaybka mid ah. 4. Masaakin; cayr.

Darab 1. (ka) a) Wax la fali doono, intaan la bilaabin, oo wax layaga siu duwo oo waxa loo baahan doono loo soo dhoweyo; diyaar. b) Istiio. c) Cabdir dhuka iyo beeraha lagu cabbiro. d) (weel, kdx.) qurxin. 2. (ta) Darbiita hilibka.

Daraf (-ka, -ta) — Dhinac, dacal; dooc; baal; gees; barbar.

Darajeyn (-ta) — Magac iyo darajo u yeclid; weyneyn; muunayn; tixgelin. Darajjo (-da) — 1. Heer; jaga. 2. Tixgelis; muuno; magac.

Darun — 1. Weyn; saamays culus leh; (wax-) wax xun; (nin = nin waxtar weyn leh; nin rag ah). 2. (ta) Geed yar oo jaadad badan ah oo hoo haddii iyo dibirka ba baxa oo dhanaan oo geelo jecel yahay oo ku darmacdo, daddkaa qaarkeed, buraqda ka cuno (darankuulaal).

Darandawaco (-da) — Daranta jaadadeeda mid ka mid ah.

Darandoorri (-ga) — 1. Lisiddu xoolaha, kolka aan la naasnaamine, labada gacnooqda lagu lisa hayo; laballe. 2. (cayaarsiis) labada lugood.
dhulka la dhicidda iyagoo isdabamara haya.

Darandoorriyid (-da) — Darandoorriga samayntisaa.

Darankutaal (-sha) — Jaad daranta kamid ah oo leh burug daalku cuno.

Darar (-ta) — (xoolo) kolka xooluulu jilaalka ka baxaan oo roob degaan oo dhergaan, caano badan yeeladkooda.

Dararid (-da) — Darar yeelasho.

Dararin (-ta) — Darar ka keenid.

Darato (-da) — Cudur idaha ku dhaca.

Daray (-ga) — Geed, jaadka berdaha ah, oo miro wanaagsan oo la cuno bixiya.

Darayn (-ta) — (legdan) daro ku qabasho.

Darbaal (-ka) — Shiraac aan biyaha soo deyn oo laami marsan yahay oo alaabada, kd., la huwiyso si ayan u qoyin.

Darbad (-da) — 1. Badda kolka dabay-shu gasho oo ay isku xarxato. 2. (kubbad) nabar; laad.

Darban — 1. Wax walba loo dhammeeyey oo in wax lagu qabto ama laga qabto kellya suga hayu; diyaarsan. 2. La qurxiyey.

Darbanaan (-ta) — Wax darban ahaan; diyaarsanaan.

Darbayn (-ta) — 1. Ka badin ama ka budsasho; ka adkaan. 2. (kubbad) laad ku dhufasho.

Darbid (-da) — 1. Diyaar ka dhigid; diyaaraan. 2. Qurxin.

Darhin (-ta) — Badarka bisil oo iidaaman oo aan aayar la quaadkaadaan ee hadba shan farood lyo caacal buuxa la qaato.

Darho (-da) — 1. Buro; bursad. 2. Nabar; laad.

Dardaaran (-ka) — 1. Ballan adag oo qof ku ballamo sida xoolisaa loo qaybinaya hayo, chimsahadiska addib. 2. Ballan layshku adeeyey oo dhan.

Dardaarmid (-da) — 1. Dardaaran samayn. 2. Ballan adag ciid farid.

Dardaarwerin (-ta) — Qof u sheegid dareen iyo dhibatooyin xunxun oo ku soo socda oo ku dhici doona; gooddii.

Dardaarwes (-ka) — Dardaarwerin.

Dardar — 1. (ka) a) Dad badan oo cumur ah xoog ku dhexmar; jibaax; jiiris; waxyeyello. b) Weel, dhowr jeer, biyo, kd., la daro. 2. (-ta) Carcar, xanaaf, xajjin.

Dareemid (-da) — Maanka ku garasho.

Dareen (-ka) — 1. War xun oo laga naxo oo sheega haya geeri, col, shil kale. 2. Ogaan aan la hubin; male; garasho; tuhun.

Dareensad (-ka) — Dareensahoo; dareensi.

Dareensasho (-da) — Dhiillo ka qabid; ka didid; dareensi; thumid.

Dareensi (-ga) — Dareensasho.

Dareer (-ka) — (wax shubma, xoolo badan) dhaqaag, shuban, ququl.

Dareerid (-da) — (xoolo, wax shubma) meel ka tegid oo meel kale aadid; dhaqaagid.

Dareerin (-ta) — 1. (xoolo, biyo, kd.) meel ka kaxayn oo meel kale u dhaqaajin. 2. (hilib) dalilgo dheereer ka dhigid. 3. (hadal, akhris) tixid; marin.

Dareerto (-da) — Bushinta kore du-shheeda shaaribku ka baxo, koba sheexadaha ah oo kalabbarra.

Dargad (-da) — Sariir laga sceexdo:-

Darib (-ta) — Hilibka geela intisaa cad; baruur; caddiin (ama «da-rab »).

Darid (-da) — 1. Weel biyo ama wax kale, wax kaga qaadiid. 2. (ku-) Ku kordhin; ku biirin. 3. (ka-) Soo (ama sii) xumaansho; sidii hore si ka xun samayn.

Dariiq (-a) — Waddo, gudmo, jid, dhabbe, daw, marin, hilin, kd.

Dariiqo (-da) — Wadajir iyo urur wadaadood, oo si gaar ah u maamulan oo digri iyo ducooyin gaar ah leh oo ku dhaqma hab duwan oo shiikh u jideeyey.
Darishad (-da) — Daloolilada loo yeelo qaadqadda, kd., oo iftinka iyo neccoowdu ka soo galaan; xhalfad; shabaako, daaqaad.

Daris (-ta) — 1. Ris; guxud. 2. Darid.

Darmaan (-ka, -ta) — Neef farko ah oo dhalxin yar oo aan weli la jebin.

Darmad (-ka) — 1. (geel, kd.) daran dauqad. 2. (ku -, isku -) Ku biirid; ku kordhid; midoobid. 3. (midab) madow iyo beey isku darsan ah.

Darmid (-da) — Wax wax lagu daray ama ku daryay noqosho.

Darmiin (-ta) — (geel, kd.) daran siin.

Darnaan (-ta) — Darnaansho.

Darnaansho (-ha) — Wax saamays weyn leh ahaansho; darnaan.

Daro (-da) — (legdan) gacan qofka surka lagaga maro oo lagu ceejiyo, waana wax reebban (= «daroo waa dirir»).

Daroori (-ga) — Buuq iyo hadal aan milgo lahayn; hadalitiro iyo iska hadal miran ah; doxore; duryan; tororog.

Darooriyid (-da) — Hadal badan oo daroori ah ku hadlid.

Darraw (-ga) — Hoog; inkaar; silic; beilaayo; (ama «darrow»).

Darryysad (-ka) — Darryysasho.

Darryysasho (-da) — Timaha darro marsasho ; darryysad.

Darro (-da) — Jaad dhoobada ka mid ah oo timaha, nadaaf darted, loo marscodo oo inta lagu engejjiyo lagu mayro oo uskaga oo dhan ka saarta; xaraar; malaas; balaso; deeb; (ama «tarro»).

Darro — Tiraab ereyada qaarkood gadaal kaga dhega, ulaheedaddisuna tahay «la’aan», «yari», «xumo»...

Darror (-ta) — Biyaha aqalku soo daayo kalka roobku da’ahay.

Darroorid (-da) — Darroor soo deyn.

Darroorin (-ta) — Darroor ka keenid.

Darrow (-ga) — Darrow.

Darsad (-ka) — Darsasho.

Darsasho (-da) — 1. Weel biyo, kd., dhexgelin oo wax kaga qaadasho.

2. Soo (ama sii) xumaansho; ka soo (ama ka sii) darid; darsad.

Darsi (-ga) — Darsasho.

Daruur — 1. (ka) Tolmo kabaha iyo lammaoyinka, kd. serijiyaada lagaga tolo, qurux iyo si ayan u furfurankan darteed; rigrigo. 2. (-ta) Dhibco biyo ah oo yarayoo oo ciiddaas ah oo inta isu yimid ishu qabato, oo cirka dhaxdiisa behaaba haya; kol-kay dhulka fadhido waa ciitayaa amo dhendo.

Daruurran — Daruur loo yeelay; la daruuray.

Daruurayn (-ta) — (cir) daruur soo yeelasho, ku soo gurid.

Daruurid (-da) — Daruur (tolmo) u yeelid.

Daruurin (-ta) — (isu -) gelid, madax isugu ridid ah.

Darxumayn (-ta) — Silic badid.

Darxumo (-da) — Nolol aan wanaagsanayn oo silic ah; daranyo; dac-darro.

Daryeel (-ka) — Waxtar; kaalmo; taageero; gargaar.

Darycelid (-da) — Waxtarid; kaalmayn; taageerid; gargaarid.

Daw — 1. (-da) Ceeal isu dhowdhow oo meel ku wada yaall; soo’. 2. (-ga)

a) Dhuul la falay oo loo sameey in la maro; dhabbe; waddo, marin, jid;...

b) Tusmada wanaagsan oo ay eg tahay in dadka lagula qabbage.

Dawaad (-da) — 1. Woelka khadda lagu shubo. 2. Madow khadda u eg oo awrtu qaadanka ku yeelato; (ama «tawaad »).

Dawaaf (-ka) — Wareegga kacbada lagu weygo, waqtiiga xajka.

Dawaahid (-da) — Kacbada ku wareegid, Xajka gudhashadiisa ka mid ah.

Dawaalin (-ta) — Qof ama dad badan horkac loo noqdo oo Kacbada lagu soo warware Ejjiyo, gudhashada xajka darteed.

Dawaar (-ka) — Wax wareega sida garangaraha.

 Dawac (-a) — Dawacada keeda lab.
Dawaco (-da) — Bahaal jaadad badan ah oo dibadjoogta ka mid ah; waxay u eg tahay eegga; waxay cunnta habka; dhogor badan iyo dabo huneedhan bay leedahay; waxaa loo haystaa inay dhagar badan thay; (ama « dacawo »).

Dawan (-ka) — Koor bir ama wax kale laga sameeyey oo qaar farada surka loogu xiro qaarren xafiisayada iyo dugsiyada la dhiig oo laysugu yeero ama laysugu baaqo; koor.

Dawar (-ka) — 1. Baryo iyo yaboohsi u wareeg; dawarsi. 2. Wax la samaynayo oo la qaabiyoo oo laysku dubbarrido, sida doonyaha iyo maraakiibta; washir.

Dawarid (-da) — (doonni, kd.) samayn; washirid.

Dawarsi (-ga) — Wareeg loo wareego in dadka la baryo oo la soo yaboohsado; (ama « dewersi »).

Dawdarro (-da) — Gardarro, jiddarro.

Daweyn (-ta) — Dawo ku samayn; cudur biskoodsiin.

Dawggal (-ka) — 1. Gaadmo inta waddada laysugu gabbado; cimigal; kuurgal. 2. (ugu-) Eersad; galabsi; halrarad.

Dawggeld (-da) — 1. Waddo isu fariisasho, gaadmo darteed; cimigeld; kuurgeld. 2. (ugu-) Sabab u noqo-sho; ugu soo halrarasho; eersasho.

Dawin (-ta) — Wax ama qof meel fog u gudbin.

Dawlad* (-da) — Dowlad.

Dawo (-da) — 1. Wixii cudurada, nabarrada, kd. inta lagula tacaalo (ismarin; cabbid, isku mudid, dhaaymo,...) fayoobi keena. 2. Dawaco; dayo.

Dayaan (-ka) — 1. Sharqan ama hugin weyn oo ka yimaada dayuurad kacaysa, durbaaq la tuma hayo, kd. 2. Madaxwareerka la moodo in madaxa gudhiisa wax ka yeera hayaan; daryaan.

Dayac (-a) — Aan siddii la rabey oo ekayd loo ilaalin; iskulladid.

Dayacan — Aan siddii la rabey wax u ilaaliyaa oo dhawra lahayn; aan dan loo gelin ee laysku laday; la dayacay.

Dayactir* (-ka) — Dayaca oo wax laga ilaaliyo, laga dhawro; Farakuhays; Xannaano.

Dayactirid* (-da) — Dayaca ka dhowrid; Xannaanayn.

Dayasho (-da) — 1. Eegasho, fiirasho, raadsasho. 2. (ku-) Si qof kale yahay ama wax qof kale sameeyey, wax u eg samayn; ka dheegasho; ka xigasho.

Dayax (-a) — Meere yar oo cirka ku sugan oo dhulka 28 maalmoobda kol ku soo meera, isaga iyo dhulka oo wada socdaana ay qorraxda, 12ki biloodba kol ku soo wareegaan.

Dayax-madoobaad (-ka) — Kolka inta dhulku kala dhaxgaloo qorraxda iyo.
Dayicid (-da) — Sidi ekayd aan loo ilaalin ee laysku laday.

Daymo (-da) — Dhugasho, ecgmo, niiro.
Dayo (-da) — Dawaco; dawo (ama «deyo»).
Dayoobid (-da) — Dayow ku dhicid; ismadaxmarid; asqoobid; ahmiid.
Dayow (-ga) — Wareer wax lala kala garan waayo oo qofku aqoon waayo meesha uu joogo iyo goorta ay tahay iyo afartii dacooy meel ay kala jiraan; jahawareer; asqo; dhamma.

Dayr (-ta) — Afarta nur oo sanadu u qaabsanto mid ka mid ah, oo roob leh; waxay u dhexaysaa xagaaga iyo diraadha.
Dayrinn (-ta) — 1. Nicidda aabbuhu ilmaha naco oo cidda ka eryo oo inuu dhuus u diiido. 2. Wax badan yaraan ku sheegid, dhacdaalnimo iyo inaan wax laga bixin darteed;

Debed (-da) — Wax adkaa, wax jiliscan noqosho; xoog ka yaraansho.
Debeecin (-ta) — Adayga ka bi'inn; wax jiliscan ka dhigid; xoogga ka yarayn.

Deed (-ka) — Wax biyaha iyo dabaysu iyo dheellka iyo kulka celiya oo ama aqallada la dhiisa hayo korka laga saaro ama wax kaloo loo baqa hayo la huwiyso oo lagu dhaawul
Deddatir (-ka) — 1. Dhaxantir. 2. Qof la qanuuneey ama dhaawac halis ahi gaarey, degdeg wax ugu qabasho; dhibiibtir.
Deeddejin (-ta) — Degdeg u samayn; ku dhaqsasho.
Deedo (-da) — Qabow badan; qarqaryo; dhaxan.
Deedid (-da) — Ded u yeelid, korka saarid.
Deeb (-ta) — 1. Dhir la gubey danbaskeed cad oo raggu timaha marsado oo ku caadysto. 2. Geedo yaryar, (caws, nagaar kale) oo hadba inta dabal la saaro weelka caanaha gudhihsa lagu oo maarsho, si "jeermigu" u le'do.
Deebanaani (-ga) — (dhoof) xarigdoonyaad isu haya faarmaanka doollisa midig iyo doonmida.
Deebin (-ta) — Deeb ku culid.
Deebsan — Deeb lagu kula; la deebshay.
Deedifeyn (-ta) — Hadal deedifyo ah, jeедин.
Deedifo (-da) — Hadal, markhaati ama qof kale lagu canbaareeyo oo laysaga joojiyo.
Deeg! — Erey faradha lagu yiraahdo kolkiji la doona hayo inay istaagaan.
Deegaan (-ta) — Geedaha badan oo ka baxa dhulkiid dooga oo roob badani ku da'oo.
Deegaad (-da) — Qolalka aqalka, ka cidda ka wada dheecayaa oo laysugu wada yimaado; berseed.
Deegid (-da) — Xoolo-beclid; cayroubid; sabool noqosiyo.
Deel (-ka) — Xarafka afaarad oo alifka Soomaalida magaciisa.
Deeluqaf (-ka) — 1. Gefka gabayada iyo hoesaha iyo waxyaalahaa kaloo la tirsho oo xarafka ku dhisan. 2. Labo waxyaalaha oo aan isu dhoweyn isu keenid. 3. Hadal meelka dhac ah.
Deeq (-da) — Kal iyo laab wax u bixinta; wax bixin iska jeclanta; laxnaan; waxbixin.
Deeqid (-da) — 1. Ku fillaansho; wada gaarid. 2. Deeq bixin; wax bixin; sin; diiqid.
Deeqle (-ha) — Geed aan qodax lahayn oo dhacaankiisu dhiigga u eg yahay.
Deeqsi (-ga) — (qof) Abuur iyo dhalan ahaan u jecl, inuu wax baxsho, waxna u baxsha; faxan.
Deeqsiin (-ta) — Wada gaarsiin; ku wada fillaysiin.
Deeqsisi (-ka) — Deeqsiin.

Deeqtoon — Aan cid kale u baahmayn; isku filan; hodan; tanaad.
Deero (-da) — Jaad ugaarta ka mid ah oo yaryar oo dheecayaa; dhabarka iyo caloosha dhexdooda, dallig ballaaran oo madow hay ku leedahay, raxan raxan bayna weligeed isu raacdaal; eelo.
Deewali (-ga) — Boqorrrada dumarku dhexda ku xirtaan, jaad ka mid ah.
Deex (-da) — Dhulka badda xiga.
Deexad (-ka) — Deexasho.
Deexasho (-da) — Hadal badan shubid; dalqamid; aad u warramid.
Deg (-ta) — 1. Dhul korreeya (buur kd.) doollisa dululubka ah oo laga degoo. 2. Qarqar.
Degad (-ka) — Degasho.
Degasho (-da) — (geed, faras, kd.) ka degid: degad.
Degdeg (-ga) — Dhaqso; hadduba; durba; ciyoone; qorbaqarbo.
Degdegid (-da) — Degdeg wax u samayn; ku dhaqsasho.
Degdegasan — Degdeg hayo: dhaqsana hayo; qorbaqarbaysan.
Degdegshiinyo (-ha) — Dhaqso.
Degel (-ka) — Meeshii la degi jirey ama la deggan yahay oo lagu raagey, raadka ay yeeleato.
Deggan — 1. Mee rug iyo degmo ka dhiglay; degay; negi. 2. Aan kacaanayn; xasillan.
Degganaan (-ta) — 1. Mee kn sugnaan; negaan. 2. Xasilloonaan.
Degid (-da) — 1. Mee rug iyo degmo ka yeelasho. 2. (ka-) Wax dheer ama meel kore ka soo xidcid oo hoos soo audid (buur, geed, faras, kd.). 3. (markab, kd.) badda dhaxdeeda ku jabad oo ku libdhid; shidid.
Degmo (-da) — 1. Rugta la deggan yahay. 2. Cid; bcel; dudo.
Deggismo (-da) — Degmo.
Dejin (-ta) — 1. Wax kor joogey ama saarraa, hoos geyn. 2. (bad) doon ama markab burburin, burburin baddu la cunto oo haabadi lala waayo. 3. (suugaan) curin.
Degkeed (-da) — Dhis weyn oo maraakibta wax laga roga hany ama la saara hanyo, ku soo xirato.
Deldel (-ka) — Si gaar ah oo dadka loo dhib; inta surka siirig lagaga roorsho baan geed dheer ama meel loo dhisay, laga soo laalladhsaa (ama «dadal»).
Deldelid (-da) — Deldel ku dilid.
Delleb (-ka) — Cayaar tammaanka u eg oo qoryo qalbacyo ah oo yanyar oo afar ah lagu cayaaro.
Deli (-ga) — Meel laga dhaco; jar; gebi; haadaan; dalow.
Delidhic (-a) — Jarkadhac; meelka-dhac; dhibtood.
Delidhiciid (-da) — Meel jar ah ama la mid ah, ka dhicid; dhib arkid.
Delleeg — Meel la'; wax u dhimman yihiin.
Delleganaan (-ta) — Wax delleeg aan ahaan.
Denbi (-ga) — Gabood; gaboodaf; gef; eed; xumayn.
Denbidhaaf (-ka) — Denbiga oo aan laysu qabane laysu dhaaf; caf; masaabax.

Derbi (-ga) — Dhis kor u taagan oo qori ama dhagax ama wax kale lagu sameeyey oo meel xireeya ama kala gooya ama tirsba ama dhawraarin u ah; gidaar; deyr.
Deri (-da) — Godnaanta dhabarka, xiriirkoo gudaha u ceshan dacteed.
Derin (-ta) — Gogol caw laga sameeyey; dermo.
Deris (-ka) — Dadka degmada isxiga oo isu dhow.
Deriskunnol (-sha) — (dad, xasharaad, kd.) Wax kale ku kor nool.
Dermo (-da) — Derin.
Dersi (-ga) — Cashar; meeris.
Dersid (-da) — 1. Degmada isu dhowoansh; is xigid; deris noqosho. 2. Barasho; baarid.
Dewersi (-ga) — Dawarsi.
Deyd (-ka) — Dhis wareegees oo aqal-lada, kd., loo yeleo.
Deyid (-da) — Dhangasho gaaban oo degdeg ah.
Deyn — 1. (ka) a) Wax (lacag, kd.) qof qabo oo qof kale ama dad kale ka qabo; gashi. b) Jar, haadaan, laag. 2. (-ta) Dhaafid, ka aalid.
Deyahlato (-da) — Shinbiro yaray oo guryaha miyiga aan ka ag dhabqaaqin, siibka kolka badar la tuma hanyo, badarkaasoo ay aad u jecele yihiin.
Deynimid (-da) — Deyn gelid.
Deyr (-ka) — Dhis wareegees oo aqal-lada, kd., hortooda laga dhiso; derbi; xero; meegaar.
Dh — (= dha') dhawaaq alifba'da kammiid ah oo astaantani «dh» calaamo u tahay. Waa shibbana.
Dhaabann — Si adag u mudan; dhidban.
Dhaabid (-da) — Si xoog leh wax meel ugu mudid, ugu adkaayn, dhidbid.
Dhaabaamaan (-ta) — Wax la dhaaabay ahaan; dhidbanaan.
Dhaaclayn (-ta) — Dhaacle ku dhigid; si dhaacle ah u samayn.
Dhaacle (-ha) — 1. Xarig si gaar ah oo qurux badan loo rudco. 2. Xarigga jaalkaas ah oo gabadhaa aan weli la guursani dhexda ku xirtaan,
Dhaad (-ka) — Meesha kubku u yaryar yahay oo canqawga ka sarraya.
Dhaadan — Dhaadka ka xiran.
Dhaadasho (-da) — 1. Dhaad ka xirasho. 2. Gahar doonis; alkumasho.
3. Faanid; is-ammaanid; hoojid.
Dhaaddan — Aan caato, kd., la enga- gin ee qoyan; aan jaynafasanayn; ladaanu ka muuqato.
Dhaaddanaansho (-ha) — Wax dhaadan ahaansho.
Dhaaddisuar (-ka) — Neeafka inta dha-laay durba orgooda.
Dhaalid (-da) — 1. Dhaad ka xirid.
2. Guaansho.
Dhaalfid (-da) — 1. Guubid; ka dhee-rayn; ka hormarid; ka tegid. 2. Iska deyn; dan u gelid la'aan; cafiyid; saamixid.
Dhaaffin (-ta) — 1. Wax meeshi wax kale geyn; ku beddelid; dhaafsin.
2. Guubin; marsiin. 3. Seejin.
Dhaafsad (-ka) — Dhaafsasho.
Dhaafsasho (-da) — Wax wax kale ku doorsasho, ku beddelasho.
Dhaafsi (-ga) — Dhaafsad; dhaafsasho; doorsasho.
Dhaajgin (-ta) — Wax qof yiri ama sameecay wax u eg falid, waxkasheeg darti; jilid; canjilid.
Dhaal (-ka) — 1. Dheri yar oo dhoobo ah. 2. Dhuuns buuriga lagu cabbo.
Dhaaman — Uskag badan leh; wa-sakhi ku dhooban tahay.
Dhaamid (-da) — 1. Wasakh ku dhoobid; uskag ka buuxin. 2. Ka wanaagsunaan, ka fiicnaan; ka door roo-naan.
Dhaamin (-ta) — 1. Dhaan kaxaayn.
2. Afka ka joojin; buuxin.
Dhaan (-ka) — Rati ama gaadiid kale oo weil biyood saaran yahay, oo inta ceel ama webi ama meel kale, oo biyo ku jiraan la geeyo, biyo lagu soo qaato.
Dhaan dhabaggaalle » — Dhalanteed; virwir.
Dhaandhaan (-ka) — Qof wax u dhim-nan yihin oo ku nool siyaato sillan
Dhaan dhabaggaalle » — Dhalanteed; virwir.
Dhaanshaa (-ka) — Qof wax u dhim-nan yihin oo ku nool siyaato sillan
ku jiraan geyn oo biyo ku soo qaada.
Dhaanshi (-ga) — Dhaanshasho; Dhaans-
Dhaantayn (-ta) — Dhaanto tumasho.
Dhaanto (-da) — Cayaaraha Soomaali-
Dhaansaansho (-da) — Rati ama wax kale oo weil biyood saaran yahay, ceel ama webi ama meel kaloo biyo
Dhaan dhabaggaalle » — Dhalanteed; virwir.
Dhaanshaa (-ka) — Qof wax u dhim-nan yihin oo ku nool siyaato sillan
Dhaan dhabaggaalle » — Dhalanteed; virwir.
Dhaan dhabaggaalle » — Dhalanteed; virwir.
Dhaanshaa (-ka) — Qof wax u dhim-nan yihin oo ku nool siyaato sillan
Dhaan dhabaggaalle » — Dhalanteed; virwir.
Dhaawac (-a) — Nabar oogada ku dhaca oo haragga dillaaciya; qoon.
Dhaawacsan — Dhaawac ku yaal.
Dhaawasho (-da) — (qof) in xumaani gaarto, ururka ka jeclayasho; ururka xumaan ciid ugu hayn; yu’asho.
Dhaawicid (-da) — Dhaawac gaarsiin.
Dhaaxa — In badan; badanaa; aala; qajeel.
Dhaayin (-ka) — 1. Qoyaanka ku siidanbeeyaa cawska. 2. Dufan; dux.
Dhaayyo (-ha) — Xunhaha aragga; labada indhood.
Dhab (-ta) — Aan cayaar iyo kaftan ahayn ee run ah; wax jira; wax sughan. 2. Oogada dadka inheeda u dhaxaysa laabxuunshada iyo low-yaha oo kolka qofku faahdiyo lagu qaban karo ama lagu hayn karo wax kasta.
Dhabbaabacayn (-ta) — Ordh dhababaco ah, ordid; durdur; baabbacayn.
Dhabbaabaco (-da) — Si gaar ah oo loo ordi; durduro; baabbacoco.
Dhabbaalxayn (-ta) — 1. Dhabbalo ku dhufasho. 2. Guubabin.
Dhabbaalo (-da) — 1. Qallaco awrta ooqantasi ku dhufato, kolkaay dagaal-lamaysa; qallaco; fajaas. 2. Wax ku dhufasho; guubabo.
Dhabbaandhaw (-ga) — Nabarro ku dhufudhufasho; gargaracid; jaafajid; tugumid.
Dhababid (-da) — Nibiid; malaaсид.
Dhabad (-ka) — (dabayl) babbad; dhaq-dihaqaa; kaacan; ruxad; dhabasho.
Dhaban (-ka) — Wejiga labadiisa dhinaan midkood. 2. (-ta) Tiro qaybsanta oo aan kale dheeri lahayn, sida 2, 4, 6, 10; aan kisi ahayn.
Dhabankoolis (-ka) — Geed yar oo buruq kulucsan leh.
Dhabannaanayn (-ta) — Dhabannaano kol ama ka badan ku dhufasho; dhurbaaxid.
Dhabannaano (-da) — Sacab fidsaan oo si xool leh qof dhabanki loogu dhuf-te; dharbaaxo. Dhabannacaso (-da) — Digirta iyadoo curdan ah oo galkeeddo wey cagaaran ku jirta la jaro oo la cuno.
Dhabannahays (-ka, -ta) — Arrin ama wax saamays weyn feh oo aad iyo aad loola yuub; yaaab; amaskaag; "lama arag iyo lama maqal.
Dhabaq (-a) — 1. Sacabka la tuma hayo ama heesta laysla qaada hayo, kd., gelka gala oo kale rida; qas; lab. 2. Dhin yar oo sida malabka u macaani oo baadbacarka dacarta fintiysa ku samaysimo oo laga cuno.
Dhabhaqsan (sacab; hess; kd.) dhabaq guday oo aan laysla helin; la qaysay; la dhakbiyey.
Dhabaqtiir (-ka) — Dhabaqtiirid.
Dhabaqtirirnaan (-ta) — Dhabaq la’aan.
Dhabar (-ka) — Oogada qaarkeed; dadka iyo nalfey kaleo badan, waa dooda laabata iyo caloosha u tumsayn oo ka bilaabata surka salkiiisa taniyo meesha laifdhaharti ku dhammaato; dul; kor; siiseed.
Dhabarjab (-ka) — Hawl badan; daal badan.
Dhabarjihid (-da) — Hawl aan loo adkaysan karin qabasho.
Dhabarjebshe (-ha) — Cudur loo’da ku dhaca.
Dhabasho (-da) — (dabayl) dhaq-dhaqaaqid; kicid; dhabad.
Dhabataysad (-ka) — Dhabataysasho.
Dhabataysasho (-da) — Qumayaysasho; ilayn; cawryid.
Dhabataysl (-ga) — Dhabataysad.
Dhabato (-da) — (senc) karto isha dadku leedahay oo wax xii wanaagsan oo ayan lahayn oo ay jeclaysato wax ku yeeli karto; qumayno; il; cawryid.
Dhabayn (-ta) — Dhab ka dhigid.
Dhabbac (-a) — Xaggal caaloosha iyo beerka oo loo jiifsado.
Dhabbacan — Dhabbac u jiifa.
Dhabbacasho (-da) — Dhabbac u jiiifsasho.
Dhabbaggacal (-ka) — Dhabbe amaajid yar oo labo aqali dhexdood dadka isjeeli ka samaystaan; wadifiyo.
Dhabballiil (-sha) — Maamulka iyo aqoonta lacagta iyo xoolaha; xisaab.
Dhabballiit (-da) — Dhabbil la soo bixid; xisaabtamiid.
Dhabballitan (-ka) — Dhabballamid; xisaabtamiid.
Dhabboobid (-da) — Wax suuragagalay noqosho; dhab noqosho; run noqosho.

Dhab corah - Dhabballa taareenku maro.

Dhabisid (-da) — Sida qof soo jeeda oo qof hurda iska dhiga haya, isu nabid; u dhuumasho.

Dhabcaal (-ka) — (qof) deeq daran; bakhey; muidal; masuug.

Dhabcaalinimo (-da) — Dhabcaal ahaansho; muudalnimno; bakhaylimno; masuuglimno.

Dhabcan (-ta) — Dhiriqda iyo digada loo; faanto.

Dhabdarro (-da) — Gardarro; jiddarro; maag.

Dhabdarrood (-ka) — Dhabdarro kula kicid; gardarrood; jiddarrood.

Dhabeel (-sha) — Qof dumar ah oo maamulka reerkeeda ka adag oo aad u wanaajisa; aan baali ahayn; gaari.

Dhabqalallo (-da) — Qof maankiiisa wax u dhimman yiiin; dhaandhaan; sacsac; sawiir.

Dhabqin (-ta) — Wax laysla hela hayo (hees, sacab, kd.) dhabaa ku ridid; qasid.

Dhabqis (-ka) — Dhabqin.

Dhabxanag (-ga) — Afka saqafkiisa kore oo u kala baxa dhiinac laf leh oo adag oo ilkaha xiga, iyo dhiinac jiliscan oo hilib leh oo daiqada xiga, (ama «dhanxarag », « dhanxanag », « dhanxalag »).

Dhac (-a) — Dad xoolihi oo xoog lagu quato ama lagu haysto; buooli.

Dhacaan (-ka) — Biyabbiyood laayig ah ama jiliscan oo nogada nafleyda (sankunneefle, chir) ku jira, dadanaanaa meelihii wax ka gaaraan ku yimaada; (ama « dheeccaan »).

Dhacadiid (-ka) — Jirjir u jiif; dhabar u seexad.

Dhacadiid (-da) — Jirjir u jiifid; dhabadii u seexasho.
Dhacadiidsad (-ka) — Dhacadiidsasho.
Dhacadiidsasho (-da) — Dhacadiid u jifsasho.
Dhacadiidisi (-ga) — Dhacadiidsad.
Dhacamaggal (-ka) — Maqasha aan qoraxda u adkaysan karin oo dhirta gasha.
 Dhacan — 1. La dhacay; xoolihii laga qaaday. 2. (-ta) Ood weyn oo xerxaha afka laga saaro; oodafo; jijtin; oodrogo; buuxsin.
Dhacar (-ta) — 1. Dhirta dhulka oomanaha ah ka baxda oo biyaha badan, oo xoolaha daqqa ayan oomnin. 2. Xoolaha, oo dhirta jaadkaas ah, la daajyo.
Dhacarad (-ka) — Dhacarasho.
Dhacarasho (-da) — Dhul oomane ah oo dhacar leh, xoolo ku bayn oo ku dhaqaalyay; dhacar daaqid.
Dhacarato (-da) — Dadka xoolohooda gecya oo ku dhaga dhulka dhacarata leh oo oomanaha ah.
Dhacdhac (-a) — 1. Tabaryari darteed oo lala kuufkufo; liicliic; dalanbaabbi. 2. Hal hal u qubasho; daadad. 3. Geefaay yaryar.
Dhacnaaan (-ta) — Qof la dhacay ama dhacan ahaan.
Dhacsaal (-sha) — Daal daran ama lala dhaaco.
Dhacsad (-ka) — Dhacsasho.
Dhacsasho (-da) — Xoolo ama wax kaloo la dhacay, dib xoog ugu soo ceshad.
Dhacsil (-ga) — Dhacsasho.
Dhacsisiin (-ta) — Si qof, waxa la bara hayo ama loo sheega hayo uu u garto, hadal tilmaamo iyo tusaa-looyin badan leh, wax ugu sheegid; faro waaweyn wax ugu sheegid; u dhaadhicin; garansin.
Dhacsisiis (-ka) — Dhacsiin.
Dhadaan (-ta) — Dhagax kankoon-san oo aad u weyn una adag.
Dhadhab (-ka) — Muuqaallo la arko kolka la hurdo; riyo.
Dhadhabid (-da) — Hurdada guda-heeda muuqaallo kala jaad ah, maanka ku arkid; riyoood.
Dhadhamid (-da) — Dhadhan yeelasho; dhadhan leh.
Dhadhamin (-ta) — Carrabka gaarsiin, si dhadhanku jaadka uu yahay, lagu hubiyoo; (ama «dhexheminn»).
Dhadhamo (-da) — Wax la dhadhanasho; wax dhadhan leh; cunno; oon.
Dhadhan (-ka) — Garsasho la dareemo kolka carrabka meel ka mid ah iyo ay istaabtaan wax kale oo calaydu dhaqayjin kartoo, oo macaan ama dhanaan ama xaraar, kd., mid kood leh.
Dhadhansad (-ka) — Dhadhansasho.
Dhadhansasho (-da) — Cunno ama wax kale, carrabka gaarsiin si dhadhan-kooda loo garto ama loo macaan-sado.
Dhadhansi (-ga) — Dhadhansasho.
Dhaafaag (-ga) — Biyabbiyood laayiq ah; dharmojo; (ama «dhaafaag»). 
Dhafan — Labo wax ama ka badan oo isku dhex darsan; dheehan; tarraan.
Dhafandhuuf (-ka) — Is-dhaafduufas.
Dhafar (-ka) — 1. Hurdo la'aan; soojeed badan. 2. Xargaha awrta lagu raro, mid ka mid ah; marraag.
Dhafdhaf (-ka) — 1. Isku dardarsan; isku googo'gan; isku dhexjira; isku dhafan; barax. 2. Cunno si gaar ah loo sameeyo; iskudder.
Dhafiid (-da) — Labo wax ama ka badan oo kala jaad ah isku dheemdii oo mid ka dhigid; isku darid; isku dhexhid.
Dhafnaan (-ta) — Wax isku dhafan ahaan.
Dhafnaansho (-ha) — Dhafnaan.
Dhafpoor (-ka) — Wejiga lababdiisa dhinac: meelaha godgodan oo in-dhaha iyo dhiegaga u dhexeeya, mid-dood.
Dhafriid (-da) — Inta la soojeedoo in ka badan soo jeedid; seexasho la'aan.
Dhagar (-ta) — Arrin ama wax kale
oo been ah oo run loo ekaysiiyey, in dad lagu khatalo, darteed; khatal; sir; mardabo; khayano.

Dhagarqabe (-ha) — Qof dhagar badan.

Dhagax (-a) — Cad ama gabal yar oo ciid isku dhegtey oo adkaatay ah; shiid; dhaadhaab; med; cal; qururux.

Dhagax-aboodee (-ga) — (senen) dhagax gaar ah oo la qabo inuu dawo leeyahay.

Dhagrind (-da) — Dad, kd. dhagar ku samayn; khatald; sirid; mardabayn; dagid; hodiid; khayayn.

Dhagxin (-ta) — Dhagax la dhicid; shiidid; medid.

Dhakal (-ka) — Weel xoolaha lagu liso; ameeel; harrubgaal, toobot.

Dhakan — Aan dhegaha si fican wax uga maqal; dhegogula.

Dhakanaana (-ta) — (qof) dhakan ahaan; dhegog csuulaan.

Dhakanaansho (-ha) — Dhakanaan.

Dhakusho (-da) — Dhuumasho; gabbasho.

Dhakhtar (-ka) — Takhtar, doktoor.

Dhako (-da) — Meesha madaxa u sarraysa; dhalo; baso; kug.

Dhakool (-ka) — Wax meel cidl’ah taagaan ama ka dhisan.

Dhakoolid (-da) — Meel cidl’ah, iska taagaan ama ka dhisan.

Dhal (-sha) — Yaryarka dhasha; dhal-laam; ubad; carruur; ilmo.

Dhalaal (-ka) — Muuqaal ifa haya; bidhaan.

Dhalalid (-da) — 1. Muuqaal ifa haya yeclasho; bidhaamid; birbirid. 2. (bir, subag, kd.) sida biyaha u daerreed, kulayal dab ama qoraxeed u u aawadi; shiilmid; shubmid.

Dhalaalih (-ta) — Wax dhalalaal haya ka dhigid.

Dhalaalna (-da) — 1. Caano iyo subag laysku daro oo carruurta yaray la siyof. 2. Ilkaxanuun ka yimaada kulayl ama qabow aad u daron; (ama qalal laga). Dhalad (-ka) — (qof) ku dhashay guri ama cid wanaagsan; gob ah; nasab.

Dhalan (-ka) — 1. Abuurta ama baxaal-liga nafleydu ku dhalato oo ku kala duwduwan tahay; sansaan; dabeecad. 2. Caws waaweyn oo aad u dheeraada; alalo.

Dhalandhool (-ka) — Qorxax kulul ku socod; boqoool; wirir.

Dhalandhoolid (-da) — Qorxax kulul ku socosho; boqooldi; wiririd.

Dhalanrog (-ga) — Dhalanka iyo abuurta qofka oo la dooriso.

Dhalanrogid (-da) — Dhalanrog ku samayn.

Dhalanteed (-ka) — Waxyaaloo fogfog muuqaalladdood ishu mooqayso inay arkayso, waxaana ku wacan, iftiinka qorraxda, oo inta soo dhex mara, lakabyo kaala sarreyeen oo kala qa-bow, kalana cumursan oo neecaw ah, kolkuu dhulka yimaado misnkor u jinbacma haya; muuqaallada laga arko dhalalka kulyu waa ka duwan yihin kuwa laga arko dhalalka qabow; wirir; dhaan dhabaggaale.

Dhalasho (-da) — 1. Ifka ama dunida imaanho, u soo bixid. 2. Bilabaasho. 3. (bil) soo bixid; bilasho. 4. (cayaaar) goold; duq, kd., helid, keenid. 5. Nasab; gobannimo. 6. (wada) isku aabbe iyo hooyo abaa-sho.

Dhalco (-da) — Qorxax; cadceed; gabbal; qundhac; libdho.

Dhalceeyan (-ta) — Dhalceeyo ku u cebayn.

Dhalceeyo (-da) — Nabar ama iin oogada ka soo baxa; iin foolxun oo ceebaal laysaga dhigo.

Dhal (-ga) — Xubinta cheddiggu ku dhalo; dasho.

Dhalid (-da) — 1. Ummulid. 2. Ilmo ama carruur aabbe ama hooyo u noqosho. 3. Soo saarid.

Dhaliliid (-da) — Sidii laga filana hayay si weydaarsan oo ama ka hoosaysa ama ka liidata, ku arkid; ceeb u yeelid; saluugid; ka qawadid; liiid.
Dhalin (-ta) — 1. Ilmo ka u mmuln, ka keenid, ka soo bixin. 2. Wax aan hor u jiri jirin keenid ama samayn; curin; abuurid; uumid; alkumid; hindisiid.

Dhallaan (-ka) — Carruur yaryar; dhal; ubad; ilmo; gurbood.

Dhallaanciil (-ka) — Wax aan sano dhammayn oo qofka filkiisa la tirsho wehesha; maalmaha ama bilaha qofku ku lee yahay sanadda uu dhashay; (ama "dhallinciiil", "dhalliciiin").

Dhallaandhuux (-a) — Geed-saar dhiirta ku baxa oo leh caano aad u kulul oo cudurradu indaha qaarkood lagu daweyn.

Dhallaan-habaabis (-ta) — Dhalanteed; wirir.

Dhalleex (-a) — Jalleec; leex; janjeer; (ama "dhalleec").

Dhalleexsi (-ga) — Jalleecsi; leexad; janjeeris (ama "dhalleecsi").

Dhalin (-ta) — Fil; da; da'aad; fac; faacad.

Dhallinyar — Aan fil weyneyn; da'aad yar.

Dhallinyaro (-da) — Dadka da'doodu u dhexayso waayeelka iyo carruurta; aan da'doodu weyneyn.

Dhalmaddeyn (-ta) — Da'da dhalmadu ku joogsato gaarid; dhalmaddeys noqosh.

Dhalmaddeys (-ka) — Qof dumar ah, rada lagu dhayo ama muroqyada iyo jirxanuuanka kale la marsho oo lagu dalilgo. b) Ama inta dhir u udgoon lagu daro, lagu dhaashado; (ama "dhamaajo", "dhamaajo").

Dhamac (-da) — Dhuxul adag oo dhiirta waaweyn laga dubo.

Dhama — 1. (-ka) Geed geedaha waaweyn oo lafta adag ka mid ah;
alwaaxdiisa doonyo, kd., baa laga sameeyaa; wuxuu ka mid yahay dhirta waddooyinka magaaloooyinka lagu quirxyiyo oo aan qodaxda lahayn oo hooska badan oo weligood caagaarka ah. 2. (-ta) Usha damaska; ul hamiid weyn; bur.

Dhamid (-da) — Cabbidda caanaha.

Dhami"id (-da) — Dham'ku dhicid; dayoobid.

Dhamejjo (-da) — Cayayaan yaryar oo naafleyda qaarka hortka kala gala oo dhiljaaga ka nauga; huunyo; dhibiig; (ama «dhibijjo»).

Dhammaad (-ka) — Aan wax ka harin ama u harin; meeshaa ugu danbaysa; idlaad; ebyoonaan.

Dhammaan (-ta) — Aan wax ka maqnaan, dhan.

Dhammaansho (-ha) — Wax dhan ama dhammaaday ahaansho; wax idil ama idlaaday noqosho.

Dhammayaan (-ta) — Wax ka maqnaa kuu darid; ebyid; dhimmaystirid.

Dhammays (-ka) — Itmo bilhii uu uurka ku jiri lahaa wada dammaystay, oo shinkiiisii ku dhashay; aam dhicis shayn.

Dhamme* (-ha) — (cidanka dagaal-lama) saddex xiddigood leh.

Dhammojo (-da) — Dhamajo.

Dhan — 1. Aan wax ka maqnaan; idil.

2. (-ka) Dhinac;kees; xag; barbar; doc.

Dhanaan — 1. Dhadhanka cusbadan leh.

2. (-ka) Dhadhanka cusbada.

Dhanbaal (-ka) — 1. Waagii hore, warqaad ugu farriin degdeg ah oo loo dhiibo qof lug ah ama faras. 2. Hawlaha guud oo qaranka dhinac ka mid ah oo maamula waxyaalaha dadku isu qora hayo ama isu dira hayo oo dhan. ~ boosto.

Dhanbaacaad (-ka) — Dhabbac.


Dhanbalan — Dillaacesan; jeexan.

Dhanbalasho (-da) — (ka -) ka dheegasho; u ekayn.

Dhanbalid (-da) — Dhanbal ka dhigid; diilaacin.

Dhanbalimid (-da) — Jeexmid; kala dillacid.

Dhanfaruur (-tu) — Geed jaadka miracaska ah, kase weyn oo miro la cuno leh.

Dhanbaal (2)

Dhanjaaf (-ka) — Xanuun madaxa barbakiris qabta; goonjab; goonjebshe.

Dhanoo (-da) — 1. Biyaha dhanaan oo fariista ama kor qulqula dhuuciddisu cusbo u badan they. 2. Dhuulka jaadkaas ah lafitisa; jaan. 3. Cusbo; (ama «dhane»).

Dhantaaan — Wax u dhimmun yihiin; wax ka maqaan yihiin; qabyo ah.

Dhantaaalid (-da) — Wax u dhimid ama ka dhimid.

Danyo (-da) — Wax la dhano guud ahaan; damitaan; cabbitaan; dhamis.

Dhawaajin (-ta) — 1. Socodsiin; nuuxin; riixid; durkin. 2. (subag fadhiya, kd.) wax shubma oo dareerka ka dhigid.

Dhaqaalayn (-ta) — 1. Si wanaagsan u ilaanin, wax u siin; si jacayl iyo turaal ku jiro, u dhaqid, u dhowrid. 2. Tashiiid; maradhaarayn.

Dhaqaalaysad (-ka) — Dhaqaalaysado. Dhaqaalaysasto (-da) — Si dhaqaale ah u maamulasho.

Dhaqaalaysli (-ga) — Dhaqaalaysado. Dhaqaale (-ha) — Xoolo ama adduun
kale si tadbiir leh u maamulid, u dhaqid; dhaqalo.

Dhaqalo (-ha) — Dhaqaale.

Dhaqaq (-a) — In yar meel ka tegid; nuuxsi yar; socod bilaw; durkid.

Dhaqaqig (-da) — 1. Dhaqaqa biilaabid. 2. Wax shubma noqoshoo.

Dhaqaqigil (-saa) — (dad, duunyo, kd.) wax dhaqaqa; wax nool.

Dhaqaqilyo (-da) — Nafay yar oo dhaqaqeeqa dhib lagu arkii karo; muuqaal aad u yar oo nuuxnuuxsan yaha; dhaqaqigil.

Dhaqaqjogole (-ha) — Socod yar oo hadba kol la istaago; kol dhaqaq kolna joogisad.

Dhaqaqjogoleyn (-ta) — Socod dhaqaqjogole ah socosho.

Dhaqan — 1. La dhaqaaleeyey; nolol fican ku nool; iadan. 2. La mayray; mayran; xalan, qasaalan; (-ka) hab ama hidee lagu dhaqmo oo lagu nool yaahay oo facha faca ka horreeyaa ka dhaaxilo; ilba; galtib-bax.

Dhaqanguur (-ka) — Dhaqan dhaqan kale oo ka xoog badan ku kor yimid oo ka adkaad u oo hafiyey oo meesheeku ka saaray; dhaqanwareeg.

Dhaqanguurid (-da) — Dhaqanguur ku dhaacy; dhaqanwareegid.

Dhaqanwareeg (-ga) — Dhaqanguur.

Dhaqanwareegid (-da) — Dhaqanwareeg ku dhaacy; dhaqanguurid.

Dhaqasho (-da) — 1. Si waanaagsan oo dhaqan leh, xoolo ama wax kale u maamulasho; (wax -) xoogshado; xoolo tabcasho. 2. Mayrasho; qasaalan; xalasho.

Dhaqayyo (-da) — Xoolo innta waa hore dhalay, siil gura haya oo caano yari ku danbeecyo; gibbaan.

Dhaqayyoobid (-da) — Dhaqayyo noqoshoo.

Dhaqays (-ta) — Meel astaysan oo lagu barto waxa la rida hayo ama la gana hayo, sida nabarkooda loo toosiyoo oo meesha la asteeye loogu abbaar; riddaa iyo gantaasha toosintoooda iyo wax la helidooda; abbaar; toog; nishaab; liihaan.

Dhaqaysad (-ka) — Dhaqaysashoo; dhaqaysi.

Dhaqaysasho (-da) — Nishaabasho.

Dhaqdhaq (-a) — Wax yar oo dufan ah ama caano ama biyo ama wax la mid ah oo wax lagu aggilo ama lagu xalo.

Dhaqdhagaq (-a) — 1. Xasib la'aan; socsocdo; nuuxnuuxsi; kuurkuursi. 2. Wax samays.

Dhaqdhaqaagid (-da) — 1. Socososhoo; nuuxnuuxsasho. 2. Fadhi ka kicid; wax samayn.

Dhaqdhagaqan — Wax la dhagdhagay ah; mayran; qasaalan; xalan.

Dhaqdhagid (-da) — Dhawr jeer biyo ku xalid.

Dhaqid (-da) — 1. Si wanaagsan u maamulid, u dhaqaalayn. 2. Mayrid; qasaalid; xalid. 3. (tartan) orood badin, dheerayn; (ama «dhiqid»).

Dhaqmaad (-ka) — Dhaqmidda; si lagu dhaqmo; nolol.


Dhaqads (-ka) — Dhaqashoo.

Dhaqasho (-da) — Degdegid; ku dheerayn.

Dhaqsiinyo (-ha) — Degdegsiinyo.

Dhaqtaan (-ka) — Tartan.

Dhaar (-ka) — Wax laga sameeyo dunta cudbiga, dhugorta, xarliita iyo waxyaalo kale oo badan: badanay badka qaata oo huuwada; hub; marashi.

Dhaaraar (-ta) — Waqtiga u dheexeyda qorrax-soobba xyo qorraxdhaco; labiyotobanka saac oo qorraxdoo soo jeeddo; maalin.

Dhaararaad (-ka) — Dhaaraarasho.

Dhaaraarasho (-da) — 1. Dhaararaar cunno cunid; harimaysasho. 2. (ku -) Maalin meel joogid.

Dharaareed — Dhaaraartu leedahay; maalinshed.

Dharaarim — 1. (-ka) Duleed. 2. (-ta) Maalin; dharaar.
Dharab (-ka) — Biyo dhibco ah oo cawska, caleenta, geedaha iyo dhulka habeenkii ku dega oo dabaysha qaboobi keento; sayax; yaxni.

Dharabo (-da) — 1. Qoyaan sida dharabka u yar. 2. Waxtar yar; bild.

Dharayn (-ta) — Dhar u yeelid, u xirid; hubayn.

Dharbaaxid (-da) — Dharbaaxo ku dhufasho; dhabbaanasho.

Dharbaaxo (-da) — Sacab furan ama shan farrood iyo calaacaali, oo si xoog leh, wax loogu dhufto; dhabaanano; (ama «dhirbaaxo»).

Dharbin (-ta) — 1. Qoyaan dharabkoo kale ah u yeelid; biyo yar ku darid; bilfid. 2. (xoolaha la lisayo) dharaq ku reebid; dharqin.

Dhardhaar (-ka) — Dhaaxanta dabra ku wareegsan oo dheriga wax lagu karinayo sidda, midkood; (ama «dhardhaar»).

Dhardhaaran — Dhardhaar leh; dhardhaar loo yeelay; la dhardhaaray.

Dhardhaarid (-da) — Dabka wax lagu karsana hayo, dhardhaarro u yeelid.

Dhardhaarasho (-da) — Dhardhaar u yeelasho.

Dhareer (-ka) — Qoyaan layiig ah oo nafteyda afkeeda ka yimaada; cay.

Dhareerreyn (-da) — Kalaggoysada xubnaha oo biyuhu ku jiraan sida loowga iyo canqawga midood.

Dhargal (-ka) — Jaadadka dibgallooca mid ka mid ah oo aad u yar.

Dharid (-da) — 1. Godad ama aroorro ama haryuub yeelasho, sida kolka miraba qaarkood inta bislaad dhaafaan engeg soo galo oo kankoon-sanaantii iyo dhibirkii ka ba’aan oo isku soo ururaan. 2. Haryuub iyo duudduub yeelashada ooggada daddka kolkaay gabowdo oo jildiico; qaaris.

Dhariin (-ta) — Il, biyo yar oo aan qotgoli karini ka soo habyaan; dhashiin.

Dharjo (-da) — Geed-cagaar yar.

Dharkayn (-ka) — Geed aad u dheer-aada oo caano leh; alwaax wanaagsan oo jilicsan buu lee yahay.

Dharqin (-ta) — Xoolaha la lisa hayo candhadooda, dharaq ku reebid.

Dharriil (-da) — Ceeb weyn; bayuur; maqdiir, wari; jac; (ama «dhirriic»).

Dharsid (-da) — 1. Camashood; xanaaqid; dhirfid; carasho; dhiihiid.

2. (oogada dadka) jilcid, deebciid gabow daraaddi.

Dhasheeg (-ga) — Dhulka meeliisa hoooseyaa oo biyaha webiyaashu ku soo daadaan oo hadba inta buuxsama harooyin u eekada; biiyabaxoo; godob.

Dhashiinto (-da) — Il biyo ah oo yar; dharriin.

Dhasho (-da) — Xubinta ilmaha dhaalana hayaa ka soo baxaan; dhashi; dhali.

Dhashuuniid (-da) — Dhashuun yeelasho.

Dhashuuniin (-ka) — Qoyaan aan badnayn oo meel ka soo habya oo badanaa aan nafsiid ahayn (sida dhaacaan, milil, malax).

Dhasid (-da) — Ugaxda koronkorrada noqon doonta, aasidda ayaxu dhulka ku aaso.

Dhasiig (-ga) — Wax lays faray oo layyska dhega’adkeeyo ama diido aamuusan iyo u kiciid ka’aaan laga horkeeno; (ama «dhanisiig»).

Dhasiigid (-da) — Dhega’adkaansho; diiid.

Dhawaaqin (-ta) — Dhawaq ama yeer ka keenid.
Dhawaaq (-a) — 1. Cod ama hadal aad kor loogu qaado si meel fog looga maglo; qaylo. 2. Cod; tiraab.

Dhawaqdig (-da) — Dhawaaq sii deyn, ku dhufasho, soo saarid.

Dhawr — 1. (-ka) Tiro kow ka badan sagaalna aan dhaafin. 2. (-ta) Wixii waxyeelo leh oo dhan; cabsi; duugaag.

Dhawruurin (-ta) — Wax wax lagu dhawro ama laysaga dhawro.

Dhawrran — Xumi laga ilaaliyey; la dhawray; xannaanaysan; hufan.

Dhawrid (-da) — 1. Xumo ka ilaa lin; xannaanayn. 2. Fiirin; u jeedid; eegid. 3. Sugid; korosho.

Dhawmaan (-ta) — Wax dhawran ahaan.

Dhawmaansho (-ha) — Dhawmaan.

Dhawrasd (-ka) — Dhawrasho.

Dhawrrsan — La dhawray; xumo laga ilaaliyey.

Dhawrsasho (-da) — 1. Wax keena xumaan ama ceeb ama wax kale oo aan nafta loo quurin, iska ilaa lin; ka hufnaan. 2. Cabsasho; biqid.

Dhawrtayn (-ta) — Dhawrto ahaan wax u bixin; sadaqayn.

Dhawrtaysi (-ga) — Dhawrtaaysa; sadaqaysi. Dhawrtaysad (-ka) — Dhawrto bixis; sadaqaysad.

Dhawrtaynsho (-da) — 1. Dhawrto dadka ka uurursasho, raadsasho; baryootan. 2. Dhawrto u baxasho; sadaqaysasho.

Dhawrto (-da) — Decq la ururso oo laysu keeno oo wadajir, xag Ilaah loo baxso; sadaqo.

Dhaxal (-ka) — Xoolaha dadka dhintaan ka tagaan oo carruurtooda, waalidkooda ama xigto kale si sharci ah loogu qaybsho.

Dhaxamaysan — Dhaxani hayso; qarqaryaysan.

Dhaxamaysnaan (-ta) — Wax dhaxani hayso ahaan; qarqaryaysan.

Dhaxamood (-ka) — Dhaxan dareemid, iska garasho, qabasho.

Dhaxan (-ta) — 1. Qabow badan oo jirku dareemoo oo wax la h waada ama la dugis a u baahii geliya. 2. Cudur, badanaa soo noognoqda oo qandho kulul leh, oo kaneecada qaarkeed qaniyoyadeed ku wacan tahay; duumo.

Dhaxlasho (-da) — Xooloo dhaxal ah, qaybsasho.

Dhaxlid (-da) — Xooloo dhaxal ah, qaybhin, wax ka hefid.

Dhaxsade (-ka) — Dhaxsasho.

Dhaxsasho (-da) — Xilo qaaddasho; guursasho.

Dhbay — 1. (-da). a) Caano cusub oo aan weydiis; caana harka laga lisaay; kasoofeen. b) (-da, -ga) Geed yar oo aan lug iyo laar ko midna lahaayn; wuxuu leh yahay qalame waa weyn oo balballaan oo hilib leh oo iyagoo xiddig la maado dhulka ku baaraaqa. 2. (-ga) Legga xoolaha qaarki.

Dhayaal (-ka) — Cayaar; dhecel; qooq; kaftan; (ama «dheyel »).

Dhayaalid (-da) — Casyaar; dhecelid; kaftamid; (ama « dheyelid »).

Dhaygag (-ga) — Eegid, meel ama wax, indhaha lagu qabto oo laga qaadi waayo, iyadoo aan la libiis yahay.

Dhaygagid (-da) — Meel (ama wax) dhugasho oo indhaha ka qaadi waayid, libiqsi la'aan.

Dhayid (-da) — Dhaymo marim.

Dhayed (-da) — Qof dhallin yaro ah, hawl ama wax kale ku dilid.

Dhaylo (-da) — Xoolaha ama ugaarta yar yar halibkooda jilicsan oo aan wel aadkaan.

Dhayloubid (-da) — (hilib) sida kan dhaylada u jeecid; karshimid.

Dhaymo (-da, -ha) — 1. Duufanka weelasha iyo alaabada dusha laga marxyo. 2. Daawada nabarrada, kd., la saaro.

Dhays (-ta) — Xoolaha rimman kolka candhadu soo weynanta bilawdo; habbaas; candhayn; qor; jimiic.
Dhaysin (-ta) — Chandada xoolaha rimman dhays ka muuqasho; habaansin; candhayn.

Dheebed (-da) — Shinbiraha dibadjoogta ah jaad ka mid ah oo diyaadka u eg; galaw; fiin.

Dhebi — 1. (-da) Dhibi. 2. (-ga) Geed laamo toostoosan oo hareeriga u eg.

Dheeddig (-ga) — Magac guud oo kooba labada jaad oo naafeydu u kala baxdo, kan wax dhala oo nuujida; dheeddigood; dumar.

Dheeddigeyn (-ta) — Dheeddig ka dhigid; dheeddig keliya dhalid.

Dheeddigimo (-da) — Dheeddig ahaan.

Dheeddigood (-ka) — Inta dheeddig guud ahaan; damar; naago; haween.

Dheedin (-ka) — Geed-quwaax la ruugo; (ama «dhiddin»).

Dheedhemin (-ta) — Dhadhamin.

Dhedeo (-da) — Ciiryaamo aad u culus oo is'araggu aad u yaraado.

Dheecaan (-ka) — Dhacaan.

Dheef (-ta) — 1. Cunnada naafeydu cunto inta waxtarka leh; nuxrru; dux; cunno. 2. Wanaag; faa'id; jill.

Dheefid (-da) — (ka -) Waxtar ka helid; faa'idoo ka helid.

Dheefin (-ta) — Wax waxtar iyo dheef leh siin; cunno siin.

Dheefsad (-ka) — Dheefsasho.

Dheefsasho (-da) — Dheef ka doonid, ka helid; dheefsad; dheefsi.

Dheefsi (-ga) — Dheefsasho.

Dheeg (-ga) — 1. Geela dhinaciisa kore oo kuruska u dhow. 2. Markabka dushiisa. 3. Meel sare; baar; guud.

Dheegad (-ka) — Dheegaso.

Dheegasho (-da) — Wax qof kale sameeyey wax u eg samayn; ka fiirsasho; kaga dayasho; ka xigasho.

Dheeheh (-a) — 1. Lakab aad u xalleefsan oo weelka ama alaabta ama waxyaalaha kale oo birta ah, dusha lagaga rogo oo qurux iyo dhowraarinba tara. 2. Waxyaaloo kala jaad ah oo isku dhex jira; iskuddar; barax; tarrax.

Dheehan — La dheehay; dheeh loo yeelay; barxan; aan miir ahayn; tarraxan.

Dheeheen (-da) — 1. Wax bir ah, kd., dheeh u yeelid. 2. Ku darrmid; ku barxamid; tarrixid.

Dheehmid (-da) — Wax dheehan noqosh; barxamid.

Dheehnaan (-ta) — Dheech laahaan.

Dheeel (-ka) — 1. Qabowga habeenkii soo dhaca; nadwad. 2. Cayaar; dhyay; cayaayr; dheelaas.

Dheelaas (-ka) — Cayaaraha faraxa iyo raayraynta badan darteed loo sameeyo.

Dheellalaabo (-da) — Hurdo iyo soojeed dheexood; soojeed-hurud; (ama «dheellalla»).

Dheeleen (-ka) — (xoolo, kd.) dheelmid.

Dheeldeel (-ka) — Aan dhab ahayn; wax cayaar iyo kaftan ku jiraan.

Dheeldeelid (-da) — Cayaarid; dhayalid; kaftamid.

Dheeldeelin (-ta) — Hadba cyaarsiin; koolkoolin.

Dheeliid (-da) — Dheef cayaarid; dhayalid; kaftamid.

Dheelin (-ta) — dheelsiin; cyaarsiin.

Dheelis (-ka, -ta) — Cayaaris.

Dheelli (-ga) — Qaadka ama culayska rarka oo inta doc u bata dhicid ku dhowaada.

Dheelilitir (-ka) — Dheellitiirid.

Dheellitiiran — Aan dheeli lahaan; la dheeli tiray; is leeg.

Dheellitiiraan (-ta) — Wax aan doc culaysku u badnayn ee u kala baran yahay, ahaan.

Dheellityid (-da) — Doc culaysku u batay u liicid; dheelli noqoshoo.

Dheelmad (-ka) — Dheelmasha.

Dheelmasho (-da) — Habeen socosho; guurayn; gudid.

Dheelmasho (-ka) — Dheelmasha; (ama «dheelmataan»)

Dheelmad (-da) — (xoolo, kd.) habeen kaxayn; guuraysiin.

Dheemman (-ka) — I. Waxyaalaha
dhulka lagala soo baxo kan ugu adag: wuxuu u eg yahay dhalo (quraarad) aad u belbeleysa. 2. Cad geedkaas laga sameeyey oo ka mid ah dhagaxa qaaliga ah ama alaabada wax lagu jarjaro oo adayga badan u baahan afka loo gesho oo caarad looga dhiigo. 3. Afarta jaad oo turubka mid ka mid ah ~ almaas.

Dheen (-ka, -ta) — Geed weyn oo gobka u eg oo mirihisa la cuno. Dheer — 1. a) (qof, geed, buur, kd.) kor iyo xagga cirka u fog; dhererki loo badnaa wax u weheesthaan; aan gaabnayn. b) (waddo, kd.) xagga dhinacyada aad ugu jiidan oo ugu fog. c) (eel, god, kd.) hoos iyo xagga dhuulka u fog; aan gaabnayn. 2. Meesha la joogo, meel wax badan u jirta ku sugan ama jooga; aan dhoweyn; durugsan.

Dheeraad (-ka) — 1. Waxa tiro, ama qiyas kale, oo la og yahay intay tahay, soo raaca oo weheesta ama ka soo hara. 2. (dad, aalaabo,...) loo haysan in hadhow, kolka loo baahdo lagu adeegto ama wax lagu qabsado, wixii xumaaday ama jabay, beddel-kood ahaan; dheeri; buro; siyaado.

Dheeaansho (-ta) — Dheeraansho.

Dheeraansho (-ha) — Wax dheer ama fog ahaansho.

Dheeresaayn (-ta) — 1. Wax dheereeya ahaansho; orod badi. 2. Wax dheer ka dhigid; dhererka u kordhin. 3. (ka - ) a) Tartanka ka orod badin; dhiqidi. b) Ka fagayn; ka durkin. c) Labo is le'ekaa midkood, dhererka wax ugu carid.

Dheeri — 1. (-da) Wax fog ama dheer ahaansho; dheeraansho. 2. (-ga) Dheeraad.

Dheertaxanillyo (-da) — Farabbadan; geclecaac (ama « dhuurtaxanillyo »).

Dheeg (-ta) — 1. Xubinta oogada ku taal oo dhawaaqa, yeerta iyo shanqarta qabato oo garata; xubila maqalka; dheeg dadku waxay u qaybsantaa saddex meelood oo mid waliib hawlo gaar ah qabato; dheeg soke, dheeg dheeye iyo dheeg shishe. 2. (weel, qalab, kd.) meelo sida dheegta soo baxsan oo la qabto ama wax kale tara; carrab. 3. Magac wanaagsan; caannimo; sharaf.

Dhega'adag — Wixii loo diro diida; dhasii gid badan.

Dhega'adayg (-ga) — Tilmaanta qofka dhegaha adag; dhasiig.
Dhega’adkaan (-ta) — Wax dhega’adag ahaansho.

Dhegaati (-ga) — 1. Xargo yaryar oo aalabada cuteulns (raro, kebdo, lama-xooyin; kdl.) dacalladooda laga tuluulu oo kolkii meel laagu dhisa hayo wax loogu xirixiro.

Dhegabbeel (-ka) — Dhegabbeelid.

Dhegabbeelid (-da) — Wax maqli waay-idda dhegaha; xubinta maqalka oo bugto ama wax ku dhacay darteed waxmaqalkii gargaab.

Dhegaculays (-ka) — Dhegaha oo laga culus yahay, ilin ama cudur darti.

Dhegaculux — Dhegaculays qaba; dha-kan.

Dhegacuslaan (-ta) — Wax dhegaculux ahaan; dhakanaan.

Dhegafaransoobid (-da) — Dhegafarasow ku dhicid.

Dhegafarasow (-ga) — 1. Dhegaha oo hadba mooda in shanqare u yeeray ama ay wax maqleeen; (qol) wax aan jirin ama aan dadka kale maqlayn mooda inuu hadba maqlay.
2. Sida faraska u dhegawaddanaan; meel fog wax ka maqli ogaan.

Dhegannugeyl (-ka) — Dhegannuglaanta.

Dhegannuglaan (-ta) — Qof dhegannugul ahaansho.

Dhegannugul — (qof) aan wax diidin; dhegafudud; wixii la faro, degdeg u maqal oo u qabta.

Dhegawaddan — Wax maqli og.

Dhegayare (-ha) — Ubax isagoo aan buquin la gooyo oo la engejiyo oo ka baxa geed weli gaaga ar hoo dhuulalka kulul: wuxuu u eg yahay codob yar oo dhego leh; dhiirta cunnadda lagu udgooneeyo buu ka mid yahay in kastoo Soomaalidaa shaaxa keeta ku darsato; waxaa kaloo laga sameeyaa dawo, siiba taan ilkahe, saabsuun, cadar iyo waxyaalaha kale oo lags marsaa.

Dhegus (-ka) — Dheghasid.

Dheghasid (-da) — Dhegta wax u dhi-gid laysku illaawo oo lagu raago.

Dhegacs (-ta) — Dhasha yaryar oo nafeeyda qaarkeed (lo', deero,...).

Dhegdheg (-ga) — 1. Qooyaan layig ah oo wuxuu taabto qabqabsada sida xabagta iyo caanaha cinjirka. 2. Baq-baqa, dheged, karrin, uskag. 3. Dhowr jeer wax ku dhigid.

Dhegdhegid (-da) — Dhegdheg u yeeliid; qabqabsasho.

Dhegacyr.

Dheged (-ka) — 1. Midab xoolaha dhanada iyo jaanka cuna ama dhirta qaarkeed daaga ay afka iyo gafuurka ku yeelato. 2. Dhegdheg, karrin, uskag; baq-baqa.

Dhegeysad (-ka) — Dhegeysasho.

Dhegeysasho (-da) — 1. Dheeg u dhigid; maqlid. 2. Qof hadla hanyo oo la maqla hayo, huddana layska dhegar-tira hayo oo aan loo jawaaban uga hayn; dhegeysi; dhegeysad.

Dhegid (-da) — Meel ama wax qabsasho.

Dhegnugsi (-ga) — War aan laysu dhegine dhegta laga maqlay.

Dhego (-ha) — Hilqado.

Dhegoole (-ha) — Qof dhegala’y.

Dhegooleyn (-ta) — Is dhegatirid; wax dhegala’y iska dhigid.

Dhegsan — Meel ama wax ku naban.

Dhegsin (-ka) — Muraqayada ku dhegsan garabka iyo daqayaha dhabarka midkood.

Dhegweyn (-ta) — Qof aan bararugsan-nayn oo kol danbe warku gale.

Dhegxumo (-da) — Hadal ceebaal leh oo faafo; magacxumo; ceeb.

Dhejin (-ta) — 1. Nabid. 2. (ku -)
   a) Meel qabadsii: ku nabid. b) Wax been ah, qof korka ka saarid; wax
ku nabad; masabhidic. c) Dhaba-
taysi, ilayn, cawryid, qumanyaysi.
Dhejis (-ka) — II; dhabato.
Dhenghed (-da) — Ul yar oo dhuuban;
sorbi.
Dhereb (-ta) — Furaad.
Dhereg (-ta) — 1. Wax la cuno ama
la cabbo oo kal caloosha laga buux-
sho; buuxa caloosha muggeeda. 2.
Barwaqo, ladnaan.
Dheregdhacsi (-ga) — Dheregdhacsa-
sho.
Dheregdhacsasho (-da) — Wax dheregta
yareeya ama baabbiyaa ku kicid,
falid.
Dheregsan — Cunno caloosha uga
buuxdo; cunno badan cunay; cunno
badan haysta oo ladan.
Dheregsanaan (-ta) — Wax dheregsan
ahaansho.
Dherer (-ka) — Salka iyo baarku intay
isu jiraan; madaxa iyo cagaha inta
u dheexaya; (wax) afka laga billa-
bay iyo afka uu ku dhammadaay
intay isu jiraan; joog.
Dhererid (-da) — 1. Aad u sugid; raag-
sasho; daahsasho. 2. Taaganaa;
likaysnaan.
Dhererin (-ta) — Inta dhererku le'eg
yahay eegid; dhudhumin; cabbirid.
Dhererto (-da) — Sacab muggi; xan-
toobo.
Dhergid (-da) — Calooshu cunno ka
buuxin.
Dhergin (-ta) — Wax badan oo laga
dhergo cid siin.
Dheri (-ga) — Weel dhoobo ah oo
cunnada lagu karsado.

Dheryadhuulayn (-ta) — Si gaar ah oo
hilibka loo hogeeyo.
Dheryadhuulays (-ka) Dheryadhuulayn.
Dhex (-da) — Labo wax ama labo
meelood kale barkooda; badho; bar-
tan; baaxadsoore; kalabbar; wadaaga.
Dhexaad — Dhexda ku abbaaran;
dhexe.
Dhexayn (-ta) — Meel dhex ah joogid
ama ku jirid; labo wax dhexdood
ku sugnaan.
Dhexdeg (-ga) — Dhexdegid.
Dhexdegid (-da) — Dad ama wax
meel deggan dhexdooada rug ka yee-
lasho, degid.
Dhexdhexaad (-ka) — Aan labada dh-
nac midna u badnayn; aan weyneyn
yareynna; aan fogueyn dhowcynna,
kd.; dhexda ku abbaaran; meed-
hexaad.
Dhexdhexasid (-ta) — Dad wax isu
qaba, in la heshiisiiyo darteed, arrin-
tooda geed; heshiisii.
Dhexgal (-ka) — Heshiisii; dhexdhex-
hasid.
Dhexmar (-ka) — Dhexmarid.
Dhexmariid (-da) — Wax badan oo
meel wada jooga ama meel ku wada
yaal (dad, xoolo, dhir, bad, kd.)
ama guudo leh (aqaal, kd.) ama dalool
(dhaan, kd.) dhexdood marid.
Dhexroor (-ka) — Labo maro oo lay-
sku tola hayo, cad saddexaad oo
duuuban oo la dhexgeliyo oo lagu
to lo.
Dhexroorayr — La dhexrooray; dhex-
roor loo yeelay.
Dhexroorid (-da) — Dhexroor u yeelid.
Dhexsoocod (-ka) — Labo wax ama
labo meelood ama labo qof, dhex-
dood marid.
Dhexsocoto (-da) — 1. Hadalloye
yam tix yar oo soo noqnoqota oo
xubnaha gabayada, haesaha, kd., la
geliyo; dhextaal. 2. Dadka da'dka
hadalka u kale qaada ama dowlad
u adeege oo warka u geyyaa; jaa-
suus; basaas; warxunjeec.
Dhextaallo (-da) — Tix yar oo soo noonnoqota oo gabayada, heesaaha, kd., xubahooda gasha; dheexcocoto; (ama «dhextaalo»).

Dhextxir (-ka) — Suun; boqor; kd.

Dhelay (-ka) — Dhayal.

Dheyelid (-da) — Dhayalid.

Dhib (-ta) — Arrin ama hawl adag; hawl aan gabashaadeed fududayn; wax laqo daafo; dhibaato; shiddo.

Dhibaad (-da) — 1. Xoolaha xagga reerka gabadha laga guursadey ka yimaada oo kolkii laysu gecyo iya-gaas iyo yaradka (xoolaha ninka wax guursadey xagga saa ka imanaya), qalanka cusuub oo la dhiso hayo dhqaalihisa gundhig u noqda. 2. Dhiigga dumarku bishiba kol helo; xayl; caudo; dhiibaaji.

Dhibaadini (-ta) — Xooji dhibaad ah, gabadhna la guursadey siin, ku darid.

Dhibaaji (-ga) — Dhibaad; xayl.

Dhibaat (-da) — Nolol ama hawl adag; dhib; dacas; dhiisaal; baahi; shiddo.

Dhibbaan (-ta) — Nabbar dhib leh; daqar; qoow; dhaawacc.

Dhibhan — Dhib qaba; kadeedan.

Dhibhananaan (-ta) — Dhib qabid; ka-deebeenaan.

Dhibeida (-da) — Dhibic ridid; dhibic ka dhiicid.

Dhibcin (-ta) — Dhibic ridid; dhibic sii deyn; in yar shubsid.

Dhibi (-da) — Kaaqdaa awarta qoogo cwiisku sii ayey xoolaha habeedsa dadow ku noqota (ama «dhibi»).

Dhibic (-da) — 1. Wax shubuma oo aad u yar oo soo go'a oo qaab kankaansan leh. 2. Canno, biyo kd., dhab u yar (ama «dhibiq»).

Dhibid (-da) — Dhib badan gaarsin.

Dhibidsidiisad (-ka) — Dhibidhisado.

Dhibidhisado (-da) — Ratiga qoogan kolkuu la dhibida cwiisku dhaama hayo; kolkuu carto oo uu dagaal maaggan yahay, buu wuxuu cwiisku daraa doobbin iyo miciyi lisaado iyo godsib kaadi cwiisku dhaama: intuu kaadiida kaleetiyo bii hadla dabaada u dhiigtaa oo iyadoo ka da'aysa kor isuga sayriyaad, oo haddana qooyaa oo isku sayriyaad, kd.; Ratigu kolkii dhibidhisida hayo, wuxuu yeeshaa muuqaalaad looga aragtigaxo; dhibisasho (ama «dhibidhisasho»).

Dhibic (-ta) — 1. Xooloo col qaaday
Dhicsi (-ka) — 1. Ilmo dhasha isagoo aan dhammaysan biliihii uu uurka ku jiri lahaa. 2. Fashal.

Dhischesoobid (-da) — (arrin) fashalid.

Dhidar (-ka) — 1. Bahal dugaagga.

Dhifasho (-da) — Jiidd xoog iyo dhaxso isku darsatay, jiidd; la boodid; (ama « dhufasho »).

Dhifsad (-ka) — Dhifsasho.

Dhifsasho (-da) — Wax meel ku yaal ama qof hayo, si degdeg iyo xoog leh u goosasho; xoog ku qaadsasho; wax la boodid; (ama « dhufasho »).

Dhiffin (-ta) — Dhufaad; dhifasho.

Dhig — 1. (-ga) Ka dhigan, u dhigan; lid; caksi. 2. (-ta) Dhis aqallada qaarkood laga dihiso oo ka samaysan ulo yaray oo badan oo jil ku maran yahay.

Dhigaal (-ka) — 1. Waxqoraal; far. 2. Wax meel la dhigto ama la kaydiyo.

Dhigad (-ka) — Dhigasho.

Dhigasho (-da) — 1. Cashar qaadsasho; wax barasho; qorasho. 2. Wax meelaysasho; kaydsasho.

Dhigayn (-ta) — Dhigo u yeclid.

Dhigaysan — La dhigeeye; dhigo laga taagey.

Dhigdhig (-ta) — Meel ciriiryoon; jiijiq.

Dhigdhiko (-da) — Riiraxyo, marawaxad.

Dhigid (-da) — 1. Qaln, loox, warqaad, ama wax kale, wax ku qorid; qorid. 2. Wax korreeeyey meel hoose keenid, saarid; wax la hayey, meel saarid. 3. Kaydin; dhiitayn.

Dhigis (-ta) — Dhigid; qoris.

Dhigimo (-da) — Qoraalka farta; dhigaal.

Dhignaan (-ta) — Wax dhigan ahaansho; dhigniin,

Dhigniin (-ka) — Qorniin; dhigis.

Dhibid (-da) — Afka hadal ka soo saarid; iraahid; hadlid.

Dhibid (-da) — Wax la hayo qof kale gacanta u gelin; farta ka saarid; siin; bixin.

Dhibis (-ta) — Dhibid.

Dhiidhi (-ga) — Wax xun oo ama afka Jayiska yiri ama addin Jayiska gaar-siyyey, xumaan laga xumaaday muujinteeda; camashood; umal; dhirif; caro; xanaaq.
Dhiidhiibsad (-ka) — Dhiidhiibsasho.
Dhiidhiibsasho (-da) — Labada lugood oo horay loo fidiyo, iyadoo la fadhiyo.
Dhiidhiibsii (-ga) — Dhiidhiibsasho.
Dhiidhiiyiyo (-da) — Cayayaan madaxa iyo qaarka hore wax adag oo kurtummo yarar lihi kaga rogan yhiin oo aan baadal lahayn oo qaar danbe oo buuran oo jidan leh; xaabley; uux.
Dhiidhiiyid (-da) — Xanaaqid; camashoood; dhiriid.
Dhlig (-ga) — Wax biyabbiyo ah oo guduudan oo, wadnaha, halbowleyaasha iyo xididdada dadka iyo naafey kaloo badan dhex quulqula oo doc kasta u xula, oo la'aanti aan ooga-du noolaateen.
Dhiigaabid (-da) — Dhiig soo deyn; dhig ka imaansho.
Dhiigbax (-a) — Dhiig badan oo ooga-da ka yimaada.
Dhiigbixid (-da) — Dhiig badani ooga-da ka bixid.
Dhiigeyn (-ta) — Dhiig ka dhigid; dhig ka keenid; dhig u yeelid.

DHIIDHIYIYO

Dhiiggadaabaad (-ka) — Meel nabar ku dhacay dhiggiga ku urura oo ku madoobaada.
Dhiigmir (-ka) — Qofkii ama neefkii oo nool oo dhig laga subhato, kaydin ama dan kale darteed.
Dhiigmirfad (-ka) — Dhiigmirrasho.
Dhiigmirrasho (-da) — Wax nool dhig ka subasho; dhiiignuugid.

Dhiigroor (-ka) — Dhiigga meesha oogada naafeyda, nabar aan haragga dillaacini kaga haco, isugu soo urura; wuxuu ka yimaadaa oo ka soo baxaa xididdada yaryar oo nabarku dillaacshey.
Dhiigroorid (-da) — Dhiigroor yee-lasho.
Dhiigtaar (-ka) — Geed qodxo dheer-

dheer iyo dhacaan, sida dhiigga u guduudan, leh.
Dhiigyacab (-ka) — (qof) dhiig uu daadshi iyo wax uu dilo, harraad u qaba; dilaaj.
Dhiigyari (-da) — Dhiigyaro.
Dhiigyaro (-da) — Oogada oo dhiigga guduudan ku yaraado.
Dhiijin (-ta) — Wax ib yar ah leh, sida naasaha xoolaha oo caano ama wax kaloo submamaa ku jiraan, xoog u qabasho oo gantaal (toog) ka soo snarid; dhiiq ka keenid.
Dhiil (-sha) — Weel la tolo ama geedhaha laga qoro oo caanaha lagu subhto.
Dhiillo (-da) — War laga didoo dadka cabsi geliya; dareen.
Dhiimid (-da) — Dhiin ka soo bixid; dhiin noqoshoo.
Dhiin (-ka) — 1. Dhacaan layiig ah oo badanaa ka soo baxa miraha dhugga oo aad u bislaada. 2. (midah) guduud uud u guduudan.
Dhiinto (-da) — 1. Waxyayalaah miraha laga dhiimiyi; lis. 2. Khamro; sha-labow.
Dhiiq (-da) — Xoolaha la lisa hayo, inta koł naaska ka soo baxda kołka sacabku xamatuuriyo; toog.
Dhiiqid (-da) — Kołka la dhiijiyo wax ka yimaaddaan; irmaan.
Dhiiquo (-da) — Meel dhooobo qoyan oo luguhih geela hayaan ama ku wasakhooba hayaan leh.

Dhilmaanyo

Dhilqsin (-ta) — In la dhiijiyo; wax yar oo la liso; caano yar.
Dhiirran — Geesi ah; aan biqitin aqoon.
Dhiirranan (-ta) — (qof) dhiirran ahaan; geesimmimo.
Dhiirrasho (-da) — Dhiirr la imaansho.
Dhiirri (-da) — Cabsi la'aan; baqdin la'aan; geesimmimo.
Dhillan — 1. Qoloftii iyo diirkii laga qaaday; diriqii laga reebay; la dhilay; la diiray; la qayaxay. 2. Qurux badan.
Dhillid (-da) — 1. (miro, kd.) qoloosta kore ka fuwin; diirid; becrin; qayxicid. 2. caw, xaskul...) diricca ma bixin. 3. Qurxic.
Dhilliif (-ka) — Barida idaha kolonta ka laallaadda.
Dhillannimo (-da) — Dhillay ama dhillo ahaansho.
Dhillay (-ga) — Nin sincysi badan; dhillaynimada aan qarsan ama caan ku noqday.
Dhillaysi (-ga) — Dhillaysasho; dhillaysad.
Dhillaysad (-ka) — Dhillaysasho; sineysasho.
Dhillaysasho (-da) — Dhillannimo ku kicid; dhilloobid; sineysasho.
Dhilliil (-da) — Naag xun oo ragga la mid ahi u wada tago; gogoldhaaf taqaan; sharmuuto; qaaxbad.
Dhillooobiid (-da) — Dhilli noqosho.
Dhillmaanyo (-da) — Kaneeco; (ama « dhilmaanyo »).
Dhilowyahan (-ka) — Qadow.
Dhiimaad (-ka) — 1. Wax dhintay ahaan; aan naf qummari ku jirin. 2. Waxdhin; waxyeello; dhimal.
Dhiimaal (-ka) — Waxyeello.
Dhimasho (-da) — Naf bixid; go'iid; geeriyoomid; bixid.
Dhimid (-da) — 1. Wax buuxa ama ebyoony wax ka reebid; qabyo ka dhigid; dhantaalid; yarayn. 2. (wax-) waxyeclid; eed gelid; wax biin.
Dhimir (-ka) — Maan; laab; kal; kas; garaad; (ama « dhiimiro »).
Dhimman — Aan wada dhammayn ee wax ka maqnaan yihiin; aan buuxin; qabyo ah; dhantaal.
Dhimmanan (-ta) — Wax ka maqnaan; qabyo ahaan.
Dhimmanansho (-ta) — Wax ka maqnaansho; qabyo ahaansho.
Dhimmin (-ta) — Jimic u gelid; u turid.
Dhinac (-a) — Barbar; doc; gees; baal; xag.
Dhinacayn (-ta) — Dhinac marid ama xigid; dhinac isu burin; xag ji-rid.
Dhinacayn (-ta) — Hadba doc dhigad ama isu rogid; barbarrayn; is rogro-gid.
Dhinbili (-sha) — 1. Dhuxul yar oo nool. 2. Abqo; dhaamec; geydhe; mergiyaale; (ama « dhinbili »).
Dhimmad (-da) — Wax dhimman noqosho.
Dhinnaan (-ta) — Wax ka maqnaan; qabyo ahaan; dhimmanan.
Dhiqle (-ha) — Cayayaan yaryar oo aan baalal lahayn oo dhiigga dadka nuuga; wuxuu galaa sarhiraha iyo gogosha kaloo lagu seexdo ama lagu faristo; kataan.

Dhir (-ta) — 1. Wadajirka geedaha, kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba; geedo. 2. Geedaha hadhanka iyo udugga gaarka ah leh oo dadku cunnada ku darsado; dhir magaalo; xawaash.

Dhirayn (-ta) — 1. Dhul aan dhir lahayn oo geedo lagu abuuro; dhir u yeelid, ku tallaalid. 2. Dhir udgoon cunnada ku darid; geedeyn.

Dhirf (da) — Dhirif qabasho; dhiirihiyid; xanaaqid; dharsid; camashood.

Dhirif (-ka) — Sida la noqdo ama layska dareemo kolka xumaan lays taarto; dhiichi; xanaaq; caro; umal.

Dhirifsan — Dhirif ka muuqdo; xanaaqsan; caraysan; umashan.

Dhirindhir (-ka) — Geed dhirta caanaha leh ka mid ah.

Dhirindhirin (-ta) — 1. Qodax ama waxyaal kale, si aayar ah oo farsamo badan, oogada uga soo bixin.

Dhiroq (-da) — Digada qooyan oo looda; fuunto; dhabcan.

Dhish (-ka) — 1. Wax inta laysu geeyo oo la isku kabbabo, qaab gaar ah loo yeelo ama si gaar ah loo hadoodilo (aqal, xero, kd.). 2. (harag, kd.) la kala baxshe oo la togo. 3. Waxa wax lagu dhisa hayo laftooda, sida qoryaha aqalka lagu dhisa hayo.

Dhisad (-ka) — Dhisasho.

Dhisan — La dhisay.

Dhisasso (-da) — Iskaa wax u dhisid.

Dhisid (-da) — 1. Aqal ama wax la mid ah oo aan hor u jirin, bilaabid oo dhammayn. 2. Harag qooyan ama wax la mid ah, inta la kala hixiyo oo la togo, engejin.

Dhismid (-da) — Wax dhisan noqosho.

Dhismo (-da, -ha) — Farsamada iyo habka wax loo diiyo; dhis; dhisid; dhisniin.

Dhisnaan (-ta) — Wax dhisan ahaan.

Dhisiniin (-ka) — Dhisiid; dhisimo.

Dhisayn (-ta) — Dhito ka dhigid; kaydin; dhigid.

Dhito (-da) — Caano ama subag ama wax kale oo inta la ururnshee meel la dhigto, si wax danbe, dan loogu qunsado; dhigaal; kayd.

Dhixid (-da) — 1. Soo hoyasho la’aan. 2. (ku-) meel habeen ku maqnaansho. 3. (u-) maranti u ahaan; xilo u ahaan; qabid.

Dhoger (-ta) — 1. Timaha naafilyada quarkeed oogadeed ka baxa (koolaha, ugaarta; dugaagga...). 2. Dunta dhogortu. 3. Dharku dhogorta laga sameeyo.

Dhooob (-ka) — Wax dhooobo laga sameeyey ama laga dhisay sida aqalaar daar ah ama weelasha quaarkood.
Dhooban — 1. (aqal, kd.) dhisan. 2. (dhagax, kd.) meel ku uruuransan oo taallo laga dhiigay. 3. (xoolo, dad,...) meel yoobsan; meel tuuran; xoon-san. 4. (fallaar) waabaayaysan.

Dhoobey (-da) — Dhul ciidluu dhoobo tahay; dhulkwa webiyada; carramadow.

Dhoobid (-da) — 1. Wax meel isugu geyn oo taallo ka dhigid; tuumin. 2. (xoolo, kd.) tuurid; xoomin. 3. (fallaar) waabaayo marin.

Dhoobnaan (-ta) — 1. Dhisnaan; malaaasnnaan. 2. Taallaaysnaan; tuun-snaan. 3. Tuurnaana; xoonsanaan; yoobsanaan. 4. (fallaar) Waabaayysnaan.

Dhoobo (-da) — Ciid jilicsan oo budo ah oo kelkay qooyo is qabqabsata oo dheryaha, kd., laga sameeyo, wuxna lagu dhiiste; dhooco.

Dhooceil (-ka, -sha) — 1. Will ama gabar aan guri ama dugsi edebta bara helin oo hadal xun iyo cay badan. 2. Rati weyn; xaaswaaqal; biyaamaddadshe.

Dhood (-ka) — Faan; ammaan; shool.

Dhooodi (-da) — Dhul ciiddisu dibir tahay; aan cadduun ahayn.

Dhooodid (-da) — Faanid; is'amaanid; shoolid; dhaadasho.

Dhoof (-ka) — Socdaal, badanaa dheeër, oo badeed iyo — gadaalahaan danbe-cirka.

Dhoofid (-da) — Badda ama cirka soc-daal ku marid.

Dhoofin (-ta) — Dhoof u dirid; markab ama dayuurud saarid; ku ridid.

Dhoofis (-ka) — Dhoofin.

Dhooban — (qof) jooga oo haddana maqan; aan waxa jooga ama dhaca haya dhugmo u lahayn; laab la'.

Dhoobanaan (-ta) — Qof dhooban ahaansho.

Dhool (-ka) — 1. Ilkaha foolasha iyo miciyada u dhexeeya midkood. 2. Madaxa darurta da'aysa; garab; fad; saylaan.

Dhoobbir (-ka) — Qoosl yar oo dhoolel-hu muuqdaan, qoslid; muusood.

Dhoollatusad (-ka) — 1. Isu miciyallisadka awrtaa qoosan. 2. (*) Xoogga qolo leedahay oo la soo bandhigo si cadowgu u arko oo u tixgeliyo. 3. Fulabbaajis; bowdqaawis. 4. Da-gaal been ah; garmaame.

Dhoon (-ta) — 1. Haan biyood oo weyn. 2. Tol; qole.

Dhoogo (-da) — Dhoobada qooyan.

Dhoor (-ka) — Hab carrurta yaryar loogu xiriyo - xagga reer-miigaa qaarki - oo daliiq dheer oo timo ah oo is haysa foodda taniyo qadaadka loo reebo.

Dhoorrey (-da) — 1. Shinbir madaxa, timo dhoor u eg, ku leh. 2. Gabar dhoor leh; foodley.

Dhoqiil (-ka, -sha) — Dhiil ama haruub yar oo caanaha lagu shubto.

Dhow — Aan fogeeyn; ogog leb.

Dhowaan (-ta) — Wax dhow ahaansho.

Dhowandhalad (-ka) — Yar; cusb; f'il yar.

Dhowaansho (-ha) — Fogaan la'aan; dhowaan.
Dhoweyn (-ta) — 1. Meel dhow geyn ama keenid. 2. Marti, kd., weji iyo gacno furan, oo lagu tusa hayo in imaatinkooda la jeel yahay, kala hor'imaansho; martigeliin diirran.

Dhur (-da) — 1. Dalii go miigan ama soohan, oo inta laysku jebsho, xargahe laga sameeyo, middood. 2. Suu-

Dhoomkey (1)

man ama xargo, qalab ka kooban yahay, middood.

Dhudhab (-ta) — 1. Meel la maro oo ciriri ah. 2. Waddo buuro isu dhow dhex martaa oo dhib lagu mari karo.

Dhuhudumin (-ta) — Inta dhudhun oo wax dhererki yahay hubin, tirin, qiyaasid.

Dhuchun (-ka) — 1. Gacanta inta u dhoxaysa xusulka iyo sacabka. 2. (cabbir) dhudhanka iyo sacabka oo fidsan, oo is wata.

Dhufaan (ka) — (xoolo) xiniiniyihii laga baxshey; dhufaanid.

Dhufaanan (ka) — (xoolo) la dhufaanay; xiniiniyihii laga baxshey; koron ama senge laga dhigay.

Dhufaanid (-da) — (xoolo) wax dhufaanan ka dhigid; xiniimyo ka bixin; koron ama senge ka dhigid.

Dhufad (-ka) — Jiidis dhaqso iyo xoog leh; dhufitin; (ama "dhifad").

Dhufasho (-da) — Si xoog iyo dhaqso leh u jiidd; dhufad.

Dhufas (ka) — Dhufasho.

Dhufitin (-ta) — Dhufad.

Dhug (-ta) — 1. Cudur geela ku dhaca; dhukaan; dhugato. 2. (/*) a) Maan, hiro, maskax, laab, xirgi, caqli, garaad; dhugno. b) Abbaar; toog; nishaab.

Dhugad (-ka) — Dhugasho.

Dhugasho (-da) — Eegid yar; fiirin yar.

Dhugato (-da) — Cudur geela ku dhaca; dhug; dhukaan.

Dhugide (-da) — (miro) dhuguc noqo-sho;aad u bislaansho.

Dhugheewe (-ha) — (qof) aan dhub lahayn; laab la'; dhoochan.

Dhugmar (-ka) — Inta dhugi ku dhacday ka biskoodey, ayan kuna soo noqonayn; kabbax, guri.

Dhugmo (-da) — Dug; maan; fiiru.

Dhuguc (-a) — (miro) sida miraha aad u bislaadaa noqdaan; hoobaan.

Dhukaamid (-da) — Dhukaan ku dhi-cid.

Dhukaan (-ka) — Cudur geela ku dhaca oo qarranka ka kaca.

Dhukan — Dhego aad u yaryar ama u gaaggaaban leh.

Dhukanaan (-ta) — Wax dhukan ahaan.

Dhukanansho (-ha) — Wax dhukan ahaansho; dhukanaan.

Dhukay (-ga) — Dheeg dhega daloolkeeda dibaddigeenka ah ku yaal oo ka yimaada qanjitro daloolka u dhow: wixii waxyeello leh oo dhega soo gala buu celiyaa inta ayan reemaha dhega soo gaarin.

Dhukayasho (-da) — Dhukay iska bixin.

Dhul (-ka) — 1. Meera u korkiisa dauku deggan yahay oo ku nool yahay: xagga weynanta waa meera shanaad, xagga qoqor xigiddana waa kan sadexaad; wuxuu u dhaxsan waxaraxirata (sahra) iyo farrarre (marikh). 2. Dhulka intisa negi oo engegan oo aan baddu fahdiyin. 3. Dhul kooban oo seere la yagaan leh. 4. Ciidada aynu cagaha ku haynno; duni; adduun; arlo; carro; if.

Dhul'abaahi (-ga) — Cudur geela ku dhaca.
Dhulbar (-ka, -ta) — Xarriiq male ku dhisan oo dhulkha ku warcegsan, oo meesheed walba iyo dhulka labadisaa udub (madax) weligood isku in isu jiraan; labo bar oo is le'eg bay dhulka u kale goysaa; barka woqooyi iyo barka koofure.

Dhuuceed — Wax dhul lee yahay ama lug ku lee yahay.

Dhumid (-da) — Wax la waayey noqosh: hallaabid; habaabid; luminum.

Dhummay (-ga) — Geed meygaagga u ceg.

Dhumuc (-da) — Aan dhuubnayn ee oogo lucuuman leh; aan xallearfsaanayn ama miignayn ee buturan; baaxad; qiro.

Dhumeq (-a) — Lafaabarta afkeeda hoose.

Dhunjin (-ta) — Liqid.

Dhunkaal (-sha) — 1. Geed mirhiisa la cuno, waabaayuna laga sameeyo. 2. Waabaayo; sun.

Dhunkad (-ka) — Dhunkasho.

Dhunkasho (-da) — Bushimaha oo lays taabsiyo ama laysku salaaxo, jacyal darti; shummayn; mac.

Dhur (-ka) — 1. Wax wanaagsan oo dhan; khayr; liibaan. 2. Taran; bulaal.

Dhullax (-a) — Kasooob sax yar oo dadka oogadiisa ka soo baxa; fin.

Dhulman (-ta) — Dabool ama guri adag oo naafeyda yar yar oo badda qaarkeed samaysato oo ku guda-jirto; waa qalbaa ama labo qalbaa oo isku aabburan oo aan sida boco-sha u duubnayn ee fidsan; dhonbol; (ama « dholmad »).

Dhulub (-ka) — Koob yaar oo aan dheeg lahayn; murbale; bilaale.

Dhuluuluc (-a) — Nabarro xoolaha yar yar ka soo yaaca, kolka dhogortooda oo qoyan la taataabto.

Dhurbe (-ha) — Jaadadka cawska mid ka mid ah.

Dhurde (-ha) — Cayaayaan sida gelmiga u yar yar oo surta sameeyo.
Dhure (-ha) — 1. Weel ceelasha biyaha lagaga dhuro. 2. Weel kastoo wax lagu dhuro.

Dhurid (-da) — Biyo ama wax la mid ah meel ka shubid oo meel kale ku shubid, iyadoo weel yar (dhure, kd.) la dardara hayo.

Dhuuroobid (-da) — Wax wanaagsan oo dhan helid; liibaanid; bulaalid; tarmid.

Dharow (-ga) — Khayr badan helid; liibaanid; tarmid; bulaalid; dhuroobid.

Dhursugid (-da) — Dhur danbe ama aayatiin wanaagsan oo la filana hayo, sugid; dhwirid.

Dhururuq (-a) — (lacag) jajabka cadadida tan ugu yar; sentii; beesad.

Dhurwaa (-ga) — Bahal yeeyda xoogaa ka weyn oo hilibka cuna, mid uu disho iyo mid baqti ahba. Wuxuu lee yahay guud, iyo ilko xoog badan oo laf kasta burburin kara iyo labo lugood oo jeenyaha ka gaaggaaban, catiisuna afar suul bay leedahay; wuxuu caan ku yahay, ci’ sillan oo wiirix iyo qosolka dadka waalan u eg. ~ waraabe.

Dhurwayo (-daa) — Maro walaayatida u eg.

Dhusundhus (-ka) — Geedquwaaxa geed ka mid ah oo leh dhacaan iyo ur aad u lifaaqoon oo kan gaasko (la shito) u eg.

Dhusuq (-a) — Uskag; wasakha.

Dhusin (-ta) — Qof ama nafley kale oo lug la’, socodksiisa; heetin; (ama «dhitin »).

Dhuu (-ga) — Dharka haragga laga sameeyo; qayraan.

Dhuudihi

Dhuub (-ka) — 1. Waxyaaloo dhowr ah oo laysku xiray ama laysku duubay; xirmo. 2. Daliiq mayrax ah ama wax la mid ah. 3. Sacab mugga; dhererto; xantoobo. 4. Ubaxa docibiska middood.

Dhuuban — Aan buurreyn oo ballaarrayn; miqan.

Dhuubid (-da) — Wax dhuuban ka dhigid; miqid; siqid.

Dhuubanaan (-ta) — Wax dhuuban ahaan.

Dhuubanaansho (-ha) — Wax qaab dhuuban leh ahaansho.

Dhuug

Dhuudhi (-ga) — Jaadadka booddada mid ka mid ah oo dadka oogadiisa gala oo ku kora oo kolkuu weynadood u ekaada xabbad mesego ah oo bisil; wayaal.

Dhuug (-ga) — Cayayaan duula oo qaniyin kulul oo geela cuna; gendi; riibi.
Dhuugid (-da) — Afka ama qalam kale, biyo ama wax kaloo shubna ku soo jiidid; nuugid; jaqid.
Dhunojiin (-ta) — Xoog u qabasho; adkayn; xajin; gijin.
Dhukin (-ta) — Aayar socosho hadba lug la qaado; gaatamid.
Dhukis (-ka) — Dhuukin.
Dhuumasho (-da) — Si loo waayo oo haddii la doonduuno aan loo helin, meel aan layska arki karin, gelid ama tegid; si aan loo arag, ku kicid; is qarin.
Dhuumashow (-ga) — Cayaar carruurto cayaarto oo hadba inta qaar dhuunto qaarka kale doonduuno; (ama « dhuumashow »).
Dhuumood (-ka) — Geed laamihiisu dhexda ka wada daloolaan oo dadku badanaa dhuumo ka jarto.
Dhuno — 1. (-ka) Naif; ruux; qof. 2. (-ta) a) Ul ama bir dhuuban ama wax kaloo la mid ah oo dhexda ka daloolaa oo biyaha iyo wixii la mid ahi dhex maraan. b) Hunguriga cad; cunaha.
Dhuni (-ga) — Waxyaalaha la cuno oo oogada nuxrur geliya oo dhan; cuno; oon; dheef.
Dhuunirraan (-a) — 1. (qof) Hadba meeshii uu moodayo inuu cuno ka hela hayo, u laal; cunnada keliya ka murga ee aan ceebta iyo denbiga iyo anshaxa iyo dhaqan-wanaagga midna eegin; dhadhamarraa. 2.* Askar la kireysto.
Dhuunirraanimo (-da) — Dhalanka iyo falaadka dhuunirraaca.
Dhuuntow (-ga) — Cudur dalqada ku dha-ca; majin; qun; xoqad.
Dhuunxir (-ka) — Garconeed.
Dhunyale (-ha) — 1. Cayaayaan yaryar oo duulduula oo gelmega u eg. 2. Qof cunno jacyay meel walba u gaaluga.
Dhunyeerin (-ta) — Neefka dhimaynay codka ka yeera.
Dhunyid (-da) — Dhuni siin; dheefin.
Dhuugid (-da) — Subag ama malab ama wax la mid ah, farta ku cunid.
Dhur (-ta) — Geed dheerada oo weligi cagaar ah oo badanaa ka baxa dhuulka dhanada ah ama badaha u dhow ama bacadka ah; laamihiisa caleemo kama baxaan ee waxay yeeshaan faraq timo cagaaran u eg iyo inino kulkulacsan oo kurtumo yaryari ku xardhan yihii.
Dhuurcaso (-da) — Jaadedka quraanya-da mid ka mid ah oo midabkeedu cas yahay; (ama « dhuricaso »).
Dhurir (-ga) — Xaanun yar oo xiddidada la roora.
Dhuurtaxaniyone (-da) — Dhcerptaxaniyo.
Dhuryid (-da) — Xaanun dhururi ah, iska dareemid; dhuri hayn; kaarid.
Dhuryo (-da) — Shinbir hilibka cunta; dhufato; dafo; faraggoys; huf; hunfey.
Dhuusoo (-da) — Neef kolkoof shanqari weheliso oo nafleyda qaarkood xaggeeda danbe ka timaadda.
Dhux (-a) — 1. (oogada nafleyda) sooh baruurta u eg oo xididdo yaryari ku dhafan yiihiin oo lafaha dheerdeequ ku dhexjira. 2. Lafta geedaha. 3. Togga calooshiisa biyubu maraan.
Dhuuxdheere (-ha) — Dhuuxa arxaanka dhex mara; xangulle; xididma-skaxeed.
Dhuxid (-da) — 1. Dhuuxa lafaha ku jira la bixid; cunid. 2. Hadal ama arrin, aad ugu fiirsasho.
Dhuuxyaan (-ta) — (geel, kd.) si adag u dabiid; dhudhummada aad uga xirid; isasaarid.

Dhuwan (-ka) — Miro ka baxa shillanka (kulan) iyo kidiga oo la jeecel yahay oo loo arno.

Dhuxui (-sha) — 1. Wax madow oo la shito oo dhalka laga qodo; waxay ka samaysantay dhir malyuunno sano ka hor aasantay oo baariga dhalka iyo kulayl badani isugu darrmeen. 2. Tan laga sameeyo qoryaha la gubey.

Dhuxuulkurreeb (-ka) — 1. Jirac qaniinayo kulul. 2. Arrin aad wax u xanuujisaa oo laga gubto, sida qof waxtar badan geystey oo abaaldhac xun loogu gudey.

Dhuxuun (-ta) — 1. Biyo ama wax kale oo leh dhabhan xaraar; kuraar. 2. Dhul dibir iyo dhano ah.

Dhuyac (-a) — Geed; (ama «dhuyuc»).

DIBI

A) kan Hindiya; B) kan Afrika.
Dib — 1. (-ka) (hil) dhabarka xoolaha qaarxiska danbe. 2. (-ta) Gadaal; waa danbe; kaddib.
Dibad (-da) — Meel bannaan ama aan kor ka aydneyn; (ama «dibed»).
Dibadbax (-a) — Xooggaa ama tirada oo la muujiyoo, cahasho ama dabbaaldeg darti, inta dibadda iyo meel kii soo xeroone ee dibadda ku dhaxaa; dibjur.
Dibboodiid (-da) — (xool) iumay oo aan habencii soo xeroon; dibad ku dhixid; dibjurid.
Dibdhaac (-a) — Dibudhac.
Dibudhicid (-da) — Dibudhicid.
Diihi (-ga) — Neef lo' ah oo lab.
Dibin (-ta) — Labada cad oo hilibka ah oo ilkaan iyo cirridka korkooda ku yaal oo kolkii laysku qabto afka dabeela, midkood; bushin; (ama «debin»).
Dibindaabseyn (-ta) — Waxyeello nac ku jirro cid gaarsiin.
Dibindaabyo (-da) — Si silicidilyo ku jirto oo wax laysu yeelo.
Dibir — 1. (-ka) Dhuul cag'adag ah oo ciiddisu dhooddi tahay; aan cadduun ahayn. 2. (-ta) Siyaalaha laysu legdo tu ka mid ah; legdin; dibirrooti.
Dibirrooti (-ga) — Tab laysu legdo; dibir.
Dibirrootlyid (-da) — Legdid; dibirin.
Dibjur (-ka) — 1. (qof, kd.) aan habeen wax cunin oo qaday ama laga seexday. 2. Qof aan xoogsan; hawilaawe; maxoogxade; meermeerti.
Dibjiriid (-da) — 1. Habeen dhan qadoodi ku seexaad. 2. (xool) dibad ku baryid; dibboblid.
Dibjiriyo (-da) — Habeen dhan oo qadoodi lagu seexdo.
Dibqalloocco (-a) — BaahCi caarada la bah ah oo ku nool dalaalka kulul oo engeegan; wuxuu lee yahay liix lugaado iyo labo ciddiyood oo sida birqaabka wax u qabta iyo dabo chee or xubno leh oo kor u qayroo san oo ku hammaata caarad daloo-sha oo wax muddo oo uu waxbaraydaada ka dhijiyo; qanfinyadiiso waa xanaan badan tahay, kolkolna waa loo dhintaa: hangaralle.
Dibrin (-ta) — Dibir ku dhufasho; legdid.
Dibudday (-da, -ga) — 1. Miraha gudda (yiciinta) intay qolofa kore oo labaad
qabaan; cirujeed; ciddi-libaax. 2. Geed yar oo qodxoo leh.

Dibudhac (-ta) — Waqtiggii la rabce oo gadaal looga dhacdo; (ama «dibudhac»).

Dibudhicid (-da) — Wax waqtiggii loo gooyey dib uga dhacay noqoshoo; (ama «dibudhicid»).

Dibuggurad (-ka) — Dibuggurasho.

Dibuggurasho (-da) — Xaggii laga yimid iyo gadaal aayar u socosho, u noqoshoo; dib u faagasho.

Dibusoocod* (-ka) — 1. Gadaal iyo docdi dagaay laga yimid u noqonu haya. 2. Aan oggoolayn arrimaha cusub oo hadba ilbuxu soo saara hayo; arki-jireydoon; raaci.

Didib (-ka, -ta) — 1. Dhub dibir ah. 2. Ciid budo cad ah ama dhagax xaraarta ka samaysmaya.

Didid (-da) — Wadajir u yaaciid, baqdin ama cabsi dareed.

Didin (-ta) — Si wadajir loo yaaco oo loo baqdo, faalid.

Didmo (-da) — Wadajir iyo isku duubnaan loo yaaco, baqasho dareed.

Difaa (-a) — Daafac.

Dig (-ta) — 1. Dhaqdhakaaga waareegga dhiigga. 2. (ogoda naafayda) rubad; dhuun. 3. Naaf.

Digaag (-ga) — Diyaad; dooro; luki.

Digad (-ka) — Digasho.

Digaggubid (-da) — Hoog ku faalid; ciritibirid; baabbi'in.

Digasho (-da) — Cel jabay ama qof lagu adkaaday oo hadal ama wax kaloo guba oo lafajebis ah loogu sii daro.

Digaxaar (-ka) — Qori yar oo xalleef ah oo reer-miyigii, xeryaha ariga digada kaga xaraanaan.

Digdhaw (-ga) — Digdhebid; dhuun-dhaw.

Digdhebid (-da) — Digta oo la gooyey ama lagu dhuusto; dilid; birayn; gowricid.

Digdigo (-da) — Kob cag'addayg ah oo sinsiman ama ciiddeeda aad loo garaacay oo si adag loo nabad, sida goobaha lagu cayaaro.

Digid (-da) — Cabsi, dib, xumaan, ama wax la mid ah oo soo socda. qof, kd., u si sheegid; (qof) wax u daran oo ku soo sool leh ama lala maaggan yahay, dareensiin, ugeysiiin, si uu isu ilaaliyo oo uga gaashuunto.

Digiran (-ka) — Shinbimo dibadjoog.
Ururro waqtiyo gaar ah, wadaad-dada dariiqooyinku yeeshaan, oo qasidoooyin qaadaan iyagoo is ruuxa haya; xadro.

Digriyid (-da) — Digriga wadaad-dada dariiqooyinku hadba qabtaan, maamulkiisa iyo samayntisa.

Digsi (-ga) — Weel cunnada lagu kargsho; (ama «disti»).

Digiri

Digtoon — U warhaya cabsi ama dhib ama arrin kale oo soo socota oo iska jira; digniin qaba; diyaar ah; darban.

Digtoonaan (-ta) — Digtoonnaansho.

Digtoonnaansho (-ha) — Digniin qabid; cabsi, kd., soo socota ka hortegid-deed isu golaadin; darbannaansho; diyaarsanaansho.

Dihin — (xoolo) aan weli la isin ama la maalin; (dhul, kd.) aan weli waxa uurkiisa ku duugan, lala soo bixin; aan la daaqin; uguub.

Dihnaan (-ta) — Ahaanta la yahay wax dihin oo aan weli la maalin.

Dihnaansho (-ha) — Wax dihin ahaansho.

Diib (-ka) — Wax udgoon; cadar.

Diiid (-da) — (roob, kd.) hoos u soo daadashada ama u soo qubashada biyaha daruuraha ka yimaada.

Diiid (-ka) — Dhibic iyo miyirdaboolan yar oo tabarxumo ama maskaxdo aan dhiig badani tegini ku wacan tahay.

Diiddo (-da) — Ogqolaad la’aan; wax yeelis la’aan.

Diiddow (-ga) — (sac, kd.) aan ogqolaayn in caano laga liso; aan kal-samayn; toojo; tooqad.

Diiid (-da) — 1. Miyirdaboolan wax yar qof haya oo lala dhiac, tabaryari ama dhiigga oo aan si wanaagsan maskaxda u gaarin, darteed. 2. (°) Ogqolaansho laga waayid; nicid; yeeli waayid; siin ama bixin waayid.

Diiif (-ta) — Tabaryarida iyo raadka cudurka dheeradaday ama diihaalku qofka ku reebaan.

Dilfaansan — Dhibi fi taal ama ka muuqato.

Dilgaanyo (-da) — Aan la tirin karin; farabadii.

Dilhaal (-ka) — Baahi iyo rafaad isku darsamay.

Diiil (-sha) — Xirrib; tah; dhagar; xeeleed.

Diiilayyo (-da) — Dhaxan daran; qar-qaryo; gabayoox; gabaddaano.

Diiillin (-ta) — Xarriiq; jitiin; daliig; dildi.

Diiillin-caanoood (-da) — Diillin ballaaran oo ka samaysan iftiin ciin ku rogan tahay oo habeenkii cirka ka muuqata oo la yiraahdo «sheydaaana baa habarti ku jiidey»; haddii qalabyada wax weyniisa oo soo dhoweeya lagu ugeye, diillintii waxay isu ragaad xiddiga ciidhaa ah oo aan la tirin karin; waq-habaar.

Diiimid (-da) — Yaabid ka tiimadda wax aan hor loo arki jirin.

Diiimmoon — Aan la ogeyn; aan war laga hayn; qarsoon; dahsoon; danhan.

Diiimmoonaan (-ta) — Ogaan la’aan; qarsoonaan; diimmooni.
Diimmooni (-da) — Diimmoonaan.

Diin — 1. (ka a) Maamul xag Ilaah laga jideeyey oo dad ku dhaqmo; hab weyn oo lagu dhaqmo oo Ilaah loogu dhowaado; (ama «diinta»), b) Bahal xamaaratada ka mid ah oo aad u gaabiyaa oo miyiga ku dhaqma, Qolof xoog badan baa ku rogan, wuxuuuna u eg yahay qubada badda; (ama «diindiin ») 2. (-ta) Diinka.

Diinneefaad (-ka) — Diin yar oo biyaha macaan ku dhexnoole; diintibayood.

Diindiimid (-da) — (dhar, kd.) diindiin noqoshoo; madmadid.

Diindiin (-ka) — 1. (dhar, kd.) Wax badan la qabey oo madmad; madmad; matuuxay. 2. (-a*) Diin.

Diinley (-da) — Halkiriisale.

Diilq (-a) — Doorada keeda lab; diyaad lab; diig.

Diiqalyeyn (-ta) — Mulacayeynata biyaha yari sameecyaan; qolqolid; dareerid.

Diiqalyo (-da) — Socodka ama dareeridda biyaha yar; qolqolidda ama mulacayeynata daadka iyo biyaha yar.

Diiqid (-da) — Siin aan abaalqaid laga rabin; waxbixin.

Diiko (-da) — Wax laysa siiyo iyadoo aan lays weydiisaa; deeq; kohasho.

cin; waxay u eg tahay diixiri, baddanaa dhogor leh; iyo oogo dhawr iyo toban xubnoood leh; Sida cayayaanka kale, lix lugeed oo «run» ah oo laboba iska soo horjeeddo, baa hay lahaa; (ama «diir»).

Diirdir-xariireed (-da) — Diirdiirta xariirta samaysa.

Diirid (-da) — 1. Diirka ka qaadiid.

2. Qandac noqoshoo; kuluulaansho.

Diirin (-ta) — Wax yar kululayn; qandac ka dhigid; (ama «diirrin »).

Diirmid (-da) — Diirku ka murxid ama ka dhicid.

Diirran — Yare kulul; qandac ah.

Diirrin (-ta) — Wax diirran ka dhigid; (ama «diirrin »).

Diirsad (-ka) — Diirsasho.

Diirsashe (-da) — Diirsimaad helid.

Diirsi (-ga) — Diirsasho.

Diirsimaad (-ka) — Kulayn aan badnayn.

Diis (-ta) — Diid.

Diisana — Hoos u gotey, dillaac la'aan, xoog ama baari la suuray darti; riixan; buusan.

DIIRAD

DIIN (1b)
Diiisid (-da) — Wax diisan ka dhigid; riixid; buusid.
Diiisnaan (-ta) — Wax diisan ahuansho; rixnaan; buusnaan.
Diiwaanin (-ta) — Diwaan gelin, ku qorid.
Dikkaamid (-da) — Dikaan yeetasho; diglayn.
Dikaan (-ka) — Dhaqdaqaaq yar oo isdabajoog ah sida kan dhigga xididdada xula haya ama mees malaxi ku jirto.
Dikhhood (-ka) — (cunno) Dhadhanka u xumaada.
Dil (-ka) — Falka, geerida ama waxyeello kale, waca.
Dilaa (-ga) — Nin ama bahal ama wax kale oo aad wax u dila ama dilid badan; dila.
Dilan — 1. La diley oo dhintay ama aad wax loo yeelay. 2. (-ka) a) Dil- lin. b) Waxyeello; dhilib.
Dildil (-sha) — Daliig; jiijin; xarriiq; (badanaa waa koox: "dildilo").
Dildillaaq (-a) — Meelo badan ka dillaaesaana ama hadha meel ka dillaaq.
Dildillaaqid (-da) — Meelo badan ka dillaaqid ama hadba iska dillaaqid; meelo badan ka dhanbalmid ama ka qawrad.
Dildillaaqin (-ta) — Meelo badan ka dhanbalid; jeejexcid.
Dildillaaqsan — Meelo badan ka dhanbalan; jeejexcan.
Dile (-ha) — Kan wax diley, ama wax dilid badan; dilaan.
Dildid (-da) — 1. Fal geeri ama dhimasho keena faalid; nafi goyn. 2. Dagaalid wax ku yeelid; farraarsid; garraacid; tumlid.
Dilindilbayn (-ta) — Wax duuban ama kankoonsan garangarin, (sida birmil la riixaa hayo).
Dilindilto (-da) — Garangarinta wixii duuban ama leh qaab kankoonsan ama wareegsan.
Dilindilqu (-da) — Geed geedqoowaxa ka mid ah oo dhulka cadduunka ah ka baxa; kor uma kaco ee dhulkuu ku faalaalaa.
Dillaaq (-a) — Waxa dillaacinta ama jeexiddu keento; jeex; jeexniin; dhanbalan; qarrar; qawwar.
Dillaaqcid (-da) — Wixii (maro, kd.) xoog loo kale dhufto ama loo kale jiido cadad u kale jeexmidooda; kale jeexmid; dhanbalmid; qarrarid; qawwaid.
Dillaaqcin (-ta) — Cad is haysa (maro, xaashi, kd.) labo meelood ama ka badan u kale jeexid; dhanbalid; qarrarin.
Dillaacsan — Jeexniin ku yaal; jeexcan; dhanbalan.
Dillaamid (-da) — Wax weyn oo culus ama badan, iyagoo isku duuban xoog doc ugu dhicid, ama ugu leexsho; aguugid; (ama «dillaamid»).
Dillaan — 1. (-ka) Wax weyn oo culus ama badan oo iyagoo isku duuban, xoog doc ugu dhacama ugu leexda; wax weyn oo soo guura ama soo ruqa; aguug; (ama «dillaan»). 2. (-ta) Wax la diley ahaansho (ama «dilaan»).
Dilmid (-da) — Iska dhimasho; iyadoon la dilin, iska geeryoomid.
Dimcad (-ka) — Quraca, kd., dhalinta yar oo ulo jiliijis eeyn oo xoog badan iyo mayrax dhab u cad oo wanaagsan laga helo; (ama «dimcad»).
Dindin (-ka) — Waxa yar oo weelkii wax qoyan laga shayb salkiisa ku soo urura; qarroor; dhaqhaq.
Dinnaago (-da) — Ci weyn oo nafeeyda qaarkeed; (ama «dannaago», «dinnaaho»).
Dinnaax (-a) — Geed yar oo dhulka dhagaxa leh ka baxu oo la cuno; wuxuu u eg yahay kurtun gaaban oo buuran; laamino iyo caaleemo midna ma leh.
Dinnad (-da) — Dummad; yaanyuuro.
Diqqiqayn (-ta) — (alaabo, kd.) gurid isdabajoog ah; wax badan oo la
gura hayo iyadoo hadba in yar la qaada hayo.

Dirid -da - Gurgurid yaryar oo isdabaajoog ah.

Dusul -ga - Duqsi.

Dir -ka - (xoolo) isku sinji ah, oo isku meel ka soo wada jeedey; jaad; dhur; taran.

Diraaq -da - Afarta nur oo sanadu u qaybsanto, mid ka mid ah; wuxuu u dheexeydii dayrta iyo guga; Jilaal.

Diraaqgood -ka - Bisha toddobaad oo sanada qorraxda.

Diraal -ka - (guddi, ergo, k.d.) meel loo diray oo la faray hawl gaar ah qabashadeed.

Diraddirayn -ta - (dad) inay wax kyooleeen ama colloobaan ama is nacaan ka xoojin; iskuuddirid.

Diraddiro -da - Iskuddir; wax-isaga-sheeg.

Diririid -da - In kol ka badan meel u dirid ama wax u dirid.

Dirxshe -da - Dhaxqaqag ar; nuuxnuuxxi; fergasho.

Diric -a - 1. (qof) toolmoon; waanaagsan; bulshey. 2. Dharka dumarku gashado jaad ka mid ah.

Diricnim -da - Diric ahaansho.

Dirid -da - Meel ku wacid oo meel kaie aadisiin; meel ka qaaddid oo meel kale u dawin; (ku-) qof qof naciisiiin.

Diriq -a - Liilamme ama daligo ad'adag oo xaskusha tuman iyo caawa feezey iyo wixii la mid ah laga recebo oo laga soo dhexasar.

Diriqsado -ka - Diriqsasho; muquun-sad.

Diriqsasho -da - Xoog ku marsasho; xoog ku qaadasho; iska marooq-sasho.

Diriqsi -ga - Xoog ku samayn; maroorsi; muquunssi.

Dirir -l. - (ka) Xidgiftiif weyn oo naafa ha ugu danbeeya; wuxuu u dheexeyyaa diriiday iyo garbo. 2. -ta dagaal, colaad, islayn, fara'isasaar, xarbi.

Dirirday -ga - Xidigoo naafa ha ku jira; waxay u dheexeyeen kaxdiin iyo dirir.

Diririd -da - Dagaallamid; xarbiyid; iscolaadin; fara'isasaarid.

Dirinir -ta - (dayax) habeenka uu dirirka la fariiisto (aragga isha).

Dirirsan - Dagaal dhex yaal; col ah; isneeceeb; colloobey.

Dirirsiin -ta - Dirir ku boortin ama ku guubaatin; dagaalgelin.

Dirlis -ta - Meel u dawis; meel aadsiis; dirid.

Dirnaan -ta - 1. (qof) ku la diray ahaan; diran. 2. (ku-) ku jaadnaan, ku qaybsanaan.

Dirqi -ga - Xoog tahandaas ah oo wax lagu qabto ama lagu yeelciyo; xoog; hawaan; sandulle.

Dirqin -ta - Xoog wax ku samayn ama wax ku yeelciin; ku jiidiid.

Dirri -da, -ga - Ban aan wax ku yaal la arag; aan cidi joogin; ban-naan; digdigo.

Dirxi -ga - Dixiri.

Dix -da - Ciidda dhuulka biyammareenka ah sida toqagga dhuu-xooda ama sifka ah oo bacaddada dhinaca ku haya.

Dixado -ka - Dixasho.

Dixasho -da - (biyo, k.d.) ciidda ka dusid; habiyid.

Dixi -da - Caws xooluha daagaan oo ka baxa dhuulka jaanka ah ama dhanada.

Dixiri -ga - Nafley yaryar oo jaadad badan ah: kuwo dhereedheer iyo kuwo dhuluhuuban; kuwo jiljilisaa; kuwo ogadoodo xubnaysan tahay; kuwo xamaar; ... wax ciidii dhex-
deeda ku nool iyo wax oogada naflayda kale ku noolba waa lee yihin; (ama «dixi»).

Diyadd (-ka) — Digaaq; dooro; luki.
Diyaan (-ka) — Shanqar weyn oo culus sida jibinta ama madfuc la reedy ma durbantu la garaacay; (ama «diryaan»).

Diyar (-ka) — Wax la darbay oo la agaasimey oo suga haysa in wax laga qabto ama lagu qabto keliya; darban.

Diyarad (-da) — Dayuurad.

Diyararin (-ta) — Diyarr ka dhiigid; darbid.

Diyararsan — U diyar ah in wax laga qabto ama lagu qabto; agaasiman; darban.

Diyaa (-da) — Qof la diley xoolaha laga baxshe ~ qaano; mag.

Doc (-da) — Barbar; dhinac; baal; gees.

Docooy (-ka) — Geed mareerka u eg.

Docosho (-da) — Saxarada adkaata, kubadaga xow darti, koja xoog la isaga keenayo; jiirashe.

Dogg (-ka) — Geed gahoobey oo jiliystay oo dhiicay.

Doh (-da) — Dhuulka dixda ah oo buqooyu maraan oo meelo biyo leh iyoo meelo oommane ah isugu dhiifan, meelkhaa biyaha leh; daw.

Doob — 1. (-ka) — Ninka aan weli guursan, filki la guursan jirin jirays oo in door ah dhaafay. 2. (-ta) Xubin yar oo kolay qaabki leh oo awrka qoqani afka ka soo rido oo laallaadho kolkuu wax guufayo; doobbo.

Doobbi (-ga) — Kan dharka dadka u mayra oo hawl ka qaata; mayre; qasaaile; dhaqe.

Doobbin (-ta) — Doob soo rididka awrka qoolan.


Doobguun (-ka) — Doobnimoo ku gahooqey.

Doobi (-ga) — Haruub qaab gaar ah leh, oo aan dhiil lahayn.

Doobiir (-ta) — Ayaan; nasiib.

Doobke (-ha) — Haruub weyn; haruub-gaal; (ama «tooht»).

Dooce (-a) — (-iyo dareen) war sugan.

Doocein (-ta) (war, ka) ka doonid.

Dood — 1. (-ka) Kabaha Soomaalida jaad ka mid ah. 2. (-da) Hadal; dabuub; baane; muran.

Doodaa (-ga) — Hadlaa; hadal yuqan; codkar; doode.

Dooddi (-ga) — Orod; tartan; bedertan; ka soo dhexbax; baxsi.

Dooddiyid (-da) — Ordid; tartamid; bedertamid; soo dheerayn; ka soo dhexibixid.

Doodid (-da) — Murmid; hadlid; baa-nid.

Doodis (-ta) — Doodid.

Doofaar (-ka) — Naflay jaadad badan ah oo Muslinka iyo Yuhuudda maah-cas kale xoolo ahaan u dhaqaalaysa; kan Soomaaliyada joogaa wuxuun lee yahay guud yar iyo gano waa weyn, kolkuu ordha hayoona dafadhaan ku laga u siyaad; karkar, khaansii.

Doog — 1. (-ga) — Doogaad; naq; tigaad. 2. (-ta) Nabarka biskooda soo labakataa ilaaliisa.

Doongaad (-da) — Tigaad; doogad.

Doogad (-ka) — Doogasho.

Doogasho (-da) — 1. Roob badani ku dhibaado. 2. Nabarka hore oo inuu biskoodey la mooda haysay, xanuun iyo
lahan danbe soo celin; soo laba-kadlayn.

**Doogsad (-ka) — Doogsasho.**

**Doogsasho (-da) — Roob badan helid.**

**Dooh! — Erey geela soonoaya loogu dhawaaqo kolki: la doona havo inuu isaga oo joogsado.**

**Doojin (-ta) — 1. (xooolo, kd.) meel doogatey ama kolkaabsa roob havo, degdeg ugu kaxayn oo u gaarsin; doogdhaw. 2. (wadaan, kd.) Biyo ka buuxin; jilayn.**

**Dooll — 1. (-ka) Doolaalo ku yimid, dal kale ka yimid; doolaal. 2. (-sha) a) Barida dadka labadeeda qaybood midood. b) Doon yar oo webiyada lagaga tallaabo.**

**Doolaalo (-da) — 1. Meel kale ama dal kale oo qalaad oo layska tago. 2. Waxaan wax ugu jirin oo layska dhexgalo.**

**Doollit (-ga) — Jiir.**

**Doomaar (-ta) — 1. Geedo yarvar oo saaruudka ka mid ah oo aan caleemo dhab ah iyo jirrid midna lahayn; waa cagaaran tahay waxayna ka baxdaa dhaxanta iyo goomaha iyo wixii la mid ah oo biyaha ku dheexjira korkooda; Waxay u eg tahay xayn-xaynhashada ku korsocodkeeduna waa dhib oo waa lagu sidbadaa; ajo. 2. Naq degellada ka baxa.**

**Doomiid (-da) — (ceel, kd.) Doon ka soo saarid, ka soo bixin.**

**Doon — 1. (-ka) a) Xoolaha tabarta yar oo aan ceelka gaari karin oo guryaha lagu waraabshe. b) Ciidda iyo dhoobada ceelasha dheer dheer urkooda laga soo saaro. c) Wixii sidaa oo kale dhulka uurkisa hoose laga doono oo laga soo baxsho. d) Ciid sida tallatiiriyaadda u samaysan oo ceelasha dheer dheer dhinacyaadda ka abuuranta; taallib ka samaysantay waxyaalaha dhulka uurkisa hoose laga soo baxsho oo ceelasha agodoonu lafiyada qubo. 2. (-ta) Gaadiid-badeed markabkana ka yar bedenkana ka weyn; xaryan; (ama « dooni »).**

**Doonasho (-da) — Raadsasho, jersasho.**

**Doonbir (-ta) — Geedsaar burqo waxweyn oo dadku cuno leh.**

**Doondoon (-ka) — Wax aan la haysa ama lumaay oo in badan la raadsho ama meel waalba laga dayo.**

**Doon (2)**

**Doondoonid (-da) — In badan raadin ama meel waalba ka deyid.**

**Doonid (-da) — 1. Rabid; damcid; maagid. 2. Raadin; goobid; jerin; baarid; baadiggoobid. 3. Gabar, guur darti, u weydiisasho; alkumaasho.**

**Doonnan (gabar) — Ciddoodii la weydiistey; la doonay; alkun noqotay.**

**Doonmanaan (-ta) — Gabar la doonay ahuunsho.**

**Doomi (-da) — Gaadiid lagu dhaafaa oo badda mara oo aala shirrare leh; bedenkka ka weyn, markabkana ka yar; xaryan; (ama « doon »).**

**Door — 1. (in - ah, kd.) weyn, fiican, badan, roon. 2. (-ka) Kan dad badan ama wax kale lagala baxo oo ugu wanaagsan; xulanti; baxsi. 3. (-"a) Kaalini.**

**Doorad (-ka) — Doorasho.**

**Doorasho (-da) — Dad ama waxyaalo badan ama arrimo kale, kan ama kuwa ugu fiican oo u doorroon kala bixid; ka togasho; ka xulasho.**

**Douri (-ga) — Weylaha yaryar, kd.,**

---

*123*
kolka aan habartood laga reebine lagu daro oo ay iska nuugaan.
Dooribeyn (-ka) — Qalab yar oo mu-raayado leh, oo wixii fog lagu eego oo soo dhoweeya.
Door'id (-da) — (u -i) waxa roon ama sida roon u garasho.
Doorin (-ta) — 1. Siduu ahaa maahsee

baddalun; rogan. 2. (-ka) Doorsoomid.
Doorsoomaan (-ta) — Wax doorsoon ahaansho.
Door'yd (-da) — Weylo, kd., doori ah la socosho oo intaas, ruugid.
Doosh (-ka) — (dhoof) gaadiidka badda mara, dhinacooda bidix, kolka uu dhoosansan yahay.
Dooshi (-ga) — Xarig-doonyaad isu haya faarumaanka doodiisa bidix iyo doonida.
Doox (-a) — 1. Dhul biyo jeexeen.
2. Saxaro jiliscan oo badan; shuban.
Dooxan — (calool, kd.) la dooxay; la jeexay; la kala gooyey.
Dooxane (-ha) — Jaad warmaha ka mid ah oo dhexda aroor ku leh.
Dooxato (-da) — Tuugo wada jirta oo wax xadda, waxna disha.
Dooxid (-da) — Caloosha dilaacin; caloosha ka soo ridid.
Dooxmid (-da) — Doox ka imaansho; doox sii deyn; shuban dhigid.
Dooxnaan (-ta) — Wax la dooxay ahaan.

si kale ka dhigid; wax wax dhaafin; beddelid. 2. (Lacag) sarrifid.
Dooriso (-da) — Wax doorisa; sidii hore si ka xun ka dhigta; duf (duf iyo -). 
Duoro (-da) — 1. Shinbiraha guurjoogta ah, tooda dheddig; diyaad dheddig; digaag. 2. Baaro.
Doorsad (-ka) — Doorsasho.
Doorsasho (-da) — 1. Wax wax kale dhiafasasho. 2. Bogashoo; caafimaadiid; fay'Oobi helid; ladaansaanka; raay-sasho. 3. (lacag) sarrifasho.
Doorsan — Sidii hore si aan ahayn noqday; doorsoomay; beddelmeky; deddisan.
Doorshaan (-ka) — Cayyaana jaadad badan ah oo leh baalkoraad qolof ah, mid ka mid ah; Wuxuu leeyahay afar baal oo kala korraysa oo kan ugu sarreeyaa qolof adag yahay, iyo lix lugood iyo qaay hore oo isagana qolof adagi ku gaashaaman tahay; xaarwalweel.
Door'si (-ga) — Doorsasho.
Doorsoomid (-da) — Wax doorsoon noqoshoo.
Doorsoon — 1. Sidii hore ka duwan;

DOORSHAAN

DOOxo (-da) — Dhul hooseeya oo dhinucada buuro ama duulal sar-reeyaa ka xigaan.
Dooyeyn (-ta) — Dooyo dooye u socosho.
Dooyo (-da) — 1. Col isku duuban; duul; dad. 2. Cawska jaadka.
Doqon (-ka, -ta) — Aan aqoon iyo
garaad badan lahayn; nacas; dabbal; seexeeg.
Dorrad (-da) — Maalinitt shalay ka horrayse; dorrato.
Dorrato (-da) — Dorrad.
Dootor (-ka) — Takhitar; (ama « doktor »). « dhakhtur »).
Dowddar (-ka) — Aan dantiisa ilaalin.
Dowddarnimo (-da) — Dowddar ahaansho.
Dowlad (-da) — Maamulka iyo taliska kore oo qaranka: madaxda qaranka u talisa; ahaanta la yaalay qaran su talis leh oo madaxbannaan; (ama « dowlad »).
Dowladnimo (-da) — Dowlad ahaansho.
Dowli (-ga) — Xarig yeelka xoolaha lagu shubo ka mid ah oo inta wadaanta lagu xiro ceelasha lagu shubo; dowli.
Dowlii (-ka) — Dowli.
Dowr (-ka) — 1. (ceel, kd.) Biyo ka gurid; eneg; kagguruu; goof. 2. Kaalin; qayb.
Dowridd (-da) — (ceel, kd.) Dowr noqosho.
Doxore (-ha) — Hadal iyo faan been ah badan; deroori; teneg.
Dub (-ka) — 1. (oogada dadka) haragga doodiisa kore oo midabka leh. 2. Daboolka sare oo ku rogan dhirta iyo miraha iyo wixii soo raaca.
Dubax (-da) — Neef faxow oo kolkaa la qalay hilibki: hilib cusub oo weli dubaxaxina haya; aan tammooti ahaan.
Dubaxaxin (-ta) — Boodboodid yar yar oo kolkol hilibku yeesho, siiba muruqyada: burunjiyeyn; jarcayn.
Duban — Dab ama raran lagu bisleecyo.
Dubasho (-da) — (cunno) dab, raran, kd., ku bisleysasho.
Dubbad (-da) — Birta weyn oo hoose oo tumealku kor saaro wixii la doona hayo in la dubbeeyo; dubbaha hooyadi.
Dubbe (-ha) — Bir duuban oo daab leh oo qalabka tumealka ka mid ah; birtii la doona hayo in qaab gaar; ah loo yeelo baa inta la kululeeyo oo dubbadda korka laga saaro, isaga kor lagaga garacsaa; burris.
Dubheyn (-ta) — (bir; kd.) dubbe la dhicid; isku duwduwid; isku dubbarridid.
Dubbeys (-ka) — Dubbeyn.
Dubbeysan — Dubbe laha dhacay oo laysku dubbarridey; aan kula dheer-dheerayn ee isku duuban oo wada jira.
Dubburyo (-da) — Hafto; xuurtay.
Dubburyoood (-ka) — Haftood; xuurtood.
Dubbe (-ha) — Weel yar oo inta raran kulul lagu shubo, badarka lagu bisleeyo.
Dubid (-da) — (cunno) dab ama raran ku bislayn.
Dublo (-da) — Masaf.
Dubnaan (-ta) — Dubnaansho.
Dubnaansho (-ha) — Wax la dubey ama duban ahaansho.
Dubnad (-da) — Dumnad.
Duceyn (-ta) — Duco akhrjiid.
Duceysad (-ka) — Duceysasho.
Duceysasho (-da) — Duco akhrisasho.
Duceysi (-ga) — Duceysasho.
Duco (-da) — Baryada ilaa; ilaa oo la tuugo; baryo; tuugmo; wacays.
Duddo (-da) — Cido meel wada deggan; beel; deegmo.
Duddumaggale (-ha) — Halaq duddumayinka god ka samaysta.
Duddumo (-da) — Duddun; (ama « dundumo »).
Duddun (-ta) — Taallo adag oo kolkol aad u dheer oo jaad aboorka ka mid ah samaysta; wuxuu ka dhisan ciid cандhhufo lagu qooyey; duddumo; (ama « dundun »).
Dudid (-da) — Caro aan milgo lahayn oo dumarka iyo carrurto lee yihin.
Dudim (-da) — Caro fudud oo ka timid wax la qoonsaday.

Duf — 1. (-"ka, -ta) Timo adag oo iska baxay; gan; dhogor. 2. (-ta) a) Aalaab raagtey oo jillicay; lul; calal; baabba'. b) Hoog; ba'; dooriso; belo.

Dugsi (2)

Dufan (-ka) — Dux jaadad badan ah, oo wax la cuniyo wax la shitiyo wax waxyaal kale laga qabsadoba leh, oo tu xoolaad iyo tu dhireed iyo tu duhka laga qodoba leh; dhacaan iyo qoyaan baruurta iyo subagga, kd., ka yiamaada. ~ salliid.
Dufantiryo (-da) — 1. Dufan iska tir. 2. Dheeft ama cunno aad u yar; dhaarshil.
Dufayn (-ta) — 1. Si hore oo Eicnayd si danbe oo xun ka dhigid; baabba' ka yeelid. 2. (qof) wax duf qaba ama duf oo baxay; Alle doorsey.
Dufaysan — (qof) duf qaba ama duf ku baxay; Alle doorsey.
Dufaysnaan (-ta) — Qof dufaysan ahnaan.
Dufuobid (-da) — 1. Duf noqosh. 2. (qof) duf ku dhicid; xumaansho.
Dufow (-ga) — Dufuobid.

Dug — 1. (-ga) Dugsi; duggaai. 2. (-ta) a) Afgenbi u dhicid; ba'. b) (- iyo deleh).
Dugaag (-ga) — Naafeyda dibdjoogta ah, siiba kuwa dadka iyo duunyadaba cuna; bahallo.

Dugaagad (-da) — Garangaro yuryar oo dhabab ama bir ama wax kale laga sameeyey oo dumarku inta gacnaha gashadaan ku xarragoodaan; jijimmoo; sindiyo.
Dugaagnimo (-da) — Aburutta iyo dhalanka dugaagga; bahanlimmo.
Dugey! — Erey qofkii dhibaatoo weyni gaartoo uu yiraahdo; jabad! hoogeey ba'ay.

Duggaal (-ka) — Doeda aan dhaaxanta xigin ee dugssoon.
Dugid (-da) — 1. Ebyoomid: dhammaansho. 2. Afgenbi u dhicid; jabid; bi'iid.
Dugsad (-ka) — Dugsasho.
Dugsasho (-da) — Gabbaad iyo dugsi dhaaxanta celiya ka yeeleasho.
Dugsi (-ga) — 1. Meel laga galo dhibaha sida dhaaxanta iyo wixii halis ah; aan dhaaxan lahayn; gabbad. 2. Aqallada arada iyo bareyaashu joogaan oo wax lagu barto.

Dugsil (-ta) — Dugsi u yeelid; meel ama wax la dugsan karoo ka dhigid.
Dugsoon — (aql, maro, kd.) aan dhaaxanta soo deyn; meel kulul oo aan dhaaxan lahayn.
Duhur (-ka) — 1. Kolka qorraxdu cirka kalabbarkiisa gaartoo oo wax yar dhaafsto; har. 2. Salaadda kolka la tukado.
Duhursasho (-da) — (qof) meel duhur ku gaariid ama ugu soo gellid.
Duiin (-ta) — 1. Dhammaysirid: ebyid; bogid. 2. Afgenbiyid; baabbiin; ciribgoyn.
Dukaafad (-da) — Kobta fiiga iyo qashinka laga daadho; qashinqub; (ama «kuddaafad »). Dukaan (-ka) — Qol ama aqal aalabada ganacda ah la dhigo oo lagu kala gato.
Dukaanle (-ha) — Qof ich dukaan uu wax ku ganacsado.
Dul — 1. (-"ka) a) Labada dalool oo sanka ku yaal, midkiiba. b) Dalool yar sida kan irbadda. 2. (-sha) a) Oogada dadka, kd., korkeeda; kor; dha-
bar. b) Dhibaha oo loo adkaysto; adkaysiinayo; dhabar'adayg; dulqaad; sabir. c) Dhul sarreeyaa; dulilo.

Dulaandul (-ka) — Labada muruq oo xoogga badan oo dheer dheer oo laf-dhabarta labadeedha dhinac ku kala dhiilan, midkood.

Dulaaati (-ga) — Dulooll ka muuqda geedo jiq ah ama wax la mid ah, dheexdoord; (ama «dululaati »).

Dulbaal'(-ga) — Jaha muuqaata oo fog; dhinac; doc; xag.


Dulbaad (-da) — Dhinta u dulqaadad badan.

Dulbeelt (-ka) — (xoolaha la rarto) dhabarka nabar ama qoon ku yeelad; garbabbeel.

Dulbeelid (-da) — (xoolaha la rarto) garbabbeelid.

Duleed (-ka) — Dhabar; gadaal; dibad.

Duleedinn (-ta) — (dagaal) dhabarka kaga imaansho oo waxyaabhiid.

Dulaal (-ka) — Qof hawl qaata oo dad wax kala gadanaya hxe gaala oo heshiisiya.

Dulaalid (-da) — Dad wax kala gadanaya oo laysu geeyo oo la dhex galo oo la heshiisiyo oo wax laga quato.

Dulleyn (-ta) — Dulli ku ridid; dulli badid.

Dulli'(-ga) — Dacdarro; dacas; hoog; silic.

Dullo (-da) — Dhul taag ah oo korreecay.

Dulboobid (-da) — Dulli ku dhicid; dulli ku bixid.

Dulow (-da) — Dulloobid; dufoobiid.

Dulmadow (-da) — Dawaada jaad ka mid ah oo dhabarka madow.

Dulman — Lagu gabafoodfay; la julu-ley; dulmi lagula kaacay; holgan.

Dulmar (-ka) — Hadalka oo aan laysu caddayne laysu guudmaro; hadal duuban oo aan qeexnayn; kormar, guudmar.

Dulmarid (-da) — Hadal dulmar ah ku haadid; guudmarid; kormarid.

Dulmi (-ga) — Wax faddoodu gar达尔ro at wax u dhimaysa tahay; gabaoodfal; jutul.

Dulmiyid (-da) — Dulmi iyo gar达尔ro at kula kiciid; ku gabbodfaliid; jutulid.

Dulqaad (-ka) — Dhibaha oo loo adkaysto; dulyeelad; dul.

Dulqaadad (-ka) — Dulqaadasho.

Dulqaaddasho (-da) — Dhibaatada iyo xumaanta oo aan mid le'eg lagu gudin ee dhabarka loo rito oo dul loo yeesho.

Duluc — 1. (-a) Dhueeb ama dalig ama xarig yar oo dhabka qarxii iyo kelayada, ka, afkooda tolan la dhexgeliyo oo lagu rooreho kolka la xirayo. 2. (-da) a) Danta iyo ula-jeeedada dhaabta ah oo hadalka lagu hadlaya u dhaca hayo. b) Waxa buug ama sheeko ama hadal kale ku saabsan yahay; ulajeedoho.

Dululaaati (-ga) — Dululaaati.

Dululub (-ka) — Hoobad; qulul.

Dulum (-ka) — Dulmi.

Dulunduleecyn (-ta) — Side biyaha ama halaqa u socosho; mulacayeen; qul-qulid.

Dulxumo (-da) — Dulqaad la'aan; sabir la'aan.

Dulyeelad (-ka) — Dulyeelasho.

Dulyeelasho (-da) — Hawsha iyo dhibaha oo dulqaad loo yeesho.

Dumaal (-ga) — Caws kolkku engeego durba hasa oo luo noqday.

Dumaal (-sha) — (xeer guur) afada laga dhinto oo uu guurado, hadday oggolaato, saygeedii dhintay walaalki.

Dumaalid (-da) — Guursashada walaalku guursado afadii walaalki ka dhintay.

Dumaashi (-da, -ga) — Wuxuu ay isu yihii afada la qabo iyo saygeeda walaalki, ama sayga iyo afada wa-laasheed.

Dumar (-ka) — Dadka intiiisa ugaaxda
samaysa oo ilmo ururka ku qaadda oo nuujisa; dheddigood; haween; naago; bilis xaawo.

Dumid (-da) — 1. (-N a) Wax la dhisay oo soo dhacny. b) Wax maqnaa oo soo galay (maqrib, habeen). 2. Isu duwid; isku dubbarridid.

Dumin (-ta) — Wax dhisan (aql, kd.) oo la jebshe, la soo rido

Dumnad (-da) — Naafey yar oo dhogor jiliscan oo fucudud oo hilibka cunta; siiba jiirka iyo shinbiraha aad u laysa oo dadka la dhaqaanta; udnad: mukulaal: yaanyuuro; bisad: basha.

Dumnad (-da) — Cayaar lagu cayaarlo siddeed iyo labaatan qori oo yarar oo xalkalleefsan oo midkiiba dhinac ku leeyahay dhibco kara badan; waxta u yar kow waxana u badan lish; (ama « dubnad »).

Duq — 1. (-a) a) Nin ilmeyn; waayeel; oday. b) Madax, taliye. c) Gaboobey. 2. (-da) a) habar. b) (cayaar) foorad, dhibic.

Duqimo (-da) — Duq ahaansho.
Duqoobid (-da) — Duq noqosho.
Duqow (-ga) — Duqoobid.
Duqsi (-ga) — Cayaanka jaadka mid ah oo dhab loo yaqaan; waxaan laga waayin aqallada iyo jikoolinta; wuxuu leeyahay lish addin iyo labo baal oo uu ku duulo; sanadiiba kuma aqallyaajid qof baan u dhinta cudurro duqsiga keeno. intay badanaya, cumnada dadku cuna hayo faddareeyo; (ama « duqsi »).

Durbaan (-ka) — Qalab cayaaraha lagu tauto; wuxuu ka samaysan yahay qalab xoldhan oo af ama labada afba ka dalaama oo harag ama xub xalleefsani ku rogan yahay oo sacab-badda lagu garooca; reeme.
Durbaansan — Qaab durbaan leh; isku duuban; kankoonsan.

Durba — La raagiis la'aan; degdeg; dhasqo; ciyoon; haddiiqa.

Durdur (-ka) — Biyo yar oo il ka soo baxaya oo aan go'oyn oo webi yar u eg.

Durdurdi (-da) — Sida durdur ama webi ama i biyo ah u qoqoOLD.

Durdurin (-ta) — Ordid culus sida orod-ka geela; baabbacayn.

Durdurdo (-da) — Ordid culus oo xooluuhay u ordaan, kolkay barwaaqaysan yihii oo ladan yihii; oroddayaareedka xoolaha; baabbacoo; birinbirigo.

Durduur (-ta) — (biyo kado) aan hadba loo soo qatimin ama aan loo soo dheregahcansan layska dhacayo oo aan afka lagu qaadayan; rakaad isku dhowdhow.

Durduruaashe (-da) — Si durdur ah wax u cabbid.

Durey (-ga) — Xanuun duumaha neeftu marto gudoujeedaddoodoo horse qabta siiba sanka iyo hunguriga oo aalaa hindhiso iyo duuf wada; hargab.

Dureyssan — Durey hayo; hargabasum.

Durid (-da) — 1. Wax fiqan oo jir ama wax kale muda ama dhexgala; mudid. 2. Qeydada iyo qaanaanka oo wax laga sheegoo si xoogooda iyo kartidooda wax loogu dhimo oo loo baabbi'yo ama loo yareeyo; wakkaasheegid; burin.

Durkiid (-da) — Meel ka dhaqaqaad; (soo -) soo dhowaansho; (sii -) sii fogaansho.

Durkin (-ta) — Sii dhaqaajin; sii riixid; (soo -) soo dhoweyn; (sii -) sii fogeyn; meel ka dhaqaajin oo meel kale geyn.

Durqin (-ka) — Ismaandalhaaf iyo wax-isweydaarsi yar; xinfi; gardarro; cee.

Durraamad (-da) — Durraamashee.

Durraamasho (-da) — 1. (Ilaah, kado) baryid; tuugid. 2. Wax weydiisasho saraadii ku jirto; yu'asho; dhaawasho.

Durryin (-ka) — Wakkasheeg; durid; hurin; (ama "durnin").

Durriyad (-da) — Carruurta ama dha- sha isku aabbaha ah ama isku aabbe ku abtirsata; dir; reer; cid.

Durgasen — La durkiiyey; la dhaqaajiyey; fog; dheer; aan dhoweyn.

Durgashe (-da) — Sii fogueysasho; wax ku sii darsasho.

Durgusi (-da) — Durgashe.

Duryan (-ka) — Gurayn.

Duryid (-da) — Duray ku dhicid, qaaddid.

Dusay (-ga) — Meeraad caaowad oo iskujoogga qorraxda oo u dhe-xeyey qorraxda iyo waxaraxirta; samadulka, ama inta uu qorraxda ku soo wareegga, waa 88 maalmoood oo kuweenna ah; cuuddaar.

Dusid (-da) — Meel daloosha dhex marid; meel kor ka awoodan oo aan taaganaan lagu mari kurin. ka bixid.

Dusin (-ta) — Meel furan ama dafaasho dhex marisiin.

Dusmiyin (-ta) — Meelo badan ka duskuud; hadba meel ka soo bixid; qolqolid; mulacayn.

Dub (-ka) — Maro dhuuban oo si gaar ah loo sameeyee oo loo quuxiyey oo raggu madaxa ku xirto; cimaamad.

Dubban — 1. La duubay; la galoolay. 2. (qof) duub la saaray, madax ka dhigid darteed; la doortay; boqran.

Dubbasho (-da) — Alaabada guriga inteedia la duubso, sida raraada, keb-daha, kaddiifada, kado.

Dubbasho (-da) — 1. Waayeel ama madax u doorasho. 2. Duub madaxa ku xirasho ama wax kale isku duubbid. 3. Alaab kala baxsan ama wax kaloo la mid ah, galoolid si ay u yaraadaan.

Dubbi (-ga) — 1. Qof la duubay oo waayeel laga dhiglay. 2. Lugta xoolaha xubin ka mid ah oo u dhexaysa.
bowedada iyo dhudhunka majint; shansho. 3. (xarig, kd.) Xirimo.

**Duubid** (-da) — 1. Boqor, kd., ka dhigiid inta macaxa duub ama wax kale loo saaro; boqrid; caleemasaa; rid; ubaxsaarid. 2. Galoolid; (ku -) ku marid.

**Duubis** (-ta) — Duubid.

**Duubnaan** (-ta) — Duubnaansho.

---

**Duubnaansho** (-ha) — Qof la duubay ama wax la duubay ahaansho.

**Duud** — 1. (-da) a) (-*) Dhir badan oo waaweyn oo xoonsan; toon; kaiyn. b) Buuro xiriiru. 2. (-ka) Dul; kor; dhubar.

**Duudduub** (-ka) — 1. Dhow jeer isku duub; isku laabaab; canyuub; haryuub. 2. Guudmar; (ama « duudduub »).

**Duudduuban** — Aan kala baxbaxsa naayn ee isku laallaaban; (ama « duudduub »).

**Duudsi** (-ga) — Mag ama gar kale oo qof lahaa oo aan wax laga soo qaadin ee ogaal iyo kas loo seeljiyo.

**Duudsiyid** (-da) — Duudsi ka dhigiid, ka yeelid.

**Duuf** (-*) a) Biyaha iyo qoyaanka kale oo sanka ka yimaada, durey ama hargab darti; siin. b) Quus. c) (dagaal) soo farabbaxashe; weyraa. 2. Xaaraa; baqti; wax xun.

---

**Duufaan** (-ka, -ta) — Roob iyo dabaylo is wata oo daadku dhiyka badanki qarsho, sida tii dhacday waagii nebi Nuux.

**Duuflaal** (-ka) — Aan wax tashiilan; aan wax dhaqaalaysan; dhaqqaladarre.

**Duuflaalarm** (-da) — Dhaqaala darro; duuflaal ahaan.
Duugis (-ta) — Duugid.
Duugoobid (-da) — Duug noqoshoo.
Duugow (-ga) — 1. Duugoobid; duugid. 2. Xabaalid.
Duul e (-ka) — Dad; dooyo; ciid; col; dar.
Duulduul (-ka) — Hadba meel u duul; hadba meel ku dhac; boodbood.
Duulduulid (-da) — Hadba meel u duulid; hadba meel ku dhicid; boodboodid.
Duule (-ha) — 1. Habaar-qabe; lalage; ulia-qaad. 2. (') Ku colka duul-
laanka ah ka mid ah.
Duulid (-da) — 1. Hawada dhexdeeda
marid sida haadka iyo dayuuradaha;
haadiid; lahid; heehaabid. 2. (') Col
badani, inuu soo dagaallamo oo
ciid wax soo yeelo, u bixid; xarbi
aadid.
Duulis (-ta) — Duulid.
Duullaan (-ka) — Col dagaal ku tal-
aggalay oo u socda.
Duullan (-ka) — Ku talaggalka lagu
talaggalay ama la guudoonsadey in
la duulo.
Duumadhow (-ta) — 1.* Dadka cudur-
ka duumada ah la dagaallama. 2. Ga-
bar u joogta, haddii walaasheeda
la qaban dhimato, in iyada xiskiisani
loq bixiyo.
Duumo (-da) — Cudur qandho daran
leh oo badanaa soo labakacleeya;
Kaneecadaa dawisa oo dadka isaga
qaadda; dhaxan.
Duun (-ka) — Lafti; laf- (laftayda, kd.);
Naf- (naftayda, kd.).
Dunkiyeyt (-ka) — (qof) aan talada
dadka kale maqal oo raacin oo siduu
isagu doono ama ay ula ekaato
keliya yeela.
Duumyo (-da) — Xoolo.
Duur (-ka) — 1. Geedo badan oo meel
ku wada yaal; hawd; jiq; miyi. 2.
Geed magaci.
Duurxul (-ka) — 1. Duurka dhexdiisa
oo la isu soo maro oo la isugu soo
duhuunto. 2. Hadal sarbeeab ah oo
leh ulejceddoo garsoon oo aan dadku
wada garan karin oo cid ama qof
loq wato.
Duurxulid (-da) — 1. Duur isu so
dhexmarid oo isugu soo dhuuma-
sho. 2. Hadal isu sarbeeid.
Duwan — Aan inta kale la jaad ahayn;
aan cid u ekayn; yaab leh; sillan.
Duwanaan (-ta) — Qof duwan ama wax
duwan ahaan.
Duwane (-ha) — Aan kuwa kale al
mid ahayn ee ka duwan oo ka fiican;
wanaagsane.
Duwidi (-da) — leexin; (ka-) Meeshbuu
ku aaddanaa oo ku abbaarraa, ka
weecin; ka leexin; (ku-) meeshii lala
rabeey ku tooisin, aadsin; ku leec-
xin; (u-) meeshii lala rabeey ku
abbaarid u weecin; u leexin.
Dux (-da) — Dufan.
Duxid (-da) — Dufan dibadda u soo
habya yeelasho.
E (e') — Xarafka shanaad oo Alifka Soomaalida. Waa shaqal.
-e (-ee) — Haddallo ama tixo bay xiriirisaah, kol ay erey ku dabakaran tahay iyo kol ay gooni isu taagto, labadaha waa leedahay; (sida: « waa Liibaan ee u yeer » ama « waa Liibaan ee u yeer »).

Eber (-ka) — Aan wax ku jirin; maran: baabbah; sufur; cidda'; waxba.

Ebyid (-da) — Qabyada ka bi'iniin; dhammaysirid; buuxin.

Ebyoon — Aan wax ka maqmayn; dhammaysirkan; dhan; idil.

Ebyoonaan (-ta) — Wax dhammaysirkan ahaan.

Ebyoonansho (-ha) — Wax dhammaysirkan ahaansho.

Edbin (-ta) — Edeb u yeelid.

Edeb (-ta) — Dhaqanwanaag.

Edebbarro (-da) — Edeb la'aan; basar-xumo.

Edeg (-ga) — Xero yar oo loo dhigo maqasha xoolaha; meel ciriiryoone; qolqol.

Ee — 1. Tiraab xiriiriya ereyyada iyo tixaha hawraarta; oo; -e. (nin wanaagsan ee geesi ah). 2. Xarafka « e » oo dheer; (f).

Eebb (-ha) — Kan wax walba abuurra oo u taliya oo weligi jirey weligina jiri doona; Illaal: Rabbi; Guulle; Madhiine; Weyne; Baahileewe.

Eebh (-da) — Waran yar; hooto; sallaaddi.

Eed (-da) — 1. Xaal; arrin; xaajo; gar. 2. Gaboodsal; gel; denbi.

Eed — Waxay ka dabadhacdaa magaaqayada qaarkood, ulajeshe do « la-haaneedna » u yeeshaa; (alaabo carruurreeed; askar Soomaaliyeyd).

Eedaad (-ka) — 1. Aan la mahadin; rafaad; dheebato; silic; saxariir, 2. Xanuun taah leh.


Eedaamid (-da) — (xoolo) xanuun la ciyid.

Eedaan (-ka) — (xoolo) ci xanuun keenay.

Eedaq (-a) — (caano) garoor.

Eedayn (-ta) — Xaal u qabsashe; eed saarid.

Eedays (-ka) — Eed la isu saaro; gar la isu qabsado.

Eedaysi (-ga) — Eed isu qabsi; garraamid.

Eedbaax (-a) — Wax, eed la isu hayshey lagaga baxo.

Eedbixid (-da) — Eed ka bixid.

Eeddoo (-da) — Aabbaha iyo adeerka walaashooyd.

Eeddil (-da) — Wax la falay ku biilid; ku hoogid.

Eedsiiin (-ta) — Xumaan la falay, in le'eg ku gudid; kaggoyn; ka jeebid.

Eedsils (-ka) — Xumaan la falay oo mid le'eg lagaga gudo; ka goyn; ka jeebid; cigaab.
Eeggaa — Goorta la joogo; hadda; imminka (amminka); cagta; cagida.
Eegid (-da) — Indhaha saarid; dhawried; dhugasbo; fiirin; jalileecid; jeeadaalin; arkid.
Eel (-ka) — Dhibaato weyn; arrin xun oo culus; hoog.
Elim (-da) — Deero.
Eesuun (-ka) — Socod ama orod aad u dhceer; dhecraayn; duudlid; hooddoo.
Eersad (-ka) — Eersasho.
Eersasho (-da) — Sabab u noqsho; ugu soo halrarasho.
Eersi (-ga) — Eersasho.
Eex (-da) — 1. Garsoor la'aan ge'ah, oo kas iyo bareer loo yeelo; hiil; godobsi; eexo. 2. Wanaag; turaal; lxaan.
Eexasho (-da) — 1. Eex gelid; kala godobsho. 2. (u-) u turid; gaar ugu samafalid.
Eexaysasho (-da) — Eex iyo dan mooodid.
Eexaysi (-ga) — Eexaysasho.
Eexin (-ta) — Samafal gaar ah (qof u) falid; u turid.
Eexo (-da) — 1. (qof) gardarro loogu hiilayna ama wax dad kale jid u lahaayeey loo siyo. 2. Lxaan; samafal; turaal.
Eey (+ga) — Bahay jaadad badan ah oo dadkka la dhaqma oo yeeyda iyo dawacada xiga; (ama «ey»).
Eg — 1. Habboon; wanaagsan; toozan. 2. (u-) aan laga aqoon; la moodo. 3. (le'-) aan ka weyneyn kana yarayn; isku fil.
Ehel (-ka) — Xigto; sookeeye; qaraabo.
Ehelinimo (-da) — Ehel ahaansho.
Ekaan (-ta) — 1. Wax u eg ahaan. 2. Xooolo ama wax kaloo badan oo socoona haysa; meel ku bilaarasho; meel ku sugnaan.
Ekansho (-ha) — 1. Meel ku bilaarasho; ku sugnaansho. 2. Si toozan, habboon, eg, noqsho. 3. (u-) u eg noqsho.
Ekayn (-ta) — 1. Wax is leeg ama wax kale u eg, ka dhigid. 2. Wax socona huya oo badan, meel, si ballaar ugu duwid.
Eneg (-ga) — Qallayl; qooyan la'aan; kafah; kaawax.
Enegan — Aan qooyanayn; qallalan.
Enegid (-da) — Qooyaan ka bi'iid; qallalid; kafahid; kaawrixid.
Enegnaan (-ta) — Wax enegga ahaan; qallalan.
Engejina (-ta) — Qallayl ka dhigid.
Ereg (-ta) — Wax la isu dhiibto ama la is amaahiy; ergiso; caariyo.
Erey (-ga) — (baad) dhaawaq ama dhaawaqyo ujaajeddo leh; kelmed; (ama «erey»).
Erey (+ga) — Qof farriin ama war ama arrin gaar ah loo dhiibto oo tol, qolo, dad kale u geeya.
Ergeyn (-ta) — Erego ahaan ugu tegid; ergo u dirid.
Ergid (-da) — Ereg u bixin; u dhiibid.
Ergo (-da) — Guddi hawi gaar ah (tolka gudhiisa ama shisheeye dhexdi) loo diiro.
Erindooban (-ka) Insaarax.
Eryid (-da) — Aad uga dabo orid, in la fogueyo ama la qabto ama wax la yeelo darteed; ceyrin, cagaajin; dibud u dirid; niciid.
Ey (-ga) — Eey.
Eydiin (-ta) — 1. Qabatin ama nahar xanuun badan oo oogada meel isaga taaga; muruq. 2. Jaadadka geela, jaad ka mid ah.
Eywaad (-ka) — Geedquwax biyo iyo ur sillaan korka iyo laamaha ku leh, salka iyo xididdadana asal.
Eynfaad (-ka) — Dhibaato lyo daal wada socda; rafad; dacas.
Eyni (-ga) — La mid ah; da'; fac; jaad.
Faadid (-da) — Faadid
Faagud (-ka) — Faagasho.
Faagasho (-da) — 1. (xoolo) qodashada ay jeenya ha dhuuka ku qotaan oo ciidada sayriyaan, caro darteed, kolkay isu jixina hayaan oo is guula hayaan, dagaalka ka hor. 2. God ama daloob dhuuka ka samaysasho; qodasho.
Faagid (-da) — Dhuuka ciid ka qufid; qodid.
Faahfaah (-a) — (hadal, k.d.) siy caddays; wakkasheeg; faailo.
Faahfaahin (-ta) — (hadaa) siy caddayn; sii balballaaririn, wakkasheegid; faailuyn.
Faahfaahis (-ka) — Faahfaahin.
Faahim (-ka) — Fehmo badan.
Faa’ido (-da) — Dheef; korsaar; rubisaar.
Faajafajood (-ka) — 1. Barwaanqo; raaxo; niimoo, hodantooyoo. 2. Joogjoog; soo warwareeg.
Faajir (-ka) — Macsilew; saani; dhilay.
Faajirnimo (-da) — Faajir ahaan.
Faal (-ka) — Farsamo la yiri waxaad lagu ogaadaa waxa soo socda oo dhici doona ama ahaan doona: waa dhibco 16 beyd u qaybsama; iyagoo aan loo fiirsan ba dhuuka lagu dhigaa oo beydadka soo baxa lala sii ilmeeyaa oo laysku sii jarjaraa; wuxuu ku dhisaniyay male.
Faalal (-ka) — 1. (geedo, kd.) iyadoo aan kor loo dheeraan ee dhuulka korkiisa ama wax kale korkood, lagu ballaarto sida qaraha. 2. Agagaar; arar. 3. Manjabbaxsi.

Faalalid (-da) — (geedo, kd.) dhuulka korkiisa, sida qaraha, ugu balla-rasho.

Faalallow (-ga) — Faashow; faaliye. Faali (-ka) — Cudur oogada jeexeed ku dhaca oo waxgarashada ka bi'iyaa.

Faalin (-ta) — Faal dhigid oo wax ka sheegid.

Faalsa (-da) — Naagta faalka dhiiga.

Faaliye (-ha) — Ninka faalka dhiiga; faalallow; faashow.

Faalbayn (-ta) — Arrin faallo ka bixin; wax ka sheegid.

Faallo (-da) — Arrin duaacy ama la qoray ama afka laga sheegay oo laga hadlo, in la sii caddeeyo, ama wax looga sheego oo xumaanteeda ama samaanteeda la muujiyi darteed.

Faaltow (-ga) — 1. (bad) markab aan waqti u go'an ku soonen aan kol-kuu imanayo iyo kolkuu teqayyo midna la aqoon oo aan lagu tushan karin. 2. Aan dhab ahayn; aan rasmi ahayn.

Faan (-ka) — Wax wanaagsan oo qof ama wax kale, lagu sheego; ammaan; dhoold; tookh.

Faanto (-da) — Dhiriqda lo'da, kd.; dhacay.

Faaqid (-ka) — Faqidid; baaris; fa-tash.

Faaqidaad (-da) — Faaqidid.

Faaqidid (-da) — Wax la waxey ama lumaay doonduuniid; baaris; raadin; fataashid.

Faar (-ka) — 1. Caanaha garooryay, inta biyaha noqota maahhe inta adag; bur. 2. Wax biyabbyst Chance oo adkaaday oo fariistay.

Faarad (-da) — Qalaab bir af lihi ku jirta oo alwaaxda iyo qoraya lagu xaquuqyo oo lagu simo; raando.

Faaрадayn (-ta) — Faarad marin, ku sinned; raandayn.

Faafaxsan — Fafax hayo; rreyreynaha; (ama «faafaxsan»).

Faafaar (-ka) — Dhuulka god aad u gaaban ka qodqodid.

Faarid (-da) — 1. (caano) fay yeele-sho, noqoosh. 2. Qooid; faaqid.

Faarixid (-da) — Faryid; rreyreyn.

Faaqmaan (-ka) (bad, kd.) qori dheer oo xoog badan oo shiraacaan, gees ka gees, ku daruuran yahay oo ku xirxiran yahay.

Faarumayn (-ta) — (geef) (u-) hasha la lisa hayo, lugaha dib ugu bixin.

Faarumaysaasho (-da) — (geef) faarumaysi.
Faarumaysi (-ga) — (gee): kolka geela loo godho oo la doonayo in la liso, oo hashu labada lugood dib uul buخدoo, oo liggidisu goolaadiso.

Faas (-ka) — Bit godinta u eg oo daab leh: masuur; jidib.

Faashow (-ga) — Qo\'o\'ka faaliya ama faalku dhiiga; faaallow; faalilge.

Faasid — 1. (-da) Faas la dhicid ama 

ku dhuufdhufasho; masaarayn. 2. (-ka) Xun ama xumaaday.

Faasiq (-a) — Qo\'o\'ka waddada xaq\'a ah iyo dhaqaanwanaagga ka leexda; (ama "faasuq ").

Faasiqimo (-da) — Faasiq ahaansho.

Faataadhugle (-ha) — Qof is tustus badan oo wuxuu hanyi iska dhiiga; afmiinshuurd; jeeduldhheere.

Faataadhugleyn (-ta) — Faataadhugle iska dhigid; faataadhugliinnimo samin.

Faax (-a) — Faaf; ballaarad; kalababax; faalal; fitaax.

Faaxid (-da) — Mecro badan gaarid; faagic; fitaaxid; kala bixid.

Faayid (-da) — Cudur iyo bugto qabid la\'aan; caaffimaad qabid; faayoobaan; ladnaan; roonaan.

Faca (-a) — 1. Da\', da\'aad; fil; cimi; facaad. 2. Dad isku waa dhashay ama isku waa jirey; wadajirkood. 3. Isir; ab.

Facaad (-da) — 1. Faca; da\'. 2. Dhallaancil.

Facaysad (-ka) — Facaysasho.

Facaysasho (-da) — Inuu la fac yahay ku doocid; filaysasho; ilasimid; la tartamid.

Facaysi (-ga) — Facaysasho.

Fackaatillo (-da) — Tin xagga dhalanka iyo abuurta ah oo keenta in dadka dheciddisa iyo wax la qabsadkiiisa ay dhib nociyo oo lays qiro qaban wanyo; sansaan aan lala dhaqmi karin.

Fackaayn (-ta) — (xoolaha yaray) orod falle ah; ordid; d puddurid; bhoodrooid; cayarad; rabbasid.

Fecle (-ha) — (dhsaha yaray oo nafleyda) orod leh bhoodrood afarta ad-dinba ko l la wada qaad; rabbasat: cayar; dudder.

Facsar (-ka) — 1. Wax af laga yiraahdo ama addin laga falo oo xil leh. 2. Ceeb weyn; fadexaad; ceebaal; hayuur; (ama "facsah ").

Fadd (-ka) — 1. (daruur) madax; dhool. 2. Cad; jab.

Fadall (-ka) — Raadka dhuulka qoda oo caygu dhuulka ku reebto kolka aad loo ordo.

Fadaqa (-a) — Qof badanada da\' yar oo fududayd iyo wax-jejabis badan; aad u xasib daran; galqaaali; laayaan.

Fadqonimo (-da) — Fadaq ahaanshe; galqaaallimmimo.

Faddaaddo (-da) — Faddarar.

Faddarrayn (-ta) — Wax faddaraysan ka dhigid; najaasayn; wasakhayn.

Faddaraysan — Faddaro gaarrey; wasakhi ku ba\'day.

Faddaro (-da) — Aan nadiif hanyin oo naflii kahato; uskag iyo dhusuq badan; faddaaddo; najaaso; wasakh.
Faddaroobid (-da) — Wax faddaraysan noqsho; wasakhoobid.
Faddarow (-ga) — Faddaroobid.
Faddhac (-a) — (qori, maro, oogada dadka) wax cad ka go'oon ama ka dhulco; meel fad ka dhacay oo daloo-shantay oo god yeelay.
Faddhicid (-da) — Faddhac yeelasho; dalalooshambic; googgo'id.
Faddi (-da) — Meel kore; dibad; cidia'.
Fadayxayn (-ta) — Ceeb weyn; yeediga amarka sheegid; facsharid.
Faddexo (-da) — Ceeb weyn; facshar; hayuur; (ama "faddexad").
Faddeexoobid (-da) — Ceeb weyni gara-rid; facsharmid.
Faadfad (-ka) — Godgod yarjar sida raadka furuuf oo oogada dadka ku recebo.
Fadgooyo (-da) — (qaanuuun) hab. wax ama neef aan hor qiime u lahaysan, qiime looje yeclo, iyaddoo laga qiyaas qaadanayo, wax u eg ama neef u eg oo hor qiimihiisa loo yihiin; qiyaas.
Fadhi (-ga) — 1. (dad) salka oo dhulka lagu hayo iyaddu madaxa iyoo dhabaarku, toos xagga cirka ugu taagangan yihiin, luguhuna ama laaban yihiin ama fidsan yihiin. 2. Dad koob ah oo arrin gaar ah inay ka taliyaan ama wax ka qabto loo magacaabay; meesha ay hawsha ku hay-aan ama muddada ay hadba hawsha ku gudajiraan oo ka hadlayaan; shar; urur. 3. Dad badan ama xoo-layow badan oo wada deggan. 4. (xoole) boqol; tira; weyn; kadin.
Fadhiid (-ka) — Ilmaha cudur sawadda ama dheefuxumo darteed asagii ka nara oo fadhiiga ku raaga oo aan socoonin; curyaan.
Fadhiidnoimo (-da) — Fadhiid ahaan.
Fadhiiyd (-da) — Qof fadhiyu oo salka dhulka ama wax kale ku haya ahaansho; deggenaana.
Fadli (-ga) — Falli.
Fadlin (-ta) — Orod fadallo dhulka u yeelay orderi.
Fajaas (-ka) — Nabar laysku dhufto, qalab bir ah (seef, waran, masaar, kd.) intay, isagoo gacaanqabsi ah oo xoog u dhaca haya, kor laysaga kcono.

Fajaasid (-da) — Nabar fajaas ah, ku dhuufasho.

Fajac (-a) — Yaab daran; amakaag; argaggax.

Fajacas (a) — Aad u yaabsan; argaggaxsan.

Fajar (-ka) — Oogga hore; waabberi.

Fajayn (-ta) — Qof oogadi farahaa aad ugu mudmulid oo ugu garaaacid, si jirku u baraarugo, siiba muruqyada iyo seedaha, oo u debeedho dhiigguna qummaati ugu wareego.

Fajays (-ka) — Fajayn.

Fajicid (-da) — Amakaagid, yaabid; argaggixid.

Fajicin (-ta) — Ka yaabnin; argaggixin.

Fajo (-da) — Oogada dadka oo farahaa aad loogu mudmud oo loogu garacdo, si jirku u baraarugo, dhiigguna qummaati ugu wareego; (ama "fujo").

Fakud (-ka) — Fakasho; carar.

Fakasho (-da) — 1. Wax la hayey oo faraha ka baxsada; farabbaxasho. 2. Cararid; baxasho; roorid.

Fakin (-ta) — Fikin.

Fal (-ka) — 1. (naaxwe) waxay qeyb weyn oo qaybaha erreyaada ka mid ah: waxay tilmaamanaan wax la gala hayo ama wax jira ama wax dhacayaa ama si la yahay ama lagu sugan yahay; waxaan u sal ah oo ay ka soo dillaaqaanta ama ay ku dhisan yihii "magaqayada falka" sida cunid, gabyid, marin, xumayn, qoyn, qabsho, siin, ahaansho, lahaansho, kd. 2. Waxqabad: samays; yeel. 3. (senen) far-samo ku dhisan aqoon qarsoon oo la moodda inay saamays weyn leedahan oo cid wax lagu yeeli karo ama lagu tari karo; jaadad badan buu u kale baxa; falfal; sixir.

Falaaad (-ka) — 1. Abuur; dhalan; dabbeecdu; sansaan; ged; baxaallii.

2. Hawlo aan qabashadooda dan weyni ku jirin; madaddaalo; baashaal; maararrow.

Falaadid (-da) — Madaddaalasho; baashaalid; maararrowbid.

Falaanfal (-ka) — Fal; falfal; sixir.

Falan — 1. (qof, wax) la falay; sixran. 2. (keed, kd.) falmid.

Falanfallow (-ga) — Kan falka yaqaan ama wax fala.

Falanfaluxo (-da) — Geed cinjirka ugu kase waxtar yar.

Falanjaan (-ta) — (hadal, arrin) cad-dayn; kala saarsaarid; kala dhigdhigid; ka faallayn; gelid; gorfiayn.

Falanqo (-da) — (hadal, arrin) cad-days; faall; gorfiys.

Falconxalax (-a) — 1. Dhibaarta qaarkeed diirkeeda, uunsi laga dhigto. 2. Qof galgal iyo hadal badan.

Falconxooddi (-ga) — Bowdoqoawis; fulabajs.

Falconxooddilay (-da) — Bowdoqoawin; fulabajin.

Falbax (-a) — Dhalan iyo baxaalli wanaagsan; sansaanwanaag; falad san.

Faleen (-ka) — 1. Xabkaha xijiga ka baxa. 2. Dhibaarta xabagta.

Falfal (-ka) — 1. Hilib garowkaris ah. 2. Fal; Sixir.

Falfalid (-da) — 1. (hilib) Garowkaris ka dhigid. 2. Fald; sixrid.

Falfallir (-ka) — 1. Digirta inta la dudo la tume oo qalbacyo diirin laga dhigo. 2. Wax inta la jecexkay amma la didillaacshey, falliirro laga dhigay.

Falfallirid (-da) — 1. Digir, falfallirka dhigid. 2. Dilliilacbin; falliirro badan ka dhigid.

Falfalxumo (-da) — Dabeecaxumo; sansaanxumo; falalxumo.

Fald (-da) — 1. Afka ama addinka wax ka qabsho; wax aan hor u jirin, la imaansho; (wax) si ka dhigid; samayn; waxayn; falink; yeelid; suubbin; qabsho. 2. Beer dhibaarta jarid, limid, kd. 3. Falfalid; sixrid.
Falkin (-ta) — 1. Caws ama mayrax ama dun ama wax la mid ah, gogol ka samayn. 2. Hawli isasuro badan qabasho, ka xoojin.

Falkis (-ka) — Falkin.

Falko (-da) — Gogol yar oo cawska laga falkiyi; falag.

Fallaaqayn (-ta) — Fallaago ka dhigid; in cidi fallaago noqoto ku jirrabid.

Fallaago (-do) — 1. Dadka la dagaallamu colka ama cadowga dhulkooda xoogga ku qabsada. 2. Qaanunanka iyo taliska dalkooda naca oo ku kaca oo la dagaallama.

Fallaaqoobid (-da) — Fallaago noqosho.

Fallaan (-ta) — Qof la falay oo kale ahaan; fallaansho; (ama «falaan»).

Fallaansho (-ha) — Qof la falay ama sixran ahaansho; sixranaan; waallaan.

Fallaar (-ta) — 1. Uu dhuuban oo dooc bir dhego lihi kaga jirta doona baalal iyo fantax ku leh oo qaansada laga rido. 2. Gamuun; leeb. 3. (cudur) jeenwareen; oofwareen.

Fallaax (-a) — 1. Qof weligi laab iyo weji furfuran; bashaash; bulshay; baaxeer. 2. Qof xarago badan.

Fallar (-ka) — Siddeed meecood oo meel; tomrum; 1/8.

Falleyr (-ta) — Summad geeta iyo lo'da dhega lagaga dhigo.

Falli (-ga) — Ajar; (ama «fadli»).

Falliir (-ka) — Wax weyn wax yar oo dhuuban oo ka dilliacy ah ama ka jayay.

Fallis (-ka) — Fallisid; haweys.

Fallisid (-da) — Meel madal ah, wax naado lagu ibina hayo, lacag qof ku dhawai qay mid ka koraysa sheegid; haweyn.

Fallooqii (-da) — In ama ceebaa gaar ah oo dadka lagaga soo caan yahay.

Falmid (-da) — 1. Wax la falay oo kaic, iyadoo aan la taaban, iska noqoshoo; falan; fallow. 2. Is dacar faalka, aad caloosha uga bixid; dooxmid badan.

Falow (-ga) — Falan (-keed, kd.).

Falsami (-da) — Wax qaab iyo qurux leh oo la curiyo; wax fursamo isha iyo uurku jeclaya aan iyo farshaxanimo leh; (suugaan) hadal, kd., maanku jeclaysto oo jeel iyo macaan iyo xudduu du ka helo; Falsamidu waa jaadd badan; wax qoran ama xardhan ama aslan ama daa-

bacan ama masawiran,... wax la dhisay ama dhoobo ka samaysan, ama hub iyo ahaab iyo marashi ah; wax la falkiyeey ama la totay; sheeko ama maanso; maadeys ama cayaar; muusika: laga luuqiyiyo ama la timo ama la yeersho...; farxamo; farshaxan; fan; (ama «falsamo»).

Falsan — Si falsami ah u dhiisan ama u samaysan; quaanunka quruxda ku dhisani; quruxsan; farshaxan; maandecq; dhaaytiix.

Falti (-da) — Digada lo'da; faanto.

Falxad (-da) — Nasibwanaag; barako; abshir; khayr; samaan; sareedo.

Fan (-ka) — 1. (gamaan) meesha kooraha la suaro iyo qananta inta u dhexaysa. 2.* Falsami; Farshaxan.

Fanax (-da) — (ilko) labada fool oo yare kale duruusan oo lagu dhasho.

Fandhaal (-ka) — Qalab jiko oo leh dabo la qabto iyo af godan oo qaabka ugu dhaqa leh: cunnaadu lagu qaataa ama la darsadaa oo lagu cabbaa ama lagu walaqaqa; qaaddo; macal-gad.

Fandhar (-ka) — Nabar oogada nafley-
da ku yaal, oo gudhiisa la farafaraynayo ama hawl dhib badan oo lagu raagoo aayar laga qabanayo; qodqod.

Fandharid (-da) — Nabar oogada ku yaal aayar af ugu yeclid ama mid furan gudhiisa, hawl lagu raagoo miyir iyo aayar aayar, uga qaba-sho; farafarayn; qodqodid.

Fangal (-ka) — Neef faras ah oo qof ku joogo, oo qof labaad la fuulo inta fanka faristo; fansaar.

Fangelid (-da) — Neef lagu joogo, qof labaad fuulid oo fanka farisiishe.

Fangelin (-ta) — Neef lagu joogo, qof labaad saarid oo fanka farisiis; fansaarid.

Fangelis (-ka) — Fangelid.

Fanjeedin (-ta) — Fanka u duwid, u jeedin; dhabar u duwid; dib u noqosh ama u laabasho; tegid; carariid.

Fanjeedis (-ka) — Fanjeedin.

Fanqooq (-a) — 1. Wax meeshay ku dhegganaayeen ka fuqa isagoo weli labada madax kaga dhegsan; fowliliil. 2. Fadhi dhuulka kor laysaga hayo.

Fanqooqid (-da) — Meesshi lagu dhegsanaa kor uga soo fudcid; fowliliild. 2. Fadhiyid iyado oo dhuulka kor laysa hayo.

Fanqoofsadd (-ka) — Fanqoofsasho.

Fanqoofsasho (-da) — Dhulka kor isaga quaadid.

Fansaar (-ka) — Fangelis.

Fansaarid (-da) — Fangelin.

Fantatliir (-ka) — (is-) dadaal weyn oo wax lagu qabto iska doon; istiil; (ama « wantatiir »).

Fantatliirid (-da) — (is-) Xooq iyo dadaal badan iska doonid; istiilid; (ama « wantatiirid »).

Fantax (-da) — 1. Wax xiriira ama taxan, meel furan ama jaban ama dalooasha oo ku taal; wax jiidan oo is haysta meel ay ka kale furan yiiin. 2. Dillaaca yar oo gamuunka saa'ishe ku yaal iyo wixii u eg.

Fanto (-da) — Cudur jirka ku dhaca oo nabarro dhacaaan iyo malax ilii ka soo yaacaaan oo googooyaan.

Faq (-a) — Hadal hoos laysugu sheego ama laysugu qarsado.

Faqid (-da) — Fiqid.

Faqiiir (-ka) — Qof aad u xoolo yar ama aan lahaynba; miskiin; sabool; cayr.

Faqiirid (-da) — Faqiiir noqosh; (ama « faqiriyid »).

Faquir (-ga) — Xoolo la'aan; miskiinim; saboolnim; cayrimo.

Faqiriyid (-da) — Faqiiir noqosh; cayroobid; (ama « faqiriyid »).

Faquuqan — Inta kale laga dhexbixiyeey; gooni loo saaray, loo ereyey, loo gooyoey.

Fandhaal

Fquaq (da) — Gooni u saarid, u eeryid, u goyn.

Far (-ta) — 1. Xubnaha dhuudhuhuuden oo ciddiyuhu ku yaallin oo sacab-bada iyo cagaha dadku ku dhammaadaan middood, 2. Ereyo ama hadal ama xuruuf qoran ama daabacan; hab wax loo qoro; qoraal duwan oo qolo u gaar ah. 3. Waraar
yaa oo biyo jeexen ama loogu talagalay inay maraan; biyammar-reen; kanaal; kel; gacan; tog.

Faraaci (-da) — Xiddigaha raqsha la yiraahdo oo dayxuu maro, tan ugu horraysia oo la yiraahdo godinne, saddexda xiddigood oo ay ka koo- ban tahay. Middood; labada kale

Farafootamid (-da) — Legdan farafootan ah, legdamid.
Farafootan (-ka) — Habka loo legdamiid ka mid ah.
Fargagal (-ka) — Cudur faraha gala.
Faraggelin (-tu) — Arrin, Hayesaantaan ama xumaynteed, u dhegelid.
Faraggirig (-ka) — Sacabkoo hicsan oo sida seefta laysuugu dhuusto.

Faraggorgor (-ka) — 1. Farajirir. 2. Manka dilaacidda ku dhaw oo xubnaha uu u kala dillay doono, muuqdaan. 3. (cayaar carruurreeed) tabo xargo lagu tabelleeyo, tab ka mid ah.

Faraggubyo (-da) — Qof hawl qabtaay siiba wax kaarinta, wax la siyoo.

Faragguto (-da) — In aan badneyn oo faraha lagu qaadi karo.

Farajirir (-ka) — 1. Faraha dhinacooda kore; dusha faraha; faraggorgor. 2. Dhurbaaxo faraha jirjirkaada laysku dhuusto.

Farakh (-a) — Qof ka dhashay, nin iyo naag aan is qabin, isurtagood; aan aabbihi iyo hooyadi isguursan oo isudhixiin; aan meher ku dhahan; wacal; garac.

Farakuhayn (-tu) — Wax qabasho aan hadba la joojine intaa faraha laga hayo.

Faral (-ka) — Wax in falo laysku adeekeyey; wax laysku waajibiyey; waajib.

Farallaab (-ka) — 1. Wax yar oo la siyoo qof hawl qabtaay oo badanada loo qarsho. 2. Faraqabs.

Farammaggaadho (-da) — 1. Wax sugi karid la'aan; iyadoo aan weli lays taaban ama aan layskubba soo dhowney oo la fadooyi kari waayo ama la sugi waayo oo wax la sameeyo; sida dadku u badan yahay oo wax u sugo si ka, yaar oo ka dhaqso badan. 2. Taabshe yari ku filan tahay; car-i-taaabo; (ama « farammaggaarto »).

Farammaggooggo (-da) — Bahal jaaddad badan ah oo badda ku jira: 141
Faranfar (-ka) — Bahal yar oo caanaleeyda ka mid ah oo godadka gudhahaada ku nool; wuxuu lee yahay indho iyo dhiego aad u yaryar oo aan ishu fudayd u qaban karin; labo cagood oo hore oo seyfo la moodo, gafuur yuuban iyo dhogor jilicsan; wuxuu ku nool yahay oo cunnaa cayayaanka; kolkuu god qodanayo, dibadidaa laga arkaa ciidaa uu kor u soo tuurtuura hayo.

Faranfardayn (-ta) — Birinbirqayn. Faranji (-ga) — Ferenji.

Faraq (-a) — 1. Dalilgo yaryar oo badan oo laamaha geeduhu yee-shaan; raamo. 2. Dun sooban ama wax u eg oo maryaaha dacalkooda iyo ahaabadii kaloo la qurxina hayo loo yeeso oo laga hiliba; bul; taarash. 3. Farqi.

Faruqabsi (-ga) — 1. Waxa yar oo u horreeya oo ganaciga lagu bilaabo.

Faranmaran — 1. Aan farhiis good ku jirin; aan wax haysan. 2. Farammar qaba.

Farammarnaana (-ta) — Farammarnaansho.

Farammarnaansho (-ha) — Qof farammaran ahaansho.

Faran — 1. Meel oogada ka mid ah, dalool ama nabaar yar lagaga sameeyey; (nabar) af yar loo yeelay. 2. Farriin loo dhehey; wax lagu qaybshay.

Farandulle (-ha) — (dad) Afarta addin oo lagu ordo; afar-addinle; gabaa-raggurdo.

Farandulleyn (-ta) — (dad) Afarta addin ku ordid; afar-addinleyn; gabaa-raggurdeyn.
dhererkooda le'eg yahay oo aan calaacaal qaariin.

**Faraqsan** — Faraq loo yeelay: bulaysan.

**Faras (-ka)** — Neef lab oo gammaanka ka mid ah: wuxuu lee yahay afar addin oo xoogag badan oo qoobab ku dhammaada, guud iyo qanaan dheer: waa la fuulaa, waa la arrinta ama lagu xoojiyaa, beerahaa lagu fashaa....

**Farasbadeed (-ka)** — Kallunin ufka seef dheer oo xoog badani ka taagan tahay.

**Farax (-a)** — Wax loo baashaama ama la jeclaa kolka la helo ama la maqlo, sida laabtu noqoto; riyaq; arwaax; reyreyin.

**Faraxal (-ka)** — Biyo faraha lagu mayro; farammayr; faraachaq.

**Faraxalad (-ka)** — Faraxalasho.

**Faraxalan** — Sacabbada mayrtay.

**Faraxalasho (-da)** — 1. Cunnaada horteeda iyo gadaa kalkeeda, faraha mayrasho. 2. Biyo kastoo faraha lagu mayrto, nadiifn darteed. 3. (ka -) dhammaystirid; farakalabbiixid.

**Faraxalid (-da)** — (u -) qof kale faraha u mayrid.

**Faraxsan** — Wax lagu farxo helay ama maqlay; reyreyni hayso: arwaaxsan; riyaqoosan.

**Faraxuunsho (-da)** — 1. Summad u eg raadka xuunshada. 2. Geed yar oo dhulka banka ah ka baxa oo leh laamo dhuulhuuban oo la cuno oo macaan-dhanaan ah.

**Farayn (-ta)** — Faro ku taataabasho.

**Farcamid (-da)** — Dhal badan dhalid; tarmid.

**Farduhuusti (-ga)** — Cayaar quruurux kulkuuscan lagu cayaaro; fargan.

**Fardhuux (-da)** — Faraha calaacaasha tan ugu dheer oo ugu dhexaysa.

**Fardoolley (-da)** — 1. Bulsho farso hayaasha ka mid ah; fardaha hayntooda iyo dhaqiddooda iyo fuullaankooda yaqaan. 2. Cidanka faraska ah. 3. Dhaqanwanaagga bulshada farahaha oo kale leh.

**Farfar (-ka)** — Qodqod; faarfaar.

**Farfarid (-da)** — Godgod yar yar u yeelid; qodqodid.

**Fargad** — 1. (-da) Keeb; Riliishad. 2. (-ka) Fargasho (ama « fergad »).

**Fargan (-ka)** — Wax yar oo adag (quruurux, kd.) oo inta si guur ah faraha loogu qabto, xoog loo gano; finiin.

**Fargasho (-ga)** — Garangar yar oo badanay dhab lagu sameeyo oo quruux iyo xarrago ama sabab kale darteed. Faraha loo gashado; faraati; kaatuun; (ama « fargal »).

**Fargasho (-da)** — 1. Wax xoog lagu hayo oo doonaya inay farabbaxsadaan. 2. Wax la gowracay ama xannun darani hayo oo rafanaya; rafasho; haarid; (ama « fergasho »).
Farid (-da) — 1. Hadal ama farrin qof qof ugu dhiibid. 2. Qof ku adkayn inuu wax sameeyo ama fuliyoo ama yeelo. 3. (oogaada dadka, kd.) dalool ama nabur yar oo af leh, waxa ku jira ka soo bixin; meel wax ku jirana af yar u yeelid.

Fariid (-ka) — 1. Qof wanaagsan; diric; madmadow oo dheer dheeri ku wada dhilan yihii. 2. Xoolaha aad u naa xoo oo dhinacyada laaltaa iby daliigo ku yeexka. 3. Xararka raraada, kd., lagu dhiyo jaad ka mid ah.

Farqi (-ga) — Kala duwanaan; khilaaf (ama «faraq»).

Farqin (-ta) — Faraq u yeelid.

Farraar (-ta) — Gantaha midood.

Farraarre (-ha) — Meereyaasha midkood: wuxuu u dheexeeya dhulka iyo cirjeexda (mushtar); mariikh.

Farrin (-ta) — Hadal qof loo dhiibo si uu cid kale u gaarsiyo.

Farriqid (-da) — Wax biyaddhiga ah daloo farrin dhiib aqoonsi, xoo uga soo bixid; dhiiqsamid.

Farriigoo (-da) — Gantaal biyaddhiga ah oo yar oo xooq iyo soo baxda.

Farsamayn (-ta) — Hawl aqoon iyo tab u baahan qabasho; wanaajin.

Farsamoo (-da) — Aqoonsi iyo tabta hawlaha lagu qabto siiba kuwa gacanta.

Farsaxan (-ka) — Wax ama farsamo, qurux iyo falsami isku darsaday: xarrago; markaadda.

Farsaxannimo (-da) — Si falaan u samaysnaan; qurux baanaan.

Fartoomiid (-da) — Wax lays faray yeelid, qaadasho; (ama «farmid»).

Faruur (-ta) — Bushin; dibin.

Faruurun — Qof bushimaha midood dillaasgan tahay.

Faruurid (-da) — Keli, biyammareen, kd., diinaha dillaacin.

Furuurimid (-da) — 1. Faruur dillaasgan yeeleasho. 2. Webi, keli, kd. diinaha dillaacid.

Faruuryo (-ha) — Xiddigaha dayxu maro, waxda ugu danbaysa (cirir) tan ugu horaysa.

Farxad (-da) — Farax; reeyreyin.

Farxid (-da) — Farax helid; riyaadhiid; reeyreyin.

Farxin (-ta) — Farax gelin; riyaadhiid; reeyreyin.

Faryaro (-da) — Faraha dadka tan ugu yar.
Fas (-ka) — Dhagxanta qasliga ah cad laga gooyo oo fargashiyada lagu dhejyo oo lagu qurxiyo.
Fasaxad (-da) — Hadal kari ogaan; codkarnimo.
Fasahaad (-da) — Dhaqanxumo; xumaato; kibir; gardarro.
Fasahaaddid (-da) — Xumaansho; kibríd.
Fasahaadint (-ta) — Fasahaad u keenid; dhaqanxumo barid; kibrin.
Fasakh (-a) — Xeer xeerarka guurka ka mid ah oo naagia la qaba, furriin ninka laga furo, ku heli karto. 2. Midab doorsoon; beddelen; (ama «fusaq»).
Fasakhun — 1. La fasakhay; ninkii laga furay. 2. (midab) doorsoon, beddelmeys; (ama «fasaqaan»).
Fasakhid (-da) — 1. Furriin fasakh ah. 2. (midab) wax fasakhkan ka dhigid.
Fasuul (-ka) — 1. (kitaab) qayb isku arrin ka hadlayysa. 2. (clugi) heerarka waxbarashada dugsiga midkaad. 3. Xilliyada sanaddu u qayb-santo midkaad; nur.
Fasas (-ka) — 1. Nabar furan oo siduu u reonaah, inta wax qoonsada soo xumaada; hurgun; caabaq; caallir; 2. Wax wadajir loo qasho, qofkii lahaana hadhow wadajir loogu gudoo; waraar.
Fasaskhosho (-da) — Neef ama wax kale oo inta wadajir loo qiimeeyo oo loo qasho, hadhow qofkii lahaa wadajir ugu gudid; waraarasho.
Fasasid (-da) — Hurgumid; caallirid.
Fasax (-a) — 1. Awood wax lagu qabto; isu diid dii'aaan; oggolaansho; idan. 2. Nasashada laga naxto hawlaha iyo dugsiyada.
Faseexad (-da) — Biro xalxallefsan oo isasuran oo leh daldaaleeyo qodbo laga geliyo: waxaa lasksula dhejiyaa alaabada la furo oo la xiro siibab qalbacyada albaababda, khalfadaha, santuukhyada.
Fashalid (-da) — (arrin) ka jibakeenid la'aan; ku guuldarraysasho; dhicisoobid; jabad; dhicid.
Fashalmid (-da) — (arrin) dhicisoobid. Fashaq (-u) — Ooyaan badan leh. Fasiix (-a) — Qof fasaxad leh; codkar.
Fasiixnimo (-da) — Codkarnimo; hadal qexnaan.
fatwo

Fay (-ga) — (wax) Af; caarah; dacal.
Fayiiga (-ga) — Aragga tabarta yar oo odayaasha.
Fayl (-sha) — Boqunta lugta.
Fayo (-da) — Cudur la’aan; caafimaad; fayoobbi; ladnaan.
Fayooban (-ta) — Fayoobanasha.
Fayoobasho (-ha) — Cudur qabid la’aan; fayoobasho; ladnaan.
Fayobi (-da) — Fayo; caafimaad; ladnaan.
Fayow — Caafoomade qaba; aan bukin; ladan.
Fayraaq (-a) — Maro ama wax la mid ah oo si dhuudhuuban u dildiilaacay ama loo jeexjeexay, jeex ku mid ah.
Feded (-ka) — Carar argaggax iyo sas leh.
Fededin (-ta) — Sas iyo argaggax lala cararo qof ku ridid.
Feecig — Feeqiyig.
Feen (-ka) — Hilibka yar oo lafaha ku dheegsan oo raaca.
Feenad (-ka) — Feenasho.
Feenasho (-da) — Hilibka yar oo lafaha ku dheegsahan oo feenka la yiraahdo, cunid, ikaha ku diirasho.

feex

Feenin (-ta) — Hilibka feenka ah oo lafaha raaca gooni u uruurin; lafaha feenka ka reecid.
Feer — 1. (-ka) a) Sacabka oo duuban oo qof kale, dagaal ama caayar, xoog loogu dhuusto. b) Cayaar ku dhisan, labo qof oo fer isla dhaca, taniyto inta mid laga adkaado; feeran. 2. (-ta) a) Lafi sida qaansada u xoo-dan oo lafdhabarta ku qodqotoma, xagga horena la’afkaarta, badan-kood madaxyada ku hayaan, mid-dood. b) Dinac; barbar.
Feeraar (-ka) — Kala fogaan; kala durugsan.
Feeraarin (-ta) — In door ah kala durnurkii, kala fogfogueyn.
Feeraaris (-ka) — Feeraarim.
Feeran — La feeray.
Feerasho (-da) — (timo, kd.) Firasho.
Feercalaan (-ta) — Labada feerood oo yar yo feeraha ugu hooseeyo oo heekaaba haya, muddood.
Feerfeer (-ka) — Kala durnurug; kala fogfogaan; jeexjeex.
Feerfeeran — Kala durnurugsan; jeexjeexan; feeran.
Feerfeerid (-da) — Wax feerfeeran ka dhigida.
Feerid (-da) — 1. Cayaar ama dagaal feer ugu dhufasho, ula dhicid. 2. (timo) firiid; shanlayn. 3. (caw, kd.) jeexjeexid; dhiiwid.
Feero (-ha) — Cudur daran oo lays qaadisiyo oo badanuuna sanbabbada ku dhaca; sanbab; qaaxo.
Feertamid (-da) — Cayaarta feerka cayaarid; feerka isla dhicid; is feerid.
Feertan (-ka) — Feertamid.
Feestin (-ka) — 1. Qori qallalan oo of dhuuban oo ama kurtiin dhalka ku aasan oo ka soo taagan noqday ama laan geed ku taal ka leexda; fiiqtin. 2. Qori af fiiqan loo yeeleey oo wax lagu qodo ama lagu dagaaladdo; fiiqin (ama «teytin»).
Feex (-da) — 1. Buro carjow ah oo oogada naalleyda ka soo baxda; (ama «lip»).
Feeyig — Faraarugsan: is jira; digtoon (ama «feeyig»).

Feeyigaan (-ta) — Faraarugsanaan: is jirid; digtoonaan; (ama «feeyigaan»).

Feeyignaan (-ta) — Feeyigaan,
Fekar (-ka) — Waaqo qofka maankiiisama laabtiis ku soo dhacaa oo uu iskula hadlo; islahadali; male (ama «fakar»).

Fekarid (-da) — Fekar laabta ku soo dhiicid; islahadlid; malayn; moodid (ama «fakarid»).

Feleg (-ga) — 1. Xiddigaha wareeggooda iyo sida ay dadka u saameeyaan. 2. (sore) ayaandezho; hooq; dhiibaato.

Fanniddid (-da) — Baarid; fataashid.
Ferenji (-ga) — Gaal (ama «faranji»).

Fergasho (-da) — Fergasho.
Feydah (-ka) — Feydasho.
Feydahso (-da) — Is qaaqin; muujin; xeydahso; rogashe.

Feydiid (-da) — Daah ama dabaal ka qaadid; qaaqin; muujin; xeydiid.

Feydnaan (-ta) — Wax feydan ama la feydey ahaan; xeydnaan.

Feynuus (-ka) — Geed habeenkii la daarto; wuxuu leeyahay saal gaas loogu shubno liifad yar oo la daaro, dhahol oloolka ilaalisa iyo haggaakore oo dusha ka awadda; siraad; masradd; (ama «faanuus»).

Ficil (-ka) — Faccay kulul iyo hiilgo qof u qubo dad gaar ah ama tukiiisa ama dhuukiiisa ama garaanka; hiillo; danaano (ama «ficilo»). 2. (naswe) Fal.

Ficilo (-da) — Ficil; hiil; danaano.

Fidda (-ha) — Duso gaar ah oo dadka chintay loo baasho.

Fiddiid (-da) — Meelo ballaaraan ama badan gaarid; kalabbixid; ballaarasho; faafid; ftaaxid.

Fidin (-ta) — Meelo badan gaarsiin; kalabbixin; ballaarin; faafin; ftaaxin.

Fidnawale (-ha) — Qofka fidnada abuurra oo dadka isku dira; (ama «fidnawale»).

Fidnayn (-ta) — Cid fidmo ku abuurid ama dhiex dhiigid ama ku ridid; quulquladaan.

Fidno (-da) — Colaad iyo xumaato dadka laga dhex abuuru; rubsho; quulqul (ama «fidno»; «fidnayn»).

Fidro (-da) — Sadaqo la baaxsho kolka soonku dhammaado oo la iida hayo.
fiidnimo

ku hesho oo ku eryooto, kuna garato oo kaga leexato wax kastoo ka hor yimaada iyadoo aan orodkeeda inna dhimayn; habeenkii bay ugaarataa maalintiina waa ay nasataya oo meelay iska lushaa iyadoo foororta; kibilli ama kobollii.

Fiiq — 1. (-a) 1. Af dhuuban oo wax muda; caarad. b) Qalista indhaha. c) Wasakhda dhulka laga xaraar; qashin. 2. (-da) Caano ama biyo, kd., oo loo kabbado sida kolka wax kulul la fuuda hayo oo inta hushimaha loo dheeweeyo, xiisudda dabyasba lagu soo muugo; fiiqas.

Fiiqan — 1. Af dhuuban loo yeelay; caarad leh. 2. La xaaqay; fiiqi laga qaaday. 3. Diirka laga qaaday. 4. (indho) farsamso takhtarnimo lugu sameeyey; la qalay.

Fiiqid (-da) — 1. Af dhuuban u yeelid; caarad u samayn 2. Fiiqa ka qaaddid. 3. Diirid. 4. (indho) farsamso takhtarnimo ka qabasho; qalid; bixin.

Fiiqas (-ka) — Fiiqas. Fiiqas (da) — Caano ama biyo, kd., kabbo yar oo jiidhan, sida kolka wax kulul la fuuda hayo oo kale, aayar aayar hadba u kabbabso.

Fiisi (ga) — Fiiss.

Fiqtaale (ha) — Sida tukuhu wax u cabbo oo kale, wax u fiiqas; fiiqbarraas.

Fiirfirin (-ta) — Dhawr jeer fiirin; fiir u yeelasho; eeg eegid; baarid.

Fiirin (-ta) — 1. Indhaha ku dhugasho; jeedaaliniin; eegid; arkid. 2. Fiiru u yeelasho; fekerid; baarid.

Fiiru (da) — 1. Dhugasho; jeedaalo; aragigi. 2. Maanka iyo maskuxda oo wax laga firsho; dhugmo; laab; xirgi.

Fiirsad (-ka) — Fiirsasho.

Fiirsasho (da) --- 1. Daawasho; eegasho; u jeedasho. 2. (u-) Fiiru weyn u yeelasho.

Fiirs (ga) — Fiirsad.

Fish (ka) — 1. Indhaxanuun dhacaha iyo malax leh. 2. Qoyaanka iyo malaxda xanuunka.

Fiito (da) — 1. Ubuxu intuu duuban yahay oo uusan weli dillaacin. 2. Cudur idaha, kd. irmaan nasasha ka gala.

Fiix (-a) — 1. Subag. 2. Iniino yaryar
oo dufan ah oo caanaha la lula hayaa yeeshaan.
Fiixid (-da) — Fiix noqosho.
Fiixin (-ta) — Fiix ka dhigid.
Fikad (-ka) — Fikasho.
Fikasho (-da) — Wax wax hayey ama la hayey ama wax ku mudnnaa ama ku tiirsanaa, xoog sidbusho ku jirto u boodid, u bixid, u siibasho; faka-sho;filqasho.
Fikin (-ta) — Wax meel xoog ugu jirey ama ugu xirnnaa sit deyn, furid; sit-bid; filqid; fakin.
Fil (-ka) — Da'; da'aad; fac.
Filad (-ka) — Filasho.
Filan (ku -) — Deeqa; wada gaara.
Filasho (-da) — Sugid; chawrid; rajeyn; malaysasho; quuddurayn.
Filaysi (-ga) — Filaysasho.

Filaysasho (-da) — Isla fil yeelid; isla simid; isku dhererin; filaysad.
Fil达尔lo (-da) — Saddeexda xiddiggod oo godintuka kooban tahay middood.
Filfil (-sha) — Miro yaray oo la engejiyey oo ka baxa geed faalala oo dhuulalaka kulkulul:aad bay u kulul yihiin, dhirta cunnada lagu darsadona waa ka mid, badanaha waa madow yihiin ama waa cad yihiin.
Filfin (-ta) — Dad cusub ama qalo ah, u jirxumayn, ximin, fiindhayn.
Filgin (-ka) — Qori ama bir xoog leh oo af dhuuban oo gaaban oo cree-lasha lagu qodo; feetin, kurtun.
Filid (-da) — Malayn. moodid; u qaadsasho; ku wadid; qabid.

FIlimi* (-ka) — 1. Daliig ama dhuub xalleesan oo galoolan oo dusha laga marshey wax fiiinka aad u dareemii og oo wax lagu masawiro. 2. Masawiro is dabo xiimaya, oo dheeraynta darteed la moooda hayo, wax dhaqdaqaqa hayo ama nool; shineemo (ama «filim»).
Filin (-ka) — Filim.
Fillaan (-ta) — Fillaansho.
Fillaansho (-ha) — Wax wax ku filan ahaansho; deeqid.
Filamid (-da) — Dhib ama hawl ama wax la bixina hayo, dad badan wadaajin, u qaybin; xisaabtamd, dha-billamid.
Fillan (-ka) — Filamid.
Filqad (-ka) — Filqasho.
Filqasho (-da) — Fikasho.
Filqid (-da) — Wax wax ku dhegsan ama haya, xoog uu fiiniiin, uu tuurid; fikin.
Fin (-ka) — Nabar oogada nafteyda ka soo baxa oo mid xun iyo mid sanba leh; kasoobbax; dhulax.
Findhicil (-ka) — 1. Geed-quwaax godxoo hifqihan leh; faamaha biyo iyo ur lifaaqoon buu ku leeyahay, salkara asal. 2. Cunnaada la cuno siiba hilibka, cadadka yarrow oo ilkaha dhexdooda ku harhara. 3. Qoriga lagu findhicilsho laftisaa.

Findhicilasha (-da) — Findhicilka ilka-ha dhexdooda ku harhara iska oo bixbixin.

Findoo (ka) — Fin yarrow oo aan cudur ahayn oo dudka dhallinta yar wejigooda ka soo yaaca.


Finin (ka) — 1. Wax meeshuuku dhecansa ama joogey xoog iyo dhaqqa uga dhacay ama uga ganmay. 2. Tuuryo, dhicid. 3. Wax kastoo finiina ama la fiiniiyo. 4. Wax finiin u eg ama sida finiin la ganay, aad u dheercaya.

Fininid (da) — Xoog u gannid ama u dhicid.

Fininsad (ka) — Fininshasho.

Fininshasho (da) — Mid wax badan oo wadajirka oo carara haya ka mid ah, gooni u leexsasho, u goosasho, u ceyrsasho.

Finixsa (ka) — Finixsasho.

Finixsasho (da) — Dood ama hadal hore oo la qaadan waayey, daba-sososto; carliqasho.

Finixsi (ga) — Finixsasho.

Finnaaq (a) — Neef irmaan oo caano yar.

Fqii (ga) — Nin diinta kasmo weyn ku leh; wadaad; caalin; shikhi; buuni.

Fqiiid (da) — Hadal faq ah ku wada hadlid; (ama «faqid»).

Fqiiin (da) — Faq ugu yeerid; hoos uia hadlid.

Finnaqayn (da) — Waxa ku jira ama jooga ka qaadid, ka wadin; ciriiringa ka qaadid; dalinnaa ka dhigid.

Firaqão (da) — Aan wax badani ool ama aan dad badani joogin; aan ciriir ahayn; cidda'; dalaal.

Firaash (ka) — Gogol, (ama «furash»).

Firaashan — La firaashay; la gogley.

Firaashid (da) — Goglid.

Firasho (da) — Timaha saqaf ku hagaajin; shanlaysasho.

Firayn (da) — 1. Firo u yeelid. 2. (furub) warqadda dhiga, muujin.

Firdhaad (ka) — Wax weyn oo qar-xaday ama col jabay, kd.. waxu ka soo go'a ama ka soo yaaca.

Firdhado (ka) — Firdhasho.

Firdhusho (da) — Wax qar_xaday ama col jabay, kd., waxu kala yaacid, ka soo go'id; firxasho.

Firdhin (da) — Kala tuurtuurid; kala yaacin.

Firr (ka) — 1. Dufan yarrow oo kulkuluusan oo caanutu yeeshaan kolkay lulidda heer ka gaaranaan. 2. Caanaha jaadkuus ah. 3. Dhidid iyo wixii kaloo biyabbiyood ah, oo qaabkaas yeexha.

Firrcoon — Baraarugsan; fahmeysan.

Firrcooni (da) — Baraarugsanaan; fahmeysanaan.

Firrid (da) — Firfir noqoosh; firfir yeclasho.

Firi (da) — Innin; xabbad.

Firid (da) — Timaha saqaf ku kala bixbixin, ku nabid; shanlayn.

Firiiring (ga) — Navarro ama finans aad u yarrow oo badan oo dadka korkiisa ka soo yaacayaaca; cii.

Firiin (da) — 1. Qori yar oo dhuuban oo ilig hela ama ilku leh iyo dabo la qaabto oo badanaa xardhan oo timaha lagu firo. 2. Saqaf, shanlo.

Firiibii (ga) — Qalab yar oo la ajuufi oo laga keeno yeer aad u fiigoo oo dheer, oo u eg tan ka timaadda kolka ilkaha dhexdooda laga fooryo.
ama dalool yar inta bushimaha loo dhowceyo xoog loo afuufo; seeri.

Firir (-ka) — Firdhad.

Firirsan — Wax la kala firdhiyey ah.

Firo (-da) — 1. Wax jajabay oo habab-soobey oo dabayshu qaaddo. 2. (turub) warqad la muujiyaa oo badka la dhigo.

Firoobid (-da) — 1. Firo yeclasho. 2. (turub) warqad muuqata iyo aad loola kasayn.

Firfo (-da) — Dad koox ah; horin.

Firfoon — (indho -) meel fog wax ka arka.

Firquunan (-ta) — (indho -) meel fog wax ka arki ogaan.

Firxad (-ka) — Firxasho.

Firxasho (-da) — Wax badan oo orda haya oo haddana kala firirsan; kala yaeed.

Fitaaax (-a) — Wax fidsan; kala durus-san; ballaar; jiiinnaan.

Fitaaaxid (-da) — Wax fitaaaxan noqo-sho.

Fitaaaxin (-ta) — Wax fitaaaxan ka dhigid.

Fitaaaxsan — Fidsan; aad ciiri ahayn; ballaaran.

Fix (-da) — Qosol badan.

Fixlayn (-ta) — Aad u qoslid.

Fog — Aan dhoweyn; dheer; durugsan.

Fogaan (-ta) — Fogaansho.

Fogaansho (-ha) — Fog ahaansho; durugsanaansho; dhowaan la'aansho.

Fogeyn (-ta) — 1. Meel durusgan geyn, u dhigid; meel shishe geyn. 2. Shisheeye ka dhigid.

Fongor (-ta) — 1. Lin; nabar; ceeb; taakoor. 2. Summad.

Fongoran — Fongor leh; inta kale ka duwan; taakooran.

Fongorid (-da) — Lin ama ceeb u yeclid; ceebayn; inta kale ka soo-cid.

Fongorraan (-ta) Fongorraansho.

Fongorraansho (-ha) — Wax fongor leh ama fongoran ama taakooran ahaansho.

Fooce (-a) — Wax sinnaa meel ka mid ah, oo inta hoos ka soo niixantey, kor u soo buuran.

Foocaar (-ta) — Saddexda xiddigood oo godintu ka kooban tahay mid-dood.

Fooccid (-da) — Fook yeclasho; kor u soo buurashe.

Foocsan — Fook yeelatay; soo buuran.

Foocsanaan (-ta) — Foocsanaansho.

Foocsanaansho (-ha) — Wax foocsan ahaansho.

Food (-da) — 1. Timaha u dhexeye dhalada iyo sauxanyahay iyo wejiga. 2. Timo si gaar ah loo qaabiyey oo carruurta, siiba gabdaha, loo reebo.

Foodcase (-ha) — Geed la heero oo biixiya miro saleed la cuno lage soo saaro.

Foodin (-ta) — (isu -) dad ama waxyaar-lo kale isu eegid, siday u kale wa-naagsan yiihiin; tartansii.

FIRINSI

Fitilig (-ta) — Af yar oo ka laallaada xarigga dabinka, oo inta godka la geliy-yo, garangarta iyo dhinaca godku isu hayaan, xarigga ishiisana dabadeed korkiisa la saaro; kolkii garangarta lagu joogda oo ay fitiligtu booddo, baa ishu wixii dabinka taabtay ku roortaa oo qababtaa.

Foodin (-ta) — (isu -) dad ama waxyaar-lo kale isu eegid, siday u kale wa-naagsan yiihiin; tartansii.
Foolshay (-da) — Gabar yar oo food loo reeby.
Foolshar (-ka) — 1. Legdan xd. toos iyo kafool kafool laysaga hor yimaado.
2. Wax soo socda oo bareer looga hor tago. 3. Raar agalka fooodaasa la saaro.
Foolsharid (-da) — Legdan ama dagaal uga hortegid: kafool kafool wax uga hor imanshoo.
Foolshareer (-ka) — Timaha foodda oo inta salxanyaha soo dhaafa wejiga yarceya oo foolxumeeya; wejiga qarqiiisa kore oo aan dadku badan naa tim ku lahayn, timo ka baxa.
Fool (-ka) — 1. Dibad u dareerka iyo daaqdoonaladka xoolaha; soofo. 2. Xoolaha lafiirada.
Foolid (-da) — (xoolo) dibad u dareerid oo u daaqdoonasho; soofoon.
Foolin (-ta) — (xoolo) dibad u dareerin; daaq geyn; soofoon.
Fool (-ta) — 1. Maalinta gelinkeeda hore; subax. 2. Berri.
Foolan — Wax ku taagan: wax ku diran; taagan; kacsan.
Foognaan (-ta) — Foggnaansho.
Foognaansho (-ha) — Wax foogan ahaansho.
Foolbaar (-ka) — Xarrago dhar waxweyn loo gaato oo istustus iyo kibir ku jiraan.
Foolbaarin (-ta) — (is-) Xarrago iyo isweyneyn dhar waxweyn u qu-dasho oo dadka is rustusid.

Foolhad (-da) — Ur udgoon oo ka soo baxa cunnaada geedeysan oo la biskyynayo.
Foolhadayn (-ta) — Foolhad u yeelid.
Fool — 1. Toos; horay, 2. (-ka) a) Ilkaha kuwa ugu soo horreeya oo dhoolaha u dheexeyya midkood. b) Weji. 3. (-sha) Xannunka dhalidda.
Foolad (-ka) — Foolasho.
Foolasho (-da) — 1. Xannunka fooshu, qabasho: dhalid.
Foolbashad (-ka) — Foolbashashe.
Foolbashxi (-ga) — 1. Sharuurka subax-dii la dubo oo la marsado; quraac; hamuuntir, 2. Cararka hesho foonsha la cararto: foolcarar; foolhallow.
Fooldhagasho (-da) — Weji mayrasho.
Fooldhigid (-da) — (u-) weji u mayr-
Fooldhiin (-ka) — Fool-beenaad; jajabow; horudhalow.
Foolid (-da) — (ka-) Dhib ama baxnaanis ka bixid, ka gudbid.
Fooltub (-ka) — Weji kadaud; jirxumayn; biriir iska kics.
Fooltubid (-da) — Weji kadauid; biriir iska kics; jirxumayn.
Foolxumi (-da) — Foolxumo.
Foolxumo (-da) — Muuqaal aan ishu jeclaysan; qurux la’aan; foolxumi.
Foolxun — 1. Foolxumo ka muuqato; aan qurux lahayn. 2. (-ta) Kallumun.
Foon (-ka) — Weel mugilliisa wax lagu rida, oo la buuxsho, ama la mioso, wax lagu sii daro oo laga tallecyo; cunnaada weelka qarqiiisa madaxa kala baxda oo fooca ah.
Foonishaaf (-ka) — Buuxhaaf.
Fooq (-a) — Dabaq: reen (ama «fookh»).
Foorad (-da) — Qaybaha cayaaraha (turub, kd.) la isu tirsado oo lagu kala badiyo, midood; guul; duq.
Foore (-ha) — Dabayl xoor leh oo dhabata xilli roob dhew yahay.
Foorti (-ka) — Shanaq ama yeer la maqlo kolka inta bushimaha la isu dhoweeye, neef xog lch la soo saaro; hijjis.
Foordan (-da) — (turub; k.d.) Foordad helid. ka dhicid; adkaan.
Foorey (-ka) — Iyaddo qaarka hoo daga taagaan yahay oo qaarka kore hoos iyo xagga dhulka loo labbo; madaxa iyo dhabarka oo hoos iyo horay loo dhigo, lugaha oo hoos u taagan; (ama «foorar»).
Fooreord (-da) — Wax fooreora ahaan; foore ku jirid, ku sugnaan, (ama «foorord»).
Foororin (-ta) — 1. Wax fooreora ka dhigid. 2. Genbiyid.
Foorsad (-ka) — Foorsasho.
Foorsasho (-da) — Iyaddo la taagaan yahay, qaarka sare, horay iyo hoos u laallaadin, u godid.
Foorsisi (-ga) — Foorsad; foorsasho.
Fooryid (-da) — Foori samayn.
Foos* (-ka) — Xoog; col.
Foox (-a) — Xabag jaadad badan ah oo udgoon oo la shito; luubaan; bceyo.
Fooxaali (-ga) — Fulabbajis; bowdooqawis; dhood; jinatuur; cagajugley.
Fowlili (-ka) — Wax meeshuut ku dhegsana yare ku fuqay; fan-fooq.
Fowliliid (-da) — Fowlili noqosho.
Fud* (-ka) — Cad yaar oo kankoonsan oo is hysta; bur; fudul.
Fudayd (-ka) — Culaay iyo dhib la'aan; si fudud; sahad.
Fudud — Aan culaay lahayn; dhibyari kor loogu qaadii karo.
Fududaan (-ta) — Fudayd ahaan; culaay la'aan.
Fududayn (-ta) — Fudayd ama wax fudud ku dhigid; culaayska iyo dhibta ka bi'lin.
Fudul* (-ka) — Cad*; fud; bur.
Fuf (-ka) — Daaq aad roob ku bixin ee xilli ku baxa.
Fufid (-da) — Fuf yeeasha.
Fujkani (-ka) — Weel yar oo dhiig leh oo badanaa dhoobo laga sameeyo oo shaaha iyo bunka, kd., lagu cabbo; kooob; (ama «fijaanka»).
Fujin (-ta) — Wax meel ku dhageesnaa xog uga goyn; rujin.
Fulaalisoo (-da) — Duco ama wax kale oo loo sameeyo haweena fooseh hayso, si ay xanuunyari u dhalaan darteed; (ama «fulaaliso»).
Fulabbajin (-ta) — Waxyaa loo fulciga cabsi geliyay ku kiciid; guulguulid; cagajugley.
Fule (-ha) — Fuley.
Fuley (-ga) — Qofka wax kastoo yar ka baqaa'; aad geessimno lahayn; (ama «fule»).
Fuleynymi (-da) — Fuley ahaan.
Fulid (-da) — 1. (xoool) meesha ay u soo arooreen oo biyaha ka cabbeen ka tegid, ka noqosho. 2. (arrin) meel marid; dhaboodid; dhacaan geliid.
Fulin (-ta) — 1. (xoool) meesha ay u soo arooreen oo biyaha ka cabbeen ka xayn, ka wadid. 2. (arrin) meel marin; dhab ka dhigid; dhacaan gelin.
Fulisa* (-ka) — 1. (xididdada geedaha, k.d.) aan dhab dhulka ugu aasnaan oo aan soo bixintoodu qodid u baaqayn; waxaa ku filan in inta madax keliya lagu dhego hadaba kor loo soo dibbe taniyo intu ka soo wada baxo. 2. Wixii sida xididdada dhiirta oo aan qarsoonaan ama dibadayalka ah oo kale loo soo baxsho.
Fulid (-da) — (xidul, k.d.) markii madax la qabto oo la dhibto, si fudud u soo wada bixid.
Fulinin (-ta) — (xidiid, k.d.) dibadii u soo wada bixin iyaddo aan la qodin.
Funaanad (-da) — Dhar tolan oo la qaato oo ama jiliscoon oo oogada xiga oo dhiidka dhowra, ama culus oo dhaaxanta laga qaato; garan.
Fuq (-a) — Afka labadiisa qulbac mid-kood; qal.

Fuqdo (-da) — 1. Caws ruqiddisu aad u fududdahay. 2. Wax ku kicid; wax ku soo boodiid. 3. Inta qofka is celintisu leeg tahay; kafal.

Fuqid (-da) — Soo go'iid; ka dhicid.

Fur — 1. (-ka) — Wixii meel daoosa lagu awdo; dabool; guf. 2. (-ta) (xoolo) summad dheega loo yeelo.

Furad (-ka) — Iidin xarar iyo faraq lagu quruxiyey oo carruurta yaray lagu xanbaarso; dhereb.

Furadsi (-ga) — Furadsasho.

Furadsasho (-da) — Furad ku xanbaarasho; sida furadka loo qaato kale, u qaadasho.

Furan — La furay; aan xirxirayn; af bannaan; la geli kuro; ballaqan.

Furasho (-da) — 1. Wax xirnaya, xirnaantii ka biid. 2. Xarig ka furid oo la tegid. 3. Cid geeddi ah meel degid. 4. Qof, dad, dhar ama wax kale ka xoogid; dhicid. 5. Qof la boojiyey ama la qaafaashay, xoolo madax-furad ah ka bixin. 6. (ka -) Ka goosasho; ka xirifurasho.

Furdaamin (-ta) — Qof la falay ama la siixray, wax falka iyo siixirka ka saara kula kicid; siixfuruyo u samayn.

Furdaamis (-ka) — Furdaamin.

Furdo (-da) — Meesha alaabta ganacsiga ah oo magaalada ama dalka ka baxaysaa ay marto oo lagu canshuuro, tiise geleysaana sidoo kale u soo marto oo lagu canshuuro, siiba kuwa magaalooynka badda ku yaal; (ama «furud»).

Furay (-ha) — Qalab ilko leh oo badanaa bir ah oo inta dalooda qofulada iyo wixii la mid ah la gesho, lagu wareejiyo oo lagu furo; muftaax; qaliid.

Furfur (-ka) — Hab gar ah oo badarka qaarkii loo karsho; bisayl haddana iniihii kala yaaca hayaan oo ayan is qabqaabsana hayn.

Furfurad (-ka) — Furfurasho.

Furfurun — Aan xirxirayn; wada furan.

Furfurasho (-da) — Wax soonhna ama xirxiraa, xarigii ama lilammadii ama duntii isu haysey ama lagu tolay meelo badan ka go'iid, ka furmid, ka roorid.

Furfurid (-da) — Waxyaaloo badan oo xirxirin ama gunguntan, midba mar furid ama wada furid.

Furid (-da) — 1. (quful, kd.) wax xiran fure ama qaliiid ku kala bixin. 2. (albaab, kd.) balliqiid, bashiicin. 3. Wax guntan kala bixin. 4. Markhaati lasu qabsaday, siduu ah bu sheegid. 5. (guur) qof la qabo sii dayn. 6. Hawl la qabtyo oo la xusayo, cayaar, dabbalaal deg, shir, hadal, kd. dadka ka qayb gela haya u bilabid. 7. Wax raran rarka ka dhigid. 8. Halxiraale ama wax kaloo la isku xiray, sheegid; feydid; bannayn.

Furin (-ta) — Cadde maro ah oo aan weyneyn; go'qey. qeyd.

Furitaan (-ka) — Furid.

Furmid (-da) — Wax furan noqosh. Furnaan (-ta) — Furnaansho.

Furnaansho (-ha) — Wax la furay ama furan ama aan xirnayn, abaansho.

Furrin (-ka) — Furid; furitaan; (ama «furinii»).

Fursad (-da) — Kanaho, waqti.

Fursasho (-da) — (ka -) Iska deyn; ka maarmid.

Furun (-ka) — Weel ama meel dhisan oo inta gudaha laga kululeeyo, cun-nada lagu dubo ama lagu hogeeyo.
ama wax kale lagu engejiyo; hog; muufio; (ama «furin»).

Furug (-a) — Cudur daran oo lays qaadsiiyo; wuxuu lee yahay, qandho iyo mantag iyo nabarro badan oo jirka ka soo yaaca, kolkay biskoodaannu furugdhoon ku reebe.

Furuqbiyoole (-ha) — Furuq biyo leh.
Furuqdhoon (-ka) — Godgod yaryar oo nabarrada furuqu wejiga ku reebaan.

Furux (-a) — Kalaggoysyada oogada oo lafuhu iska haystaan qaarkood siiba kuwa dhudhummadada iyo cala-calaaha.

Furxin (-ta) — 1. Iskaggalka lafaha xoog u maroojin oo kala filqid. 2. Qalmaroojin.

Furxis (-ka) — Furxin.

Fushade (-ha) — Bilaha guga, tan ugu hoyaysa.

Fuud (-ka) — Dhacaanka ka baxa hilibka iyo kulunka iyo cagaarta kolka biyo ama caano ama wax ka mid ah lagu kariyo; maraq.

Fuundid (-da) — Korid; tafiid.

Fuulid (-a) — (qof, kd.) meel kore ama wax korki geyn, gaarsiin, kor-siin, saarid.

Fuulis (-ta) — Fuulim.

Fuullaan (-ka) — Habka iyo aqoonta fardaha, kd., loo fuulo.

FUUQ (I)

Fuullaandhaaf (-ka) — (qof) uud fuullaanka u yaqaan; fardadhaari.

Fuuudi (-ga) — Ninka daaraaha dhisu.

Fuqq — 1. (-a) Dhuunta xabbadda oo baaruddu ku jirto, gumucana sidda; qashar. 2. (-da) a) Shangiarta ka yeerta kolka biyaha, caanaha, kd., xoog loogu soo nuugo bushimaha oo urursan oo loo dhoweeyo; fiiq; fururuq. b) In yar oo koli fuusqado.

Fuuqhabii (-ka) — Dhabishiisu aad u daran tahay oo aan oggolayn in wax yarina seegaan; qorqode.

Fuuqhabiiinimo (-da) — Fuuqhabii ahaansho.

Fuuqfeequqsaada (-ka) — Fuuqfeequqshado.

Fuuqfeequqshado (-da) — Dhawr jeer fuuqshado, siiba iyadoo weel naas leh lagu cabbba hayo.

Fuuqsada (-ka) — Fuuqshado; fuuquis.

Fuuqshado (-da) — Kabbo weyn oo jiidan biyo ama wax kale oo meel ku jira ku marin.

Fuuuq (-ka) — 1. Dibbiridda iyo soo buurashada waxa dhinta. 2. Waxa ciiro ama dhanaanno lagu daro, oo
soo buurta ama kara ama soo fooca.
3. Wax duuban ama buuran oo dhulka hoostiisa ama biyaha hoo-
stoooda, sida likaha uga soo baxa.

Fuurid (-da) •. Wax fuurey noqosho;
soo foocid; dibbirid; afuuufmid.

Fuursan •. Wax fuurey noqday; dib-
birsan.

Fuursanaan (-ta) -- Wax fuursan ahna;
dibbirsaan.

Fuwo (-ha) — 1. Geed wax lagu mida-
beeyo. 2. Wixii aan sida xariirta u
jilicsanayn; aan taabashadooda loo
bogin; (xariir iyo ... gob iyo
gun).

Fuxshi (-gu) — Ceebtaa.
Gaado (-ha) — Ged; dhalan; alab.
Gaadoowee (-ha) — Kalluun badeed.
Gaaf (-ka) — 1. Meel la hagaajiyey oo la qurxiyey oo arooska loo sameeyo oo lagu sameeyo caweyso, cunno, dheelaas, caayara. Kd. 2. Dhis kala durugsan; hadoodiil. 3. Kol, kal, toogo, moog; jilays. 4. Hareer; dibad.
Gaafabbax (-a) — Kolka curaakda cidda ugu weyni cidd u gaar ah yeesho, isagoo loona guursheey xoolo ku filan la siyey.
Gaafabbixid (-da) — Wiilasha cidda, siiba curaaka, inta loo guursho oo xoolo la siyey, cidda ka dheexbixid oo gaar u degid; carrurta hadba kii kora oo guursada oo isku fillada oo gaar u ilega.
Gaafabbixin (-ta) — Gaafabbax ka dhigid.
Gaafal (-ka) — (bad: beden, kd.) qoryaha babeecan oo ragga saayibta wadaa ku faraisto, midkood.
Gaafasho (-da) — 1. (xoolo) habka neefka godlan oo la lisa hayaa isu taago oo lugaha u kala durkiyo; faarumayasha. 2. Taagnaan ama socod gaar ah oo digtoonaani ku jirto, oo wax la qaban doono ama dhici doona la isu golaadidooy oo loo darbado.
Gaafeysi (-ga) — Wadaga, qaarba kol wax qabto; toogaysi; kaltan; jilaysi; moogtun.
Gaafmeer (-ka) — Dusha iyo hareeraha oo wax lagu ilaaliyo oo lagala soo warwareego; kornmeer; aameer; (ama "gaafammeer").
Gaafmeerid (-da) — Dusha ka ilaaliin; ka korwareegeed; dibdawareegid; kornmeerid: aameerid.
Gaaf (-ha) — 1. Waayo badan; jecr; wax badan. 2. Meerto; kaltan.
Gaafootamid (-da) — Gaafeysi; kaltamid; toogaysi; jilaysi.
Gaafootan (-ka) — Wadaag qaarba kol wax qabto; gaafeysi; kaltan; jilays.
Gaaggax (-a) — 1. (xoolo) kolka inta neefka la lisa hayaa godlado, had-dana in ta wax qoonsado ama dareemo, godolku ku baabba’u oo caa-nuhu ka iman waayaan. 2. Wax kastoo la rabey in la yiraahdo ama la falal, oo wax la qoonsaday dar-teed qofka ka iman waaya oo ku baabba’a.
Gaaggixid (-da) — Godolku ku baab-brid, wax la qoonsaday daarteed.
Gaaggixin (-ta) — Gaaggax ku ridid, ka keenid.
Gaajabeel (-ka) — Wax la cuno oo gaajada bi’iya; dhereg.
Gaajabeelid (-da) — Wax gaajada bi’iya helid, cunid, ku dhergid.
Gaajaysan — 1. Aan waqtib badan cunno cunii; gaajo hayso. 2. Qatan; baahan.
Gaajaysnaan (-ta) — Wax gaajo hayso ahaan.
Gaajo (-da) — Dhibaatoada iyo xanuun-ka iyo tabaryarida oogada lagu da-reemo kolka wax badan la qatoon yahay oo aan cunno la cunin; baahi.
Gaal — 1. (-ka) a) Qof aan muslin ahayn oo siiba midabkiisu cad yahay. b) Qof aan jimiye ahayn oo cidda u turin; tiiri. c) Geel (waxaa badana lau darabkaa ereyo kale sida baruugaal, xeryaggaal, afagaal,...). 2. (-sha) tab. ged, dabci.
Gaatayn (-ta) — Diinta muslinka ka saarid; gaal ka dhigid.
Gaalib (-ka) — Fardaha orodkooda jaad ka mid ah; hardaf; gaaddabbuur.
Gaalibid (-da) — Orod gaalib ah ordid.
Gaallays (-ta) — Jaad hore oo toorrey oo loo tumaan jireen in gaalada lagu laayo oo lagu dagaalama.
Gaalleef (-ta) — 1. Mindiyiihii hore oo gualada lagu dagaallami jireen, mid ku mid ah. 2. Mindi weyn oo aan qurux badnaan oo dhan.
Gaallin (-ta) — 1. Dib u dhigid; lildi; tixgeli la’aan; muunajebis. 2. Aa-yarid; si xool yar u wadiid.
Gaalliso (-da) — Cayaar.
Gaaloobid (-da) — Diinta muslinka ka bixid; gaal noqosh.

Gaanurid (-da) — Cawin ama jimiici ama wax kale, jir buurran oo adag la ycelasho; oogo adag yeelasho.

Gaan (-ka) — 1. Xoog leh; adag. 2. Dihin.

Gaane (-ha) — (neef guuran, kd.) buurraan iyo xoog badan yeeshay; gaan noqday.

Gaani (-ga) — Xayaas koray oo xoog-glisii dhammaystacya.


Gaar (-ka) — a) Waxa uu ka dhashay ama uu la magac wadaag, ka baxsan; aan u ckaayn; duwane. b) Dhinac, gooni. c) (naaxwe: magac guud iyo magac -) magac guud = nin, magaalada, bad; magac gaar: Libaan, Xamar, Afrika, d) Hurguun ka yimaada nabad aad ah san iimah, siiba kan codaxdu muddo.

Gaaraabihiid -(-ka) — Cayaynaan yaray oo duulduula oo h veneenki, isagoo u eg dhinbilo yaray oo dab ah, ifiifa oo bidhaana; (ama «gaa- raaabiidhaan »).

Gaarro (-da) — Kalluun badec.

Gardh (-ga) — Sodod jaadad badan ah oo waddij ciidanka dagaallama iyo aranda, kd. la baro, oo ay ku tabeeyaanta; cayaarsiis.

Gardhii -(-ta) — Gaarndo ku wadid; cayaarsiini.

Gardhiid (-da) — Sodod lagu gardhiya hayo, socosh, cayaarsiis ku socosho.

Gaari (-da) — Qof dumar ah oo maamulka aqalkeeda iyo iyada nasab-daba aad i laaliisa oo uga adag; aan baali ahayn. 2. (-ga) Gaadiid garangaro leh oo la rarto ama la raaco oo ama motor wado ama wax kale jiidaan.

Gaarad (-da) — Wax durugsan oo tiigsasho ama socod ama si kale loogu tago ama loo taabto; ku dabategid; soo qabasho.

Gaarooci (-ga) — 1. Dhul dhir waa weynna leh, bannaanna ah, oo badanaa caq'aday ah, dixiyin ama baaxdo.

Gaaroox -(-ta) — Nabad bararay oo hurgumey, dab ama wax kaloo kulul ku diirin; kubbayn.

Gaarsi -(-ta) — Wax durugsan ama meel fog geyn.

Gaar -(-ta) — 1. Qayb weyn oo ka mid ah qaybaha ciidanka dagaalku ka kooban yahay. 2. Jaadka badan oo neccawdu ka kooban tahay gaarkood: waa wax sida cinjirka u jiidma oo meel walba ku fataxa oo buuxiya; waxyaalada badan oo kala jaad ah oo waxtar weyn leh, baa laga sameeyaa. 3. Dufan ama sadiid u fudud, oo dhuxusha iyo waxyaalo kale laga liso, oo inta faynaysada iyo weelal kale lagu shubo, la daarto ama si kale loo shito.

Gaasabbaax -(-ta) — Si gaar ah oo wax loo korro ama loo dhaqaalayyo ama loo baxnaamsho; kaadisiynyoo; degdeg la'aan; baxnaanis.

Gaasabbeex -(-ta) — Si gaar ah u korin, u dhaqaalayn; u kaadin; dedejin la'aan; horutiibeeyn la'aan; baxnaani; u sugid.

Gaashaamaan — Gaashaan loo yeclay, lagu rogey; la adkeeyey; maalashann.

Gaashaamsho -(-da) — Wax sida gaashanka, wax dhibauto leh oo iman doona, la isaga celiiyo, samaysasho.

Gaashaan (-ka) — Qalab lagu dagaal-lamoo oo wareegsan; wuxuu ka samaysan yahay bir ama harag adag ama wax kale, oo inta ga-canta lagu qabsado, riddada iyo
nabarrada tuuryada ah laysaga dhigo oo lagaga gabbado.

Gaashaanbuur (-ta) — Dad dhawr qolo ah oo ciidammadooda isu geystey oo meel ka soo wada jeeda; dad xooggooda isu geeyey oo jaalloobey; isbahaysi.

Gaashaandhig (-ga) — Colka oo inta hub qoota, tolka ama qaranka, cadowga ka celiya; jilibdhig; daafac.

Gaashaandhigid (-da) — Qaranka cadowga ka dhicin; dagaallamid; jilibdhigid; daaficid.

Gaashaanle (-ha) — 1.* (ciidanka qalabka sida) darajo u dhexaysa Sarreyaha iyo Dhammaha. 2. Saryanka saantiisa gaashaammadu laga goosto.

Gaashaanqaad (-ka) — Qof guarey da'dii uu gaashaanka gaadi lahaa oo duullaamadu ka qayb geli lahaa; gaashaanxajis.

Gaashaanxajis (-ka) — Gaashaanqaad.

Gaashi (-da) — Bar weyn oo koo-babban (ama «geesso»).

Gaatanim (-da) — Socod gaatan ah, socosho.

Gaatan (-ka) — Socod aayar la socona hayo iyadoo la dhuukina hayo oo lugaha hadba mid aayar la qaada hayo; socod aayar ah oo wax lagu gaada hayo.

Gaatin (-ta) — Gaatan.

Gaaitir (-ta) — Haragga oogada oo adkaada, siiba kan sacababadu iyo cagaha.

Gaaitiroodid (-da) — Gaatir noqosho.

Gaawe (-ha) — Haruub weyn oo caanood.

Gaax (-da) — 1. (caano) nafey irmaan oo goortii la lisi jirey ama la nuugi jirey aan la taaban, caanaha ku urura ama isgaargaara oo xay sidoo; caanaha aan neefka laga lishine la kaydiyo oo dib loo dhigo 2. Wixii waqtigii la soo saari jirey aan la soo saarin ee la urursho oo dib loo dhigo oo dhan.

Gaaxasho (-da) — (xoolo) caaniiho neefka laga lahaa oo dib iyo waqtidu danbe loo dhigo; goortii la lisi jirey aan la lisiin.

Gaaxin (-ta) — (xoolo) goortii caanaha laga lisi jirey oo aan la lisiin oo goor kaloo danbe jala sugo.

Gaaxsan — Neef aan goortii la lisi jirey la lisiin oo goor kaloo danbe jala suga hayo.

Gaaxsananaan (-ta) — Neef gaaxsan ahaan.

Gaayimad (-da) — Waraaqo yaryar oo dhinac isaga dhegsan oo aadada ama dadka kaleba, wax ku qorqorto; buug yar; daftaar.

Gabaabi (-ga) — Wax badnaa oo soo yaraaday; wax isdhaamay; qabbyo; is dhimid; yaraan; shiqid.

Gabaaddiir (-ta) — Aan waxba ool; cidaa; gabaabiir.

Gabaabiir (-ta) — Meel bannaan oo aan waxba ka bixin; gabaaddiir.

Gabaddanaansan — Gabaddanaan leh ama ay hayso.

Gabaddanaansan (-ta) — Wax gabaddanaan hayso ahaan.

Gabaddano (-da) — Dhaaxan dayreed oo aad u daran.

Gabaggabeayn (-ta) — Gabaggabeeyo ka dhigid.

Gabaggabeysan — La gabaggabeeyey; gabaggabo lagu dhigay.

Gabaggabo (-da) — Magacaalo ama dad ama xooloo col xoog ku qabsaday oo dul fadhiyo; (ama «gebaggebo»).

Gabal (-ku) — Wax weyn ama is
haysta qaarkii; cad; jab; qayb; in; jecx; (ama «gobol»).
Gaban (-ka, -ta) — Aan fi weyneyn; aan buureyn; yar; (ama «gibin»).
Gabar (-ta; gabadh) — (koox; gabdho) qof dumar ah oo da’ yar, aan weli la guursan; inan; (ama «geber», «gabadh»).
Gabarey-maanyo (-da) — (sheekaxariri-ro) nafiley badda ku jirta oo qaarka hore gabar ka ah qaarka danbena kalluun; halkable.
Gabarnimo (-da) — Gabar ahaan; inannimo.
Gabarraale (-ha) — Kalluun.
Gabay (-ga) — Tixo la tirsho oo ka kooban ereyo iyo xurum qiyasban oo tirsan oo xaraaf ku dhisan; wuxuu leeyahay tixo is wada dhe.
Gaban

Gabbaldaye

Gabbal — 1. (-ka) Qorrax, cadceed, dhalco, libdho, qundhac. 2. (-sha) Gaashi yar oo meel ku taal; bar.
Gabbaldaye (-ha) — Geed la abuur oo jaadad badan u kala baxaa; wuxuu leeyahay ubax dheexda ku

Gabbay (-ga) — Qofka gabayga tirintiiya yaqaan; gabye (ama «gabayaa»).
Gabay (-ha) — Meel hadba waqti go’an oo lagu heshiivey, geddisleyda iyo wixii wax genacsanayaa isugu yimaadaan oo wax ku kala garaan; suuq; carwo.
Gabayox (-a) — Gabayce.
Gabayre (-ha) — Meel aan gabbaad

Gabarey-maanyo

lahayn oo dhaxan badan; dhaxanta lafteeda; gabayyox.

Gabbaad (-ka) — Wax laga gabbado; wax dhaxanta iyo wixii la mid ah celiya; wax la dugsado oo dhan; (ama «gabbood»).

Gabbita (-ka) — Gibbaan.

Gabbiti (-ga) — (guur) yaradka ka hor xoolo ama wax kale oo yar oo la bixiyo oo la siiyo qofka ama ragga gabadha haxshey, amaba gabaddha walaalkeed, inaaddeerkeed, kd.

Gabbatiyid (-da) — Gabbiti siin.

Gabad (-ka) — Gabbasho.

Gabbaldaye
leha gaashi weyn oo ah cawl ama cillaan ama dardam ama madow; gaashida qarkeeda waxaa ku teedhan caaleeyo uubax oo cillaan ah, guuleedana waxaa ka huu xabuur (inino) faro badan oo salid la cuno laga liso. Ubuxu hadha dooda qorrorrudh jirto buu u jeestaa; qorrorrudh; (ama «gabbalday»).

GABOOGYE

Gabbaldhac (-a) — Qorrorrudhac; maqrib.
Gabbaldhacsii (-ga) — Gabbaldhacsasho.
Gabbaldhicleed (-da) — Qorrorrudhicleed.
Gabbalgaab (-ka) — Gabbalgaabad.
Gabbalgaabad (-ka) — Kolka qorrorrudh dichidda ku dhowaato; qorrorrudhabad.
Gabbalgaabsasho (-ka) — Gabbalgaababsasho.
Gabbalgaabsasho (-da) — Waqtiga qorrorrudh dhicidda xin dhowaato, gaarid.
Gabbalsasho (-ga) — Gabbalgaababsasho.
Gabbarlo (-da) — Lacag ama wax kale oo tolku qof qof u bixiyoo oo qaranka la siyo; ammaan; sedo; canshuur.
Gabbasho (-da) — Nabar laysku soo tuuray oo lagu kaco si uusan wax ugu dhicin; ka leexasho; gaashaan ama qalab kale ku ballin; iska gaa-bin; kd.
Gabbin (-ta) — Nabar laysku soo ridey, celin, weecin, ballin.
Gabbis (-ka) — Gabbin.
Gabad (-da) — Wax ama hawl lays faray in la sameeyo. qaban wayiyid, maaro u wayiyid, ka soo bixi waayid,
Gabilb (-ta) — Gebib.
Gablanid (-da) — Gablan noqosho.
Gablan (-ka) — Qof gaboobey ama dhintay isagoo aan carruur u dha-lan; aan carruur dhexaasha lahayn ama aan ka tegeyn.
Gablanimo (-da) — Gablan ahayn.
Gabbiol (-ka) — (naaso, kd.) aan caane ku soo dhicin; (ama «gabtiol »).
Gabbioolid (-da) — Gabbiol noqosho.
Gabne (-ha) — Baaqo.
Gabniim (-ka) — Wax gabid.
Gabboobid (-da) — In badan jiriid; filka meexsha ugo danbaysa gaarid; duqoobid; odayoobid.
Gabhood (-da) — Gardarro; eex; denbi; dulmi; geff.
Gabhoodfii (da) — Gardarro ku kac; xeer ama qaannuun jebsi; denbi; geff.
Gabhoodfiiid (-da) — Wax gabbob ah ku kicid; dulmi ama denbi samayn; xeer ama qaannuun jebin.
Gabbooye (-ha) — Gallka fallaaraha lagu guri; qulux.
Gabow (-ga) — Filka dadka iyo na-fleeya iyo dhirta, qarka ugu dan-beeya; duqow; odayntimo.
Gabowshe (-ha) — Fil weyn; duqowshe.
Gabooy (-ga) — Qofka gabooyaha iyo qaansaada ku daguualama ama ku ugaarsada; hargaaant; baydari.
Gabraar (-ka) — Eryida, dabin u dhibidda iyo qabashada ama laaynta ugaarta; garwaan.
Gabraarad (-ka) — Gabraarasho; ugaarasho; garwaansad.
Gabraarasho (-da) — Gabraar u bixid; ugaar doonasho; ugaarasho; garwaansasho.
Gabraarasho (-da) — Gabraarasho; ugaarasho; garwaansad.
Gabrasho (-da) — (xoolo) meel wa-dajir u farfarisasho.
Gabrib (-da) — Wax qof jid u lahaa, wada siin la'aan, wax ka dhimid.
Gabxarar (-ka) — Cad hilib ah oo ka kooban dhowrka feerood oo waxwecn oo karraysta xiga oo sararta ka korreeyaa iyo hilibka yar oo weheliya.
Gabxox (-da) — Meel aan dhir iyo
Gacankudhiigle (-ha) — Qof qof nafla ka gooya; qof dhiig galay; qof dhiig qaba; daddi; dilaa.
Gacangaad (-ka) — 1. Gacansaar; salaan. 2. Xaalsiin; u hoyad. 3. Dagaaal. 4. Wax siin.

Gacan (2)

Gacanqaban (-ga) — 1. Ul ama was la mid ah oo kolka la soconayo gacanta lagu qabsado. 2. Lacag yar oo waxyaalaha yar yar oo lagamamaaranka ah lagu gato.
Gacantogaale (-ha) — Gacanta oo hadba la togo oo la kala baxsho si wax yare durugsan lagu gaaro ama lagu soo qaato ama lagu soo gurto; tiigsad.
Gacantogaaleyn (-ta) — Gacantogaale wax yare durugsan ku gaarid ama ku soo qaadid ama ku soo gurid; tiigsasho.
Gacantogaaleys (-ka) — Gacantogaaleyn.
Gacanyare (-ha) — Hoosjooge.
Gacayr (-ta) — Geed yar oo xamakowga u eg, qodxese aan lahayn oo laamhiisa la cuno.
Gacnadheere (-ha) — Geed xoolaha lagu dhacariyo: waxuu lee yahay laamo geedaha kale fuula iyo xididdo biyo ku buuxaan oo xoolaha loo jarjaro oo laga waraabshe; faradheere.
Gadaal (-sha) — Doocda dhabarka ku aadan; xagga danbe; dib.
Gadana'aqoon (-ta) — Xubnaha laga

Gacalde (da) — Wax dar kale ee yahay oo idan la'aan faraha loola qato.
Gacaldeed (-da) — Wax dar kale ee yahay, iyadoo aan laysu dirsan ama aan la isu idmin, faraha la gelid.
dhalo oo laboodka iyo dheddigoodku isaga tagaan iyo waxa ku saabsan, kasmo iyo aqoon u lahaansho; sida carruurta loo dhalo ama ay u dhalato aqoon.

Gadaalabbarid (-da) — Sida laboodka iyo dheddigoodku isugu tagaan barid; xubna laga dhalo iyo sida carruurtu u dhalato ama loo dhalo barid.


Gadaan (-ka) — Saabka qaarkiisa kore iyo weelka dhexdooda; saabka gantiiisa.

Gadaawe (-ha) — Kalluun badeed; (ama «gadaawe»).

Gabadad (-da) — Kalluunka badda jaad ka mid ah.

Gadaaf (-ka) — Gedef.

Gadashe (-da) — 1. Wax ganac ah, qiimihiiisa bixin oo la soo wareegid. 2. (raad) tirasho, qarin.

Gaddifdha (-da) — Kaddiiifad.

Gadfan — Gedfan.

Gadfiid (-da) — Gedfiid.

Gadhoorad (-da) — Kadhoorad.

Gadid (-da) — 1. Alaaboo ganaasi ah, lacag ka bixin oo daddii lahaa ka soo wareejin. 2. Wax aan muuqan ka dhigid; qarin. 3. (weeso) jebin.

Gadil (-da) — Hooska harkii waxa bixiisyey gondoodooda ku soo urura.

Gadiir (-ka) — Kalluunka badda mid ka mid ah (ama «gadiir»).

Gadoob (-ka) — 1. Lafidhabar; xiriir. 2. Misko; dib.

Gadood (-ka) — Dhirif, dharas, caro, umal.

Gadoolid (-da) — Wax gardarro ah oo afka la iska yiri ama addinka layaska yeelay xumaanshaheed muujin, dhirif; dharisid; xanaaqid.

Gadoon (-ka) — Dhul siman oo dhaqag is haysta ah ama caad, god yar ama magay ku yaal ama ka dalooashamay oo biyaha xareedu galaan oo laga cabbo.

Gadow (-ga) — Ul ama wax la mid ah oo inta layysku soo laabay labada madax layysku xiray; garangar: (ama «gedow»).

Gaf (-ka) — Gef.

Gafane (-ha) — Shilinta xoolaha jaad ka mid ah oo inta dhig badan nuuga, qaab kankoosan yesha.

Gafid (-da) — Gefid.

Gafuur (-ka) — Wejiga qaarkiisa hore oo soo yuuban oo naafeyda qaarkheed leedahay: waxaa ku yaal afka, sanka; ... af.

Gaggah (-ka) — Gariirkii, ama dhaqan, dhaqac qofka ama wax kale oo nabar xumii ku dhaqayn ama wax kale oo la mid ah gaaracen.

Gaggabid (-da) — Nabar layysku dhuf-tay ama wax kale loo yeeshee, la wareer, la dhichiid, la fii-diiid.

Gahayr (-ka) — 1. Miraha aan weli bislaan; miro ceerim; curdan; yacaycood. 2. Wax aan jilicsanayn; adag.

Gahayroobid (-da) — Gahayr noqosho.

Ga (-ka) — 1. Dhar yar oo la tolo oo qaarkab qaarki, sida barkimooyinka, lagu rogo ama la dhex gelaado ama dhawraarin u ah. 2. Dabeel harag ah ama qorri ama bir ama wax kale. oo qaarka qaarki (billawe, seef, kd.) loo sameeyo, laguna qaado. 3. Biyo kooban oo meel fadhiyaa; balli; harro. 4. (shax, waalo, kd.) badin; ka dhi-cid; foorad. 5. Garangar ifni ah oo xillsiyada qaarkood dayuxu dhex gayso. 6. Galaxaa.

Galaal (-sha) — 1. Budo cad oo laga sameeyo dhaqayn gaar ah ama gecdaa qaarkood oo la duxo, oo wax lagu caddeyo; xaraar; bod; dambas. 2. (txaalo: ido) madaxa ama qaarkiisa oo cad.

Galaalan — Madax cad; galaali ku taal; la galaalay.
Galaalid (-da) — Galaal u yeelid, marin.
Galaalnaan (-ta) — Wax galaalan ahaan.
Galaas (-ka) — Weel yar oo inta badan dhalo ah, oo wax lagu cabbo; haarub; koob; kalax.
Galaayuu (-ka) — Muusannow; dhaadasho; qaylo.
Galab (-ta) — Maalinta gelinkeeda danbe; inta duhurka iyo maqribka u dhexaysa.
Galabcarraabid (-da) — Galabtii gurriid, socdaalid, safrid; meel la aad lahaa, galab u anbabbixid.
Galabcarraaw (-ga) — Galab carraan bid.
Galabgaab (-ka) — Galabta inceeda danbe; casargaab.
Galabsad (-ka) — Galabsasho; galabsi; mutaysaad.
Galabsasho (-da) — Wax la dalay (oo baddana xun) abadaamariskeed gar u yeelasho, mutaysasho, istaahilid.
Galabsi (-ga) — Galabsasho.
Galangul (-ka) — Soo noqnoqodka roobka iyo dabaylaha.
Galax (-a) — 1. Caano dhay ah, biyo, kd. 2. Weel, kalax.
Galayn (-ta) — 1. Gal u yeelid; dhaaar u samayn. 2. (cayaar: shax, kd.) galeyn.
Galaysan — Gal leh; gal loo yeelay; daharan.
Galaysmaan (-ta) — Wax galaysan ahaan.
Galbasho (-da) — 1. Meel ka tegid, iyadoo badanaa aan la soo noqona hayn. 2. Lala tegid, aan in la soo dhaacsado raajjoo qabint. 3. (guur) guri geyn; guririn.
Gallbeed (-ka) — Dhinaca qoraxuddu u dhaaddo oo hariga u tumsayan; woqooyi iyo koofur kala borkooda; qoraxuxin; huxux.
Galbin - (-ta) — Gelbin.
Galbis - (-ka) — Gelbis.
Galdhaacsasho (-da) — (nabar) galka ama xubka kore ka fuqid.

Galdhacsi (-ka) — Galdhaacsasho.
Gale (-ha) — 1. Cutur dadka, kd., ku dhaca. 2. Gobiga togg; dhuuxa togg inta u dhaw. 3. Gole; ardaa.
Galgaal (-ka) — 1. (xiddigo) cadaad; laxmar. 2. (neef, naag) aan dhalin, aadna u cayley.
Galgalaalid (-da) — (xoolo, kd.) galgaal noqosho.

Galgalad (-ka) — Galgalasho.
Galgalasho (-da) — Inta ciidada ama dhubka la jiifsiid oo laaksu roogrogo; hadba doc isu roigid; baarasho.
Galiliiy (-da) Walbahaar naxdin leh.
Gallad (-da) — Mahad; liibaan; deeq; abaal.
Galladaysan — Gallad qaba; ladan.
Galladaysasho (-da) — Gallad ahaan u siin.
Galladayysi (-ga) — Galladaysasho.
Gallayr (-ka) — Shinbir heycad ah oo manjaha iyo afka cas oo hilibka cuna; wuxuu baddana cuna, halaqa iyo shinbraha yarar.
Gallayrrayn (-ta) — Habka gallayrka yeelid; gallayr isu ekayn.
Galley (-da) — Geed la abuur oo dhala badar wuxtar weyn leh: dadka iyo duunyadaa cuna; waxaa kaloo laga sameeyay sallid la cuno oo wanaagsan, qaarkeedna laga dhigo, dawo, saabuun, khal. nacaan, xabko, asal iyo ranji, cadar udgoon, waxyaalo qarxada, kd.; geedku bal taagan oo caalamo dheerheer iyo sabuul inino badan oo sarac sarac ah ku yaaliiin buu leeyahay; arabbibkhi.
Gallimid (-da) — Gellimid.
Galmo (-da) — 1. Isu tegidda laboodka iyo dheddiggodka; gadaala'aqoon; gelin. 2. Gelitaan; gelid.
Galmoood (-ka) — U tegidda dumarka.
Galoobbax (-a) — Meel dadka gela haya iyo kan ka baxa haya, labaduba badan yihiin oo intaas isdaabammar hayaan.

Galoobbixid (-da) — Meel dad badani gela hayo dad kaloo badanina ka baxa hayo, is-dabammarid.
Galoof (-ka) — Neef aan irmaanayn, rimanaynna; guran.
Galoofnimo (-da) — Galoof ahaan; gurnaan.
Galoof'ool (-ka) — 1. Neef guran oo sida neef irmaan oo caamo guba hayaan u oloola. 2. Waxaan la ahayn oo la iska dhigo; isyeelyeel; 'ha lagaa sheego`; badal aan faalido ka soo jeedin.
Galoof'ooliidi (-da) — Ool bebni ah oloolid.
Galoofoobid (-da) — Galoof noqsho; gurid.

Galoof — 1. (-ka) — Geed qodax leh oo sarmaanta u eg; wuxuu loo yahay laamo toosoon oo qalab badan laga jaro (udbo, dhigo, hangoollo, ulo... ) mayrax laga sameeyo kebd, xargo; ...; asal wax lagu aslo sida shaabana loo cabbo. 2. (sha) Mindaacirka quarki.
Galoolan — Lu galoolay; duuban.
Galoolid (-da) — Wax inta la fidiyey, haddana laysku kor duubay; si garangarso u duubid; galool ka dhigid.
Galow — 1. (-da) Dhuun; rubad. 2. (-ga) Shinbir ci gaar ah leh oo la wada yaqaan; fiin; dhebed.
Galsbaasi (-ga) — Biyaha balliga oo sii gura haya, harestiisiga galshooyin ka samaysasho; dhoobammiirasho.
Galshe (-da) — Kolka biyaha balliga ku jiraa sii gura hayaan, galal yaryar oo balliga harestiisiga laga qoto, oo xareedu ku soo miranto; dhoobammiir.
Galti (-da) — 1. Qof yimid ama soo gulay dhul uusan dhaqanka isu aqoon. 2. Aan ilbax ahayn; aad galti bixin; reer-miyi; khashiin.
Galtibbax (-a) — Reer-miinyinimo iyo galtinimo kabbax; ilbax.
Galtibbixid (-da) — Reer-miinyinimo iyo galtinimo ka bixid; reer-magaal noqsho; ilbixid.
Galtimimo (-da) — Galti ahawshe.
Galxiddigaale (-ha) — Galka biyaadhaacu sameeyo; garbo.
Gama' (-a) — Hurda dhexgalkeeda.
Gamaamad (-ka) — Wax la qarina hayo oo alabo ama dhaq ama wax kale korka laga saarsaro, lagu hilo.
Gamaamadan — Wax qarsheeya korka ka saarsaaran yihii; korka wax lagaga hilay.
Gamaanyo (-da) — Hurdo; fulmo.
Gamaar (-ka) — (dab, kdt.) sii baabba'; bas.
Gamaarid (-da) — (dab, kdt.) sii baabbi'il; sii basid; sii dhammaansho.
Gamaarin (-ta) — Gamaar ka dhigid.
Gamas (-ka) — Warmaha jaad ka mid ah oo yar; hooto dhego leh.
Gama'san — Hurdo dhexgalay, hurdu ku dhexjira; hurda.
Gama'sanaan (-ta) — Wax gama'san ahaan.
Gamash (ga) — (xoolo) caanaha oo yariada; waqti jilalaal ah ku sugnaan.
Gamu'd (-da) — Hurdo dhex gelid; seexasho.
Gammamaan — 1. (-ka) a) Naflayda caanaha leh jaad ka mid ah oo fardaha, baqalaha, dameeraha, iyo farowgu ka mid yibhiin. b) Fardan. 2. (-ta) Kal-luun badeed.
Gamuun (-ka) — Ull huu woon oo too-san oo af gamuuxan leh ama afka biri kaga jirto oo qaansada laga rido; leeb.
Gamuur (-ka) — Gamuux.
Gamuux (-a) — Gamuur.
Gamuuxan — Aan af hijaan lahayn; la gamuuxay; gamuuran.
Gamuuxid (-da) — Wax gamuuxan ka dhigid; caarad ama af hijaan ka blin; gamuurid; guxuumid.
Gan — 1. (-ka) a) Alaabada la falkiyo ama la tidco ama la sooho, docda badanaa lacag ah; xaal; yake; xumayn; eeedsii.
Ganaaxan — Ganaax la saaray; la ganaaxay.
Ganaaxid (-da) — Ganaax saarid; eeedsii.
Ganaac — 1. (-a) Xubin carrab dheer oo jiidan oo sal weyn u eg oo oogada naflayda ku taal (caloosha hoostee-

ganbar

GANAC (1)
sinsiman oo la qurxiyey oo gudaha xigta maahshe, docda kale oo kore oo dufita leh. b) Xaadda ku taal oogada naflayda; (-ta) Bir ama laf ama qori ama wax kale oo qaroor san oo wax la suro ama wax lagu soo jiido; gar.
Ganaax (-a) — Geef ama xumaan ama gubood la fahay, eeedsii le'eg oo da); waxay ka laaflaadda oo dha-caanka ku dhibtayaqo xigta xigto dhaqaal oo caloosha xiga. 2. (-da) Alaabada iyo waxyaalaha kale oo la is dhaafsado inta lacag ama wax kale la isaa siiyo; wax kastoo loo rogrogto in faa'ido laga helo; geeddir; iib.
Ganacsad (-ka) — Ganacsasho; ganacsii.
Ganacsasho (-da) — Wax iib ah, rorogasho; ganacsii samayn.
Ganbalalaliga (-ga) — Qalalaase.
Ganbar (-ka) — Salkhig gaaban oo aan garbo laysku tiirsho lahayn; kursi salka la saaro meel laysku tiishona aan lahayn (ama «wanbar»).
Ganbaysad (-ka) — Ganbaysasho.
Ganbaysan — Ganbo u xiran tahay.
Ganbaysasho (-da) — Ganbo madaxa ku xirasho; ganbo qaadashe; ganbaysi.
Ganbaysi (-ga) — Ganbaysasho.
Gambi (-ga) — Genbi.
Gambise (-ha) — Genbise.
Gambiyid (-da) — Gambiyid.
Ganbo (-da) — 1. Maro ilo' yaryar leh oo badanqee madow oo durnaaqo madaxa ku xirto; maskan. 2. (lacaag) caanad.
Ganbool (-ka) — Bur weyn oo madax buuran; qaar; qool.
Ganhooley (-da) — Inta ganbada leh ama quadaata; naago; dumar; haweec; bilis waxaa.
Ganboor (-ka) — Geed qodax dheer-dheer leh oo geelu hadduu daago ku dhinto; aad buu u kharar yahay, oo neefka u dhinta hilibksiila lama dhedhemin karo.
Gandaal (-ka) — Sarweji laga baxsho ilmaha looda oo dhinta, oo sacii dhalay ku gooblado.
Gandi° (-ga) — Gendi.
Ganid (-da) — Xabbad, fallaar, iyo wax kale oo la mid ah, ridid, tuurid.
Ganmad (-ka) — 1. Bahal gendiga u leeg oo xoolaha cuna, siiba geela. 2. Raadka jilaalka ama abaarta ama gannadka cuunidhise xoolaha ku receeto; jaynaf.
Gantaal — 1. (-ka) Qalab lagu dagaal-lamoo, ama wax kale, oo loogu talag-galay in la gano ama la rido ama la tuuro. 2. (-sha) Riddo; tuuryo.
Gantaalid (-da) — Gantaal ku ridid, ku dhufasho.
Gantoob (-ka) — Wax la soo gaabsheey; aans la dhismaystirin.
Ganuuun (-ka) — Weel caanood; harruub.
Gar — 1. (-ka) a) Timaha ka baxa bishimaha harsheehooda iyo ca-manka iyo daamanka. b) Bir ama qori. kd., soo bassan oo qurooqan. c) Garraarka dumarka. d) Doc; dhinac. 2. (-ta) Abbaarta iyo xeerka, qof walba wax uu lee yahay ama uu jid u lec yahay ama uu mudan yahay, siya; garsoor ku dhiisan, sano xoo laa'aaan; xaq.
Garabhid (-da) — Qof wax sameeyey, arrinta ama sababta ku jiddeey, inaan laga fursan karin oo ay garti ahayd aqoonsasho, u qirid; markarsiinayo aqbalid.
Garacan — La garacay; la uleyey; tuman.
Garacid (-da) — Xoog wax wax ugu dhufdhufasho; wax la dhicid*; ulayan: tumid.
Garacis (-gu) — Garacid.
Garad (-ka) — 1. Kartida wax garash-kada; maan; kas; caqli; laab; xirigi; dhimir; maskax; fiiru; dhugmo. 2. (°°) Nin qo'o u madax ah; ugaans; ilmaan; wabar; beeladaaj: boqor: suldaan.
Garadyleed (-ka) — Garad yeelasto.
Garadyleesho (-da) — Fil wax lagu kala garto gaarid; garadadsasho.
Garaamme° (-ha) — Habka mitirka oo waxa culus lagu cabbiro, kowda u salka ah; wuxuu culays leeg yahay wuqiyad 28 meelood loo qeybsheey, meesheed.
Garaammurux (-ata) — Wax cud iyo wax madow oo la isku daray; waxyaalo aan isu midab ekayn oo isku darsamay oo midab bor leh oo isku googo'aan yeeshay; (ama "galaam-murux").
Garaar (-ta) — 1. Jiljileeca dadka qaarki gaacaha ku leh yahay, oo la moodo inaan kalaggoysayadu, siiba xusulladu, is hayhaysan oo jaban yilin. 2. Duudduub iyo mardimo dadka cayilli surka ku yeeshaan. 3. Dhaqadhaqaq; nuuxnuunsi; dii-kaan.
Garab (-ka) — 1. Labada lafsoon oo balballaaroon oo qargarrada hoo-stooda ku yual oo doci caaduudha ka haystayn doona karraysuhu, mid-dood. 2. Lufaha iyo hilibkooda, xubin ahaan. 3. Tiir; kaalmo; gar-gaar. 4. (roob) dhool; madax; fad; saylaan.
Garab'aydo (-da) — Cudur xoolaha garbhaha kaga dhacaa; (ama "garaba-biido ").
Garabdaar (-ka) — 1. Caqli badan oo wax lagu maleeyo. 2. Wax xag Ilah qof looga sheego; arroo; uur-kubbaallenimo.
Garahgal (-ka) — Garabka xaggiiisa ka tiirin, ka teegaarid; kaalmo.
Garabgelid (-da) — Garab iyo tiir u noqosho; kaalmayn.
Garabgooye (-ha) — Cudur xoolaha ku dhaca; garab’aydo.
Garabgoroyo (-da) — Labo qof oo diriraya, si aan muuqan oo mid lugu hiiliiyo; (ama «garbaggoroyo»).
Garabkuteaglayn (-ta) — Amarkuteaglayn.
Garabkuteagle (-ha) — Amarkuteagle.
Garabsad (-ka) — Garabsasho.
Garabsasho (-da) — Garab iyo tiir ka dhigasho; kaalmaysasho.
Garabyeel (-ka) — Garab u noqod; taageero; kaalmo; hiillo; tiiriis.
Garabyeelid (-da) — Gacan qabasho; u hiilin; taageero iyo kaalmo siin; tiiriin.
Garac (-a) — Nin iyo naag aan isu dhixin, ilmaha ay dhalaan; aan meher ku dhalan; waacal.
Garaddax (-da) — Qallejis weyn.
Garan — 1. (neef, wax) afka ama madaxa ama qaarka hore, midab gaar ah ku leh. 2. (-ka) funaanad; ffeeraggashii.
Garangar (-ta) — 1. Qalab ama daruur warcegsan oo isku kor warcega oo bartanka ku leh wadaagc isu haya;
Garangoor (-ka) — Dhiig iyo malax isku jira; malax adag.
Garangoorri (-da) — Shilin waaweyn.
Garannug (-ta) — Ugaarta jaad ka mid ah oo sur aad u dheer leh (ama «gerannug»).
Garansin (-ta) — 1. Wax xusuusin; garaawaqsin; u ba'aqidi; u digid. 2. Barid; dhaasiin.
Garansoon — Xusuusan; garaawqsan; og; aqoonsan.

Garansoonan (-ta) — Xusuusnaan; ogaan.
Garas (-ka) — Geed-abaareed weyn oo aan qodux lahayn; wuxuu lee yahay hoos wanaagsan iyo miro la cuno iyo qoryo wanaagsan oo aaleb laga samaysto.
Garasho (-da) — Karta wax lagu kale aqoonsado oo wax lagu maaleeyo; aqoon; kasmo.
Garawsad (-ka) — Garawsasho.
Garawsho (-ha) — Gar qaadasho; xaajo yeelid; garabbid.
Garays (-ka) — Dhurka dumarku qaato mid ka mid ah.
Garaysad (-ku) — Garaysasho.
Garaysasho (-da) — In arrinti gar tahay ama gar ku dhaacent u qaadsasho; garaysad; garaysi.
Garaysi (-ga) — Garaysasho.
Garbab" (-ka) — Cudur lo‘da ku dhaca (uma « garbaggarbow »).
Garbahbeel (-ka) — Gaadiidka nool oo garbaha nabar ku yeesho.
Garbahbeelid (-da) — (gaadiid nool) garbaha nabar ku yeelasho.
Garbadduub (-ka) — Qof xoog lagu cududo oo gaacaha lyo garbaha dhirta ka kor baxa oo la ganacsado; wax baa lagu midabeeyaa.
Garcid (-da) — Garcia; garcasho.
Garclus (-ka) — Garcashe.
Garcuneed (-ka) — Garka cunaha ka baxa; dhuunxir.
Gardadd (-ka) — Oogada qaarkeeda sare oo dhabarka u tumsaysan; gaaddoo; laab; xabad.
Gardadaadin (-ta) — (caado) xus loo sameeyo carruurta dhalata kolka afartan maalmood u dhammaato; nin dhalan wanaagsan baa inta tun-kə kuu qaada la or‘orda, ama faras baa inta la fiuuliy lagu taxaabaa, ama siyaalo kale baa la yeelaa.
Gardadduub (-ka) — Garbadduub.
Gardarraynas (-ka) — Gardarraynasho.
Gardarraynasho (-da) — Gardarro ku samayn.
Gardarraysi (-ga) — Gardarrynas.
Garfarro (-da) — Wax aan gar ahayn; xumaan; qallooc; dhabdaroo; gef; gaboodfal.
Gardhalad — Bisha 30ka maalmood ku dhalata ee aan 29 maalmood ku dhalan;; aan toornaan ahayn; shindhalad.
Garfaxh (-da) — 1. Dhogorta ubadka geela. 2. Timaha jiliscan oo kolka la firo, rigirigada iyo hirarka yeesha.
Gareen (-ka) — (libaax-badeed) shiriid.
Garfxad (-ka) — Libaaxa badda jaadka mid ah oo leh oogo xalleed ah oo la moodo shinbir duulaya oo baalasha fidshey, iyo dabo xarig xayar oo dheer u eg. ~ suummiir.
Gargaar (-ka) — Wax luo baahan yahay oo la isay siyo ama la isu qabto; kaalmo; tageero.
Gargaarid (-da) — Gargaar siin; tageerid; kaalmayn.
Gargarasimo (da) — Wax gargaar laga helo; kaalmo; tageero; waxtar.
Gargelyo (-da) — Qolo arrin adagi ku xiran tahay, diraal ama ergo loo diro oo la soo hadla, si heshii loo gaaro; ergeyn; gelliimida.
Gargeyr (-ta) — Waayeello; madax; qaabo.

Garigoomore (-ha) — Jaadadka kalluunka badda, jaad ka mid ah.

Gargudub (-ka) — Labada dhinac oo wax loo yihii, isaga gudbid, ka mudixid.

Gariid (-da) — Caaaradda ama afka, astaan ama midab gaar ah uga yeedid.

Gariir (-ka) — Ruuxa hoog leh.

Gariirad (-da) — 1. Qalab qaabab badan loo yeelo iyo dhagqaahaca ama iskusoor, kan margviga u eg, kolkii inta xoog lasuug cesho la sii daayona, soo booda oo qaabkiisii hore yeeshaa. 2. Bir yar oo marooqsan oo buntuuka gudhiisa ku jirta.

Gariirid (-da) — Qargaryo ama cabshi ama wax kale la ruuxasho, la jarcayn, la garqarid.

Gariirin (-ta) — Wax gariiraya ka dhigid.

Gariirisoo (-da) — 1. Wax gariiris. 2. Qaadhada daran oo oogadu la garriirta.

Garmaamayn (-ta) — Garmaame cay-aarid.

Garmaame (-ha) — 1. Rogrogga iyo tabaynta dagaalka. 2. Dagaal been ah; dhoolisataasad.

Garmadoobe (-ha) — Garmaadow.

Garmadow (-ga) — Nin aan weli garkiisu cirro yeelan; nin dallinaya-ranminada dhaafay, odaynnimona aan gelin.

Garmalleyn (-da, -ha) — Ragga aan garkuu ka soo bixin.

Garmaqaate (-ha) — 1. Qooffa taan garrii gelin; aan gartisaa qadaan; macangag. 2. Qalab lagu dagaallamado; ul labada afka ka fiiqan.

Garmag (-a) — Garsoor.

Garmaag (-ha) — Garsoore.

Garmiijid (-da) — Gar gelid oo cid ku kala saarid; garsoorid.

Garroob (-ka) — Naag la guursadeey oo la furay ama laga dhintay; camaal.

Garoobbaan (-ta) — Garoob iska yeedid; guur danbe isu golaadin.

Garoobnimo (-da) — Garoob ahaan; carmaalimo.

Garroc (-a) — Goosasho wax la goostoo, sida cad hilib ab oo faraah lagu goostoo; go'iid yar; wax go'aan; wax wax ka maqan yihii; wax la'aan.

Garooxan — 1. La gooyey; go'aan. 2. 

GARIIRAD

(af) aan hadalka si wanaagsan u sheegi karin; afka.

Garoor (-ka) — Cauno dhaynimadili ka tegey oo faristay.

Garoorid (-da) — Garoor noqosho.

Garoorin (-ta) — Garoor ka dhigid.


Garowhutaale (-ha) — Badar isha iyo buunshaha laga baxsbo, oo la karsheey.

Garovkarin (-ta) — Garow ahaan u karin; canbuullecyn.

Garovkaris (-ka) — Garowkarin.

Garqaad (-ka) — Garqaadin.

Garqaadid (-da) — 1. Gar niqiddeed gelid oo dad ama cid kale ku kala saarid; garsoorid; garniqid. 2. Hoggaaamin; waddid.

Garqayb (-ta) — Garqaybin.

Garqaybin (-ta) — Garsoorid; garniqid.

Garraar (-ka) — Hab dumarku dharka u qaataan; labo dacal oo dhabarka iyo laabta ka kale yimaada oo qarqarka midig korxissa laysaga gunto.

Garrasaarsad (-ka) — Garrasaarsasho.

Garrasaarsasho (-da) — Garraar xirasho; garraarsad; garraarsi.
Garraarsi (-ga) — Garraarsasho.
Garramid (-da) — Gar isu sheegasho; dacewyid; doodid; eedaysasho.
Garraw (-ga) — 1. Cawska xooluhu duqaan jaad ku mid ah. 2. Geci ciddisu dhanaan tahay oo xooluhu xagtaan, oo ku darramada.
Garre (-ha) — Kalluun badeed.
Garruud (-da) — 1. Awraa waaweyn.
2. Dadka waayeyda ah; madax; gaafo.
Garruumid (-da) — Lab iyo dheeddi isu tegiddood qabyo ah, samayn.
Garrumoo (-da) — Lab iyo dheeddi isu tegiddood qabyo ah; abaali ahaan la bogan.
Garruuni (-ka) --- U? madax buuran; bur.
Garsad (-ka) --- 1. Qofka garta iyo dacewadda loo hayst; qofka eedaysan: eedaysane; gaboodfi; muddaalayhi.
Garsoor (-ka) — Gartaa loo go loo si ahaan qalasho lahayn; maamulka iyo taliska garta iyo xeerka iyo qeydha; caddaabaa.
Garsoor (-ha) — Garta yaqaan oo maamul oo dadka ku kala saara; garnaq; qaallii.
Garsoorid (-da) --- Garta dadka u qaybin oo ku kala saarid.
Garsoomimo (-da) — Garsoor ahaan.
Garsurrayn (-ti) — (cayaur) garsurre cayarid.
Garsurre (-ha) — (cayaur) meel sare oo inta lagu boodo gaanche lagu qabsado oo xoog kor la isugu qaado taniyo inta meel astataysan garka luga soo surto.
Garuddanbayn (-ka) — Guruddanbaynes.
Garwaagsi (-ga) — Wax la iloonsaan oo labta ku soo dhaca; xusus.
Garwaaxeed (-ka) — Garwaaxeedisasho.
Garwaaxeedisasho (-da) — Hab dharka loo huvado oo jeenigaanka u eg.
Garwate (-ha) — Qofka garta wata oo sheegana haya; qofka dacewada wata oo eedda sheeganta haya; mudaci: raacshe; doodqabe; eeheeye.
Garweyn (-ta) — Qalab bir ah oo leh daab iyo labo af (af fiqun iyo af wax gooya) oo dhulka lagu qodo wixii adagna lagu jebyo.
Gas (-ka) — 1. Timo dadka korkiisa ka baxa. 2. Timo adag; dhugor; duf; gan.
Gasangas (-ta) — Geedi huruqdiisa, sidoo saabbuunta, dharka lagu mayrto.
Gasar (-ka) — 1. Cudur lafdhabarta ku dhaca oo qaabab footxun u yeeda.
Gasariir (-ka) --- 1. Abaar aad iyo aad u xun. 2. Jimicdarro; naxdiin la'aan; (ama «gessiriir»).
Gasururid (-da) — (qof) jimici iyo raxmaddii ka dhamaaataay oo aan waxba ka nixin; dadka colaadda, islaynta iyo isneecanta ku dhex dhasha oo ku dhex kora oo qiimaha dadnimadu qalbigooda ka tirantay oo kale noqoqho (ama «gessiriir»).
Gasayar (-ta) — Shachaan; soondheere; waabberiiis.
Gash (-ka) — Gash.
Gashaan (-ka, -ta) — Nin iyo naag aan isu dhisinku haddana sadii dad isqaba isu jecel oo u wada dhaqma.
Gashaanti (-da) — Gabar guuragal ah; inaan.
Gashaantimmee (-da) — Gashaanti ah, inannino.
Gashad (-ka) — Lebbis sqaadah.
Gashi (-ga) — 1. Dhar telay oo la qaatoo oogada qarkeeda sarce iyo gaanche awda; shaarii; garbaggale. 2. Qaan; mag; asayyo; deyn.
Gashiisho (-da) — Badar la buucdeey oo la karshey; budo; (ama «gashiisho»).
Gashin (-ka) — Gashin.
Gasiir (-ka) — Cunno; calaf; dheef; duunii; (uma «gesiir»).
Gasiir (-ka) — Gesiir.
Gaso (-da) — Xerada ama ugu aqalka salkooda danbe; duddo.
Gawaanin (-ta) — Meel gawaan ah ku tuurid; legdid; dibrin; (ama «gawaanin»).
Gawaan (-ka) — Dhul bannaan oo
cag'adayg ah oo badanaa korreeya; dibir; digdigoo; didib.
Gawaannuuc (-a) — Fardaha oo mid ama kuwo aan badnayn loo fuulo oo lagu dhawaaqo oo lagula cararo ama lagu keceyo; gurdaanraac.
Gawaanraadic (-da) — Fardo badan oo aan lagu joojin, oo inta kuwo yar loo fuulo, dida.
Gawaannuucin (-ta) — Fardo badan, inta kuwo yar loo fuulo, didin oo eriyid.
Gawi* (-sha) — Summad xoolaha loo yeelo; astaan dhegta looga dhigo (ama « gowl »).
Gawiallo* (-da) — Gowllallo.
Gaxandho (-da) — Geed yar oo qodxo leh oo geelu daaquo (ama « gocondho »).
Gaxarbe (-ha) — Kaxarbe.
Gaxash (-ka) — Kalluun badeed waanagaan.
Gayaan* (-ka) — Geyaan.
Gayax — l. (-a) Kalluun badeed. 2. (-da) Aan sidig ahaayn; xaggir.
Gayi* (-ga) — Greyi.
Gayood (-ka) — Geyood.
Gayoodsiin (-ta) — Geyoodsiin.
Gebaggebo (-da) — Gabaggabo.
Gebi — l. (-da) Wejiga qaarkisa korc; food. 2. (-ga) Bohol ama haadaan ama wax u eg. afkooda; gow; daan; qar; jar.
Gebidhae (-a) — Aan bohosha ama ceelka salkiswa toos loo aadine, hadaba gebi lagu sii dhaaco.
Gebidhaeluun (-ta) — Hadba gebi ku sii dhiicid.
Gebidhaele (-ha) — Aan bohosha salkisada ama ceelka salkiswa toos loo aadine, hadaba gebi laga dhaaco, ama lagu sii dhaaco.
Gebib (-ta) — Dhus cag’adayg ah oo digdigo ah; (ama « gabib »).
Gebikayeer (-ka) — Yeer ama cod ama dhawaaq la sameeyo oo haddana isla kolkaa dhagta kusoo noqda oo la maqla; waxaa ku waxan, kolka la dhawaaqo waxaa samaysma hirar (mowjado) hawada dheexeeda mara haya; hirarkaas dhawaaq hadday hardiyaan gebi dheer oo siman, dib bay isu soo jinbacan oo u soo laabtaan oo kok labaad la maqla.
Ged (-da) — Dhalanka iyo baxaalliga qof u gaar ah; alab; baxaalli; dabeecad; faalat.
Gedaad (-ka) — Inta wax la dhasho, la caroodo; dhiriiff; dharas; diidmo; ghaad; gacood.
Gedaadid (-da) — Carasho; dhiriiff; dharasid; wax diidid; geyraso.
Geddii (-ga) — (webi, kd.) dhinac, daan, gow, gebi.
Geddiis (-ka) — Rogrogad; ganacsii; geddiisah; doorsad.
Geddisas (-ka) — Geddisashe.
Geddisaan (-ta) — Geedisaan.
Geddisan — La geeditheyo; rogan; doorsan; duwan; beddelan.
Geddiisasto (-da) — Altaabo ganacsii ah ibbasho, rogrogashe.
Geddissley (-da) — Daa hawshoodo tahay ininta iyo gaaddida alkabada la ganacsado; ganacsato; baayacsato; muushtar.
Geddissnaan (-ta) — Wax geddisan ahanaan; rognanaan; doorsanaan; dwanaan.
Geddiyid (-da) — (wax) Dhinaca kale u dhigid; rogid.
Geddoon (-ka) — Dhinac kale isu rog; rogmosho; beddelan.
Gedef (-ka) — 1. Wax qaab wareegsan leh. 2. Wax wax kale dhawraarin u ah; dhaaarr.
Gedefid (-da) — Gedef u yeelid; dhaaraad.
Gedir (-ka) — Gadiir.
Gedmasho (-da) — Tiro ama wax kaloo la tirina hayey, gefid, isku dammid, meeshi la joyooy illaawid; qaldamid.
Geed (-ka) — 1. Wax nool oo dholka ka soo baxa oo yeeshaa xididdo dhol-
ka ku xabaalan, sal (gun, jirrid), dhex, laarno, kaleemo, miro, ubax, qodxo, kd. 2. Wixii laabta ku soo dhaca oo dhan, ifyaaal iyo uuryaal mid kasta ha ahaado, haddii dadka iyo nafyeydu kale laga reeko; wax. 3. (koox: «geedo») waxyaalaha cunnada lagu daro oo uguu nka iyo dhadhanka wanaagsan u yeela; dhir.

**Geed'abaareed (-ka)** — Geedaha aan caleemubu ka dhicin doog iyo abaar midna; dhirta aan ahaartu karin oo weligeed caleenta cagaaran leh; weligicagaar.

![Geed (1)](image1)

**Geedaggable (-ha)** — Cayayaan yar oo baatala leh, baalkoraadku qolooyahay sida kan geesoolah; sida buluxubulada si ka daran buu alwaaxda iyo qoryaha u cunaa, siiba kuwa qoyan.

**Geedaggooyo (-da)** — Aqoon gaar ah oo ku saabsan geedaha iyo wuxtar-kooda iyo sida wax loogu daweydha ama dadka wax loogu yeele ama wax loogu falso.

**Geedarakis (-ka)** — Aqoon ku saabsan sida geedaha, inaa la karkariyo, dadka loogu daweydha.

**Geedbicid (-ka)** — Geed dhirta dawada leh ka mid ah.

**Geeddan (-ka)** — 1. Colka danbeeya oo cadowga, laga yaabo inuu gadaal ku yimaado, celiya; raacdarreex. 2. Dib u hara; danbeeya; dabaadi, haraa.

**Geeddi (-ga)** — 1. Beel ama dad kale oo nabaan oo wadajir meel inta ka

![Geeddi](image2)

Guura meel kale u guurah; socodka inta xid meel laga raro meel kale loo raro. 2. Xarig yar yar oo dheer oo harada iyo keebaha, kd., lagu sameeyo ama siyaalo kale wax loogu qabsado.

**Geeddi-gelin (-ta)** — Cid geeddi ah wadid; guurin.

**Geed-hindi (ga)** — Mirimmiri.

**Geedjinni (-ga)** — Balanhaal.

**Geedsaar (-ka)** — Geed aan gooni u bixin oo isu taagi karin oo dhirta kale isku mara oo kor u raaca; saar; saaq.

**Geedxamar (-ka)** — Geed yar oo dhirta uguu nka mid ah; waxaa aala lagu shiilaa subaggaa.

![Tulud Geel ah](image3)

**Geegaali (-da)** — Waabaayo tan u daran oo aan laga kicin (ama «geegaali»).

**Geel (-a)** — Xoolaha la dhaqdo kan ugu weyn; wuxuu leeyahay sur aad
u dheer, kurus ama labo kurus, ad-dimo dheerdheer, caglo balballa-ran; waxarkiisa lama koobi karo; waa la rara, waa la fuulaa; waxaa laga helaa caano, hilib, subag, xuu-koo; harag laga samaysto lammaaeyin, kabo, abxado, kolayo, xargo; dho-gor laga dhigto aqallo, busteyaal, dhar, kebdo, kd.; wax badan buu biyaha ka qadaa. ~ Gaal.

Geelcaacis (-ta) — Farabbadan; dheertaxaniinayo.

Geeldhugeye (-ha) — Nafile yar oo qallajista u eg oo hadba midab isu yeesha; roor; jirjirroole.

Geeloodje (-ha) — (roob da'a haya) Duruur duuban oo saymaha kor-kooda guulaamaynaysa; heego.

Geeljire (-ha) — Kan geela ilaa liya ama haya.

Geelkacabaajis (-ta) — Qallajisaha waaweyn mid ka mid ah.

Geelmaanyo (-da) — Nafile aad u waaweyn oo badda ku nool: waxay u eg tahay neberiga, sidii soo kalena waxay leedahay caano; waxay cunto sanruqda — habarey-maanyo.

Geeltoosiyiye (-ba) — Gorgorka waaweyn jaad ka mid ah.

Geelwaaq (-da) — Geed yar oo labo burglood (wan iyo ri) oo la cuno leh; (ama «gelwaaqis »).

Geenyo (-da) — Fardaha midda dhex-dig.

Geeraar (-ka) — Jaadadka maansada mid ka mid ah oo gabayga u dhow kase tixo gaagaaban.

Geeraarid (-da) — Geeraar tirin.

Geeraarshe (-ha) — Kan geeraara ama geeraarka tirsha; geeraarshaa; geeraare.

Geeri (-da) — Wed; dhimasho.

Geeryoored (-ka) — Dhimasho.

Geeryoomid (-da) — Naftu ka bixid; dhimasho; goíd.

Gees — 1. (-ka) a) Cad soo baxsan oo adag oo laf la mood oo ka baxa madaxa lo'da, riyaha, uguarta iyo nafileyda kaloo qoobabka leh qaarkood. b) Dhinac, doc. c) Xubno labo labo ah oo xasharaadka qaariki lec yahay oo madaxa ka taagan oo uu wax ku qarto (baranburu, quraan-nyo, balanbaalis, kanecc...). 2. (-ta) Barbar, dhinac, doc.

Geesaaas (-ka) — Baroorasho, badanaa aan uurka jirin; baroordiiq aan dhab ahayn ama been ah; baroor cid loogu dan lec yahay oo jeesjees iyo digasho ku jiraan.

Geesaaasid (-da) — Baroorasho; baroordiiqid.

Geesaryoored (-ka) — Geed yar oo faalada oo leh miro sida geesaha ariga u dhuuchuuban (ama «geesaryiada »).

Geeseyn (-ta) — 1. Geeso u yeelid.
   2. Gees xigid; doc xigid.

Geesi (-ga) — Nin aan cabsi aqoon; aan fuley ahayn; aar.

Geessinnimo (-da) — Geesi ahaan; aar-nimo.
Geesole (-ha) — Cayayaan sida doorashaamada — kuwa oogada jiidan — u eg, oo qoloof adagi baalkoraada u tahay; wuxuu lee yahay labo gees oo dheereheer.

Geestaan (-ta) — Xanaaun daran oo qabta siinta iyo bawdada; inta badan wuxuu ku dhaacaan xididka cheear oo bawdada jirjirkeeda la roora; sinyaro (ama « geestahanyo »).

Geexir (-ka) — 1. Neef tooje ah. 2. (-la) Qof dumar ah oo la qabo oo aan ninkeeda la chaqmink.

Gef (-ka) — 1. Wax aan ran ahayn oo run la moodo; si qalboocan oo wax loo garto; wax aan toosnayn oo la falo ama la sheego; hal jabab; qulad; laaxin. 2. Xumaan; waxyeeloo; meelkadeec. 3. (senen) waxa qof doonayo oo loo saadiyo (saad been ah) inuusan hela hayn, sida nin duulaan u socda oo lagu yiraahdo « geel soo heli meysid »; waxaa la qabta in qofkii loo geftu uu wax helo (ama « gaf »).


Gefid (-da) — 1. Wixii toosnaa oo la rabey in la sameeyo haleeli waayid; seegid. 2. Wax gardarro ah ama xumastu ah, ku kicid; falid, yeelid; gabooddallid; (ama « gafid »).

Gefrid (-da) — 1. (xooool). sii deyn; xirid ama xerayn la'aan. 2. Ceelka gudhibisa ku sii deyn (wadaan).

Geftin (-ka) — Gees; dacaal; dhinac; gow; af; qar; daan.

Gegi (-da) — Kob bannaan; meel.

Gelbin (-ta) — (aroos, kd.) kaxayn; guriggeyn; wadid.

Gelbis (-ka) — Gelbin.

Gelgelid (-da) — In mar ka badan gelid.

Gelgelin (-ta) — 1. In mar ka badan gein. 2. Kob yar oo warcegsan oo bannaan, oo ku galgalashada xoolaha ka waxaysanta.

Gelid (-da) Wax dheexi ama gudihiga gaarid, tegid.

Gelinn (-ka) — 1. (ka) a) Maalinta ama habeanka, kala bar oo bar; labada gelin oo maalintu waa: 6:00-12:00 iyo 12:00-18:00; labada habeenkuna waa 18:00-24:00 iyo 24:00-6:00. b) Galmo; kal; gaaf; jil. 2. (-ta) Wax dheexdi ama gudihiga, wax kaale gaarisin, ku riddi, dhigii, xuluulinn. Gellimnad (-da) — Cid u ergeyn si heshiis loo helo.

Gellin (-ka) — Dad wax isu qaba midkood oo ergo loogu tago, si heshiis loo helo; gargelyo.

Gelmi (-ga) — Cayayaan yaryar oo duula oo qaniyno kuul; wuxuu u eg yahay dhurdaha iyo chuunyada laha.

Gelmidhbabad (-ka) — Gelmidhababasho.

Gelmidhabasho (-da) — (xooool, kd.) Gelmiyada iyaga takriska iyga qaniinka kaale iska eriyd; takaradhabasho; gigilasha.

Genbi (-ga) — Dagaal; dirir; geylana.

Genbisuun — Afka u rogan; geedisun; genboon.

Genbise (-ha) — 1. Saab si qurux badan loo sameeyo oo kolka dhirkood ugu goobtoo guryaha loo siida hayo, siiba dharka, dabaadda dusha laga saaro, si aan dabku wax u gubin.

2. Aqallada miyiga oo qaabkoodu u eg yahay genbise genboon.

Genbiyid (-da) — 1. Afka u rogii; geediyid; foororin. 2. Dagaal ku kicid; diriid.

Genboon — Afka u rogan.

Gendi (-ga) — Cayayaan diqisiga u eg
oo dadka iyo nafleyda kaleba qaniina cudurroona u keena.

Geni (-ga) — Lacag dhabab ah oo Ingiriisku soo saari jirey, lase joojiyey 1813, oo ka dignaan jirtay 21°-u shillin; (ama «gini»).

Gensasho (-da) — Dareensasho; qoonsasho; kahasho (ama «gansasho»).

Gerennuug (-ta) — Garannuug.

Gerger (-ka) — Kaalmo wadajir loo bixinta hayo, qaybta qofkiba ku soo abbaaranta; xoolaggooyo; kaalo; taageero; diiqa.

Geri (-ga) — Nafleyda adduunka joogta kan ugu dheer, wuxuuna joogga Afrika keliya; wuxuu leec yahay suraad iyo add u dheer iyo luga iyana dheer dheer; Dhererkisis wuxuu gaaru labo mitir iyo bar; waa uu dhaqaaqa waana calanuqsaadaa; wuxuu leec yahay guud yar oo jiliscan oo surka kaga yaal; wax labo goes oo yar yar la moodo oo dhegaha dheexooda kaga yaal; harag aad u adag oo gaashaammo, kabo, kudo, laga samaysto; qoobab qurux badan iyo midab gaashiyada badan oo geogoone oo cawl ah ku rogan yahay.

Geribbaxan (-ta) — Naag xagga guurka ka madax-bannaan oo aan la qabin.

Geserilir (-ka) — Gasariir.

Geseriirid (-da) — Gasariirid.

Gesh (-ka) — Wax kastooy wax lagu qabsado; alaaboo; qalab; (ama «gash»).

Geshin (-ka) — Ladnaan iyo qurux, cunnada (iyo daaga) uuraadda iyo wuxtiarka lihi, ay keemo; (ama «geshiga»).

Gesil (-ka) — Gasiin.

Gesiir (-ka) — Dhex-xir ka samaysan dun iyo cabbadayo ama kuul yar yar oo midabyo badan, ama wax kale, oo dumarku, xarrego ahaan u qaataan oo sida kuushu surka ugu xiran tahay oo kale, dheexda ugu xirtaan; (ama «gesiiir»).

Geyaan (-ka) — 1. (guur) inta is guursan karta iyo inta aan is guursan karin, xiriirka u dheweeya iyo waxa ay kaal mudan yahay. 2. Xeerka maamula kufka; dadka isku habboon inay is guursadaan iyadoo laga eega hayo xagga da'da, xagga dhaqanka, kudo; kuft; (ama «gayaan»).

Geyeyaan (-ta) — Baidid.
Geyoodsin (-ta) — Heer ama si gaar-sin, ahaysin; badid.
Geyr (-ta) — Caro; guaad; gedood; dharas; dhirif.
Geyrad (-ka) — Carasho; geyrasho.
Geyrasho (-da) — Carasho; guaaddood; gedoodid; dharisid; dhirlid.
Geyre (-ha) — Dabayl qabow oo xagga badda ka timaadada; cooli.
Gibbaan (-ka) — Neef guriddii dhow-dahay oo caano yareeyey; (ama «gabaan»).
Gibbaannimo (-da) — Gibbaan ahaansho.
Gibil -- 1. (-ka) a) Oogada nasleyda dubkeeda; jirka dadka. b) Wixii ballaaran oo wax isku gudha oo qarsha; hir. c) Culaays oogadu iska dareento; habbiso. 2. (-sha) Marka awrka rarka la wada saaro, sarta lagu dedo; lammo.
Gibeelad (-da) — Dadka midabkisu cad yahay.
Gibilmoow (-da,) — Dadka midabkisu madow yahay.
Gibin (-ka, -ta) — 1. Wax tiro yar; xig; xoogaa. 2. Wax fil yar; aan da’ weyneyn. 3. Aan buurreyn; lkaad yar; (ama «gaban»).
Gibiad (-ka) — (xoolo, kd.) Gedaad.
Gibiaddid (-da) — (xoolo, kd.) Gedaaddic.
Gidaar (-ka) — Derbi.
Giddi — Wax aan kala maqaynay; wadajir; oo dhan; kur-; dhamaan; kulli.
Gidir (-ta) — (neef, naag, kd.) aan caano qumman lahayn; baqimo; badho; gabno; hooto.
Gifin (-ka) — Wax yar; gibin; gaban.
Gigirt (-ka) — Maro ama wax la mid ah oo si wanaagsan loo kala bixiyo, hunbuqada iyo can wayuubka laga biliyo.
Gigtiran — La gigtiray.
Gigtirid (-da) — Wax gigtiran ka dhibigud.
Gigid (-da) — 1. Ka joogsasho; iska qabasho; iska buusid; ka jigasho.
2. Aad u dhergid; ka dhibirid.
Giigsan — Aad loo togey; la chuujiyey; la adkeeyey; gigitiran.
Giijin (-ta) — Waa giisgan ka dhigid; xoog u togid; adkaan; chuujin.
Giijis (-ka) — Giijin.
Giir (-ka) — 1. (midab) isku dhafan; baraashirix. 2. Surka xaggisa danbe; jeego; qadaad. 3. Joof; gan; bulbul. 4. Birir; wejiirub; footub. 5. Dhibco ama baro yaryar oo wejiga ku yaal; furuqdoon.
Giirbaq (-a) — Midab.
Giirid (-da) — Giir u yeelid; wax giir leh ka dhigid.
Giirre (-ha) — (giir+le) wejiga giir ku leh.
Giiryaale (-ha) — Qof aan goessi ahayn; fuley.
Giiryaalenimo (-da) — Fulannimo.
Gils (-ka) — Maanso; hees; gululuuc.
Gisid (-da) — Giis tirin.
Gilgil (-ka) — Gilgilid.
Gilgilad (-ka) — Gilgilasho.
Gilgilasho (-da) — Aad isu ruxid, si waxa oogada ka saarani uga daataan.
Gilgilid (-da) — Xoog u ruxruxid; liliyin; luuid.
Gilligil (-ka) — Shinbir yar oo dhalada cad.
Gingimid (-da) — Hab iyo qaab wanaagsan u yeelid.
Gingin (-ka) — Gingimid.
Gigir (-ka) — Weelka iyo wixii kale oo la mid ah afooniisa; qar; gow; daan.
Gigire (-ha) — Birjice; burjice; baabuur.
Giriirixin (-ta) — (is-) la soo mataxiaad.
Gisi (-da) — Lo’ dibaddeed; jaamuus.
Giy (ga) — Geyi; gayi.
Go(-a) — 1. Wax labo cad ama ka badan u kala go’ay midkood; cad: jeex; gabal; qaar. 2. Maro labo qeyd ah.
Go’aan (-ka) — Wax ama arrin la gooyey ama la goostay; si laysku
raacay oo talo ku dhammaatay ama ku go'day; guddoon; talo.

Go'alan — La gooyey; la jaray; go'noqday; qaaran.

Gob — 1. (-ka) Geedaha waaweyn jaad ka mid ah, oo miro wanaagsan oo la cuno leh. 2. (-ta) (magac wadareed). a) Aan dadka hoose oo gunta ah ka mid ahayn ee ka tirsan dad heer sare ah oo sidaa ku gaarey dhalasho ama doorasho la doortay; nasab. b) Dhalan iyo sansan wanaagsan oo bulshannimo leh; door; wabar. c)* Aan ahayn dad la gumeysto ama la beelastyo; xor.

Gobannimaddoon* (-ka) — Gobannimada oo la doono, ama heliddadeed loo dagaallamdo; xornimaddoon.

Gobannimo (-da) — 1. Gob ahayn.
   2.* Xorriyay; xornimo.

Gobol (-ka) — 1. Qaybaha dal u qaysan yahay middood. 2. Gabal, qaar, cad, jeex.

Gobo'layn (-ta) — Hadba dhibici ka soo dhicid; tifqaamid.

Gocad (-ka) — Gocasho.

**GIRGIRE**

Gocasho (-da) — Wax hor u dhacay; illaawid la'aan; tebid; garwaagsasho; xuusussho.

Gocoorre (-ha) — Kalluunka badda jaad ka mida ah.

Gocoso (-da) — 1. Iniino yaray oo xaynaxandhado bixiso oo dhalka hoostaasha lagala soo baxo; ama cee-rinkan lagu cunsaama ama dubid baa lagu egejiyaa oo la kaydsadaa oo sida badarka loo cunaa. 2. (cayaar) kubbad gcanta lagu cuyaro.

Gocoy (-ga) — Weel la tolay oo aan weli la xoolayn; gocoy.

Gocoyu (-da) — Gocoy.

God (-ka) — 1. Meel godan ama la godey. 2. Dalool dhuulka ama meel kale laga sameeyey, ama ku yaal, siiba kan dadka iyo nafaeyda kale

**GODIN (1)**

qaarkeed godaan ama qotaan; ~ hog; booraan.

Godalle (-ha) — Nin labo naagood ama ka badan isku kol qaba.

Godadow (-ga) — Cayaar hogo iyo Quruurux lagu cayaaro; leylu.

Godan — 1. Aan dhab u kala baxsanayn; laaben; qalloocan; nadoocsan; xoodan; booran. 2. (-ta) Xiidanka yaray cadka ugu horreeya oo caaloosha madaxa ku haysa.

Godasha (-da) — 1. Qaab aan qummaati u toosnaan oo godan yeelasho; qalloocasho. 2. Qaab god u eg ama hooseyda yeelasho. 3. Wax godan oo wax lagu shuubi karoo, ka dhiigasho.

Godgoode (-da) — Libaaxa waaweyn oo badda mid ka mid ah.

Godid (-da) — Qaab godan u yeelid; wax godan ka dhiigid; soo laabid.

Godimmo (-da) — Godin.

Godin (-ta) — 1. Qalab geedaha lagu jaro ama lagu qoro: wuxuu leedahay daab la qabto oo dheer iyo gar bir af ihe ku dhex jira; godimmo. 2. (xiddigo) xiddigaha raqaha tan ugu horreyo; wuxuu ka kooban tahay saddex xiddigood (Faraaci, foocaar iyo fildarre); (ama «godin»).

Godlaad (-ka) — Godlasho.

Godlanaan (-ta) — Godlanaanho.
Godlasho (-da) — (xoolo) godol keenid.

Godlid (-da) — Godol ka doonid; caano ka raadin; godlin.

Godlin (-ta) — Godlid.

Godnaan (-ta) — Qaab godan laahaan.

Godnaansho (-ha) — Qaab godan laahaansho.

Godob — 1. (-ka) Balli aad u weyn oo wareegsan oo in badan biyo ku jiraan: tugagga xiiilayda roobka biyaha keena baa doojiya. 2. (-ta) Aano; sagan; dako; aasaaye; gashii; utum.

Godobsashe (-da) — (goof) godob hore darteed, wax ugu qaybin, ama wax ku seejin ama uga eexasho.

Godobi (-ga) — Godobsashe; godobsad.

Godol (-ka) — Candhada xoolaha, caanaha kol xoog ugu soo dhaca, oo laga liso.

Godoom (-ka) — Wax badan ama inti kale oo inta laga dhex baxay ama laga fogaadey, laga go'ay, si dib loogu soo laabtaana ay suuraggaal noqon weydey; meel dalka ama dadka intisaa kale ga'ion oo aan la tegi karin lagana imaan karin.

Gog (-ga) — Saaanta dhinaca geela.

Gogasho (-da) — 1. Hilib ama wax la mid ah cunid, iyadoo habdaa meel wax yar laga goosuna hayo; cunid. googoosad yarjar oo kale fogfog ah, oo aan anshaxnimku jiirin. 2. Arrin aan lana deyn, sidii habboonaydha loo qaban ama loo fulin.

Goggobeyisad (-ka) — Goggobeyisasho.

Goggobeyisasho (-da) — Ciid habbaas leh. ku weesaysasho, cudur ama biyahaan darteed; booraysasho; (ama « gaggabeysasho »).

Goggobeyisi (-ga) — Goggobeyisad; goggobeyisasho.

Goggobo (-da) — 1. Ceed kulul oo cudurrada qaarkood, siiba cadhada iyo wixii la jaad ah, lagu daweeyo. 2. Weesada lagu weesaysto ciidda habaaska leh; booraysi; (ama « gaggabood »).

Gogliid (-ka) — Goglasho.

Goglan — 1. Gogol laga dhigay; la gogley. 2. Sida gogosha, dhulka ugu daadsan. ugu biliyan, ugu fidsan.

Goglianaan (-ta) — Goglianaansho.

Gogliasho (-da) — Gogol ka dhigasho.

Goglid (-da) — Gogol dhigid.

Gogol (-sha) — 1. Inta la goglado oo dhan: joodariyaasha, dharra sari-raha, kaddiifadaha, kebdaha, demmooyinka, raraada kd. 2. Hadaal gaaban oo laga horumamayo dooddha, ama kitaabka la qora hayo lagu furo oo lagu sheego waxa kitaabku ku saabsan yahay, kd.; Arar, aalef; gogoldhiig. 3. Shir yar ama fadhi loo chigo in dad wax kale gabaan ku garramaan oo lagu heshiisiyo, ama gabadhho laysku weydiisjist, kd.

Gogoldhig (-ga) — Gogol; Arar; Gogolbaarad; hordhac.

Gogoldhigasho (-da) — Ararasha; goobxaarasho.

Gol (-da) — 1. (xarig, dun, kd.) labo go' ama labo cad noqosho, jiidid xoog loo kale jiidey darteed. 2. Wax dhameedkeed ama joogsaadey ama iman waayey. 3. (ceel, balli, kd.) biyo ka dhammaansho; gurid. 4. Naftu ka bixid; dhimasho; geryoomid.

Gojoxo (-da) — Shafka geela; xugalo.

Gol (-sha) — 1. Dharra dumarka qaarki, sida marsinada, inta laabta iyo naasaha iyo caloosha qarisa, gaacinta midig hoosteedana ka firan; nabad. 2. (ogo) dhexda iyo lugu khotay isaga soo dhowsadaan; dhinac. 3. Dhul ku yaal webi dhinaciyad. 4. Dhul qanin leh. 5. Buuraha dhinaciyaddooda aan soo baxsanayn ee xagg aaduuna isugu riixan. 6. Dhul dib u ceshan oo baddu soo gudaggasho; khoori; gacan; gubo. 7. (-laan) uulaajeydo; u wadasho; dan; muraaad.

Golaadin (-ta) — Wax dhici doona
ama in la sameeyo la doona hayo, sidii loo maamuli lahaa iyo golihii lagu dhigi lahaa si darbid; gola-xaadir. 2. (u -) sidii qof, kd., u fuli lahaa waxa la gudboon ama laga doonayo ama laga filayo ama laga sugayo. kansho u siin; ka ma-laysasho; golayn.

Golayn (t-a) — 1. Gol ka dhigid. 2. Golec ka dhigid. 3. Gole u dhigid; u fagaarayn; u golaaadin.

Golcas (t-a) — 1. Jaad ugaarta ka mid ah oo gollaha caas. 2. Qorrax qasar.

Goldaloolo (t-a) — Meel dhinac ka bannaan ama ka dalooasha oo wax laga baqaa (col, kd.) ka soo geli karaan ama ka iman karaan; meel halis ah; haad; baylah.

Gole (t-ha) — 1. Mee bannaan ama dhis ku wareegsan yahay oo korka ka bannaan oo laysugu yimaado; arduu. 2. Meel lagu shiro oo arrimaha waaweyn oo tolka lagu galo oo lagu maamulo; aqalka mudanayaasha; Barlaam. 3. Goob fagaare; (ama « gale »).

Golgoley (t-a) — Cayaar xayaaska loo tumo kolka webiga laga soo saaro oo dibadda la keeno; cayaaryaaxas.

Gollaaqas (t-a) — Dawacada jaad ka mid ah oo gollaha caas.

Goll (t-daa) — Dawacada jaad ka mid ah.

Golmaran (t-a) — (naag) aan uurka iyo araxda midna wax ku sidin; aan uurna lahayn carruurma muujina hayn.

Goloo (t-da) — 1. Astaamaha summad ka mid ah. 2. Hadal si wanaagsan loo dhisay, badanaa hadal la dumaro, xubniisaa iyo qodobiisana la koobo oo la sheego. 3. (cilmiga dhismaha) dhis qaabka qaansada leh oo guryaha iyo kaabadaha iyo wixii la mid ah loo yeclo, culays celin ama quruu darteed; qaanso. 4. Wax la qurxiyey oo qaab goloo — summad yare soo xoodan — loo yeelay.

Golongol (k-a) — Dhib iyo hawl badan oo uu galay la qooxmay, la goteey, labo qaar la noqday.

Golongold (t-da) — Dhib iyo hawl badan oo la galay, la qooxmid, la godasho.

Golxo (t-da) — Qaarka kore oo waxyar horay u godan; horay u qooxnaan yar; hongod.

Golxob (t-ka) — Billaawe weyn; toorrey: ableey; (ama « golxad »).

Gommol (t-da) — Cagaajee; cagaf.

Gomshaa (t-ga) — Geed calcemo balballaaran oo miro la cuno leh; (ama « gomosh »).

Go'naan (t-a) — (wax) go'an ahaan.

Go'naansho (t-ha) — (wax) la gooyey ama go'an ahaansho.

Go'niin (t-ka) — Go'naanta.

Goob (t-ta) — 1. Dhul iska bannaan. 2. Kob la bannexey oo dhis lagu wareejiyey ama iskaba furan oo loogu talagagay cayaaraha iyo dabbaldegga iyo wixii kale oo la mid ah oo la daawado. 3. Kob wax lagu heeru ama wixii ka soo baxa lagu kayshe, badanana la taalleeyo; beer; goof. 4. Kob dagaal weyni ka dhaayey oo labo col isku heshay. 5. Gejji dayuuradu wuxu degan kana duulaan. 6. Meex wax oo la qaybshay, qayb ka mid ah.

Goobaabin (t-a) — Xarriq sida gadowga u wareegsan oo meel bannaan ku taal; dhibceheedu isku in baay wadaageheeda u wada jirto oo uu ma kaala showa.

Goobaarc (t-ha) — Nin aan doob ahayn: nin guursadey; nin naag qaba.
Goobayn (-ta) — Goobo ka dhigid.
Goobid (-da) — Wax maqan ama lumay raadin, doondoonid, baadiggeobid.
Goobis (-ta) — Goobid; raadin.
Goobuxaarad (-ka) — Goobxaarasho.
Goobuxaarasho (-da) — Wax la doonayo in la sameeyo ama loo gool lee yahay, waddada u si bannaysasho; ararasho; gogoldhigasho.

Goobid (-da) — Goof naqosho.
Googgaale (-ha) — Hadal gaaban oo sida maahmaahda xaraf ku dhisan oo laysku xiro; habkisu waa sidaan:
- Qofka wax xiraya: «googga»;
- Qofka la xirayo: «cadalc» (ama «wax kala»);
- Qofka wax xiraya: «col ku diley ciidan mood»;
- Qofka la xirayo: «waa qodaxda».

Googgarad (-da) — Maro haweeye qaarka hoose ka qaataan oo kurdadda ama garayska, kd.. ka hoo-saysa.
Googgaradayn (-ta) — Googgarad ka dhigid; sida googgaradda u tolid.
Googo’ (-a) — 1. Wax la jarjaray oo la yaryareeyey. 2. (cunno) hilib si gaar ah loo sameeyo. 3. Googgo’id.
Googgo’id (-da) — 1. Wax is haystey oo cadad badan u kala harbaryay; jeexjeexmid; dildillaacid. 2. Diindiiid; madmadid.

Gooh (-a) — Ci gaar ah oo fardaha,...
Goohid (-da) — Ci gooh ah. ciiyid.
Goojin (-ta) — (geel, kd.) dabada kor u taagid.

Gooj (-da) — (geel, kd.) dabada oo kor loo taago: waxay calamu u tanay inuu rimman yahay.

Gool — 1. (-ka) a) Neef xoolo ah oo lab oo caaleeyo ama la cayliyey. b) Waranaqaha doonqaha iyo maraakiibta iyo dayuuradhu u ay sitaan oo lagu qoro magacaado iyo meeshaay ka yimaadeen, iyo waxa ay sidaan, kd. c) (kubbaadda cagaal) kalka la dhaliyo oo kubbadda yoolka gasho; yool; duq. 2. (-sha) a) Neef xoolo ah oo dheeddig oo aad u shilis. b) Libaaxa, tan dheeddig; barannoobaro.

Goolawaraambe (-ha) — Bahall-higlo.
Goolooobid (-da) — (xoolin) neef gool ah noqosho, goolow.
Goommon — Gaajaysan; baahan.
Goon — 1. (-ka) a) Labada lafood oo inhaaha hoostooda ku yaal oo yare
soo baxsan middood. b) Gocos.
2. (-ta) Qarar diiran iyo buuro dha-gax ah oo badaha dhexdooda iyo 
xeebaha ku yaal; shacaab.

Goobnaar (-ta) — Naag aan hawlaha 
gurigeeda si wanaagsan u maamul-
an aqoon; naag xun oo rasan; sun-
bo; baali; basari.

Gooni (-da) — Meeala la joogo ama 
loog soo dooto, kd., meel ka duwan; meel 
gaar ah; meel aan cид kale joogin.

Goonjab (-ka) — Madax-xanuun wejiga 
caariki qabta; dhanjaf; (ama «gool-
jebshe»).

Goonjebshe (-ha) — Goonjab.

Goor (-ta) — Waqti gudiiisa wax 
dhexaad ama waxyaalo dhacay u 
dhexcayaa, oo loo qaybsho mid looga, 
mid tegey iyo mid soo socda (tagto, 
joogto, timaaddo); waqti; waa; 
had; kol; shin; wesin; samaan.

Goorma? — Hadma? Marma? Jeer-
ma? Waama? Shirma?...

Gooryaana (-ka) — Dixiri jaadad badan 
ah oo xiidmaha gudhoooda ku 
dhasha oo ku noolaada oo lala 
baakood oo — masas.

Geosad (-ka) — Goosasho.

Geosan (-ka) — 1. Dad isku dan ah 
oo daweynaha iska xiga, xeer gaar 
ahna leh. 2. Qaybaaha xoogga dagaal-
lamada u qaybsho, mid yar oo ka 
mid ah. 3. Ari xayn ah oo wadajir 
ariga kale uga go'a oo u hallaaba.

Goosard (-da) — Min timir ah; (ama 
«koosarad»).

Goosasho (-da) — 1. Goyin, go'or isaga 
darti wax u goynayo; goosad. 2. 
Mutayashed.

Goosee (-da) — Kasooobbax xun oo 
oogada nabar weyn u yeela; boog 
xun.

Goosey (-ga) — Geed weyn oo caale-
mo baaballaaran oo miro la cuno 
ka baaxan.

Gor (-ka) — Wax danbar la moodo 
oo neefka rimman candhuulisa ku 
soo dhaca oo ku soo bata oo xidid-
dada caanaha iyo qurxubta wey-
neeya; caanaha danbarka ka hor-
recaya; danbar rib ah.

Goray (-ga) — Goroyada keeda lab; 
haalhaa.

Gordan — Goroddah midab ku leh; 
gorod ah.

Gorgor (-ka) — Shinbir weyn oo jaad-
dad badan u kala baxa oo wixii 
baqtiiya cuna.

Gorgorin (-ta) — Wax liib u yaal, qi-
mahooda cidd weydiin; baayicid.

Gorgoro (-da) — Waxa ganacsiga ah, 
scirkay oo joogaan oo layska wa-
raysto; alaabada ganacsiga ah qii-
meheeda oo lays weydiiliiyo; ba-
yac.

Gorgortan (-ka) — Gorgortanmiid.

Gorriila* — Daayeerrada dadka lagu 
soo sooco oo adduunka kan ugu 
weyn; wuxuu ku nool yahay Afrika.
Dherkerkiiso wuxuu gaaraa labo mit-
ir iyo ka kor, culayskiisuna 300 
(saddex boqol) oo kg. Wuxuu leeyahay: 
madax weyn, sur gaaban, 
indho yaryar, san dulaal waaweyn 
iyo dhogor oogadisa ku wuda rogan. 
Dabo ma laha. (ama «goririlla»).

Gorin (-ta) — (neef rimman) gor yeela-
Gorod — 1. (-ka) Neef gordan; madaxa midab gaar ah ku leh. 2. (-da) Midab kan oogada kale ka duwan oo madaxa ku kooban; madax. 

Gorof — 1. (-ka) a) Weel duunqoobey oo in wax darbe lagu qabsado gabay; b) weel wuxtarkii laga soo laystay. 

Goroleged (-ka) — Luga gaarqee shaexa loowu u eg oo jilinta leh. 

Gorosan — Sida weel gorof ah oo la macay oo la xooray, meel iska yaal, isaga xooran. 

Gorosanaan (-ta) — Wax gorosan ahuan. 

Goror (-ka) — 1. Dhiig yar oo sanka ka yimaada. 2. Taagniin badan ama dhaqahaqaq la’aan, dhiiggu meel oogada ka mid ah ku soo urur. 3. Wax shubma oo yar oo weel salki ama meel kale ka yimaada, ka soo duuqo. 

Gororida (-da) — 1. (Wax shubma) sida gororka u daadasho, u dindimid. 2. Sanka dhiig ka immaa. 3. Taagniin badan ama dhaqahaqaq la’aan darteed, dhiiggu meel oogada ka mid ah ku soo ururid. 

Gororinaan (-ta) — Goror ka keenid. 

Goroyacaw (-sha) — Goroyada teeda dheeddig; booso; haldhure. 

Gorooy (-da) — Shimbiraha hadda aaddunka ku nool tan ugu weyn; waxay ku dhaqantaah Afrika iyo Ba-riga Dhow; waxay leedahay sur dheeban oo dheer iyo madax yar; lugo iyo bowdyo diiran oo mid wa-liba ku dhammaato labo suul; baal-laad gaagaaban oo ayan ku duul, aadse u qurux badan (kuwa halibaaga): warrile. 

Gorros (-ka) — Madaxa oo hoos loo laalaadhsa, islahadal darti; gebeda oo la rogsto, feker daraaddii. 

Gorrosid (-da) — Madaxa hoos u laal-laadin, feker iyo islahadal aawadeed; gebeda hoos u rogasho. 

Gow (-ga) — Daan; qar; jar. 

Gowl (-sha) — Gawl. 

Gowlalo (-da) — Geed xabag iyo asal aad u wanaagsan leh. 

Gowrac (-a) — Biraynta xoolaha la bireeyo kolka la qalana hayo, si hilibkoodu xalaal u noqdo; biraay. 

Gowracan — La gowracay; la bireeyey. 

Gowracato (-da) — 1. Cudur cagta cad gaha siiba faraarrarka cagta oo u yeela dildii lacaan si fudud u biskoon. 2. Fin gaar ah oo hun-guriga ka soo baxa oo xira oo baha-
Gowre

nana loo dhinto. 3. Geed yar oo leh laamay buurruuran oo aaronno leh.
Gowye (ha) — Dheel aad u qabow badan oo habeenkii soo dhacaa.
Gowricid (da) — Xoolaha la qala hayo, mindii ama bir kale oo afaysan, husuguriga ku goyn; birayn.
Gowriir (ka) — Wax ku kor foorsad; qandood.
Gowriird (da) — Kor kaga soo foororid.
Gows (ka) — 1. Ilkaha danbe oo waaweyn oo wax lagu caalimyo, midnoodd. 2. Surtu intee weesheen oo cillanka ukuntaha ugu caawin kii.
Gowsdanbeed (ka) — Gowsaha gowska ugu danbeeysa.
Gowsdeero (da) — (xoolo, k.d.) gows inta deeba wax yar kor u soo baxaa oo dabaadeed wax laa caalimyo waayo; takhtar yagaan oo baxsha haddaan loo helin xoolubu wax khaa dhibtoossedan.
Gows'haysad (ka) — Gows'haysasho.
Gows'haysasho (da) — 1. Arrin aan la jeclayn, ka hadalkeed, iska shaal, ka aaminuuso. 2. Diibda.
Goyn (ta) — 1. Wax is haystee, wax kale go'an ka dhigid; jarid. 2. (beer) miraha ka jarid; shafiid.
Gu (ga) — 1. Afarta nur oo sanadu u qaybsanto midkood; wuxuu u dhexeeya dha aad (jiljil) iyo xagaaga, waana xilli roob. 2. 12-biimood; sano.
Gubad (ka) — 1. Wax dab gaarey oo waxyeelay; wax shidmay. 2. Meel dab gubey oo danbas iyo raad ku recebay.
Guban (ha) — 1. La gubey; dab maray; guban noqday. 2. (ta) Dhul kulul oo badanaa hooseeya.
Gubasho (da) — Saamays dab, dareemid, wax ku noqosho, ku bahibhiid.
Gubato (da) — 1. Dhul ballaarad oo dab maray. 2. Dhul guban og oo weligi dab u halis ah.
Gube (ha) — Xoob weyn oo xab casi ka buuxo oo ilmaha dhalaanaya iyo mandheerta u dhexeeya; (ama «guube»).
Gubid (da) — Dab saarid oo wax ku ycelid; wax gubey ka dhigid; dab ku dhefin, qabadisii; dab ku shicid; (cunno) biayb dhaafin; ku-layl badan dareensii, gaarsiin.
Gubis (ta) — Gubid.
Gubnaan (ta) — Gubnaansho.
Gubnaansho (ha) — Wax guban ama gubtey ama la gubey ahaansho; gubnaan.
Gubniin (ka) — 1. Wax gubid. 2. Saamaysa gubashada.
Gubnood (ka) — Cunnada bisayl-dhaasha intee wixii gubaa, madoobaa-ta.
Gubtahanayo (da) — Geed-saar dhirta isku mara; wuxuu leeyahay xaad iyo xajjii aad u daran; waa lagsu daweyyay; (ama «gubtaanayo»).
Gucle (ha) — Orod; xusulduub; ruule.
Gucleyn (ta) — Xusulduubid; ruuleyn.
Gucummaale (ha) — 1. Raan ama shaash gucummaale u eg leh. 2. Liibaax iyo wixii kale oo soo raacaa oo gucummo leh.
Gucun (ka) — Daliig yar oo dhuban oo gabo ah, ama argeeg ama mayrax kale, oo weelka, k.d., lagu tolo.
Gud (da) — Geedka yiciblu ka baxdo; geed-ycibleed.
Gudaal (sha) — 1. Qaan ama wax kale oo laa saag qaybka u laab ah oo la bixiya, la gudo. 2. Habeenkii oo la socdo, la gudo, la guureeyo. 3. Guudidaa carruurta. 4. (naag) habeen ku soo guurayn; mirid.
Gudan — La guday; buuryadii laga gooyey.
Gudasho (da) — 1. Wax aano ama si kale u maqnaan, wax u dhigamay samayn. 2. Wax laag iyo adkeeyey ama la is faray yeelid; la imaan, faliid; (ka-) ka aarsasho, ka jeebid, ka goosasho.
Gudban — 1. Gudub u dhigan; bab-
gudbanaan

can. 2. (-ta) (xiddigo) xiddiga u dhexaysa bayaxawda iyo libcasta; xiddiga sadexaad oo daalallida.

Gudbanaan (-ta) — Gudub u dhignaan wax gudban ahaan; babcanaan.

Guddid (-da) — 1. Meesii la rabey in la gaaro oo dabadeed la joogsado, sii dhaafid, ka sii shishamarid. 2. Ku joogsad la’aan; meel ka sh-

GUDUUDANE

ah. 2. Qofka inuu guddoonka ridho leh; madax; taliye; (ama «guddoone- she»).

Guddoon (-ka) — 1. Car ga naqayey ama arrin la galay, waxa laga soo qaaday ama talada laysla qartay oo lagu heshtiiyey oo lagu dhammeeyey. 2. Wax taliis gooyey oo jideeyey; sharci; qaanaan; xeer; qeyd.

Guddoonsi (-ga) — Guddoonsasho.

Guddoonsad (-ka) — Guddoonsasho; guddoonsi.

Guddoonsasho (-da) — Gudoon samaysasho; talo ama arrin si ku dhimmaysasho.

Gudid (-da) — 1. (dhaqan: muslin, yuhuud, kd.) carruurta, wiiil iyo gabadhoba, buuryada ka goyn; (gabdh) bilisayn. 2. Habeen socooso; guurayn. 3. Deyn ama qaan laysku lahaa bixin. 4. Qiimaha ama wax-tarka, qof ama neef xoolo ah, ama wax la ganacsadaa, yeelan karo ama leh yahay ama uu bixi karo.

Gudin (-ta) — Godin.

Gudmo (-da) — Waddoo; jid; dhabbe.

Gudnaan (-ta) — Gudnaansho.

Gudnaansho (-ha) — Qof la guday ama gudan ahaansho.

Gudniin (-ka) — Wax gudid.

Gudo (-ha) — Weel ama guri ama ceel ama wax la mid ah dheexdiiisa.

Gudoodii (-ga) — Socod habeen; guure.

Gudub (-ka) — 1. Babac. 2. (waalo) labada siyooq oo lagu cayaara hayo midood (milda kale waa «socood»). Gudur (-ka) — Hilibka geela intiiya adag.

Guduri (-ga) — Haadka waaqeyn laad ka mid ah; qoormurux.

Guduud (-ka) — 1. Midab dhiiiga u eg; midab cusaan badan; dhiin. 2. (fardo) xamar.

Guddandan — Midab guduu dhi ah Ichi; cas; dhiin ah; xamar ah.

Guddudane (-ha) — Bahal dumadda u eg kase weyn; wuxuu leh yahay addimmo dheedheer, dabo gaaban, dheego dheedheer oo timo ka taa.
gan yihin; labada can wuxuu ku fee yahay dhogor duf ah, waxaana la yiraasha, wax ka arag dheer; jiifaa.

Guduudasho (-da) — Midab guduudan yeelasho.

Guduudin (-ta) — Guduud ka dhigid; casayn.

Guduudo (-da) — Kalluun.

Guduudshe (-ha) — Badar aan wanaagsanayn; (ama « guduudi »).

Guf (-ka) — 1. Wax welasha afkooda ama daloollo kale la geliyo oo lagu awdo; fur. 2. Marco la qaatoo. 3. Wax yar oo soo harr; hanbo.


Gufar (-ka) — Waxa shubma, intooda degta oo saalka farisata; faar.

Gufeyn (-ka) — Weel afki ama meel kaloo daloosha ama furan, guf gelin, ku awdid.

Gufaysan — Furaysan.

Gufi (-da) — 1. Geedka la gooyey salkiiisa dhulka ku aanan. 2. Sabuulka kolka intinaha laga daadsho; sabuulka oo muruxsan.

Gugucid (-da) — Onkodid.

Guguc (-a) — Onkod.

Guhadaa (-da) — 1. Dhalan; baxaalli; dabeecoo. 2. Caro; kushad; dhirif; xannaag; camal.

Guho (-da) — Guho; laabad; guluq.

Gujeyn (-ta) Gujo ku dhufasho.

Gujis (-ka) — Markab dagaal oo quusa.

Gujo (-da) — 1. Gacanta oo duuban ama nafleyda yararr oo wax nuugta gafaarkeedaa, oo xoog loogu dhuufte cahodada xoolaha, si caano kale uga soo dhacaan. 2. Tantoonyo ama feer, hoos ka yimaada oo kor u socda.

Gulaaal (-ka) — 1. Awr haddu u qooqo aan doobbadaa soo ridi karin. 2. Qof aan codkar ahayn.

Gulaan (-ka) — Geed xooluuhu dhaaqaan.

Gulfid (-da) — Guluf ku duulid.

Gulguulo (-da) — Xubinta geelu ka doobbiyo.

Guluc (-da) — 1. Rogroogmadka isha guruxeeda. 2. Meel laabato ah; guho.

Guluf (-ka) — Col yar oo fars ah.

Gulunguluc (-da) — Qaab gaaban oo kankaansan leh; kuusan; lucuuman.

Guluuluuc (-a) — Gabay aan lagu dheeraysanayn oo la tirsho.

Guluuluucid (-da) — Gabay aan codka kor loo qaadayn tirin.


Gumar (-ta) — Geed hah iyo ur lifaanqoon leh.

Gumeysad (-ka) — Gumeysasho.


Gumeysi (-ga) — Gumeysasho.

Gumeyste (-ha) — Tolka ama qaranx ama qofka wax gumeystu.

Gummad (-ka) — Xubin ama wax kale oo qaar la gooyey, inta soo harta.

Gumuc (-a) — Xabbadda cadka yar oo afka kaga jira oo xolka qara xato xoog u ganna oo wax dhaawaca ama wax dila.

Gun (-ta) — 1. Aan dadka sare oo gobta ah ka mid ahayn ee ka tirsan dad hooise oo la liido; aan nasab ahayn. 2. (ulajeeddo wanaagsan) dadweynaha maamulka dhaqanka iyo nolosha tolka ka arrimaya; taliska dadweynaha. 3. Aan dhaqan-wanaagga iyo reer-magaalnimada lahayn ama aqoon. 4. Dad shiibeeye u taliyo oo la gumeysto; heel.

Gunaanad (-ka) — 1. Qofka dhibanayaa oo si wanaagsan quraan loogu sagootiyo; qofka intaan naftu ka bixin, quraanka lagu akhriyo; yaasiinka oo lagu akhriyo qofka dhibanaya. 2. Dhammaystir; cbyid.
Gunaanad 

— La gunaanadey; la yaasiimiyey.
Gunaanadid (-da) — 1. Qof dhimanayaa gunaanad u samayn; yaasiimin. 2. (arrin; kd.) dhammaystirid; ebyid.
Gunaanadseeg (-ga) — Wax gunaanada loo waayey; gunaanadki seegay.
Gunaanadseegid (-da) — Wax gunaa-

Gunaanada waayid; isagoo uan la yaasi-
imin dhimasho.
Gumbur (-ta) — Buur yar.
Gumburi (-ga) — Dameer dibadeed.
Gundhawr (-ka) — Gashaanka bartankiisa.
Gundhii (-ga) — Bir yar oo dhuuban oo caarad fiidan iyo gowl leh, oo kabaha iyo funaanadaha kd. lagu tolo.
Gundhig (-ga) — Waxa la bitina hayo ama la tarminaha hayo, inta ugu hor-saysa oo lagu bilaabo; sallig; raasamuul.
Gundhigad (-ka) — Gundhigasho.
Gundhigasho (-da) — Gundhig ka di-
gasho, u yeelasho.
Gundhigid (-da) — Gundhig u yeelid.
Gundhin (-ta) — 1. Soo dhifasho; ji-
did; dhaqaajin. 2. Qandhuufasho; ciddi ku jebin.
Gundho (-da) — Gun; sul; gaso; raar.
Gungume (-ha) — Bahal godadka dud-
dumooyinka gala oo addimo leh.
Gunnad (-da) — Kolay laga sameeyo harag ama dun ama wax kale oo
lacag iyo alaab kandle lagu rito; kiiish; qundul; qandi.
Gunnimo (-da) — Dhalanka iyo baxaal-
liga gunta oo la yeesho; gun ahaansho.
Gunno (-da) — 1. Wax dheeri ah oo
gear la isu siyoo ama loo lec yahay
ama loo haysu; buro. 2. Wixii wax
laga dooni, waxa la siyoo; callaal;
(ama «guno»).
Gunree (-ha) — Geed-quwaax wax lagu
daweeyo; (ama «gunree»).
Guntasho (-da) — Gunti xirasho.
Gunti (-ga) — Hab loo qaato dharka
ragga qaarkii (sida hoosguntida).
Guntid (-da) — (xarig, kd.) guntin
ama gunud u yeelid; xirid; adkayn.
Guntiino (-da) — Dharka dumarku
qaato mid ka mid ah oo sida garays-
ska inta gar loo yeelo, oogada lagu
duubo.
Guntin (-ta) — 1. Wax la guntay; wax
guntan. 2. Gunud.
Gunud (-da) — Meesha labo xarig ama
wax la mid ah, afaka inta laysugu
maro laysaga rooriyo oo laysaga
xiro; guntin.
Gunuumuc (-a) — Hadal aan lagu dhe-

raysan oo hoos laga guryamo; (ama
«dunuunuc»).
Gunuumucid (-da) — Hadal gunuumuc
ah ku hadlid.
Gur (-ta) — 1. Gacanta bidix. 2. Gar-
darro; jiddarro (gar iyo — = «gar
iyo garla’aan»).
Guraabbaas (-ka) — Hadal aan macne
lahayn oo aan dhamaanayn; guryan.

Guraabbaasad (-da) — Hadal guraabbaaash ah, ku hueed: guryamid.

Gurad (-ka) — Gurasho.

Guran — 1. La guray; la uruurshey. 2. (cunno) la bisleeey oo weclashi lugu cuni laha lagu guray. 3. (xoolo) aan irmaanayn; galoof.

Gurasho (-da) — 1. In la qaato ama la iinadu wax u gurid. 2. (qal) cayuur ama wax kale, kala badinwaas; bararradhaas; is leekayn.

Gurayn (-ta) — Gaadiid raran guro la fuulo u yeelid.

Gurbin (-ta) — Wax badan oo yarar oo daadisn, mid mid u qaadiid; ururin.

Gurbood (-ka) — Carruur; shailaan.

Gurdamid (-da) — Gurdaan la maqlo samayn.

Gurdaan (-ka) — Shanqarta ka yaerta xoroda xoogga leh, siiba kan fardaha.

Gurdirracaas (-ta) — Gurdaan yaray oo layska raaco; dad ama duunyo gurdameyo, oo layska raaco, iyadoon aan la aqoon meel loo socdo, wax la doonayo.

Gurdirracaacid (-da) — Gurdaan yee ray iska raadic.

Gure (-ha) — 1. Fandhaal weyn; qaaddo. 2. Waxyaalii haloo wax lagu guray.

Gurey (-ga) — Qof gacanta bidix wax ku qabsada ee aan. Sida loo badan yahay, gacanta midig wax ku qabsan; qof gurran; labammidigle.

Gurgru (-ka) — 1. Alaabta guriga, kd. inteeada yaray oo fuddud oo aan surradda ahayn. 2. Wax meel laga qaada hayo oo meel kale la geyna hayo oo xoogaa xoogaa loo qaado; diiqdiyo.

Gurgurid (-da) — Wax meel laga qaada hayo oo meel kale la geyna hayo, oo aan isku mar la qaadin ee hadba inta in yar la qaado, loo soo noq-numnaya hayo; diiqdiyo.

Gurguurid (-ka) — Socod labada low iyo labada gacnood lagu socdo.

Gurguurasho (-da) — Labada low iyo labada gacnood ku socoosho.

Gurguruto (-da) — Cudur haweenka ummula ku dhaca; uurryaal.

Guri (-ga) — 1. Meel ama aqal, qof ama cidi deggan tahay oo ku noox-dhaay; aqal; hooy; niin; min; rug. 2. Cudur inta hor ugu dhacay aan looga yaabayn inuu kol danbe ku dhacay; kabbaaax.

Gurid (-da) — 1. Alaab ama wax kale oo badan oo meel ku sugan, midha mar qaadiid, oo meel kale geyn. 2. Miro geed saaran soo jarid. 3. Neef irmaanays, caaninii ka dhamaan-fo; galoofaah. 4. (ceel, kd.) biyi-hii ka dhamaanfo, engegdi, go'id.

Gurgigeyn (-ta) — Labada is aroosay, gurgooda cusub, gelbin ku geyn.

Gurin (-ta) — 1. Wax guray ka dhigid. 2. (xoolo) neef irmaan, wax caanaha ka joogiya oo galoof ka dhiga kula kicid. 3. (la-) la dhamaanayn; salgaarid; la wadiid.

Gurmad (-ka) — Meel wax weyn oo dhibaato ahi ka dhacay (col yimid, dab, daad, kd.) ciidanka degdegga looqo soo dhiyd.

Gurmagganoon (-ka) — (dhir) laaninii laga jiray: baarqo'an.

Gurmaso (-da) — Meel dhiillo laga keenay ama shil weyni ka dhacay, degdeg ciidanka ugu dirid.

Guro (-da) — Meel godan oo raaxo leh, oo gaadiidka raran duushiisa laga sameeyo oo dadku fuulo.

Gurrac (-ga) — Qaloooc; sirgax.

Gurraccan — Qalooocan; sirgaxan.

Gurran — Qof gurta wax ku qabsada; wixii gacanta midig lagu qaban jireyn, gacanta bidix ku qabta.
Gurranaan (-ta) — Gurranaansho.
Gurranaansho (-ha) — Qof gurran - ahaansho.
Gurrin (-ka, -ta) — Neef guga gudhiiisa rimay.
Gurubsad (-ka) — Gurubsasho.
Gurubsasho (-da) — Gurbin wax ku ururuusasho.
Guruddanbays (-ka) — Carruurta kan ugu dhulasho danbecya, oo aan aab-bihi iyo hoooyadi cid ka danbaysa dhaliin; (ama «garuddanbays»).
Gurux (-a) — 1. Dhaqdaqaqaqa isha.
2. Kankaanka isha.
Gurxamid (-da) — Ci guruxan ah, ciyid.
Guruxan (-ka) — Ci gar ah oo naalleyda qaarkeed samayso oo badanaa guhnaas iyo wax doonis lug ku leh.
Guryamid (-da) — Hadal guryan ah tixid; guraabbaasid.
Guryan (-ka) — Hadal badan oo aan milgo lahayn; guraabbaas; (ama «duryan»).
Guryannooqod (-ka) — (xoolaha yaray) guriga laga guuro oo dib loogu soo noqdo.
Guryannooqoosho (-da) — Guryiihi laga guurey, dib ugu soo noqsho.
Gusooore (-ha) — 1. Saddeexda bilood oo guga tan ugu dhexayas; samoo-lad. 2. Hoog; ba.
Gubaabbin (-ta) — Hadal guubabbo ah, cid kula hadlid.
Guubaabo (-da) — 1. Hadal kulul oo saamays weyn leh oo dadka kiciya, badanaana, inta ka sheekayaa aannooyin hore ama xumaato lays gaarsiisey, ama ceebaha ka iman kara hadaan arrin laga diririn ama laga aargudan, kd. 2. Hadal kastoo, cid laga kiciyo ama laga dhiriir geliyo ama lagu booririyo.
Guube (-ha) — Gube.
Guud (-ka) — 1. Timaha dheer oo fardaha, kd., surkooda, dhinaca kore, ku yaal. 2. Timaha weyn oo madaxa oo dadku deysto. 3. Wax joog leh, ama kor u dheer, madaxa ugu korreeya; kor; kore; sare; baar; fiin. 4. Aan gaar ahayn, wax badan kooba.
Guudaday (-da) — Qof dumar ah oo guudad leh.
Guудfiil (-ka) — Faras xakame iyo jere la'aan lagu fuulo.
Guудfiilid (-da) — (faras) xakame la'aan fuulid.
Guудmar (-ka) — (hadal) aan la wada sheegin ee in yar oo taataabad ah laga hadlo; isagoo kooban ama duuban sheegid; dulmar; kormar.
Guудmariid (-da) — Hadal duuban oo kormar ah ku hadlid.
Guудguuley (-ha) — Shinbir ciidisoo «guud guu» tahay; dhoor buu leeyahay; hidh'hud.
Guul — 1. (-ka) Habeenka xoolaha arroorka ah ceelka agtiisaa lagu hoyo; iyagoo ama weli oomman (guul-oommane; oonguul) ama cabbey oo fuliin ah (guul-ukane; wabaxguul). 2. (-sha) dagaalka ama tartanka oo lagu adkaado; liib; liibin; liibaan.
Guulaameyn (-ta) — Wax guulaameyn-

Guulaamko (-da) — 1. Daruur oo waxweyn oo uroo leh oo is dheex wala hana. 2. Wax kasta oo guulaameynaa sida wala, daadka, xiiiska badda.
Guuldarraysad (-ka) — Guuldarraysasho.
Guuldarraysasho (-da) — Dagaal ama tartan ku jabid; guuldarraysasho.
Guularraysi (-ga) — Guuldarraysasho.
Guul达尔ro (-da) — Dagaalka oo aan lagu guuleysan; jab.
Guuleysad (-da) — Guuleysasho.
Guuleysasho (-da) — Guul helid; libaysasho; adkaan; liibaanid; raay.
Guulguul (-ka) — Hadaal ama wax kale oo loolaa jeedoo in cid laga cabsi geliyo; fulababjis; gooddii; cagajagle.
Guulguulid (-da) — Hadaal ama wax kale cid ku cabsiin; bajin; gooddiiid.
Guulid (-da) — 1. Habeen oo cel iyo aroor ku dhixid. 2. Bajin; cabsiin.
Guulle (-ha) — Keliig guusha leh oo
cidduu doono siya; llaha; Eebbe; Rabbi.

Guulmid -(da) — Sida wax la guuley oo cabshi gashay dib u joogsasho, haksasho, leexasho, didid.

Guumey — 1. (-ka) a) Shinbir, shinbiraha habeenkii ugaarsada ka mid ah; wuxuu lee yahay madax ballaa- ran iyo labo indhood oo waaweyn oo ku yaal kax bannaan oo mid-diiba baal adki ku xarriiran yahay. b) Nin quaaska guumeyiska leh; guun gaaban oo fooluxun; filki; guurka wax badan dhaafay. 2. (-ta) a) Inaan gabowdey oo aan la guursan. b) Sida l.a).

Guumeysoobid -(da) — Guumeyn noqasho.

Guumis -(ka) — (geel) nirig lab oo qaalini ku curatay; (ama «guu- bis»).

Guun -(ka) — Qof filksiis weyn yahay aanse laga garan, oo dhallinyaro la mooqo; coon; hoosubbaax.

Guuntood -(ka) — Neef dheedigg, kolka uu inta awr u baahdo waayo oo sidan darteed u rimi waayo.

Guur -(ka) — Nin iyo naag, si sharci ah, laysugu xiro inta laysu meher-sho, si ay u wada joogaan oo u wada dhaqmaan oo iyaga iyo carruurtah ay dhaalaanka qoys oo noqdaan oo u wada nooladaan; arroos; ni-kaax.

Guurayn -(ta) — Habeen socosho; gudid.

Guure -(ka) — Socod habeenkii gud- hiisa la socdo; gudoodi.

Guurgal -(ka) — Qof da’da lagu guur- sado gaarey; qof guur geli kara.

Guurid -(da) — 1. Cid meel ay deg- ganeyd ka rarata oo degmo kale aadda. 2. (cid. reer, dad) meel la degganada ka tegid. 3. (ka -. u -) meel ka harasho; meel u rarasho.

Guurin -(ta) — 1. Guur gelin; arroosin. 2. Cid meel ka rarid. 3. Hadal qoran oo meel ku yaal, meel kale ku qorid.

Guuris -(ta) — Guurid.

Guursad -(ka) — Guursasho.

Guursasho -(da) — Qof kale guur isugu xirid; qof wax qaba ama la qabo noqasho.

Guurti -(da) — Koox waxgarad ah, oo arrin ugu inay ku garnaqdo oo wax ka qabato loo magacaabo; guddi.


Guux -(a) — 1. Cod weyn oo culus oo urka ka soo baxa. 2. Cod gaar ah oo geelu sameeyo. 3. Cudur geela ku dhaca. 4. Farax.


Guuyo -(da) — 1. Xoolo; maal; ad- duun. 2. Qof kud. gaaban oo aan koriimadu u hagaagin. 3. Saguaro iyo wixii sideeda u gaaban.

Guxud -(ka) — Caws yaryar oo ka baxa dhulka deexda ah.

Guxuuman — Gamuuxan; gamuu- ran.

Guxuumid -(da) — Gamuuuxid; gamuu- rid.

Guxuun -(ka) — Gamuux; gamuur.
H (ha') -- Xaraafka siddeedaa d oo alif-ka Soomaalida. Waa shibbane.
Ha -- Erey uulajeedada hadalka ama tixda kol, wax lays faar hayo ka dhiga (sida: wiiłku hilibka «ha» cuno; wiilashu hilibka «ha» cu-neen), kolna wax laysu diida hayo (sida: «ha» cunin; «ha» cunina).
-ha -- (maxwe) toddobada qodob mid ka mid ah: wuxuu raaca ereyada kelida ah oo lab oo «e» ku dhammaada iyo kuwa kooxda ah oo «o» ku dhammaada sida «fure» (furaha) iyo «far» (faraha).
Haa -- 1. Haah; haahcey; haahceyo. 2. Waa tahay; waa run.
Haabad (-ka) -- Haabasho.
Haabasho (-da) -- 1. Waxaana indaha lagu arkayn, gacan ku raadin, ku doonid. 2. Wax duruusgan gacantogaleyn; tiqsasho.
Haabbaabasho (-ka) -- Haabbaabasho.
Haabbaabasho (-da) -- Waxaana loo jeedin, gacanta in badan ku raadin, ku doonoonid.
Haad -- 1. (-da) a) Naafleyda in la duusha; wiił baal leh; shinhir; b) Baylah; goldaloolo. 2. (-ka) a) Si-da ta. b) (qof. kd.) sida haadka u fuddud u wax walba ku soo haada.
Haadnaan (-ta) -- Dhul jeexan oo hoos u fog oo laga dhaco; bohol ama qar, dhinchis aad u dheer; gebi laga finiino; jar. 2. Geed caano lch oo dhaarkaynka la tol ah.
Haadey! -- Erey, qof dhibaato weyni gaartey, inta is celin waayo, ku dhawaase; duulay!; hoogyey!; jabay!
Haadid (-da) -- Duulid; lulid; bidid.
Haadin (-ta) -- Badarka la tumay, kd., oo inta kor la geyyo ama loor soo hoos loo soo daadsho ama loo soo qubo si xeexwoodo u dhexmarto oo buunshaha u bitiso: duulín; buubín; (ama «haatin»).
Haadka′aadig (-ta) -- Gorgor aad u weyn oo xooq badan: wuxuu leh yahay madax guduuadan iyo bidaar iyo addimo iyana gudgududdan.
Haadsasho (-da) -- Waxyeello ama xumaato kale oo cíid ama qof lala rabey in la gaarsiyo, la eegashada lala eegto goor uu dhibaataaysan yahay oo uusan wax iska celin karin.
Haadun (-ka) -- Dad cayr ah, hoomo: haawey; manuus.
Haagid (-da) -- Dhab u cunid; ka dhergid; ka xisadhied.
Haah -- 1. Haah; Haahceyo. 2. Waa tahay; waa run.
Ha′ahateec -- Hase′ahateec.
Haahcey -- Haah; haahceyo.
Haahceyo -- Haah; haahcey.
Haajrid (-da) -- Dal duruusgan aadid; dalaabid; (ama «haajrid»).
Haaka — Mahadnaq; baga!
Haal (-sha) — Isxilsaar; aabayeel; agaasin; maaro.
Haalhayn (-ta) — Wax isu xilsaarid; u toogahayn; agaasimid; maarayn.
Haalati (-ga) — Qofkii sheaha iyo bunka iyo sigaarka iyo wisii la mid ah cabbi jirey, kolkuu tabo ama waayo, waxa wareerka la modeed oo qabta ama haya; xaraarad; hamuun; (ama «halaati»).
Haamin (-ta) — Kasha iyo laabta arrin ku hayn, ka dhisid, ka maa mulid; hindisid; taawin; saababayn; maamin.
Haan — 1. (-ka) Dhuun; galow. 2. (-ta)
   a) Weel la tolo ama qori laga su-meeyo oo saab leh oo biyaha lagu shubto. b) Weel kastoo weyn oo wax shubna lagu kaydiyo.
Haandhurwaa (-da) — Geed siihan oo haan weynayaay ee waa wada buruq oo laamo la sheego ma leh; xoolahaa lagu dhaciriya oo inta loo jarjaro cuna oo ku oon beela.
Haaneed (-ka) — 1. Dhinaca geela la iska taago kolka la lisa hayo. 2. Sida la isu taago kolkaa. 3. Hab waanaagsan; habsami; qurux.
Haaneedid (-da) — (geel) haaneedka iska taagid oo lisid.
Haaneedin (-ta) — Haaneed ka dhiigid; hab waanaagsan u yeelid; quruxin.
Haar — 1. (-ka) Dhulhadaadiid; we-ref; harjad; madaxdhullahdaac. 2. (-ta)
   a) Raadka nabarka iyo dhawaacu oogada ku reebaan. b) Kobb diiran oo aan timo, k.d., ku oolin.
Haaraamid (-da) — Wax sidii la rabey si aan ahayn u dhacay, dad kale ku eedeyn, ku dagaalid, wax kaga sheegid; hiffid; canaanasho.
Haaraan (-ka) — Wax sidii la rabey si aan ahayn u dhacay ama noqday oo la isku eedeeyo, laysku dagaalo, wax laysaga sheegid; hiff; canaan.
Haarayn (-ta) — Haar u yeelid, ka dhiigid.
Haarid (-da) — Dhulhac diiid; wer-fid; harjadid; madaxhulladhicid.
Haasaawayn (-ta) — Sheeko, hadal ku maaweelin; haasaawin.
Haasaawe (-ha) — Sheeko, hadal la isku maaweliyo.
Haasaawin (-ta) — (cid) haasaawe u sheegid; u qabusho.

Haan (2u)

Haash (-ka) — Jaadadka warmaha mid ka mid ah; gaash.
Haashaar (-ka) — Muugaal qurux iyo xarrago leh; mardaaddi; shoob.
Haastan — Haddatan la joogo; haddar; hadda; cegg; amminka.
Haatif (-ka) — Haatuf.
Haatuf (-ka) — Wax hadalkooda la maqala hayo oo aan muuqan; (ama «haatif»).
Haawad (-ka) — Haawasho.
Haawasho (-da) — (weel, k.d.) aan dabloo saarayn oo dabayl badani gudhiisa geleyso; afkalahayn; daloolid.
Haawyey (-da) — Haadun; hoomo.
Haawilood (-ka) — Uurjiifka libaax-badeedka.
Haawin (-ta) — (weel, k.d.) dabloolka ka qaadid oo dooda urthera ka imaa-
nayso u jeedin, si dahayshu gudihisa u gasho; dabaylayn.
Haawis (-ka) — 1. (fardo) hardaf dheer. 2. (weel, kd.) haawin.
Haayid (-da) — Niyo; dan.
Haayir (-ka) — 1. Col weyn. 2. Meel laga tago oo aad looga fogaado; haajir; dalaw. 3. Libaan-badeedka teeda la garto; jimic noqosho; go- rin; xoomis; caris. 2. Siigo kicin.
Habac (-da) — Biyaha ku jira ceel duug ah oo aan kolkas la qodin; aan baxsiis ahayn.
Habar (-ka) — Dabool; aabbur. 2. (-ta) a) Qof dumar ah oo waayee ah. b) Hooyo; hiindo.
Habarxari (-da) — Xilliyyada ama bilaha sanada Soomaalidu u qaybsanto mid ka mid ah.
« Habar dugaag » — Dugaagga guud ahaan.
Habarey-maanyo (-da) — Geelma-nyo.
Habarticaa (-ga) — Geed sal weyn oo haandhurwaan yar u eg.
Habartiicy (-ga) — Shinbir loo qabo inuu keeno cudurka la yiraahdo « alaaatu »da.
Habarwacadd (-ka) — Habarwacasho.
Habarwacasho (-da) — Inta xagga habarta wax laga wadaago oo dhan u qayladdaansasho; garguur iyo hii weydiisasho.
Habarwadaag (-ta) — Walaalo isku hooyo keliya ah.
Habaryar (-ta) — Hooyada walaasheed ama abtiiga walaashi.
Habas (-ka) — Shinbir yar oo u badan inuu dhuulka dhhabaado.
Habaw (-ga) — (qof) meel uu u socdo aan aqoona; lunsan.
Habay (-ga) — Weel cusub oo la tolay (goocy), kolka biyo ama wax kale oo la mid ah lagu shubo, sii deyntha uu sii daayo, oo dhibcuhu aayar aayar, daldaloollada tolmanda uga soo baxbaxaan.
Habnyn (-ta) — Hanaan wanaagsan u yeelid; qaab iyo hab qurux badan u yeelid.
Habayo (-da) — Weel habaya.
Habays (-ka) — Habayn.
Habban — Sidii ekayd ah; toosan; habboon.
Habbanaan (-ta) — Si habban ahaan.
Habbin* (-ta) — Wax culus oo ballaaran korka ka saarid; ku dhuufasho.
Habbis (-ka) — Habin.
Habbusu (-da) — Culays kolkol dadka fuuja, oo furfurraanta iyo fahmaysnaantu uga tagaan; islahadal ama wax kale oo dadka saameeeq oo aamms us iyo danno danaan waqtir yar ah, ku ridaa. ~ wabab.
Habboon — Si toosan; habban; eg; wanaagsan.
Habboonaan (-ta) — Si toosan ahaan; habbanuunaan; wanaagsanaan.
Habcid (-da) — (biiyo) Habac noqosto.
Habdarro (-da) — Si xun u habaysan; agaasin xun.
Habeed (-da) — Raudka kaadid u geela lughidaan daabe ku reebo.
Habeeb (-ka) — Inta u dhexaysa kolka qarxaydhi dhaqdo iyo kolka ay soo baaxdo; (ama «hameen», «habeen»).
Habeennimo (-da) — Habeen gudhihi; habeen ahaansho.
Habeebino (-da) — (indha -) 1. Lin araggu yeesho oo wixii fag aad dhab loo arki karin. 2. Araggu maalinii wanaagsan habeendiina xun oo dhii wax ku arka.
Habhab (-ta) — Socod ama orod gaabis ah oo culus sida kan odayaasha iyo habraha.
Habhabiyeen (-tu) — Hababay u socosho ama u ordid.
Habheeb (-ta) — Meel cabsi ah; meel dhawr badan.
Habi (-ga) — Fiiyada wax lagu kala garto; laab; qalbi; caqli; maan.
Habid (-da) — Carruurta yar yar oo aan weli gaacnaha wax ku qabsan karin, haruur yar (dhaqo) caano ku siin.
Habilan' (-ta) — Laab la'aan; fiiraggioabi; maangnabi.
Habilaawe (-ha) — Aan laab lahayn; fiiraggioab.
Hablo (-ha) — (keli ma leh) gabdho; inammi.
Habqamiid (-da) — (yeer: xabbad, k.d.) dadaal isaga dabadhicid; isdabajoog; xiriir.
Habrasho (-da) — 1. Meel ka dilan oo wax ka baqa huya; alaalabbigti. 2. (is -) iskuhiilinta; is gaadasho.
Habsad (-ka) — Habsasho.
Habsami (-da) — Qaab iyo hannaan wanaagsan lahaan; hab wanaag badan.
Habsasho (-da) — Si culus meel ugu dhicid, tabarxumo darteed.

Habso (-da) — Si xilliyaada qaarkood badtu nogoto; waxay badtu gashaa labo bilood oo dayax isgalwooda ama gudurka iyo caddada (isku bili) isgalwooda; caariila iyo buuxa labadooduba waa darraadaan, dhow maray loo baanu socotaa.
Habuq (-a) — Iniinaha aan weli adkaan oo galleyda oo sabuulka ku yaal.
Had (-da) — 1. Goor la yaqaan oo bilaw iyo dhammaad leh; armin; kol; waqtil. 2. (a) Naftoo la waayo; geeri; dimasho; (ama «hcd»).
Hadaadumid (-da) — Ka caloolduusho; ka qoysasho; dalaabad.
Hadaadun (-ka) — Quus; samir; caloolduubad; dalaw.
Hadaaf (-ka) — Socod gaabis ah; hudeec.
Hadaashid (-da) — Socod gaabis ah, socosho; hudeecid.
Hadaaq (-a) — Carruurta hadal-baradka ah hadalkooda; hadal carruurreed.
Hadaaqid (-da) — Sida carruurta hadal-baradka ah u hadlid.
Hadaayad (-da) — Hado.
Hadaf (-ka) — 1. Wixii la fali lahaa ama la rabhey in la yeelo oo inta la garan waayo, wax kale la faba: 
1. Wixii la fali lahaa ama la rabhey in la yeelo oo inta la garan waayo, wax kale la faba: 
Hadda — Kolkii in la joogoba.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; 
Hadda — Koh kale; misana.
Hadda — Kolkii in la joogoba.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.

Hadi — Geed-quwaxka geed ka mid ah, oo xabag wannaagsan oo ugu goono oo la garan lahaa dhalaa.
Haddi (-da) — I. Garasho; kasid. 2. Dilid; wedid.
Haddimo (-da) — Had; dhimasho; geeri; wed.
Hadiyad (-da) — Wax la siyo qof la xurmaynayo ama la raali gelinayo; deeq; diiqo; siin.
Haddid (-da) — Waxa uurka ku jira akka kaga tiraabid, hadal ku sheegid.
Hadin (-ta) — (ka-ka) haddalka ku jira ahaa soo saarid; hadal ka keenid.

Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.

Hadiyad (-da) — Wax la siyo qof la xurmaynayo ama la raali gelinayo; deeq; diiqo; siin.
Haddid (-da) — Waxa uurka ku jira akka kaga tiraabid, hadal ku sheegid.
Hadin (-ta) — (ka-ka) haddalka ku jira ahaa soo saarid; hadal ka keenid.

Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.
Hadda — Goorta dhexeeya lagu sugan yahay ama la joog; haddeer; amminka; ceggaa.

Haddeer — Hadda; amminka.
Haddii — Erey tiidka ama hadalka ka dhiga mid wax ku xiran ama maala iyo wax aan la hubin ku dhisan ama ulaajeedooyin kale u yeela; 
Haddii — Erey tiidka ama hadalka ka dhiga mid wax ku xiran ama maala iyo wax aan la hubin ku dhisan ama ulaajeedooyin kale u yeela; 
Haddii — Erey tiidka ama hadalka ka dhiga mid wax ku xiran ama maala iyo wax aan la hubin ku dhisan ama ulaajeedooyin kale u yeela; 
Haddii — Erey tiidka ama hadalka ka dhiga mid wax ku xiran ama maala iyo wax aan la hubin ku dhisan ama ulaajeedooyin kale u yeela; 

Hadii — Afarta astaamood oo qaybaha turubku u kala baxaan mid ka mid ah; saddexda kale waa: 
Hadii — Afarta astaamood oo qaybaha turubku u kala baxaan mid ka mid ah; saddexda kale waa: 
Hadii — Afarta astaamood oo qaybaha turubku u kala baxaan mid ka mid ah; saddexda kale waa: 
Hadii — Afarta astaamood oo qaybaha turubku u kala baxaan mid ka mid ah; saddexda kale waa: 

Hafad (-ka) — Biyo badan ama xog leh dhexdood oo inta la galo ama lagu dhexdhaco, laga bixi waayo oo lagu dhinto ama lagu rafaaado.
Hafaydo (-da) — Qof wax aan la siin, la yiraahdo waa la siyey.
Hafasho (-da) — Biyo badan ama xog leh ku dhexdhimasho ama ku raafaadid.
Hadi (-da) — 1. Si kale u qaadasho; illaawid. 2. Si degdeg iyo boob ah wax u cunid, u qaadasho.
Hafin (-ta) — Biyo badan dhexdood,
qof ama wax kale oo nool xoog u dhexgelin, dhayal ahaan ama kuba dildi.

Hafrid (-da) — Qof wax aan la siin, in la siyey been ah, sheegid, ku nabid.

Hafriin (-ta) — Hafaryo.

Haftibbax (-a) — Qofka aan xuurtoon; (ama « haftibbax »).

Hafto (-da) — Qof (ama naflay kule) oo ordaha ama si kale u cayaara ama u hawshooda, neefka ku ceshanta oo dabadeed xoog uga timaadida: neeftuur; xuurto; dhiburyo, xiq.

Haftood (-ka) — Hafto qabasho, iska garasho; xuurtood.

Hagaag (-ga) — 1. Oogada dada inteeq kale oo horay u soo jeedda; soojeed. 2. Horay oo toos loo aad. 3. Qummaati; toos; gallecco la’aan; wanaag.

Hagaagid (-da) — 1. Qullocco la’aan u socosho; si toosan u dhaqaalid. 2. Siddii la rabey noqosho; wanaagsanaanhsno.

Hagaagsan — Siddii la rabey ah ama noqday; toosan; qumman; wanaagsan.

Hagaajin (-ta) — Wax hagaagsan ka dhiqid; wax ka qabasho; maamulid: wanaajin.

Hagaas (-ka) — Xumaanshaha korrimada hore oo carruurta.

Hagaasiid (-da) — Yaraantii, korrima wanaagsan waayid; hagaas noqosho.

Hagaasina (-ta) — Hagaas ka dhiqid.

Hagabi (-ga) — 1. (wax) Aan dhab loo aqoon; diriijis. 2. Aan dhab wax u arag; aragtiyari.

Hagag (-ga) — Hadal hadal ku gudub, ka hor keen; muran; asaraar; ogaloidalid.

Hagagid (-da) — Hadal hadal ka hor keenid, ku gudub; murmid; asaraardin; ogaloidalid.

Hagar (-ta) — Hawl ama arrin ama wax kale oo wax ka qabashadood lays faray, oo laysku lado, si ay u xumaato ama ayan u wanaagsanaan; lilaahi-darro wax ku qabasho; aqoonta iyo xoogga hawsha qabashadeedu u baahan tahay ku bakhaylid; dhaagar; xoogdhabiliid.

Hagarbax (-a) — Isku laddi la’aan; hagar la’aan; kal iyo laab; lilaahi.

Hagarbixid (-da) — Hawl, arrin, kd.; kal iyo laab u qabasho; lilaahi iyo hagar la’aan, wax ku qabasho, ku xoojin.

Hagarbixin (-ta) — Hagarta ka bi’inn, ka saarid.

Hagardaamo (-da) — Hagar cid wax ku yeelid ama hawl ku qabasho; lugguuya; (ama « hagardaamno »).

Hagid (-da) — Qof indhala’ wadid, (taxaadbid).

Hagis (-ta) — Hagid.

Hagoog (-ta) — 1. Si marada loo huewad, oo cad, madaxa ka soo laaal laada oo wejiga qaarki qarsha, hoo sna u yeela, loo yeelo. 2. Koofiya dhaqaarkood, cad soo baxsan oo wejiga hoo sna oo loo yeelo.

Hagooggad (-ka) — Hagoogasha.

Hagooggan — Hagoog leh; huwan.

Hagoogasho (-da) — Maro, kd. si hagoog leh u huwasho.

Hagooggaan (-ta) — Wax hagoogan ahaan.

Hagrad (-ka) — Hagasho.

Hagrasho (-da) — Si hagari ku jirto wax u qabasho; xoogdhabiliid.

Hah — 1. (!) Erey la yiraahdo kolka wax la kahdo; cakul! hohiey! 2. (-da) Dhacaha kulul oo afka gaba oo gee-daha qaarkood mayraaxduudda leedahay; moobab.

Hakad (-ka) — 1. Joogsad yar oo uu joogsaado ama la jooyiyo wax socona hayey ama dheerayna hayey; iscelin yar. 2. (naxwee) astaanta (-). 1.

Hakasho (-da) — Joogsad yar joogsaasho; iscelin yar.

Hakin (-ta) — Joogsad yar joogin.

Hal — 1. (-ka) a) Tirada baabahadda iyo labada u dhexaysa; mid; kow.(1). b) Erey; hadal: wax. c) Meel, xag. 2. (-sha) Neef geel ah oo dheedig.
Halaag (-ga) — Ba'; baabba'; le'asho.
Halaagiid (-da) — Baabbi'in; layn.
Halaagjin (-ta) — Halaag ku ridid; halaagid.
Halaalac (-a) — Qurux la hijillaac; dhalhalaal.
Halaalleid (-da) — Qurux la hijillaacid; dhalhalaalid.
Halaammacays (-ka) — Halaammacoordin.
Halaammacoodin (-ta) — Hillih. kd., dab ku ugid ama saarasaarid, si uu korka keliya uga biskaado; yaayaacoood ka dhigid.
Halaanzhiil (-ka) — Hees.
Halaaw (-a) — (xoolo) doonasheeda iyo ruugista lafaha.
Halaawiid (-da) — Ununufidda badan oo xoolaha qarkood, siiba lo'da, oo ay doontaan lafo dib adda laqubay oo ay ruugaan.
Halaaqood (-ka) — Humaansiga hur-daddu keentoo.
Halah (-ta) — Timo dheer oo badan.
Halabaaysad (-ka) — Halabo ka dhigasho.
Halabaaysasho (-da) — Halabaaysad.
Halabaaysii (-ga) — Halabaaysad.
Halabaay (-da) — 1. Xoolaha nool oo ama la soo helay ama la soo dhacay oo la qasho; dannaab. 2. Haanti, maal.
Halabaad (-ka) — Halabaasho.
Halabaasha (-da) — Faras kd. fuulid, iyaddoo aan rakaabka cagta la saarin.
Halaabi (-ga) — Halabaasho.
Halab (-a) — 1. Warmaha waa weyn jaadadkooda jaad ka mid ah. 2. Qof u aad ciir weyn. 3. Uumi kulul; hongorre: olol; hafeef (ama «ho-lo»).
Halacleey (-da) — Dhuurcasso yaryar.
Haladaay (-ga) — Qoqka arrintuu wa-tu ku aadkasta oo meel marshi kara kartidiisa, tayadiisa; hadal'adaay.
Halakkan — Halka kan; kobbalaan; meeshaan.
Halakayn (-ta) — Naborro xunxun gaarsiin; aad waa yeeleed.

Halaako (-da) — Waxyecello daran oo qof. ku, la gaarsiyo.
Halaq (-a) — 1. Nafleeyda inta bogg ku socota sida maska iyo goodka; xamaraar. 2. Masaka mid ka mid ah.
Halaqdiile (-ha) — Bahaddile.
Halaqjilaysi (-ga) — (cunno) halaqjaflc ka dhigasho, cunnada weyn ku sugid.
Halaqjille (-ha) — Cunnada yaar oo qadada iyo cashada hortooda la sii cuno oo lagu sii sugo.
Halase (-ha) — Daab hoos ka nool, korna ka danbasooey: dhuxul danbas hirwan; digo gubatecy.
Halbowle (-ha) — Xididdada waaweyn oo wadnaha dhigga ka qaada oo oogada wada gaariisya midkood.
Halaanood (-ka) — Halaq weyn oo dheereeya oo duusha dhicbo cadcad iyo caarcaar ku leh.
Haldhaa (-ga) — Goroyada keeda lab; goray.
Haldhaac (-a) — 1. Erey ama hadal aan la doonayn in la yiraadho ama la sheego oo si dagmad ah u soo dhacay. 2. Gid; deelqaaf; dhabaq; meelkaadiic.
Haldhacayd (-ka) — Haldhacasho.
Haldhacasho (-da) — (ka-) Hadal xog ah oo la garina haycay, si xirriib ah qof uga soo ridasho.
Haldhacsii (-ga) — Haldhacasho.
Haldhurra (-ha) — Goroyada teeda dhiidig; booso; goroyacaw.
Haleel (-ka) — Wax lala kuimo, kano-sho loo helo.
Haleelid (-da) — Wax la kulmid; wax la samayn lahaa kano-sho u helid; ku abbaarmad; secgid la'aan.
Haleelo (-da) — 1. (caanoo) nafley dhalmo cusayb ah, siiba gecla dhalay. 2. (dhig, kd.) wax kastoo shubma oo cusub.
Haleeisii (-ta) — La kulansiin; ku duwid; kansho u siin.
Halganiid (-da) — Tuyuroo gacaneed.
Halganuid (-da) — Wax gactaan ku qabasho oo meel fog ku tuurid.
Halgaamiid (-da) — Hawl ama wax kale qabashado od u tartamid, u dagaallamid; loollamid.

Halgan (-ka) — Hawl ama wax kale oo qabashadooda loo tartamo ama loo dagaallamase; loollan.

Halhaleel (-ka) — Dirqi; degdeg; dhaco.

Halhays (-ka) — Erey ama tix gaaban oo aan uulateedda lahayn oo qof ku soo daro hadalkisa had iyo goor; aad ugu markaada hadalka isku daweysa baal yiraahda oo lagu sii Sagaahi.

Halilibid (-da) — Wax helihood, ama qof wax gaaristi, k. d. u soo kicid, soo aadid, aan dib looga waa-hanayn.

Halis (-ta) — 1. Si kolkaas la yahay ama sah kolkaas la joog; oo keenayu wax laga cabsado; khatar; cabsi. 2. Meli si fudud wax u gaari karaan ama wax loo yeeli karo. 3. Goldaboo.

Halkaan — Halkakan; meeshatan; meeshaahan.

Halkas — Meesbaas.

Halkable (-ha) — 1. Qofka aan maanso fican oo badan tirin aqoon, hadba hal soo riisa. 2. Gabarey-maanyo.

Halked (-da) — Kalluun (ama « halkid »).

Halkeer — Meesheer.

Halkid (-da) — Kalluunka badda jaad ka mid ah (ama « halked »).

Halkiyo — (halka + iyo) taniyo, ilaa.

Halkoo — Meeshoo.

Halkudheeg (-ga) — Hadal badan ama gabiib, k. d. ereyga ama tiixda mur-idhisa ku jirta; halka dulcedo ku ururuusan tahay.

Hallaadid (-da) — 1. Xoolo ama alaaboo aan la aqoon meel ay aadceen ama jiraan; baxsasho; lumiid. 2. Waxyeelo go arid.

Halladaadhin (-ta) — Baylihiin.

Halladaso (-da) — Baylihiis, baylah.

Hallaycelo (-da) — Hawraarsan; waa yahay; waa tahay.

Hallayn (-ta) — 1. Cid ama wax kale wax yeelid, wax u dhimid. 2. (isku -. ku-) kalkooni buuxda cid u qabid; u talasaarasho.

Hallig (-ga) — Halaag.

Halligid (-da) — Halaagid.

Hallow (-ga) — Hallaadid (ama « hal-law »).

Halmaamid (-da) — 1. Erey halmaan ah, ku tiraabid; kanmiid. 2. Ilala-wid.

Halmaan (-ka) — 1. Erey aan la rabina in la yiraahdo oo gej carrabku u boobo; gejka carrabka; gejka hadalka; kamma. 2. Jilow; xususanwaa.

Halluusii (-ga) — Waddo weyni iyo baalluur isku darsatay (ama « hal-loodi »).

Halow (-ga) — 1. (midab) wax la hal-wiyeey u eg. 2. Olol; dab.

Halqaban (-ka) — Daboolka birlaxoonxeedda.

Halluusii (-ga) — 1. Qanaanta (dabada) fardaha. 2. Wax walba ka ugu wanaagsan oo u quruux badan.

Halrarad (-ka) — Sababi.

Halrarasho (-da) — Sabab u noqosh; eersasho.

Haltodobabaadyo (-da) — Labo cuntub oo xiddigo ah oo midhiba toddoba xiddigoo (aragga isha) ka kooban yahay. Waa isu dhow yihii, waxayna ku yaaallin cirka doodiisa woqooyi; waxaa lagu kala magacaabaa « haltodobabaadyada weyn » iyo « haltodobabaadyada yar ». Kuwa danbe xiddigoo-hooda waxaa ka mid ah Xiddigga Woqooyi (» Qudub » ama » Udubka Woqooyi ») (ama » haltodobabaaddo »).

Halwad (-ka) — Daloollada iyo alaabada la dhaxgelina hayo kolka ayan is le'ekayne daloolladu gudo weyn yihii oo alaabada badba gebi ku dhacayso.

Halwasho (-da) — Halwad.

Halwin (-ta) — Dab ku maalobeyn, ku midabayn; halow ka dhigid. 2. Halwad.
Halyey (-ga) — 1. Uubatada (yeeyada) keeda lab. 2. Geesi; wabar.
Hamaansad (-ka) — Hamaansasho; hamaans.
Hamaansasho (-da) — Afka kala jiidid, aan inta badan loo kasin, neef badan xagga sanababada loo diro, kolkii la iska dareemo daal ama hurdo ama wax la mid ah.
Hamaans (-ga) — Hamaansasho; hamaansad.
Hamham (-ta) — Codad ama shanqar hugin oo kale ah oo aan si qee-xan loo maqla hayn.
Hammi (-ga) — Arrin weyn oo aan wax laga qaban karin saamayskeed lala wareero; walbahaar; welwelid; islahadlid.
Hammiyid (-da) — Walbahaarid; welwelid; islahadlid.
Hammuude (-ha) — Geed yar oo dhalka ku faalala oo miro la cuno leh.
Hamsa (-da, -ha) — Shibbane dha-wasaqyada hadalka ka mid ah; waa aamimuus yar, wuxuuuna dhashaa kolka xargaha codku si degdeg ah u xirmaan oo xiisadda dabaysha u joopiyaan, degdegna u furumaan; astantii su waa «.» (sida go'aan, bi'lid, gam'lid, lo'da, gam'a, gam'a) ama «hamse», «hamso»).
Hammuu (-ga) — Digir la dubeey oo la fiisimmey ee la kay ceshy.
Hammuuman — Aan weli hammuntiran; aan weli quraacan; hammuntii qaba; kaminiin qaba; guajaysan.
Hammuumanan (-ta) — Hammuumanaan lockdown.
Hammuu (-ta) — Gaajada aroortii lala soo toosoo oo quraacduu ka horrayda.
Hamuungorgor (-ka) — Hamuun daraan oo aan cunnaada lala dhawri karin.
Hamuuntir (-ka) — Cunnada waxa subxaddii la cuno ugu horrayda; quraac; afhilaw.
Hamuuntirad (-ka) — Hamuuntirasho.
Hamuuntirasho (-da) — Hamuuntir cunid; hamuunta iska bi'lin; quraacasho; afbiisabasho.
Hamuuntirid (-da) — Hamuunta ka bi'lin; quraac siin.
Han (-ka) — Qab; niyo; islaweyni.
Hanaayo (-da) — Eed; urun; asaaye.
Hanacum — Boolicun.
Hanad (-ka) — 1. Karti u leh inuu wax lahaado ama yeesho ama haysto. 2. Dhul ama dad ama wux kale gacanla ku haya oo u taliya; beekdaaje; wabar; gob; diric. 3. Qof wax lagu hallayn karo oo hawshiisa ka adad; qof karti leh.
Hanaqaad (-ka) — Filka wax lagu hanan karo guarey; tassursgal.
Hamasho (-da) — Hantiyid; wax yee-lasho; wax qabsasho; taabid.
Hanbalyayn (-ta) — Hanbalyo gaariisi; qof «hanbalyo» ku dihiid.
Hanbalyo (-da) — 1. Qof wax loo bogey sameecay ama helay oo hadallo dirran oo dihirrigelis ah lagu yiraad- do; bogaadis. 2. Sid faraxsan oo hadal lagu tuso in faraxooda lala wadaagayo ama lagala qaygelayo. 3. «baga!» ama «kadabaal!» cee ku dihiid.
Hanbasho (-da) — Calaacsina godan wax ku jira (sonkor, badar, kd.) kol keliya afka ku ridasho; hanbad.
Hanbayn (-ta) — Hanbo reebid.
Hanbo (-da) — 1. (cumno) weelka wax laga cuna hayo, waxyar oo cumno ah oo lagu reebi. 2. Wax kasta oo aan la wada laysanee in yar laga reebi.
Hanboorri (-ga) — Horay u riixis; habaris.
Hanboorriyid (-da) — Horay u tuurid, u riixid, u harbiriin.
Handad (-ka) — 1. Sas darti boodid oo wax meeshii ugu tegid, hanfaaf. 2. Doonis; weyddiisad.
Handadid (-da) — Si handad ah ku kiciid.
Hanfaafuryo (-da) — Inta aan cunnada weyn (« qado », « casho ») ama cay-
aarta dhabta ah la gaarini, kuwa
lagu siisugoo; haluqafiilaha cunnada;
dheedheekaa hore.
Hanfad (-ka) — Handad.
Hanfadid (-da) — Handadid.
Hanfadin (-ta) — Handad ku ridid.
Hanfah (-ka) — Handad.
Hanfarilr (-ka) — Argaggax; didimo;
sas.
Hanfi (-ga) — Dabayl kuul.
Hangaggurreyn (-ta) — Aad wax u
cananaasho; hangajin.
Hangaggurro (-da) — Canaan daran;
hangajis.
Hangal* (-sha) — Dhar gaar ah oo
dumarka laha dhintaa quaato (kan
Soomaaliddu waa cad yahay), asay,
(ama « henge »).
Hangaraarac (-a) — Ciyayaan yar oo
lugo badan leh; oogadiisu waxay
feedahay girirrino (subno); midab-
kiisu waa madow yahay. Kolkuu
wax dareemona waa is gaaloolaa.
Hangurullee (-ha) — Diightaale.
Hangool (-ka) — Qadab qori ah oo
labo gantood iyo gar soo godan leh
oo Reer-niyiigu xoolaha ku ootaan.

Hangaraarac

Hanlye (-ha) — Labada carruh oo
yaryar oo ku yaal golanga wadnahaa;
dhiigga wadnahaa soo gelo haya bay
soo daayaan oo ka soo warageegaan,
inuu dib u noqdoona u dideean.
Hanjabaad (-da) — Hanjabo; gooddi;
(ama « hanjabuun »).
Hanjabid (-da) — Halal oo hanjabaad
ah qof ku dhihid; (ama « hanja-
mid »).
Hanjabe (-da) — Hadallo ad'adag oo
loola jeedo inay qofka lala hadla
hayo cabsi geliyaaan u dharaasho;
gooddi: cajajugleyn; (ama « hanja-
mo »).
Hankaagid (-da) — Meel ku hngoobiid,
wax ka waayid.

Hangaal

Hannaan (-ka) — Qaab ama dhismo
ama maalmul si la yaqaan oo wanaags-
san u agaasiman; qaab; hab; si.
Hannaanin (-ta) — Hannaan iyo qaab
wanaagsan u yeelid: hahayn.
Hannaansho (-ha) — Hab; Hannaan;
qaabsanii: qorraansho.
Hannas (-ka) — Meel xadaalhir ah;
lamaddeegaan; hawkar.
Hanx (-da) — 1. Cudur ku xuul
haaragga madaxa oo timohu la hool-
maan. 2. Booli: Xaaraan.
Hanguuran (-ka) — Meel wax loo
doontay ama lagu malayna hayey,
wixii ka waayid; hngoobiid; lug-
gooyo; (ama « hanquran »).
Hanguarmid (-da) — Meel wax loo
doontay ama lagu malayna hayey,
wax ka soo waayid, ku soo hngoobi-
bid; ku luggo'iid; (ama « hanqar-
mid »).
Hangal (-ka) — Oogada dadka qaar-
keeda kore oo hore oo madaxa iyo
caloosha u dheexeeya; laab.
Hangalaal (-ka) — Dalooleekanta iyo
akka u dheexeeya; meesha iyo
akka isaga furan yiihiin.
Hangaloocsd (-ka) — Hangaloocsan-
sho; hangaloocsi.

201
Hanqaloocsasho (-da) — Hanqalka oo la laalaadsho inta yare lays qoosho oo caaloob dib loo dhigo.

Hanqar (-ka) — Onkoed; guguc; wiriq.

Hantaago (-da) — 1. Nabar dariin oo ka yimaada kufidda ama qalab gamauxan; jug. 2. Luggoooy. 2. Hantaatuur.

Hantaaatac (-a) — Hadal aad milgo lahayn, si wanaagsanna u taxnayn; cantar; (ama « hantataac »).

Hantaaturro (-da) — Horay u harbin; turuurro.

Hanti (-da) — Wax qof gaar u leeyahay; lihi.

Hantidhawr* (-ka) — Qaybaha maamulka Dowliada mid ka mid ah oo haniiya iyo lacagga Qaranka ilaaliisa.

Hantiggoosad* (-ka) — Hab dhaqaale oo wixii wax soo saara ama lagu soo saaro oo dhan (dhul, warshado, kd.) dad gaar u leeyahay oo gaar ahaan wax ugu dheefo oo u maamusho; Qaranka iyo xoogsatada midna cod la sheego kuma laha; ~ Raasummaaaliiyad.

Hantihur (-ka) — Xooloo qof kale leeyahay oo la iska caato iyadoo aan la isa siin, isku hallayn darteed.

Hantihurid (-da) — Wax qof kale leeyahay oo uusan bixin, hanti ka dhiigasho, isku hallayn darteed.

Hantiwadaag* (-ga) — 1. Hab siyaasoo iyo. Dhaqaale isugu jira oo qaba in wixii wax soo saara ama lagu soo saaro oo dhan (dhulka, shaqada, hantrida,...) xoogsatada lahaato oo ilaaliiso oo gacanta ku haysnu, si mujtamacu u helo oo u gaaro sinnaan buuxda. Xag siyaasadeed, iyo xag dhaqaale, iyo xag bulsho intaba. 2. Dhaqhaaggaq ama xisbi siyaasadeed oo ujeeddaadis leh. 3. (-climi) Hantiwadaagga, sida Marks iyo Lenin u arken oo u habeeyeen; ~ Ishtraakiiyad; hawlwadaag.

Hantiyid (-da) — Wax la leeyahay ka dhiigid; qabasho; yeelasho; lahaansho; hanaasho.

Hantiyoobid (-da) — Hanti noqosho.

Hanun — Aad iyo aad; aan yarayn; si weyn; dahab; badan.

Hanuun (-ka) — Waa xun iyo waxa san oo inta la kala garto, waxa san xaggoona loo bayro; dawga wanaagsan oo ilaa loogu dhowoodo oo xagiiisa loo leexdo.

Hanuuniid (-da) — Hanuun helid.

Hanuunin (-ta) — Waddada wanaagga, samafalka iyo allakayaa baka kuduwm.

Hanuunis (-ka) — Hanuunin.

Hanuunsan — La hanuunshey.

Hanweyn — Qab weyn leh.

Haqab (-ka) — Baahi. gaajo.

Haqabbeel (-ka) — Gaajabbeel; dhereg.

Har (-ka) — Waa ifku qabto, hooska uu bixiyo; hoos; hoosis.

Harraa (-ga) — Aan xoolaha socona haya madaxa ka raacin ee dib u hara oo gaabiyaa; aan caarad ahayn; dabaad.

Harraa (ga) — Biyo waran ama wax la mid ah oo dabaysho aayar ruuxayayo.

Harraan (-ka) — Dhar la tolay ama la ibshey cad ka soo haray.

Harraaryo (-da) — Hiraanhir.

Harnati (-da) — Cagta oo xog la isugu dhufto nabarkeeda; laad, (ama « harrati »).

Harnati-geelle (-ha) — Koboja.

Harratiyid (-da) — Haraati ku dhuufasho.

Harne (-a) — Wax qiro weyn leh ama cumuur ah. hooska ay lee yihiin ama ay bixiyaan; hoos weyn oo qabow; hoos aan qorraxood ahayn.

Harag (-ga) — Saanta kora oo naafeyda oogadeeda ku rogan.

Haramayn (-ta) — Beerta haramaha ca limid, ka jarid.

Haramcad (-ka) — Behal dugsagga ka mid ah oo shabeelka u eg oo aad u dheereeye; (ama « haramac »).

Harame (-ha) — Cawska iyo nagaarka iskood u baxa oo beerta abuuran faga limo.

Harbin (-ta) — Horay u riixid ama u dhaqaajin yar oo xoog ku jiro.
Haradaf (-ka) — Orodka fardaha oo saqala iyo kaccinka u dheeyeeya; gaaddabbuur: qaattimays.
Haradif (-da) — Orod hardaf ah ordid.
Hardamid (-da) — Hardi isla dhicid.
Hardan (-ka) — Dibida, kd., cayaartooada ama dagaallankaooda, ay madaxyada isa saaraan oo isle dhaacaan.
Hardi (-da) — Madaxa oo xog wax laoogu dhunto ama laysugu dufto.
Hardiyid (-da) — Hardi ku dhufasho; madaxa xog wax ugu dhufasho; cidd madaxa wax ku ycelid.
Hareer (-ta) — Barbar; dhinac; gees; doc.
Hareerayn (-ta) — Hareeraha ka marid; xerayn.
Hareeri (-ga) — Geed dhirta waaweyn ka mid ah oo toos u baxa.
Harguameyn (-ta) — Si harguamo ku jirto cid wax u ycelid; dibhid; dibindaabeyn; silicduleyn.
Harguamo (-da) — Si nac qarsoonu ku jirto, oo cid wax loo ycelo; dhiih; dibindaabayo; silidilayo.
Harguani (-da) — 1. Qof ugaarashada iyo gabraarashada ku xoogooda oo aad u yaqaan. 2. Hawlkar.

Haramcad

Hargab (-ka) — Xanuuun yar oo sanka iyo meelaha u dhow ku dhaca oo qufuc iyo hindhiso iyo duuf leh; durey.
Hargabid (-da) — Hargab ku dhicid.
Hargabsan — Hargab hayo; dureysan.
Hargal (-ka) — 1. Harka soo geliddiisa.

2. Harkii oo meel la joogo ama la harsado.
Hargeliid (-da) — 1. Harkii soo gelid; harkii noqosho. 2. Harkii meel ku sugnaan, joogid, harsasho.
Hargoo (-da) — Xuub jilisic oo ilmaha dhulana haya ku wada dabooleen.
Harid (-da) — 1. Wixii lala socdey

HARADAMID

ama lagu mid ah ahaa ka soo go'id, raaciid la'aan. 2. Waxaan weli iman ama aan wax laga qaban.
Harimo (-da) — Cunnada weyn oo maalinta kalabbarkeeda la cuno; qado.
Harin (-ta) — Meel hoos ah, geyn.
Harjad (-ka) — 1. Haar iyo weref; madaxdhulladhaac; mintid; dadaal.
Harjadid (-da) — Werid; mintidid; dadaalid.
Haroo (-da) — Biyo badan oo fadhiya oo aalaa macaan oo dhinac walba dhul kaga wareegsan yahay; balli weyn; kal.
Harraad (-ka) — Sida loo nqodo kolka biyo la cabbo la waayo; oon; surmi; asqa.
Harraadan — Harraad insan.
Harraadid (-da) — Biyo la cabbo u baahasha; oomid; asqoobid.
Harraadin (-ta) — Harraad badid; biyo la cabbo u diidid; oomin.
Harraadsan — Harraad qaba; harraad hayo; harraadan; oomman.
Harraadsanaan (-ta) — Biyo ka qatanaan; oommanaan.
Harrar (-ka) — Gogosha jaad ka mid ah oo cawiska laga sameeyo; raar.
Harreed (-ka) — Timaha yar oo isu
haya kuwa dhafoorka iyo kuwa garku; (ama «hæreed»).
Harreef (-ta) — Hiirtaayo; dhib.
Harsad (-ka) — Harsasho; harsi.
Harsasho (-da) — Kulaylka qorraxda meel hoos ah ka gelid.
Harsi (-ga) — Harsasho.
Harsimo (-da) — Maalinta dhexdecda kulul.

Harto (-ga) — 1. Buntuukh maadhiinka u eg oo xabbado waaweyn, 2. Waran weyn.
Haruub (-ka) — Aabburka dhiisah; doobi; bire; galaas.
Haruuhaal (-ka) — Harrub weyn oo aan dhiil tahayn oo geela lagu liso; toobke.
Haruuqoore (-ga) — Haruub aan la tolin ee gud laga qoray; haruub qoore ah.
Haruur (-ka) — Badar baaraha ka baxa oo la cuno.
Haryuuub (-ta) — Wixii bislaad dhaafa oo soo shiiga. laallaab iyo godad oogadood u yeelato; dadkaaad u gahoobka duudduubka haraggioodo yeesho.
Hasad (-da) — Dabayl duuban oo xoog leh oo ka samaysanta wax qarxaday ama xoog ku orda haya.
Haseyeeshee — Hayeeshee; ha ahaan-tee: laakiin: -se.
Hasid (-da) — Cabsi gelin; bajin.
Hataaqayn (-ta) — Horay u harbin; hanboorriyid: turaanturayn.
Hataaqo (-da) — Hanboorri; harbis; turaanturro.
qabto; waxqabalsho dhib iyo daal leh; xoogsi; shaqo; shidaad.

Hawlid (-da) — Hawl u yeeld; wax la qabto ku qaybin, ku jaadid, u dhiibid; dhiibid; shidaadun.

Hawkar (-ka) — Hawl badan oo adag, qabashadeed, xarti u leh, u dhaban adag.

Hawkarnimo (-da) — Hawlkar ahaanshoo.
Hawlla — Aan hawl hayn.

Hawilaaw (-ha) — I. Aan lahayn hawl uu qabto. 2. Islawareeg: maxooq-sade: washeqaate; meermectii.

Hawladaag (-ga) — Ishtraaikiya; hantiiwadaag.

Hawlyar — Dhib yar; fudud.
Hawlyari (-da) — Dhihiyari.


Hawrraar (-ta) — Tix hadal ah oo ulajeeddo leh; weer; oroh; hadal: dood.

Hawruursan — (« Waa hadal wanaagsan ») hallayelo; waa tahay; haye.

Hawsheid (-ka) — Hawl adag qabasho; shaqayn.

Hawshoon — Hawl haya; shiidaadsan.

Hawtuulmamag (-ga) — 1. Cayaaanka duulduula oo habeenkii dhabka iftiin-kii la raaca oo ku gubta. 2. Qofka aad kal aqoons waxa uu roon iyo waxa u daran; xagga waxgarashada ka indhala.

Hayaamid (-da) — Meel fag oo abaari ka sokayso u gurud; kaynaadin.

Hayaamta (-ta) — Meel fag oo abaari ka sokayso xoolo u kaxuun; kaynaanin.

Hayaamiso (-da) — Cudur riiraxyo badan keenaa; hinjibis.

Hayaan (-ka) — Geedti dheer oo dhib badan.

Hayaayad (-da) — Hado (ama « hadaaday »).

Hayb (-ta) — Sheegashada la sheegto in cid, reer, qolo, tol ama qaran lagu dhashay ama la yahay.

Haybin (-ta) — 1. Hayb weydiin, 2. Waraysaho; wax weydiin.

Haybsad (-ka) Haybsasho; haybii.

Haybsasho (-da) — Qof haybtiisa weydiin.

Haybii (-ga) — Haybsasho.

Haydaarto (-da) — I. Fedd korka lay-ska saarto; haaraan. 2. Dhibaarto rafaad: ama « haydaaro », « heydaarto ».

Hayc — Waa tahay; hawraansan; halleyelo (ama « hayeh »).

Hayeeshaale (-ha) — Qofka wax kasta oo cid ka sarraysaa farto ama ka doonaa, aan diidin ama hadal ka soo celine yeela oo « hay » yiraa-da; mididin aan sharaf lahayn; haheeyarraac.

Hayeeshe — Haseyeesshe; laakiin; se.

Hayeeshe (-da) — Hayeeshe.

Hayin (-ka) — Rati la rarto oo aan layli ahayn; biyamaddaadshe; xaa-swalwaal.

Haylo — I. (-ka) Miro inino yaryar oo madmadow leh oo inta la enge-jyo la ganacsado; waa miso udug wanaagsan leh, waxaana lagu dar-sadaa shaaha (ama « hey »). 2. (-sha) Summad xoolaha loo yeelo.

Hayn — I. (-ka) Geed-abaarreec aan qodax lahayn; dalluug. 2. (-ta) Qof agti joogid ama oolaan; gacan ku dhigid; cabasho; qabid.

Haysad (-ka) — Haybsasho.

Haysasho (-da) — Wax lihi ah ama aan ahayn, qof u joogid, gacan ugu jirid; lahaansho; qabid.

Haysimo (-da) — 1. (idaha) fikirukan tayo leh hayn karo. 2. Labooddka iyo qabiilka xoolaha isu hayn-tooda. 3. (dad) waliic (ama « hay-stimo »).

Hebbid (-da) — Hebed noqoshoo.

Hebdin (-ta) — Hebed ka dhigid.

Hebed (-ka) — (naaleh) dadka la
joogiiddisa iyo la dhaqimiidisa la baray oo aan ka cararin; kalsan: kalbaxan.

Hebednimo (-da) — Hebed aahaansho.
Hebew (-ka) — Qoq aan la magacaabi kariin ama in la magacaabo aan la dooneyn.

Hee — Heey « ku maqlah » ka dhigan oo qofka loo yeeray yiiradaah; (ama « heeh »).

Heecayn (-ta) — Ilmo rajo ah, habar kale oo nujisaa, u yeelid, u dhibibid.

Heed (-da) — Badar la cuno oo mir-hilis aad u yaray yihiin.

Heedhe — Heey qofka lala hadla hayo lagu yiirahdo oo ulajeeeddadiisuu ta-hay « hee dheeh »; « iiga wargur », « i maqal »).

Heeggan — 1. Heeggan, 2. (rati, kd.) la heegey.

Heeggan (-ka) — Col yar oo colka weyn dib u reeko in uu gadaal ka ilaaliyo; raadareeb; (ama « heeg- gan »).

Heegganaan (-ta) — Heeggan ahaan (ama « heegganaan »).

Heegid (-da) — Rati ama wax kale lugti iyo geed ama wax kaloo neeg, xarig iskula xirid.

Heegmid (-da) — Heeggan u bixid.

Heegganaan (-ta) — Wax la heegey ama heeggan ahaansho.

Heego (-ta) — Daruurta saymaha da'a haya ka korraasa oo aan weli dliin.

Heeh — Heec.

Heeaaab (-ka) — Heeaaabit.

Heeaaabid (-da) — Hawada dhexdeeda sabbayn.

Heekabeko (-da) — 1. Si dhaags oo leh; halhaleel. 2. Cabsi.

Heel (-ka) — Inta ceeal, degmo, magaaal, kd., u ogog leh; agagaar; sabo; fagaag; heelad.

Heelad (-ka) — Guriga ama ceeelka, kd., meesha ay ku fadhiyaan dhiulka yar oo ku wareegsan; fagaag; sabo.

Heeli (-ga) — Miraha hIGHLADA.

Heellan — Aan dhegaadkayn, aan wax diidin; inuu wax qabto u diyaar ah.

Heellanaan (-ta) — Wax heellan ahaan.

Heello (-da) — Heesaha jaad ka mid ah.

Heemaal (-ka) — Habsami iyo qaab-wanaag.

Heenaar (-ka) — 1. Badar (budo, jiiriir, buunshe) lagu daro burdaaka la shiila hayo, si uu miidida iyo gufarka u kala soooco, dababccda weelka guntiisa ku huray. 2. Waxyar; din-din; garroor.

Heemarin (-ta) — Caano ama wax kale oo shubma oo sida heemaaarka u yar, fuuqashe; hiisasho.

Heemasho (-da) — 1. (haad) degid isu diyaarina hayo. 2. Wax badan oo meel ama wax kale ku soo kor gow-riirsanay, ku soo shammamayga.

Heemin (-ta) — Heenka ku dhurid.

Heen (-ka) — Fuudka dufankiisa kore; dufankaa lafaha geela.

Heensurraar (-ka) — Tiirar farraarro leh oo aqalka gudhiisa inta la teedsho, duubashi, kd., korka laga saaro.

Heensayn (-ta) — (fardo, kd.) heense u yeelid, saarid.

Heensaysan — Heense la saaray; la heenseeyey.

Heense (-ha) — Inta fardaha la saaro kolk la fuula hayo (koore, xakame, kd.).

Heer (-ka) — 1. Waxa qoyani meesha ay gaaraan, raadka ay ku reebaan. 2. Jago; darajo.

Heegraab (-ka) — 1. Docda hoose oo doonayaha iyo wixii la mid ah, tiir dheer oo ku yaal oo isu wada haya, shalmaanka madaaxa hoose ku wada hayaan; faadhabaato doonayaha. 2. (dab) dab baxa haya oo aan weli ollin; hulaaq.

Heeraraar (-ka) — Ood ama wax la mid ah oo dhawarin darteed wax ku wareegsan; deyr; xero; sarsar; meegaar.

Heeran — La heeray; naaf aan la dhiigay.

Heerid (-da) — Naafko ka dhigid; goyn; dhaawicid.
Heerin (-ka) — Gabdho in la guursado darteed isu raaca oo daika u mara.
Heerimid (-da) — Wax heermay ama heeran noqosh.
Heereyn (-ta) — Heeryo korka ka saarid; reerreyin.
Heereyysan — Heeryo la saaray; la heer eyeeyey; (ama «reer eyysan»).
Heeroy (-da) — Rarada, abajadyada, kd., awrt a kolka la rara hayo dusha laga saaro, intaan gurgurka iyo dhi-gaha iyo altaabad kale la saarin; (ama «reer eyysan»).
Hees (-ta) — Tixo yaray oo sida gabyaga leh hab ay ku dhisan yiihiin; waa jaadad badan, waxaan la qaadaa kolka la cayaara hayo ama hawl la hayo.
Heesaa (-ga) — Qof heesta tirin yaqaan ama qaadi yaqaan ama hawshiisubu tahay inuu heeso; laashin; heese.
Heeshi (-ga) — (ceel, xoolo irmaan, ...)
Heesi (-ga) — (ceel, xoolo irmaan, ...)
canee ama biyo ama wax kale oo la mid ah oo aad u tiro badan.
Heesid (-da) — Hees qaaddid, tirin, ka luujin.
Heetic (-ta) — 1. Sida qof lug la’ u socosho; dhuhin. 2. (gabdho, geel, kd.) si xarrago leh, labada lugoodba uga heetin, socod xarrago leh, socosho.
Heetis (-ka) — Heetic.
Heliid (-da) — Wax la waayey ama lumay la kodlid, arkid, keenid.
Hellowoon — La heli karo; la helo; faraha ku jira.
Hellowoonan (-ta) — Wax la hellowoon yahay ahaansho.
Hengel (-sha) — Hangal.
Heshibin (-ta) — Arrin ama wax kale isku raacid, isku dhinac ka arkid, isla garasho.
Heshiis (-ka) — Si ama arrin isku raacis, isla garasho.
Heshiisgin (-ta) — Heshiis iyo is-agfarad dheex digid; edd iyo xumaan laayu qahay ka dheex saarid, ka biskoosdiin; dheex dheexaadin.
Hey’ad* (-da) — Maamul xafiisyo iyo dad u gaar ah leh; wakaald.
Heybad (-da) — Sharof; cis.
Heydaaro (-da) — Heydaarto.
Heydaarto (-da) — Haydaarto.
Heyl (-ka) — Hayl.
Hibasho (-da) — Wax hor u dhacay oo laa samri waayo.
Hibeyn (-ta) — Hibo u bixin.
Hibitiq (-a) — Hibitiqid.
Hibitiqid (-da) — Biyo ama wax kale oo shubma oo dhibic dhbic u soo baxa, soo deyn; darrorid yar; habiyid.
Hibo (-da) — Deeq barax la oo aan dan kale lagu wadan; wax la baxsho; huraal; diiqo; siin.
Hidde (-ha) — 1. Dhaqan fil weyn oo waa uu abuuray iyo cid laga dhexay la ilaa weyey oo aan taarrikhdu sheegi karin (xeer, caado, sheeko, maahmaah, kd.) oo qolo ama tol u gaar ah, oo fasba fasa ka dhanbeeeya gaarsiyo oo u dawiyiyo.
2. Dhur; siin; dir.
Hiddiwaale (-ha) — Hiyiwaale.
Hiddiiilo (-da) — Yididdiiilo; himilo; toogo.
Hidin (-ta) — Bixin ama deeq karti u lahaansho.
Hifasho (-da) — Wax hor u dhacay oo sidii la doona hayey aan lagi yeefin, isku canaanasho; isiiskiibtiid.
Higaag (-ga) — 1. Suumanka weelacha qaarkood lagu xiriib, si ayan u buqan. 2. Dibbiro; fuur.
Higgaadin (-ta) — Erey qoran ama aan qorrayn, inta xaraf xaraf loo sheego, kiciin, akhrivid.
Higgadis (-ka) — Higgadis.
Higil (-ka) — Muuqaal weyn oo madow oo aan qeexayn.
Higlo (-da) — Geed dhirta waa weyn ka mid ah oo aan qodax lahayn oo weligi isagaar ah.
Higsasho (-da) — Si laballixaadisi ah, oo wax horreeya ama dheereeya oo
la doonayo in laga dhabatago ama
la kaleeda ama la gaaro ama aan
laga harin, u socoosho.

Hiiid (-da) — Eed saarid; canaanasho.
Hiiigid (-da) — Harag ama tahar ama
wax la mid ah, ruugid, cuunid, sar-
riigid.

Hilhille (-ha) — (waabaaayo, kd.) saa-

hilbdalqo

mays daran leh; geegaali ah; hun-
natii; kaloolley.

Hilju (-da) — Utun; gashi; aano: godob.

Hii — 1. (-ka) Labo qof oo la kala
godubsado oo mid, af ama addin
wax laga tao, si uu kan kale uga
adkaado; hiiilo; danaano. 2. (-sha)
 a) Digo ama saalo badan oo xeyraha
ariga ku ururta, b) Geed yar oo
xoolaha cuna caanohooda xaraar ka
dhiga.

Hiligurasho (-da) — Meel dhow u
guurid; hiisha ka bixid; oodrogas-
sho.

Hilid (-da) — Hiiin.

Hillin (-ta) — Dad dagaallama haya,
mid, af ama addin ka teegaarid.
Hillo (-da) — Labo qof oo dagaal-
lama haya oo mid lala safto, si uu
kan kale uga adkaado.

Hiludo (-da) — Hooyo.

Hiiinhsad (-ka) — Hiiinhsasho.

Hiiinhsasho (-da) — Wax yar oo
caano ah oo weel ku jirta, ka fuuq-
sasho.

Hiiinad (-ka) — Hiiinsho.

Hiiinsho (-da) — (caano, kd.) in yar

oo weel ku jirta, kol keliya fuuq-
sasho.

Hiiinsi (-ga) — Hiiinsho; hiinsad.

Hir (-ta) — 1. Arooroo hore; goorta
la jarmaado. 2. Hiirtaayo. 3. Hiiro.

Hiiireysad (-ka) — Hiiireysasho.

Hiiireysasho (-da) — Hiirtii meel aadid:
jarmaadda.

Hiiireysi (-ga) — Hiiireysasho; hiireysad.

Hiir (-da) — Saaxaayo dheer; bidaar-
horaad; salax; (ama « hiir »).

Hiirtaayo (-da) — Dhib; harreef (ama
« hiir »).

Hijra (-da) — Kolka Nebi Maxamed
iyo Abiibakar Maka ka haajireen oo
Madiina tageen; waa kolka taa-
riikhda Muslinku ka bilaabato, wax-
ayna ku abbaaran tahay sanada 622
wo Miiilaadiga. (ama « hijro »).

Hil (-ka) — Wax dusha iska saarmsaa-
ran; taal; tuun.

Hiland — Wax korka laga saamsaaray;
wax lagu hiilay.

Hilasho (-da) — Alaabo, kd., meel
taailsasho; tuunasho:

Hilaay (-ga) — 1. Raro ama gogol
duug ah (abied. cajil, hilif, milif,
kd.) mid ka mid ah. 2. Minka ti-
mirta ah. galkiisa.

Hilbawadaag — 1. (-ga) Hilib isugu
oolaansho; xigto ahaansho. 2. (-ta)
Dad hilib isugu yaal; xigto.

Hilib (-ka) — Jiirka iyo baruurta ka
baxa oogada daddka iyo tani naflayda
kale; so; cad.

Hilbdalqe (-ha) — Cad yar oo hilar
ah oo jilcisan oo dalqada kore ka
soo laallaada.

Hilible (-ha) — Kan hilibka ganacsada
oo daddka ka iibsada; kawaanle.

Hilibsafan (-ka) — Fulfiiaac yaryar
oo uu yeesho hilibka ku wareegsan
siddiyyah.

Hilid (-da) — Alaabo, kd., dusha iska
saarmsaa; taal:yaan; meel tuumin.

Hilif (-ta) — Gogol sad u duugowdey;
cajil; (ama « milif »).

Hilin (-ka) — Waddo weyn oo haaloo
ah.
Hillaac (-da) — Iftiin xoog badan oo daruuraha da’a baya ka dhex muqada kolka jaclu xarxato oo onkodku yeero.

Hillaacid (-da) — Iftiin xoog badan daruuraha da’a baya dhaxdaada ka muqashe. kolka jaclu xarxato.

Hillo (-da) — Webiga, meelaha xooluhu ka cabbaana; malko.

Hilloobid (-da) — Dal hore oo la joogi jirey ama qof horay loo yi'qin arag-tide ama u tegiddi jeelayasho; xiisaqabid; buseelid; dalbarayood.

Hilow (-ga) — Jecay la jeelayisto in la joma la arko. meel hor loo joogi jirey ama qof hor loo yi'qin; xiiso: buseel; dalbaryo.

Hilkad (-da) — 1. Garanargar yar oo loo yeelo alaabta qaarkeed oo inta suun, kd., loogu xiro, lagu qaado. 2. Dhegaha dumarku qaataan midood.

Himhimmow (-ga) — Habeenka iyo maalinta isgalkuuda, kolka iftiiniku yaraad oo aan si qumman wax loo arki karin. (ama «himhimmow»).

Himilo (-da) — 1. Wax la haweysana hayo ama la hindiisa hayo; hawbo; qab; hindiso; toogo; niyo. 2. Shahwo; ragannimo.

Himir (-ta) — Geed leh miro wanaagsan oo la cuno iyo qoryo laf adag oo alaab badan laga qorto.

Himlin (-ta) — Wax kor u qaadid si lagu ogado culayskiisu inuu weyn yahay ama yar yahay; tiijabin; isku-deydi; baxnaanin.

Hinaas (-ka) — Labo qof oo dagaal-lama hayo ama wax isku haysta oo mid af ama addin lagala safto, inuu adkaado darteed; hiil; hiillo; danaano.

Hinaasid (-da) — Qof isgarabtaagid, inuu qof kale ka adkaado darteed; hiilin.

Hinaasin (-ta) — Qof hinaas ka keenid, ku ridid; hiilin; masayrin.

Hinaaso (-da) — Hiil; hiillo; danaano; masayr.

Hinaayo (-da) — Uurkutaallo.

Hinbiriirssad (-ka) — Hinbirirrasho.

Hinbirirrasho (-da) — Weji tubid siya qof ooyi doona ama qawadsan ama aan dhay wax u arag oo inxaha xoog ka raadina haya; wejiga birtir u yeelid.

Hinbirirksi (-ga) — Hinbirirrasho.

Hindisid (-da) — Hindiso ku imaansho, sii deyn.

Hindiso (-da) — Neef kedo ah oo xoog loo oo aan loo kasin oo sidii wax qarxaday sanka iyo afka uga soo baxda.

Hindisid (-da) — Wax aan hor u jiri jirin keenid, soo sarid, curin.

Hindiso (-da) — 1. Wax hor leh oo aan jiri jirin ahaysiintood oo madaxa ku soo dhaca. 2. Wax suuraggetiintoodu adag tahay ama ayan dhici karinba, iskula hadalkood; dha-dhah; niyo. 3. Talo; Arrin.

Hinfiirir (-ka) — Hanfariir.

Hinjiil (-ka) — Dibbiro; buuranaa.

Hinjilman — Dibbirisan; buuran.

Hinjilid (-da) — Dibbirid; is'afiisid.

Hinjigo (-da) — Neefta xagga sanhabsada u socota, kalu go'go'eeda; waxaa ku waran xuunka xargaha codka dabuul oo koksii. u kasid la'aan, isku roora (ama «higgoo»)

Hinifsasho (-da) — Hadda caano yar weel ku dhiijin oo ka kabbasho.

Hinifsii (-ga) — Hinifsasho.

Hinjibiso (-da) — Bahalhoosaad yar oo nirgadhoodka u eg oo kolkol dadka inxaha iyo sanka ugu xagala gelaaja, oo haddaan degdeg wax looga qabab lala bukudo.

Hinjin (-ta) — Wax culus kor u qaadid.

Hinjis (-ka) — Wax culus kor u qaadis.

Hinni (-ga) — Dhir sharceran; jiq.

Hinqad (-ka) — Kicid u hollad.

Hinqasho (-da) — Kicid u hollasho.

Hinraag (-ga) — Neeftuur. xuurto; hafito.

Hinraagid (-da) — Neeftuurid; xuurtood; hafitood.
Hiqiq (-da) — Haghakadka ama joogjoogisiga oohinta oo hingada u eg.
Hir — 1. (-ka a) Hor iyo dib u socodka ama kor iyo hoos u socodka ka samaysma badda korkeeda, hawada iyo wixii la mid ah; mowjad; waddad. b) Muuqaal weyn oo hirka badda u eg (xirfarka buuraha, cirka,

Hobrobboro

Hiraabasho (-ka) — Hiraabasho.
Hiraabasho (-da) — Cunnada hiraabta oo bisha soonqaad cunid: suxuurasho.
Hiraahir (-ka) — Haraaryo; neeftuur; (ama «hiraanhir»).
Hiraahirid (-da) — Haraaryood; neeftuurid (ama «hiraanhirid»).
Hirasho (-da) — Wax ama meel la gabbadaadado ama wax lagaga nabagalo. ama dan kale loo lee yahay, gaariddeed ku dadaalid, u socosho; tammadin.
Hirgelid* (-da) — Dhaqan gelid.
Hirgelin* (-ta) — Dhaqan gelin.
Hirimaale (-ha) — Cayaar ragga iyo dumar ku wada tuntan oo ulo lagu cayuaro.

Hirad (-ka) — Hirqasho.
Hirasho (-da) — Weel ama meel godan biyo aad uga buuxid; ceegaagid; buuxdaahid; ka dhergid.
Hirrig (-ta) — Meel dhir badan: jq: hurrum.
Hitayn (-ta) — Waxkasheegid; cebbuyn.

Hito (-da) — Wakkasheeg; ceeb.
Hiyi (-ga) — Kasha dadka oo wax waliba ku soo dhacaan; kal; laab; qalbi. cindi.
Hiyikae (-a) — Kasha oo kictin galo; tegid ama socod oo laabta ku soo dhaca; kalkaggeeddi.
Hiyikleed (-da) — Hiyiga ka kicid; kalkaggeeddi gelid.
Hiyiwaale (-ha) — Kasha waxyalo saldhig iyo xasillooana u diida, ku soo rida; hiyiga waala oo kiciya; hiddiwaale.
Hobay (-ga) — Meel dhirteedu sarmaan iyo qansax u badan tahay.
Hobwebbero (-da) — Ja’adaadka nebergiga mid ka mid ah oo yar oo caano leh; waxay leedahay gaafuur afka shinhiraha u qaab ee og oo qu’ka kore kelya ilko ku leh, hilibkana waa ay cuntaa; (ama «hoonbera»).
Hodan (-ka) — Qof xoo loo badan leh; maalqabeen; tanaad; taajir; (ama «hodon»).
Hodantooyoo (-da) — Hodannimo; tanaadnimo; taajirnimo.
Hoddid (-da) — Dagid; khatulid.
Hodmid (-da) — 1. Xoo loo badan yeebasho; hodan noqosh; tanaadid; taajirid. 2. Ku dagaamid; ku khatalmid.
Hodon (-ka) — Hodan.
Hog (-ta) — 1. Meel hoosaysa; god; booraan; hataq. 2. Dhis ama god si gaar ah loo sameeyey oo inta dabi lagu shido, hilibka iyo cunnada jadadkeed lagu bisleecyo; furun; tiinaar; muufo.
Hogad (-ka) — Hogasho.
Hogasho (-da) — (xoolo, kd.) meel in door ah istubid, istuagid; taaqnaan.
Hogeyn (-ta) — Hilib ama cunno kale, hog ku dubid.
Hogeys (-ka) — Hilibka iyo cunnada kale oo hogta lagu dubey.
Hogeysad (-ka) — Hogeysasho.
Hogeysasho (-da) — Hilib ama cunno kale, hog ku dubasho.
Hogeysì (-ga) — Högcsasbalo.
Hoqto (-ba) — (magac kooxeed; keli «hogo'n») iin cagahà gasha: labadooda madax baa toostoonsnaanta iyo sinsiinaantu ka ba'daa oo inta mid waliba xagga gudaha u soo qalloocato, isku soo jeesta; qallaafo.
Hoggnaamin (-tu) — Hoggnaan ku qa-basho, ku wadid.
Hoggnaan (-ka) — Xarig, inta awarta surka lagaga xiro oo lagu keenneeyo, lagu wado; jiide.
Hoq - (da) — Xilli kulul; kaliil.
Hoqho (-ka) — Dhul hooseeyaa; dooxo yar.
Hoqol (-sha) — Daruur hooray; hoortimaad.
Hoqoggolin (-ta) — Qaabkii danbe oo la rabey xaggiisa u soo dhoweyn, u soo qalloocin.
Hoxt — Erey yaabka iyo baqdaanta iyo xanuunku ay dadka ka soo saaraan; hohey!, caku!, hah!
Hobh — I (-ka) — Kebed qurux badan. 2. (-ta) Geed bixiya miro la cuno oo aad u wanaagsan oo kuwa gormoashaaga u eg.
Hojin (-ta) — (nafic, kd.) meel tubid, jooin.
Hojis (-ka) — Hojin.
Holgan — Aan qaybtii uu laaha la wada siin ee wax lagala haray; dulman.
Holgananaan (-ta) — Qof holgan ahaansho.
Holid (-da) — Isku deyid; tijaabin; sharrid.
Holis (-ta) — Holid.
Holllad (-ka) — Hollasho.
Hollasho (-da) — Wax la dmacay in la waxeyso oo haddana durba laga joogsahey ama dib looga noqday.
Holllin (-ka) — Hollin.
Holllin (-ta) — Isku deyid; holid; sharridib; tijaabin.
Hollob (-ta) — Galka haragga kore ka kaca ama ka dhaca; toxob; agool.
Holoc (-a) — Kulayl; dab; olol.
Holon (-ka) — Dabayl kulul; hongorre.
Hongan - (-ka) — Dabayl kulul; holon; (ama «hongor»).
Hontorro (-da) — Geed bixiya miro kulkulucsan oo kuwa liintu u eg oo macaan badan kolkay bislaadaan; (ama «ontorro»).
Hoow! — 1. Qabo!; Qaad. 2. (-da) Waxsiin; deeq.
Hoobkaale (-ha) — Hooyaaale.
Hoobaan (-ta) — Miraha bislaada; dhuguc.
Hoobad (-ka) — Meel laga degto oo dululub ah; hoos u degad.
Hoobali* (-ka) — 1. Qof farsaxannimada iyo falsamida u go'ay ama yaqaan ama jecel. 2. Shayddaanka cayaaraha la tunto, aabaha u ah.
Hoobasho (-da) — 1. Meel deged ah märíd; hoos u socosho; daadasho; qubasho. 2. Baabbikid; dhimasho.
Hoobin (-ta) — Gurid; urururin; daadin; baabbi'in.
Hoobsad (-ka) — Hoobsasbho.
Hoobsasbho (-da) — (caano) si hoobsi ah n dhamid.
Hoobsi (-ga) — 1. Hab caanaha la lisa hayo loo dhamo; hadba kolki wuulku buuxsamo baa la qurquriyaa oo la dhimaa oo haddana lagu lisaa; sidaasaa lagu wadaa taniyo inta laga dhergo ama caanaha la lisa hayaa ka chammaadaan. 2. Xaabsaasbho.
Hoobsixa (-ta) — Si hoobsi ah, qof caano u siin.
Hoobiis (-ka) — Hoobsi.
Hoodaar (-ka) — Diric; rag (ama «hodaar»).
Hoooddi* (-da) — Erey la yiraahdo kolka la doonayo in la galo guri, kd., cidd kale leedahay; ulajeeddadiisu waa: «ama soo geeti karaa?» (ama «hoo-di»).
Hoodoo (-da) — Ayaan; nasib, cawo.
Hooq (-ga) — Ba’; baas; belo.
Hoogaans (-ga) — Soo foorarsi; qoor-
raansi.
Hooqid (-da) — Hoog ku dhicid.
Hoojir (-ta) — Hoog ku ridid, badid.
Hooleen — La hoolay.
Hoolato (-da) — Cudur madaxa ku-
dhaca oo timaha ka hoola.
Hoolhoo — Hoolhoolid.
Hoolhooq (-da) — In badan hoolid;
si xun u xiirid.
Hoolid (-da) — Dhogor ama timo, si-
farsamo xun u xiirid; bir aan af-
lahayn ama qalab la mid ah, xoog
wax ugu xiirid.
Hoolis (-ta) — Hoolid.
Hoollin (-ka) — Hoolis.
Hoomaayid (-da) — Eegid; dhugasho;
ollogid; qooraaansi.
Hoomo (-da) — Haadun; hawwey;
maato.
Hoor (-ka) — 1. (roob, kd.) di’itaan;
soo daadad; soo qabad; tiix. 2. (’)
jaadadka geela mid ka mid ah.
Hoorid (-da) — (roob, kd.) diid;
tiixid.
Hoorin (-tu) — 1. Wax da’a hayo
ama shubna hayo, weel u dhigid. 2. Qa-
ranka ama xubnaha heesaha dham-
maakooda, wadajir u wada qaadid.
Hooris (-ta) — Hoorin.
Hoorsad (-ka) — Hoorsasso.
Hoorsasho (-da) — Wax da’a hayo
ama la shuba hayo, weel ama sacab
u dhigasho; hoorsi.
Hoorsi (-ga) — Hoorsasso.
Hoos — 1. (-ka) Waxa ifku qabto
harka ka baxa; hoosiis; har. 2. (-ta)
Xaggjaa dhulka xiga; aan kor abayn.
Hoosaasin (-ta) — 1. Hiilso, hadan-
a la qarinayo; garabgoroy; garab-
hagocjin. 2. Hoos u yeelid, ku ro-
gid; qarin.
Hoosayn (-ta) — Dacda hoose xigid,
jirid.
Hoose — Meel hoos ah jira ama ku
sugan; meel aan korrayn jooga.
Hoosiee — Dacda hoose xiga, jira.
Hoosh (-ka) — Boob.
Hooshid (-da) — Boobid.
Hoosid (-da) — Hoos u yeelid.
Hoosiiis (-ka) — Daruuraha qoraxdu
qabto, hooska ay bixiyaan.
Hoosjooge (-ha) — Qofka qof sare ka
hooseeya oo hawsha u qabto; ka-
live; gacanare.
Hoosjoogid (-da) — 1. Hoosjooge
abaansho. 2. Ku hoos dhaqm.id, ku
hoos noolaansho; ka tirsanaan.
Hooso (-da) — 1. Dhis yar oo la har-
sado ama hawlo kale lagu qabsado.
2. (*) Dhis hawlo waaweyn oo tolka
jiyo qaranka waxtar u iich lagu qabto
dad badanina ka soojiyo (bir tumid,
baabuurro soo saariid...); masnac.
Hooto (-da) — 1. Waran yar; cebo.
2. Baqaymo.
Hooy — 1. (!) Dhawanaq dadka lagu
soo jeediyi; waryaal kaaxa; 2. (-ga)
Meel loo hooyo; aqalt; guri; min.
Hooyaalay (-ta) — Tix hooyaalke
ka dhisan ka luuqin; gabyid; hoo-
ballayn.
Hooyaa (-hu) — Erey inta laysku
celceliyo, jaangoooy looga dhigo
tixaha gabayga iyo heestaa; gabay;
hes (ama « hoobale », « hoobaale »).
Hooyid (-da) — Wax la isa siiyey ama
la isku soo taagey, qaadaasho; wax
« hoo » laksu yiri, qaadaasho.
Hooyo (-da) — Qof dumar ah ama
nafley kale oo dheddig oo ilmo
dhalay; habar; hiindo.
Hooyomimo (-da) — Hooyo ahmaansho.
Hor (-ta) — 1. Had la soo dhaafay;
haare ah. 2. Daccda loo jeedoo; ha-
gaug; foot.
Horaaad (-ka) — 1. Naasaha xoolaha
labada horreeeya oo xagga xuddunta
xiga midkood (kuwa danbe midkiiba
waan danbeed). 2. Tiro badan ugu
horreeya ama u hor dhacay; ko-
waad.
Horatibeyn (-ta) — Wax, xilliguu dhici
lahaa ka soo hormarin; deddejin;
ama (ama « horatibeyn »).
Horatibyo (-da) — Hormarin; wax xilligüu dhici lahaa laga soo hor-
marioy; deddejis; soo hormaris; (ama « horatibyo »).
Horay (-da) — Doccda loo jeedo; ha-
gang; hor; fool.
Horayn (-ta) — Wax yaaca haya ama orda haya oo inta horta laga maro ama dhinac walba lagaga yimaado, dib loo soo celceliyo ama la xereeyo; hareeray.
Hordhac (-a) — 1. Dhicitanka dhaca goortii la filayey goor ka soo hor-
raysa; shinkiisa ka soo hormara, ka soo dheerceeya. 2. (xoolo,...) kuwa la socda weligi ka soo horroyeya; aan dabaadi ahayn; caarad. 3. (suugaan) hadal kooban oo hadalka weyn laga soo hormariyo oo laga caddeeyo; arar; gogol.
Hordhalad (-ka) — 1. Curad. 2. Meher-
kaweyne.
Hore — 1. Horreeya; doccda loo jeedo xiga ama jira; (waa*) fog la soo dhaafay. 2. (-ha) Qofka xoolaha ceelka laga shuba hayo hora, oo hadaba hormo soo daaaya.
Horfiqi (-a) — Nin dad ama qolo ama guddi u madax ah; waayeel; taliye: guddooshee; hormuud.
Horid (-da) — (xoolaha lu shubayo) hadaba hormo ama xayn ceelka u soo deyn.
Horin (-ta) — Koox; xayn; hormo. Horis (-ta) — Horid.
Horkac (-a) — Xoolo ama dad is dabajooga oo quodeyna haya, oo mid iyaga ka mid ah u horreeyo oo horsocdo, inta kalema dabsasoco, si aan waddada looga habaabin.
Horkidicid (-da) — (xoolo, dad) inta kale hortooda socosho, si loo dabaggal oo meeshu loo maro; wax quodeyna haya wadid iyadoo hortooda la soona hayo.
Horle — Hor leh; kale.
Hormayn (-ta) — Hormo hormo ka dhigid; hadba hormo soo deyn.
Horno (-da) — Xayn; koox; jab: qaarr.
Hormud (-ka) — Madax; horfiq; ammaanduule.
Horor (-ka) — Si bareer ah, kan koox iyo gardarro wax u qaata.
Hororid (-da) — Xoog iyo bareer wax ku qaadaado.
Horrayn (-ta) — Horay jirid, xigid.
Horreeya — Doccda hore xiga ama jooga ama jira.
Horseed (-ka) — Kan kolka la dega hayo horray loo diro oo meinsha la dega hayo iyo berrinka cidda u wanaagsan sii asteeya.
Horseedid (-da) — Horseed u bixid.
Horta — 1. Eray la yiraahdo kolka arrin cusb, haddana waxa laga hadla hayo lug ku leh, la doona hayo in meesha la soo geliyo; aadkeeda; sideeda; bal. 2. Wax walba ka hor.
Horudhalow (-ga) — Fool beenaad xoolaha ku dhaada oo calamaaanka fooshoo dhan leh, kolka sidku dham-
maado; waa laga biskoodaada; dabadheef fiishii runta ahayd baa ti-
maadda; jajabow; fooldiin.
Horujiideed (-ka) — (dugsi) weli wax-
barashaddii looogu talaggalay ku gada-
jira oo aan dammayn; aan naqtiiin ahayn.
Horuukac (-a) — Horay u kac: horum-
mar; kasoorrayn; horusocod.
Horuummar (-ka) — Horuukac.
Horuummarid (-da) — Horukidicid.
Horuummarin (-ta) — Horay u marin; horay u dhigid.
Horuscocod (-ka) — 1. Ku ka soo rayna haya oo soo ibaxa haya. 2. Horay u socosho.
Horutibeyn (-ta) — (arrin, k.d.) horay u ridid; deddejin; mindirraacin.
Horweyn (-ka) — Xoolo guran u bad-
dan oo aan ciddaha la joogine, bulsho didad ku hayso.
Horyaal (-ka) — Madax; horfiq; hor-
mud.
Horyaalnimoo (-da) — Madaxnimoo; horfiqnimoo; hormuudnimoo.
Hoteel* (-ka) — Aqal socotadu degto oo wax ka cunto.
Hoyaad (-ka) — Meel habeen joogid; hoyaatin.
Hoyaatin (-ka) — Meel habeen ku baryid; hoyad.
Hoyad (-ka) — Meel habeen ku bari; cid habeen marti u noqod.
Hoyasho (-da) — Meel habeen ku baryid; cid habeen marti u noqosho.

Huddamid (-da) — Socod tabar yar socosho; luuddid.
Huddan (-ka) — Socod tabar yar; luud.
Huddeec (-a) — Socod gaabsi ah; haadaaf.
Hud'bud (-ka) — Shinbir yar oo dhor leh; guugguule.
Hudaf (-ka) — Kalluun aad u yar yar oo la jeecel yahay, badanaana isagoo saliideysan daasado la geliyo; sardiin; baaqe.
Huf (-ta) — Shinbir hilibka cunt; dafo; dhuuuryo.
Hufan — La hufey; intii xumayd laga reebay; la jafay.
Hufid (-da) — Kala soocid; inta xun ka reebid; jafid.
Hufnaan (-ta) — Wax hufan ahaan; jafnaan; nadiifsanaan.
Hugmid (-da) — Hadal hugin ah, ku hadlid.
Hugun (-ka) — Dad badan hadalkood hooiseyay oo isagoo isku duuban oo aan kala soocnayn, meel durugsan laga maqlo.
Hujuum (-ka) — Weerar.
Hujuumid (-da) — Weerrid.
Hul (-ka) — Meel daloosha ama god u eg oo ciriri ah.
Hulaaq (-a) — Dab la shiday, qiiqaabiddisa hore.
Hulaaqid (-da) — Qiiqaabidda hore oo dabka.

Hulan” — La hulcy; hul loo yeelay.
Hulbin (-ta) — Hawl degdeg u qabasho; wax gurgurid.
Hule (-ha) — Cudur xun oo qanjirrada ku dhaca oo ogoda xula.
Huleel (-ka) — Socod cagajiid ah.
Huleeeliid (-da) — Socod cagajiid ah, socosho.
Hulkamid (-da) — (dab) shidmid; bixid.
Hulkan (-ka) — (dab) shidaal; bixitaan.
Hulkujir (-ta) — (hilibka geela) cad ku yaal kellida korkeeda oo misitga raacsan; dhuumato.
Hullaabad (-ka) — Hullaabasho.
Hullaabasho (-da) — Hab dharka loo huuwado.
Hullasho (-da) — Wax wax isugu soo toosin; ugu soo dhuumasho.
Hulqe (-ha) — (qof) waxmatare; liid.
Hululuf (-ta) — Maro weyn oo dumarku qaato; marsiino; saddexqeyd.
Huluul (-sha) — Meel jiq ah ama iyadoo la taagan yahay aan la mari karin, oo isgaabin ama gurguurad keiiya lagu maro; xuluul.
Huluulad (-ka) — Huluulasho.
Huluulasho (-da) — Is gaabin ama gurguurad meel huluul ah ku marid; xuluulasho.
Huluuq (-a) — Tolmo debescan oo kala fogfog.
Huluuqan — Si huluuq ah, u tolan; la huluuqay.
Huluuqid (-da) — Si debescan oo kala fogfog, u tolid.
Humasho (-da) — Calalle ama wax la mid ah, toltolasho.
Humid (-da) — (calal, kd.) toltoolid.
Hummaagsad (-ka) — Hummaagsasho.
Hummaagsasho (-da) — Arag aan fiic-nayn wax ku cegid; maluuq aan qeenayn oo durugsan fiirin; biciriirsasho.
Hummaagsi (-ga) — Hummaagsasho.
Hummaajin (-ta) — Gacan ama nabar u taagid; gaacin.
Hummaajis (-ka) — Hummaajin.
Hunbaalle (-ha) — Hab loo ordo ama loo socdo.
Hunbaalleyn (-ta) — Socod hunbaalle ah, sosodho.
Hunbui (-ka) — Wax ich qaab ama muuqael buuxa ama hilan.
Hunbulan — (qaab) Hilan; kuusan.
Hunbulid (-da) — Wax hunbulan ka dhigid.
Hunbululug (-a) — Murmuruxa iyo biyaha gala oogada gubata.
Hunbululugid (-da) — Hunbululug yeeslaha.
Hunbuqo (-da) — Ulaah iyo laablaabka tolmada xuni, maryaha u yeesho; canyayuub; qonbor.

Hunburuq (-da) — Shinbir yar; qoolley; ceelaljoog; adar; curcuri.
Hungeyn (-ta) — Hungo ka dhigid, badid; quusin; qadin.
Hungo (-da) — Qof ama meel wax loo doontay, oo wixii, laga waayo; eber.
Hunqoobid (-da) — Qof ama meel wax loo doontay, wixii ka waayid; ku luggo-id; qadid.
Hunquri-juuq (-a) — Muuqaalka iyo udgoonka wanaagsan oo cunnaadu, waxa ay dadka ku kiciyaan oo in la cuno shape jeclaysto.
Hunquriyeyn (-ta) — Hunguri ka gelid; wax ka damcid; cuquulayn.
Hunnuhunnu (-da) — Hadal aan si wanaagsan dadka loo maqashiin ee hoos hoos laysugu qarsado.
Hunqacıı (-da) — Mantagid.
Hunquets (-da) — Mantag.
Hunri (-ga) — Kulayl; uumi; oomar.
Huraal (-ka) — Wax la isu huro.
Hurdamid (-da) — Hurdan cayaaqid.
Hurdan (-ka) — Cayaar gaar ah oo haraasi ama laad babcen, laastra 
dhaco.
Hurdeysan — Hurdo hayso; jilmaysan.
Hurdiid (-da) — Hurdo dhex gelid, ku jirid; seexasho; gama’sganan.
Hurdo (-da) — Nasasho oogada iyo

HUURI

maankuba u baahan yihiiin, inta lagu jirona, ay yood u yaraadan ama u 
baabba’aan wax-garashada maanka iyo wax-dareenka iyo dhaqahaasha oo 
oogad.

Hurgufid (-da) — Habtas ama wax kale ka daadin, ka jafid.
Hurgumid (-da) — Hurgun yeelasho; caallirid; fasasid.
Hurgumin (-ta) — Caallirin; fasasin.
Hurgumo (-da) — Hurgun.
Hurgun (-ka) — Caallir; fasas.

Hurid (-da) — 1. Wax bixin; wax dhii-
bid; wax quurid. 2. Ka maarmid; 
deyn. 3. (dab) Bixin; olool; shidmid.
Hurin (-ta) — (dab) Bixin; olool; 
shidid; noolayn.

Huriiweyto (-da) — 1. Wax aan laga 
maarmin karin, laga fursan karin, 
laga huri karin; lagamamaarmaan.
2. Dadi xiran oo aan kala maar-
min.

Humadow (-ga) — (digi, dhuxul 
ceerin, kd.) madowga kore oo dabku 
uyee loo weelka wax lagu karsado 
iyo dhuxusha ceerin iyo wixii la mid 
ah; gubnoo.

Hursan — (dab) La huriyey; shidan.
Hurti (-da) — Wax la hurii karo, laga 
maarmin karo.

Huurud (-da) — 1. Nagaar ubixiisa laga 
sameeyo asal wax lagu midabceyo; 
midab cillaan-guddud ah. 2. Asalka 
geedka laftiiisa oo waxyaalo badan 
laga dhigo (dawo; sabbakh, dhirta 
cumnada lago daro, kd.); Sacfa-
raan.

Huryo (-da) — Shinbir yar oo gafuur 
cas oo geela garbahaa ka cunta; siri.
Huus! — Aammus! shib dheeh! us!
Huunyo (-da) — Dhamiijada shinbi-
raha siiba qaniinka diiyadaa.

Huur (-ka) — Meesha dabaysia iyo 
necawda ka xiran sida ay noqoto: 
uumi; cawd; kulayl.
Huuri (-ga) — Gaadika badda mid 
ka mid ah, oo badenka dhabb uga 
yar.

Huurid (-da) — Kulayl ka yimid neecaw 
iyo dabayl la’aan la dhidiid; huur 
dareemid; dhididid; kululaansho.

Huurin (-ta) — Meel hur ah dhigay.
Huuro (-da) — Uskaggaa afka aan la 
nadiifna yeesho.

Huursan — La huriyey; meel hur 
ah jooga ama la dhigay.

Huwas (-ka) — Huwasho.

Huwasho (-da) — Maro ama buste 
amo wax la mid ah, korka ka qaa-
dasho, isku daboolid.

Huwin (-ta) — Dhar ama maryo ku 
daboolid, ku dedid, korka ka saarid.

Huwis (-ka) — 1. Dhar tolan oo ba-
danaa culus oo qaali ah, oo kolka 
la lebbisto, kor laga qaato (huwis 
roob; huwis dhaaxaneed; huwis xar-
rage;...). 2. Wax la huuwado oo 
dhan.

Huyn (-ka) — Geed-abaaheed xabab 
manaagsan dhala,
Ictikaaf (-ka) — Fadbi masajidka gudhiisa muddo la faristo oo la niyodo, oo camal san lagu sameeyo.

Ictiqaad (-ka) — Rumaysad.

Ictiraaif (-ka) — 1. Qiraal. 2. Aqoonsi.

Ictiraaafiid (-da) — 1. Qiraasho. 2. Aqoonsasho.

Id (-da) — Is; (iddis, iskiis).

Id — Tiraab, magaca iyo falka qaarkii lagu dabakaro oo ulaajeeddo gaar ah u yeela; (dhis = dhiis; dar = darid).

Idaacaad (-da) — Warka raadysa laga sii daayo; (ama «idaaco»).

Idaacii (-da) — Iidaacad.

Idaad (-da) — Xarig adag oo yar yar oo inta jilib lacaafo leh afka lagaga xiro, badaa, kd., lagu tuuro oo kal-luunka lagu qabto.

Idan (-ka) — 1. Oggolaad; rukhsa.

2. Weel yar oo inta dhuuxto nool lagu guro, dhirta udgoon oo la shito lagu qiigiyo; dabqaad; (ama «idin»).

Idaawo (-da) — Uur u maamul, madaxda u talisa; (ama «iddaaraad»).

Idif (-ka) — Timaha salxaanyakha kor-kooda ka baxa oo wejiga ku soo dhowaada; foodshareer.

Idin — 1. Uyaalka qofka lala hadla hayo oo koox ah; dartiin; daraadhiin.

2. (-ta) Haragga megedda laga dhiigo oo aad loo jiciyo; maas.

Idil — Aan wax ka maqnaa; dhan; giddi; ebyoon; kur-

Idin — Uyaalka qofka lala hadla hayo oo koox ah oo wax la taaraana hayo (falku xaggiisa aada hayo); idinka.

Idinka — Uyaalka qofka lala hadlayo oo koox ah oo falku xaggiisa aada hayo.

Idlaad (-ka) — Dhammaad; wax ka harid la'aan.

Idlaansho (-ha) — Dhammaansho; daba-godiid.

Idlayn (-ta) — Dhammays tirid; wada dhabmayn; wax ka reebid la'aan; marin.

Idmid (-da) — Idan siin; in la faloo, kd., oggolaansho.

Ideo (-ha) — (magac wadareed) riyaha maahshee jaadka kaloo labaad oo ariga; waxay leeyihiin dhogor badan iyo harag idin laga dhigo iyo caano aad badnayn; waa calannaqsadaan.

If (-ka) — Waxa u sal ah aragga; aan la'aantii wax muuqan karin; iftiin; ilays; bidhaan; kaah.

Ifid (-da) — Iftiin wax lagu arko yeeasho; ilays soo saarad; iftiimid.

Ifin (-ta) — If u yeelid; iftiimin; ilaysin.

Ifisoo (-da) — 1. Iftiin ka dhiigta; wax aan muuqan muujisaa. 2. Wax la qora ama la akhrigyo oo wixii lumayyay lagu helo; birbiriso.

Iftiimid (-da) — Iftiin yeeasho; ilays wax lagu arko; yeeasho; ifid.

Iftiimin (-ta) — Iftiin u yeelid; ifin; ilaysin.

Iftiin (-ka) — Waxa u salka ah aragga oo aan la'aantii wax la arki karin; if; ilays; bidhaan; kaah.

Iftiino (-da) — Goor iftiin ah.

Iga — Uyaal qofka hada hoo oo keli ah oo falku xagga laftiisa ka tega hayo oo ka socdo (sida «iga tag»).

Igaar (-ka) — Will; kuray; inaan.

Igar (-ka) — Neef xoolo ah oo kolkoo dheley ilmihii laga qalay oo loo sameeyey cubcub, (gandaal, kd.) oo iska irmaan oo la maalo.

Igu — Uyaal qofka hada hoo lee yahay oo keli ah oo falku xagga laftiisa u socdo; «marada igu rogg».

Ihaaneeyn (-ta) — Xurmiid Turmiid; muunajebi; liidid; dalayn.

Ihaano (-da) — Xurmiid Turmiid; muunajebis; dulli.

Il — 1. Uyaal qofka hada hoo oo keli ah oo aanababa falku dartii u dhaayo. 2. Xarafka («i» oo dheer; (i).

Lib (-ka) — Ganacsii; giddis; roogrog.

Libin (-ta) — Alaabta, kd., la ganacsado roogrogiddaada.

Labis (-ka) — Libinta.
Ilbasad (-ka) — Ilbashedada.
Ilbassha (-da) — Alaabta, kd., geddiska rogrogasho.
Ilbisi (-ga) — Alaabta, kd. ganacsiga rogrogashadeeda.
Idd (-da) — Maalmaha waaweyn oo diinka oo la xusoo oo la nusto; (ama «ciid»).
Iidaamid (-da) — Cunnada iidaan u yeelid, ku darid.
Iidaan (-ka) — Waxa cunnada korsaar looga dhigo ama yaabinsimada looga bi‘iyo (caano, subag, fuud,...).
Iidid (-da) — Malmaam jidda ah ka qaybgeliid; (ama «ciidid»).
Iil (-ka) — 1. Godka xabaasha dhinaciisa hoose oo inta la barbarqodo qofka dhiintay la gesho. 2. Meel leexsan.
Ilashe (-da) — Doca u dheecgeliid; liicid.
Ilid (-da) — Barbar u leexin.
Ilmaan (-ka) — 1. (diin) Ilaa, malaa‘ig, nebiyo, kd. jiridooda rumaysasho. 2. Wixii la helo, in kasta ha le‘ekadaa-deene, oo lagu lasbsamaado ee aan la salonign; qaneeco. 3. Ugaas, Islaan, Wabar.
Ilmaandarro (-da) — Ilimaanxumo.
Ilmaanxumo (-da) — Ilmaandarro.
Ilmayn (-ta) — Iin u yeelid.
Iin (-ta) — Wax la gooonsado; ceebaal.
Iiqasho (-da) — Ciriiri geliid.
Iiqayn (-ta) — Ciriiri gelin.
Iiqo (-da) — Meel ciriiri ah.
Iljaabidid (-da) — Yeelid; maqlid; ajibid, aqbalid.
Iljaabo (-da) — Duco la iska yeel; arrin Ilaaq aqbal; baryo lagu libaaney.
Iljaar (-ka) — Aqal, kd. aan hantii hahayn oo wax lagu qabsado, qofki lahaana lacag lagu heshiiyey bil bil ama si kale loo siiyo.
Iljaarid (-da) — Aqal, kd. iljaaro ka qaaddid.
Iljaaro (-da) — Lacag, kd. lagu heshiiyey oo qofki aqal ama wax kale oo uusan lahayn, wax ku qabsana hayaa bixiyo.

Ijaaso (-da) — Idan, ruqso, fasaax.
Ijmca * (-a) — Afarta tiir oo waaweyn oo sharciga Islaanka, kan saddexaad; kuwa kale waa: Quraan, Xaddisi loo Qiyaas.
Ijitiihaad (-ka) — 1. Arrin sharci ah oo aan Quraanka iyo Xaddiska ka hadlin, oo ra‘yi, qof dadaalay oo muujahid ah; lee yahay lagu meel

Il (1)
mariyo. 2. Dadaal badan; hagarbax.

Ijitiihaadid (-da) — 1. Shuruudda mujtahidka laga doonayo ama siduu u dadaalo u dadaalid. 2. Wax la qabanayo, hagarbax u qabasho; dadaalid; mintidid.

Ikhtiilaf (-ka) — Isweydaar; ismaan-dhaaf; heshii la‘aan (ama «iskhiilaaf»).

Ikhtiilafid (-da) — Isweydaarasho; ismaan-dhaaf; (arrin) isku diidid; (ama «iskhiilafid»).

Ikhtiyaar (-ka) — Wixii la doono ama la raboo yeelidooda karti u lahaan-sho; wax kale doorasho karid; (ama «khiyaaar»; «istikhiyaar»).

Ikhwaan (-ka) — Walaal (xagga diin-ka); waxaana aalaay isyiraahda waadaddada.

Ikhyaar (-ka) — Qof isku darsaday bulshannimo iyo reermagaanimo iyo fiicnaan; wabar, reermagaal; bulshey; gob.

Ikhyaarnimo (-da) — Ikhyaar ahaansho; sansaanakta iyo falaadka ikhyaarka; wabarnimo.
Il (-sha) — 1. Xubinta aragga oo dadka iyo naafeyda kale; dhaayaha wax lagu

Ilaa — Taniyo, halkiyo.

Ilaha (-a) — Kan waxa jira oo dhan leh oo abuuray oo maamula; Eebeebee; Rabbi.

Ilahamimo (-da) — Ilaha ahaansho.

Ilall (-ka) — Ku hawishisu tahay inuu wax ilaaliyo; Ilalo ah; Ciidan; askari.

Ilalin (-ta) — Raadish; dhadhir.

Ilalis (-ka) — Raacis; dhaawris.

Ilaliye (-ha) — Kan xoolaha ama wax kale raaca oo dhawra.

Ilallo (-da) 1. Ciidanka taliska col ka mid ah oo nabadda gudaha ilaaliya. 2. Cunub yar oo colka shisheeyaha soo sano oo war ka ceena.

Ilaaq (-da) — Muran; doodoo; jiribban; (ama «cilaaq»).

Ilaaqad (-da) — Dalool yar; dul; ilaqaan.

Ilaaqeen (-ka) — Dalool aad u yar; dul (iba naaska, irbadda; ilaaqad.

Ilaaqid (-da) — 1. Murmaid; dooddid; jiribbamid (ama «cilaaqid»). 2. Arkid; dhugasho.

Ilayn (-ta) — 1. Il ama siriq samayn, waxaay; siriq ku rooriin. 2. (senen) Dhugasho wax ku yeejiid; dhubatyisi.

Ilays (-ka) — 1. Waxa aan la'aantiis wax la arki karin; if; iftiin; kaah.

Ilbaadasho (-da) — Ilbaadsi.

Ilbaadsi (-ga) — Qof ama wax kale oo dusha laga ilaaliyo, si isagoo daagan loo heilo.

Ilbax (-a) — Si wanaagsan oo lagu noolaado oo lagu dhaqmo; kasmada iyo aqoonta dadka oo heer aad u wanaagsan gaara; horusood; ka-soorray; reermagaal ahaan; galtibax; il.

Ilbaxnimimo (-da) — Ilbax ahaan; galtibaxnimimo.

Ilbiid (-da) — Ilbax gaarid; galtinumimo ka bixid; nolol reer-magaan-nimo ah ku dhaqankeed gaarid.

Ilbixin (-ta) — 1. Kasmo sare iyo nolol wanaagsan oo lagu dhaqmo gaarsiiin; galtinnimo ka bixin. 2. (bardar) isha ka bixin.

Ilbarro (-da) — Dhibaato weyn qaba;aad u liita.

Ilduuf (-ka) — Gefka isha; wixii la doona hayey waxaan ahayn, gef u yecid; siiba cayaaraha (shax, turub...).

Ilduufid (-da) — Ilduuf ku kicid; geflid.

Ilduufin (-ta) — Gelsin; ilduuf ku ridid.

Illey (-ga) — Ill la' ama wax ku guureen; illaawe.

Ilfajaas (-ka) — Cudur ishu karayso oo dibadda u soo boodde.

Ilfashaq (-a) — 1. Xishood; xii; xayyaax. 2. Waxa aragtidooda ishu kahato oo laga xishoodo; ilhamad.

Ilfashaqid (-da) — Xishood darti u sameyn waxaayid; xilxayyaaxid.

Ilfur (-ta) — Wax qasoori oo lagu samayn lahaa, wax ku diida, oo had iyo goor ku kor taagan oo isha kugu haya.

Ilgaal (-ka) — Geedsaar miro kulku-lucsan oo la cuno leh.

Ilgal (-ka) — 1. Cudur indhaha ku dhaaca. 2. Xaar riq midaybo leh oo isku dhafan.

Uulir (-ta) — Aan hadli karin; aan wax iska celina hayne isha uun ka mirigiska hana; ilmirigle; ilmad.ow.

Ilgeen (-ka) — Lafaah koodadka oo indhaha ku warceegsan. (ama «goon»).

Ulig (-ga) — Afka dadka iyo naafayda riciraha leh badankeed, diis ku sarcan oo lafaah u eg oo wax lagu gooyso oo lagu qanimo oo lagu calaliyo midkood; ikhaa dadku waa 32 (foolal, hoofool, micieyo, gows).o.

Ilindi (-da) — 1. Dhar gaar ah oo Benaaddir laga sameeyo. 2. (ilindi) waddyooyin bahailo yaryadi sameeyo.
Iilmayn (-ta) — 1. Indhaha biyo ka keeniid; ilmo qubid. 2. Ilmo is-dabajoog ah dhefiid. 3. (Faa, kd.) isku si jarjarid.

Imirigele (-ha) — Aan far nuuxina hayn isha keejiyaa uun ka walacsiina hayaa; ilguur; ilmadow.

Imirigeleyn (-ta) — Isha uun ka walacsiin.

Ilmo — 1. (-da) Dhibco biyo ah oo dhanaan oo qanjirrada indhaha ka yimaada; illin. 2. (-ha) (keli iyo kooxba); dhal; dhaalaaan; carruur; ubaad; gurbood.

Ilmud (-ka) — Cudur indhaha ku dhaca.

Ilqabato (-da) — Ishn ku joogsato; qurux; ilwaad; illaaceedef (ama «ilqabadda»).

Ilqayto (-da) — Tin indhuhn yeeshaan oo ayan isku wax, kol keejiya, toos u wada qaban carin.

Ilqod (-ka) — Cudur indhaha ku dhaca.

Ilqoreed (-da) — Godka isha, dhina-disa karingaadka ah oo xagga dheegt xiga.

Ilriran — Aan meel hannaan lahayn; wada shakaran; buuxa.

Ilririd (-da) — Il bannaan u diidid; wada shakovid; buuxin.

Iluthe (-ha) — Geed yar oo dhiuka ku faaalal oo miro yar yar oo la cuno leh.

Ilwaad (-da) — Ishu u bogto; wanaag; toolooni.

Ilxaad (-ka) — Kufr; gaalnimo.

Ilxuaax (-a) — Wax aragga indhaha ka bata oo nu ku wareere; indhawi-rig; indhasracad; indhaddaarand.

Ilxaaxid (-da) — (aragga) indhaha ka badasho, wareerein; indhawi-rigid; indhasracaadid; indhaddaaranarid.

Ilxumo (-da) — Iddaro.

Ilyar (-ta) — Masarka dumarku xirtaan jaad ka mid ah oo ilo badan oo yar yar leh; ganbo; maskan.

Ilxayr (-ka) — Koodka dhafoorka ku yaal xayrta ku jirta.

Immaam (-ka) — 1. Ninka salaadda tujiya. 2. Madax; waayeel.
IMAANSHO (-ha) — Meel la yimaado; - imaatinka.
IMAATTIN (-ka) — Meel laga soo kaco oo meel kale la yimaada.
IMMINKA — Gorta la joogo; hadda; haddeer; eccga (ama «amminkia»).
IMMISA — Intee; meeqa.
IMTIIXAN (-ka) — Aqoonta ama tabarta qof ama wax kale lee yihii oo la

INDHAGGASHI

Cego inlay gaaraan; tijaabo loo sameeyey in arrin, kd. runeeda lagu gaaro; salgaar; baaxnaans.
IMTIIXANID (-da) — Salgaarid; tijaabin; baaxnaanin.
IN — 1. Uyaa/siiriir uulajeedooyin badan leh. 2. (ta) Tiro; wax; qaar; cad; xogaga; xig.
-IN — Tiraab magaca iyo falka qarki lagu dabakaro oo uulajeeddo gaar ah u yeela (sida: mari, marin; tali, taal).
INA — 1. Uyaa uu ke yaway qofka hadlaya oo kooxda ah oo kan lala madiyaa ku jiro, oo wax la taarana hayo: innaga. 2. (a) (in) Kii uu dhaliya: inanki; wiilki. (b) (inu) Tii uu dhaliya; inantii; gabadhii.
INAN — 1. (-ka) (a) Will, barbaar (ha la dhalo ama yaan la dhalin). (b) Wiilka la dhaliya (ha yaraado ama ha weynaado). 2. (ta) (a) Gabadha la dhaliya, haba yaraato. (b) Gabar (la dhaliya ama aan la dhalinba) la guday welina aan la guursan.
INDHA'ADAG — Aan ceebta ka biqin, xishood yar; meeshii la rabey in laga madaxmeersha, iska taga.
INDHA'ADAYG (-ga) — Aan ceebta karin; waxa laga xishoodo ku dhiiirrad; xishooddarro; sheexla'aan.
INDHA'ADKAAN (-ta) — Ahaanta la yahay wax indha'adag.

INDHABAABEEL (-ka) — Indhaha oo wax arki waayaa oo dhaca.
INDHABAABEELIID (-da) — Wax arki waayid-dha indhaha; indho ka dhiicid.
INDHACAAGARSHI (-ha) — Cudur dadka ku dhaca midabka indhuluna caagar u eekaadaan; indhacaaceec.
INDHADDAILIS (-ka) — Xarad yaray oo curux badan.
INDHADAABO (-da) — Dhibcaha dufanka oo fuudka korkiiisa, kd. ka muuq-da, sabbeeya.
INDHADDUUB (-ka) — Dhuub maro ah ama wax kale oo indhaha lagu duubay si ayan wax u arag; indhasaab.
INDHADDUUBAN — Indhaha wax lagaga duubay oo aan wax arka hayn; indhasaab.
INDHADDUUBID (-da) — Maro iyo wax la mid ah, indhaha kaga xirid; indhasaabid.
INDHADHIUURI (-ga) — Indhaxanuun.
INDHAFIRQOONAAN (-ta) — Aragti dheer labaan; Indhafiiloonaan.
INDHAGGASHI (-ga) — Labo cad oo dhalo gaar ah laga sameeyey oo inta daruur lagu saabiyo, indhaha la gashado; aragga indhahay kordhiyaan ama dhawraarin ahaan keliya baa loo qaata.
INDHABABEENO (-da) — Aragga ishoo xummaada oo wixii fag aan dhab u arki karin oo ciirro isku roghto.
INDHAAKUNIIF (-sha) — Budo beycad ah oo dhawr jaad oo isku dardarsan ah oo la moodo dhalo la tumay oo birbirta; waxyaabho badan bay tartaa: wax ku daweyn; wax ku aqsid; aalabo kale ku darid oo ku adkayn; dumarkoo indhaha ku kuusha.
INDHAIL (-sha) — Daliig yaray oo dhuuban oo suun ah oo aad loo jilciye.
INDHALA' — Aan wax arag; indhiihi ku dheecan.
INDHALA'AAN (-ta) — Qof'iindhala' ahaan.
INDHALA'AANSHO (-ha) — Qof indhiihi ka daacsan ahaansho.
INDHASAAB (-ka) — Indhaha labada
Inkiri (ka) — Asaraar; dafir; qirashaddiidi; ogaaalidaa.
Inkiird (da) — Wixii laysu sheegana hayo qirashaddooda diidid; asaraarid; dafir; ogaaalidid.
Inna (in + na) waxna; waxba.
Innaba (in + na + ba) hubs yaraa-tee.
Innaga (annaga, aynnu, ina, inoo,...)

dadka hadla haya ama wax qora haya; waxay «annaga» kaga duwan tahay, ceg «annaga».
Inqilaab (ka) — Afganbii.
Insaaniyo (da) — Dadnimo (ama «insaaniyad»).
Insaarax (da) — Xoolaha dhowaan dhulay oo karreebta ah, kolkay xoolahay la foofeen kasoo cara- raan oo ilmaha usoo noqdaan iya-goo caano guba hayaan oo ciya haya; eridhaban.
Insaarixin (ta) — Insaarax ku icid.
Inshaad (ka) — Qaasido laga luu- qiyo; hees diin lug ku leh iyo qaad dheedeed.
Inshaadid (da) — Qaasido ku qaadid.
Insi (ga) — Aan jinni iyo mala'ig mid- na ahayn; dad; aaduun.
Inta (a) — 1. (inta aana = intaan; 
dk.) Erey tixda qaarkaada hore ama danbe bad la'asan iyo ujeedid qabyo ah u yecelaa baahi geliya ereyo kale oo caan yahay. «Inta 
(aad) dugisuga tagtid, ardayga soo
wad»؛ «lacagtaan inta (uu) qaado, cunno ha soo gado». 2. (Inta)
Halka; meeshaan; kobtana.
Intaas — Tiradaas, waxaas, qaybtaas; cadkaas.
Intee? — 1. Immisa? 2. Xaggee?
Intifaac (-a) — Wax ka dhee; wax
ku qabsi; waxtar.
Intifaacid (-da) — Wax ka dhee;id;
wax ku qabsasho; waxtaar.
Intikhaab (-ka) — Is-doorasho; cubtan.
Iqtiiruax (-a) — Arrin la soo jeediyoo;
talo; fikrad; ra'yi.
Iqtiisaad (-ka) — Dhaqaale.
Iraahid (-da) — 1. Hadal ku tiraabid;
hadlid; dhihid. 2. Sharqan ka soo
saarid, ka keenid, ka yeersin (sida
dhegii haa »qam» i yiri; xab-
baddii haa »jug» yiri;,...), 3. Doo-
nid; damcid; maagid; faliid; yee-
lid;... (sida »kolkaan hindo iri...»).
4. Lahaan (sida »maxaad leecda-
hay?» = maxaad shewgesaana? Maxaa-
d ku hadlaysaa?).
Iran (-ka) — 1. Duliigaha, meeriska
weelasha la tula hayaa, ka koob-
maan, oo guncunku hadba korka ka
maro. 2. Isaa birteeda, 3. Kosta
banka iyo diir koobno xiga hay-
aan oo labadaba laga gaari karo;
afatin.
Irjad (-da) — Bir yar oo dhuuban oo
casrad hiiqan iyo dalool leh, oo inta
dun la goosho, wax lagu tolo; (ama
cirbad »).
Irjadayn (-da) — 1. Irjad ka dhigid;
2. Irjad gaar ah oo dhexda ka
dalosha oo dhuun dhalo an wa-
data, inta dawo socota lagu shirho,
oogada ku mudud oo dawadii ku
dhijiin.
Irshayn (-ta) — Fiigtaal ka dhigid;
cabsi lala fiigoo gelin.
Irsho (-da) — Wax la dareemay ka
digtoonaan; cabsi; dhawr; isilaalis;
baydad,
Irshoobid (-da) — Irsho dareemid;
fiigid; baydadid; digtoonaansho;
feeyig noqosho,
Irkasho (-da) — Kol danbc wax ka
dhee;id ama u xadid.
Irmaan — 1. (-ka) Nasfley dhoddig oo
canno leh; aan gururrayn. 2. (-ta)
(Shaxda) kataan; weddin.
Irriid (-da) — Mecfuran oo laga soo
galo guryaha, qofalka, xeriyaha.
Israaq (-da) — Wax la cunno oo laga
noolaad; dhee; cunno; irsiq; calaf.
Ishqanad (-da) — Irsiq, irsaq.
Ishqaqid (-da) — Ishqan siin.
Irid (-ka) — Geesi aan digtoonaan
ku darsan; abadbar.
Ishdinkimo (-da) — Irid ahaansho;
abadarringo.
Is — id-, laa-, naf., kd. (iskiisa, iddiisa,
laftiisa,...); wadar ahaan, wadajir;
midba midka kale, kuwaba kuwa
kale; kd.
Is? — Erey xoolaha lagu yirahdo;
kolka la doonay inay dib u
noqdaan ama leexdaan.
Is- — Erey ereyada kale qaarkood
horta lagaga kabo oo falka ku ce-
liya qofka ama waxa wax fala
haya (sida »is idolid«; »istaagid»;
»ismayrid»).
.Is — Dabakar falka magac ka dhigta
(qaad-Is; keen-IS; mar-IS).
Isaga — 1. (Isaga) Ujaalka qofka aan
lala hadiyan oo lab oo keli ah.
2. (Isaga) Iskaga; ka.
Isaqoon (-ta) — Qofba qofka kale
garanayo, yuqaan.
Isaaraj (-ga) — Qofba qofka kale
arkay ama arkayo.
Issasuran — Midba midka kale meel
ka suran yahay; issasuuro badan leh;
aan lubday loo furburi karin.
Issasurid (-da) — Midba midka kale
surid; isku rakibid.
Isbarasho (-da) — Midba midka kale
aqoon u yeellasho, baruusho.
Ishbig (-ga) — Afarta jaad oo turubku
u kala baxo midkood; saddexda
kale waa: Dheecman; Hadiiin iyo
Karaawaal.
Isdabajoog (-ga) — Isdabasocod.
Isdabajoogid (-da) — Isdabasocosho.
Isdabammar (-ka) — Iska dabakal-laabad; iska dabawarceeg.
Ishayn (-ta) — Qoofa qofka kale deyn, faraha ka qaadiid.
Ishdawridd (-da) — Qofba qofba kale dhawridd, ilaatin.
Ishdhimid (-da) — (Cabbir, tiro) wax wax ka maqan yihin noqosh; wax dhimman noqosh.
Isdil (-ka) — Isdilid.
Ishlid (-da) — Wax is yeelid, nafta iska qabasho.
Isfanji (-ga) — 1. Nafley yar oo badda ku nool, oo leh oogo jilisaa oo daldaloosha. 2. Oogada bahalkaas oo inta la nadhifna waxyaalo badan lagu qabsado.
Isgowtid (-da) — Isu garnabid la'aan; is mahadini la'aan; isu baas noqosh; is eedid.
Isgoys (-ka) — Kobta jabo warro oo is goynayaa iska taabtaan.
Isgurid (-da) — (Tiro,...) midba midka kaic dhib u riixid, meeshii ka qaadiid, wax u dhimid.
Ishaafalad (-ka) — waxa la fala hayo ama la qabo kolka lagu xiro hadba saha joogaa siduu yahay.
Ishaafalatyin (-ta) — Siyaasadda ku dhisid hadba saha jooga.
Ishaafalato (-da) — Dadka wixii la fala hayo, ama la qabo, hadba saha jooga kolkaas sida uu yahay, ku xira.

Ishaarid (-da) — Baaqid; far ku fiiqid; astayn.
Ishaaro (-da) — Far ku hiq; baaj; tusmo.
Ishin (-ka) — Ishkin.
Ishiqante (-ha) — Ishaafaalato.
Ishkin (-ka) — Xoolaha waawcyn; geela iyo lo'da (ama «ishin»).

Ishtiraki (-ga) — Qof ishtiraakiyyada rumaysan.
Ishtiraakiya (-da) — Hawl-ayo-hantidaaga.
Isim (-ka) — Magac (ama «Isin»).
Isin (-ka) — Isin.
Isir (-ka) — Awoowii hore oo laga soo jeecey; walcno; absaxan; wasliir; dir.
Isir-u-dhalleen (-ka) — Awooweyaaashii hore wax ka dhaaxlid sida: quruux; fooolkumo; gesinnimo, cudur, kd.
Isjeelaan (-ta) — Jacayl isu qabid.
Iska — 1. Laftisaa, kd.; dantisa; iiddisa. 2. Aniga ka; adiga ka; isaga ka, kd.
Iskaa — (iskay, iskiis, iskeed, kd.) qofka laftisa; nafta tiis ah, kd.
Iskaanbe* (-ha) — Nafley ba'ada ku jirta oo jaadad badan ah oo hilibkooda aad loo jecel yahay; waxuu
Islaamid (-da) — Diinta musliminka soo gelid; muslin noqosho; muslimid.
Islaamin (-ta) — Diinta muslinku soo gelin; muslin ka dhigid; muslinin.
Islaan 1. (-ka) — a) Diinta muslinku haysto; (ama «islaam »). b) Ugaas; suldaan; waayee. c). Oday; nin fil weyn. 2. (-ta) Qof dumar ah oo fil weyn; habar.
Islaannimo (-da) — 1. Muslimmino; Islaam haysasho. 2. Ugaasnimo; Suldaannimo.
Islaaxid (-da) — Islaax ku samayn.
Islaaweyn --- Qab weyn isu qaba.
Islaaweynaan (-ta) — Qab weynan.
Islaaweyni (-da) — Qab weyn isu qabid; qab weyn.
Islaayab (-ka) — Islayaabid.
Islaayahid (-da) — Gafka iyo xumaanta qof falayo, kol danbe, garasho iyo ka xishood isku darid.
Isle'ekaan (-ta) — Wax is le'eg ahaan.
Islaqdaar (-ka) — Toos isu taagid; lig isuaitin.
Ismaqal (-ka) — Habka wadaajirka iyo wada dhaqan ku dhisan yihiin; wax-iskayeel.
Ismiidaamis (-ka) — Iskiis meel aan la rabin ama xun isu dira; naftiis miidaamiya.
Ismiin (-ta) — Maalinta u dhexaysa axadda iyo talaadada.
Ismoolayn (-ta) — Nolol ama naaf isku soo celin; wax nool isku dhigid; wax is tarid.
Ismuugg (-ga) — 1. Nafley caano leh, oo mesheet laga maali lahaa ama dhaashoodu ka nuugi lahayd, iyagu isnuuga. 2. Inta isnuugta (irmaanka iyo dhaashooda).
Ismuugid (-da) — Xoolaha irmaan oo caanaha candhaqooda ku jira, iyagu nuuga; isjaqid.
Ismuxin (-ta) — Is dhaqaajin yer; nuuxmuuxsi.
Is'ogaan (-ta) — Is ilaalin, iska waxqabad.
Isqaamid (-da) — Is xilqaamid.
Isqaan (-ka) — Is xilqaan.
Isqabasho (-da) — 1. Isku dhexig; iscelin. 2. Iska hor imaanxo; arrin ku doodid, ku heshiin waayid.
Israac (-a) — Isku dhinac ama isku meel aadid.
Istaag (-ga) — (qof, kd.) Fadhiga ka kaca oo joogsada, ama socona hayey oo joogsada; joogsi.
Istaagid (-da) — Fadhi ka kicide; joog-sasho.
Istaahiif (-ka) — Qof la muunaynayo ama la eedsinayo, waxa uu falay iyo waxa la shinayo ama lagula kacayo, isuqalmiddood; galabsi, mu-taysi.
Istaahila — Galabsada; mutaysta; mudaan.
Istaahilid (-da) — U cuntamid; galabsasho; mutaywasasho; u qalmid.
Istaaqjin (-ta) — Fadhi ka kiciin; jooin; taagid.
Istaaqaah (-ta) — Xarriiq xarriiq kale oo icsiig habac u dhoxmarto; laan-gayr.
Isticmaal (-ka) — Wax ku qabsad; adeegsi.
Isticmaalid (-da) — Wax ku qabsasho; ku adeegasho.
Isticmaaar (-ka) — Tol kale beelayasasho; beelaysi.
Istilli (-ka) — Xoog kale ama dadaal kale oo aan la labhayn, iska doon; isdhii; mintid; adkaysi.
Istilii (-da) — Xoog kale ama dadaal kale oo aan la labhayn iska doonid; isdhiiib; mintidig; xoog hor leh iska raadin.
Istiji (-da) — Biyo yar oo lagu darbado.
Istikhaaro (-da) — Duco gaar ah oo laab lagu weydiisto in tawfiicda ama labo talo tan wanaagsan la waafaqo.
Istikhiyaar (-ka) — Wax kala doorasho karti u leh; (ama «ikhtiyaar »; «kihiyaar »).
Istiqalo (-da) — Xil ama masuuuliyad
qof saarrayd oo qofka weydiisto in laga qabto, in laga wareejiyo.
Istiiffaar (-ta) — Denbidhaaf ilaa h laga baryo.
Istiqlaal (-ka) — Madax-bannaanaan; isutalis.
Istun (-ka) — Xus weyn oo Soomaaliyyeey oo sanadiiba kol ka dhaca magaalada Afgaayo: Saddex maalmood buu socdaa wuxuuuna leeyahay cayaaro ulo laysla dhaco iyo

Banbaxyo kale; dabshid; dabtuur; neyruus.
Istus (-ka) — Ha lagaa sheeko keliya wax u faal; (dad) isu geyn, si ay isu arkaan.
Iskeen (-ta) — Meesha 2 qori ama 2 xarriiqoog iska taablaan ama isugu yimaadaan.
Isutalis (-ka) — Xornimo; madax-bannaami.
Isweydaaar (-ka) — Isdhaaf; iska-bor-imaad.
Isweydaarasho (-da) — Is garab dhaafaad; is dhabamarid.
Isweydaarsi (-ga) — Isweydaar; isdhaafsi.
Isxilqaamid (-da) — Xil isa saarid.
Isxilqaan (-ka) — Xilka oo laisa saaroo.
Iseyeel (-ka) — Wax isgaarsiis; wax isu-dhimid.
Iseyeeliid (-da) — Wax isgaarsiin.
Iseyeelyeel (-ka) — Samsaan iyo falaad aan run ahayn oo lagu kace, ha lagaa sheeko, ama wax ku dhagar
darteed; ismagangad; si aan dhab ahayn wax u qabasho.

Jsyeeleyceel (-da) — Isyeeleycel ku kicid.

Itaal (-ka) — Xoog; tabar; maaro; taag.

Itaaldarro (-da) — Tabardarro; Xoogdarro; xoogxumo; (ama «itaaldarri»).

Itaalid (-da) — (ku-) Le’ekaysin; ka badin la’aan.

Itaalxumo (-da) — Tabarxumo; tabardarro; itaalxari; (ama «itaalxumi»).

Itattaabayn (-ta) — Gargaarid, turid; jimic u gelid; waxtarid; dhimir.

Itattaabin (-ta) — Itattaabayn; gargaarid.

Itattaabo (-da) — Wuxtar; turid; dhimir; jimic; gargaar; tabantabo; iti- tibo.

Itifaal (-a) — Heshiiis.

Itixaad (-ka) — Midnimo; mideobid; midow.

Ixsaan (-ka) — Wanaag, samo; samafal. (ama «ixsaan»).

Ixtiraam (-ka) — Tixgelis; muuno; murti.

Ixtiraamid (-da) — Tixgelin; muunayn, murtiyicyn, weyneyn; darajeyn.

Iyada — Qofka aan lala hadlayn oo dheedig oo keli ah.

Iyaga — (keliidu waa «isaga» iyo «iyada») dad ama nafley kale ama waxyaalo mid ka badan oo hor loo sheegay ama loo ogaa.

J (jiin; ja*) — Xarafka toobnaad oo alifka Soomaalida. Waa shibbane.
Jaabbiyad (-da) — Dar; berkéd.
Jaabo (-da) — Finta wax u liidata; xaabó; burbur.
Jaad (-ka) — 1. Tilmaan ama astaan wax gaar u lee yihii; nooc; cayn; qaar; qayb. 2. Qaad.
Jaadiid (-da) — 1. Jaad cunid; qaylid. 2. (ku -) Hawl gaar ah u yeelid, siin, ku qaybin.
Jaah (-a) — 1. Magac-wcyni; sharaf. 2. Fook, weji. 3. (bad) wayxooji.
Jaahil (-ka) — Qof aan wax aquoob; kaaqaba; caamoo; makas.
Jaahlibixin (-ta) — Jahliga ka saarid.
Jaabiinimo (-da) — Jaahil ahaansho.
Jaahfeyn (-ta) — Jaafiyo gaarsiin.
Jaahifo (-da) — 1. Nabar lays gaarsiyo oo la simi karo ama waxkasooqaad leh. 2. Aflaggaaddo ama waxyeello guud.
Jaafir (-ka) — Nin taliya oo jowr badan.
Jaajale (-ha) — Qof ku hadla hadal aan milgo lahayn oo uu dadka kaga qosliyo; maadeeye.
Jaajaleeyn (-ta) — Jaajaale iska dhigid; sidka jaajaleeke yeedid.
Jaasjuus (-ka) — Jaasuus.
Jaajuusid (-da) — Jaasuusid.
Jaajuusnimo (-da) — Jaasuusnimoo.
Jaal (-ka) — 1. Dagaalka ama cayaarta ama tartanka, inta isu hiliisa oo isku barbarka ah, mid ka mid ah.
2. Wadey; saaxiib; raqiig; (ama «Jaalle»).
Jaalabhuud (-ka) — Jaadadka doonyaha jaad ka mid ah.
Jaalle (-ha) — (jaal + le, sida walaal - walaagle) 1. (* ) Erey ulajeeddo siyaasaddeed loo yeelay oo dad gaar ah keliya — sida xubno xisbi ka wada tirsan — ay isugu yeeri karaan. 2. Wadey, saaxiib; raqiig; (ama «jaal»).
Jaamacad (-da) — Dugsiyada wax laga barto kuu ugu danbeeya oo ugu sarreeya oo dooktoornimada markhaan-tigeeda laga qaato.
Jaamayn (-ta) — 1. Jaamo ka dhigid; cad cad ka dhigid. 2. Jaan la dhiciid; kabayn; cagayn. 3. Sacab tumid.
Jaamuuus (-ta) — Giisi.
Jaan — 1. (-ka) a) Caano dhanaan; jinaw. b) Ciid dhano ah. c) (*) Uumman aan la arkaan; jinni. 2. (-ta) a) Kobj wareegsan. b) Cad harag ah oo qaab gaar ah leh (sida jaamaha kabaaha). c) Waraaq ama wax la mid ah oo wax la qaban doono jaan-gooyaddoo ku qoran tahay. d) Cad; kar; gabal.
Jaangooyo (-da) — 1. Wax la dhisi doono ama la toli doono ama si kale loo qorshayn doono, oo inaad la bilaabin la asteeyo oo la muujiyi qaabka loo yeeli doono, waxa ku bixi doona; kd.; qorshe. 2. Juan; kar; sargoys.

Jaangooyn (-ta) — Wax la dhisa hayo ama la tola hayo, qaab u yeeliid; habayn; Hannaadin; sargooy; qorshayn.

Jaanqaad (-ka) — 1. Quadidda tallabaada shanqarta ka yeerta (qof kabo qaba). 2. Saanquaad; socod; tagis.

Jaanqaaddid (-da) — 1. (qof kabo qaba) qaaddista tallabaada, shanqar ka yeerisni. 2. Saanquaaddid; socosho; tegin.

Jaansaar (-ka) — Karkarka kababa iyo wixii la mid ah.

Jaansaarun — La kabay; jaan la saaray; la karkaraay.

Jaansaarid (-da) — Wax duugooheey oo kariid u baahan, jaan cusub ku toolid, ku choqin; karkariid.

Jaar (-ka) — 1. Xakame yar. 2.g Deris. 3. Haruub; bire.

Jaaraan (-ka) — Jiiraan.

Jaariyad (-da) — Gabar adeegta ama la lee yahay.

Jaarri (-ga) — Muran, jactad.

Jaarriin (-ta) — Hadal muran ah ku hadhid.

Jaaseyn (-ta) — Abaalmarin.

Jaaseo (-da) — Abaalmaris; eedisi.

Jaasuus (-ka) — 1. Qof hawshiisuhu tahay (wax ha ku qaato ama yuusan ku qaaddane) inuu qarsoodi u baaro oo u soo ogado oo dabeed sheego wax qof ama dad ama qaran (kiisa ama ku shisheeey) siir u ah oo haddii la ogado dhibaato ka Imanayso. 2. Qof dadka hadalka isaga qaada oo isku dira; basas; dhexsocoto; warxnnge; (ama «jaajuus»).

Jaasuusid (-da) — Hadal jaasuusnimo ah cid ka gleyn, ka sheegid; (ama «jaajuusid»).

Jaasuusnimo (-da) — Jaasuus abaan-

sho. 2. Hawsha jaasuusuku qabto; basaasimno; (ama «jaajuusimno»).

Jaawe (-ha) — Uurii; la shiito oo udeggoon; (ama «jaawi»).

Jaawin (-ta) — (suul -) suul iyo far gacneed oo intii lays kor saaro oo xoog laysugu qabto, shanqar laga yeerisiiyo; suuldhabaale.

Jaaxid (-ka) — Nin bareer iyo ogaal wax u asaraara, wax u inkira.

Jab (-ka) — 1. Wax dhan cad ka jabay; in; cad; qayb; gabal; qaar. 2. Dhul go'ay gebiiga dheer oo ka samaysma; biyadhaac; jir. 3. Guul达ro.

Jabad (-ka) — Berrin waa hor laga guurey oo ooddii hor neekeedii yaaal; degel.

Jaban — 1. Wax is haystey oo dhexda ka kala jabay; kala duullay; lafi ka jialbay. 2. (weeso, kd.) burtey; gadan-tay. 3. (geddis) aan qalaah ahayn; qiime yar leh; laqag yar joogt; raqis.

Jabdhim (-ka) — (cunno engegan) kayd; dhigaal.

Jabhiid (-da) — 1. Weji. 2.a Dad wada-jira oo xiriir gaar ah leh; Jamaaco.

Jabid (-da) — 1. Wax mid ah oo adag, wax xoog leh oo ku dhacay darti u kala haadid, u kala duulid; burbation. 2. (ganaacs) qiime sare, hoos aadid; raqis noqoosho. 3. (col; dagaal kc.) guuladarro ku dhicid; laga adkaan; baqasho.

Jahmaan (-ta) — Wax jaban ahaan.

Jahmaansho (-ha) — Wax jaban ahaan-

sho.

Jahmiin (-ka) — 1. Wax is hastey oo kalajab ku dhacay. 2. Meesho nabarka wax jeesheey ku dhacay.

Jabo (-da) — 1. Xaabo ama qoryo yaryar oo qallalan. 2. Berrin waa hor laga guurey oo ooddii jibay oo isku dhacday; jabab; degel.

Jabqin (-ta) — Waxyaalo badan oo yaryar isku dardard, meel isugu keenid, biirin.

Jabti (-da) — Jabto.
Jabto (-da) — Cudur ku dhaca xubnaha dhaalmada iyo kaadida: waxaa ka yimaada malax iyo carun, waana lays qaadsiiyaan; (ama «jabti»).

Jac (-da) — 1. Xoog aan muuqan oo ka dhasha kolka waxyaalaha qaarkood la isku xog oo amabakalay koodu isgaaro ama ay danabaysan yihiin ama ay xoog isu soo jiltaan ama u kala cararaan oo u kala filqadaan, wuxuu u leeyahay saamays daran oo u eg fellaarso oloola haya oo yaaca haya; koronto. 2. Biyaha rroobka oo danabku kululeeyo. 3. Danab; wisrig. 3. Coob weyn.

Jacayl (-ka) — Rabitin weyn oo wax ama qof loo qabo.

Jacaysan — Jaci saamaysay; danabaysan.

Jacbur (-ka) — 1. (suugaan) gabay ama wax la mid ah oo ulakas loo deelkaanqiiyo. 2. Wax si qaab xun isugu rakiban; wax gurracan.

Jacburan — Jacbur ah.

Jaczuun (-ka) — Qof aan weji furfur-rayn, aan bashaash ahayn.

Jacsan — (ku-) Wax la qabana hayo ama arrin kale, jacayl u qaba, raali ka ah.

Jacswaan (-ta) — (ku-) Rabitin wehesho; jacayl u kan iyo laab wax la qabana hayo, ama lays faray, kd., u qabad; raali ka ahaan.

Jactad (-ka) — 1. Muran foolxun; jiribban; ogaladiid. 2. (dhar, kd.) aan si wanaagsan loo kale bixabixiin oo si cirri ah isugu duudduuban; cansayyub; canbus.

Jactadan — (dhar, kd.) la jactadey; cansayyub leh.

Jactadir (-da) — 1. Hadaal jactad ah ku hadlid; asaraard. 2. (dhar, tomo) jactad ka dhigid; duuddub u yeclid; canbusid.

Jactadnaan (-ta) — Wax jactadan ahaan.

Jadeeco (-da) — Cudur lays qaadsiiyo oo badanaa caruurta ku dhaca; wuxuu lee yahay qandho kulul iyo qumankoo barara oogadana waxaa ka soo yaaca nabsoro iyo fimo fiican badan.


Jadeerwac (-a) — 1. Tegis meel fog la aado. 2. Oggolaad la'aan; diid-do.

Jadeerwacad (-ka) — Jadeerwacasho.

Jadeerwacasho (-da) — 1. Meel fog aadid. 2. Oggolaansho la'aan; wax diidid.

Jaf (-ka) — 1. Garaac; tumid. 2. Qoobo ta gecdaha laga jafto (intaa la gargaaraaco). 3. Orod u eg wax la ganay; kuddo; fag.

Jafaal (-ka) — 1. Nin lixaad weyn; tiirri. 2. Dubka kore oo dhirta qaarkood, laga jafo.

Jafaan (-ka) — Qalab bir ah ama wax kale, oo gecdaha xijiga oo irmaan lagu sarsaro.

Jafal (-ka) — Iniinaha bunka, kolka ay dhan yihiin oo beerkii ku guda-jiro.

Jafaliil (-ka) — Wax aan qaab wanaagsan lahayn; foolxun.

Jafaliile (-ha) — Shaydaad; indha-xamil.

Jafan — La jafay.

Jafeeco (-da) — Nagaar weyn oo weligi si hunbulan u baxa; wuxuu bixiyaan ubax cillaan ah oo aad u qurux badan.

Jafid (-da) — 1. Wax adag ku dhuf-duhufasho, si hababas ama wax kale uga soo daataan; garaacid; tumid; hufdi. 2. Hurdo ka xicin; toosin.

Jafjaf (-ka) — Dhul socod xun oo dhabax iyo burunbuur iyo dhirhoo-saad leh.

Jafjafan — La jafjafay; la tuntumay; la gargaaraacay.

Jafjafid (-da) — In badan jafid; gargaaraacid.

Jaffayn (-ta) — (xoolo) lugaha danbe wax ku haraatiyid, siiba lo'oda.

Jafle (-ha) — (xoolo) lugaha danbe
Jabo oo wax lagu haraatiyo, siiba loo da la lisaa hayo oo kirtanka badan.
Jaguug (-ga) — Madax adayg; debec la; qalalafsii; macangag.
Jaguugnimo (-da) — Madax adkaan; macangagnaam.
Jahaad (-ka) — Dagaal muslin iyo gaalo loo dagaallaamo, diinta Islaamka dhawriddaay si laaalin’aad darteed; (ama «jihaad»).
Jahayid (-da) — Jahaad gelid; diinta Islaamka darteed u dagaal lidid.
Jahad (-ka) — Jahaadho.
Jahannamo (-da) — Dhimashada kaddib, meeshaa daddka cadabka mutaystay la aad u ka waaraan; cadaba; naar.
Jahasha (-da) — Meel aadad; doc qabasho.
Jahlle (-ga) — Wax-aqoon-la’taan.
Jahoo (-da) — 1. Afarta dacaad oo waaweyn, midood. 2. Gees; doc; dhinac.
Jajab (-ka) — 1. Burbur; googo. 2. (lacag) cadadi. 3. (oogo) muraqquyo xanuun. 4. (kissa) tiro dhan oo qaybo is leeg loo qaysheey, qayb ama qaybo ka mid ah. 5. Cayaayaan yar oo duuban oo girirro yaryar leh oo aan madax iyo manjo midna lahayn; korka waxaa kaga rogaan xaad cas oo wixii taabta ku jabiiba oo haddaana la soo wada saarin lala bukoodo.
Jababan — La jejebsheey; burburisan; googoogii.
Jababid (-da) — Dhawr inood ama cad noqoshi; burburid.
Jababin (-ta) — Jejebin.
Jababnaan (-ta) — Wax jaababana haaan; burburisanaan.
Jababow (-ga) — Xanxanuun yar yar oo qabatin loo oo ku dhaca dumarka sidkoodu dhamaadaay (fasha ka hore); faa’idiinn; horudhalow.
Jalaal (-ka) — 1. Eedais; canaan. 2. Kitaab Quraan oo sharax leh. 3. Weynaan; heybad.
Jalalaqayn (-ta) — Dagaallamid; weerrad; dhicid.
Jalalaqo (-da) — Dagaal; weerrad; dhac.
Jalammad (-da) — Weel dheeg iyo naa leh oo bunka iyo lagu karsado; kirlii; ibrig.
Jalango (-ha) — Jir ama wax kale oo jilibaace iyo qurux isku darsaday; (ama «jalango»).
Jalagley (-da) — Kalaggaqyska ama iskaggalka dhuudhanka iyo saabka u dheecayn.
Jalibeb (-ta) — Hadal hufan oo lays dhaafisado; haasaaq waxa macaan.
Jalibebtamiid (-da) — Jalibeb isweydaarsasho.
Jalibebtana (-ka) — Jalibebtamiid.
Jalibhaf (-ta) — Shanqar ka yecerta qofka socona haya kabihiisa, iyo ciddiyaha iyo cumacumaha qofka badan.”
Jalifan (-ka) — Geed cedaadda u eg oo xabag wanaagsan.
Jaleele (-da) — Geed yar oo aan qodax lahayn oo caleentiisa lasku dacarfaalo.
Jalifin (-ta) — Jalif ku dhufasho; jal- win.
Jalifs (-ka) — Kolka la socona hayo oo xudug kale lagu dhuusto; jalwis.
Jalilad (-da) — Weel xiran oo gudhiisa wax qarxadaa ka buuxaan oo ama gacanta lagu tuuro ama mad-fac ama gantaal ama daynurad; quinbulad; bunno.

Jallaad (-ka) — Buug ama wax kale oo inta hayisku tolo, korka lagaga rogo xaaishi adag ama maro ama harag; dhaaar.

Jalladaan — Jallaad lagu rogey; la dhaaarrow.

Jallaaddid (-da) — Jallaad ku rogid; dhaaarrow.

Jallaaddmid (-da) — 1. (ii) Haragga xallefisan oo isha ku rogan oo kor u laabma. 2. Xuubb rognada oo doo- disha caloosha ah soo kor marto; (ama «jillad »).

Jalleecid (-da) — Wax dhinac ama gadaal jira, dhugasho madaxa la wareejina hayo; eegid yar, dhinac ama gadaal eegid.

Jalleec (,-da) — Daymo gaaban oo dhib ama dhinac la eego.

Jalkad (-da) — Weel biyaha lagu shubto oo dhobadha laga sameeyo; malbo; aashuun; shaanbi.

Jamaad (-da) — Qurux jilicsan oo macaan.

Jamasho (-da) — Wax jau u qabid; qof aрагjidi ama wax kale helidood, rabitins aad u badan oo bugto ku dhow, u qabid; wax u waa-lasho.

Jamec (-ha) — Toodbada maalmood oo todobaadka mid ka mid ah oo u dhexaysa xhamiista iyo sabbida; (ama « jincce »).

Jamciyad (,-da) — Urur, xisbi.

Jameecwaad (,-ka) — Wadajir u tukasho; Jameecow.


Jamhuceyadiyad (-da) — Towl, dowlad ama qaran dadxeynuu xukunka gacanta ku hayo, oo hadba inta talada loo dhiibayo, uu doorasho xor ah ku doorto; qaran aan boqor u talin.

Jammaamuur (-ta) — Waayeello; mad-dax; qaafo.

Jammuxid (-da) — (doon, kd.) shiraca oo aan la soo gaabine, meesho u korraysa la geeyo; shiracbuuxin.

Jan (-ka) — 1. Jacayl ama rabitin daran oo in lala bukoodo u dhow. 2. Wax iska jeclaysi ku dhaca naaga haga uurka leh ama wallaca ah.

Janaasu (,-da) — 1. Wuxuu meydka loo sameeyo, kolka uu dhinto taniyo kolka laga aaso. 2. Qaadicida meydka, meesho uu ku dhiynto, taniyo xabaalaha. 3. (salad) tukashada meydka lagu tukadto; (ama « jinaa-so »).

Janan* (-ka) — (darajo askarrec) sarrayeey.

Janjal (-ka) — (qof) Dheer oo dhuuusan.

Janjeerid (-da) — Doc ama dhinac u qalooocid, u dhelliyid, u liicid, u leexasho.

Janjeersi (,-ga) — Dhinac u liicid, u qalooocasho, u dheellyid.

Jannayn (-ta) — Jannoo gelin.

Jannoo (-da) — Aakhiro, meesho dadka wanaagsan la geeyo.

Jaqal (-ka) — Daanka hoostsiisa; (ama « jiqil »).

Jaqqari (,-da) — Geecdo intay biyo aan u cabbeen, jilcay.

Jaqid (-da) — Afka wax ku nungid.

Jaqle (-ha) — Cudur maqasha laaya.

Jar (,-ka) a) Xoolaha la caiyilo oo la gaacsado; ahmin, b) Daruur duuban oo hir la moodo, c) Bohol weyn gowgee; qar; haadaan. 2. (,-ta) a) Sida 1c. b) Shaxda marka sad-dex hal oo isku barbar ah isku beegmaan; jare.

Jaraaf (-ka) — Timo gaaban oo gabb-dhuhu dyestaan.

Jaran — 1. La jaray; go'ann. 2. (,-ka) Qiro; baaxad.

Jaranjaro (,-da) — 1. Xubin aqallada iyo dhisaska kale ka mid ah oo dabaqqada kore lagu gaaro ama la-gaga soo degoo. 2. Dhis gacanta lagu
qato oo ka samaysan labo tiir iyo cagasaaro badan oo isu haya, oo meeshii dheer lagu fuulo, ~ ragaad; sallaan.

Jarayn (-ta) — 1. Fardo jarabbarid; jebin. 2. Shaxda, jare helid. 3. Gaririid; jarayn; burunjiiyeyn.

Jaraysad (-ka) — Jaraysasho.

Jaraysasho (-da) — 1. Fardo la lee yahay jarabbarid. 2. Shaxda, jare yeeleasho, samaysasho; jaraysad.

Jareyn (-ta) — 1. Qarqaryo darteed ama xanuun la gaririid, jarayn, burunjiiyeyn. 2. (ari) cadho ka dhayid.

Jarco (-da) — Sar neef xoolo ah laga baxshey oo la diihsay; lammo.

Jare (-ha) — 1. Xarig lo'da iyo fardaha iyo, lagu qabto. 2. Shax. a) kolka saddex isku dhacdo. b) Shaxda lafteeda.

Jareer (-ta) — Timaha adag oo cho-gorta u eg.

Jareexayn (-ta) — Hadal jarceexo ah, qof ku dhihid.

Jareexo (-da) — Hadal waxkasheeg ah; xifaalo; kaftan.

Jarid (-da) — Wax is haysa, labo cad ama ka badan u kala goy; goog-goy; jarjarid; kidfid.

Jariir (-ta) — Jiriir.

Jarjar (-ka) — Wax is haysa oo cadad yaryar laga dhiqo; googgo.

Jarjaran — La jarjaray; googgo'an; kidfan.

Jarjarid (-da) — Googgoyin; kidfid.

Jarmaadin (-ta) — Arooryo hore wadid; kallihin.

Jarmaado (-da) — Arooryo socod; kallabaad.

Jarrad (-da) — (bad) shiraac durkin ama dhifasho yar.

Jarreyn (-ta) — Wax ka filasho; cuquilayn.

Jaraysimo (-da) — Qof ama meel wax ka filad; cuquule.

Jarreeero (-da) — 1. Ladnaan. 2. Fila-sho; raajo.

Jarriin (-ka) — Jarid.

Jasaar (-ka) — Qofka wanaaggii loo galo ka abaal dhaca.

Jasaarningo (-da) — Jasaar abaansho.

Jasiirad (-da) — Dhuul badi ku wareegsan tahay.

Jasuur (-ka) — Aqal dhaqax ah; daar; sar.

Jawaab — 1. (-ka) Heesta la qaado kolka xoolaha la shuba hayo. 2. (-ta) Wax lays weydiiyey hadalka laga cesho; waxkadhel; kadheh.

Jawaabid (-da) — 1. Xoolo la shuba hayo, ku heesid. 2. Wax lays wey-diiyey, hadal ka ceein; waxkadhibid; kaddhihid.

Jawaan (-ka) — Kiish ka samaysan liilammo ama xargo yaray oo la isku faalkiyciyo; jooynad.

Jawdeeh (-ta) — 1. Geed leh caleemo yaray oo madmadow iyo laamo dhuudhuuban, oo asal wanaagsan leh. 2. Laamo la jaray oo engegey oo la shito.

Jawr (-ka) — Xukun aan xaq ahayn; talis ama guudoon, xog iyo xaq-darro ku dhisan; julul; dulmi; (ama «jowr»).

Jawruur (-ka) — Wax engge darti la dildillaaca, la qawrara, la koga.

Jawwarid (-da) — Engeg la kogay, la qawraray.

Jawrid (-da) — Qof jawr ku faalid; jululid; dulmiyid; (ama «jowrid»).

Jaws (-ka) — Miro yicibta iyo gara-ska u eg, oo shaaha lagu darsado; (ama «jows»).
Jaxeer (-ka) — Fii weyn; guun; hoo-subbax; (ama «jexeer»).
Jay (-ga) — Qof dhubban oo aan lafo waaweyneyn; qof weligii weyd ah.
Jaynaf (-ka) — Dhaaddanaan la'aanta oogada oo baahida iyo dhibaatadu keenaan.
Jaynafid (-da) — Oogo aan dhaad-danayn yeelasho.
Jaynmimo (-da) — Jay ahaansho.
Jebin (-ta) — 1. Wax is haysta xoog u kala duulinsan; labo cad ka dhigid.
   2. (gamacis) qiiim hoos u dhigid; raqisins. 3. (weesoo, kd.) gaddid; burin.
   4. (guddoon, qiil, kd.) burin. 5. (cay-aar) dhicbihil ama inii lagu adkana hayey, intaan la gaarin, laga reebid.
Jebis — 1. (-ka a) In is-haysata oo kol meel ka jibta ama ka go'da.
   b) Ood weyn oo is-haysata oo kol la gooyo; tis. c) Rarada, kd., koba ama afka laga jebyyo, laga bilaabo (sida taxtata keebdaha). d) Waddo aan la falin. e) Jebin. 2. (-ta) Jebiso.
Jebiso (-da) — Halaq weyn oo dheer oo waxay qabato, inta isku duubta burburisa oo disha; waxay leedaahay dhanka loo yeelo oo lacagta iyo alaabada yarayar lagu rito.
Jeeban — La jeebay; la gooyey.
Jeebid (-da) — 1. Jeegid; goyn; dilla-cin. 2. (ka-) denbi ama gabood la faalay, in le'eg oo ciqaab ah, gaarsiin; eedsii; ka goyn; ka guddid; ka jarid.
Jeedaalin (-ta) — Wax durugsan, in-

harag qurux badan oo la ganacsado, waabasayona ma leh; (ama «jebis»).
Jebisin (-ta) — Lafiibarta inta u dhe-xaysa araxda iyo dibka oo ka kooban riciraha gacanjiiddu iyo dhaakaac.
Jecel — Jacayl wax u qaba.
Jeclaan — Wax jacayl u qabid.
Jeeb (-ka) — Kolay uma gal yar oo dhaha ku raadin; fiirin; eegid; ila- lin.
Jeedaalo (-da) — Dhugasbo dheer (badanaa wax durugsan); filro; eeg-mo.
Jeedal (-ka) — Suun adag oo dabo la qabto leh, oo fardaha ord lagaga keeno; nadi.
Jeedic (-da) — 1. Meel u socoso; anbabaksanbaan. 2. (u-) wax indha-
   ha ku hayn; arkid; fiirin. 3. (sii-) dib u jeeda; qofka badla hayo dha-
   baka yu duwa haya. 4. (soo-) a) Xaggula xiga ama laga hadla hayo u jeeda. b) see'asho la'aan.
Jeedin (-ta) — 1. Qof hawshi uu labaa, illowsiin. 2. (hadal) furid. 3. (u -)
   Wax ama qof wejigisaa meel u duwid, u leexin.
Jeefaal (-ka) — Turaal; jimir; nixid.
Jeegaan (-ta) — Quanso-roobaad; kyn-
   roobaad; caashacarrab dheecer; (ama «deegaan»).
Jeegaaxiir (-ka) — Timajar.
Jeegayn (-ta) — Biyaha korkooda jirjir u jiffasho, u dhaakuusho.

Jeego (-da) — Madaxa doddiisa danbe; qadaad.

Jeel (-ka) — Wixii dhab loo jeecel yahay, araggooda ama maqalkooda ama dhadhankaada ama raaxadooda, kdl., u bogidda, jamaadda iyo makaanka lagu helo.

Jeeqaad(-da) — Fiiriin; eegid; dhaawrid.

Jeer — 1. (-ka) Goor; waal; wayti; ammin. 2. (-ta) Nafsey naaso leh oo daagda; waxay leedahay harag qiro weyn oo adag, oogo aan dhogor lahayn iyo addimo waxa weyn; waxay weligeed ku nooshahay, gudaha iyo agagaarrada wehiyada Afrika.

Jeearar (-ta) — (fardo) kolkola iyagoo xarig dheer lagu hayo, ay qofka jaraynaya, ku ag wareega hayaan, ama durrurka hayaan.

Jeeraar (-da) — (fardo) durduro, badan laa kolkay qofka jaraynaya, ku gaafo wareega hayaan.

Jeerin (-ka) — Geed gumarta u eg; wuxuu dhala xabag iyo mirro wannagsan (quuille).

Jeerojer (-ka) — (xoolo, kalluun) 1. Dhasha yaray oo in la qasho darteed loo kobciyo, loo cayiliyo. 2. Hilibka dhashaas. 3. Makhabadaha dumarka qaato jaad ka mid ah.


Jeermi* (-ga) — Waxyaalaha aad u yarara oo milka vaxdaa weliyo lagu arki karo oo cudurro keen.

Jees (-ka) — Reer meel gooni ah deggan.

Jeessasha (-da) — Jeensasha.

Jeessije (-ka) — 1. Cayaar; likaaco; dheerdheelo. 2. (qof ku -) digasho.

Jean (-a) — 1. Wax la kale dillaacshey cad ka mid ah; in; qaar; qayb. 2. Dhul godan ama dillaacsan; waraar; toog; doox.

Jeexan — Jeexmiin ku yaal; la jeexay; dillaacsan; dhanbalan.

Jeexdiin (-ta) — Meel godan ama biyamareen ah; toog; Waraar.

Jeeggogol (sha) — Dermooyinka jaad ka mid ah.

Jeexd (-da) — Dillaacin; kalaggoyn; dhanbalid.

Jeexs (-ta) — Jeexid.

Jeexjeex (-a) — Dildillaac.
Jeejexexan — Jeejex badani ku yaal; la jeejexay; dildillacaan.
Jeejexexid (-da) — Jeejex badan u yeelid; dildillacín.
Jeejexexnaan (-ta) — Wax jeejexexan ahaan.
Jejebin (-ta) — Wax jajaban ka dhigid; dhawr inood ama cad ka dhigid; burburin; baduugid; (ama «jajabin»).
Jerin (-ta) — Raadin; baadiggoobid; doonoodim; baarid.
Jexeer (-ka) — Fil weyn; guun; (ama «jexeer»).
Jeysh (-ka) — Ciidanka qalabka sida; askar.
Jibaad (-ka) — Reen xoog leh oo ka soo baxa dadka ama duunyada ba-roodka ah.
Jibaadid (-da) — Xoog u recnidey; aad u taahid.
Jibaal (-ka) — 1. Decka qolka dhi-gaxa ah korka laga saaro. 2. Cabbir beera xagagulu cabbiru.
Jibaalgaabis (-ka) — Duco ama neef la gaalo oo loola jeedho, in qof naftu dhibaysaa, adduun ama aakhiru mid u dhaaco.
Jibaalid (-da) — (qoq) jibaal saarid, u yeelid.
Jibaax (-a) — 1. Qufay xoolaha iyo dadkaba ku dhaaca. 2. Meel jiq ah ama lagu badan yahay oo cumur lagu yahay, oo xoog lagu dhixmaro, lagu jiroy.
Jibaaxid (-da) — Jibaax ku marid; jiirid; jeexid.
Jibaggaar (-ka) — Jibaggaarid.
Jibaggaarid (-da) — (ka -) salqaarid; gungaaarid; jibaggaarid.
Jibakeen (-ka) — Gunuuar; niibkeen.
Jibakeenid (-da) — Wax ka niibkeenid; gungaaarid.
Jibasho (-da) — Cargaagtaan; soo dhaxa-rasho.
Jibin (-ta) — 1. Dhadhaab waa waxaan oo bir ama dhagax ka samaysan oo meal fog oo Ilaah og yahay ka yimaada, oo kolkay hawada dhulkeenna soo galaan inta kululada daarma oo qarxasho weyn ka yeerdo; xid-di-gaha riidha ama dhaca. 2. Burburka jibinta oo dhulka korkisa ku soo daataa; shiilmadoobe. 3. Yeerta weyn oo ka yaerta.
Jiibnhaaw (-ga) — Sida jibinta u yee-rid.
Jiicir (-ta) — 1. Ceeb wey; bayuur; maqdiir. 2. (midab) ciro casin ku jiyo oo badanaa timaha loo yeelo.
Jiicirrayn (-ta) — 1. Ceeb ku markasho. 2. (timo) ciro guduu u yeelid.
Jiicirroobid (-da) — Ceeb weyn falid.
Jiicin (-ka) — Cunnada safraka iyo socdaalka loo qaato; sahay; jidmar. (ama «jiicin»).
Jiid (-ka) — 1. Dhul si farsamo ah loo faalay oo loo adkeeyey oo in la maro looga talaggalay; daw; wado; marin; dhabe. 2. Sida egg oo garuthu ku jiroy; xaq; garsor; tusmo. 3. Sharci; qaanan.
Jidbo (-da) — Si xadrada (digiri) lagu noqdo oo qofku oo eekado qof maqan ama injiirkii ka tegey, badanana qaylo ama suuxdini wcheliso.
Jideyn (-ta) — Jid ka dhigid.
Jidhdirigle — Xiddigaha cirir mid ka mid ah.
Jidgabarre — Xiddigaha cirir mid ka mid ah.
Jidgaeancle — Xiddigaha cirir mid ka mid ah.
Jidhaan (-ta) — Meel yar oo biyo galaan; balli; (ama «dhjaan»).
Jidib (-ka) — Bir daab leh oo dhiirta lagu iaro; masaar; godin: faas.
Jidimasho (-da) — Jidiinqallal ka dhaawirid.
Jidiin (-ka) — 1. Hunguriga madow oo cunnaadu martu oo isu haya afka iyo caaloosha. 2. Cunnada lafteeda.
Jidiinqallal (-ka) — Jidiinjabb.
Jidiinjalad (-da) — Jidiinjabb.
Jidoobiid (-da) — Jid ama wax la jideys-tay noqoshoo.

Jifo (-da) — Magta (diyada) insteeda la hornariyo (saddex meelood oo meel); (ama «jifi»).

Jigo (-da) — Meel la mari jirey ama wax la fali jirey, oo laga joogdado, la diido, laga maagto.

Jigre (-ha) — Buntukh xubbakelyaale ah.

JIhaad (-ka) — Jahaad.

Jiib (-ka) — 1. Hoorinta iyo isla qaaddida heesaha cayaaraha; cayaar gaar ah.

Jiibin (-ta) — Cayaar la tumayo ama nees la qaadayo jiibkood wax ka qaaddid.

Jic (-a) — God-abaareed aad u dheerada oo aan qodax lahayn oo xooluhu daaqaan.

Jiidad (-ka) — Jiidasho.

Jiidan — La jiidey ama la kala jiidey; fidsan; togan.

Jiidasho (-da) — 1. Docdiisa u jiiddid. 2. Wax la tegid, iyadoo dhulka lagu jiida hayo. 3. Meel fog aaddid, tegid. 4. Dhimasho.

Jide (-ha) — Xarig wax lagu wado ama lagu jirjo; hoggan.

Jiidlid (-da) — Wax jirtama haya xoog ku wadid.

Jiidis (-ta) — Jiidid.

Jiidjidad (-da) — In badan ama dhawr jeer jiiddid; hadba jiiddid.

Jiidmid (-da) — Wax jiidma ama la jiidayo noqoshi.

Jiidnaan (-ta) — Wax jiidan ahaan.

Jiiif (-ka) — 1. Aan raag ama joog ahayne, dhulka korkisa ama meel kale babac loogu dhereran yahay ama loogu kala baxsan yahay. 2. Dhacadiid ama dhabbaac ama dhinac loo yaal. 3. Hurdo; seexad. 4. Dhuldhac; dhiiqabad.

Jiffa (-ga) — Guduudane.

Jiffad (-da) — 1. Dhacadiid ama dhabbaac ama dhinac u oollaansho. 2. Hurdid; seexasho.

Jillin (-ta) — 1. Dhinac u dhigid; 2. seeixin.

Jiffaad (-ka) — Jiiffasho.

Jiffasho (-da) — 1. Dhinac dhigasho; 2. seeexasho.

Jiitoo (-da) — 1. Qaybaba maansada mid ka mid ah; masaaf. 2. Dad laysu diiro oo wax soo baaqo.

Jiid (-ka) — 1. Lakab xalonef ah iyo qolfo qalaluan oo afku yeesho kolka la harraado ama la bukoodo; luun. 2. Wax afka lagaga xiro dhasha yaray oo xoolaha, si ayan wax u nuugiin; sces; afgow.

Jilaal (-ka) — 1. Afarta nur oo sanada, labada engegan oo aan roobka lahayn, (xagaaga iyo diraacaad); xilli kastoo aan roob iyo barwaqo lahayn. 2. Afarta nur mid ka mid ah, oo u dheexeyda dayirta iyo guga; diraad.

Jilaashad (-ka) — Xilli kulnii oo aan roob lahayn gelid; abaaqan.

Jilaashil (-ga) — Dabaylaha diraacaad ama jilaalka; (ama «jilaashin»).

Jinin (-ka) — 1. (9) Xaraalka toonaad oo alifka Soomaalida. 2. Ag; coon; qar; af.

Jinbaar (-ta) — Sarir yar.

Jingad (-da) — Tiriig.

Jinguurin (ta) — Meel isugu keenid, ku soo ururin, ku soo koobid.
Jiiq (-a) — Geed qodxo leh oo gumarta u eg.
Jiiqije (-ha) — 1. Geed jeerinka iyo gumarta la bah ah oo leh qodxo dheer dheer, xabag iyo midu qoollainta ah. 2. Bahal jirichaaga u eg.
Jilko (-da) — Meel dhumudha ama ballaca ama qirad u isku soo roorto oo ka yaraato; dhiic oo jiiqadii.
Jiqsado (-ka) — Jiqsasho.
Jiqsasho (-da) — Xoog u sheegasho.
Jiqsii (-ga) — Jiqsasho.
Jii — 1. ("kaa") a) Bahal yar oo dhirkastada ka mid ah oo leh dhexgo waaweyn iyo dabo dheer; doollii. b) Hilbiika inisaa aan baruurta ahayn, gudunadan. 2. (-ta) Dhul sarreyn oo babac ah.
Jiiroo ("ka") — Deris; jaar; ama jaa'-taan."
Jiiraggo (-a) — Muruqgo'.
Jiiraggo'd (-da) — Muruqgo'id.
Jirasho (-da) — (oogada nafteyda) xog waa isaga keenid; daccosho.
Jirid (-da) — Wax badan oo cumur ah, xog ko dhexmarid, jibaaxid.
Jirsiiin (-ta) — Xoog ko dhexmarsiin; jibaaxsiin; marsiiin; qaadliin.
Jis (-ka) — 1. Qof lugaha wax ka qaba oo socodka dhiintaal yahay; curyaan. 2. Sagraaro dhalatay.
Jisamid (-da) — 1. Wax aan tood u socoona hayne la jiida hayo. 2. Dabasocod culus; cagajiid; luuddid.
Jitan (-ka) — Jiitamid.
Jittin (-ta) — 1. Xarriiq jiidan. 2. Oodofo.
Jikaar (-ka) — Ogadaldiid; cinaad; jactad; asaraar.
Jiikaarid (-da) — Diidmo iyo asaraar ka horkooneed; jactadid; murmid.
Jikoo (-da) — Qolka cunnada lagu kariyo; alawaad.
Jil (-ka) — 1. Daliigo suun ah oo dhuudhuuban oo diigha la samayna hayo, korka lagaga duub ho. 2. Habi, dadka ah inaahdooda la joojin, loo qaybsado oo cunno loo siiyo. 3. Canjil; dhaajis. 4. Kaltiris; miile. 5. Faa'ido dheec.
Jilal — Guri ama cid aan tiis ahayn, ku taxaa uu la jooga oo wax la cuna; la jilo; jil la siiyo.
Jilay (-ga) — Dheri jabi.
Jilayn (-ta) — 1. Jil u yeelid, ku marid. 2. (wadaan, kd.) afka marin; aad u buuxin.

Jilays (-ka) — Jilayn.
Jilaysan — (wadaan, kd.) afka joogta; aad u buuxda.
Jilaysmid (-da) — (wadaan, kd.) aad u buuxsamid; buuxdaahf.
Jilbad (-da) — Qoolka dumarku surku kii xirtaan, jaad ka mid ah.
Jilbis (-ka) — Halaq aad u madow oo waabayo daran leh.
Jilec (-da) — Wax jilsan noqosh.
Jilein (-ta) — Wax jilsan ka dhigii.
Jilidaaf (-ta) — 1. Naagta dhibaaddu (xayl) ka tagto oo jilka lagu helo dhaafa; sunnagoyis. 2. Naagta dhibaaddeed u booqo oo ayaan la-hayn waqti u go'os oo loo yaqaan.
Jileece (-a) — Adkaan la'aan; fudayd; debeec.
Jilib (-ka) — 1. Bowdada iyo kubku halkay iska galaan oo xagasha u tusmayn; low. 2. Qaybahaa tolka ama qoladu u kala basaan, midood. 3. Bir yar oo af qaroofan oo inta idaad lagu xiro oo lacnaaf la geliyo, kalluunka lagu qabto. 239
Jilidhig (-ga) — Dagaal jilibka loo laabo; dirir.

Jiddhigad (-da) — Dagaal jilibka u laabid; diririd.

Jilicsan — 1. Aan adkayn; la jilibiyey. 2. Fuud; aad dib badnaan. 3. Aad u buka; ba'an.

Jilid (-da) — 1. Qof aan ciddisii la joogin oo badanaa waxbarana haya (arday, xer), hayn, cuno siin; qof cidd ku taxan, ka yeedlid. 2. Cunjilid; dhaajin. 3. Kaltirin; miilayn.

Jilif (-ta) — Qoflofa saro oo geedaha iyo wixii la mid ah.

Jillaah (-ta) — Kalluunsiga iyo waxyaabaha ku saabsan.

Jillaabid (-da) — Kalluun dadid.

Jillaabo (-da) — Qof soo'na haya oo, sii uu u kufo ama u turaa tururado, lug loo dhiig; suultaar; jalladaa.

Jillab (-ka) — Nagaar yar oo aan qodax lahayn oo geelu daqoo.

Jillad (-ka) — Jallad.

Jillaw (-da) — Mayraaxda qoflofka iyo mullaaxda u dhaxaysa.

Jimayn (-ta) — Isu foordin; simid.

Jimce (-ha) — Jamee.

Jimcoon — Dhaaaddaan; debecsan; laadan.

Jimcoonan (-ta) — Wax jimcoon ahaan.

Jimic (-a) — 1. Turaal; naxariis; jixinjirix. 2. (xooole) sidaanshaa dhammaad ku dhow yahay; habaashtay.

Jimicdarro (-da) — Jimic la'aan.

Jimicsad (-ka) — Jimicsasho.

Jimicsasho (-da) — 1. Iskala bixin. 2. Jimcsii caayaard.

Jimiciisi (-ga) — 1. Oogada daashay ama curuqday oo la kala bixbixiyo. 2. (*) Hab gaar ah oo dhuqda hagaagaqyo kala duwduwan iyo caayaro ka kooban, oo loogu talagalay in oogada, siiba muraqaday, lagu dhiso oo lagu adeeyo.

Jimilimiic (-a) — Rabitiyo doonis jacayl ku jiro: wax jeel loo qabo samayntood doonis; wax la ramana hayo.

Jimmiicid (-da) — Wax loo jeel qabo rabitinkeed ama samaynteed muujin.

Jimirric (-a) — Jimimic; tiraal.

Jimleyn (-ta) — Dhawr tiro isu geeyn, isku darid.

Jimlu (-da) (xisuub) iskuddar; isuggeys.

Jim — 1. (-ka) a) Uun Ifaahay oo aan isha dadku qaban carin (ama «Jinii»). b) Isku da'; isku faac; is le'eg. 2. (-ta) weligeed koox: «jimnaha»; ama magac kale yu kale badan tahay sidee «jinbar», «jinquet» xubinta u dhaxaysa qargarka iyo suuxulka; cudud.

Jimnaad (-ka) — Ballaar; dhumuc; qiro; jirmi.

Jimac (-ka) — Jirac.

Jimaw (-ga) — 1. Geed geeduqwaaxa ka mid ah oo caalemo dhanaaan oo la cuno, leh. 2. (caano) karuur; dhanaaan.

Jimvacasho (-da) — Dinac ama dib u leexasho, isu soo laabid.

Jimbar (-ta) — Cududda bartankeeda.

Jimbeid (-da) — Duwid; leexin.

Jimmi (-ga) — Jin.

Jimnoole (-ha) — Qof waallaan; qof jinni qaba.

Jimqool (-ka) — Cududda qaarkerda kore, mesha ay jilqadu ku fedaabey oo kilkilada ku abbbaarana ama labada suul oo muruqadu xuddud (muruqab lagu abuusula) iska haystaan.

Jimsi (-ga) — Ceyn: qolo; nooc; jad. 2. Jimsiyad (-da) — 1. In isku jinsi ah. 2. Hayb; tol.

Jiq (-da) — 1. Meel dhir badan oo cumur ah leh; hawd. 2. Meel kasta oo laga buuxo oo aan la dhex mar karin.

Jiqjiin (-a) — Meel yar oo ciriiri ah; dhudhubeed.

Jir (-ka) — 1. Wax jira oo meel maran buuxiya oo qaad la yaqaan leh (shubma, - adag, - gaas ah, - xubno leh, - aan xubno lahayn...). 2. Xubnaha nafeydu ka kooban tahay.
wadajirkood; oogo; kor. 3. Roob badan.

Jiraab (-ka) — Kolay caw ama wax kale laga sameeyo oo timirta lagu guro; min. 2. Kolay, guud ahaan.

Jiraal (-ka) — Wax abuuram ama jira ahaan; jiritaan.

Jirac (-a) — Cayaan yar yar oo jadad badan u kala bixi oo magan-goooyahana ka yar, quraanyada ka weyn; (ama «jirac»).

Jiracduullaan (-ka) — Jirac guuto guuto isu raaca oo wixii ka hor yimaada baabba'asha oo cuna.

Jirid (-da) — 1. Wax abuuram ama jira ama jooga ahaansho. 2. Meel la yaqaan ama goor la yaaqaan ku sugnaan, ku maqnaan, ku noolaan. 3. Islaalin; dhawrid; eegid; fiirin.

Jiribban (-ku) — Muran foolxun; jactad.

Jiribbamid (-da) — Muran foolxun ku hadlid; jacladid.

Jirid (-ka) — Daamanka dabadooda mid ka mid ah; jacl.

Jiriiddhey (-ta) — Jiriiddada buurid; hadba jirid mujin.

Jirir (-ta) — Wax la tumay, intimaha ugu yar yar oo xakar oo xilka waxaya; inna; burbur. (ama «ja-riir»).

Jiririco (-da) — Firiric yar yar oo daaladooladda oogada ka soo yace, kolka dhaxan la dareemo.

Jiriricood (-ka) — Jiririco qabasho.

Jiritaan (-ka) — Wax jira ama jooga ama abuuram ama run ah oo sugan ahaansho.

Jiririn (-ka) — 1. Mindaada laga wixii la mid ah, dhinaca ay afka ku leeyihiin maahana, kan kale oo aan wax goyn. 2. Dhabar; dhaacadid.

Jirirreyin (-ta) — Jirir u jiifid, u see-xasho, u dabuualsho.

Jirirroole (-ha) — Geelhugucye, roor.

Jirimo (-da) — Geed laf adag oo udgoon.

Jirmax (-u) — Jimic, jixinjix; raxmad.

Jirrab (-ka) — Kadeed; dhib.

JIRRABAN — Kadeedan.

JIRRABID (-da) — Jirrab ku markasho, badid; kaadeedid; dhibid.

JIRRABNAAN (-ta) — Wax jirraban ahaansho.

JIRRAAN — Xanuunsan; buka.

JIRRIDA (-da) — Dhirta laamaha iyo xididdada inta u dheixaysa; dheex; sal; gun.

JIRRQAA (-ga) — Bahal yar oo kobo-jaaga u eg; warriiiqu.

JIRRO (-da) — Fayooli la'aan; cudur; bugto; xanuun.

JIRROOLE (-ha) — Bukaan.

JIRROORSAD (-ka) — Jirroorsasho.

JIRROORSASHO (-da) — Muruqyada ooga-da oo la ururuusho oo la xoojiyo si aan xanuun loo dareemin; gowsaha isku qabasho; adkaysasho.

JIRROORSI (-ga) — Jirroorsasho.

JIRSAH (-ka) — Jirsaasho.

JIRSAHO (-da) — Roob meel ka gelid; okorasho.

JIRSI (-ga) — Jirsaasho.

JIRSLIN (-ta) — 1. Wax jira ama abuuran ka dhigid. 2. Roob meel ka gelin.

JIRXUMAYN (-ta) — Weji aann furfurayn iyo caro, cid kala hor-imaansho.

JIRXUMAYS (-ka) — Jirxumayn.

JIRXUMO (-da) — Wejituub iyo caro layska muujiyiyo, si cad luu fogecyo.

JISAKADDARE (-ha) — (qof) abaalkii loo galay, wax xun ku guda; qofkii wanaag u gala, ka abuuldhaca.

JISICIMID (-da) — Jisicin siin; sahaw siin.

JISICIN (-ka) — Jisicin.

JISO (-da) — Abaalmaris; mutays.

JISYO (-da) — Canshuur muslinku ka qaadi jirey dadka ehl-kitaabka ah (kirishaanka iyo Yuhuudda, = «Dimmi»); (ama «jisyad»).

Jitaaabin (-da) — Baxnaanis; intixaan; (ama «tijabaabin»).

JITAYN (-ta) — Isku meegaar; xerayn; harcerayn.

JIXINJIX (-a) — Jimic; turaaal; naxaciis; arxan: naxadin; jeefaaf.
Jixinjixid (-da) — Jimic u gelid; u turid; naxarisasho; arxamid.
Johor (-ka) — Dibi ama orgi fil weyn oo weyd ah.
Johorad (-da) — 1. Wax laysku quruxiyo oo ka samaysan dhagaxanta qaalliga ah, siiwa kuwa quruxda ku dar saday dhalaal iyo if. 2. Wax kastoog xanuuna hayaan, inta la jilfiyo oo qof kale cag xoog korka uga saaro, lagu ladnaado. 3. Hadba kala go'id. joogsasha, istaagid; xiriir la'aan.
Joogjoogsi (-ga) — Joogijoogsasha.
Joogsad (-ka) — Joogsi; joogsasha.
Joogsasha (-da) — 1. Sida loo socona hayo. istaagid. 2. Sida loo faddhiyo, kicid.
Joogsi (-ga) — 1. Joogsasha. 2. (astaamahal farta) astaan dhibic ah, (,) oo tixda is-haysata dhammaadkeeda lagu dhiyo; hadk dheere. 3. Meelaha gaadliicka istaago oo laga raaco ama looga dege.
Joogteyn (-ta) — Wax jooga ama joogo to ah ka dhibid. 
Joogto (-da) — (waqti, kd.) had iyo goor joogta.
Joolhur (-ka) — (sheekaxariiro) mas johorad if badani uurka ugu jirto, oo habecinkii inta la soo baxa ilayskeeda ku ugaarsada; masjoohaar.
Joojin (-ta) — Wax socona haya ama dhaqdhaqaaqa haya qabasho; istaajin; celino; taagid; reebid.
Jookh (-a) — Dhogor ama dun la midabeeyo oo wax lagu quruxiyo.
Joonyud (-da) — Kishka samaysan maro, dun, mayrax oo wax lagu rito ama lagu shubto.
Joqofey (-da) — Boog aan si fudud u bikoon.
Johwar (-ta) — i. Dhagax qalii ah, 2. Wuxu wax ka samaysan yihiiin oo u salka ah. 3. Johorad.
Jowr (-ka) — Jawr.
Jubbad (-da) — Dharka ragga midka mid ah oo gacno dheer dheer iyo jeeb leh; boray bay ka furan tahay waxayna awdduqa qaarka sare taniyo sinaha; koor.
Jucid (-da) — Iskaggalka lafaha siiba kalaggoysada faraha, kolka la jinciyi, «juci» ka yeerid.
Jucin (-ta) — «Juc» ka yecsiin lafaha iskaggalkooda siiba kalaggoysada faraha.
Jug (-ta) — 1. Qalab gamuuxan nabarki. 2. Wax qarxaday yeertood.
Jugeyn (-ta) — Jug gaarsin; nabarro. badan oo jug ah, ku dhufasho; gaaraqis; tumis.
Jugley (-da) — Shinbir weyn.
Ju'in (-ta) — (rati) «Juf» ku dhihid; fariisin.

Jurxo (-da) — Hadallo lafajebis ah, oo cid lagu yiraadho.
Jus — 1. ("ka) a) Soddonka qaybood oo Kitaabka Quraanka u qaybsano middood. b) Kitaab weyn oo dhawr qaybood loo kala daabacay, middood. 2. (-ta) War yar.
Jusbax (-a) — Jus quraan ah barasho iyo waxyaalo kolkaaas farax loo sameeyo.
Jusbixid (-da) — Jusbax samayn.
Juube (-ha) — Jaadadka warmaha midka mid ah.
Juce (-a) — Juucejuc.
Juucjuc (-a) — Xanxanuun yar.
Juudaan (-ka) — Cudur lays qaadsiyiyo oo qofka uu ku dhaco ku raaga (wate), oogadana googooyey; wuxuu ku dhacaar haragga iyo sooba oogada iyo faraamaskaxeedka wax lagu garto; wuxuu kaabo oogada u ycelaa: kasoobbab badan oo oogada ka soo yaaca iyo buurbuur guntimo ah iyo jaamo gaatir cad yeesa; ~ baras.
Juup (-da) — Hadal yar; dhawaaq; tiraab.
Juujuuq (-a) — Daandaansi; xuma-kaddoon; maag; aabi.
Juujuudiid (-da) — Daandaansasho; qodqodid.
Juur (-ka) — (cayaaraha, cubtanka) karti qof la siyosi inuu labo jeer cayaaraha ama labo jeer cod dhiibto (badanu waa kolka aan lays tiro le'ekayn) ~ labaa'eef.
Juur (-da) — Walaayatida jaadkeed xun.
K — (Kaaf, ka*) Xarafka kow-yotoobnaad oo Alifka Soomaalida. Waa shibbane.

Ka — Erey tixda ujaaceddooyin badan oo kala gar ah u yeela; wuxuu badanaa muujiyaa: meel laga dhaqaan qay, meel laga yimid ama laga ab. (kan kale waa "-za") oo qodba ha kale ka farcamaan, midkood; wa-xaa ka farcama -ga, -ha, -a; wuxuu raacaa magacyada lab oo ku dhama maada B, D, F, L, N, R, S (sh).

Kaa — Kaas.

Kaabad (-da) — Dhiso waddada la si hanaa oo lagu kor ah muuqadda ah ama go'an ama wehiyada iyo togagga iyo wixii la mid ah, korkooda, si gaadiidka iyo dadku uga gudbaan; raar; buunto.

Kaabi (-ga) — 1. Meel dhow; ag. 2. Rigrigada dermooyinka.

Kaabic (-da) — Wax ka maqaan ku darid, ku kordhin, siin; kabid.

Kaad — 1. (-da) Habeennada aan dhaaxanta lahayn oo oogadu u jeesho; jamaad. 2. (-ka) Ilfiinta, xagga gudaha, labadiisa dhinac; xatabadda agteeda oo gudaha ah. 3. Kii aad; kan aad.

Kaaddhaal (-ka) — Neef kol keliya dhalay.

Kaddi (-da) — Biyo cawl ah oo kel-yu hu soo saaraan oo inta, kaadhiyayda ku ururu, hadba kolkay bataan, kaadimma xunuku qaado oo dibadda loo saabo.

Kaddicaso (-da) — Cudur kaadida midabkadeen casaado.

Kaddidhif (-ga) — Cudur kaadidu dhiig noqoto.
kaadihays

Kaadihays (-ta) — Kolay xuuad adag ah oo sida merriga u kale jiidna oo dadka iyo nafey badani lee yihin; kaadida kelayaha ku timaadida baa ku ururta, oo dabadeed kolkay hadba badato, xaggaa dibadda uga baaxda.

Kaadimmareen (-ka) — Xididka kaadiyaysta ba xasa oo kaadida dibadda u saara.

Kaadin (-ta) — (u-) u sugid; dib u dhigid.

Kaadigabad (-ka) — Cudur kaadiida soo bixiddeedu dibh noqoto ama ay imanada weydi; kaadiduhayg.

Kaadishii (-ka) — Cudur kaaddidu aad u kululato oo wax gubo; (ama «kaadishid»).

Kaadussho (-da) — (u-) dib u dhigasho; u sugasho.

Kaadishid (-da) — Kaadi ka imaansho, iska keenid.

Kaadti (-ga) — Kaadsashe.

Kaaddiisiiyo (-ha) — (arrin, kd.) aan lagu soo boodin ama aan degdeg lagu mindirraacine, loo sugo; dibudhig.

Kaaft (-ka) — Xarafka 11d oo Aifka Soomaalida magaciisa; (K).

Kaafti (-ga) — (wax) ku filan ama deega ama wada gaara.

Kaaftir (-ku) — (qof) aan laah rumeysnaa; gaal.

Kaaftiyid (-da) — Ku hillaansho; wada gaarid; deeqid.

Kaanfuur (-ka) — 1. Geed Shiinada Koofure iyo meelaha ba xaba; wuxuu lee yahay caleem oo weelgud caagaan iyo uub midabiisuu yahay caadada waxyar oo cilaan ahaan dheeho oo «kaafuur» udgoon laga soo saaro. 2. Dhacaan geedka kaanfuurka laga soo saaro oo waxyaal badan oo kale geedisnaa laga sameeyo siiba dawooyinka (waayu dhacaan-xabageed aad iyo aad u udgoon, oo ololi og, oo cad).

Kaaqa — 1. Kan adigu aad leedahay (sida: «faraskaaga; aqalkaaga; qalin kee? Kaaga; »). 2. (kaa + ka) (waxaa biyaha kaaga roon caano; maxaa lacagii kaaga baray?; Aniiga kaaga marag ah; ...).

Kaah (-a) — Iftiin, wixii ku wacnaan (dab, qorra x, kd.) ayan muuqan ama ayan weli soo bixin.

Kaalid (-da) — Iftiin kaah ah yeelasho, soo saariid.

Kaalin (-ka) — 1. Nin ku dooda inuu wax ka yaaqan ama ogaan karo sirta qarsoon iyo waxyaalaaha dhici doona; qarayaan. 2. (-ta) Kaah ka keenid, u yeelid.

Kaaki* (-ga) — 1. Miro dhiulka Jabaanka ka soo jeedey; korka waxa ka cawl waana macaan yiihiin. 2. Dhar adag oo la tosho oo midabiisuu u eg yahay kun miraaan.

Kaal — 1. (-ka) Waran weyn. 2. (-sha) a) Kaalo; deeq. b) Qayb. c) Qaaddo weyn; qarsin; qude.

Kaalay! — Imaw; agayda imaw.

Kaalin — 1. (-ka) Dhis wareegaan oo celka agtiiqaa laga sameeyo oo darka wax lagu warayubina hayo la saaro. 2. (-ta) a) Hawl guud, meeasha ama inta qof guur u lee yahay oo ku qaybiso yahay. b) Kaalo.

Kaaliye (-ha) — Gargaare; taageere.

Kaalmayn (-ta) — Wax qof u baahan yahay wax kale qabasho; kaalmo siin; u gargaarid; taageerid; waxtarid.

Kaaio (-da) — Wax waddajir loo urursho oo cidda arrin, gargaar ahayn loo siiyo ama wax loogu qabto; siin; diiqa; xoolaggooyo.

Kaaammiil (-ka) — Aan wax ka maanuun; ebyoom; dhan.

Kaan (-ka) — 1. (kala -) Jaad; cayn; midab. 2. Daloollada ku kala yaal doonida miilkeedaa danbe iyo madaxa shuukaanta.

-Kaan (-ka + kan) — Kan; kuwaan; (sida: «faraskaan; willkaan »).

Kaanad (-da) — Qori dheer oo madaxiisa balaaroon oo daloolo shuukaanta afkeedu kore oo fiican la
gesho, madaxiisa kalena shukaan-
hayuulu gacanta ku hayo oo doon-
nida ku duwduwo.

Kaanbe* (-ka) — Iskaanbe.

Kaankaansasto (-da) — Kicid isu
diyaarini; ruqaansii.

Kaankaansi (-ga) — Kaankaansasho.

Kaar (-ka) — Xanuun sida halaca

Kaayid (-da) — Meel aan laga arki
karin gelin; qarin; dahid; xasayn.

Kab — 1. (-ka) a) Waxa jaba ama
kala go'a, oo la kaba hayo, waxa
la saaro ama lagu dheereeyo;
kabay. b) Kabid. 2. (-ta) Jaamo
harag ah oo inta laysku toiltolo,
cagaaha la gashado.

Kabaab (-ka) — Hilib tuman oo inta
dhiri lafur daryo la shinl ama la
sél oo badanaa qaab kulkulucsan
looc yceelo.

Kabaal (-ka) — Tiir; udub.

Kabadhige (-ha) — Qori jilicsan oo
kabatolaha loo dhigo.

Kaban — Inta jabay; kabay la saaray.

Kabar (:-da) — Ammaan; sedo.

Kabasiib (-ka) — Dhac aan wax
laysku recebin; meoadduug; furasho.

Kabasiibid (-da) — Dhac kabasiib ah
ku dhigid.

Kabatole (-ha) — Qalabka kabaha
lagu tolo mid ka mid ah, oo mutaas
weyn u eg.

Kabax (-a) — Meexa ceel ama wax
kale laga qoda hayo, oo kolka

u kulul oo nabad ama meel bugtaa
yeeclato.

Kaaruud (-da) — Kiish timirta lagu
guro oo lagu jibsho; min barkiiis.

Kaari* (-ga) — I. Geedo kulul oo
cunnada lagu dheeray. 2. Hilbo
baar ah oo kaari lagu dallaco ama
lagu sanuunadeeyo.

Kaariid (-da) — Kaar yeclasho.

Kaarran — (qandho, oruq,...) wax
gebayaan; cartamaya; kulul.

Kaarranaha (-ta) — Wax kaarran ahaan.

Kaas — Erey tilmaama haya wax
lab oo yaal, ama qof lab oo jooga
mel qofka hadla haya ka durugsan.

Kaatuun (-ka) — Fargashii.

Kaawiin (-ta) — Ul ama wax la mid
ah hadba madaxa kaga dhufasho;
garaacid.

Kaaawiyaad* (-da) — Bir inta la kulu-
leeyo dharka korka laga marmaniyoo,
si canayuubka iyo xorjabku uga
ba'aaan.

Kaaawiyaadha (-ta) — Kaawiyaad mar-
mariin.

Kaayaga — Kan aannu leh nahay.

Kaaye (-ha) — Meerto; kat; miile.

Kaayeysii (-ga) — Kaltan; miilaysi.

Kaaawiyad

246

hore ciidda jilicsan laga qaado.

Kabax (-ga) — Waxa jaba, waxa la
saaro oo lagu kabo; kab.

Kabayn (-ta) — I. Kab la dhiciid, ku
dhufasho. 2. Kab ka dhigid.

Kabbagabile (-ha) — (shaa, fuud,
kd.) aau dhab u kululayn; si fican
looc kabbban karo; qandac; kuljiir.
Kabbasho (-da) — (cuano, kd.) kabbo afka ku qaadasho oo liqid.
Kabbax (-a) — (cudur) guri ka noqosh.
Kabbaysad (-ka) — Kabbaysasho.
Kabbaysasho (-da) — Hadba kabbo afka ku qaadasho oo liqid; kabbabasho.
Kabbaysi (-ga) — Kabbaysasho.
Kabbis (-ka) — Kebbis.
Kabbisan (-ka) — Kebbisan.
Kabbisid (-da) — Kebbisid.
Kabbisiin (-ta) — Kebbisin; kebbin.
Kabbisnaan (-ta) — Kebbisnaan.
Kabo (-da) — (cuano, biyo kd.) in cantuugo ka yar oo kol afka lagu qaado.
Kabeebey (-da) — Cayaar ragga iyo durnarku wada tumaan oo cayaaraha waa weyn oo Soomaalida ka mid ah.
Kabid (-da) — 1. Wax jabay, kabay sarrid. 2. Wax wax ka go'een ama ka maqan yiiin, wax beddelkood ah u yeelid ama siin.
Kabir (-ka) — 1. Ardayga hadba dugsiga looga dhigo madax. 2. (saqir in-ka) qof weyn.
Kabkab (-ka) — 1. Wax laysku nabnabay. 2. Isku nabnabka laftisaa; karkar.
Kabkaban — Isku nabnaban; toltojan; karkan.
Kabkabbasho (-da) — Kabbaysi caano, kd. ku dhamiid; hadba kabbasho.
Kabkabid (-ta) — Wax kabbak leh ka dhigid; isku nabnabid; karkarid.
Kabkabnaan (-ta) — Wax kabbak leh ahaan.
Kabkabnaansho (-ha) — Wax kabbakan ahaansho; kabkabnaan.
Kablakac (-a) — Rays roob oo yar.
Kabniin (-ka) — Isku xiriin; kabay; kab.
Kabrar (-ka) — Xalxal; barar.
Kabrarid (-da) — Xalxalid; bararid.
Kabrarro (-da) — Geed-quwaaxa geed ka mid ah oo xagarka qaarki u eg.
Kabriid (-ka) — Qolof ay ku jiraan qoryo yaray oo dhuduuban oo mid waalba madaxa loo marshay baruurad ama wax la mid ah oo daarma kolka meel lagu xoqo; tarraaq; qaraf; (ama «kebridiid»).
Kabra (-da) — Cayaar kow-iyoo-toban iyo kow-iyoo-toban qof lagu cayaaro; kubbad iyo ulo iyo labo illin oo isu tusnaysan baa lagu cayaarad; xee.oo.
Kabsar (-ta) — Dhirta cunnada lagu daro mid ka mid ah oo udgoon; (ama «kabsaro»).
Kabsid (-ka) — Midiidinka liita oo kabaha dadka u qada; kabaqaad; dabadhiliif.
Kabti (-ga) — Oord.
Kabtin (-ka) — in cabbaar loo socdo; camcami.
Kabtiyid (-da) — Ordid.
Kabuubyo (-da) — Dareen, qodax wax mudmudeysa u eg, oo oogadu garato kolka meel ka mid ah, inta dhiiggu cabbaar ka joogsado, ku soo noqdo.
Kabuubyoood (-ka) — Kabuubyo iska garasho.
Kabxan — 1. La kabxay. 2. (-ta) Geed.
Kabxid (-da) — Meel la dhisi doono ama wax laga qodi doono, cidda korc oo jilicsan ka qaacid.
Kacaan (-ka) — 1. Sarajoogsi; kicinaan. 2. Isbeddelka havada gala kolka xilliga roobku bilaabana hayo; kicin. 3. Isbeddel saunays weyn leh oo qaran gudiihii ka dhaca; maamulkii iyo taliskii hore oo la tuuro oo mid hor leh oo cusub la abuur. 4. Xoog gaar ah oo la saaro, xubnaha ereyga mid ka mid ah; astaanta xooggaas loo yeele.  
Kacandlid (-ka) — (siyaaso) qof aan kacaan ahayn ama kacaan ka soo horjeeda, oo diidhan.  
Kacdimid (-da) — (fardo) orod kacdin ah ordid.  
Kacdin (-ka) — Siyaalaha farduhu u ordaan, tan ugu orod badan oo hardaafkana ka dheeraaysa.  
Kacdoood (-ka) — Nabar inuu biskoodey la moooda hayey oo xanunun hor leh la soo kaac; doog; (ama "kaedoon").  
Kacsad (-ka) — Kacsasho.  
Kacsasho (-da) — Isuteegidda ragga iyo dumarka rabiddeed dareemid, iska garasho, jeclaysasho.  
Kacs (-ga) — Kacsasho.  
Kadaalli (-ga) — Xasil la'aan, joog iyo fadhi didid; kirtan.  
Kadaalliyid (-da) — Xasilid la'aan; joog iyo fadhi diidid; kirtamid.  
Kadab (-ka) — Calaf; dheebe; quud; risiq.  
Kadaf (-ka) — Bahal dhrxagatada ka mid ah oo dhabaggaallaha u eg.  
Kadafijir (-ka) — Kadaafka jaad ka mid ah oo cuntoob cuntoob isu raaca oo u yaaca, sida dhabaggaallahaana hadba labada danbe isku taaga; (ama "kadafshir").  
Kadallooob (-ka) — Fadhi aan salka dhulkha lagu hayn oo kubabka iyo cagaha lagu fadiyo.  
Kadallooobid (-da) — Kadallooob u fadhiyid.  
Kadallooobsad (-ka) — Kadallooobsasho.  
Kadallooobsasho (-da) — Si kadallooob ah u farisasho.  
Kadallooobsbi (-ga) — Kadallooobsasho.  
Kadankood (-da) — Kood; burco.  
Kadbasho (-da) — Kabad ka dhigasho.  
Kaddib — (ka — dib) aan ka hor ahayn; xagga danbe ka xiga; dabadeed; gadaal; dib.  
Kaddifad (-da) — Gogol laga falkiyo dun aad u adag oo dhogor ah ama cudbi ama mayrax oo marriin iyo xarad qurux badan loo yeele; waxaa lagu gogola guryaha gudhoooda; (ama "qaddifad").  
Kadeed (-ka) — Dhib; saxariir; silic; rulaad; cadaadis; jirrab.  
Kadeedan — Kadeed la baday; la kadeedcey; dhibban; jirraban; kadan.  
Kadeedid (-da) — Kadeed badid; silicin; saxariirin; cadaadin; jirrabid.  
Kadeednaan (-ta) — Kadeed ku sugnaan; silic ku jirid.  
Kadin (-ka) — 1. Xero ama guri meesha furan oo laga galo; irrid; illin; albaab. 2. Xero muggeed oo geel ama lo' ah; xero; illin; fadhi.  
Kadlayn (-tu) — (fardo) kadle u orod.  
Kadle (-ha) — (fardo) orod aayar ah; saqle; (ama "kadlo").  
Kafaalunquad (-ka) — 1. Kafaalo qaaddid. 2. Cid dammiinasho, lammaanasho.  
Kafaalo (-ha) — 1. Qof ama wax taludooda iyo eeddoobabaa la qaado. 2. Dammiinasho; lammaano.  
Kafaaraggud (-ka) — 1. Kafaaro bixin. 2. Wax kafaaro laga dhigi karoo ama geli kara ama guda.
Kafaaro (-da) — Wax flaah horti loo sameeyo ama loo baxshe (soon, sadaqo, kd.) oo geef ama denbi la falay daboola.

Kafad (-da) — Kefed.

Kasuud (-da) — (wax qoyan) wax yar engegid; kawirixid.

Kafan (-ta) — Marada cad oo meydkaa la aasa hayo lagu duub. Kafeyn (-ta) — Ku fiilaan; deeqid.

« Kafool kafool » — Bareer iyo qarsoodi la’aan isaga horimaansho.

Kafamid (-da) — Hadal ama waxyaal cal yar kaftan ah ku kicid, isdhaafsasho.

Kafan (-ka) — Hadal wax laysaga sheego, xumaanina ayan ku jirin, oo qosol iyo dheyle looga danaan leh yahay; maajajillo.

Kafandhable (-ha) — Wax dhab ahaan loo falayo kaftanse loo ekaysi-nayo.

Kafanlow (-ga) — Qof kaftan badan.

Kafuufo (-da) — Dhoreeg; barwaako.

Kagguur (-ka) — 1. Magaalaha ama meel kule oo la degganaan jireey oo la gaar ugu reer, oo raadkii keeliyihar haray.

2. Meel malab ama suri ku jiri jireey oo maran, shiinaddii iyo hur-dhii meel kale ugu guureen. 3. (beer) goof.

Kahasho (-da) — Waxa la qoonsado sida lagu noqdo; jeclaysad la’aan; nebcaysasho; gensasho; qoonsasho.

Kahor — (ka + hor) Hor.

Kajamid (-da) — Hadal kajan ah ku hadhid.

Kajun (-ka) — Hadal hafaryo been ahi ku jirto oo kaftan iyo cayaar u eg; jeesjes; likaaco.

Kakabin (-ta) — Wax dirqi meel cirriyfoon ugu eryid, u geli; mag-makayn.

Kakabo (-da) — Wax dirqi loogu eryo ama dhaqanka loo geliyo, meel ka yar oo cirriyfoon.

Kal — 1. (-ka) a) Waa; goor; sano; shin. b) Mille; moog; jil. c) Lafaaha dhulhumadda middood. 2. (-sha)

a) Hiyi; laab; qabli. b) Tibta mooyaha wchelisaa oo badarka lagu tuma.

Kala — Erey mutujiya wax is-haysaay ama wada joogey oo qaybsamay ama midha midka kale ka dhaquaayqey ama ka durkay ama ka sooqmay (waa la kala tegey; Berbera iyo Baraa waa kala fog yihin; yaa shibiriwa kala yaaqannaan? Xarigii waa kala go’ay; cunnadii bay kala boobeenn). Kalaankal (-ka) — Hillbo yaray oo la geedhecyo oo si gaar ah loo shiilo.

Kabbar (-ka) — 1. Labo wax ama labo meelood ama labo waqtii, kd., dhibicida ama xarriiqada bartanka kaga abbaaran oo ay isku in ama qiyaaas is le’eg u wada jiraa; bar tame; wadaage. 2. Wax mid ah oo labo inood ama qaybood ama cad oo is le’eg laga dhigo. 3. Kabbar oo bar, la sameeyo ama la buuxiyo.

Kalabbarid (-da) — 1. Bar iyo bar ka dhigid; labo qaybood oo is le’eg ka dhigid. 2. Bar keliya qabasho ama buuxin.

Kalabbayr (-ka) — Meel labo dhabbe ama labo xarriiqood isku weydartaan, ku kala bayraan.

Kalabbayrid (-da) — Kala leexasho; kala weexasho.

Kalabbixid (-da) — Kala tegid; kala furasho; kala go’id; kala soociid.

Kalaggoys (-ka) — Labo xubnood oo lafo leh, meexsha ay iska haystaan.

Kalagguurad (-ka) — Barbarro; garbuah.

Kalasooce (-a) — Wax kala jaad ah oo isku darsan oo intii is lehba gooni loo saaro.

Kalasoocean — La kala soocey.

Kalasooceid (-da) — Waxyaaloo isku darsan, intii is lehba, gaar u saarid; kala bixin.

Kalasooceemid (-da) — Waxyaaloo isku darsan, intii is leh ama isku jaad ahiba, gaar u bixid.

Kalatag (-ga) — Wax wada joogey
ama meel ku wada dhaqma hayey oo qaarba doq aado.
Kalax (-a) — Weel badanaa qori ah oo biyaha lagu cabbo.
Kalbad¹ (-da) — Kelbed.
Kale — 1. (qof, wax) aan ahayn, midka laga hadlay ama laysla yaqaan ama la magacaabay; ka duwan;
aan lammid ahayn; hor leh. 2. (oo -) U eg; lammid.
Kalgaacal (-ka) — Jacayl; gaacalo; rabitin.
Kalil (-sha) — Xilli kulul oo reobka ka soo horreeya.
Kalkaal (-ka) — Gargaar; kaalmto; taageero; waxtar.
Kalkaanlid (-da) — Gargaarid; kaalmayn; taageerid; waxtarid.
Kalkaggeedi (-ga) — Socdaal ama geedi laabta ku soo dhaca, uurka laga jeclaysto.
Kallah (-a) — Aroor hore oo socod loo kaco; hiiraaysad; hir; jarmaado; (ama «kallahaad »).
Kallahaad (-da) — Kallah.
Kallaho (-da) — Kallah; jarmaado.
Kalleeti (-da) — 1. Kaadi la dhiijiyo, oo sida qaanso-roobaad yar isu qaroosta. 2. Gantaax xooq leg oo biyo ah ama wax kale, oo meel fog gaarta; talleji.
Kalleetiyid (-da) — Kaadi ama wax la mid ah, oo kalleeti ah, sii deyn, dhiijin, ganid.
Kalil (-ka) — Wax aan la gaadi karin ama aan maaro loo hayn, oo jaysku qaybsho ama dusha lay-ska saaro; dhib.
Kallifid (-da) — Wax aan maaro loo hayn, ciddusha ka saarid, ku qaybin; dhibid.
Kalluuumsaad (-ka) — Kalluuumsasho.
Kalluuumsasho (-da) — Kalluunka qabashadiisa iyo ganacsigiisa hawl ka dhigasho; kalluunshasho.
Kalluuumsato (-da) — Dadka kalluuumsiga hawl ka dhigta, kalluuunsalo.
Kalluuumsyi (-ga) — Kalluuumsasho; kalluuunsasho.
Kalluuun (-ka) — Nafti dhiig qabow oo jaadda badan ah oo biyaha ku dhax nool; wuxuu lee yahay lasdhabar iyo xubin la yiraadho «qoonbiyaal» (qoomishaashyo; waaf) oo uu ka nee, dheyo (turoo); qaar waa yaray oo waa kalluunka dhabta ah (huduf, tebediin, tarragaq) qaarna waa waa-ween oo waa libaax-badeedka (sa- raacimo, shiriid, godgoddo) iyo kuwo kale (neber, geelmaanyo); mallaay.
Kalluuunle (-ha) — Kalluunsade.

Kalluun

Kallnutgeyl (-ka) — Kasha ka jilicsan, ka nugul.
Kalsami (-da) — Laabta ka degganaan; wax shiddo yar ahhaan; kalsooni qabid; hebednimo; kalbaxnaan.
Kalsan — Laabtuussu deggan tahay; aan shiddo ku jirin; kalsooni qaba; hebed ah; kalbaxan.

250
Kalsoonaan (-ta) — Qalbi wannaag-sanaan; laabqaboobaan.
Kalsooni (-da) — Kalsoonaan.
Kaltau (-ka) — Moogtan; jilaysi; meertaysad.
Kaltilirin (-ta) — Wax rimman sidkood u maalmo tirin; xoollaha, goorta la shuba hayo iyo intay hadda qada hayaan, tirin.
Kalxan (-ta) — Karrays.
Kamandhur (-ka) — Kuudud; yokooob.
Kamas (-ta) — Labada indhood iyo sanqaroorka dhexdooda oo hoos u ceshan.
Kaminn (-ta) — Hamuun (guajo; harraad) daran.
Kamm (a) — Waxaan kas loo fahmin ama loo oran; gef.
Kammid — Ka mid (ah).
Kamuun (-ta) — Nagaar laamada, ubaxisuna guduuq iyo caddaan yahay; wuxuu leeyahay miro duudhnaan oo leh inoo udgoon oo cunnaadana lagu darsado dawana jaga dhigiyo.
Kan — 1. Qof ama wax lab oo qofka hadla haya u dhow. 2. Goor ama had jisgaama ama qaarkooda tegey ama iman doono. 3. (-ka) Xayrta kelayahay korkooda ka baxda.
Kan (ka) — Freyga «kan» kolka uu tiltmaanta yahay oo magac ka dibadhaco, kolka magac qodob lihi ka horreooy intay «k» la tuuro baal la isku gaabbin karaa (sida: ninka kan = ninkaan; gurigaa kan = gurigaaan; dayxaa kan = dayxaan; furaa kan = furahaan).
Kanbalid (-da) — Nafta ka goyn; dilid.
Kaneeoco (-da) — Bahalayarka duula jaad ka mid ah; waxay leedahay laho baal iyo lix lughud, afkana waxaa ka taagaa, siiba tan dhacdgii, wax fijian oo mudac la moodo aanse ahayn ee ah gal, gudhiisa ay ku jiraan minshaaro yaray oo afaysan oo ay oogada nafleyda ku jeexdo iyo dhuumo ay qaarkood dhaawaca ku calyeysyo qaarkooda kalena dhiliga kaga soo nuugto; qaarkood waxay keentaa cudurro xunxun oo duumadu ka mid tahay; diiimaanayo.
Kanguuro* — Naflay (caanale) ka mid ah kuwa uruka ka leh kolay ay dhashooda yarfar ku qaataan, oo ku nool Austraaliya iyo Tasmaa-

*Kanguuro
Kansho (-ha) — Sah ama goor uma waqti; u cuntama arrin ama hawl la qaban laha; kasaad; munaasabo. Fursad.

Kansi* (-ga) — Kensi.

Kar — 1. (-ka) a) Aburka kulaynik biyaha iyo wixii la mid ah, ka soo saaro. b) Cad wax lagu karo. 2. (-ta) Gabal yar oo harag ah ama xaashi adag ama wax kale oo la mid ah.

Karaawil

Karaab (-ta) — Qoryo yaryar oo xaaldeed siin oo shabaagta badda la dhigo lagu xiriirsi, si ay u sub-baysoo oo u muuqato.

Karaahliyo (-da) — Wax naftu kahato.

Karaamaysan — Karaamo leh; amran; calman.

Karaamo (-da) — 1. Arrin wixii la arki jirey weydaarsan oo qof amran ama barakaysan xaggiisa laga arko; barako. 2. Sharaf; xurmo.

Karaan (-ka) — Awood; karti.

Karaar (-ka) — 1. Cayil; shishlaan. 2. Buux; badasho.

Karaawd (-ka) — Afarta jaad oo turubku u kala baxo mid ka mid ah (saddexda kale waa; isbig, hadhin iyo dheemman).

Karab (-ka) — Kob banaan oo caad siman ah siiba badda meelaha aan barroosinku qaban kariin.

Karad (-da) — Roobka xooqgisa.

Karan — 1. (-ka) Martisoor weyn; diyaafad. 2. (-ta) Roob da’la xagaaga qaarkisa danbe oo dayrta ka soo horreeya.

Karanttiin* (-ka) — Waqti tirsan oo qof cudur xun oo la is qaalsiydo qaba dadka laga dhexsaaaro; weedi duwad.

Karasho (-da) — 1. Adkaysan; duul; karti. 2. Riig.

Karkaash (-ka) — 1. Suun duuban oo dheer oo dabo la qabto leh, oo wax lagu kaxeeyo ama lala dhaco; shaabuug. 2. Abjed; kebed.

Kareeb (-ka) — Dhanka dumarka qaarki.

Karid (-da) — 1. Maaro u hayn; awoodid. 2. Rogmashada iyo abur soo saaridda biyaha iyo wixii la mid ah oo la kululeeyo. 3. Wax dil-laacay jaansaariid; kabid.

Karir — 1. (-ka) a) Raadka rariidda badani u yeesho awrta kuruskaca, b) Xiriirka buuraha duudkooda sara, meel inta kale ka gaaban. 2. (-ta) a) Wax bislayn. b) Cad wax lagu karo; karmo.

Karingaashad (-ka) — Buuraha is-haysta duudkooda kore oo siman, meel inta kale ka gaaban.

Karbis (-ka) — Karin.

Karkabadayn (-ta) — Karkabayn.

Karkabad (-da) — Karkabo.

Karkabayn (-ta) — Cid hawl qabanaya karkabo ku ridid; qarba-qarbayn.

Karkabo (-da) — Wax la qabanayo oo kansho iyo waqti ku filan loo
diido oo dabadariix iyo dirqi iyo dhaqso lagu marsiiso; qarbaarbo; dedejejis.

Karkar (-ka) — a) Karka iyo rogna-
shada biyaha iyo wixii la mid ah oo kululaada. b) Kababbnin badan.
   c) Qof kulul; diric.

Kaskasbixid — Karkar badan u yeelid.

Karkarin (ta) — 1. Dhaawr jeer karin.
   2. (biyo, kd.) karkar gaarssiin; bi-
   slays.

Karmaando (da) — Kalluunka badda
jaad ka nudi ah.

Karmayn (ta) — (dayax) meel labo
xiddigood u dhexaysaa oo aan midna
u bursaanayn, farriisho.

Karma (ba) — (weliig koox) kolka
dayaxu usan xiddig la farisan oo
u dhaweyn (araaga isha) ee uu labo
xiddigood kalabbarkood farriisto.

Karoor (ka) — Dhiis dhaqax ah ama
dhirta korkeeda laga saameyo oo
badarka beeraha ka go'a lagu shubo
oo lagu kaydiyo; (godadka dhulka
laga qoo oo badarka lagu kaydiyo
waa 'bakaaro').

Karraani (ga) — Nin xafiis ama
dukaan ka xoojiya oo buugagga iyo
xisaabaha haya, wixii qorid u ba-
hanna qora.

Karrays (ta) — Lahafa labada ah,
oo mid waaliba dhinac madax kaga
hayso laskaarta, dhinacna meesha
lafta garabka iyo cududda madax-
veeda kore ku kulmaan, middood;
kalsan.

Karraysaad (ka) — Karraysasha.

Karrayshasha (da) — Si hore oo xun
oo lagu jirey, si dhaanta oo ka wa-
naaqsan ku sugnaan.

Karrreeh (da) — 1. Geela dhalay oo
ubadka laga reebo. 2. Warqad la
qora hayo, tan dheeriga ah oo laga
reebo.

Karrimo (da) — Kerti wax lagu
qaban karo.

Karrin (ka) — 1. Raadka caanaha
iyo waxa kaloo qoyani afka ku
reebaan. 2. Karti. 3. Wax laysku
kabay; karmo.

Karrinlarroor (ka) — Qofka aan cu-
nadu waxtarin, hawl ka badatay
darteed.

Kashimid (da) — Karshin gaarid;
bisayldhaafid.

Kashimin (ta) — Karshin gaarssiin;
bisayldhaafsiin.

Karshin (ka) — 1. Sida cunnada loo
karin jirey si ka sii xeeldeer; bisay-
ldhaafi; (ama «kashin»).

Karti (da) — Awood; itaal; xoog;
tabar; karaan; maaro.

Karuur (ka) — Caano geel oo dha-
naan; jaan.

Kas (ka) — 1. Garaad; caqeli; maan.
   2. Aqoon; garasho; kasmo. 3. Maag;
   ulaakac; barceer; aan geel ama kamma;
lagu samayn.

Kasan (da) — Kansho.

Kasab (ka) — Wax heliddooda loo
dhibatoooday; tacaab; xoogsi.

Kasbasha (da) — Xoogsi iyo kasab
ku helid; tabcasho.

Kashid (da) — Kasab iyo xoogsi
ku keenid; tabcid.

Kashif (ka) — 1. Daboolkii saarnaa
ka qaadmey. 2. Ceeb; (ama «ku-
shifaad»).

Kashfaad (da) — Kashif.

Kashifan — La kashifay.

Kashifid (da) — 1. Muujin; qaawin;
feydid. 2. Ceebayn; fadeexayn.

Kashifmid (da) — Wax kashifan
noqosh.

Kashito (da) — Caanaqab; yaadadda.

Kashkaash (ka) — 1. Joodari. 2. Caws
iyo waxyaalo kale oo jiliisaa oo
dhulka adag layska xiiyo.

Kasiid (da) — 1. Garasha; aqoonsa-
sho. 2. (u-) a) Kas iyo ogaal u
failid. b) U garasha (baduna xag
ilaah).

Kaskaasbax (a) — 1. Ka soo rayn;
sii ficanishe; isku-dalabtirasho;
intii hore dhamaad. 2. Baxnaa.

Kaskaasbixin (da) — Wax kaskaas-
baxay noqosho.
Kasmo (-da) — 1. Aqoon; garasho. 2. Aqoon hab agaasiman ku dhisay oo loola jeedo in wax kasta runtooda iyo baxaalligooda iyo salkooda la gaaro; cilmii. 3. Laamaha kasmada mid walba gaar ahaanteed. Kasoobbaask (-a) — Nabur oogada ka soo baxa; fin.

Kawaamid (-da) — Xooelo in hilibkooda la iibsho darteed u qal'id; (ama «kawaamid»). Kawaan (-ka) — Meel ama dukaan hilibka lagu iibiyo ama lagu gado. Kawaante (-a) — Hilible. Kawir (-ka) — 1. Hab gaar ah oo dumarku timaha u firtaan oo u ganbaystaan. 2. (bad) doonni ama markab, meeshii loo socdey meel aan ahayn u weecin, u leexin.

Kawirasha (-da) — Hab gaar ah oo «kawir» loo yaqaan oo dumarku timaha u firta, u farsha.

Kawkab (-ka) — 1. Iyadoo gaajo ama harraad ama baali kale oo daran la qabo, oo biyo ama wax kale oo badan dhaqso iyo xoog caloosha loogu sii daayo, sida la noqdo. 2. Xiddig.

Kawkabid (-da) — Kawkab wax yeclid. Kaw (-ka) — Waxaa la abuuray oo dhan wadajirkood; (ama «koon»). Kawrax (-a) — (wax qoyan) qalajin yar; kafa.

Kawrixid (-da) — Kawrax qoqoshoo; kafali. Kawkabin (-ta) — Kawrax ka dhigid.

Kawtan (da) — Kawtan cayaarid.

Kawtana (-ka) — Cayaar quururux lagu cayaaroo oo jadad badan u sii kale baxbaxda; shamakoo.

Kax (-da) — Meel banaann oo aan dhir iyo aqallo midna ku ool.

Kaxarbe (ha) — Qolofta sanaanidu ka baxdo.

Kaxayn (-ta) — Wax nool oo socona haya meel ka wadid iyadoo aan la hoggaaaminayo lanu horkacayu ee gadaal laga wado.

Kaxaysad (-ka) — Kaxaysasho.

Kaxaysasho (-da) — Wax nool oo socona haya wadasho, la tegid.

Kaxaysi (-ga) — Kaxaysasho.

Kayax (-a) — Kalluunka badda mid ka mid ah; carabi; shirshirto.

Kayd (-ka) — (cunno, lucag, kd.) wax meel loo dhigto in waa danbe la cuno ama wax lagu qabsado darteed.
Kaydin (-ta) — (cunno, lacag, kd.) kayd ka dhigid.
Kaydsad (-ka) — Kaydsasho.
Kaydsasho (-da) — Kayd ka dhighasho; kayd ahaan meel u dhighaso.
Kayga — Kan aniig aan leeyahay.
Kaykayle (-ha) — Harag, dhari, kd. adag oo qolonkii oo aan weli wax laga qaban.
Kaylir (-ga) — Kaylir.
Kayn (-ta) — Meel dhir badan; haww; jiig; tooq.
Kaynaan (-ka) — Geeddi meel fog loo guuren; hayaan.
Kaynaanid (-da) — Hayaanid.
Kaynaanin (-ta) — 1. Hayaamin. 2. Tuurid; ridid; xoorid.
Kaynmacow (-da) — Qof aani hoodo layhaan, nasib daran.
Kaynroobad (-da) — Qaanso-roobbaad; jeegaan.
Kebbin (-ta) — In kabbu le'eg, kebbisiin.
Kebbs (-ka) — 1. Lakab adag oo ka samaysan dhagax iyo dhoobo ama qoryo ama wax kale oo inta qol ku fadhiyo, lagu simo oo lagu quruxyo. 2. Meel kasta oo ciddaada la adeeyo; digdigo ka dhigid; (ama «kabbs»).
Kebbisin — Kebbis loo yeelay; la kebbisey; (ama «kabbisin»).

Kebbiisid (-da) — Kebbis u yeelid; (ama «kebbisid»).
Kebbisiniin (-ta) — Caano ama wax kale in kabbu le'eg ka siin, afka u saarid, dhadhapsiin; (ama «kebbisiniin»).
Kebbisninaan (-ta) — Wax la kebbisey ahaan; (ama «kebbisninaan»).
Kebed (-da) — Gogol badanaa mayrax laga falkiyo oo marriin ama dun middayo leh, lagu quruxyo.
Kebrur (-ka) — Kabriid.
Kedi (-ga) — Shilliin; quud.
Kedir (-ta) — Si kedo ah u dhicid, u imaansho, u tegid.
Kedis (-ka) — Kedin.
Kedo (-da) — Wax si degdeg iyo

KELBED

lamafilaan ah ku dhaca; aan la iska jirin; lamafilaan.
Keeb (-ka) — (Buntukh, kd.) bir yar oo qaroofta oo kolka farta dib looqo soo jiido, qarxiyaha ka wareegta, oo xabbaddu dahcdo; farged; riishad.
Keeda — Kan iyadu leerahay.
Keenayn (-ta) — Keeno u yeelid, gelin.
Keenid (-da) — 1. Meel durugsan wax ka soo qaadir oo meesha kolkaas la joogo soo dhiigid, soo joogin, soo taagid. 2. Wax aan hor u jirin abuurid, curin, hindisid.
Keenis (-ta) — Keenid.
Keenna — Waxa ama kan innagu aynnu lee nahay.
Keeno (-da) — Siriq hogganka loo yeelo oo geela, inta galuurka loo suro, lagu wado.
Keer — Erey tilmaama wax lab oo qofka hadla haya ka fog, «kaas» iyo «koo»na, ka weecsan.
Kefed (-da) — 1. Miisanka labadiisa saxan, midkood. 2. Madaxa balaaran oo saayibta; (ama «kafad»).
Kelbed (-da) — Qalab ka samaysan labo birood oo istaallaabsan, iskuna qodbah oo kolka layskii qabto
afkoodu isu yimaado: (ama «kal-
bad»).
Keli (-da) — Mid ah, aan la we-
helin. 2. (-ga) a) Biyammareen yar;
far; kanaal. b) Geed yar oo leh
laamo wada buruq ah oo aroorro
leh oo dhirta dawada ka mid ah.

Kelbi (-ga) — Libaan-badeedka waa-
weyn mid ka mid ah.
Keli — 1. (-da) Mid ah, aan la we-
helin. 2. (-ga) a) Biyammareen yar;
far; kanaal. b) Geed yar oo leh
laamo wada buruq ah oo aroorro
leh oo dhirta dawada ka mid ah.

Kelmed (-da) — Erey; tiraab; hadal.
Kelya'adayg (-ga) — Cabsi la'aan; ge-
esinnimo; dhirranaan; caloofadayg.
Kelyaciirsashe (-da) — Kelya'adayg
iska doonid; gesii iska dhibig.
Kelyaciirsisi (-ga) — Kelyaciirsashe.
Keni (-ga) — 1. (waqti) in door ah;
wax badan. 2. Kal; giltii.
Keni'adayg (-ga) — Ka'l'adayg; ge-
esinnimo.
Kensi (-ga) — Lacag badan ama
alaabo qaali ah oo meel ku kay-
san, ku qarsoon, ku aasan; (ama
«kansii»).
Kelyli (-ga) — 1. Xanuun kulul. 2. Suus
wax lagu beego oo weyn oo afar
shoodood qaada.
Keyrkeyr (-ka) — Cabsi la gargariir.
Kh — (• kha') dhawaaq alifba'ada ka
mid ah oo astaantani «kh» ca-
lama oo tahay, Wa shibbanc.
Khaaddeen (-ka) — Adeeg; midiiidin;
ciidan.
Khaafsan — (qof) caqliigiisu meel kale
jiro u eg; maahsan.

Kelgilliabe (-ha) — 1. Nin hawl walba
iyo si walba ku fiican oo yaqaan.
2. Kelgitiisiye; duunkiyeel.
Kelgitiye (-ha) — Qof tol ama
qaran keligi u taliya; taliye jiitaah
ah; duunkiyeel.
Keliya — keli ah.
Keli (-da) — Mid ka mid ah labada
cad oo digirra qaabkeeda leh oo
uurka ku jira (lafqhabarta laba-
deeda dhiinac) oo waxa oogadu
nacdo iyo dhiigga kala sooqa, oo
kaadi ahnaan, dibadda ugu soo saara.
Kellibalow (-ga) — Dheregsooanta
iyo gaujaynsananta meel u dheexaysa
ku sugan; aan calooshu dhab u
buuxin; qorraacad.

Khaafsanaan (-ta) — Maahsanaan.
Khaag' (-ka) — (qof) Khayaano
badan.
Khaag'mimo (-da) — Khaga' in ahaan.
Khalaat (-ka) — Aan wax kale dheex-
hin; saafi; miir; mid.
Khaanad (-da) — Qalab ama alaab
wax lagu rito oo qaybo badan gudii-
hiisu u qaybsan yahay, qaybahaas midood.
Khaarj (-ka) — Dhulalka shisheeyaha wadaajinkood; dibad.
Khaas (-ka) — Gooni; gaar.
Khaash (-ka) — (cunno, miro...) urka iyo dhadhaanka ku doorsoomeen; raagey oo xumaaday.
Khaashid (-da) — Khaash noqday.
Khaasiyoh (-da) — Kurti ama waxajar gaar ah oo wax gooni u leeyihiin.
Khaati (-ga) — («-baa laga joogaa»: dhib baas lagu qabaa; nufsi buu daeka u keenay).
Khaatimo (-da) — Waxa ama sida wax waliba ku dhammaaduun, ku danbeeyeaan; cirib; ciribdaanbeed.
Khaatiir (-eya) — Qof dhagar badan.
Khabaar (-ka) — War; (ama «khabar»).
Khabar (-ka) — Khabuur; war.
Khabarshi (-ga) — Khabaar helid, war cusub soo dhiciid.
Khabdir (-ku) — Luamaha cilmiga mid ka mid ah, aqoon gaar ah oo dheet u leh.
Khad (-da) — Waxa shubma oo madow ama midab kale leh oo wax lagu dhigo ama wax lagu daabaco; anqaa.
Khadif (-ka) — Meeshi la marri lahaa oo inta la geef meel kale la mrro; geel; habawk; ilduuf.
Khadibiib (-ka) — Kan khuubda akhriyaa.
Khalif (-ka) — 1. Aan galleyf ahayn; jilicisan; xalleefsan. 2. Qof wax u dhiimman yihiin.
Khalifad (-da) — Cayaari.
Khall (-ka) — Waxyaalaha la cabbbo oo aalkoiku ku jiro, oo inta kala go'a; dhanaan u rognada.
Khalas — Dhammaad; Idaad; baab-bah; eber.
Khalfad (-da) — Dariishad; dzaaqad; shabaako.
Khalf (-ka) — 1. Taliyaha u sarreeya qaran muslin ah. 2. Qof jago qof kale lahaa dhaxiila ama fariista.
3. Afartii madax oo Nebi Maxamed ku xigtey (Abuu Bakar, Cumar, Cismaan yoo Cali), darajada iyo magaca loo yiqiin. 4. Shikh urur diin, sida dariiqada, u madax ah.
Khalifan — Khalif laga dhigay.
Khalifd (-da) — Khalif ka dhigid.
Khalifinimo (-da) — Khalif ahaan.
Khalji (-ga) — Qoryo dhuudhruuban oo aqallada (cariisheyo) lagu dhiso ama bedemmeda, kd., lagu awdo; sarab; sadaq.
Khalkhal (-ka) — 1. Qalab, xubno badan ka koojan, oo adkaantii iyo is-haynasaddii ka ba'do; khaarab. 2. (qof) iskuddar.
Khalkhalid (-da) — Khalkhal noqsho.
Khalqi (-ga) — Uun; abuur; dad.
Khalqid (-da) — Abuurid; uumid.
Khalwo (-da) — Khilaawo.
Khamaaas (-ka) — (bil) toomman.
Khamaaasid (-da) — (bil) Toomman noqsho.
Khamir (-ka) — 1. Baqa ama kalag-go'a ka samaysma badarka iyo miraha u rognanaya, waxa ay ahayeen wax ka duwan oo hor leh.
2. Waxyay oo dhanaan (salsal, gundhig, qaab, ...) oo wixii lagu daro ka dhiga dhanaan, karuur, baq, caqin, ...
Khamirid (-da) — Khamir noqsho.
Khamiirin (-ta) — Khamirka dhigid; (ama «qamiiirin»).
Khamiis — 1. (-ka) Dhar toler oo korka laga qaato oo mid gaabab iyo mid dheerba leh; gashi. 2. (-ta) Maalmaha tooddobaadka mid ka mid ah oo arbacada iyo jameaha u dhe-xaysa.
Khammaar (-ka) — Cayaaro wax lagu kala helo oo guushku xiran tahay nasib.
Khammaarid (-da) — Khammaar ca-yaarid.
Khamraawil (-da, -ga) — Xargaha waaweyn oo faarmaanka midkood.
Khamraysan — Khamro cabbey oo wareersan; cabsan.
Khamriyacab (-ka) — Aan khamrada afka ka gaadin; khamro dilootey.
Khamro (-da) — 1. Wax la cabbo oo aalkol ku jirto oo laga sarteyo miralaha canabka lis laga miito oo la khamriiyo. 2. Wax kastoo la cabbo oo aalkol ku jirto oo la macaansho, dhir uudoonna lagu daro; (ama «khamri»).
Khanii (-ga) — 1. (markab, doonni...) qolalka iyo hulalka alaabada lagu gurro.
Khalfsiir (-ka) — Doostaar (ama «khin-sir»).
Kharraab (-ka) — Wax kharriiban.
Kharraabid (-da) — Kharraab noqosho; kharriibmid.
Kharraabin (-ta) — Kharraab ka dhigid.
Kharraabsan — Kharraab ah.
Kharraar (-ka) — Dhaadhanka kahdo oo aan macaaneyn, xaraar; garaar.
Kharaf (-ka) — (qof) caqligisaa wax u dhinmeen; iskuudaran.
Kharriid (-da) — Warqad ama wax la mid ah oo korkeeda lagu masawiro dhulkoo dhan ama qaarka ama cirka, kd. (ama «kharriidad»).
Khariif (-ka) — 1. Afarta nur oo sanadaha midkood; dayr. 2. Meel dhoof lagu tegey oo lagu xayirno, urta oo rogmata darteed.
Kharriifid (-da) — Doonyaha shiraaqaa leh iyo dadka la socda oo meel dhoof lagu tegey ku xayirna, urta oo isbeddesha oo rogmata darteed.
Kharqaan (-ka) — Qalab dharka iyo wixii la mid ah, lagu tolo.
Kharqad (-da) — Cad ama jeex yar oo maro ah.
Kharrib (-ka) — Dhis ama alaaboo ama wax kale oo wanaagsan oo la xumoeyo, la burbursho, kharraab laga dhigo; kharriibaad.
Kharribbon — Kharraab noqday ama laga dhigay.
Kharribid (-da) — Kharraab ka dhigid.
Khasaanad (-da) — Weelka ama qalabka khasanadda la gelyo.
Khasaard (-da) — (ganacs) wax dheef id la'aan; khasanro ku dhiciid; wax beelid.
Khasaar (-ta) — (ganacs) si khasaaro ah, ku bixin, ku lumnin.
Khasaaro (-da) — (ganacs) qii'maha iyo siciirka xoolaha la ganaascanayoo oo jaba ama wax ka hooseey la lagu ilbo.
Khasaab (-ka) — 1. Xoog; dirqi; hawaan; sandulle. 2. Geed sonkorta laga sameeyo; (ama «qasab»).
Khasibd (-da) — Arrin xoog meel ku marsiiin ama 'cid, wax ayan ka raalli ahayn, ku yeesiin.
Khasahad (-da) — Gaadiid badeed, siiba doonyaha.
Khasilin (-ka) — (qof) aan ilbax ahayn; aan reermaagaal ahayn; galti.
Khasiiinimo (-da) — Khasiiin ahaan.
Khasin (-ka) — Qashin.
Khashkhash (-ka) — Khashkhashid.
Khashkhashid (-da) — Hacadii badan oo been ah iyado mardabo qof wax kaga qaadiid ama ku socjii; qof madaxiisa manjo u rogid.
Khasif (-ka) — Rogidda, dhulka cid lala rogo, ama lala gooyo, ama ciiddu cunto.
Khasifid (-da) — Dhulka la rogid, la goyin; ciiddu cunid; baabbiin.
Khasiis (-ka) — (qof) xun; liid.
Khasir (-ka) — 1. Maal lacag ah oo si aan habboonayn lagu bixiyo ama lagu lumiyo. 2. Ganaax; xaal; yake.
Khasirad (-da) — 1. Lacagta la hasiro. 2. Ganaax lacageed oo qof la saaro.
Khasirid (-da) — 1. Lacag bixin; lumnin. 2. Ganaax lacageed saarid.
Khashiyad (-da) — Wax la qoonseed oo garo barro ah, oo cid lagulka kaco; maag; xumakaddoon.
Khashiyadayn (-ta) — Wax khasiyad ah sid kula kicid; maagid.
Khasnad (-da) — 1. Weel adag oo waxa waaqiligii ah oo la dhawra hayo iyada waxa la kaydsana hayo, la
geliy. 2. Maalka la kaydina hayo laftiisa; kensii.

*Khatal* (-sha) — Dhagar; khayaano; sir; xeelad.

*Khatalan* — 1. La khatalay; la siray. 2. (-ka) Khatalmid.

*Khatalid* (-da) — Dhagrid; khayaanayn; sirid; xeeladayn; hodid.

*Khatalmid* (-da) — Qof la khatalay noqosho; sirmid; dagmid; kahatalan; hodmid.

*Khatar* (-ka) — Wax waxyeello ama dhibaato kale ka iman karto; cabsi; halis.

*Khutmil* (-da) — Wax socona hayey dhammaystirid, ebyid.

*Khatin* (-ka) — 1. Dhammaystir. 2. Qurayna ama wax kale oo la akhiriyey oo loo sameeyo xus iyo qurbaan.

*Khawsisyin* (-ta) — Mukhawi ka dhi-gid; warcerin.

*Khayaanayn* (-ta) — Khatalid; sirid.

*Khayaano* (-da) — Dhagar; sir; mar-dabo; (ama «khinyaano»).

*Khayli* (-da) — Maro midabyo badan oo la huwan jirey (-cad; -mandheeri; -madow).

*Khaymad* (-da) — 1. Aqal fudud oo kolina la dhisu kolma la fufuro oo laa guuro; bul. 2. Taanbuat; teendho.

*Khayr* (-ka) — Wax wanaag ku jiree oo dhan.

*Khaysaraan* (-ta) — Geed cawska lagu tiryo; wax dheer yahay, laamihisuna waa uyo dheerdheer oo xubno leh oo sida dhuumihii, dhexda ka daloolaa; waxyaalaha laga wace-cyo lama tirin karo; waxaa ka mid ah: maacuumka iyo gurgurka guriga, kuraas, kolayo, dhuumo, dhis wax lagu dhisu, gogol, daahyo..., ubexa iyo laamihisa curdanka ah oo la cuno...; (ama «quaysaraan»).

*Khibrad* (-da) — Aqoonta khabiirku yeesho; farakuhayn; waayaa'arag; (ama «khibro»).

*Khibro* (-da) — Khibrad.

*Khidmo* (-da) — 1. Soddonka jus oo Quraanka oo ko isku meel lagu wada akhiyey. 2. Hawl cid luo qabto; adeeg.

*Khilaaaf* (-ka) — 1. Heshiis la'aan; is-aagheranwaas; ismaandhaaf; wax isku diidid. 2. Kala duwanaan; kala dhignaan; cagsi; beddel, hiddi.

*Khilaafo* (-da) — Muddada khalif la yahay ama uu talada hayo.
dalka loo jeediyo labada qof oo is guursana haya; guurt; nikaax.

Khuudrad (da) — Dhirir yar cagaran oo ka kooban ubax iyo caalemo iyo xididdoo oo dadku cuno.

Kullec (a) — Habar gaar ah oo furriinku ka mid ah.

Khushuuc (a) — Ikhtiyaar.

Khushuuc (a) — I. Isweyneyn la’aan; hoos isu dhigid. 2. Xag Ilaah u jeensasho, wax kale laabta laga saaro. 3. Wax maqalkooda, kd., loo bogo oo laabtu raacdo.

Khushuucid (da) — Khushuuc la imaansho.

Kuuru (a) — Geed magacci.

Kuuruun (ta) — Khuuro ka yeesiin.

Kuuro (da) — Sharqan aan loo bogin oo kolka la hurdo meeshaada la socota, badanaana, afka la kala hayo.

Kibin (ka) — Qol markab ku yaal.

Kibir (ka) — Qab iyo islaweynifoolxun.

Kibis (ta) — Cunno laga sameeyo bur ama budada badarka oo biyo ama caano ama wax kale lagu qaso oo dabadeed inta qaabab badan loo yeclo, la dubo; laxooc; rooti; muuso; (ama ‘kimis’).

Kibirid (da) — Kibir ku kicid; qof kibrey noqosho.

Kibirin (ta) — Kibir ku abuurid; qof kibrey ka dhigid.

Kicid (da) — 1. Istaagid; joogasho; sarakicid. 2. (u-) Tegid; aadid. 3. (ula-) Kas u yeelid; maagid.

Kicin — 1. (ka) Isbeddelka daruuraaha iyo hawada gala kolka xillaiga roobku bilaaba hayo; kacaan. 2. (ta) a) Kor u qaaddid; joogin; istaajin. b) Hurdo ku toosin. c) Dad badan bararujin, si ay kacaan u sameeyaan. d) Erey qoran akhriyid, ku dhaawaqgid.

Kicitimid (da) — Meel u kicid; socosho; socdaasil.

Kicitin (ka) — 1. Istaag; joog sad.

2. Toosid; baraarug. 3. Meel’aad; socod; socdaal.

Kidaar (ka) — Kimis, muufi.

Kidfin — La kidfay; jarjar badan oo yar yar laga dhigay.

Kidfid (da) — Wax is-haysta, jarjar yar yar oo badan ka dhigid; qurbid.

Kiddiff (ka) — (wax) la jarjaray oo aad loo yar yareeyey cad ka mid ah; jab ama go’ yar; qurub.

Kifnuyo (da) — In wax ku filan; wax deeqda.

Kii — Qof ama wax laysla ogaa oo maqan oo aan magaciisa la sheegyey, oo lab.

-kii — a) Kii. b) Qodobka ‘ka’ oo noqda ‘kii’ kolkuu ka dabadhaco magac qofka hadlaya iyo qofka lala hadlayo isla og yihiin ama yaqaannin.

Kii (ka) — Beeg; miisaan; qiyaaas; cabbir.

Kiid (da) — Beegid; cabbirid.

Killo* (da) — Kun garaamme culayskood; (kg.) (ama ‘kiilgaraamme’).

Kilomitar* (ka) — Kun mitir (km.).

-Kiin — Kiinna.

Kiiinta — Waa ama kan idinku uad leedhiim.

-Kiintaal* (ka) — Boqol kiilgaraamme culayskood.

Kiis (ka) — Kolay; kiiash.

Kilsa — Kan isagu uu lee yahay.

Kisuud (da) — Kiis; kiiash; kishad.

Kiis (ka) — Weel yar oo tolan oo wax lagu rito.

Kiisad (da) — Sunn la xirto oo jeeb tacaaga iyo lagu rito leh.

Kisid (da) — Bunxin.

Kiliklayn (ta) — Kilkilda ka xadaatay (xanatyey); ka qoslin.

Kiliklid (da) — Si xoog iyo dadaal leh, waran ama samayn u ruxid, u ridd; deedejim.

Kilkilo (da) — Godka ku yaal mee-sha cududda iyo qababku isaga yaaliniin, dhankeeda hoose; shaqfah.

Killaal (ka) — Meel ciiriiryoob oo aan laga bixi karin; xabsi.
Kimis (-ta) — Rooti; laxoox; muufa; (ama «kibis»).
Kimisquin (-ka) — Nihii aan weli suqayxar gaarini.
Kimisxahaal (-sha) — Kimis, sida casilisadda u geedeysan oo si gaar ah, loo dubo.
Kimini* (-ga) — 1. Dawo laga soo saaro geed la yiraahdo «kiima» qolootlisa, oo duumada iyo cudurro kale loo doono. 2. Dawada iniinaha laga dhigo, guud ahaan. (ama «kiiniin»).
Kimissad (-da) — Aqalka kirishaanku Ilaah ku caabudadaan oo masaajidka muslinka ka dhigan.
Kirayn (-ta) — Kir oo gelin; kiro ka qaaddid; ijaarid; ijaareyn.
Kiriri (-ga) — 1. Geed qodxoo iyo inii loo kulukulucan oo sun ah leh. 2. Waxyaaloo jaadad badan ah oo salka loo dhuubu, oo inta faraha lagu wareejiyoo ama xarig salka lagala dhaqo, lagu cayaaro oo aad u xiiinta oo u dheereeya. 3. Waka sida kiririga isku wareeg u xiiinta; (ama «karir»).
Kirishtaan (-ka) — Nasaaro (ama «kiristaan»).
Kirkir (-ka) — 1. Mindi (ama qalab kale oo) aan af lahayn sida ay wax u goyo. 2. Goynta jaadkaas ah, raadka ay reebto.
Kirkirin — La kirkiray; kirkir loo yeeclay.
Kirkirid (-da) — Mindi ama qalab kale oo aan af lahayn wax ku goynooyeed ku celcelin; kirkir u yeelid.
Kirkirinaan (-ta) — Wax kirkirin ahaan.
Kirli (-ga) — Ibriiq; jalammad.
Kiro (-da) — Varqey ama wax kale oo laga baxsho, wax lagu adeegana hayo oo aan la lahayn; ijaar.
Kirtumid (-da) — (xoolo) kadaalliyid.
Kirtan (-ka) — (xoolo) xasil la'aan; kadaallii.
Kis (-ta) — In yar; xoogaa; kistoo.
Kisi (-ga) — Tiro aan qaybsami

Karin oo weligeed wax soo naraan sidaa: 5, 7, 13; uun habab ahayn.
Kistoo — Kis yar; xoogaa.
Kiswad (-da) — Marashi; arratir; dhar.
Kitaab (-ka) — Buug; (kitaaabka iyo buugga), Soomaalidu wax kala duwdaa: haddii fartu «carabbi» tahay

KINSAD

waa «kitaab», hadday far kale tahayna wax «buug»).
Kitaabgaab (-ka) — Nin kutubta wax yar ka yaqaan, haddana wax ka sheegsheega oo wadaad iska dhiga; fiqidduur; qalinduure; (ama «ki-taabgaablow»).
Kix (-da) — Cudur badanaya carruurta ku dhaca oo leh qofac iyo neefraac xiriira oo qaylo dheer; xiqdeer.
Kob (-ta) — 1. Meel kooban oo la tilmaamis karo. 2. Daligo caw laga folkiiyey oo dheer dheer ballacooduse yaryar yahay oo xolka laayjii tootoloo dermada noqda midood.
Kobicd (-da) — Koboc noqosh.
Koboc (-a) — Xoobta yar yar oo clay wysa ama la clayyilo.
Kobojaay (-ga) — Bahal yar oo jiirqaaga u eg oo geeso dheer dheer leh, oo lagu yaqaan ci aad u dheer; haraati-gecle; (ama «kaabbaj»).
Kogid (-da) — Kulayl darti iskula soo rorid, soo ururid, isku soo yaraansho; qonbobid.
Kogsan — La koyjiyey; qonboban.
Kohasho (-da) — Decq laysla maago.
Kojin (-ta) — Wax kogsan ka dhigid; qonbojin.
Kol (-ka) — 1. Waa; waqti; jeer. 2. Mar; kow.
Kolay (-ga) — Kiish ama qandi alabta lagu rito.
Kolayfiiq (-a) — Kolayga fiqa.
Kolba (kol + ba) — Kol walba; mar walba; kolleyba.
Kolka — Marka; haddaba.
Kolkol — Aan joogto ahayn ee waqtiyo kala dutugsan ama gaar ah gudhood dhacaa; gooro kala durdurugsan; marmar.
Kolla — (kol + na).

Koo — Erey tilmaama wax ama qof jooga meel kan hadla haya ka fog.
Koob (-ka) — Weel yar oo badan u dheeg iyo seesar leh oo wax lagu cabbo; fujaan.

Koobaabid (-da) — Xurriiq ama seere ama wax la mid ah kor kaga soo wada wareejin, ku soo meerin; goobaabin ku soo wareejin.
Kooban — La koobay; wax lagu soo meershay; chimayadiisaa fala soo wareejey oo la yaqaan; la sooyareeyey.
Koobid (-da) — Ogaal iyo aqoon wax ku garashe; wada gaarid; wada tirin; taabid.
Koob — 1. (-da) meel yare taagan; buur yar; burco. 2. (-ka) a) Lafaaha gebiga ah oo indbaha ka korreeya oo sunnayaashu ku yaallin, midkood; goon. b) Hadal laysku qarsado; faq. c) Xodxodo.
Kooda — Kan iyagu ay leeyihiin.

Kolle — Kolba.
Kolmayn (-ta) — Kolmo u yeelid; (ka - iska -) sida kolmaha uga laal-ladin, uga laalmiin.
Kolon (-ta) — Labo cad oo yar yar oo dhaanbaan oo qunaha ariga qaarkiis ka baxa, midkood; buro.
Kolonbaawi (-da) — Macawiso raggu qato oo midabyo kala gaar ah leh oo Kolombo ka yimaada.
Kontomeeye (-ha) — Tiro kontonka ku dhow; (ama «kontomeeyo»).
Konton (-ka) — Tiro shan tobaaada ka kooban; shan meelood oo meeshiiba toban tahay; (S0).
Koofur (-ta) — Qofka woqooyi u jeeda, docda dhabarkiisa ku ab-baaran; (ama « koofur »).
Koolin (-ta) — Ammaan; faan.
Koox (ka) — Kawn.
Koor — 1.* (-ka) Dhawk raagga jaad ka mid ah oo horay ka firan, gaacno iyo jeebna leh; jubbad. 2. (-ta) Dawan qori ah oo xoolaha lagu xiro.
Koorayn (-ta) — Koore dusha ka saarid; koore u yeefid.
Koore (-ha) — Hcencehaha fardaha mid ka mid ah; wuxuu u badan yahay idiin hoosta waxyaalo jilcisani kaga jirnaan, qaabab badanma waa uu lee yahay; wuxuu lee yahay moqotintno iyo rakaabyo iyo wegered ka lusha, shalmad ka hoosaysa iyo baridhawr korka laga saaro; faraska dhabarkiisa bau la saaruu oo qofka fuulaya oo fariista.
Koorin (-ta) — Koor ka dhawaajin; koordhebid.
Koorrib (-ta) — Kuul madow oo quraarad ah.

Koow (ga) — 1. Qoryo geedquwaax ah oo shabaagta la dhiig hayo lagu xiro si uu u sabbeeys oo meel fog looga arko. 2.* Wixii sabeeysa oo waddada maraakiibtu marayso lagu asteeyo oo dhan.
Koox (-da) — Tiro isku duuban oo aan badnayn; xayn; horin.

Kor (-ka) — 1. Docda cirka xigta; (wax) sare; dul. 2. Oogo; jir.
Koran waa (-ga) — Sugiwaa; dhawriwaa.
Koran waayid (-da) — Sugi waayid; dhawri waayid.
Korasho (-da) — Sugid; dhawrid.
Kordh (da) — Wax kale ku sii darmid; badasho; bisrid; bulaalid.
Kordhin (-ta) — Wax hor leh ku sii dard; badin; bisin; bulaalin.
Kore — 1. Meel korraaysa ku sugan; sare. 2. (-ha) Daayeer yar oo aad u fudhuddu; korow.
Korid (-da) — 1. Kolkii hadba fil kordhoba, weynaan kordhid; dheeraansho; soo bixid. 2. Meel sare lug ku fuulid; (wax) dusha ka fuulid; talid.
Korin (-ta) — 1. Wax dhashay ama yar dheefin si uu korriimadiisa u dhammastyo. 2. Meel sare gaarisiin, geyn, saarid. 3. Dhibaato ka bixin, ka saarid; nabadgelin; samataab-bixin.
Korjod (-da) — (harag, libaax-badeed, kd.) labaatan xabbo.
Korjoog (-ga) — (col) Ilaaloo.
Korjooge (-ha) — Kan ama kuwa dusha ciddaha ama colka ku ilaaliya.
Korjoogeyn (-ta) — Dusha ka ilaalin.
Korme (-ha) — Faraska qoorqabka ah oo fardaha loo hayo.
Kormeer (-ka) — Xoolo ama maamul kale oo hadba laga soo korrareego oo la eego bal waxay ku sugan yihii ama u baahan yihii.

Korsad (-ka) — Korsasho.
Korsasho (-da) — Dad ama xoolo (badanaa yar yar) dhaqaalaysasho.
Korsocod (-ka) — Korfuul; rubisaar.
Kortag (-ga) — Suuli; musquul.
Kortegid (-da) — Suuli aadid; saxaro fogeyn.

Kow (-da) — 1. Lanbar midnimyo iyo qaybsanaan la'aan sheega hayo; keli. 2. Lanbarka waxintu laga bilaabo, oo labada ka horreeya; mid; hal (1) (ama "koow").
Kowaad (-ka) — Wax is dabaasocda ama xiriira ama qodeynta hayo. kan ugu horreeya; kan kowda ah; 
Id (ama "koowad").
Kowkabin (-ta) — Kow iyo labo dhihid; tirin.
Koxdin (-ta) — Xiddig naafa ku jirta: waxay u dhecaysaa majin iyo dirrday.
Koyo (-da) — Dad yimid oo degay dhul ugu ayan ku dhahan; aan abogaa ahayn.

Ku — Ereci leh ulaajeeddooyin badan oo ay ka mid yihii. a) Adiga (sida: yaa ku diley? Cali miyaan marada ku siiyey? b) Isaga/iyaga (ku dheh). c) Wax wax lagu qabsado; (markaanka ku dhoof; irbada ku mud; qalinta wax ku qor; fandhaalka wax ku cun;... iyo kuwo kale oo badan).

Kū — Qof ama wax keliya oo lab; mid.

Kub (2) — Qodobka "ka" oo noqda "ku" kolkuu ka dabadhaco magac la tilmaama hayo ama wax laga sheega hayo (sida: aqalku waa weyn yahay; qalinku waa jaban yahay; wilku waa bukaas; ninku waa fudud; korce).

Kub (ka) — Cagta iyo lowga xubinta u dhecaysa.
Kubaadaawaco (-da) — Caloosha xoolo ha dhinaceed ah iyo leh; kubbabsho.
Kubadhagaxow (-ga) — Kolka caloosha qallasho oo saxarada imaankeed iyo yaraado ama dhib noqdo.
Kubadhagaxoobid (-da) — Kubadhagaxow qabid, ku dhicid.

Kubbad (-da) — Geed kankoonsan oo ka samaysan cinjir ama harag ama wax kale oo in lagu cayaaro loogu talaggalay; qaar waa waaqeyn oo waxay ka kooban yihiiin labo waxyaaladd oo isku gudajirra oo midka kore adag yahay midka hoosena jilicsan yahay oo neef laga buuxin karo (waxaa ka mid ah: kubbadaha cagta, kolayga, laaliska, sacabka, dabaasha, k.d.) qar-arna waa yar yar (oo waxaa ka mid ah: kubbadaha kubrada (xee-gada), tenniska, iyo kuwo kale oo badan).

Kubbayn (-ta) — Meel bugta kubbayxu daweyn.

Kubbays (-ka) — Rarar kulul oo weel loo sameeyey ku guntan ama biyo kulul oo kolay cinjir ah ku jira oo meel bugta oo uugada ka mid ah la saaraar oo xanuunka yareeyada dhigiigana dhaqanjiya; kubbo.

Kubkusiigaula (-ha) — Qof socoto ama tubkujoog ah.

Kubo (-da) — Calool.

Kud (-ka) — Cudur dadka iyo xoolahaba ku dhaca oo badanaha aan laga kicin.

Kudaal (-sha) — 1. Faras aan la tahayn oo inta la fuulo lala carraro oo dhul fog la aado. 2. Kudid.

Kudaalid (-da) — 1. Faras aan la tahayn fuulid oo la carrarid oo dhul fog la aaddid. 2. Kudid.

Kudduufad (-da) — Meeshi fiqa iyo qashinka lagu qubo; qashinqub; (ama «dukuufad»).

Kuddadayd (-ka) — Kuddadayso.

Kuddayasho (-da) — Si ama wax qof kale samaynayo, inta loo bogo, iyagoo kale samayn.

Kuddo (-da) — Orod booddoo ku anabbabaxa oo xawli dheer leh.

Kudhac (-da) — Suuqa bacaadlaha.

Kudid (-da) — 1. (lo', gammuun) boodid; kudaalid. 2. Orod kuddo ah orjid.

Kudkude (-ha) — Jaad shilinta ka mid ah oo waaweyn, cudurrona keena.

Kuf (-ka) — Laamaha guurka mid ka mid ah oo ku saabsan dadka isu dhegma oo is guursan karu iyo kuwa aan is guursan karin, iyadoo laga eegayo dhinacyo badan (dhaxasho, xirfo, caasimadda, k.d.); geeyaan.

Kufid (-da) — Wax soconaya ama ordaya ama boodaya, dhlulka ku dhicid; kuftin.

Kufin (-ta) — Wax soconaya ama ordaya ama boodaya, dhlulka ku ridid, ku tuurid.

Kufkufid (-da) — Hadda kufid.

Kufniim (-ka) — Kufid.

Kufri (-ga) — (dad, qof) aan ilaaq jiridida rumaysiyn; Gaal.

Kufri-caloolied (-ka) — Munaafaqnimo. (ama «calooloo»).

Kufriyid (-da) — Kufri noqosho; gaaloolid.

Kufsad (-ka) — Kufsho.

Kufsasho (-da) — Naag ama gabor la xoogo oo loo tage; qof dumar ah oo la qabsado isagoo aan raalli ka ahayn; qabsasho; xoogid.

Kuftin (-ta) — Kufid.

Kug (-ta) — Waw walba oo fiican, meesho ugu koraysa; dhalo; dha-ko; fiin.

Kug — Ku... adiga (yaa usha kugu dhufay? biyaha galaas ma kugu siyaa? Shalay magaalada dhexdee-cdaan kugu arkay).

KUBBAD
kuhaamid

Kuhaamid (-da) — Waxyaalaha aan weli dhiciin waksasheegid, ka war-ramid.

Kuhaan (-ka) — Kaahin.

Kul (-ka) — Dabka iyo qorraxda iyo, waxa laga dareemo; kulayl.

Kulaal (-ka) — Dab ama wax la mid ah oo kulul oo inta loo dhowaado dhaaxantaa laysaga bi'iyoo.

Kulaalid (-da) — Dab ama wax la mid ah oo kulul ag fariisasho, dhaaxanta isaga bi'in.

Kulan (-ka) — 1. Isu'maad meel laysugu yimaado; urur; shir. 2. Geed weynada oo miro wanaagsan oo la cuno leh; shillin.

Kulanfi (-da) — Kulan.

Kulyal (-ka) — Kuli.

Kulyalin (-ta) — Kulyal ka dhigid; kuluulayn.

Kullijir (-ka) — (wax la cabbo) kulayl aan badnayn; kul dhexdhexaad ah oo farto garato; qandac.

Kulbab (-ta) — Qalab afka ku leh gan qaroofan oo wixii culus la suro oo kor loogu qaado.

Kullaabi (-da) — 1. Xidho weyn oo ballaaran. 2. Marada xiddadaas leh, lafteeda.

Kulli — Aan wax ka maqnaan; giddi; dhammaan; kur-

Kulliyad* (-da) — Dugsi saro, oo laamo kala duwan oo qaba, lagu barto.

Kalmid (-da) — Meel isugu imaansho; ururid; isgaarid; shirid.

Kulmin (-ta) — Meel isugu keenid; shirin; isgaarissiin.

Kulul — Aan qaboobeyn; kulayl saameeyey; kul badan.

Kululaad (-ka) — Kululaansho.

Kululaan (ta) — Wax kulul ahaan.

Kululaansho (-ha) — Wax aan qabo-obeyn oo kulul ahaansho; kululaan.


Kumaad (-ka) — Tiro tuxan, kan jagada kunka ku abbaar. (10000d.).

Kummeelgaar (-ka) — Meel lagu gaaro ama in waqtii ah wax lagu qabsado oo aan dabadeed loo baahnaan; kusime (ama «meelkuggaar»).

Kummeelgaarid (-da) — Kummeel-gaar ahaan u haysasho ama wax ugu qabsasho; kusimid.

Kun (-ka) — Tiro ka kooban toban meelood oo meeshiba boqol tahay oo laysku daray; toban boqoladaad; (1000).


Kunbis (-ka) — 1. Hilib laga dhigo cadad bagbagafsan oo subag lagu shillo oo kayd gala. 2. Hab xoolaha cadhada qaba loo daweeyo; jarcays.

Kur — 1. -ka) Madax; unun. 2. -ta a) Duco iyo qurbaan yar oo dhamka uurka liihi sameeyan kolka sidkoodu dhammaad ku dhow yahay; kuraysi; sagaalaysi; tararaysi. b) Meeli taag ah; kood. c) Xeere yar; kurbin. 3. (kur.; sidu kurtood; -tiin; -tilis; kd.) giddi; kulli; dhammaan.

Kuraankur (-ta) — Lafi waraagsan oo lowga korka ku taal.

Kuraar (-ka) — Biyo culus oo dhanaan yari ku jiro lase cabbbi karo.

Kuray (-ga) — Will aan weli qaang- gaarin.

Kuraysad (-ka) — Kuraysasho.

Kuraysasho (-da) — Kur samaysasho; sagaalaysasho.

Kuraysli (-ga) — Kuraysasho; kur; sagaalays.

Kurbayn (-ta) — Kurbo gelin.

Kurbaysan — Kurbo qaba; kurbo hayso.

Kurbin (-ta) — Xeero yar oo qor ah oo buu sharuruka lagu shubo.

Kurbo (-da) — Naxdin iyo welwel.
Kurbood (-ka) — Kurbo qabid; kurbaysnaan.
Kurdad (-da) — Gashi dheer oo haweenku qaataan oo googgaradda qariya; cankaar.
Kureedo (da) — (magac kuooxeed; keli: kureed) suuqadda dumarku dheegaha ku qaato jaad ka mid ah; dhego; hiloqado.

Kuruus (-ka) — Cad baruur ah oo weyn oo geela dhabarkiisa ka baxa.
Kurxin (-ta) — Qurxubta naa'aha iyo cando hadda.
Kuryeysan — Qaab kuryo ah lch; kankoonsan; wareegsan.
Kuryo (-da) — Qaab sida kan kubbada u wareegsan, u kankoonsan.
Kushad (-ka) — Kul iyo caro iska dareemid; dhiidhii yid; xanaaqid.
Kusime (-ha) — Kumeelgaar.
Kusimid (-da) — Kummeelgaarid.
Kutub — 1. (-ka) Kitaab. 2. (-ta) (magac kooxeed) kitaabiyoo badan; buugag.

Kuud (-ka) — Dhis adag oo salkisu wareegsan yahay ama afarigees yahay, oo ballaaciisa iyo dhererkiisa kore, dhererkiisa wax badan, ba-

Kurid (-da) — Goyn hagaagsan oo kol keliya wax madaxa ama afka looga gooyo.
Kurmaan (-ka) — Cadad yaryar oo isqabqabsada oo aan hislaan oo burka iyo budada la karsho, laga dhex helo.
Kursi (-ga) — Qalab, qaabab badan loo yeelo, oo lagu faraisto.
Kurtun (-ka) — Qori ama jirrid geed oo gaaban oo ama dhulka ku aasan oo afkiisu soo taangan yahay ama laamaha dhirta ka soo taagan.

Kuu — Erey leh ulajeeddooyin ay ka mid yihin: a) Adiga (sida: Yaa kuu sheegay?); b) Adiga dartaa (sida: yaa kuu doonay? Yaa kuu dhisay?).
Jan yahay; in lagu dagaalla iyo qurux labadaba waa loo dhisaa.

Kuudud (-ka) — Fadhi foolxun; yo-xoob; kamaandhur.

Kuududid (-da) — Kuudud u fadhiyid; yo-xoobid.

Kuududin (-ta) — Kuudud u farisins; yo-xoobin.

Kuududshe (-ha) — Cudur dadka iyo lahayn, wanaagooda, si buunbuunis ah, u faahayn oo u caawiyid.

Kuur (-ka) — Kaabi, ag; cimil.

Kuurgal (-ka) — Cid aan war hayn oo meel udd ugu dhow, loo soo faristo; cimilgii.

Kuurgelid (-da) — Cid soo kofariisad; kaabiga u imaanisho; cimilgeliid.

Kuurin (-ta) — Ku soo dhawaansho.

Kuurkuursad (-ka) — Kuurkuursasho.

Kuurkuursasho (-da) — Liyaddo la fadhiyay, dhaqdaqqa ugu caawiyay, nuuxnuxuusho.

Kuurkuursiist (-ga) — Kuurkuursasho.

Kuus (-ka) — Wax leh qaab buuran ama kankaansan.

Kuusad (-da) — Weel dhoobo ah oo biyaha lagu shubto.

Kuusan — (wax) Buuran; yuucaan.

Kuusid (-da) — Wax kuusan ka dhi-gid; soo buriid; yuucid.

Kuusmid (-da) — Wax kuusan noqasho.

Kuusiyyaad (-da) — Doonyo waaweyn oo qanijadda u eg oo dalka hindiga laga sameeyo.

Kuwaas — Kuwaas.

Kuusad — Erey tilmaama oo farta ku fiiga waxyaalo ama dad ama nasuufku kale oo qofka hadla haya ka fog; kuweer; kuwoo.

Kuweer — Erey farta ku fiiga dad ama waxyaalo ama nasuufku kale, labada qof oo wada hadla haya u muuqda; kuwaas; kuwoo.

Kuwoo — Kuwaas; kuweer.
L (Laan, laam, la*) — Xarafka 12d. oo Alifka Soomaalida. Waas shibbune.
La — Erey uulaaadda waqay.
   a) "Dad ama cic aan la aqoon ama aan la magacaabayn ama aan la caddaynayn" oo qofka wax falaya ama lagu falayo ama si ah ama si ku sugan, aan la sheegayn (sida: waa la yimid; Cali baa la aray; gabadhii la guurseey; ha la is (= lays) laayo,...). b) "Quada-sho, wehelin, wax ku qabsasho", iyo waxyaa kale (sida: la tag; ninka wii baa la socda; bahaal bay ul la dacdey;...).
La' — Aan haysan; aan lahayn; ka maqan; dhimman;... (sida: nin lug la'; waa lacag la' yahay; toban saddeex la' waa toddoba;...).
La'aan (-ta) — La la' yahay; aan la lahayn; aan la hayn; li'i.
La'aannex — La'aantu leedahay, keento.
La'aansho (-ha) — wax la la' yahay ama aan la haysan ama aan la lahayn, ahaansho.
Laab — 1. (-ka) a) Marka ama waray qua ama wax kala oo la isku soo rogo, la isku soo laabo. b) isku soo laabkaasi raadka uu reebo. c) Meel weец san oo duуaban oo harreraha ay ka xigaan geed ama buuro ama guryo; luq. d) Wax la laabay oo gudo wax la gelin karoo loo yeelay; jeeb; gol. 2. (-ta) a) Oogada qaarkeeda kore, ina u dheexaysa surka lya boggaa; soojeedka saabka iyo faaraha; gaadd; xabad; shaf.
   b) Karlida wax lagu garto; garaad; hiro; caqii, qalbi; kal; xirgi.
Laabad (-ka) — Laabasho.
Laaban — 1. Aan kala baxsanayn; la isku laabay; aan fidaanayn; go-dan; qalbooc; 2. Aan weli diciin ama wax laga qaban; aan weli iman; haray; danbeeya.
Laabasho (-da) — (ka-, ku-, soo-) wax fidsanaaa oo qof xagga u laab; meel ka noqoshoo ama ku noqosho; soo noqosho.

Laabis (1)

Laabid (-da) — wax kala baxsan ama fidaan isku soo celin, isku soo rogo; (soo-) soo qalbooc; dib u soo celin.
Laabis — 1. (-ka) Qalab diheged yar oo duuban u eg oo inta af laga fiqo wax lagu qoro; waxaa
Laabjeex – Halac jidlifka iyo caloosha laga darame, dhergeedha-csi wanaagsan la'aan ama sabab kale darteed; laab-quur$arr.

Laabla' – Kartida xusuusta iyo wax garashadiisu yar tahay; wax kasta oo loo sheego ama la ogeysiyo illaawa.

Laabla'aan (-ta) – Qof laabla ahaan.  
Laablaabad (-ka) – Laablaabasho.

Laablaabasho (-da) – Noqnoqosho; warwareegid; leexleexasho.

Laablaabid (-da) – Dhawr jeer isku laabid; duudduubid.

Laabniin (-ka) – Laabid.

Laabqoyan (-ka) – Laabqoyan.

Laabraq (-a) – Wax loo bogo oo laabta laga raaco, laga jeclaystyo.

Laabraqcid (-da) – Wax maqalkaoodda ama aragooda loo bogey, laabta ka raacid, ka jeclaysho.

Laabxuunsho (-da) – Laafsakaarta caaraddeeda hoose oo fiican; labxoo.

Laac (-a) – Muuqaalka guud oo geedaha cagaaran.

Laacidamid (-da) Laacidan cayaarid.

Laacidan (-ka) – Garmaama-cayaar; dheel.

Laacib (-ka) – Cayaar aad u yaqaan; xarif.

Laacid (-da) 1. (dhir) laac muuqda yeelasho. 2. Gacaan fiican in wax durugadan lagu gaaro damaacid; ga-cantogaaqeyn; tiigasho.

Laad (-ka) – Nabar caged oo wax horreeya, ama horay loo tuura hayo, lagu dhuffo; haraati.

Laadid (-da) – Laad ku dhufasho.

Laadqoyan (-ka) – Aan si fiican u engeshe lidda ka qoyan; laabqoyan.

Laafyo (-ha) – (weligeed magac koo-xeed) sayrinta iyo jiijiliscanaanta gcacnaha (kolka la soconaa hayo).

Laafyood (-ka) – Si qurux iyo xar-

rago loh, laafyaha u sii deyn, u banaanadinh.

Laag – 1. (ga) Qof isku fil la yahay; fac; asaag; mataan. 2. (ta) Meel jeexan oo biyamareen ah; far.

Laahi (-ga) – (qof) aan waxba daayn; aan shitdeysneyn; aan is dhiba hayn; aan xilka ahayn.

Laahiminimo (-da) – Laahi ahaansho.

Laajii* (-ga) – Qof dalkiisa ka taga ama laga eryo, oo dal kale magang-gal u joogu.

Laakiin (-ta) – Erey xiriiriya labo tixood oo uulajeeddooyinkoodu is diiiddan yihiin ama tun danbe shegecyso arrin kale, oo lagama-maarnaan ah oo meesho ku jirta, oo in la ogaado ama wax laga qabto u baahan; -se; illowse; ha'aahate; haseyeeshee.

Laal (-ka) – 1. Cayaar labo qolo loo cayaar oo orod iyo isaseemid ku dhiisan; lool. 2. Labada goobbaabinood oo cayaartuusi leeda-hay middeed; yool.

Laalac (-a) – Meel kore oo inta gcacnaha lagu qabsado laysa soo laallaadsho; lulaad; lalmad.

Laalacshoobid (-da) – Laalacshow cayaarid.

Laalacshow (-ga) – Cayaar ama jimi-csi ku dhiisan meelo kore oo inta lagu boodo gcacnaha lagu qabsado oo la iska soo laallaadsho.

Laaban – 1. Meel kore suran. 2. Aan weli iman ama soo degin. 3. (arrin) aan weli wax laga qaban; laaban; heebababa haya; dhanbeey.

Laatid (-da) – 1. Laal cayaarid.

2. Meel kore surid, ka soo laalla-adin. 3. Wax laalan oo aan weli dhiciin ka dhigid; dib u dhigid.

Laalalad (-ka) – Laalaladid.

Laalaladdid (-da) – Meel sare surnaan, ka lulaasho.

Laalaladin (-ta) – Meel sare surid ama ka julid.

Laalaladsan – Meel sare suran; laalalaad; lusha.
Laaluush (-ka) — Lacag ama wax kale oo loo bixiyo ama loo qaato in arrin aan gar ahayn lagu qumiyi; baqshish; callaa.

Laama* — Nafley caamaleyda kammid ah, oo geela isku bah yihin, oo ku dhaqanta Ameerikada Koofoore. Waa xay leedahay; sur dheer oo dhuuban, dhego dheertheer iyo dhogor cumur ah oo dheer oo jilicsan. Waa la rartaa, oo hilbkeedaa la cunna, dhogorteedana dhar baa laga samaystaa.

Laamaddood (-ka) — Hurdo yar.

Laamalooye (-ha) — Geed laan keliya ku kooban; lugtool (ama “laamaloosh”).

Laami (-ga) — Wax sida cinjirka u culus oo u adag oo madow oo dufan ku jiro; wax laga sameeyo qoryaha iyo dhuxusha iyo lafaaha, kd., iyo wax duulka laga qodo ama betrolika guforkiisa laga soo saarona waa lee yahay; jaadkaan gacan u eg oo geedka weyn ka leexda oo dabaddeed kuwoo kale oo badan oo yarur u sii qaybsama oo caleemo iyo ubax iyo miro yeeshaa. b) Ul ballaaran oo badarka la karina hayo lagu laamiyo; laaqe; irbe. c) Dhenged; ul.

Laan-cigaleed (-da) — 1. Qalab waayadii hore laga dagaallami jirey oo dhagaxa lagu tuuri jirey. 2.* Qalab jaadkaas u eg oo dayuuradaha kaaca haya, siiba kuwa maraakiibta dushooda ka kaaca haya, anabbixiya oo xog xiimiya u yeela.

Laandeyr (-ta) — Laan xoog leh, oo inta xarig siiriq leh lagu xiro, wax lagu dabo, oo kolka godka dabinqii la taabta fikata oo boodda si siriqdu wax ugu roorto.

Laanqayr (-ta) — Istallaab.

Laaq (-da) — Hees; luuq; dhawaaw.

Laaqin (-ta) — Heesid; luuqin; luuqayn.

Laarri (-ga) — Wax dhiba; laayaan.

Laas (-ka) — 1. Ceel yar. 2. (*) Xariir.

Laashin — 1. (-ka) Qof hees ama gabey tiriya ama ka luuqiya; heesaa; gabya. 2. (-ta) Labo laamood oo mataamo ah, midood.

Laasin (-ka) — 1. Suuqadda dumarku luqanta ku xirto, mid ka mid ah. 2. Xuddunka tusbaxa.

Laaxin (-ka) — Hadal si aan toosnayn loo goro ama loo kiciyo; gcf; deelqaat; qalad.

Laayaan (-ka) — Waxyeello badan; laarri.

*Not transcribed accurately due to the text's complexity and potential for misinterpretation.
لاهی‌آ (ا) — ۱. (قوف) خوش‌الحیا ویلیمیع، او این سی وانگاسان و یلاوین. ۲. لاییک .
لاه (کا) — ل. لابییا قبوقود او عیتا وحشیا کالا بخدو، قیبیتا ویلیشا یو نیمککی واوریا مید یییییین؛ لابودد، راگ. ۲. وارکر؛ یاکس؛ ویلاکاک.
لاباء‌هاببر (کا) — ویل یو ااب–

بابکورسیلی

(گیل)

بیکی، سیا دیلی یو هریوبیکید، اوی این لابادابا ویا وادا بویکشو، لایکسی کاببرو.
لاباء‌هاببران — ل. لاباء‌هاببرای.
لاباء‌هاببری (دا) — سی لاباب‌هاببر این، و بویکسین.
لاباس (کا) — تیرو تخان اوی وسدا–بیوآگتا، کان لابادابا یجاندهدا کالی کابباران؛ کان کواکدا یو ساد–دیهاکدا و دهاکییا (دا)؛ (دی).
لاباسی (دا) — لابو ویساویلود اما استامود لیه.
لیمان (تا) — ۱. واداساب لیابان.
۲. واندا؛ لیبان.
لاباتامیمی (دا) — تیرو لاباباتان کال دیوو؛ (اما ایک لاباتامیمی) .
لاباتان (کا) — تیرو کال کووبان لابو تویناکد؛ لابو ملیهوود اوی مقسیبیا تویان تاهی (دا)؛ (دو).
لابی (دا) — ی. وادداکود، لاب، نااسو.
۲. (سولو) چندو.
لاباکوییا (دا) — جید ناجار این قوداک لاهیان، اوی بدادیا سولوعلوکنی این دیاکین، هدایی داداکانی آی کالبکودان.
لاباکیوان (دا) — سی لابابیان این ویل ویسی کالدود، و بوبیدی؛ ویکا این خاگبا کال پاکید.
لابابیان (دا) — ۱. لابادا کان اوی این بویکشو وکلا وی سیونیو.
gacnoor ku wada lisid; xoog iyo
dhaqso u lisid; darandoorriyid.
Laballixaadsad (-ka) — Laballixaadsa-
sasho.
Laballixaadsasbo (-da) — Xoog u
socosho; dheerayn.
Laballixaaddi (-ga) — Laballixaadsa-
sasho.
Laballugood (-ka) — 1. Qof socoto
ah oo aan gaadiid wadan, lug ah.
2. (xarig, kd.) labo dhudood ah.
Labammidigle (-ha) — 1. Qof gaacanta
midig iyo tan bidix isku si wax
ugu qaba, ugu adeegta. 2. Qof
gurran, guud ahaan.
Labashub (-ka) — Labashubid.
Labashubid (-da) — 1. Labo qof ceel
ku shubid. 2. Hawl degdeg iyo
xoog u dabaqho; darandoorriyid.
Labasuulle (-ha) — Muruqyada ku
yaal cududda doodeed kore iyo
bowdada doodeedha hoose.
Labawellij (ha) — Labaggalle.
Labayn (-ta) — 1. Labo ka dhigid.
2. Ilmo lab dhalid. 3. Tallamid;
shakiyid.
Labaysad (-ku) — Labaysasho.
Labaysasho (-da) — Labo ka dhiga-
sho; labo jecor quadalsha, helid.
Labaysi (-ga) — Labaysasho.
Labbis (-ka) — 1. Dhar jaadad
badan ka kooban oo qof kol qaato;
iskujoog. 2. Dhar guud; marash;
marrin; marya; arratir; (ama «lebb-
bis»).
Labbisad (-ka) — Labbisasho.
Labbisan (-) — Labbis qaba.
Labbisasho (-da) — Labbis qaadsa-
sho.
Labbisid (-da) — Labbis u gelin.
Labeeb (-ka) — Qof astaamihii labo-
doka iyo dheedigoodka, labadaba
leh; labeebyo.
Labeebnumi (da) — Labeeb ahaan.
Labeebyo (-da) — Qof xubnaha laga
dhado, knuwa laboodka iyo kuwa
dhediggu, ku wada yaallin; lab-
eebe.
Labeen (-ta) — 1. Lakab xalilefsan
oo dufan ah oo badanaa caanaha
dhaya ah, dushka ka fiula. 2.* Cunno
maacaan oo ka samaysan ukun iyo
bur iyo sonkor.
Labid (-da) — 1. Wax kala jaad ah
isku dhex darid, isku qasid, isku
walaanqid. 2. (arrin, kd.) wax mu-
rugsan ka dhigid, wareer gelin.
Lahnaan (-ta) — Wax laban ahaan;
qasnaan.
Labo (-da) — Tirada kowda iyo
saddexda u dhexaysa; mid iyo mid
laysku daray; (2). (ama «laba»).
Labxo (-da) — Labakoonsho.
Lacaaf (-ta) — 1. Wax la cuno oo
jilibka idaadada la suro oo kallu-
unku soo raaco. 2. Wixii la mid
ah oo wax lagu soo jiido oo lagu
dhagro oo dhun; callaal; sanda-
rebte; cantalaal; (ama «callaal»).
Lacag (-ta) — 1. a) Cadadi dahab
ah ama qalin ama naxaad ama
nikel ama wax kale oo inta qaran
tumo wax laysku dhaafside ama
wax lagu kala iibsado. b) Xaashiyo
qaran ama banki, karti u lihi daa-
bacay, oo sidoo kale, wax loogu
qabsado. c) Macdaan cad oo jilis-
san oo qabli ah, oo lacagta ka
sokow, waxaalo badan laha same-
eyo (alaabada wax lagu cuno ama
lagu cabbo, suuqadda iyo waxya-
alaaha lagu xarragoodu, kd.); Qalin.
Lacageed — Lacag ku saabsan, lug
ku leh.
Laciif (-ka) — Aad u tabar yar.
Ladaab — 1. (*ka) leg. 2. (-ta) (ca-
bidda xoolaha) maalin walba; had
iyo goor; kalaggo'id la'aan; dur-
duur.
Ladaabad (-ka) — Ladaabasho; dur-
duurad.
Ladaabasho (-da) — (xoolo) maalin
walba cabbid; qatin la'aan; dur-
duurasho.
Ladaabin (-ta) — Ladaab u shubid;
durduurin.
Ladaadyo (-da) — Laqanyo.
Ladan — Ladaan qaba; aan bukin;
fayow; fican; roon.
Ladid (-da) — 1. Ledid. 2. (isku -) u hagarbixid la’aan; fududaysasho; sahlasho; dacdarrayn.
Ladaan (-ta) — Ladnaansho.
Ladnaansho (-ha) — Wax ladan aha-
ansho; fayoobaansho; roonaansho; fiiqnaansho.
Ladnaan (-ta) — Wax ladan ka dhigid.
Ladqabo (-da) — Laqdabo.

Laf (-ta) — Qaybaha ad’adag oo cad-
cad oo uu ka kooban yahay dih-
ska nafleydu, mid ka mid ah.
2. Buur yar. 3. Qolo, jilib.
Laf- — (laftayda; -taada, -tiisa, kd.) erey si adkayna haya qofka laga
hadlay, oo sheega haya in qofku
qofkaas yahay ee aan cic kale la
sheegeyn; qofka naftiisa.
Lafaggur (-ka) — Lafaggurid.
Lafaggure (-ha) — Qofka lafagguridda
aqoon dheer u leh, siiba lafaha
madaxa.
Lafaggurid (-da) — Jabka lafaha,
siiba kuwa madaxa, wax ka qaba-
sho, farsamayn, kabid.
Lafajebis (-ka) — (hadal, kd.) saa-
mays weyn leh oo wax dhaawaca.
Lafallafo (-ha) — 1. Oogada nafleyda
riciriha leh, oo dadku ka mid
yahay, iskujooggeeda lafaha. 2. (qof,
kd.) caato lafihiy qayaxan yibiin.

Lafawyneyey (-ha) — Cudur lafaha
ku dhaca oo waaweyneya.
Lufayn (-tu) — Lafaha madaxa jebin.
Lafaysan — Lafaha madaxa wax laga
yeelay: la lafeeyey.
Lafaysaan (-ta) — Qof madaxa ka
lafaysan ahaan.
Lafdhabar (-ta) — Xiriir lafo ah oo
oo gadaa xoog iyo jiljileec tara; wa-
xay ku kooban tahay riciro yaryar
co is-hayhaysta oo isku xiran (tunka
tan yiyo dabiicshinta); lafdhuud; xi-
riir.
Lafdhheer (-ta) — Lafaha oogada,
kwooada dheer dheer, sida kuwa
bowdada, shanhada, cududda, kd.,
middood.

Lafdhmuq (-da) — Lafta dhumuqa.
Lafduud (-da) — Lafdhabar; xiriir.
Lafmadax (-da) — Lafta madaxa oo
gudaheeda maskuxdu ku jirto.
Lalo (-ta) — Raasammaal.
Lafdoobid (-da) — Lafaha madaxa ka
jabid; daqramid.
Lafsakaar (-ta) — Laf fidsan oo
laabta bartankeeda ku taal oo kar-
lafti

raysaha iyo seeraha kore ku qotoomaan.
Lafti (-da) — Dhalad; gob; nasab.
Laga (la + ka).
Lagamaamahaana (-ka) — Aan laga amarmar karin; aad laga fursan karin; aad loogu bahan yahay; loo hurta la' yahay; lamahurraan.
Lagu — (la + ku) (ama «fugu»).

Lahaana (-ta) — 1. Wax leh ama wax uu lee yahay haystaa ahaan; waa gaar ah haysad, yeelad, qabid.
2. Wax ku hadlid, wax dhidhiid, wax ka yecirin, wax sheegid (waxaan idin ku leeyahay = a) Waxaad iga qabaan, ama, b) Waxaan idin oran hayaa.
Lahaansho (-ha) — Lahaanta wax la lee yahay; wax lihi ah ama hanti yeelasho, hayshasso, qabid.
Lahasha (-da) — Laabta wax ka jeclaylsasho.

Lahjad* (-da) — (Tilmaamo aan wada sal lahayn). 1. Xagga siyaasadda, hadal rasmi ahaan qaran u qaatay, mid ka duwan. 2. Xagga suugaanta, hadal aayaaqan isyo murti qoran yeclan. 3. Af yare duwan oo qof lee yahay, ama deegmo, ama xirfo, kd. ~ Afquri.
Lajl (-da) — Aleel yaryar.
Lajide (-ba) — Goed aan weynay oo miro dhaan ao.
Lainad* (-da) — Uurur; shir; guddi.
Lakab (-ka) — In is-haysata oo fid-saan oo isku qiro ah; baal; da-bool.
Lalid (-da) — Hawada dheexdeeda marid; duufid; bidid; heexaabid; buubid.
Lalin (-ta) — Hawada dheexdeeda marin; duulun; bitin.
Lallabo (-da) — Laqanyo; yaqyaqiin.
Lalleemo (-da) — Garur xubnaha oogada qaarkood yeeshaan; («gacnaha, indhaha»).
Lalmad (-ka) — Lalmasho.

Lalmasho (-da) — Wax meel ka lusha ahaan aust; lalmasho.
Lalmin (-ta) — Meel ka laallaaddin, ka lulid, ka raaricin.
Lamaddegaan (-ka) — Dhul ballaaran oo aad biyo iyo dhir midna lahayn oo ama qafro ah ama bacad ku rogan yahay, oo aad iyo duunyo midna joogin kuna dhaqami karin.
Lamaalaan (-ka) — Kedo ah.
Lamahuraan (-ka) — Wax aan la'aana-tood lagu geli karin; aad la hur karin; aad laga fursan karin; ama «mahuraan».
Lambar (-ka) — Lambar.
Lamamaan — 1. (xoolo) neef ilmoo weheliyaan. 2. (-ka) Labo weligood wada socda; labo is-dhali.
Lamamaanaan (-ta) — Lamamaa ahaan.
Lammo'o (-da) — Lammo.
Lammid (la + mid) — Aan ka duwaneyn; u eg; la mid ah.
Lammo (-da) — Labo saroood oo lo'aad oo isku midab ah iyo sar saddexaad oo midab kale ah oo iyagoo si farsamo ah isugu dhahan, laaysho tol oo mid laga dhigo.
Lanbar (-ka) — In aan tirsanayn; tiro; nambar (ama «lambar»).
Lanbarin (-ta) — Lanbar u yeelid, ku dhigid.
Lanbarsan — Lanbar loo yeelay, lagu dhigay.
Laqan (-ka) — Qof yar oo laaayaan ab.
Laqannoimo (-da) — Laqan ahaansho.
Laqanyo (-da) — Kacaan baruurta iyo cunnada subagga badani ca-looosa geliso, oo laa mantag oo laagu sigto; liidaanayo; ladaadayo.
Laqbayn (-ta) — Kitaab carabi ku qoran, ardada iyo xerta, af-Soomaali ugu fasirid.
Laqbo (-da) — Kutubta diinka ah oo carabiga ku qoran, fasirka wadadu Af-Soomaali ku fasiraan.
Laqdaboo (-da) — Mardaboo; dhagar; sir oo (ama «laddaboo»).
Laqinid (-da) — 1. Qof wax la barayo,
wax uu baraka ka dabo yiraahdo, u marin. 2. Qof buka oo dhimasho looga yaabayo ashahaada u marin, u akhriyid.

Laqmo (-da) — Dhallinyaroyo ahaan ku dhimasho.

Laqwi (-ga) — Hadal geff ah oo baareer loo yiraahdo.

Laqwiyyid (-da) — Hadal laqwi ah ku hadlid.

Laran — La laray; wax lagu daray.

Larid (-da) — Wax, wax kale oo tiirsha ama bilka, ku darid.

Laranan (-ta) — Wax laran ahaan.

Lasow (-ga) — Dhadhan.

Lax (-da) — 1. Neef ido ah oo dheedig. 2. Laxxaha rugtiisa.

Laxaaf (-ka) — Busto ama wax la mid ah, oo la huuwo.

Laxaad (-ka) — Lixaad.

Laxamad (-da) — Macaadinta dhulka laga qodo jaad ka mid ah oo birta aad uga jilesan oo marka la kulu leeyo dhaqaad ugu dhiisay isku dhejiya; alxan.

Laxamadan — Laxamad iskula dhegsan.

Laxamadid (-da) — Laxamad iskula dhejinta.

Laxaw (-ga) — Xanuun; kaar.

Laxle (-ba) — Bahal yar oo shinnido u eg oo qaniin u kulki; xoon.

Laxmar (-ka) — (xiddigo) Cadaad; galgaal.

Laxni (-ga) — Laaxin.

Laxo (-ba) — (xiddigo) Lixo; urur.

Laxooyx (-da) — Kimis badan oo balballaaran oo xalleefsan oo bur ama budo la dube yahnaamay.

Laxooxeed — Laxoox ku saabsan ama lug ku leh.

Layaab (-ka) — Yaab.

Layaabid (-da) — Yaabid.

Layac (-a) — Wax layku ogaan oo aan si wanaagsan loo ilaalin; daayac; (ama «laayac»).

Layncan — La laycay; aan la ilaalin ee layka si daayey; daycancan.

Laycid (-da) — (xoolo, kd.) ilaalin la'aan; lutum, daycid.

Layig (-ga) — Wax shubma oo sida malabka u culus oo isu haysta; ann sida biyaha khaallis u inayn; rib.

Layigqoone (-da) — Layig ahaan.

Layli (-ga) — 1. Waxbarista hore; carbon; tababbar. 2. (rati) aan weli dakkii baran; baabbaal.

Layliyey — La layleyey; la carbiyey; la jebshey; la jareeyey.

Layliyid (-da) — Layli bixin; carbon; jarayn; jebin; tababbariic.

Layn (-ta) — (Wax badan) dilid; baabbiin; warjeefid.

Layr (-ta) — Dabayl jiliscan oo qab bow; neecaw.

Layrasho (-da) — Dhabashada layrta; babbasho; ruxasho.

Layrin (-ta) — Layrta u dhiigad; babbin; neecaanin.

Layrsid (-ka) — Layrsasho.

Layrsasho (-da) — Layrta u bixin, isu dhiigad; ku qabowsasho; neecawsho.

Laysasho (-da) — Wada idlaysasho; Dhammaysasho.

Laystaaan (-ta) — Waxyeello iyo wax jejebin badan; laayannimo; laa-gannimo.

-<le — Erey aan keli isu taagin ee magacyadaaar qaarkood lagu daba karo, ulajeeddadiisuma tahay; leh, haysta; kd. (sida: dukaan/e; hilib/e; aliife).

Le'asho (-da) — Wax le'day ahaansho; baabbiid; tababgooid.

Lebed (-da) — Suqadda dumaarku surka ku xirtaan, jaad ka mid ah.

Lebbis (-ka) — Labbis; dhar.

Lebbisan — Labbisan.

Lebbisasho (-da) — Labbisasho.

Lebbisid (-da) — Labbisid.

Leben (-ka) — 1. Caano. 2. Doobo si guur ah loo dubo oo qaaf badan loo yeclyeel oo sida dhagaxa wax lagu dhiso.

Lebi (-ga) — Geed dhiirta waaweyn.
ka mid ah oo aan qodax lahayn;
ubax qrurq badan buu lee yahay.
Ledid (-da) — u jeelid; macaan ka hefid; (ama «laidid»).
Lee (lee-) — (waa aan leeyahay, (lee(y)ahay), waa uu lee yahay, waa ay lee yihiin, waa aad leedhay, waa ay leedhay, waa aad leedhiin; waa aannu(aaynuu lee nahay) wax lihi u yihiin; haysta; qaba.
Leeb (-ka) — Ul yar oo dhuuban oo afka bir fiqani kaga jirto oo qaansada laga gano; gamuun.
Leeddo (-da) — Faras aan koore saarrayn oo la faulo.
Leefid (-da) — Carrabka wax ku tirid, ama ku tirasho.
Leeffin (-ka) — Wax la leefo.
Le’eg — La siman; la mid ah; la fil ah; aan ka yarayn kana weyneyn.
Leegleegsadd (-ka) — Leegleegashe.
Leegleegsasso (-da) — Socosho, iyadoor aan waxba la sidan oo la faro maran yahay.
Leegleegisi (-ga) — Leegleegashe.
Le’eekaan (-ta) — Wax is le’eg ahaan; isku fil ama isku cutlays ama wax si kale isu le’eg ahaan.
Le’eekaanshe (-ha) — Le’eekaan.
Le’eekayn (-ta) — La ekayn; la mid noqoqo; la simmid; isku in keenid.
Le’eekaysin (-ta) — Ka jaangoyin; wax le’eg ka dhigid; la simid.
Leelleel (-ka) — Rafaad; dhibaato.
Leelleelid (-da) — Leelleel mudashe; rafaaadid.
Leelleelsan — Leelleel qaba; dhibaataisyaa; rafaadsan.
Leelleelsaan (-ta) — Wax leelleelsan ahaan; rafaadsan.
Leelleeltir (-ka) — Wax xoolo ama wax kale ah, oo mididinka iyo dadka adeega iyo ciidanka waa-yelleobaa, abbaalgud ama kaalmo loo siyoo.
Leelleeltiran — La leelleel tiray; leelleeltir la siiyey; kolki uu hawl gabay, wax ku filan oo abaalgud ah la siiyey.
Leelleeltirid (-da) — Leelleel ka cegid, ka dhawrid; ciidan hawl gabay, abaalgud ku filan oo uu ku noo-laado siin.
Leelo (-da) — 1. Qiiq hadduu meel kore oo gudo ah ku urnro oo noqdo wax qiro leh, oo kolkol waxyaalo wargo la moodo ka soo laallaadaan. 2. Wixii biyuhu sidaas oo kale gebyada iyo godadka gudhoooda ugu sameeyaan; kolkol waxay yeeshan filigimmo dheer dheer oo waaweyn oo xagga dhulka u soo laalaada, 3. Xayaabo biyaha deggan korkooda ka samaysanta. 4. Cunnadu la karsheey oo qaboo-baysa, xayaabo ama xuub dusha ama loos kaga samaysma.
Leex (-a) — Cad caano adkaaday ah oo is-haysta oo inta mantagga soo raaca xagga afka ka yimaada.
Leexad (-ka) — Leexasho.
Leexasho (-da) — Meeshii loo socdeey ama dhabbiihi la hayey, doo ama gees uga weecasho, uga bayrid.
Leexaysad (-ka) — Leexaysasho.
Leexaysasho (-da) — Leexo samaysasho, cayaarid.
Leexaysi (-ga) — Leexaysasho.
Leexin (-ta) — Doc u weecin, u duwid.
Leexleexad (-ka) — Leexleexasho.
Leexleexasho (-da) — 1. Laallaaba-sho, noqnoqo, warwarcig, meermereed. 2. (ka-) Arrin qabasha-deed ama wax kale, ka madax meerin.
Leexo (-da) — 1. Dabayl kaacad oo cirka mudda. 2. (cayaar) xargo geedo isu dhow madaxyaada loogu xiro, oo carruurto fuusho oo isku ruuxdo. 3. * Xargo iyo shabaag sidoo kale, inta geedo isu dhow labada madax loogu kale xiro, lagu kor seeexdo.
Leexsan — La leexshey; weecsan.
Leexsan (-ta) — Wax leexsan ahaansho.
Leexsasho (-da) — Soo duwasho.
Leg (-ga) — Xubin ka kooban laf-
sakaarta iyo baruurta iyo hilibka korka ka saaran, qaarna ka laalaado; shaf.
Legdamid (-da) — Legdan isugu bixid.
Legdan (-ka) — Cayaar labo qof ku dadaalaan in midba midka kale dhulka dhigo.
Legdid (-da) — Qof lala lagdama hayo, dhulka dhigid.
Legdin (-ta) — Qof dhuul dhigidda legdanka.
Legriix (-a) — Cudur lo'da aad u cayisha ku dhaca.

(aarka) wuxuu qaarka hore ku yeeshaa dhogor dheer oo faro badan iyo shaash duf ah; wuxuu cunaa oo ku nool yahay dadka

Libaax

Libaax-badeed (-ka) — Magac kooba nafeeyda waaweyn oo badda ku jirta oo kalluunka qaabkiisa leh oo wax dadka cuna iyo wax kaleba leh.
Libaaxow (-ga) — jaadadka baraska (juudaanka) mid ka mid ah oo qofka qaba wejigiiisa wax buurbururani ka soo yaacaan oo muuqaall libaax lala yeesho.
Libayn (-ta) — Lib siin; guul siin.
Libaysad (-ka) — Libaysashe.
Libaysashe (-da) — Lib helid; adkaanho; guulaysashe; libaaniid.
Libaysi (-ga) — Libaysashe.
Libcas (-ta) — (xiddigo) xiddigta u dhexaysa guuban iyo marseegadheer; xiddigta afraad oo daatallida.
Libdhid (-da) — Qarsoomid (ama «libhid»).

Libdhin (-ta) — Wax, meel, ama wax kale, xoog u dhegeliin ama ku mudid oo ku foyeyn taniy oo intuu ka qarsoomo (ama «librin»).

Libdo (-da) — Qorrax; cadceed; gabbal; qundhac.

Libin (-ta) — Guul; lib; adkaan; libbaan.

Libiq (-a) — Dhoobo ama wax loo ekaysina hayo oo qoyan.

Libiqsasho (-da) — Si degdeg ah, il isuugu qabasho oo u kaal qaadiid.

Libiqsi (-ga) — Libiqsasho.

Libirsan — Meel gudaggalay oo ku qarsoomay.

Librid (-da) — Libdhid.

Librin (-ta) — Meel ku wada eriid, wada gelin.

Licc (-ta) — Carar ama asal la sameeyey oo aan bixiabbiyo ahayn ee miir ah, oo aad u guduudan.

Lid — 1. (-da) Gudaha, urka, boosta; lif. 2. (-ka) Ka dhigan, ku soo horjeeda, ku diran, ka dhan ah; liddi; cgsi; dhib.

Liddi (-ga) — Lid; cgsi; dhib.

Lifaaq (-a) — 1. Liilin yar oo dun ah oo marayaha lagu tolo. 2. Wax la baara hayo oo aad loo eego; wax dhah ugu fiirsasho; jeedaaloo; fiirro. 3. Hamnaan-wanaaq; qaab.

Lifaaqid (-da) — 1. Lifaaq u yeelid. 2. Indhaha wax ku fagijjin; u sii fiirsasho.

Liftate (-da) — Xilliga dayrta qaarki.

Lig (-ta) — Wax kor u tagan oo toosan oo aan soo laabma hayn ahaan; wax likaysan ama liqdaaran.

Ligghi (-ga) — 1. Saabka weelasha qaarkood loo sameeyo iyo gadow-gissa kore, ikaha ka soo taagaan. 2. Qoryo isweydaarsiin oo qunbaa afkila lagu sameeyo.

Liggidi (-da) — Liiliijin; dhaqdaqaqin; ruuxrid.

Liihi (-da) — Wax qof gaar u leeyahay; hanti.

Liihiin (-ta) — 1. Adkaysan, karti. 2. Waxtar danbe; meecaad; liil.

Liijeel (-da) — Lexejeelo.

Lii (-da) — La'aan.

Liibaan (-ta) — Guul; lib; khayr; wanaag; dhur.

Liibaanid (-da) — Liibaan helid; guuleysasho; duhuroobid.

Liicid (-da) — Doc u dheelliyid; dhiicid ku dowaansho.

Liicsan — Doc loo liiciyey, loo gaal-liiciyey; wax liita ama dhaca haya laga dhiigay; khatar ku jiraa.

Liid (-ka) — 1. (qof) laga wanaagsan yahay; nacas; doqon; xun. 2. Cad yar oo xarig ah ama dun ama marayx, kd.

Liidaanyo (-da) — Laqanyo; ludaadyo.

Liidashe (-da) — Qof ama wax liid ah, ahaansho.

Lidd (-da) — Wax liid ah ka dhigid; tixgelin la‘aan; quursasho; yasid.

Liidnimo (-da) — Liid ahaansho.

Liiff (-ka) — Cayaar dhagxan gaar ah ama kubbado qoor ah oo la tuuro ama la dilindilleeyo lagu cayaaro (ama «luuf»).

Liiffad (-da) — Cad yar oo xarig ah ama dalig kale oo ama xirmo yar oo lilammo ah, oo feynuska gaaska ku baxa ama shiimka iyo waxyaalaha kale. la dheggeliyo oo inta daarma olola.

Liiffid (-da) — Liif cayarraid.

Liig (-ga) — Garanuugta keeda lab.

Liil (-sha) — 1. Sooh wanaagsan; marayx jilissoo aan oo ga‘o in. 2. Waxtar danbe oo loo aayo; cirib; meecaad.

Liilaan (-ka) — Dun la soohay oo miiqan.

Liillijin (-ta) — Marmarriiyid; dhaqdaqaqin; ruuxrid.

Lillo (-da) — Hees la qaadi jirey oo hore oo Soomaaliyeyd.

Limo* (-da) — Liin.

Liimanaato* (-da) — Wax la cabbo oo laga sameeyo biyaha liinta iyo sonkorta. (ama «liimanaato »).
Liin (-ta) — 1. Miro yaryar oo dha-naan badan oo Fitarian C ka buuxdo. 2. Geedka ay ka baxaan laftiisa; ~ liimo. 3. Asalka ama midabka dhurka la geliyo oo kolka la mayro ka baxa.
Liqliiqad (-ka) — Liqliiqasho.
Liqliiqasho (-da) — (tilko, kd.) debcid la ruxasho; dhaqdaqaaqid.

Liire (-ha) — Lacag dhulal badan ka socota, gaar abaan dhulka Talyaaniga.
Liishaan (-ka) — Toog: nishaab.
Litir* (-ka) — Litir.
Likauco (-da) — Jeesjees; cayaar.
Likayn (-ta) — Sida likaha kor u soo taagid.
Likaysan — Sida likaha kor u soo taagan.
Likaysnaan (-ta) — Sida likaha kor u taagnaan.
Like (-ha) — 1. Geed yar oo dhulka ka soo suura oo aan caleemo iyo ubax iyo midab cagaaran midna lahayn. 2. Jaadad badan oo gee-dahaaas ah oo gaarkood sun yihii gaarkoodna la cuno.
Lillaahi (-da) — Ilaaah horti; Ilaaah darti; aan dhash gar iyo laqdabo, midina ku jirin; daacad.
Lillaahidarro (-da) — Aan ilaaahi ahayn; daacaddarro; laqdabo.
Lillaahinimo (-da) — Lillaahi iyo daacad ahaan.
Limaa — La limay.
Limid (-da) — Yaanbo ama qalab kale beer ku faliid; beer, abuurid u darbid.
Liqdaar (-ka) — Si dherer ah meel isu taag.
Liqdaaran — Taagan oo aan nuux-nuuxsanaayn; dhereran; likaysan; lig ah.
Liqdaarid (-da) — Wax liqdaaran ka dhigid.
Liqdin (-ta) — In kol la liqo.
Liqida (-da) — Wax ta cuno ama la cubbo, jidiinka marsiin; dhunjin.
Liqmo (-da) — Liqdin.
Lis (-ta) — 1. Caano kolkaas la lisay.
2. Wax kastoo caano ama dha-caan leh sida xabaga iyo cinjirka iyo dhiinka miraha, oo la soo tuujiyo.
Lisan — 1. Caaniihi laga lisay; la maalay. 2. Lisin ama wax kale lagu afeeyey.
Lisid (-da) — 1. Neef xoolo ah oo irmaan, iyadoo naasaha laga tuujina hawo, caanaha candhada ku jira ka keenid; maalid. 2. Mindi ama wax la mid ah, lisin ku ufayn.
Lisin (-ka) — Dhagax gaar ah oo mindiyaha iyo wixii la mid ah lagu afeeyey; lool.
Listan (-ta) — Xiddigaha raqaha oo dayxu maro, tooda lahaad oo u dhekeyysa godinta iyo likaha.
Litir* (-ka) — Qiyaas lagu cabbiro waxyaalaha shubna sida caanaha iyo biyaha, iyo weelasha lagu shubo muggooda; (ama «litir»).
Loob (-ta) — Collob.

Loobsh (-a) — 1. (af, ilko, ...) liiqiil-qama haya; ilko wax dhasay iyo wax ruuxana hayaba leh; quashaash. 2. Gilgil; ruxrux.

Lohod (-ka) — Naafey yaryar oo badaha ku jiraa oo aan lafo iyo riciro lahayn, badanaana ku dhe-xjira kuukiyaan, bocool, alcel, dhuul-man iyo wax la mid ah; waa jaa-dad badan oo gaaar la cuno.


Loo (la ; u) — Erey laga gatto wax cidi u qabata ay isaga ama iyada ama iyaga dartood «wilka caano ha loo liso » waxay la mid tahay («dakku wilka darti caano ha u liso »).

Loorsh (-ta) — Wax xoog leh oo kalabbaxsan soo qalloocin, soo laab- bid; nadoocin.

Loorsamid (-da) — Soo laabmid, soo nadoocsamid.

Loosan — La soo laabay; nadoocsan.

Loog (-ga) — Martisoor weyn oo xoolo laysu qalo.

Looga — (la ; uga).

Loogid (-da) — Marti xoolo u qalid.

Looli (-ka) — 1. Dhigaaba aqalka reer-miiga jaad ka mid ah. 2. Dhaqax gaar ah oo mindiyyaha iyo wixii la mid ah laga afeeyo; lisin. 3. (ca- yaar) laal.

Looli (-da) — Jar; gebi.

Loollh (-ka) — Qalab (qodob, kd.)
af hīqan oo aroor dheeri ku warreegaan yahay oo loogu talaggalay inuu, dalool dhexda aroor kale oo qodan ku leh dhexgale isagoo warreega haya.

Loolin (-ta) — Mindi iyo wax la mid ah, oo lool la marmariyo si ay wax u goys; afayn; lisid.

Loollamid (-da) — Halgamid, dagamallamid; tartamid.

Loollan (-ka) — Dagaal ama arrin kale oo aad laysugu hawlo; dirir; halgan; tartan.

Loomataliye (-ha) — Carruurta yar yar (ama «loomataliyaan»).

Looshan — La looliyey.

Loox (-a) — Qoryaha dheedheer oo xalkalleefsan oo wax lagu dhiso ama laabbo laga sameeyo, midkood; alwaax.

Looyaan (-ta) — Xasilloonaan la'aan; qalalab; wareer; dagaal.

Low (-ga) — Bowdada iyo kubka iskagalkooda; jilib.

Lowgai (-ka) — Xannun lowga gela.

Lows (-ka) — Geed magaara ah oo la beero oo aad u wuxtar badan; mihisisi siyaاب leh haa yaa baaxaan: kolka waxay dhaco, baq lusti siddooyinubaaxaad xagga hoose u soo qalladaataa oo madaxa duulka ga-shaataa, madaxaadka baq mihisaa ka baaxaan; cunidaa ka sorkow, waxayn laga sameeyo subag iyo saliid.

Loxod (-ka) — 1. Alaabada iilka lagu dabiib. 2. Iilka qofka dhinta la geliyo. 3. Qabri; xabaal; (ama «lumud»).

Luxos (-ka) — Rug ama guri cusbab oo koolkaas la degey.

Lubbi (-ga) — Kalka; laab; qalbi; niyo.

Lucuuman — wax jirmi leh; luqoon ah; baaxad duuban leh.

Lucuun (-ka) — Jurmiga wax leeyihiin; wax shakaran ama aan dhexdiisu marnayn.

Lud (-da) — Cad hilib ah oo baruur leh.

Lufan (-ka) — Wax duugnimo la idnuunay wax ka haray.

Luufiif (-ka) — Cunno ama waxyaalaha kale oo badan oo kale jaad jaad ah oo laysku dardaray; hanbooyin laysku daray.

Lug (-ta) — 1. Xubnaha dadka iyo nafley kale oo badani ku socoto, midood; tan dadku waxay ka kooban tahay bowdo iyo kub iyo cag; xoolaha iyo nafleyda kale ee afarta addin ku socota, labada danbe keliya baa lagu magacaabaa.

Lug (1) — «ługo», labada horena «jeeyo».

2. Ciidanka lugta ku socda, (-iyo faraas).

Lugayn (-ta) — Lugo ku socosho.

Luggeed (-da) — Libaaxa badda jaad ka mid ah.

Lugduub (-ka) — 1. Si fardaha loo fudul oo iyadoo lugi fidaan tahay lugina laaban tahay baa faraska.
Lullumo (-da) — Xasharaad (kaneeco, rah,...) yar oo uguخمmadka ka baxay: miraxareedaad (ama «lullume»).
Lulmid (-da) — 1. Caano ruxmay oo subag ka soo go'ay noqosh. 2. Wax lulmay ama ruxmay noqosh.
Lulmo (-da) — Kolka hurmadu soo dhowdahay waxa layska dareemo; (ama «lulo»). 
Lumood (-ka) — Lulmo qabasho; hurdo hayn.
Lulo (-da) — Lulmo.
Lulug (-ga) — Wax shubma oo aan mmahayn.
Lumid (-da) — Wax la waayey noqosh; halaabib; habaabid; anbasho.
Lumin (-ta) — Wax halaabay ka dhigid; habaabin; anbin. 2. Xooxorid; khasaan.
Lun (-da) — 1. Meel god ay ama ceel oo ciid jiliseen ama dhooby qoyani ku daboolan tahay, oo wixii ku dhaca liqa. 2. Beeraha, godadda abuurka lagu rido, midkaab.
Lumsan — Wax lumay ah.
Lugad (-da) — Af; hadal; (ama «luqo»).
Luqulq (-a) — 1. Biyo yar oo afka gudhiisa lagu magro. 2. Afmayrida lafteeeda.
Luqulqad (-ka) — Luqulqasha.
Luqulqasho (-da) — Biyo luqulq ah, afka ku mayrasho; af-dhaqasho.
Luqulqid (-da) — Biyo luqulq ah afka gudhiisa ku mayrid, ku nadiifin.
Lummad (-da) — In cunno ah oo kol afka la geliyo ama la goosto; rudmo.
Lumqalligle (-ha) — Geel dhallin yar.
Luqo (-da) — Hadal dad ama qolo ku hadasho; af; (ama «lujad»).
Lujun (-ta) — Oogada, xubinta u dhexaysa madaxa iyo garbaha; sur; qoor; marmar; tun.
Luqundhejis (-ka) — Suuqada hawe-enku surka ku xirto mid ka mid ah.
Luqunjab (-ka) — 1. Luqunta jabke-
edu kore; 2. Luqun-xanuun: bar-kadhaac.
Lur (-ta) — Dhib; shiddo: luggooyo.
Luran — La luray; dhibban; shid-deysan.
Lurid (-da) — Dhibid; shiddeyn; luggoyn.
Luubaan (-ta) — Xabag ka baxda geerdaha xijiga oo udgoon oo la shito; beeyo: mayddi; fˈoɔx.
Luudi (-ga) — Kal yar oo bit ah oo wax lagu turno.
Luuddid (-da) — Si tabar yar u socosho.
Luudin (-ta) — Si tabar yar u socod-siin; aayar wadid.
Luuf (-ka) — 1. (hilib, rootti); in is-haysata; go'; cad. 2. (cyaar) liif.
Luufuf (-ka) — Wax hooq ku dha-cay oo kala lunlumay; baabba'; le'add.
Luufufud (-da) — Luufufuf ku dhi-cid; kala lumid; wax yari ka harid; biidd; le'asho.
Luufuufiin (-ta) — Wax luufuufay ka dhigid; kala lumin; wax yar ka reebid; baabbi'in; layn.
Luul (-ka) — Iniino kul kulucsan oo dhaqayxidib ama xarraar ah oo badanaa cad kolkolna midabyo kale leh oo aad qali u ah; waxaa si yaab leh u sameeyaa lohodka qaarkiiis: qalbacyada dhulmanta bahalku ku jiro baa waxaa soo dhegaga bahad kaloo yar ama inii ciiid ah ama wax kale; kolkaasaa bahalku si uu waxaan gudhiisa soo galay uga nabad galo, dhacaan qoyan oo xabag oo kale ah ku dabloola oo kubbad kulucsan ka dhigaa; dabaddeed kubbaddaad udkanta oo «luul» noqota; luulka la beero isaga guna waa la mid: qalbacyada gudaha oo uun wax loo geshaa oo dabaddeed bahalku «luul» ka dhigaa.
Luuli (-ga) — Qurux, xarrago, mar-daaddii.
Luulid (-da) — Carruurta aan weli calalitsa bilaabin, carrabkoooda calalin, ruugid; waxay calaamo u tahay inay calalisc doonayaan oo u baahan yihiin.
Luun (-ka) — Qoflo iyo xayaabo laylig ah oo qofka aad u harraada ama qabatooma afkiisu yeesho; jii.
Luuq — 1. (-a) Meel ama dhabbe yar oo ciiriyooyoon oo hareeraha wax ku yihiin. 2. (-da) Cod gaar ah oo gabayada iyo heesaha lagu qaadno; cod lagu dhexcraysto oo laga xardhiyo.
Luuqayn (-ta) — Luuqin.
Luuqin (-ta) — Hees ama wax la mid ah, luuq u yeelid, ku quaddid; luuqayn.
M — (miin, ma’wa) Xaraafka saddektyo-tobnaad oo alifka Soomaaliida. Waa shibbene.
Ma — Erey ulajeedadiisii kol ay tahay. a) Wax iisweydiis (sida; Cali ma yimid? Libaax ma aragtay? Ma aniga?...), b) Kolna ay u dhi-ganto «may», «maya» (sida; Cali ma yimid? Ma inaan; maanta Axad ma aha...).
-ma? — (sida «kuma?» «tuma?»).
Maacuun (-ka) — Alaabada iyo weelasha guriga siiba kuwa jikada.
Maad (-da) — 1. (*) Hadal qosol leh; maawleelo. 2. Aan muuqan, dahsoon; qarsoodi; meel dhawran oo aan indho qalaadi egeey; meel aan madal ahayn. 3. Is’ilaalis, maadasho.
Maadasho (-da) — Meel maad ah gelid, ku dhuumasho; is qarin; is’ilaalin; iska dhowrid; biqid.
Maadeyn (-ta) — Hadal maad ah sheegiid.
Maadeys (-ka) — Sheeko suugaaneeed oo dhacday ama dhici karta, oo inta dad jilo la daawado si waxbarasho ama aqoon kale looga dheefo ama musiikadu uyo caayaraa ku jira loogu raaxaysto; riwaayad.
Maahdin (-ka) — Buntuuh Ingiriis oo xubbad-kelyaal ah.
Maadin (-ta) — Dhibaato soo socota ka hor tegid, celin, baajin.
Maafoons (-ka) — Libaax-badeed.
Maag (-ga) — 1. Gardarro kas iyo ogaal lagu sameeyo; aabi; xuma-kaddoon. 2. (*) Wax iska deyn, cabsiyi ku jirto; alaabadbaq; diiddo.
Maagasho (-da) — 1. Wax la fali lahaa, cabsi darteed isaga’deyn; alaalabbiqid; guulmid. 2. Yeelid la’uan; diidid*.
Maageer (-ka) — (wax) qaab wareegsan leh; koobaab; xero; (ama «wa-geer»).
Maagid (-da) — 1. Wax qalloocon oo uumaroo la isaga doonayo, sid kula kiciid; aabyood; daandaanasho. 2. (*) Biqid; cabsasho; guulmid. 3. Maagasho; diidid. 4. Damcid; doonid; rabid.
Maah — Ma aha (ama «maahan»).
Maahhe — (ma + aha : e).
Maahin (-ta) — Wax maahsan ka dhigid; (is -) qof caqligiisu maqan yahay iska dhigid; is khaafin.
Maahmaah (-da) — Hadal yar oo duuban oo badan u dhiisan oo dad meel deggani isla wada yaqaanniin oo si cad oo suugaaneeed u sheega haya murti iyo run la wada og yahay (ama «maahmaahyo»).
Maahmaahid (-da) — Maahmaah ku hadlid, sheegid.
Maahsan — (qof) Aan dhugmo iyo
firo u lahayn waxa uu qabanayo oo caqligiisu meel kale jiro; aan baraarugsaneyn; maqan; khafsan.

Maahsanaan (-ta) — Wax maahsan ahaansho; khaaafsanaan.

Maal — 1. (-ka) Xooool, adduunyo hanti, guuyo. 2. (-sha) Malax culus.

Maaleeyo (-da) — 1. Dhacaan madow oo xabag ah oo dhiirta qaarkeed ka yimaada. 2. Wax kastoow dhacaankaas u eg, sida laamiga; ilaggobayo; (ama «maaleey»).

Maalid (-da) — Neef xooool ah oo irmaan caano ka lisasho.

Maaliki — Qofka mad'habta maali-kiiyada haysta; maaliyidadu waxay ka mid tahay afarta mad'habood oo waaweyn oo Islaamka, waxaana asaasay Imaam Maalik (715-795).

Maalin — 1. (-ka) Maalinta. 2. (-ta) a) 12ka saac oo iftiinka ah oo qoroxdu soo jeedo; waqtiga habeenka, waqtigak a dhiigan. b) Dhaaraar; casho; ayaan. c) Qof neef irmaan amaamaysiiin, si uu caana uga maalo maalid.

Maalintaal (-ka) — Hawl la dheereeyo oo la isku bixiyo; hawl aan la kala goyn, aan laga nasan.

Maalinjoog (-ga) — 1. Cid la yaqaan oo maalin lagu ballamay loo tago oo maalintii oo dhan lala joogo oo wax lala cuno. 2. (xooool) maalin dhan oo ceel, kd., la joogo.

Maalinjoogid (-da) — Maalinjoogid cid ugu tegid.

Maalis (-ta) — Maalid.

Maaliyad (-da) — Xooool; maal; lacag.

Maalmaddoono (-ha) — Biilaha dayaxa middooda 4d.

Maalmeed — Oo maalinta; maalin lug ku leh.

Maalooti (-ga) — (bahal, geesi,...) si daran wax u laayaa; aad bigin; aad niixin; soomaajeste; biirjeex; diiigacyab.

Maamin (-ta) — 1. Maanka wax ku dhisid, ku qorshayn; ku jaangoyn; maanka ku raadin, ku baarid, ku garasho; haamin. 2. Fakarid; maayn; maalayn; maala'waalid; hindisid.

Maamuul (-ka) — Hab si wanaagsan u agaasiman; abuurul; agaasin; ni-daam; talis (ama «maamul»).

Maamulanan — La maamulay; maamul wanaagsan loo yeelay; aga-asiman; nidaamsan.

Maamulasho (-da) — Si maamul leh ujeed, u dhaasho, u dhaasho.

Maamulid (-da) — Si maamul leh ku waddid; agaasimid.

Maamul (-ka) — Maamul.

Maamuu (-ka) — Muuno; xurmo; sharaf; tixgelis; xushmo.

Maamuuusid (-da) — Maamuus u yeelid; muumayn; xurmayn; weynayn; xushmayn.

Maamuusiyyad (-da) — Sariir weyn oo culus oo kurteed wada qori ah oo badadu xardhan oo qoryaha marakanecadu ka kor dhiisaan yihiin. (ama «maamuusiyyad»).

Maan (-ka) — Kartida qofku wax ku garto; garaad; caqli; laab; maskax.

Maandhaaf (-ka) — (is-) Arrin la-yusku diid oo qofba si uala ekaada; heshiinwaa; khilaaf, is-afgaranwa.

Maandhaafid (-da) — (is-) Arrin isku diidid, isku khilaafid; qofba meel iska tusid; is-afgaranwaayid.

Maangeeb (-ka, -ta) — (qof, cid) waxgarasho yar; caqli gaaban oo aan meel dheer wax ka arag; firo gaaban.
Maangaabi (-da) — Maan gaaban lahaan; garaadkumo.
Maanucid (-da) — Ka celin; u diidid.
Maankaaal (-ka) — Siisinta la miiro gufarka ka hara oo xoolaha la siyo; (ama «maangaal»).
Maanalawe (-ha) — Aan garaad lahayn.
Maanso (-da) — Magac guud oo suugaaneeed oo kooba waxyaalo badan oo la tirsho, sida gabayga iyo masafiida.
Maansood (-ka) — Maanso tirin; gabyid.
Maanta — Maalinta la joogo, oo u dhexaysa shajaydi la soo dhafay iyo berrer ama socota.
Maanyari (-da) — Garaadyari; caqliyari; firragaabi.
Maanyayn (-ta) — Hees gaar ah (maanyo) tirin, qaadid.
Maar — 1. (-ka) (dhul, xoolo, kd.) inta isku jaad ah ama isu eg; meesi. 2. (-ta) Macdan cawl ah oo aad u jilcisan oo waxyaalo badan laga sameeyo (lacaag. alaab, kd.).
Maarmid (-da) — (ka -) Wax la’aantooda ama maqnaantoodo ayan cidda wax u dhimayn, aan la teeyin; huri karid.
Maarmiwaya (-ga) — Maarmi karid la’aanta; huriwaa.
Maaro (-da) — Farsamo arrin lagu qabto, lagu tabeeyo; xoog; karri; itaal; taag; awood; tabar.
Maaroobid (-da) — Maar noqosh; midabka maorta yeelasho.
Maarrin (-ka) — (midab dad) madow dhiig furan; casaan iyo madow ka dhexeeya.
Maarsasho (-da) — 1. (wax ka -) cabsasho, biqid. 2. Ka fursasho.
Maarsi (-ga) — Maarsasho.
Maa - (ka) — 1. Harag la meggdeeyey, 2. (beer) a) Fil weyn oo aan harame danbe ka soo bixin. b) La falay welise aan wax lagu abuurin.
Maashayn (-da) — Hafin.
Maanto (-da) — Beesha inteeda tabarta yar; xaas; hoorno.
Maaweelin (-ta) — Wax maaweelo ah, cid u sheegsheegid, ku soo jeедин, u hayn; madaddaalin.
Maaweelo (-da) — Sheekoooyin iyo wixii kaloo la mid ah oo qosol iyo murti leh oo waqtiga layksu dhaafiyo; madaddaalo; maadeys.
Maax (-da) — Biyaha hoose oo inta ilaha soo raaca, ceelasha laga cabbeey soo buuxsha.
Maaxasho (-da) — 1. Biyo maax ah keenid, yeelasho, soo deyn. 2. Wax aan go’ayn oo is-dabajoog ah, sida maaxda biyaha, soo saarid, ku haddid.
Maaxid (-da) — Tallaabid; gudbid; xulid; mushaaxid.
Maaxin (-ta) — Maax ka keenid.
Maaxsan. La maaxshey, maax leh.
Maaxsanaan (-ta) — Wax maaxsan ah.
Maayad (-da) — Orodka biyaha badda; xiis; xiisad.
Mabda’ (-a) — Hab lagu dhaqmo oo lagu nool yahay, fikradaha uu ku dihisan yahay kuwa salka u ah.
Mabsuud — Caloosan; raalli (ama «mavoosid»).
Mac — 1. (caano) dhaay ah; aan weli dhanaan noqon. 2. (dhaqan) aan xaraar ahayn; macaan. 3. Aan caato ah; buuran; shilis. 4. (da) (carruureed) dlunkasho; shummayn.
Macamamilo (-da) — 1. Xiriir wax wada qabsi ah oo labo qof ama ka badan ka dhexeeya. 2. Dhaqan, falfal; (ama «macaamilo »).
Macaan — 1. Aan xaraar ahayn; dhaqan naftu jeclaysato leh. 2. (-ka) Dhadhanka sonkorta iyo wixii la mid ah. 3. (-ta) Macaanho.
Macaanaan (-ta) — Wax macaan ahaan.
Macaaneyn (-ta) — Macaan ka dhigid.
Macaamis (-ga) — Macaansasho.
Macaansad (-ka) — Macaansasho.
Macaansasho (-da) — Macaan ka dhigasho; jeclaysasho.
Macaash (-ka) — Faa'ido, ribix.

Macayshad (-da) — Wax lagu noolaado.
Macbuud (-ka) — Kan keliya oo la caabudo; Ilaaah; Rabbi; Eebbe.
Macdan (-ka) — 1. Wax kasta oo aan oogo iyo jec lahayn oo dhulka gudhihiisa ku jira; wax kasta oo aan dadka iyo safareeya kale midna abhayn; waxaa ka mid ah dakahka, lacagta (qalin), maarfa, dbeemnnanta, birta iyo rasaasta. 2. Macdan gaar ah oo sida lacagta u cad oo fudud oo jilicsan oo waxyaalo badan laga sameeyo.
Maccuuun — 1. Aan la heli karin ama dhib lagu heli haram. 2. (-ka) Kan la waayey ama heliddisu dhibta tahay.
Macduur (-ka) — Marmarsiinyo haysta; cudur leh.
Macduurmimo (-da) — Macduur ahaan.
Macmacaan* (-ka) — Waxyaalo la cuno oo yar yar oo siyaalo badan loo sansameeyo.
Macnayn (-ta) — Macne u yeclid; fasirid.
Macne (-ha) — Uulajeeddaa ceygaa ama hadalka; fasir; sharax; (ama «miene»).

Macaashid (-da) — Macaash ke helid; wax ka dheefid; faa'idid; ribxid.
Macaaawino (-da) — Kaalo; gargaar; kaalmo; taageero.
Macal (-sha) — Cadka aan lafta lalayn oo cunaha idamaa ka laaallada.
Macalgad (-da) — Fandhiaai; quaddo; (ama «macalaqad»).
Macallin (-ka) — Kan aradaa wax bara; bare.
Macallinnimo (-da) — Barennimo.
Macaluul (-sha) — Caato; weydniimo; xayeesinnimo.
Macaluulid (-da) — Caatoobid; weydoobid; xayeesiyooobid.
Macaluulin (-ta) — Caato ka dhigid.
Macaluushan — Macaluul ah.
Macandi (-da) — Wax la cuno oo naftu macaansato oo jeclaysato; wax laga dhergo; barwaqo; (ama «macaddi»).
Macangag (-ga) — (qof) Madax adag oo aan hadalku gelin; aan wax la dhacsin karin.
Macangagnimo (-da) — Macangag ahaansho.
Macatab (-ka) — Istallaabta kirstaanqa; saliib.
Macawis (-ta) — Maro midabyo badan oo aalaa raggu qaato.

Macooyo (-da) — Abooto (ama «moocooyo»).
Macrizi (-da) — Aqoon.
Macrauf (-ka) — 1. Ixsaan; wanaag; samafal. 2. (qof, wax) la yaaqaan, la og yahay; aqooin.
Maces (-da) — 1. Wax aan bannaanayn ama xaaraan ah. 2. Denbi; gef. 3. Dhillannimo; sino.
Macuum (-ka) — Dhawran oo aan denbi ka dhicin.
Mad' (-ka) — Med.
Madaal (-ka) — Weel badarka iyo wixii la mid ah lagu caabbiro; mas labadi.
Madaar (-ka) — 1. Hadal daboolan oo cid loola dan lee yahay; duur-xul; araaraasho. 2. Talal; taah.
Madaarid (-da) — 1. Hadal cid loogu duurxula hayo, ku hadlid; duur-xulid; araaraasho. 2. Talalid; taahhid.
Maddaddaalad (-ka) — Maddaddaalaasho.
Maddaddaasho (-da) — Wax maddaddaalo ah, waqtiga isku dhaafin, isku illowsin.
Maddaddaalin (-ta) — Qof ama cia wax maddaddaalo ah u samayn, waqtiga ku dhaafsin; maawcelin.
Maddaddaalis (-ka) — Wax kasta oo lagu maddaddaasho.
Maddaddaalo (-da) — Maawcelo.
Madag (-ta) — Labo qori oo inta laysku xogoo dab ka soo baxo.
Madal (-sha) 1. Mecel dad badani joogo ama isugu yimid; shir; laguure; madar. 2. Waqti laaysu qabto; ballaabdigaad.
Madalhufin (-ta) — Si dhagar ah, qof, badalka toosan uga leexin oo wax gef af ku ridid ama ka yeersiin.
Madar (-ka) — Shir; urur; isu'maad; madal.
Madax (-u) — 1. Oogada dadka iyo daayeyrada meeshaa ugu sarraysa iyo tan sankunucfale kaloo badan meeshaa ugu horraysia; kaan naifeyda waaweyn wuxuu ka samaysan yahay lafo maskaxi ku gudajirto, waxaan ku yaal af, san, indho, dhego iyo daaman; waxaan ka dan dada ku rogan timo; oogada inleeda kale iyo isaga waxaa u dhexeeya luqun; kuri; uuunn. 2. Maskax, laab, caqli. 3. Qof meel ama dad u sarreeya;

MADANKUTI

MADAG

duq; waayeel. 4. (roob) dhool; garab; saylaan.
Madaxbannaani (-da) — Karti loo lee yahay in wixii la doono la sameeyo; xornimo; jusutalis.
Madaxbuq (-da) — Geed yar oo dhiirta saabnuunta leh ka mid ah.
Madaxfarad (-ka) — Warer xun.
Madaxfurad (-ka) — Qof qaafal loo haysto waxa laga baxsho oo lagu furto.
Madaxkuti (-da) — Bahal naasooleeyda waaweyn ka mid ah; waxay leedhay dhogor duf ah, cago balballaaran iyo abu aad u gaaban; waxay ku nooshay dhulalka aan kululayn iyo kuwa barafka ah; waa daaqada, hilibkana waa cuntaa; waa dabaal badan tahay; tan barafka joogaa waxa caddahay, tan kalena waa cawl.
Madaxlu' (-da) — Waddo soo oodanta; aan madax lahayne go'an.
Madaxnimoo (-da) — Madax ahaansho; waayeelnimo; duqnimoo.
Madaxtooyo (-da) — 1. Rugta madax ama taliyuhu fadhiyo. 2. Xaafisayada maamulkka kuwa ugu sarreeya oo guddoommada waaweyni ka soo fulaan.
Madaxweyne (ha) — Nin qaran u madax ah;
Madaxxanuun (ka) — Madaxwareer.
Madbacadd (da) — Aqalka (iyo ala-
abta) wax lagu daabaco, (ama « madbacod »).
Madbak (a) — Jiko.
Madfan (ka) — Yeesha awrta lagu
raro mid ka mid ah oo saanta
bicidka laga jeexo.
Maddane (a) — Dhenged bir ah oo xallefsan oo daab la qabto
leeh oo xoolaha lagu sunto.
Maddillad (da) — Qaafiri; baqolida.
Maddiiddeyn (da) — Maddiddo ku
akhriyid.
Maddiddo (da) — waxyaal qofka
lagu sameeyo, kartida wax lagu
diido ka qaada oo uu wax kastoo
laga doonayo yeeo.
Maddo (da) — 1. Ceelka bartankilsa,
meeshi ilaha biyuhu isugu wada
yimaadaan. 2. Meesha wax walba
u ah bartamaha.
Maddooyaan (ga) — Geed nagaar ah
oo xooluhu daaqaan, waxna lagu
daweeyo.
Maddoul (ka) — Wax dhuxul lug
ku leh; madowga dhuxnsha iyo
waxa kaloo gubta; reged.
Maddac (a) — Qalab dabka waaweyn
oo lagu dagaallamo ka mid ah;
wuxuu ka samaysan yahay birlab
ama macdan kale oo adag, duun
weyn qaabkeed, buuna lee yahay;
waxaa ka ridma jaliilado inta qar-
xada waxna guba waxna laaya.
Madhaasaan (ka) — 1. Heerka wax
waliba leeyihiin oo ayaan dhaaf
karin. 2. Wax walba kan ugu wa-
uuqaysan; door; xulanti.
Madhab (ta) — Afarta dugsi oo
waaweyn oo Islaamka midkoob
(Xanaafi, Shaaifici, Xanbali iyo Ma-
aliki).
Madheyale (ha) — Nin aan dhalin.
Madhaxho (da) — Naag aan dhalin.
Madhinta (ha) — 1. Aan dhiman.
2. Illeah.

Madi — 1. (da, -ga) Neef xoolo ah
oo aad u caano badan; aan ba-
qimo ahayn. 2. (ga) Nin aan lahayn
waalaaloo rag ah.
Madlix (a) — Gabay ama hees qof
aad loogu ammanayo.
Madlixid (da) — Madlix tirin.
Madkooole (ha) — Geed madkaha
laga goosto caan ku ah.
Madliin (ta) — (arrin, kd.) ballan
iyo waqti danbe u qabasho; dib
u dhigig.
Madmad (ka) — Mataatax; diindiin.
Madmadid (da) — Mataatiixid; dii-
ndiiim.
Madoobaad (ka) — Midab madow
yoelasho.
Madoobaan (ta) — Wax madow
ahaan.
Madoobeyn (ta) — Midab madow
u yeelid; madow ka dhigig.
Madow (ga) — 1. Midabka cad-
danka ka dhigan. 2. Iftiiin la'aan;
guduur; mugdi; (ama « madoow »).
Madrasad (da) — Meesha ardada
wax lagu baro; dugsi; (ama « ma-
draso »).
Mafaaiy (ga) — Babbaay.
Mafiic (da) — Xaadhiin; (ama « min-
fiic »).
Mag (ta) — Qiimaha dhiigga; qofka
gardarro lagu dilo, xoolaha laga
bixiyo; diyo.
Magaad (ka) — Deeb dhanaan oo
laga shido geedaha iyo cawska
qaarkood.
Magaag (ga) — Sida la noqdo kolka
hilib laga raagho; saraaradwo.
Magaagid (da) — Magaag ku dhicid.
Magaaleyn (ta) — Magaaloo ka dhigid.
Magaalo (da) — Meel dad badani
deggan yahay oo guryo iyo dhisaas
kale oo badan oo dhagax ah leh;
waxaa joogta talis maamnula da-
naha iyo arrimaha guud oo dadka
siiba kuwa dhaqaalaha, siyaasad,
dhanka bulshada, diinta; beled.
Magaalo-madax (da) — Magaalada
madaxa qaran iyo dowladdu ay
fadhiyaan, laamaha waaweyn oo dheexee oo taliskuna ku yaallin; caa-nimad.

Magaaabobid (-da) — Magaaalo noqoshoo.

Magan (-ka) — (faras) gaabis.

Magac (-a) — 1. Eray ama tax, qof ama wax kale magac looga dhisay oo loogu yeero. 2. War wanaagsan oo qof u meel mara; caannimo; sharaf; dheeg; maagaal. 3. (naaxwe) qayb weyn oo qaybaha hadalka ka mid ah: waxay magac u noqon karaan, qof ama nafiey ama wax kaleba; waxay kaloo magac u noqdaan, wax la falay ama la falayo ama si la yahay ama sah kolkaas lagu sugan yahay,... (Guuleed, Maryan, farus, faro, aqal, aqallo, gaban, aday, wiil, qansax, run, deeq, dumar, lo', talo; talis; talin; taliye, Soomaali, Carab, Xamar, Afrika,...).

Magacaabid (-da) — Qof ama wax kale magaciisa ugu yeerid, sheegid.

Magacuuyaal (-ka) — (naaxwe) qaybaha hadalka middood gasha jagada magaca (aniga, isaga, iyaga; adiga, iyada, idinka, annaga, innaga, kd.).

Magalkooii (-ga) — Muuqaal dheer oo aan dhab u qeexnayn; malluug.

Magan (-ta) — Qof tabar yar oo qof kale ama ciid kale oo xoog leh ku tirsan oo ku hoos nool oo aan loo soo mari karin.

Magangeliid (-da) — Cid magan u noqoshoo.

Magangelin (-ta) — Qof tabar yar, magangelis siin.

Magungeels (-ka) — Qof ama ciid la magan geliyo.

Magangooye (-ha) — Caygaan quraanyada iyo jiraca u eg, kase waaweyn oo kolkii la cariyo uraad u qurmuun sii daaya; nooloo’uure.

Magay (-ga) — God biyahu galaan oo ka samaysma dhulka caadde ah.

Magdhaw (-ga) — Qaandhaw.

Maggaabid (-da) — Maggoh keenid; godlasho.

Maggaabin (-ta) — Cantuuqid weyn.

Maggaabo (-da) — Cantuugo weyn.

Maggaraasa (-da) — Bahal badda ku nool oo malada iyo garfaada la jaad ah oo af kala jecsan leh.

Maggow (-ga) — (xooloo) godlad.

Maggowsad (-ka) — Miggowsasho.

Maggowsasho (-da) — Cantuugo weyn cantuuqid; maggaabin.

Magguur (-ta) — 1. Xabaal; qabri.

2. Dhis qofka jaba oo dhaqdhaqaan loo diidayo lagu xiro ama lagu farisiiyo.

Maggwirre (-ha) — Aan meeshiisa ka guurin; negi.

Magid (-da) — 1. Mag bixin, gudid.

2. Qaan ama wax kale oo laysku lee yahay bixin, gudid.

Magli (-ga) — Billawe.

Magmakin (-ta) — Matatarin; ka-kabin.

Magoon (-ka) — Caleemaysiga cusub oo dhirta, siiba kolkay xillay-mago-olaan; fuf; cosob.

Magoonl (da) — Magoon soo saarid; fufid.

Mahad (-da) — Hadal lagu muujiyo, in wanaag iyo abaab laygu galay, loo boga oo la jeclastay oo aan la ilaawa hayn; liib; gallad; shugr; xamidi.

Mahadho (-da) — (wax) saamays weyn leh oo aan weilig la illaawin.

Mahadin (-ta) — Mahad celin; shugriyid; xamdiyid; mahaadniqid.

Mahadnaq (-a) — Mahad celin; shugrimnaaq; xamdiinnaq.

Mahadniqid (-da) — Mahad celin; xamdiyid; shugriyid.

Mahadsan — La mahadshey; mahad loo naqay.

Mahadsanid — Erey qofkii wax wanaagsan sameeyg lagu yiraahdo (isaguna uu kolkaa yiraahdo "adaa mudan"): waxay la mid tahay: "waa aad mahadsan tahay", "ma-
had badan», «lib baan kuu hayaa», kd.
Maharjaan (-ka) — Shir ama isu’imaad weyn (ama «mahirjaan»).
Mahayammoog (-ga) — Dhallaanka aan weli garan wuuran lahayn; carruur.
Mahaysato (-da) — (dad) aan wax haysan; sabool; cayr.

MAKARAAN

Mahiigaan (-ka) — (roob, col) weyn, faro badan; (ama «mahiigaan»).
Mahuraan (-ka) — Aan laga fursan karin; lamahuraan.
Mahure (-ha) — Aan la huri karin; lamahuraan; lagamamaarman.
Majajillo (-da) — Kaftan; dbeel-dheel.
Majabe (-ha) — 1. Nagaar aan qodax lahayn oo dusha xaad ku leh; wuxuu lee yahay caleemo yaryar, dhiirta dawadan waa ka mid 2. Aan jabin; aad u adag.
Majallad (-da) — Wargeys sida buugga u baali badan.
Majaruufad (-da) — Qalab afka bir ballaarun ku leh, gadaalna daab dheer oo qori ah oo ciidda jilicsan iyo wixii la mid ah lagu qofu ama lagu qodo.
Majare (-ha) — Dhabbahaa ama xarriqda markabka dhoofsan ama da-yuuradda lagu wado oo lagu raawiso; doc; dhinac; jahu.

Majeerasho (-da) — Kasha iyo laabta ka jeelayasho weyn; kamasho.
Majir — (-ka) 1. Rogmad; weecad; leexad. 2. Jibaax; jiiiris.
Majin 1. (-ka) — a) Xanuun gan-jirra ada qumanka barariya. b) Xiiddig naafahaa ku jirta oo u dhacaysa afqaysta iyo kaxdinta. 2. (-ta) Ad-dimmada xoolaha kd., xubinta ugu hoosaysa oo qoobabka ka koraysa; (ama «mujin»).
Majinoow (-ga) — (cudur) majin.
Majlis (-ka) — 1. Meesha la faristo oo la isugu yimaado. 2. Fadhi; urur; shir.
Majnuun (-ka) — Waalan.
Majuujin (-ta) — Wax qoyan xoog gacnaha ugu maroojin, si biyaha ku jira uga yimaadaan.
Majuusii (-ga) — Dadka qorraxda ama dabka caabuda.
Makaab (-ka) — Ceelasha afaafka waa weyn qoryo iyo tiirar lagu raaro oo afaakooda lagu yareeyo oo kolka la shuba hayo dowlisyadul dul ma-raan oo raad qodan u yeelaan; xakab.
Makaabid (-da) — Makaab u yeelid.
Makaan (-ka) — Kobb; meel; jago.
Makalid (-da) — Waxyecllo guar-sii; dild.
Makaraan (-ka) — 1. Cadad qori ah oo harag ku jallaadan yahay oo caadaqaateyaashii hore, wilaasha dhasha — kolka wax lagu siiyo — u xiri jireen. 2. Qardhaas; xirsii.
Makas (-ta) — Dadka intisaa aan cilmiga iyo aqoonta badan lahayn; caarno; maangaab; jaahil.
Makhaanet (-ha) — Suuman dumaysan oo fardaha maxada loo geliyo; (ama «maqaame»).
Makhaayad (-da) — Guri, inta lacag la baxsho, waxna laga cuno waxna jaga cabbo.
Makhaayadde (-ha) — Qof mahaayad leh.
Makhabbiyad (-da) — Maxajabad.
Makhiuluq (-a) — Wax la abuuray; uun.
Makhoor (-ka) — (gaadiidka badda) doca dabaayshu ka imanayso u dhoofosan (ama «makhoor»).
Makhoorid (-da) — Dhoof makhoor ah, dhoofof.
Makhsin (-ka) — Qof weyn oo cun nada iyo alaabta ganacsiga ah, la dhigo; bakhaar.
Makiinad ⁸ (-da) — Qalab ka kooban xubno badan oo dhaqdhaqaaga oo hawl wada qabla; (ama «makiinad»).
Mal (-ka) — 1. Saxarada maqasha iyo dhasha kale oo yarwar oo uun weyi caano maheeq daag baran (ama «maalo»). 2. Cudur kalaggeysada qalat, qalaw.
Mala'abbaar (-ka) — Mala'awal.
Mala'aig (-ta) — 1. (xagga diinta) uumanka Ilaahay, sadexda ugu caansan, mid ka mid ah oo nuurka iyo iftiimka laga abuuray; (labada kale waa jinniga iyo insiga). 2. Heer qaab urursan oo duuban oo aan madax iyo manjo midna ka muuqan, oo xasharaadka kora hayaa maro; wuxuu u dhaxeeyaa kolka bahaalku uga xadka ka baxo (lillumo, diirriir, kd.) iyo kolka uu korriimadiisa dhammeysto, oo magac la baxo (balanbaalis, doorshaan, shinini, kanne, diiqsi, kd.).
Malaakh (-a) — Boqor, garaad, wabar, ugaas.
Malaakhid (-da) — Malaakh ka dhigid.
Malaas (-ta) — Xaar.
Malaasan — 1. La malaasay; qaafsan; adag. 2. Jaahil (aan wax la geliin karin).
Malaasid (-da) — 1. Malaas iyo dhobo ku wada dabeed. 2. (gaadiidka dagaalka, qof, chalo,...) wax adag oo aan xababdaa iyo waxyaabaha qarxadaa karin, ku daaboolid, ku qalifid.
Malaasnaan (-ta) — Wax malaasan ahaan.
Mala'awaal (-ka) — (wax, arrin) male ku dhisaa; mala'abbaar.
Mala'awaalid (-da) — Mala'awaal wax ku dhisid, ku fiirin; mala'abbaarid.
Malab (-ka) — Miid aad u macaan oo shinnidu samayso.
Malabeir (-ka) — Cunno macaan oo Banti-Israa'il — muqisyo ahaha — cirka looga soo daadsheey; manna.
Malabsasho ⁹ (-da) — Carrabka bushiimaha ku leefleef id ama soo bixbixin, cunno jacayl darti, (ama «malegs»).
Malabsi ⁹ (-ga) — Malabsasho.
Malaf (-ka) — Daaqa madaxda jilibsan (ama «muluf»).
Malag (-ga) — Malaa'igta mid ka mid ah.
Malaba — Sida maluuhu u badan yanay; mindha; arraama?...
Malawad (-ka) — Walammad.
Malax (-da) — Dhacaan cad ama cawr leh oo nabarrada hurguma ka samaysna; milil; carun.
Malayn (-ta) — Maanka wax ka fiirin, wax gelin, wax ku hayn; aawalid; fakarid; moodid; u qabid; u qaadasho.
Malbo (-da) — Weel biyood oo dhobo ah; aashuun; jallad.
Malcuun (-ka) — 1. Qof aad u xun. 2. Xag Ilaah nacaladi kaga dhaqday; shaydaadan.
Malcuunnimo (-da) — Malcuun ahaan.
Maldahan — Aan dhab loo muujin; qorsoon; dahsoon.
Maldihid (-da) — Wax maldahan ka dhigid; qarin.
Maldahnaan (-ta) — Wax maldahan ahaan.
Male ⁹ (-ha) — 1. Fiiroo maanka gudhiisaa ka dhalata. 2. Si wax loo qaato ama la modo, 3. Arrin maskaaxdu isku duwdo; mala'awaal. 4. Fiiru madimadow ku jiro oo aan runteda iyo dhabteed caddayn; fakar.
Maleegid (-da) — 1. Soohid; samayn; falkin. 2. (arrin xun, dhagar) si qarsoon u dhisid, u saababayn, u falkin.
Malig (-ga) — Boqor.
Maliddo (-da) — Mindi yar; mandii; muus.
Malligid (-da) — (wax qoyan oo adag) si foolxuun, korka uga marmarin, uga jiidjiidid, ku dhaamid.
Matjiidan — Kala jiidan; fidsan; dhereran.
Makk (-ka) — Dhuun dheer oo afka u ballaaran, oo la afuufo, oo qalabka muusikada ka mid ah (ama « markad »).
Malkhabad (-da) — Garbasbaar badanaa xarir ah oo dumarku qaato; (ama « malqabad »).
Malko (-da) — 1. Meel la maro ama laga dego; meel laga tallaabo. 2. Jiir; gar. 3. Meel; jago; kob.
Mallaay (-ga) — Kalluun (ama « Mal-lay »).
Malloollii (-ga) — Neef lab waxase aan rimin karin oo badanaa shilis; quble.
Malluuq (-ga) — Muuqaal aan dhub u xeexnayn.
Malmal (-ka) — Geed-quawaax xabag wanaagsan oo udgoon oo la ganacsado dhala.
Malow (-ga) — Nafley mulaca ka weyn; amuur.
Malyuun (-ka) — 1. Kun kumaad; kun meelwood oo meeshiba kun tahay; (1.000.000). 2. Tiro badan; (ama « malyan »).
Mamac (-da) — Gaajo kulul oo aan bi’iin oo xanuun-ka-warqab ah.
Mamman — Wax deddan, wax daran, wax kulul.
Mammanaan (-ta) — Wax mamman ahaansho.
Mamnuuc (-a) — Aan la isu oggolayn; la isu diidey; rebban.
Man (-ka) — Caleemo dbashay oo weli isku duuban ama ubax aan dillaacin.
Mandad (-da) — Joonyad.
Mandaq* (-a) — Baaris iyo aragti falsefadeed, malaha iyo fekerka aasaas u ah.
Mandaraad (-da) — Muraayad; biladdaye.
Mandii (-sha) — 1. Bir yar oo xallefisan oo labada dhinac ama midkood af ku leh. 2. Mindiyaro; maliddo; muus.
Mandharaari (-da) — Qabsinka geela qaarkiisa danbe oo saaladu ka baxdo.
Mandhareer (-ka) — Wax sida xabag la gooyey u layaah ah oo is-haaysa haxysta oo dhegdheq ah.
Mandharuug (-ga) — Geed miro la cuno leh.
Mandheer (-ta) — Xubin kankaansan oo ilmahdeenka gudhiisa ka samaysanta kolka uurka la lee yahay oo uurjifka cunmad siisa; iyada iyo ilmaha waxaa isu haya xarigga xuddunta, dhalmada kaddibna waa ay soo dhacdaa.
Mandhoorrey (-da) — Tulud qaabada geela ka mid ah.
Manfoc (-a) — Wax waxtara; dheef; cunnno; (ama « manfaco »).
Manfaro (-da) — Manfoc.
Mangaruuri (-ga) — Bariiska jaad ka mid ah.
Mam (-da) — Biyaha laboodka; mino; shawho.
Manjabahxasad (-ka) — Manjabahxas sasho.
Manjabahxasaho (-da) — Socod aan la dheeraynayn oo aayar ah oo jiljileeca iyo curuqaysa bi’iyo; lugabbahxasaho; tamashile.
Manjabubahxsi (-ga) — Manjabahxasasho.
Manjasaar (-ka) — Si carruurta yar yar loogu fartiisay hooyada caga-hceda oo koorraha qaarkiisa loo yeelay, siiba kolka ay kaadi ama saxaro dhigayaan.
Manjasaarid (-da) — Manjasaar ku kaadsbayo.
Manjaaahabin (-ta) — Si manjaaabo ah u legdid.
Manjagaabo (-da) — (qof) labada fuguud lala baxo oo la legdo.
Manmqo (-da) — Geed caw jiliscan leh; mayro.
Magaas (-ka) — Labo birood oo af leh oo isku xiran oo wax lagu jaro; qardhabo (ama «maqas»).
Mangax (-a) — Qosot badan iyo cayaar.
Mangqo (-da) — Dhal; carruur; dhal-la; gurbood.
Mantar (-ga) — Cunno calooshu nacdo oo xoog kor ugu soo kaada oo inta hunquiga madow kor u soo raacda afka ka soo baxda; hunqaaqo (ama «mantag»).
Mantarid (-da) — Mantag ka imaansho; hunqaaacid.
Mantarin (-ta) — Mantag ka keenid; hunqaaacin.
Mantarjis (-ka) — Mantagga oo laga keeno, ku duweyn; mantajin.
Maqaalad (-da) — Hadal wargays lagu qoro; qodob; (ama «maqal», «maqalalo»).
Maqaale (-ha) — War la maqlay, runtiisase aan la hayn.
Maqaame (-ha) — Makhaane.
Maqaan (-ka) — Meel; darajo; jago; heer; maikho.
Maqaar (-ka) — Harag.
Maqaarsaar (-ka) — (xolo) ilmo dhintay oo maqaarkooda imo kale la suurro, si neefkii dhalay ugu dagaamo oo u godlado.
Maqarshi (-ga) — Cid weji u noqosho; qof kale sharafki ama magaci, wax ku doonasho.
Maqaawir (-ta) — Dad madax ah; waayecel oo; qaanfo.
Maqaddin (-ka) — Madax; waayeel; amaamduule.
Maqal — 1. (-ka) a) Hawsha dheguhu qabtaan; kartin dheguhu wax ku darcemaan. b) Qolidhob yar oo wax lagu rito, badanaha lacagta; khaanad. 2. (-sha) Dhasha yarwar oo ariga.
Maqan — Aan joogin; meel kale jira.

Maqas (-ka) — Maqas.
Maqdarad (-da) — Meel la hagaajo oo dad loogu yeero oo lacag layksa uruursho; lacagtu waa samasato oo ama sid u baahan baa la siyaa ama arrin danaha guud ah baa lagu baxshaa oo wax lagaga qabtayaa.
Maqiq (-a) (is -) — Meel ama wax xiran ama cirriiroyoon oo xoog la isugu kakabiyo; toos wax loo jiirso, loo jibaaxo, laysugu matatariyoo.
Maqiqqan — Si maqiq ah.
Maqiqaan (-ta) — Wax maqiqan ahaansho.
Maqil (-ka) — Fiririic; findoob.
Maqlid (-da) — Cod ama dhawaaq ama hadal dhegaaha ku dareaemid; dhegta u dhiigid; dhegeysasho.
Maqaaddiis (-ka) — 1. Macdan leh kartii uu ku soo jiito macaadinta kale qaarkeed. 2. Birdanab.
Maqaan (-ta) — Wax maqan ahaan.
Maqaansho (-ha) — Wax maqan ahaansho.
Maqoorad (-ka) — 1. Hawl wadaagid, isu qaybin, isu kala jebin; qotoba hawl gaar ah ku jaacid, ku qaybin. 2. Arrin maamulid, agaasimad.
Maqrib (-ka) — 1. Waqtiga u dhe-xeeya qorraxdhaca taniyo aaska
dumidiiisa. 2. Salaadda waqtigaas. la tukado.

Maqsuud (-ka) — Mabsuud.

Mar — 1. (-ka) Mid; kol. 2. (-ta) Googgaradda iyo maryaha kale oo dumarku dhaxda ka xirataan, meesha ama waxa lagu xiro.

Maraa (-ga) — Geedi sida quiraca u weynada oo qodax leh oo laf adag.

Maraabayn (-ta) — Dhaxda isbaqada iyo dheekheelliyo dadda doonyaha iyo mararkii badda saaran, oo hirarku ku wacan yihiin.

Maracii (-ga) — Salaax; xooddaamin; xoodis.

Maraciiyid (-da) — Xooddaamin jacayl ku jiro; salaaxid: xoodin.

Maramii (-ka) — Kalluun gadiirka u eg.

Marabbi (-da) — Neef la baray inuu dadka la dhaqmo; la rabbeeeyey; hebed; (ama «murabbi»).

Marabbob (-ta) — Marakudheeg.

Maradharaan (-ta) — Tashiilid; dhaqaalayn.

Maradhaaro (-da) — Tashiil; dhaqaale.

Marag (-ga) — Qof wax dhacay oo uu wax ka og yahay, wax laga weyd-dinayo; markhaat.

Marakudheeg (-ta) — Geedi nagaar ah; marabbob.

Maran — 1. Aan gudhiisa wax ku jirin; eber ah. 2. (naasaha geela) maraq lagu xiray, lagu duubay.

Maranti (-da) — Waxa naaga laqaba ninkeeda u tahay; afo; oori; arad.

Maraq (-a) — 1. Mayrax si gaar ah loo tidcay oo geela naasaha lagaga maro si aan ubadku u nuugin. 2. Dhacaan dufan Iech oo hilibka iyo waxyaalo kale oo la karsbo ka samaysma; fuud.

Marashi (-da) — 1. Hubka dadku labbisto, guud ahaan; dharih; arratir; marrin. 2. Bir beerta lagu jeexo oo iido lagu xiro.

Marashiyiyin (-ta) — Marashi u yeelid, siin; dharrayn; marrid.

Marasho (-da) — Wax maran noqosh.

Marawaxad (-da) — 1. Babbis. 2. Qu-fac isdabajoog ah; riiraxyo; dhig-dhiko.

Marawaxadin (-ta) — Babbin.

Marax (-a) — Wax dib loo dhiqto; ashiiil; kayed.

Maraxsadaa (-ka) — Maraxsasho.

Maraxsasho (-da) — Wax dhaqaas-laysasho, dib u dhigasho, tashiilasho, kaydsasho.

Maraxsi (-ga) — Maraxsasho.

Maraykaan (-ta) — Dhar baftada u eg, kase qalafsan kana caddaan yar.

Marbooc (-da) — Dhar maraykaanta u eg oo ka sii qiro weyn; (ama «murbooc»).

Mardaaddi (-ga) — Xarrago; shooib; xashaashi.

Mardaaddiyid (-da) — Xarragood; shooibid.

Mardabaan (-ka) — 1. Weel wax lagu shubto oo af yar oo qiro weyn oo dhoobo adag laga sameeyo. 2. Weel weyn oo dhoobo ah oo biyaha lagu shubto; ballaas.

Mardabayan (-ta) — Dhaagrid; sirid; khatallid.

Mardabo (-da) — Dhagar; sir; khatall; xeelad; khayasoom.

Mardaddabaan (-ka) — Qof mardabo badan.

Mardar (-ka) — Waran weyn.

Mardin (-ta) — Xarriig; jiitii; daliig.

Mardurauf (-ka) — 1. Dhar cad oo laga qurux badan yahay oo aad u giro weyn. 2. Xirro qaad (Jaad) ah.

Mareeg (-ta) — Qoosha maqasha ka geliyo.

Mareegasho (-ta) — Xiddigaha daal-lalila cuntub ka mid ah oo u dhe-xeexa libeys iyo xoort.

Mareer (-ka) — Geedi weynada u aan qodxo lahayn oo miro qurux iyo maccan badani ka baxaan.

Marid (-da) — 1. Meel socod ku dhaafid, gudbid. 2. Geel maraq
naasasha kaga xirid. 3. Mariin ama dalig kale wax ku dunbid.
Marii\(\text{-ka}\) — Meriit.
Mariikh \(\text{-a}\) — Meereyaaasha gorraxda ku wareega midkoood; wuxuu u dheexeyaa dhuulka iyo mushtarka (cirjeexda); farraaare.
Marin \(\text{-ka}\) a) Meesha loo sameeye in la maro; dhabbe; waddo. b) Sida eg; abbaar; jid. 2. \(\text{-ta}\) a) Wax maran ka dhigid; eber ka dhigid. b) Meel marsiin. c) Wax akhriyid, kicin. d) Wax wax ku jiidid; ku tirid.
Maris \(\text{-ta}\) — Shinbir-malab; buli.
Marka — Kolka; hadda.
Markab \(\text{-ka}\) — Gaadiid badaha waaweyn lagu maro oo lagu dham oofo ama lagu dagaallamo ama wixii ganacsii ah lagu taro.
Markhaati \(\text{-ga}\) — Marag.
Marmarri \(\text{-ga}\) — Wax dhuuban oo meel xoog loo gelinayo iyaddo gacanta laguna riixayo laguna wareerjiyay.
Marmariiyid \(\text{-da}\) — Si marmarri ah, wax meel ugu mudii, u gelin, ugu librin.
Marmar \(\text{-ka}\) — 1. Dhagax dhalala oo adag oo aad u siilaysma oo wax lagu dhisoo. 2. SocsoCod. 3. Aan

\[\text{Marmarin \(\text{-ta}\) — 1. Meel marmarisiin; socsoCodsiin. 2. Dusha wax kaga jiidjiid, kaga tirjiid; kaga bi'lin.}
\text{Marmarsiinyo \(\text{-ha}\) — Cudaddaar (ama «marmarsiino»).}

A) Kan Hindiya; B) Kan Afrika.

\[\text{Marmarsiinyood \(\text{-ka}\) — Cudaddarasho.}
\text{Marnaan \(\text{-ta}\) — Wax maran ahaan.}
\text{Marro \(\text{-da}\) — Gobol dhar ah oo la huuwado ama la guntado ama siyaalo kale wax loogu qabsado.}
\text{Maroodi \(\text{-ga}\) — Bahal, nafeeyada dhiilka ku nool oo dhan ugu weyn; wuxuu leeyahay harag adag oo qiro weyn; gacan dheer oo uu wax kasta ku samayn karoo iyo laabo ilig oo dheer dheer oo qalka kore ka baxa oo qaali ah; waa labo jaad: mid waaweyn oo Afrika jooga}

\[\text{MARKAB}

had iyo goor ahayn; kolkol. 4. Sur; luqun; tun; goor.
Marmarri \(\text{-da}\) — 1. Meel dhawr jeer marid, ku socsoCodho. 2. Isha oo laysku hayo, wax kor ka marmarin, si saxarka galay uga soo baxo ama hurduu u ba'do.
iyo mid xoggaa ka yar oo Hindiya ku nool; goso; uusanayey.

Maroodiyow (ga) — Cudur xumbaha oogada qaarkood, si daran u barar aan oo u weynaadaan oo carfad u yeeshaan, sida kuwa maroodiga.

Maroojin (ta) — Si maroorsan u warrejnin; maroornin.

Maroojis (ka) — Maroojin; maroorsis.

Marooqsad (ka) — Marooqsasho.

Marooqsasho (da) — Xoog ku qaadasho; muquunsasho.

Marooqsi (ga) — Marooqsad.

Maroor (ka) — 1. Si aan toosnayn oo qalbooc, ah u wareegsan, u furuxsan; isku kor marooqsan; isku soo gudanmoqday; gurraan. 2. Xiidanka weyn, doqdiisa dibadda xigta; waalammad.

Maroorid (da) — Wax maroorsan noqosho.

Marooro (da) — Geedsaar yar oo dhiirta isku mara oo laamoo dhanaan oo la cuno leh.

Marooorsan — La marooqiyey.

Marooorsaan (ta) — Wax maroorsan ahaan.

Marqafur (ka) — Geed nagaar ah oo geeli jecel yahay oo ku dararo; marqammayr.

Marrua (ta) — Mannaan.

Marrus (ta) — Maato; hoomo.

Marre (ka) — Quraanka oo suuradhiisa kol la wada akhriso ama suurad keliya 114 jeer la akhriso.

Marrimid (da) — 1. Marrin siin; dharayn; cid u arratiriid, qurixin. 2. (gogol, kd.) marrin u yeelid, ku qurixin midabayan.

Marrin (ka) — 1. Hub; dhaar. 2. Daalilo la midabeeyo oo gogosha la falkinayo lagu dhafo oo lagu qurxiyoo. 2. Wax wax lagu duuboo oo dhan, siiba waxyaalaha la qurxinayo.

Marsad (ka) — Marsasho.

Marsan — 1. Marsiino ama dhar kale loo mariyey. 2. Wax la mariyey, lagu tiray, lagu ba'ashay.

Marsanaan (ta) — Wax wax marsan ama la marsheey ahaan.

Marsasho (da) — 1. Dhannaysasho; Idlaysasho. 2. Akhrisasho. 3. Wax is marin, isku tirid. 4. Marsiino ama maro kale qaadasho, labbisasho.

Marsiino (da) — Maro weyn oo haweeneku xirtaan oo bogoq loo qaato; hululuf, saddexqeyd.

Marso (da) — Meessa maraakiibta iyo doonyuhiidhigaan.

Marsoobbaa (a) — Halaq waabaayo daran leh.

Mart (da) — Qof ciid ku soo hoxrudey ama muud ho gaaban la jooga hafa, inta uu joogona la dhoweynaya hayo oo cumno iyo meel uu seexdo looqo talaggela hayo.

Martiggelin (ta) — Marti ahaan u soo dhoweyn; martiqaad.

Martiqaad (ka) — Marti cumno u samayn; martiscoor.

Martiqaadid (da) — Marti cumno ugu yeerid, u samayn; soorid.

Martiscoor (ka) — Martida oo soo-ryo loo sameeyo; martiqaad.

Martiscoorid (da) — Dad marti ah cumno u samayn; martiqaad; soorid.

Martiyid (da) — Cid marti u noqosho, martiggelis ka doonid, ku hoxasho.

Marwo (da) — 1. Naq wanaagsan; dhaabel; gaari. 2. Maranuu.

Marxalad (da) — Maalin socod; masaaf.

Marxin (ta) — Dhaqaalayn; tashii; lid; kaydin.

Marxis (ka) — Marxin.

Maryamayn (ta) — Kuusha ka faalin, wax dhici doona ka sheegid.

Mas (ka) — 1. Halaqa sunta ihe jaad ka mid ah. 2. Madaal barkii.

Masas (ka) — (kooy) gooryan.

Masaafayn (ta) — (guur) meel masaaf joirta geyn oo ku meherin.

Masaafir (ka) — Qof safar ku jira.
Masaafirid (da) — Meel foog aadid, u bixid; socdaalid.
Masaafirin (ta) — Qof, eedsin dar-teed, meeshuu degganaa ka wadid oo meel kale oo foog oo uusan rabin xoog ku geyn oo ku xayirid; foyeyn.
Masaafiris (ka) — Masaafirinta.
Masaaf (da) — 1. Meel la aado oo aan foyeyn ama inta loo socdo; minaad; socdo; tegis; marxalad. 2. (guur) meel gabar laala baaxay ka xirmi karto.
Masaafud (ka) — Meel masaaf jirta aadid; socosho; foogansho.
Masaajid (ka) — Aqal ama meel Muslimku wadajir isugu yimaado oo ku wada tukado oo llaah ku caabudo.

Masaargub (ka) — (qof) aan cilmii sii foy lahayn.
Masabbid (ka) — Cid wax been ah lagu dhejiyo, lagu nabo, korka laga saaro.

Musabbid (da) — Qof wax xun oo uusan falin ku dhejin, ku nabin, korka ka saarid.
Masaf — 1. (ka) Dhuun af ballaaran iyo af dhuuban leh, oo kolka wax shubma oo weel ku jira weel kale loo warecita hayo, lagu isticmaalo; dubblad. 2. (-ta) Weel ballaaran oo caw, qabo ama mayrak kale ka samaysan, oo badarka iyo wixii la mid ah, lagu haadiyo; xaarin.
Masafo (da) — Jaad maansada ka mid ah; jiifto.
Masal (ka) — Misaal.
Masalan — Masal (ama masaal) ahaan; halqabsi; balli.
Masalle (ka) — Harag, idiim la jil-ciyey oo la qurxiyey ah, oo qof deeqa oo lagu tukado.
Masalo (da) — 1. Arrin wax iska weydiinteed adag; su’aal cilmii ku dhisayn. 2. Arrin, talo, xaanjo, xaal; (ama « mas’alo »).
Masar (ka) — Cad yar oo maro ah (xariir ama cudbi) oo afargees ah oo dumarku madaa ku xirtaan ama dhididka laysaga tiro ama duufka laysaga siimiyo.
Masarafad (-da) — Gogol yar oo wareegsan oo caaw ah, oo xeeryaha cunnadu ku jirto iyo gogosha loo dhexaysiyaa (dhawraarin haan).

Masawir (-ka) — 1. Hab wixii jir leh muuqaalkooda lagu qabto oo lagu muujiyoo warqad korkeed ama kor kale oo xaleexsan oo dusha laga marshey waxyala hooska iyo iftti-

inkaad u garan og. 2. Muuqaaal habkans lagu qabtay; taswir; sawir.

Masawiriddi (-da) — Masawir u yeelid, sameyn; sawirid.

Masayn (-ta) — Maseka dhigid; simid.

Masayr (-ka) — Shaki iyo male lala gubto, inta qof aad loo jeec yahay laga baqo, in cid kale wax ka wa-daagto ama laba tagto; hinaaso.

Masayrid (-da) — Masayr ku dhicid, taabasho.

Masayrin (-ta) — Masayr ku ridid.

Masayrrow (-ga) — Nin masayr badan.

Masayrsan — Masayr hayo.

Masayrteer (-ka) — Wax qofka masayrteer la siiyoo oo lagu qabboojiyi oo masayrka ka biiyaa.

Masayrtir (-da) — Masayrteer siin.

Masdar (-ka) — Mesder.

Masdarood (-da) — Qori xalleysan oo cabbir ku yaal oo wax lagu sadriyo.

Mase — 1. Amase; misc. 2. Isku mid; is le'eg; siman.

Mashaqayn (-ta) — Mashaqyo cid ku abuurid, u keeniid; lurid; dhebid; mixnoayn.

Mashaqaysan — Mashaqyo hayso; dhebaataysan; mixnaysan.

Mashaqo (-da) — Dhibaato; shiddo; mixno; xannibaad; xadnaan.

Mashaqoobid (-de) — Mashaqyo ku dhicid; mixnoobid.

Mashruuc (-a) — Jaangooyo hawl gaar ah loo sameeyo; waxqaabashada iyo fulinleeda; harnaamiid; qorsbays.

Mashxradi (-da) — Yeer dawan la ruuxay u eg oo dumarku ka dha-

wajjyaan kolkay waxaad ugu bogaan ama cid dheerri gelinayaan; carrabdhaw.

Masixi (-ga) — Qof diinta kirista-

anka haysta.

Masjoobaar (-ka) — Mas la sheego, aan jirin, oo la qabo inuu sito johorad if badan oo uu habeenkii ku mirta.

Maskan (-ta) — Ganbo.

Maskar — 1. (-ka) Mowjad; hir.

2. (-ta) Geedsaar aad u faalala.

Maskarjab (-ka) — 1. Mowjadda jabiddeeda. 2. Dad meel ka caa-

ryey oo aan waxba haysan oo doon-

nii ama markab la jabad.

Maskax (-da) — 1. Xubin u eg dhuxw weyn oo duuban oo caad oo arorro leh oo lafta madaxa gudeheeda ku jirta; waa xubinta u talisa waxga-
rashada, caqliga, xusuusta, hadalka, maqalka, aragga, dadhanka, urka, dhagdhaqaaqa, ka, 2. Garaad; ma-

aan, laab; qalbi; kal; fiiru.

Maskaxyo (a) — Maskaxda docl-

deeda hoose oo ku jirta lafta-

daxda labadeeda dhinac oo hoose, oo u dhaw meesha lafshabarta dhuxweeduu ka bilawdo.

Maslax (-a) — Dad wax isku haysta ama is yeelay ama wax isku diid-

dan oo nabadda la dhexdhigo; heshiis,
Maatatax (-a) — Madmad; diindiin.
Matag (-ga) — Mantag.
Matatarin (-ta) — (isku -) meel ciriiri ah, dhib iyo xooq ku dhex gelid; jibaxid; jiirid.
Matataris (-ka) — Matatrin.
Matax (-a) — (is-) is-giriirixis; (ama «mutux»).
Mataxan — Is-giriirixinaya.

MAXAAD

Matixid (-da) — (is-) (is-giriirixiu.
Matooobo (-da) — Ul afku soo laaban yahay oo lagu xarragooda; Bakoorad.
Mataxf (-ka) — Dhis weyn ama qol loogu talaggalay in la dhiigo oo lagu kaydiyo oo lagu daawado wixii alaab o ah oo leh qiime taariikhbeed ama cilmi ama dhaqan ama fahamsi.
Maw (-ga) — Weelka guud ahaan siiba kan biyaha lagu dhaansado.
Mawaa? — Miya.
Mawd (-ka) — Geeri; wad; dhimasho; (ama «mowd»).
Ma’wil (-ga) — Ceel biyo badan; bangi.
Mawlid (-ka) — Mowlid.
Maxaa? — Waa maxay?
Maxaad (-ka) — Irbad weyn oo joonyadaha iyo wixii la mid ah lagu tolo; (ama «maxaar»).
Maxaaawacay (da) — (weyddyin iyo waxkadheh, labadaba) waxa sababta keenay ama wacay; waxa ay ku noqotay; maxaaeyeelay; sabab.

Maxaaayeeley — Maxaawacay.

Maxubbo (-da) — Jacayl; kalgaacal.

Maxuubad (-da) — Qof dumar ah oo gurigeeda ku dhawran, dibadda inay uga soo bad xo oo ajnebigu arkana aan oggolayn ama aan loo oggolayn; makhabbiyad.

Maxal (-ka) — Ilmasideen; ilmaggaleen; rimmay; min.

Maxamuудi (da) — (dharih) baftada qaarkeed.


Maxbuus (-ka) — Qof xabbisan.

Maxdin (-ka) — Dhagax gaar ah oo ballaaran oo badarka lagu shiid; shiid; (ama «mixdin»).

Maxkamad (-da) — Aqalka ama meesha garta lagu naqo.

Maxlawl (-ka) — (guur xaraana ah) labo qof oo is furay oo aan mar labaad is guurisan karin jeer naagta nin kale guur saado oo ay kala tagaan; ku wax la siyoo oo naagtta lagu xireeo oo durbiga furu.

Maxmaas (-ka) — Weeli bunka iyo wixii la mid ah, lagu xammiso.

Maxmiir (-ka) — Maro xariri madow ah oo tel iyo Qur'aan lagu qurixiyo, oo qalii ah oo kaabcada la huwiiyo; Rati la garqaadayo baa Maka lagu keenaan.

May — Ma aha; maya; yeeli mayo; diikey.

Maya — May; ma aha.

Mayac (-a) — 1. (hilibi) suyuc. 2. (caanoo) suusuc ku dhowaad. 3. Kibir; islaweyn.

Mayal (-ka) — Meesha gaashaanka la qabo.

Mayay (-ga) — 1. Roobka da'a maalinta qaarkeeda hore; barisoo. 2. Rood weyn; jir.

Mayddi (-ga) — Xabag udgoon oo yagcartu dhasho.

Maydhaamid (-da) — Wax wanaagsan, oo aan bixintood la dooneyn, wax muquuno ah ku furasho.

Maydhaan (-ka) — Wax muquuno ah ama aan la rabin, oo wax wanaagsan oo aan la quuri karin, lagu farto.

Maye? — Xagge jiraan?; meeyey.

Mayficid (-da) — 1. (hilibi) Suyucid. 2. (caanoo) suusucid ku dhowaansho. 3. Kibir; islaweynansho; taalihid.

Mayi (-ka) — Miil.

Mayllin (-ka) — 1. Qalab waran dhuuban u eg oo leh caarad wax mudda. 2. Bir yar oo lagu indhaa kunsho. 3. Wax dhuuban oo wax muda oo dhan.

Mayrac (-a) — Xoolo daajinta galaabeed.

Mayracad (-ka) — Mayracasho.

Mayracasha (-da) — (xooloo) qabowga galab-gaabka iyo fiidka hore ku dhaaqid.

Mayraacid (-da) — Goor gabbal-gaab ah ama fidhoreed, xoolo daajin.

Mayran — La mayr; qasaalan; xalan; dhaqan.

Mayraaq (-a) — (geel) saddexda feerood oo sararta u hooxeyaa iyo hilibkaanda.

Mayrasho (da) — 1. Dhar ama wax kaloo la mid ah oo uskag leh, biyo ku qasaalasho. 2. Biyo isku rogido; qubeysasho.

Mayrax (-da) — Dhirta dabsolkheed kore oo u dhexeeyo qolfaanta kore iyo geedka laftisa addag; mullaax.

Mayrid (-da) — Biyo ku qasaalid; dhigid; xalid.

Mayribin (-ka) — Wax mayridda.

Mayro (-da) — Geed timirta iyo baarta u eg oo caw jilicsani ka badxo; manniiqo.

Med (-ka) — Dhagax; shiid.

Medid (-da) — Dhagax ku dilid; dhagxin.

Mee? — Xagge jiraan? Aaway? Meeyey?
Meecaad — 1. (-da) Xiddigaha cirinka tan ugu danbaysa oo u dhexaysa rab danbe iyo godinta. 2. (-ka) Ka soo rayn; ihiin danbe yeeclad; cirib-danbeed wanaagsan.

Meecaadid (-da) — Waxtar iyo ihiin danbe oo loo aayo yeeclasho.

Meelday? — (iyada) xaggeey bay jirtaa?

Meegaar (-ka) — Warceegga garangarta iyo xerada oo kalc; goob-aab; warceeg.

Meegaaran — La meegaaray; sida xerada qaab wareegsan loo yeeclay.

Meegaarid (-da) — Wax meegaaran ka dhigid.

Meelaald (-ka) — Filashe; malayn; taawin; (ama «niis haalad»).

Meel (-sha) — Kob.

Meelayn (-ta) — (wax, qof) meel dhigid, u yeelid, ku ogaansho.

Meelayn — Meel la dhigay; meel lagu ogaadey.

Meelaynsho (-da) — Meel dhigasho.

Meelaynsho (-da) — Wax meelaynsho aahan.

Meelgaar (-ka) — (ku -) wax wax lagu gaaro ama lagu sugo; kusime.

Meelkhaadac (-a) — Gef.

Meelkuggaar (-ka) — Kummmeelaagar.

Meelmaag (-ga) — Qofka hadduw wax ku dhex, ama wax damcro, aan laga fujin karin, aan la soo loodin karin; qof madax adag.

Meelmar (-ka) — Wax socon kara ama saamays fican leh ama hagaagsan.

Meelmarid (-da) — Wax meelmar ah ama meel maray noqosh.


Meeraxeer (-ka) — Xarig dheer oo badanoo suun ka samaysan, oo kolka awrta inta la raro oo la diigeyo oo lammada lagu rogo, korka lagaga soo wareegiyo.

Meerre (-ha) — (meerayaal) xiddigo gaboobey oo dhulal noqday oo qorraxda la sooqa oo ku wareega oo iftiinka ka qaatii midkood; meereyaashu (sayaarfun) wax sagaal.


Meerid (-da) — Socod wareeg ah socosho.

Meerin (-ta) — 1. Socod wareeg ah socodsiin; wareejin. 2. Hadal la qoro ama layska dabo akhriyo oo la barto; akhriyid, sheegsheegid, ku hadlid.

Meeris (-ka) — 1. Waxbarashada ardada, in kol la qaato oo la barto; cashar; dersi. 2. Wax la falkinayo ama la tolayo, wareeggi kol la soo meeriyooba.

Meermeer (-ka) — 1. Socsocod meelo aan foygan lagu laaflaabto; wareeeg. 2. (ka-) Arrin ama wax kale oo aan fulintooda la rabin oo laga leexleexdo, laga warwareego, laga madax-meersho.

Meermeerid (-da) — 1. Warwareegid. 2. (-ka-) Wax aan fulintood ama waxkaqabadkood la dooncyn, ka leexleexasho, ka warwareegid, ka madaxmeerin.

Meermeerin (-ta) — Warwareejin; leexleexin.

Meermeerto (-da) — Isku-kor-wareeg xog badan oo biyaha badda iyo webiyaashu yeeshaan oo ceel wareeega haya u ekaadaan; mid.

Meertaysad (-ka) — Meertaysasho.

Meertaysasho (-da) — Si meerto ah wax u wadaagid, u qaybsasho; kaltamid; jilaysi; moogtan; miilaysasho.

Meertaysi (-ga) — Meertaysasho.

Meerto (-da) — Si wareegto ah oo wax loo qaybsado; wadaag; kaltan; moogtan; jilays; mile.

Meeshaan — Meeshatan; Halkaand; Kobjaan.

Meeshatan — Kobja kolkaas la joogo ama farta la isugu fiiqayo; meeshaan.
Meesi (-ga) — Jaadadka xoolaha sida geela, lo'da, kd.
Meetan — Meeshatan.
Meeeye? — Xaggee jiraan? Aawaye?
Meeeyey? — Xaggee buu jiraan? Mee? Awny?

MESEEGO

Megdeyn (-ta) — Meged gelin; idiin ka dhigid.
Megdeysan — Meged la geliyey; la megdeeyey; idiin laga dhigay.
Merged (-da) — 1. Harag la hoolay oo si gaar ah asal iyo waxyaalo kale loo geliyey; idiin. 2. Asalka wax lagu megdeeyo.
Merhe (-ka) — 1. Maal si sharci ah loo siiyo qofka dumarka ah oo la guursanayo. 2. Heshiska iyo xiri-taanka guurka; nikaax.
Mhered (-da) — Hawl gaar ah oo qof dhab yuqaan oo ku xoog-sado; xirfo; shaqo; camal.
Mherin (-ta) — (guur) qof dumur ah, nin ku xiriid, ku nikaaxid.
Meerkaweyne (-ha) — Meherka ka hor, limo ururka gala.
Mehersad (-ka) — Mehershado.
Mehersan — La mehersheey; la nikaaxay.

Mehersasho (-da) — Nikaaxsasho; guursasho.
Meleg (-ga) — Geeri; wed.
Melgid (-da) — Meleg u noqosh; wedki joogtid; sababid.
Mergasho (-da) — Wax la liqay, hunurgiga dhexdiisa joogsasho, istaagid.
Mergi (-ga) — 1. Dalligo xog leh oo xubnaha oogada qaarkood, ku dhex jira ama isu haya, sida labada lafdhabarta dhinacyadeeda ku dhi-lan; midabkoodu waa caawl, hadli la kala jiidonka, waa isku soo roo-raan. 2. Waxa sida mergiga, hadli la kala jiido ama la maroonjiyo ama laysku yareeyo oo dabadheed la sii daayo, kala baxa oo qaabkoodii hore yeeshaa.
Meriiid (-ka) — 1. Geed aad u weynaada oo sunta meridka laga liso. 2. Sun, fallazraaha iyo warmaaha iyo lagu dhoobo oo wax lagu laayo; sun; waabaayo; (ama «marid»), «malliidi»).
Mesder (-ka) — (naxwe) xididka ama magaca hawsha falku qabanayo.
Meseego (-da) — Jaad badarka ka mid ah; haruur.
Meyd (-ka) — 1. Qof dhintay oo naftii ka baxday. 2. Oogo dad oo aan nafi ku jirin. 3. Qof tabar yar.
Meygaag (-ga) — Geed-abaareed weyn oo laf adag oo dhuuxaad u madow oo wanaagasan leh.
Meyti (-da) — Inta dhimatay.
Micil (-ga) — 1. Illiga qaarad fiigaa oo gowsasha iyo dhioolasha u dhe-xeeya. 2. Badarka la abuuro kolka u horreeya oo uu soo baxo isagoo duuban.
Miciin (-ka) — Waxtar; kaalmo; gargaar; jimic; jixinjix.
Micindarro (-da) — Miciin la'aan; jimicdarro.
Miciinid (-da) — Cid miciin u gelid; tegaarid; gargaarid.
Miciinlaawe (-ha) — Qof aan cid miciin u gelin, jimic daran.

304
Miciinsad (-ka) — Miciinsasho.
Miciinsasho (-da) — Miciin iyo wax-tar uga baahasho, ka doonasho, ka sugid, moociid.
Miciinsi (-ga) — Miciinsasho,
Micene (-ha) — Macine; ulaajeedo.
Micraaj (-ka) — Habeenka Nebi Maxamed Quuddus laga dheemay oo samada la geeyey (rajab, habeenka 27d.).

Mid — 1. (-da) Meermerto weyn oo badda kore ka dhe xamaysanta, 2. (-ka) Tirada labada ka horrayda; keli ah; aan la wehelin; kow; hal.
Midaarid (-da) — Baaq midaar ah, ku baqiqid, cид wax ku barid, ku hadid.

Midab (-ka) — 1. Fllaaraaha kala duwduwan oo iftiinquu kolka ay wax qabtaan, saamayiska ay hadba isha u yeelana ama ay ku reebaaq, midkoood; midabyada waxaa ka mid ah cagaarka iyo guduuqka iyo cil-laanka. 2. Kulluunka jaadki.

Midabayn (-ta) — Midab u yeelid.
Midabbakoor (-ka) — Falsafad xin oo dadka midab midab u kala sooqada oo isku dirta inta gum iyo gob la kala dhigta.

Midayn (-ta) — Mid ka dhigiid.
Midig (-ta) — 1. Oogada doocdaa bari xiga haddii gof u jeeddo xagga woqooyi oo ay ku taal gaanta dhab loogu adeegto; dooca bidixda u tusmayo. 2. Gaanta dhab loogu adeegto oo laysku saluumo lafeeda.
Midigeyn (-tu) — 1. Doocda midig xigid. 2. Wax doocda midigta ah ka bilaabid.

Midiggaar (-ka) — Gaanta midig oo cid lagu salaam; gacanqaad.
Midiggaarid (-da) — Salaamid; ga-canqaaid.

Mididin (-ka) — Adeeg; ciidan.
Mididiimid (-da) — Adeegid; ciidamin.

Midna — Mid oo iyaga ahna...; xataa mid.
Midnim (-da) — Isku mid ama mid keliya ahaan; wadajir.
Midoobid (-da) — Mid noqosho.
Midow (-ga) — Midoobid.
Miihiiibsiin (-ta) — Gaanta u gelin; guddoonsiin; siin.
Miihinn (-ta) — Qof in wax la siina hayo la dareensiiyo, oo kolkuu wax fisho, haddana aan wixii la siin; waalacsii.

Miihabe (-da) — Wax aad fudayd ku jabin oo aad u adag.
Miiid (-da) — 1. Wax kasta oo shubna oo culus oo saafi ah oo badanaa macaan, (sida miidda malabka iyo surta iyo subagga iyo miraaha bilaadada ama sonkorta lagu kariyo kd.). 2. Cadka ama inta wax ugu wanaagsan.

Miidammin (-ta) — Wax la nacay ama aan la rabin, meel xun oo fog oo uusan ka soo nabad-noqo, u dirid.

Miidiamaah (-ka) — Miidaamin.
Miidaamo (-da) — 1. Wax aan la rabin oo meel xun oo fog oo aan iaga soo nabad noqon loo diiro. 2. Qofka la miidaamina hayo, laftisaa.

Miidayn (-ta) — Miid ka dhigiid.
Miidoobid (-da) — Miid noqosho.

Miiigasho (-da) — Wax aan dhab u jiliscaaayn oo liqqiddoodu dhib tahay, liqid.

Miiige (-ha) — Bir af dhuuban oo kolka beerta abuurka lagu gurayo, dhuulka lagu mudmudo oo godad yaryar loogu sameeyo.

Miiiggaan — Ad’adag; culus; wanaagsan; roosan.

Miiiggaanaan (-ta) — Wax miiiggaan ahaan; ad’adkaan.

Miihaalad (-ka) — Meehaalad.
Miijin (-ta) — Ceecjin; cunaqoobayn.
MiiIIi (-ka) — 1. Cabbir dherer le’eg 1609,35 mitir ama 1760 yaardi; mayl. 2. Labada madax oo marke-
bka ama doonnida midkood. 3. Markab weyn oo badaha isagå gudba

Miin (-ka) — Xarafka saddex-iyotoonaad magaciisa; (m).
Miinayn* (-ta) — Miino gelin, ku aasid.
Miinaysan* — Miino ku aasan tahay.
Miino* (-da) — Qalab gudhiisa wax qarxadaa ka buuxaan oo wax lagu burburiyi (buuraha qararka ah, dhi-saska ad'adag, qalcadaha iyo xudur-rada, gaadiidka dagaalka oo dhulka iyo badda, kd.).
Miinshaar (-ta) — 1. Qalab birlab xallicfahsan laga sameeyey, oo doc ilko wax gooya ku leh gadaalna daab la qabto, oo qoryaha iyo wixii la mid ah, lagu googgoooy. 2. Libaax-badeed (ama «miinshaar»).
Miitq (-a) — Dalig dhuusan oo cudbi ah ama wax kale oo la maroojiyey oo wax lagu tolo; dun yar; lifaq.
Miisan — 1. Dun la miiqay. 2. Sida dunta u dhuusan; dheer oo caato ah; seneqan.

A) tan loo dhigo dadka; B) tan loo dhigo baabuuradda dagaalka; C) tan badba.

oo waqti la yaqaan ku soođa.
 Miile (-ha) — Kal; moogtan; jil; meerto.

Miican — 1. Dun la miiqay. 2. Sida dunta u dhuusan; dheer oo caato ah; seneqan.
Miiqid (-da) — Wax miqan ka dhigid; cudbi ama wax kale, dun ku dhigid.
Miirr (-da) — Bisha 2d, oo dayaxa; safar.
Miiran — La miiray.
Miirid (-da) — 1. Miir ka dhigid; firo iyo sasarro iyo cidd iyo wixii la mid ha, ka reebid. 2. (kula-) kala soo cid.
Miiris (-ta) — Miirid.
Miirmid (-da) — Wax miiran noqosho.
Miirnaan (-ta) — Wax miiran ahaan.
Miis (-ka) — 1. Qalab guri ama xafiis oo ka samaysan alwaax ama bir ama wax kale oo fidsan oo hago ku taagan; dushisaa wax baa lagu cunna ama la saaruu ama lagu qoraa; shillal (ama «miisad»). 2. Maqwan; darajo; magac; qiirne.
Milsaamid (-da) — Wax miisankaisa oganasho; cabbirid.
Milsaan (-ka) — 1. Qalab wax lagu u eebbiro oo qaabab badan leh. 2. Cuullays; cuulaab.
Milsaanfyad (-da) — Jaangooyo muujinaysa oo isu dheellitiraysa sanadii lacagta soo geleysa iyo tan baxaysa.
Miisad (-da) — Miis; shillal.
Milsan — La miisay; la beegay; la buuxiyey.
Milsasho (-da) — Beegasho; miis- amasho.
Miishmilshad (-ka) — Waxaan xiisoo loo qabin oo la iska hayo, ama la doonayo in lagu raagoo, cabbid, kdooray, degdeg la'aan.
Miisid (-da) — 1. (badar, kdooray) beegid; cabbirid. 2. Buuxin.
Milay (-ga) — Xilli; waqtii; goor.
Milgeyn (-ta) — 1. Milgo ama ulejeddoo wanaagsan hadalka u yeelid; muunayn; xurmayn; murtiyeyn. 2. Shabaag milgo ah ka dhigid.
Milgo (-da) — 1. Ulajeddoo wanaagsan; murti; quluud; xudduud; muuno; xurmo. 2. Shabaag ilo yar yar leh oo kalluunka lagu qabto.
Milic (-da) — Kulaylka qorraxda.
Miliicsi (-ga) — Arag yar, dhinac ama ilqooreeeda ka arkid.
Miliilic (-a) — Miliilicid.
Miliilicid (-da) — Eegid debeecsan oo jacyii ku jiro, wax ku eegid.
Miliil (-ka) — Curun; malax.
Miliad (-da) — Shareec; diin.

Milsaan

Mime (-ha) — La dulmiicy, ciiclunay, madluun ah (- iyo mabe).
Milmid (-da) — 1. Dulmi iyo jotul badani soo guureen; ciiclimid. 2. (sonkor, cusbo,...) dhaqaqad, qa-smid, biyobid.
Milmil (-ka) — Dhur sida baftada u cad oo aad u jilicsan.
Min (-ka) — 1. Aqal; guri; hoooy; (ama «minan»). 2. Ilmasideen; il-maggaleen; rimmay. 3. Kolay weyn oo timir ah; labo goosaradood oo laysku daray.
Mlnawaar* (-ka) — Markab dagaal.
Minbar (-ka) — Meel kor u qaadan oo qofka khudbada akhriyayaa ama wax wacdiyayaa fuuto, si uu u muuqdo coddiksana loo maqlay.
Mindhaa — Waxaa laga yaabaa; ma-laha.
Mindheelli (-ga) — Ilmasideeenka oo galloocda.
Mindheir (-ka) — Xuub uurkujiirta qaarkood haa, siiba xiidanka yar- yar, sida uu u badan yahay.
Mindhismo (-da) — 1. Guri, in lagu aroobaxo u dhisid; guriggal. 2. Inta arooska cusub lagu jiro. 3. Guriga
arooska oo laga dhiso, cidda ga-badha bixisay, aqeeda; innalayaal.
Mindi (-da) — Bir xalleesan oo daab leh oo dhinac af ku leh oo wax lagu gooyo; (ama «mindi»).
Mindirraacin (-ta) — 1. Arrin aan u foolxun bay ku dhisan tahay; waa loo dhacaa oo loo bukoodaa oo waxa uu la qaba in jinniyi ma-gacyo badan leh (sida: Maamme; Yoose) ay dadka caafimaadkuu ugu macnaynta ku hayaan.

MINAWAAR

weli bislaan ama aan dhab looga baaraandegiin, si deddejis ah ku dhammayn. 2. Neef aan la baxnaanin oo aan loo war hayn inuu dhimantahan iyo in kale, mindi kula boodid, gowricid.
Mindirraacis (-ka) — Mindirraacin.
Mintiq (-da) — Xauqin; (ama «mai-tiq»).
Minhilaad (-ka) — Qof kale uurkiisa xumaan ka filasho; dareensi; tuban.

MINHAR

Mingo (-da) — Biyo cad oo layiq ah oo ku yimaada xubnaaha laga dhalo oo laboddka; shahwo; (ama «mani»).
Mingaad (-ka) — In awr raree sidee maro isaga oo aan la furin oo joogsan; meesha laga rayay iyo meesha danbe oo lagu furay, inta ay isu jiraan; cabbbaar.
Mingax (-a) — Manqax; jalabubbe.
Mintid (-ka) — Dadaal aan wax lay-skala harin. naarkureeb.
Mintidid (-da) — Dadaal aan waxba la iskala harin la imaansho; nafta ku reebid.
Minweyn (-ta) — Naago nin wada qabo, tan uu ugu, hor guursadey.
Minxiis (-ka) — Qofka labada is guursadey aan midna ahayn oo had-dana maamumka arcooska oo dhan loo xilsuuru (quxinta guriga, mar-tida, cafaaraha).
Minyaro (-da) — Naago nin wada qabo, tan guurkeedu ugu danbeeciy.
Mir (-ta) — Wax habeenkiinta la hurdo dhacay ama yimaada ama la falo. 2. Goortaa xafiideed.
Miraaf (-ka) — Socxocod aan toos loo socon; warwarceeg.
Miraafid (-da) — Socod aan toos ahayn socsoho; warwareegid.
Miracas (-ka) — Geed jaadad badan u si kala baxaa oo aan qodax lahayn oo miro yaryar oo cascass os la cuno dhala.
Mirafur (-ka) — Geed-kuwaax weyn oo xabag uguuq oo la shito leh.
Mirasho (-da) — Mirta dheexeeda daaq doonasho, wax cunid.

Mirimmiri (-da) — Geed-abaareed aad u weynada oo badana waddooyinka magaaloooyinka lagu qurxiiyo; geed-hindi.
Mirir (-ka) — Dheeh cillaan iyo gududuud isku jira ah, oo biyaha ama dabaysu, birta u yeelaans daxal.
Miririd (-da) — Mirir yeelasho; daxaleysit.
Miririg (-ta) — Wax badan oo intaas

Miro
A) scytuon; B) yaanyo; C) araano; D) ifaax.

Miratahan (-ta) — Dadka miraha badda keliya ku nool; jaaji.
Miraxreezeedaad (-ka) — Lullumada kaneeada.
Mirdbid (-da) — (riyaha) ciyid.
Mirdhis (-ta) — Carjawaad xalleesan oo sanka, oo labada dul kala qoqottu.
Mirif (-ta) — Saxarrada yaryar oo cildii bitiso, siiba kuwa ku dasta ceelasha gudhoooda.

Miro — 1. (saa) (weligeed magac kooxeed) geedka qaybihiisa tan la cuno oo minaha iyo lafuha iyo beerku ku jiraan; quar hilib bay lec yihii sida babbabyga iyo qaraha, quar laf adag sida cantaha iyo murucudka iyo quar engegan sida lowska iyo badarka. 2. Tiixaa heesaha. 3. (bad) lohodka iyo wixii u eg.
Mirraw (ga) — Geed aan caleemo lahayn oo geelu cuno.

Mirrijin (ta) — Neef xoolo ah oo aan caddhalisa caano danbe ku fararin, naaushiisa daldalilig bal in wax ka soo dhacaan; dhargin.

Mirriq (a) — Caano yar oo la mirrijiyo oo naasaha ku yaal.

Mirriqsad (ka) — Mirriqsasho.

Mirriqsasho (da) — Neef mirriqsi caano uga maalid.

Mirriqi (ga) — Neef xoolo ah, mirrijin ku maalid.

Miryaad (ka) — Xanuun ama wax kale oo saamays weyn leh oo miryanka iyo wax-garshada wax u dibna, oo kala meermereo; harjad; wercif; haar; (ama «maryaad»).

Miryaadd (da) — Wax miryaadaday noqoshoo; harjadid; werfid; haa-rid; (ama «maryaadid»).

Misaal (ka) — Wax wax u eg oo lagu tilmaamo: masal; tusale.

Misbaax (da) — Masrad; siraad.

Miscilli (sha) — Xerada ariga illinkeeda ooddah ah labada dhinac ka xiga middood; kaadka xerada; (ama «miscirir»).

Mise — Mase; amase.

Misig (ta) — Xubintu bowdada iyo u dhexaysa dikba; sin.

Misir (ta) — Qoryo waaqeyn oo aad aad oo wax lagu shido.

Miski (ga) — Dhacaan aad u udgoon oo deero varyar oo Aasiya ku nool laga helo: kolay yar oo deeraadada keeda labi ururka ku leh yahay (haragga hoostiisa) buu ku samaysaa. Waa la ganaacsadaa oo ca-darro badan oo qaali ah, buu saal u yahay.

Miskiin (ka) — Qof aan maal lahayn; qof cayr ah; sabool.

Miskiinta (ga) — Geed sida caadaadda qoddo daran oo qarqa-roofoon leh.

Misna — Haddana; kol kale; kol labaad; kol danbe: (ama «misana»).

Mitamin (ta) — Tashhilid.

Mitam (ka) — Tashih.

Mitir* (ka) — Cabbir wixii dheer lahu qiyaas u oo 100 sentimitr ama 1,093 yaardi ka diigan.

Mixnad (da) — Arrin dib hio isu-suro badan; xannib; (ama «mixno»).

Mixno (da) — Mixnad.

Mixraab (ka) — Masaaajidka gudhiisa, meesho imaanka dadka tujiyo loo sameeyey.

Miyaa? — Mawaa.

Miyaasoo (da) — Libnaax-baddeedka jaad ka mid ah.

Miyl (ga) — Dhuul aan la degganayn oo magaaloooyinka ka foga; baaddiyey.

Miyr (ka) — 1. Kartida wax laga kala sooco; wax kula garashe; caqli; maan. 2. Digtoonaan iyo isjirid oo wax lagu qabto si aan wax dhibaato keenaa u dhicin; degganaan; xasilloonaan.

Miyrin (ta) — 1. (u-) Cid miyr u yeelid, ku soo celin. 2. Si miyr leh wax u qabasho; si aan degdeg lahayn oo xasilloo wax u samayn; u kaadin.

Miyirsad (ka) — Miyirsasho.

Miyirsasho (da) — Miyr yeelasho, ku soo noqosho, suuxdin ama wax kale oo caqiliga tebiya kaddib.

Miyirsi (ga) — Miyirsasho.

Mohasho (da) — Muhasho.

Mohorad (da) — Jooyad ama kiintaal badar ah, oo la kala baray, bar.

Mokhoor (ka) — Dhoof dabayska laga horyimnado; (ama «mukhoor»).

Mokhoord (da) — Docaad dabaysihka imanayso u dhoofid; (ama «mokhoord»).

Moolbah (da) — Moomah; hah.

Mood — 1. (–) Ereey duc oo ama maddaxda loo dabaaldegaa hayo lagu yiraahdo; raag! 2. (–da) Dalliggo banballaaran oo ragalka u eg oo waqtigada roobka cirka ku dhiimaa kolka guraxda dhaqado. 3. (–ka) Maalka inta aan xoolaha nool ahayn.
Mooddoo (-da) — Sida la moodayo; male: fakar; ictiqaad.

Moodid (-da) — 1. Si gaf ah wax u garasho; wax wax ka je u qaadasho, la noqosho, la ahaansho, malayn. 2. Gudbid; dhaafid; marid.

Moofu (-da) — Muuito.

Moog — 1. Aari ogeyn; aan war hayn. 2. (-ga) Kol; mar. 3. Kal; miile; jil.

Moogaan (-ta) — Ogaat la'aan; warqabid la'aan.

Moogaansho (-ha) — Moogaan.


Moogtamid (-da) — Kaltamid; meertaysi; jilaysi; miilaysi; fillan.

Moogtan (-ka) — Kaltan; fillan.

Mool (-ka) — Mec! biyo fadhiyaaan oo dhulkii aan la gaari karin ama uu aad u fog yahay; qusur.

Moole (-ha) — Aqallada miyiga jaad ka mid ah.

Moornah (-da) — Hah; (ama «moobah»).

Mooradduug (-ga) — Dhac aan wax laysku reebin.

Mooradduugid (-da) — Dhac moradduug ah ciid ku dhigid.


Moore (-da) — Xero.

Mooryaan (-ta) — Dad la dhacay; cayr.

Moos (-ka) — 1. Dhis khoobo ama wax kale ah oo loogu talaggalay inuu biyaha daadka ah celiyo. 2. Biyammareen yar oo daadka weeciyaa ama biyo fadhiyaa wada. 3. Muuska la cuno.

Moosan — La moosay.

Moosid (-da) — Biyo socda ama fadhiyaa, moos celiya ama weeciyaa u sameyn.

Moosin (-ka) — 1. Dabayl xillu ku socota oo ka dhacda Badweynina Hindi iyo Aasiyada Koofure. Waa labo: mid «koofur-galbeed» oo dhacda afar bilood (Maaj.-Ag.) oo labo bilood oo celiis ah (tangambili) ku xigaan (Set.-Okt.) iyo mid «woqooyi-beri» oo iyana afar bilood dhacda (Nof.-Feb.) oo iyadana ay ka danbeeyaan labo kale oo bilood oo celiis ah (Maar.-Abr.). 2. Xilli; waqti.

Mootan — Aan noolayn; dhintay; mood.

Mootanaan (-ta) — Wax mootan ahaan.
duunyoba waa la curraa, bur wanaagsanna, waa lagu sameeyaa.
Moxor (-ka) — Geedaha xijiga jaad ka mid ah oo beeyada dhala.
Mu‘addin (-ka) — Ninka aadaanka masaaajidka ku qaybsan.
Mucawino (-da) — Gargaar; kaalmo.
Mucjiso (-da) — Amar aan la arki

MUDAC

jirin; isagoo kalena, aan dadku keeni karin; aayad.
Mucurti (-da) — Baahi weyn oo wax iyo qaboo.
Mucurtood (-ka) — Baahi weyn wax u qabid.
Mud (-ka) — (xoolo) cad tahar iyo jiir iyo baruur isugu dhafan oo sha-fka iyo candhada u dhexeeya.
Mudaal (-ga) — Qalab wax lagu tolo oo kahabotahaana ka yar, mudaacana waayn.
Mudaaharaad (-ka) — Banbax; bannaanbax; dibadbax.
Mudac (-a) — Qalab wax lagu tolo oo daab yar oo la qabto iyo af dhuuban leh.
Mudan — 1. (*) Meel lagu mudey; meel ka taagan, ka likaysan; wax lagu mudey. 2. a) Wax mutaystahay; wax galababsaday; istashiley. b) (adaa mudan, kd.) waxay weligeed weheleesu oo laga dabo yiraahdaa «ma-hadsanid».
Mudane (-ha) — 1. Qof in la weyneeyo mudan ama mutaystahay oo dhan.

2. Magac lagu muuneeyo madaxda iyo waayeellada dadku soo doorto.
Mudbax (-a) — 1. Wax caarad leh oo inta wax doca ka muda doda kale ka baxa. 2. Wax kankooqan ama wareegsan, labadis docood oo isu tumsaysan, xarriq inta wadan- gaha ka marta — isu haya.
Mudbixid (-da) — Doc ka mudid oo docda u tumsaysan ka bixid.
Mudbixin (-ta) — Doc ku mudid oo docda u tumsaysan ka bixin.
Muddaahino (-da) — Arrin aan durbaa la fuline, dibudhig iyo meermeeris iyo hadal macaan oo maldahan lagu wado.
Muddaahineyn (-ta) — Muddaahino ku wadid.
Muddac (-a) — Gar isu sheegad; dacwad.
Mudddec (-a) — Wixii la faro si fudud u yeela; aan wax didin; baarri.
Mudddecino (-da) — Mudddec ahaan.
Muddeyn (-ta) — Muddo ama waqti u yeeliid, u qabasho.
Muddicid (-da) — Dacwiyid; garramid; doodid; jitalmid.
Muddo (-da) — Waqti; goor; waa; shin.
Muddug (-ga) — 1. Aan la wehelin; keli ah. 2. Aan waxba sidan; qaawan.
Muddul (-ka) — Aqal badanaa qol keliya ah oo wareegsan oo saqaf kor u fiqan leh; (ama «mundul », « mundulfe »).
Muddid (-da) — Wax sida qodaxda iyo irbadda caarad fiqan leh, xoog wax ku dhex gelid.
Mufsid (-ka) — Qof fasahaad badan. Mufsidino (-da) — Mufsid ahaan.
Muffaan (-a) — Fure.
Muffi (-ga) — Caalin weyn oo laga warayasto wixii la aqoon waayo ama laysku qabto oo sharereeda lugh ku leh; Abwaan, xagga diinta; Buun. 
Mug (-ga) — 1. Weel ama wax kale oo gudo leh, inta qaaddiisu le'eg yahay. 2. Kol; mar.
Mugdi (-ga) — Aan ifthin lahayn; gudcur.
Mugga — Haadda; cegga; amminka.
Muhaajirin (-ta) — Saxaabadii Nebi Maxamed la haajirtey oo inta Maka ka tagtay Madiina ugu tagtay.
Muhasho (-da) — Cid ama wax, kal-gacal iyo rabitin u qabid; uurka wax ka doonid; wax laabraacid.
Mulin — (arrin, kd.) Milgo leh; weyn; culus.
Mujarrab (-ka) — 1. Qof wax soo jirribay, soo tijaabiyey, soo sulgaarey. 2. Wax la hubiyey, la sulgaarey.
Mujrim (-ka) — Qof denbi weyn galay.
Mujtabid (-ka) — Qofka ijtihaadaya ama ijtihaadka la imanaya.
Mujtumac (-a) — Urur; wadajir; bulsho.
Mukallaf (-ka) — Qof wax loo sheegan karo ama wuxuu falo ka mas' uul ah; qaangaar.
Mukhaasafa (-da) — Khilaaf.
Mukhuurid (-da) — Biyaha dhexdooda wada gelid; quusid; tinbasho. (ama «muquurid »).

MUKULAAL

Mukulaal (-sha) — Dummad; yuan-yuuro; dinnad.
Mulac (-a) — Balal yar oo afar addin iyo dabo dheer leh oo sidaan yada u eg, kase weyn xooqaa; (ama « bulac »).
Mulki (-ga) — Wax qof gaar u lec yahay; lihi; hanti; hodantooyo.
Mullaaax (-da) — 1. Xuuubabka may-

raxda kan ugu jilicsan oo geedka laftiisaa adag xiga. 2. Dhuub kasta oo sida mullaaxda u jilicsan.
Mulli — 1. Qusur ah; mooal ah. 2. (-da) Dhirta qaarkeed xabagteed.
Mulul (-ka) — 1. Qof dumar ah oo uur danbe yeeshay, isagoo weli ilmi-hii hore muujina haya. 2. Naag sano walba dhasha. 3. Neef rimman oo huddana weli la maalayo.
Mulug (-a) — 1. Ilmo carruur ah oo kolkaas dhashay; murjuc. 2. Wax wixii uu huuwanaa ama uu haystey ama uu lahaa laga wada qaado oo aan wax lagu reebin, lagu diiro, laga murxiyo, laga xayuubsho. 3. Aan wax qabin, diiran, muruxsan, qaawan.
Mulxid (-ka) — Gaal; kaafir.
Mu'min (-ka) — Qof muslin ah oo iimaan wanaagsan leh; aan kaafir ahayn; Ilaah-ka-cabsi badan; too-bad badan; muslin; (ama «muumin »).
Munaaafaq (-a) — 1. Qof ururka gaal ka ah afdan muslin. 2. Labaggalle; labawejile.
Munaafaqnimo (-da) — Munaafaq ahansho; kufricalooleed.
Munaaasab — Ku haboon; u cuntama.
Munaaasabo (-da) — Waqt (arrin qabashadeed) ku habboon, u cuntama, ku fiican; kansho; fursad.
Mundul (-ka) — Mud dul.
Munnaarad (-da) — 1. Kuud dheer
oo dushisaa kore habeenkii, ifii nin xoog leh laga daaro, oo waxa badda mara habawga ka ilaa, joomaha iyo meelaha cabsida ahna u sheega oo uga diga. 2. Tan masaajidka, oo dusheeda laga addimo.

Muqdaaf (-ka) — Seeb gaaban oo huu-riyaasha lagu wado oo lagu dawduwo oo shukaantii uga dhigan.

Munaarad (1)

Muqlaysan — Inta shilini cuntoo muqlo ku dhacay.
Muqlo (-da) — Shilinta qaniinyadeed, cudurka ay keento; shilimmow.
Muqloobid (-da) — Muqlaha shilinntu keento qaaddi, ku dhicid; shilimmow.
Muqlow (-ga) — Muqloobid.
Muqmad (-da) — Oodkaa.
Muqmadayn (-ta) — Muqmad ka dhigid; Oodkicid.
Muqshabeel (-ka) — 1. Haramead.
2. Labo wax oo kala jaad ah, waxay iska dhaleen.
Muquuf (-ka) — Birta faraska afka loo gesho oo xakamaha; (ama «muquus»).
3. Xoog wax ku samayn, ku marsiin.

Muquuno (-da) — 1. Waxa la lee yahay ama la haysto, oo inta waxa u lii la soo soco, deeq loo bixiyi. 2. Waxa la naco oo lo muquuniyo, laftooda.
Muquunsad (-ka) — Muquunsasho; muquunsi.
Muquunsasho (-da) — Xoog wax ku samayn, ku marsiin, diriqasho.
Muquus (-ka) — Muquuf.
Muraad (-ka) — Wax lagu tagasho ama la damaco in la helo ama la samceyo; wax la doonayo; wax la rabo; dan; qasdi; xaal; ulajecdoo; arrin; xaajo.
Muraadid (-da) — Muraad (u) yeelasho.
Muraadsasho (-da) — Muraadisi.
Muraadsi (-ga) — Muraad (ku) qunsasho.
Muraaradiilaaq (-a) — Argaggax ama naxdiin weyn oo kediso ah, oo kar-tida qofka, kol keliya baabbi'isa; qaracan.
Muranayad (-da) — Kor siman oo layska arko, siiba cad dhalo ah, oo inta doc laga marsho dheex laacaqee gaalin) ama wax la mid ah, oo daruur la geliyo laysku arko; mandarad; biladdaye.

Muran (-ka) — Hadal aan la iska gar-qaadanaye, dood iyo asaraar keliya ah; jactad; ogaaqaddid; dilaag.
Murbax (-a) — Mudbax.
Murboc (-da) — Marboc.
Murcud (-ka) — Geed mira dhaanaan oo lata weyn oo la cuno leh; (ama «murcood»).
Muradad (-ka) — Geed aad u kulul oo wax lagu daweeyo.
Murdiso (-da) — Farta gacanta, oo suulka iyo fardhaxada u dhexaysa; murugsato.
Murgid (-da) — Wax murugsan ama murgrey noqosho; isku darmid; qa-smid.
Murla (-ta) — Wax, farta murdisada ah, xoog korka uga marin oo ku xoqid oo dabadeed waxay soo gosyo ama soo raaca, leefid.
Murjaan (-ta) — Dhaqax-la-mood guudud iyo midabyo kaleba leh, oo bahallo yaryar oo baadha ku jiraa sameeyaan, inta u dega beelo beelo, murjaantaana u yeele qaabab badan: gaar sida geedaha laam oo leh, gaar buur dhaagax ah noqda, qaar jasiirado waaweyn noqda; (ama «murjaan»).
Muiris (-ka) — 1. Waran yar oo af dhuuban leh; (ama «murgin»). 2. (-ta) Geed-abaaeed buuraha ka baxa oo xoolaha lagu dhacariyo.
Murjucc (-a) — Ilmo carruur ah oo dhashay; muluq.
Murkucad (-ka) — Murkucasho.
Murkucasho (-da) — Lafaaha kalaggoyaysada oo inta wax xoog lihi ku dhacaan, mida meeshii ay madaxa ku hayseey ka baxdo, ama ka sidbato; kalabbax yar.
Murmid (-da) — Hadal muran ah ku hadliid.
Murryad (-da) — Kuul daahab ah.
Murtaad (-ka) — Qof diintii uu haystey ka buxay oo riddoobey.
Murtaadmimo (-da) — Murtaad ahaan.
Murti (-da) — 1. Ulaajeedo kasmo iyo aqoon iyo waaya'aragnimo ku dhiisan oo ama cusub ama la dhaxlay oo fil weyn, oo sida eg ama runtu tahay, si sarbee ah ama cad, dadka u barta, oo badalka iyo maansada iyo heesta iyo maahmahada iyo waxyaalo kale oo suugaanta ka mid ah, laga dhex helo; hadal saamays weyn leh; suugaan; xigmad; quulud. 2. Duluc; ujeeddo.
Murtiyeyn (-ta) — Murti u yeelid.
Murud (-ka) — Wax furuu soo qaaddo ama la mariyo oo la leefo; leefin.
Murug — 1. (-ga) a) Midab ka koo-ban midabyo isku darsamay; camajir. b) Wax wax badan isku kor laableabma oo la kala bixbixin wa-

![Murjaan](image-url)
2. Mitahaa kolkay bilaadaa korka 
laya muruxsado siida kuwa garaska.
Muruxsan — La murxiyey; hoolan;
diiran; qaanan.
Murwo (-da) — Dhalan-wanaag; xil-
kasnimso; xishood; sarriig; anshax.
Murxid (-da) — 1. Wax murxay ama 
mursusan noqosho. 2. Dhogortu ka 
dhicid; ceeboobid.

MUSMAAR

Murxin (-ta) — 1. Dubka kore ka 
qaadid; wax diiran ka dhigid; qaa-
win. 2. Dhogortu ka qaadid; cee-
bayn.
Mus (-ka) — Xero ood ah, meel ka 
mid ah.
Musallif (-ka) — (qof) xoolihii dhaa-
feen siiba xoolaha ganacsiga; cyar.
Musallifid (-da) — Musallif noqosho.
Musallifin (-ta) — Musallif ka dhigid.
Musannif (-ka) — Qof kitaab qoray, 
cuiriye.
Musaraar (-ka) — Argaggax ama sas 
ama wax kale oo lala maanware-
ero; saamays laala dhaaco; jidbo; 
ismadaxmar. (ama «musaaraar»).
Musaraarid (-da) — Musaraar ku 
dhicid. (ama «musaaraid»).
Musareen (-ka) — (koox: musareenno) 
labo dabaylood, mid yar iyo mid 
weyn, oo waqtiga dhabbojeyaashu 
hacaan, yimaada; dabaylaha wej-
inaha.
Muschaalli (-da) — Shurbad.
Musbaar (-ka) — Lacagta qofka xoo-
jiya la siiyoo, badanaa bishibaa kol; 
hawl; (ama «musbaar»).
Musbaax (-a) — Socod aayar ah oo 
xarrago ku jirto, oo badanaa cid 
amaa wax kale la dhcx mara hayo; 
tamashle; daanshood.
Musbaaxid (-da) — Socod la musba-
axa hayo, socosho.
Musbiirig (-ga) — Qofka llaah midni-
mada u diida oo sharriig u yecla;
gaal.
Mushtaki (-ga) — Qofka wax garina 
haya oo daawada wata; muddici.
Mushtur (-ka) — (xiddige) meeraaha 
shanaad oo qorraxda, oo u dheex-
cyaa marikha (farrararte) iyo saxalka 
(raage); cirjeex; cirjiir.
Musliho (-da) — Belaayo; hoog; dhi-
baato.
Muskulux (-da) — Kor aan uskag 
iyo wax kale midna lagu arag; sidib 
iyo nadiifiimo isku darsaday.
Mulsimid (-da) — Muslin noqosho; 
diinta Islaanka soo gelid; Islaamid.
Mulsimin (-ta) — Muslin ka dhigid; 
diinta Islaanka soo gelin; Islaamin.
Mulsin (-ka) — Qof diinta Islaanka 
haysta.
Muslinimo (-da) — Muslin ahaan-
sho; Islaannimo.
Mусmaar (-ka) — Bir yar oo doo af 
fiigaa oo wax muda ku leh, docona 
medax yar, oo alwaaxda ama wax 
kale layskula dhejiyo; qodob; (ama «musbaar»).
Musmaaran — Musmaar hayo, lugu 
qabtay; la musmaaray; qodban.
Musmaariid (-da) — Musmaar ku mu-
did, ku dhejin; qodbid.
Musqul (-sha) — Qol yar oo loo kort-
ago; suuli; kortag; (ama «musqul»).
Mustacmarad (-da) — Dal hab istic-
maar lagu haysto; beel.
Mustacmir (-ka) — Wax isticmaar-
sada; wax beelaysta.
Mustuqbal (-ka) — Waqtiga iman do-
ona, soo socda; timaaddo.
Mustareex (-a) — Si aan hawl iyo 
dhib lahayn; raaxo; (ama «ista-
reex»).
Mustareexid (-da) — Si aan hawl iyo 
dhib lahayn ku sugnaan, ku noola-
an; raaxaysasho; (ama «istareexid»).
Mustareexin (-ta) — Mustareex ka dhiigid; u raaxayn.

Musuugnaasuuq (-a) — 1. Wax xagga diinta iyo xagga anshaxa iyo xagga bulshannimada ku xun. 2. (maamulka qaran ka) laaluushcun; tuugo; afiinshaarnim, kd.

Musuugnaasuuqid (-da) — Wax musuqaaasuuq ah, samayn.

Musuraar (-ka) — Musaraar.

Musuraarid (-da) — Musaraarid.

Mutammir (-ka) — Shir; urur.

Mutux (-a) — Aan wax xuhanayn; keli ah; diran; qaaawan.

Mutuxan — Mutux ah.

Mundal (-ka) — Bakhayi; masuug; dhabeelaal.

Muudid (-da) — 1. Dhir is haysata ama biyo dheexood, si qarsoodi ah ama dhuumasho, u marid; dhisid. 2. Meel inta laga galo, meel kale oo fog laga soo baxo. 3. Doolnimo meel ku tegid.

Muudmuudsasho (-da) — In badan ama cabbab muudsasho.

Muudsasho (-da) — Wax sida naacaca, afka lagu haysto, oo bushimaha iyo currabka lagu roqrogo oo lagu nuugo taniyo inta qoyaanka ama dhacaanku ka idalaado.

Muufaayn (-ta) — Muufo kicii. 2. Muufo ku dubib; hoqeyn.

Muufu (-da) — 1. Meel si gaar ah u dhiisan oo cunnada lagu dubo; furun. 2. Kimis ballaaran oo wareegsan oo badarka laga sameeyo oo furunka lagu dubo; kidaar. 3. Meel kulayl iyo qiiq ka kaca hayaan; (ama «moofa»).

Muug (-ga) — Wax ishu arkayso; muuuqaal.

Muujiin (-ta) — Wax muuqda ka dhiigid; tusid.

Muuul (-ka) — 1. Wax buuxa; wax tiro badan. 2. Wax wax ugu wanaagsan.

Muumin (-ka) — Mu'min.

Mumad (-da) — 1. Magac; sharaf; ciso; xurmo. 2. Sida wax u eg yiihiin. 3. Qurux; midab-wanaag; (ama «muuno»).

Muumadlaxn (-ta) — Muunad u yeelid; xurmayn; weynye; tixgelin.

Muumahaj (-ka) — Muunabbeel; sharafjab.

Muumayn (-ta) — Muuno u yeelid; muunadlaxn.

Muumays (-ka) — Habka wax loo muuneyyo ama lagu muuneyyo.

Muumo (-da) — 1. Xurmo; sharaf; tixgelis. 2. Midabwanaag; qurux; (ama «muuad»).

Muuqaal (-ka) — Muuqasho; muug.

Muuqad (-ka) — Muuqasho.

Muuqasho (-da) — Wax indhaha lagu arko noqoshi; muug yeclasho.

Muumurmursad (-ka) — Muurmurmursasho.

Muumurmursasho (-da) — Bushimaha iyo currabka dhaqdaqaajin.

Muumurmsi (-ga) — Muurmurmursasho.

Muumrayn (-ta) — Wax tiro badan oo wada dhaqdaqqaaga haya; miririgleyn; guurrreyn.

Muumrrin (-ta) — Dhutin yar; heetis.

Muus (-ka) — 1. Miro dheer dheer oo dhumuc leh oo soo godgan oo si qurux badan cuntuub ugu baxa; midabkoodu, kolkay bislaadaan, waa cawl dahabka u eg, aadna waa u macaan yiihiin; geedka muusku, geed dhab ah ma aha; waa caws
weynadey, calcemihisuna wax wax dhab u baalballaaran oo dheer dheer; (ama «moos»). 2. Mandiil daab leh oo isku laabanta oo lagu xirto.

Muusaaqid (-da) — Dhoolbirid; muusoood.

Muusannaabid (-da) — Si muusanuun waa ah u qaylin.

Muusannaaw (-ga) — Qof la ciiyay, hadalka uu, inta ku dhereysto, ciid u hiilsa u dhawaqanayaa; habar wacad.

Muusid (-da) — (biyo, kd.) inta dhuulka hoostiisa mara, meel kale ka soo baxa, ka soo fuura, ka soo habya.

Muuska (-da) — Cilmiga iyo kasmada dhawaqaa, codka, jaanta iyo sacabka dadka caayara hayaa oo dhinac ah, iyo dhinaca kale qalabka la yeersbo (mid la tumo oo la garan caco sida durbanka iyo reemaha; mid leh dhuumo la ahaafo oo ama qori ah ama maar sida kalarinet iyo kornet; iyo mid bogon ama xarig leh, sida fiyoliin iyo biyaano) oo laga soo saaro yeer macaan oo la jeclaysto oo aan dhabaab lahayn oo ku dhisan hab, jaangooyo, islahcid luuq, dhabaab iyo deelqaaf la'aan, ...; (ama «muusiiqa»).

Muusoood (-ka) — Dhoolbirid.

Muwaafago (-da) — Heshiiis.

Muxtaaj (-ka) — (qof) baahii wax u qaba; dani waddo.

Na — Uyuulka qofka hore oo kooxda ah kolka wax la taaranayo ama falku xagkiisa aada hayo (sida: biyo na siiya; wilkich baan na arkay); amnaga.

-nu — Tiraab croyada kale lagu xiriiriyo in kala duwduwan u yeela (sida: a) Wuxuu Guuleed la siisyey, Warfaana ha la siiyo; libaasiinta la dil; Adiguna ma rabaqan. b) Yama arag, mana maqali; inna ma imaan; sida u yeeli mayo; yaad aragtay? Cidna; oo; xataa.

Naa — Eryg qof dumar ah loogu dhashaado ama loogu yero ama lagu soo jeediyay; magac baa badan ugu ku dar dhaqan oo qachaa (sida: naxiru Karaha; naxir u Backa).

Naacaw (-da) — 1. Gaasaska badan oo isku darsan oo hawadu ka koo badan tahay. 2. Dubayl fudud oo jilisesi; — (ama xeeccayah). Nuudal (-ga) — 1. Bulsho ama dad kaie oo kooban oo dani ka dhaxayso oo hadba kulma; urur. 2. Aaqalka ama meesha ururadaasi isugu yimaadaan ama ku shiraa.

Naadin (-ta) — Naado cid war ku gaarsiin ama wax ku iibin.

Naadir (-ka) — Aan had iyo goor la heli karin ama aan meel wabi laga heli karin; dhib laga helo ama laga arko; laga diino; shif ah.

Naado (-da) — 1. War, iyadoo afka lagaga dhawaaga hayo, dadweynaha la gaarsiyo. 2. Lib, qofba qofkuu ka waxbixin og yahay, wax laga ilsho; xaraas.

Naafasha (-da) — Naafso noqoshi. Naafayn (-ta) — Naafso ka dhigid; dhaawicid; curyamin.

Naafcadde (-ha) — (xiddigo) ka naafaha ugu horreeyo; wuxuu u dheexeyyo ugu naafcadde iyo naafmadeebo.

Naafmadeebo (-ha) — (xiddigo) xidiggiga labaad oo naafaha; wuxuu u dheexeyya naafcadde iyo afqays.

Naaso — 1. (-da) a) Xubin, wax gaarey darteed, hawshay qaban jirtey gaban. b) Qof heeran; naafso ah; jaban; curyaan. 2. (-ha) toddobada xidiggood oo «naafcaddeku» ugu horreeyo, «dirrikuma» ugu danbeeeyo; waxay u dheexeyyaan toddobada «naafaha» iyo toddobada «daalalida»; waa xidigo xagaa.

Naaftooblid (-da) — Naafso noqoshi. Naag (-ta) — 1. Qof dumar ah oo weyn; haweeyeey. 2. Qof dumar ah oo la guursadley; marante; afso; oore; arad.

Naagaysad (-ka) — Naagaysasho.

Naagaysasho (-da) — Naag ka dhigasho.
Naagnimo (-da) — Naag ahaansho.
Naan'ib (-ka) — 1. Nin bogorka ka wakiil ah oo jago iyo maamul weyn haya. 2. Nin dadweynu huu oo doortay oo ka wakiil ah; mudane.
Naakhuude (-ha) — Qofka markab ama doonni madax ka ah.
Naakirad (-da) — Naashiso.

Naarlo (-da) — 1. Waa wax wanaagsan; khayr. 2. Culoolsamii; farax. 3. Waar lagu farxo; bishaaaro.
Naarlood (-ka) — Naarlo helid.
Naamays (-ta) — Magac dheeri ah oo qof ama wax kale loo baxsho ama lagu dhejiyo; koozaar; (ama «naamays»).
Naanun (-da) — Kaalin ceeleka agtiisa laga dhiso oo xooluhi biyaha ka cabbana; berk dad; dar.
Naanqiib (-ta) — Kalluun; bogla'.
Naanqis (-ka) — Aan dhammaystirnayn; qabyo ah; aan dhammaynaan; wax ka maqan yihiin.
Naar —— 1. (-'ka) Weel wax lagu shubo; seref weyn; qabaal. 2. (-ta) Jahanmamo; cadoonkii.
Naar'afuuf (-ka) — 1. Qofka dadka isku dhiray; diraddirkaale. 2. Aamuurka qaarki; xayrada.
Naarajjin (-ta) — Geed qunbe; baar.
Naarid (-da) — Naar gelin; cadoonkii.
Naarsimo (-da) — Qalabka birtumaha guud ahaan.

Naas (-ka) — 1. Mid ka mid ah labadan cad oo faabta durnarka ku yaal oo leh quruxu iyo xididdu caanuuhu galiin ama maraan iyo ib, caanuuhu ku nuugto. 2. Cad kaas ka dhigan oo aan korin oo labooyka ku yaal. 3. Cad dhuuban oo candhada caanaleysa ka soo laaliyada oo kolka la naaga hayona ubadkoo afaa gashado, kolka la lisa hayona, sacabka ama wax kale lagu xamaatuuf. 4. Dhun oo saa gaagan oo wax lagu shubo oo weelasha qaar-kood lec yihiin; ib; gulgulo.
Naasaleey (-da) — Naaleeya inta xheddigoodo ilmo dhalo, oo naaska u dhigo. Waxaa ka mid ah: dadka, duunyada, dugaagga, ugaarta... ni-biriga, fiidmecra. ~ caanaleey. (ama «naasaleey»).
Naashiso (-da) — Naag sharcigu cad-deeeyey inay ninkii qabeey caasi ku tahay oo siduu darteed ayan wax xaq ah ku lahayn; naakirad.
Naawilid (-da) — Filid; malayn.

Naaxid (-da) — Wax buuran oo shi-lis noqoshoo; cayilid; xawsid.
Naaxin (-ta) — Wax naaxay ka dhi-gid; cayilin; shishlayn.
Naayaa! — «Naag heedhe», «naa i maqal».
Nabaad (-ka) — Waa dhuulka ka soo baaxa oo dhir iyo caws ah.
Nabaaddilinaxir (-ka) — 1. Wax la akhriyo (quaraan, kd.) oo barakaddooda, ciddaha ama xoolaha iyo dacka maqaan ama lumay, ku nabad gaalnaan. 2. Wax la qalal qorto ama lagu heshiyo, oo qofkii dibbaato ku timaaddo ama hawil uu hayo wax ku gaaranaan, wax lagu siyo ama xoolihi ka lumay qaar loo celiyo; caymis.

Nabaaddilinaxirid (-da) — Nabaaddilinaxir u samayn.

Nabaaddilino (-da) — 1. Colaad iyo dagaal la'aan. 2. Heshiis la qalal dhigto oo nabadeed. 3. Xumaan iyo dhibbaato la'aan; cabsi la'aan. 4. Degganaan; xasiloonaan. 5. Laabsami; caloolsami; ~ nabadgelyo; nabad; badbaado.

Nabaaddiguur (-ka) — Waxyeylada qoraxadda iyo dabaysha iyo biyaha iyo gabowga daruru ay gaarsiiyaan ciddaa oo wax kale soo bixi waayaan.

Nabaaddiguurid (-da) — Nabaaddiguur ku dhicid.

Nabad (-da) — 1. Colaad iyo dagaal la'aan. 2. Xumaan iyo dhibbaato iyo cabsi la'aan. 3. Degganaan; xasiloonaan. 4. Laadaan; fiicnaan. 5. Saalaa; ~ Nabaaddilino; nabadgelyo; badbaado.

Nabaday — 'Waa salkaaman tihiin' (ama "tahay"); nabadgelyo.

Nabadayn (-ta) — Nabad ka dhigid, ka dhexrid; nabadsiin.

Nabadbax (-a) — Nabadgal; samataabax.

Nabaddeed — Nabadji joojto; nabad lagu ku le; (ama "nabaddeed").

Nabadgal (-ka) — Nabadgelid.

Nabadgelid (-da) — Wax xun oo cid waxyeyl, ka samataabixin; badbaadid.

Nabadgelin (-ta) — Wax xun ama dhibbaato ah, ka dhaawrid, ka ilaalim, ka celin; samataabixin; badbaadid; bariiin.

Nabadgelyo (-da) — Nabad ku sugnaan; badbaado; nabad.

Nabadsiin (-ta) — Nabad dhex dhi-gid; heshtisis; nabadayn.

Naban — Meel lagu nabad; dhegsan.

Nabar (-ka) — 1. Haragga oogada oo dhi-llaca, sooaa ama lafahaba wax gaaranaan; dhaawac; dbibbaan; da-qar; qoon. 2. Wax wax xooq loo saaray ama loogu dhufay, raadka ay ku reebaan; jug. 3. Kol; mar. "Nabar-xamaamo" — Nabar ber-deeka biyaa oo qofka dhiirridii u soo celiya, oo dirirsiiya.

Nabas (-ta) — Maryaha dumarka oo la garraarsada, laabkooda hore oo caloosha ku abbaaran; gol.

Nabaaddi (ga) — Salaan; gacansaar; bariido.

Nabaaddiyyid (-da) — Cid "ma nabad baa?" ku dhibid; salaamid; gacangaadid; gacansaarid; bariidin; nabadadini.

Nabaaddin (-ta) — Nabaaddiyyid; nabadaysashi; salaamid.

Nabaaddis (-ka) — Nabaaddin.

Nabaddaysad (-ka) — Nabaaddayso.

Nabaddayso (-da) — Nabaaddiyyid; salaamid.

Nabaddysi (ga) — Nabadayso.

Nabid (-da) — 1. Wax meel ku dhejin. 2. Qof wax uusan tahin ku sheegid, ku dhejin; masabbidid. 3. Kab-bisid.

Nabnaan (-ta) — Wax meel ku dhegsan ahaan.

Nabnaansho (-ha) — Wax naban ahaansho.

Nabran — Nabar ku yaal; nabar lagu dhufay, la gaarsiiyey; dhaawacan.

Nabrid (-da) — Nabar ku dhiifasho, gaarsin.

Nabsi (ga) — Qofka wanaax loo galay ka abaaldhaca, ama wax lay-sku ogaa oo lagu heshiyeey ku bal-laan fura, hoogga iyo ba'a qabsada oo abaalmariiska u ah, dhif.

Nac (-a) — Xumaan weyn oo uurka laysugu hayo; nacayb; cadownimo.

Nacab (-ka) — Qof nac ka buuxo; cadow.
Nacalad (-da) — Raxmadda iyo kha-yrrka Ilaah oo layska dheereeyo, layska fogeeyo; hoog; ba’; (ama «lacanad»).

«Nacalle» — Nacalad.

Nacas (-ka, -ta) — Qof aan csqli badan lahayn; doqon; dhabbaal.

Nacash (-ka) — Dhis yar oo qori ah, oo afar addin iyo meelo la qabo

NACASH

le, oo dusha ka awdan, oo meydka lagu qado; (ama «nacash»).

Nacasnimo (-da) — Nacas ahaansho; doqonnimoo.

Nacasoobid (-da) — Nacas noqoshoo; doqonoocid.

Naccyb (-ka) — Nebcaan weyn; jacc-ayl la’aan.

Nacayn (-ta) — Si nac ku jiro, wax u yeelid; colaadin.

Nacdir (-ta) — Jimiedarro; nebcaan shishe; naccyb; nac.

Naci (-ga) — Waxkadaheef; waxtar; nafac; (ama «nafe»).

Nacnac — 1. (-a) Cadad ka samay-san sonkor la bisleeeyo oo dhiri ugu gaar oo la muudmuudsado. 2. (-da) Hadal badan oo aan milgo lahayn; daroori; to-rorog.

Nacnacleyn (-ta) — Hadal nacnac ah ku hadliid.

Nacsin (-ta) — Qof wax uga xuma-sheegid si uu ku naco; ku dirid.

«Nactar» — Wax isneebcaan iyo nac hor leh keena, kordhiya, sida «arag-gaa nactar».

Nadaaf (-da) — Uskag iyo wasakh la’aan; nadiifnimo; hunaan; (ama «nadaafad»).

Nadi (-ga) — Jeedal; shaabuuq; karbaash.

Nadiif (-ka) — Aan uskag iyo wasakh lahayn; daahir.

Nadiifin (-ta) — Nadiif ka dhigid; uskag ama wasakh ka bi’in; mayrid; xalid; qusaalid; daahirin.

Nadiiffnimo (-da) — Nadiif ahaan.

Nadiyayn (-ta) — Nadi la dhicid; jeedlid.

Nadoocin (-ta) — Wax nadoocsan ka dhigid; soo qalooqin; soo godid; soo loodin.

Nadoocsan — La soo nadoociye; la soo loodiye.

Nadoocsanaan (-ta) — Wax nadoocsan ahaan.

Nadwad (-da) — Qabow habecnkiis oo dhaca; dhegel; qobbe.

Naf (-ta) — Nolosha geedaha iyo dadda iyo nafleyda kale oo dhani gaar u leedahay, oo ay kaga duwan yihiin waxyaalaha ah oo noolayn, oo keenta inay dhashaan oo isdhibaata oo wax cunaan oo koraan oo dhaq-dhaqaqaan,... nool; ruux.

Nafac (-a) — Nafi.

Nafaqayn (-ta) — Nafahay siin; u yeeld.

Nafaqo (-da) — 1. Waxa guriga ama cidda ama xauska ku baxa; maasruuf; sarraaafad.

Nafar (-ka) — Qof.

Nafci (-ga) — Nafi.

NACNIC (1)

Nafkurreeb (-ka) — Mintid wax u qabasho, u dagaallamid.

Nafisaaari (-ga) — Qof nafku ku dbayar tahay; naf xumi ku jirto; nafi ku jirto aan wax kale u razac.

Nafley (-da) — 1. Dhirta iyo dadda iyo intii kalee nafi ku jirto. 2. Duunyo; xoolo; xayawaan. 3. Sankun-neefle; noole,
Naftihafar (-ka) — (suugaan) qay-baha maansada middood, oo waxyaalo been ah ama aan la falin, la sheegto oo lagu faane.
Nafto* (-da) — Sallid laga miro berto lkaa eriin.
Nagaar (-ka) — Dhirta iyo geedaha yaryar.
Najaar (-ka) — Sarmale, qoryaqaare.
Najaaseyn (-ta) — Najaaso ku bliin, gaarxiin, u yeelid; wasakhayn.
Najaaso (-da) — Fadduro; wasakh; uskuq; dhusuq.
Nal (-ka) — 1. Iftiinka xisadda jecdo dhaliso. 2. Dhalada usha ah ama buruqda qabaalda leh, oo guda-heeda iftiinku ka daarrno.
Nambar (-da) — Lambar, (lanbar).
Nambarin (-ta) — Nambar u yeelid, ku dhigid; lambarin.
Namaam (-ka) — Qofka dadka isku dira; diraddirraale (ama »namaamiye»).
Namaanu (-ka) — Jaad; cayn; midab, (ama »namaanu»).
Naj (-a) — Calebta iyo cawska cusub oo roobku soo saaro; doog; tigaad.
Naqash (-ka) — Xarad ama midabayo ama wax kale ku qurxin.
Naqaysad (-ka) — 1. Naq yeelasho. 2. Xulasho, doorasho, togasaho.
Naqild (-da) — 1. Wax dib u celin; soo celin. 2. Ahihiid; meerin; marin. 3. (gar) soorid; celin.
Naqrised (-da) — Biro yaryar oo isgala oo shuqaanta iyo doonin da isu haya.
Naqracs (-a) — Meel roob ka da’ay oo naq ka baxay oo loo guuro, oo cidda loo raro.
Naqracsid (-da) — Geeddi naqracs ah, cid u racid, u guurid.
Naqshad (-da) — Naqash; xarar.
Naqshadayn (-ta) — Naqshad ama naqshado u yeelid, ku qurxin; xar-dhid.
Naqtiiin (-ka) — 1. Wax hor loo bartay oo la dhameeyey, oo kol kale lagu noqdo. 2. Qofka wax uu hor u bartay ku noqdo ee aan horujeedka ahayn.
Naruuro (-da) — 1. In wax la’aan dhaanta; cayno. 2. Waxtar; tur-taal; wanaag.
Nas (-ka) — Kibaaab ama qaanaan ama wax kale oo la qoray hadalka hore oo asalka ah oo ka
duwan sharaxa ama waxyaalaha kale oo gadal ciid kale kaga darto.
Nasaaro (-da) — Dadka diinta nebi Ciise hysta; Kirishtaan; Masiixi.
Nasaaroobid (-da) — Nasaaro nqosho.
Nasab (-ka) — Cid aan gun ahayn ka dhashay; goob; dhalad.
Nasabnimo (-da) — Nasab ahaaan.
Nasad (-ka) — Nasasho; nasniin; bojino.
Nasakhid (-da) — Burin; tirxirid.
Nasan — Lobo hawlood dheexood, daaltirasho ku jira; nasiiro ku jira; bojima haya.
Nasho (-da) — Hawl adag oo loo joqiiyo in oogada daalku ka ba’o; waqti labo hawlood u dheexeyo oo aan wuxba la qaban; bojin; daaltirasho.
Naseex (-a) — Qof talo daacad ah bixiya.
Naseexayn (-ta) — Hadal naseexo ah, cid kula talin, (ama »naseexayn»).
Naseexo (-da) — Talo wanaagsan oo cid lagula taliiyo; waano; caqlecleis; (ama »naseexo»).
Nashaaddo (-da) — 1. Hawkha iyo wixii kale oo la qabana hayo, oo
Nashir — (-ka) 1. Wax kala bixiyo ama la fiyayo. 2. (war) dad badan la gaarsiyo; faafis; sheegis; shaac.

Nashiruun — La nashiray; la faafiye; la shaaciyy.
af qolo gaar ahi ku hadasho. 3. Habalka si wanaagsan ugu hadliiisa iyo u qoriddisa. 4. Buug xeerarka
naxwuxu ku ururso yiihin.

Naayl (-shá) — Ilmo ido ah, oo dheddig.

Naynaas (-ta) — Naanays.

Nebeaan (-ta) — Xumaan (cid ama wax) u qabid; jacayl u qabid laa-

u dhigid, ku warid; layrin; dalayn (aql, kd.); haawin (weey, kd.).

Neeaw (-da) — Naacaw; layr.

Nee (1. (-ka) a) Xoolaha nool mid ka mid ah. b) Faras. 2. (-ta) a) Na-
acawda sankunneefluhu ku nool yahay oo kolna sanabbbada gudo-
hooda gasha oo buuxisa kolna sanka

aan; kahashe; nacayb; (ama «nec-
baan»).

Neberi (-ga) — Nasleyda adduunka
lugu arkar am a hadda joogta, kan
ugu weyn oo ugu xoog badan;
qaarkood, waxaa dhererkoodu gaar-
ma 100 cagood, culaaykooduna 150
Tan (= 1500 kiintaal ama 150 kun
oo kii); Neberigu in kastoo uu
badda ku jiro, haddana kulluun iyo
libaax-badeed midna ma ahaa; dhal-
sha neberigu, iyagoo nool hay dha-
shaan, hooaydood bayna caano ka
nuugaan, sida kuwa birriga; (ama
«nibiri»).

Neberoon (-ka) — Libaax-badeed mado
(ama «nabaraan»).

Nebi (-ga) — Nin suubban oo Ilaal
dooyart oo ka warrama waxyaa-
lahaa dadka kale laga qarqey ama
wax hor u dhaay ama dheer doona;
waddada toosan oo Ilaa looqo
dhowaad, buu dadka ku hanu-
niyaa; haddiid ayaa ka yaqaan loo
kub la, kolkaa waa Nebi Rasuul ah.

Nebinimo (-da) — Nebi ahaansho.

Neeb — Aan jeadayn; nac u qaba.

Neecabin (-ta) — Neeecawda u furid,
iyo afka ka soo baxda. b) Naacaw
kasto meel guudo ah ku jirta ama
ka soo baxda.

Neefayn (-ta) — Neef geliin; afaafoo.

Neefin (-ta) — Neef meel ku jirta,
kurteed ama qaarkood siid deyn.

Neefsad (-ka) — Neefsasho.

Neefsasho (-da) — Si isdabajoog ah,
neef sanabbbada u gelin oo uga
soo suariid.

Neefsi (-ga) — Neefsasho.

Neefuur (-ka) — Neef, si degdeg ah
uu xoog badan oo shanqari wehe-
lisho, sanabbbada loo gecyo oo looga
soo saaro; hinraag; neefsudis.

Neefuurid (-da) — Si nceefuur ah
u neefsasho.

Neeqaab (-da) — Qoriga dakhalku
ku qotomo.

Nefis (-ka) — 1. Aan cirii ahayn;
ballaaran; dallaal; bannaan. 2. Kan-
sho; waqti; fursad.

Negaadi (-ga) — Degganaan; guu-
rid la'aan; geeddi ka baqasho.

Negaan (-ta) — Wax negi ahaan.

Negaansho (-ha) — 1. Geeddi la
guuri lahaa baajin. 2. Wax negi
ahaansho.

Nejis (-ka) — 1. Najaaso ku taal. 2. Najaaso fala; wax xun aan iska dhowin.

Netum — (xiddigo) meereyaasha qorraxda, kooqa siddeedaad; ftxdan jeer buu dhulkeenna ka weyn yahay.

Nilban — La niibay; si adag meel ugu dhegsan.

Niihasho (-da) — (dhegaha-) dhegaha aad u nabasho, orod badan oo lagu jiro, darti.

Nilibid (-da) — Wax meel aad ugu dhejin, ugu nabid, ugu malaadid;

Nilekken (-ka) — Jibakeen.

Nilekkenid (-da) — (arrin ka-) jibakeenid.

Nijas (-ka) — Nejis (ama «najaas»).

Nikaax (-a) — 1. Heshiiska labada qof oo is guursanaya isku xiraya, oo isu xalaalaynaya. 2. Meher; guur.

Nikaaxid (-da) — Nikaax samayn; guursad.

Nikaaxin (-ta) — Nin iyo naag isku xirid, isu meheren.

Nikaaxsasho (-da) — Guursasho; isku meheren; arooisid.

-nimo — Ahaan (sida = ninnimo) — nagnimo.

Nin (-ka) — 1. Qof lab oo weyn. 2. Qof, guud ahaan, lab iyo heddig mid kasta ha ahaadeed. 3. Astamaaba ragannaamadku leedahay leh. 4. Labada is qaba, kooqa lab; say.

Ningax (-a) — Labo wel oo lawku aabburu hayo, ama wax kale oo la mid ah, waxa labadooda qar dheexdooda la geliyo ama lagu duuboo, si ay dhab isugu qabtaan, waxna uga daadhan; (ama «lingax»).

Ninglixid (-da) — Ningax u yeelid.

Ninnimo (-da) — Nin ahaan; ragannimo.

Nigadhoob (-ka) — Bahal yar oo hinjibisada u eg, oo derbiiyada iyo laamaha geedaha korkooda ka dhi-sta buulal dhoobob ah ~ nirgasamays.

Nirgasamays (-ka) — Nigadhoob.

Nirig (-ta) — Ilmo yar oo geel ah oo heddig.

Nishaab (-ka) — 1. Sida wax loo rido ama aan wax loola waayin aqoon-teeda; toog; dhaqaays; shabbaax; shiiin; liishaan; abbaar. 2. Dalka-loollada loo yeelo xuddurada iyo kuudulka lagu dagaallam oo dad
gudaha ku jiraa, ka toogtaan colka dibadda jooga.

Nishaabid (-da) — Waxa la toogana hayo, toogta ku duwid, ku abbaarid.

Nishaahtan (-ka) — Nishaab barasho.

Nitaajo (-da) — Meel godan ama kala dheer oo ogal xaan lagu tallaabsado ama cagtu ku dhaqdo; turantauro yar; dheelli; (ama «ni-taakho», «hintaaqo»).

Nixid (-da) — Naxdii iska garasho, daree mid.

Niyeysad (-ka) — Niyeysasho.

Niyeysasho (-da) — Niyada wax ka damcidd, wax ka doonid, wax gashad.

Niyeysi (-ga) — Niyeysasho.

Niyo (-da) — Maan; kal; laab; qalbi; uur; calool (ama «niyad»).

Niyoood (-ka) — Niyada oo waxa la gashado, wax laga doono; wax laga jeclaysto.

Nooli (sha) — 1. Kolka la dhasho iyo kolka la dhinton inta u dhexayso, sida naafuuna yahay ama ku sugaan yahay. 2. Iuta naafu joogto. 3. Si lagu nool yahay oo lagu dhaqmo.

Noo — Aannaga; xaggayaga.

Noobiyad (-da) — Munaaradda habeenkii ifta; kuud.

Nooc (-a) — Jaad; cayn; namuun.

Noog (-ga) — Daal.

Nooggan — Noog hayo; daallan.

Noogid (-da) — Daalid.

Nool — 1. Nafi ku jirto. 2. (-ka) d) Xoolaha (maalka) inta aan moodka ahayn. b) (*) Dadka maraakiibta iyo dayuuradaha kd. raaca haya, lacagta laga qaado oo safarka; nooli.

Noolaan (-ta) — Wax nool ama nafi ku jirto ahaan.

Noolayn (-ta) — 1. Nafi ama noolol ku soo celin. 2. Waxtarid; dhaqaalayn. 3. (soo -) kol labaad noolayn; baqtii-afuuufid.

Noolays (-ka) — Noolaahn.

Nooli — 1. (-da) Wixii nool; inta aan dhiman. 2. (-ga) Lacagta noolahaan, socotadu gaaddiida uga bixiso.

Nooloo'ure (-ha) — Magangoooye.

Noolyid (-da) — Qof meel u socda, nooli siin ama ka bixin.

Noqod (-ka) — Noqosho.

Noqosho (-da) — 1. Sidii horc si ka duwan isu rogid, ahaansho. 2. Dhib iyo doocdii laga yimid, isu laabid, isu rogid.

Nulid (-da) — Wax wax ka dhinmeen ama qabyoobey ama go'ay ama gaabtay, wax laga lara ama lagu dabakaro oo lagu dhacceeyo ama lagu wayneyeyo.

Nugeyl (-ka) — Adkasyandarro; jileec.

Nuglaan (-ta) — Wax nugul ahaan; jiljiliscan. ~ caycay.

Nuglaansho (-ha) — Wax nugul ahaansho.

Nugnugeyl (-ka) — Auu dhibta dul u yeelan karin; aan adkaysi laphayn; jiljiliscan; caycay.

Nugul — 1. Auu ad'adkayn; jiljilisan.

2. (ka) Xoolaha intooda aan baraadka u adkaysan (lo’da, gammaanka).

Nuguushii (-da) — Xiddigaaha nuguushiiyaaha la yiraahdo (nuguushii gudud iyo nuguushii cad) oo raqaha ku jirn, middood; Waxay u dhexeyeen caddaad iyo afagaal; agaali (agaali gudud iyo agaali cad).

Nugsaan (-ta) — Wax kartida ama quruxda ama wanaag kale, ka dhimman, qabyo ka dhiga, dhan-taala; iin.

Nur (-ka) — 1. Afarta xillii oo sanadu u qaybsan tahay (gu, xagaa, dayr, dhaa) midkood. 2. Xilli roob; dooqaad.

Nus (-ka) — Wax labo inoob oo is leeg loo qaybsheyn, middood; kal-abbar; bar.

Nuugid (-da) — 1. Naas caano ku yaallii afka ku jaqid. 2. Biyo iyo wax la mid ah, duun ku cabbid, ku soo jiidid.

Nuugino (-da) — Nuugidda lafteeda.

Nuujiin (-ta) — (ilmo, kd.) naas caano ka siin, u dhigid.

327
Nuun (-ka) — Xarafka 14d, oo Alifka. Soomaalida magaciisa; (N).

Nuunaas (-ka) — Hadal badan oo hoos loo lee yahay oo uu aan milgo lahayn; guraabbaas; guryan; gunuunuc.

Nuunaasid (-da) — Hadal nuunaas ah ku hadlid; guryamid; gunuunucid; guraabbaasid.

Nuur (-ka) — if; iftiin; ilays; kaah.

Nuurad (-da) — Dhaqag didib ah oo la shiday oo budo laga dhigay oo wax lagu dhiso laguna caddeeyo; xaraar.

Nuurarayn (-ta) — Nuurad ku caddayn, marin, ku dhisid.

Nuurid (-da) — Ifid; iftiimid; ilays yeelasho; kaahid.

Nuurin (-ta) — Nuur u yeeiid; ifin; iftiimmin.

Nauxe (-ha) — (fardo, kd.) Socod aayar ah.

Nuxxeyn (-ta) — (fardo, kd.) socod nuuxe ah socosho.

Nuxxin (-ta) — Dhaqaaq yar dhaqaajin.

Nuxnuxxunxin (-ta) — Dhaqdhaqaajin yar.

Nuxnuxxsasho (-da) — Dhaqdhaqaaqid yar.

Nuxnuxxusi (-ga) — Nuxnuxxsasho.

Nuxxsad (-ka) — Nuxxsasho.

Nuxxsasho (-da) — Dhaqaaq yar dhaqaaqid.

Nuxnux (-da) — Hadal hoos loo dhi-gayo lana maqlayo.

Nuxnuxleyn (-ta) — Hadal nuxnux ah ku hadlid.

Nuxxhr (-ka) — Waxtar gaar ah oo cunnada qaarkheed laga helo; dhee; uraad.
O (o') — 1. Xarufka 15d. oo Alifka Soomaalida. Waa shaqal. 2. (OJ) Tiraab yaab ama digniin ah; ka daal.
Oday (-ga) — Nin da' weyn; nin waa yeel ah; duq; Islaan.
Odaynimo (-da) — Oday ahaan; waa yeelnimoo; duqnimso.
Odayoobid (-da) — Oday noqoshoo; waa yeeloomoo.
Oddorosid (-da) — 1. (roob) oddoros ku garasho. 2. Qiyaasid. 3. Saadin.
Og — Ka war haysa; ka war qaba; yaqaan; ogsooni.
Ogaal (-ka) — War u haysa; xog u haysa.
Ogaan (-ta) — Ka war haysa; ulakac; kas; maag.
Ogaansho (-ha) — Ka war qabidaa; ogaaal; garashoo.
Ogeys (-ka) — Qof arrin gaar ah aad u yaqaan; waxyagaan; aqoondhaaf; khabir; -dhin, sida fardadhaari.
Ogeysin (-ta) — Ku og ama war haysa ka dhigdo; war gaarista; dareensiin; u warramiid; u sheegiida.
Ogeysiis (-ka) — War loo goog talagay in qof ama dad badan la gaarsiyo; islaan.
Oggo — Aan diiddaneyn; raacsan; okobban.
Oggolan (-ta) — Diidmo la'aan; raacsanaan; okobbanaan.

Oday

Oggolansho (-ha) — Diidmo la'aansho; okobbanaansho.
Ogog (-lehi) — (meel) aana fageeyn; dhowaan; ag.
Ogsooni — Ka war haysa; yaqaan; og.
Ohli (-ga) — Kolay harag ah oo wax lagu gurto.
Okhole (-ha) — Gaawe sal dhuuban oo aan sariir lahayn oo xoolaha lagu shubo.
Okobban — Wax la faray oggo; aan diidin; yeelay.
Okobbanaan (-ta) — Diidmo la'aan; oggolaan; muddeecnimo.
Okorasho (-da) — (roob) Jirshasho.
Oloog (-ga) — Daymo; dhugasho; jalleec.
Oloogid (-da) — Daymood; dhugasho; jalleecid; milisci.
Olol (-ka) — 1. Oomaarka ama gaaska daarma kolka wax la shido oo iska baarabaya iyo midabayo kala duwan; beel. 2. (geel) ci gaar ah.

OLOL (1)

Ol'ele (-ba) — Arrin colaadeed ama nabadeed agaasimideeda iyo isku dubbarrideed; garmame; dagaal; tabaabusho; shir colaadeed.
Oloolid (-da) — 1. (dab) olol yeelasho. 2. (geel) Ciyid.
Olool (-ta) — (dab) olol ka keenid; beel; belbelin.
Omos (-ka) — Dhuul oo ammaan ah; oomasoore.
Onkod (-ka) — Shanqar weyn oo hilaaca kaddib la maqla; dabaylahaan inta isku murga istjiira oo inta daarma, jec iyo danab isu roga haya oo qarxada; gugue.
Onkodid (-da) — Onkod samayn; sida onkodka u qaylin; gugcid.
Ontorrro (-da) — Geed miro kuku-lucsan oo macaan badani ka baxaan.
Oo — 1. Erey labo tilmaamood ama labo tixood xiriixiisa (sida «nin wana-agsan oo degsi ah»; «aqal weyn oo magaalo ku yaal»); ama inoo sheega si kolkaas lagu sugan yahay (sida «Cali oo buka»; «lo'dii oo cabtey»); ama uka jeedooyin kale abuura (isu eeg: «wilka kale» iyo «wilka oo kale»); ee. 2. Xaraafka «oo» oo dheer; (6).
Ood (-da) — Geedo la gooyo, oo xercyo, ardaayo, kd. laga dhigt.
Oodafayn (-ta) — Afka ood (— ood-afo) ka saarid.
Oodoof (-da) — Ooddxa xerada afkeeda lagu gooyo.
Oodan — La ooday; xiran; niiban.
Oodayn (-ta) — Ood saarid; ood ku celin.
Oodid (-da) — Ood saarid; xirid; awdid.
Oodkaac (-a) — Hilib aad loo yaryareeyo oo subag lagu shiilo oo kaysid Sala; muqmad.
Oodkaacan — Ooddac laga dhigay; sida oodkaac loo yaryareeyey.
Oof (-ta) — 1. Oogada dadka labadeed dahinac midknoo; waxay koo-btaa lafsakaarta taniyo riciraha laddhabarta ee u tusmaysto, iyo had-dana naaska iyo kikkilada hooste-eda taniyo feer-calaanta. 2. Xanu-unka koobtaas ku dhaco.
Oofin (-ta) — Ballan la qaaday fulin; dhammayn; guuid.
Oofwareen (-ka) — Cudur oofta gala; eyddin; oofxanuun; qaarjeex.
Oog (-ga) — Kaaha waabberi, intaan qorrxadu soo bixin.
Oogan — La oogey; aad u shidan.
Oogid (-da) — 1. (dab) aad u shidid. 2. Sii waddid; joojin la'aan; toosin; qumun; abaabulid, kicin.
Oognaan (-ta) — Aad u shidnaan; wax oogan ahaan.
Oogo (da) — 1. Wadajirka xubnaha nasleyda (madax; gacno, lugo,...); jir; kor. 2. Dhul korreeya.
Oohin (-ta) — Baqdin weyn ama nax-din ama wax kale saamayeskood muujin, oo inta badan qaylo iyo ilmo indhaha ka timaadkaa wehe- shaan ahaan; (ama «boohin»).
Oollaan (-ta) — Wax meel yaal ahaan; meel dhignaan; degganaan.
Oollaansho (-ha) — Wax meel yaal ahaansho; degganaansho.
Oollmaad (-ka) — Meel ku sugnaan, degganaan.
Oomaar (-ka) — Hulaaq ama ciirya-amol-a-mood ka kaca biyaha iyo wixii qoyan oo kululaada; uumi, qiixbiyood.
Oomati (-da) — Cunno; oon.
Oumid (-da) — Biyo cabbid u baahasho; harraadid; surmiyid.
Oomin (-ta) — Biyo lagu harraadbeelo siin la’aan; harraad ku jirrabid.
Oommam — Oon hayo; harraadan.
Oommamaan (-ta) — Wax oomman ahaan; harraadnaan.
Oommame (-ha) — Aan biyo lahayn; oomassoore.
Oon — 1. (-ka) Biyo u baahasho; harraad; surmi. 2. (-ta) Cunno; soor; oomati.
Oonbeel (-ka) — Harraadbeel.
Ounbeelid (-da) — Harraadbeelid.
Oori (-da) — Haweeney la qabo; Afo; zarad; maranti; marwo.
Ooro (-da) — Cudur dheegaha ku dhaca.
Ooroobid (-da) — 1. Ooro ku dhicid. 2. Xumaansho.
Ooyid (-da) — Booyid.

Or (-ka) — 1. Dhawaaq dheer oo wadajir loo sameeyo (cayaar; dheelaas...), 2. (*) dhar; maro.
Ordid (-da) — Lugaha, degdeg, socodka ka fudud oo ka dhaqso badan, u qaadid; roorid.
Orgeyn (-ta) — (xoolo) kudid.
Orgeyso — (xoolo) kudaal u baa-han; abasax.

Orgi (-ga) — Laboodka riyaha.
Orgood (-ka) — 1. (xoolo) orgi ama dibi u baahasho, doonid. 2. Rimid.
Oriel (-ta) — Or qaadid.
Orood (-ka) — Lugaha oo si degdeg ah oo socodka ka dhaqso badan kana fudud, loo qaado; roor.
Orodselin (-ta) — Orood ka keenid.
Orool (-da) — Hadal; hawraar; weer; tiraab.
Q (qaaf; qa'4) — Xarafka 16d. oo Alifka Soomaalida. Waa shibbani.

Qaab (-ka) — 1. Jaangooyada iyo muuqaalka jir waliiba lec yahay; abuur; baxaali. 2. Sida wax loo dhisay ama loo qaabiye. 3. Hab; aqsanayn; qaabxumo. 2. Fafalxumo; baxaallixumo. 3. Foolxumo.

Qaabin (-ta) — Qaab u yeelid; habayn; jaangoyn.

Qaambil (-da) — Qaab yeclasho.

Qaabsami (-da) — Qaab wanaagsan ama qurux badan lahaan.

Qaabsan — Qaab wanaagsan leh; quruxsan.

Qaabsanaan (-ta) — 1. Wax qaab leh ahaan. 2. Qaabsan lahaan.

Qaabuull (-ga) — 1. Jaadadka bariiska mid ka mid ah. 2. Bariis, sida Hindigu u badan yahay, kaari iyo geedo kale, lagu dallaco.

Qaabxumo (-da) — Qabka aan wanaagsaneey; qabardarro.

Qaac (-a) — Wax daruur la moodo oo waxa gubanaya ka soo baxa; qiil.

Qaacido (-da) — 1. Hab; hannaan; xeer. 2. Jago; sallhig.

Qacinc (-ta) — Qaac ka dhigid, ka soo saarid, u yeelid.

Qaad (-ka) — 1. Wax wax lagu shubo ama la saaro, inta ay kol qaadaan; qaatin; rar; mug. 2. Geed la beero oo kolkol aad u weynayda oo caleermihisa la ganacsado oo la calashado; wuxuu ka mid yahay dhirta maanka doorisa, sida xashiishka iyo afyuunka, (ama «jaad»).
Qaadadhig (-ga) — Qaadadhigid.
Qaadadhigid (-da) — (arrin) dhiinaca waalba ka cegid, aad u baarid.
Qaadasho (-da) — 1. Wax inta gacanta loo soo taagoo, oo lagu qabto lala tago, si meel kale loo geysto ama wax loogu qabsado ama cid kale loo siiyoo; hantiyid. 2. Hadal talo ah ama waano yeedid, maqlid, oggolaansho. 3. (dhib, kd.) dul u yeelesho, u sabrid.
Qaadhi (-ga) — Qaallii; garsoore.
Qaaddo (-da) — 1. Fandhaan; macalged. 2. Bir yar oo wareegsan ama afargees ah, oo badanu dhexda carrab yar oo af dhuuban ku leh, oo suumanka iyo wixii la mid ah inta madax lagaga xiro, madaxa kale dalkaaladiisaa la saro oo lagu qabto.
Qaadid (-da) — 1. Wax kor la geecyey sidid, meel ka wadid oo meel kale geyn. 2. (kor u-) meel hooska ka qaaddid oo meel kore geyn; biliid. 3. (roob) kiciid. 4. (duullaan, col) xooloo dhiciid. 5. (cudur) ku dhiciid. 6. (hees kd.) ku dhawaaqidiid; ka luuqin.
Qaadhiinta (-ta) — 1. Wax inay wax qaaddan ku jiidid, ku dirqin. 2. Xoog ama tab cid wax ku marsiilo, ku yeelesiin.
Qaadhiinta (-ka) — Qaadhiinta; marsiis.
Qaal (-ka) — Xaraafka 16d. oo Alifka Soomaalida magacisa; (q).
Qaafaal (-ka) — Qof wuxgarashadiiiso dhantaalan tahay oo aan waxba kala ogey, qof maskaxdiisii maqaan tahay, qof oodaan, maalaasanan.
Qaalbo (-da) — Dad badan oo geddiisley ah ama xaj u socda, oo iyngoo awri u raran tahay, wadajir ku maraya dal caabbi ah ama la middegaan; garawaan.
Qaafiri (-ga) — Buaquli; Maddiibad.
Qaalbyo (-da) — Jaangoooyada maansada iyo heesaha (ama «qaalfiyad»).
Qaafoo (-da) — 1. (dad) inta talada maammulka hayso; madax; waaycello.
2. (xoolo,...) inta u waaweyn ama u wanaagsan oo ishu qabato.
Qaajay (-ga) — Midabadyada fardaha mid ka mid ah.
Qaajeer (-ta) — Uskagga iyo dhididku kolkay is helaan, raadka ay oogaada ku reebsan; tukadhaamis; heer, xagaggaro.
Qaal (-sha) — (dhiri, dhegaaha xooluuhu)
Qaamuus (-ka) — 1. Buug af dhan ereyadi ku ururayn yihiin iyagoo taxan oo sida afikku u kala horreeyo u kala horreeya oo mid walba macniiishi iyo ulajeedaddii ku ag qoran tahay. 2. Buug qolo afkeed

Qaangaar (-ka) — Filka, kolka la gaaro qofka loo qaabo oo uu mas' uul ka noqdo waxa uu bi'yo ama cid yeelo, qofkii gaara; qofka had-duu qaan galo loo qaban karoo, loo sheegan karoo; qof 15jir gaarey; gaashaanquad.

Qaangaarid (-da) — Qaangaar noqoshi.

Qaanqaamin (-ta) — Arrin la qaban doono, waxyaalaha ay u baahan tahay oo ku fuli doonto, isku duw-duwid, diyaarin, qabaqgaabin.

Qaangami (-da) — Surtta dhurduhu sameecyo qaarkood.

Qaanxaqumiyey (-ha) — Qalab qaan-sooyinka lagu sameecyo oo qaabakkii la doonayo loogu yeelo.

Qaanso (-da) — 1. Qalab ka samaysan u tama wax kale oo la mid ah, oo lagu nadoosheeyo boqon ama xarig labada af kaga xiran, oo leebka iyo gamuunka laga gano. 2. Dhis qoolkaan oo qaansada qaakbeeda leh oo guryaha iyo dhisaska kale qaarkood. 3. Goobaabin la kala baray, barkeed.

Qaanso-robaad (-da) — If isku duuban, oo midabyo badan, oo qaansada qaakbeeda leh; cirkay ka dib muqata, kolka iyadoo roob da'a hayo, ifka qofraada iyo dibcaha roobku is qabaan; jeegaan; kanyroobad; caashaacarradheer.

Qaanun (-ka) — Sharkiyo iyo nidaamyo isku duuban oo qolo gaar ah ku dhaqanto ama dadyow badani ku wada dhaqmo; xeer; (ama qaynun).

Quar — 1. (-ka) Wax aan dhammeyn oo wax ka maqan yihiin; in; wax; qayb. 2. (-ta) u leeyey; siis; xaqadaan.

Qaarriimi (-ga) — 1. Heeso iyo gabayo caashaq ah oo gaar ah. 2. Doodka tirsha laftooda ama «qaraami».

Qaarriimadii (-da) — Qaarraan uururin, bixin, siin.

Qaarriiin (-ka) — Xoolo dad badan
Qaaran (-da) — Dhaltka engeenay qaybiiisa waaweyn oo fidka ah mid-dood (Afrika, Aasiya, Austraalya; Yurub [Eurooba] iyo labada Ame- erika; waxaa kolkol lagu toodobeyeyaa Dhalbarafka Udubka Koo- fure.

Qaarayn (-ta) — Qaar la dhicid; bu- rareyn.

Qaarbuuxq (-da) — (qof) qarka sare u buuran.

Qaarjeex (-a) — Cudur feeeraha ku dhaca; oo waraneen.

Qaarqaad (-ka) — Aad u bukid; badba qaarka la kicid; saabqaad; xara- arug; sakaraad.

Qaarxabaal (-ka) — Geed sida qaraha u faalala oo korna ku yeesho miro waaweyn oo kuwa bocorta le'le'eg hoosna buruq aad iyo aad u weyn oo la qoto oo geela iyo xoolaha kaleba loo jarjato oo laga wara- abshe.

Qasha (-ka) — Jaadadka warmaha mid ka mid ah.

Qaat (-ga) — Khaati.

Qaatil (-ka) — Qof wax dilid budan; dilaa.

Qaatime (-ha) — Orod gaar ah oo fardood.

Qaatin (-ta) — Inta kol, welo gudini ama wax kale, wax qaadi karaan; qaad; mug.

Qaan — Aan dhar qabin; la qaa- wiyey; muruxsan.

Qaanamaan (-ta) — Wax qaawan ahaan.

Qaanamarso (-ha) — Wax qaawan ahaansho.

Qaanin (-ta) — Dharka ka dhigid; wax qaawan ka dhigid.

Qaanxayn (-ta) — Nabar qaanada u dhaca gaarsiin.

Qaxo (-da) — 1. (ooga nafleyda) dhi- ska ka samaysan feeeraha iyo laf- dhabarta iyo lafsakaarta iyo waxa ku gudajira; saab; saabley. 2. Cudur xun oo lays qaadsiiyo oo badanana sanbababada ku dhaca; fecro; sanbab.

Qaayibid (-da) — 1. Wax cusub ama aan la arki jirin si fican ugu dhex noolaansho, ugu dhaqmid, u bara- sho, jabsasho. 2. Wax u bogid, jeclaysasho.

Qab — 1. (-ka) Sida qof waliiba isu qabo inuu yahay; qiimaha iyo sha- ranfka, qof waliiba is meadoyo inuu lee yahay; islaweyn; amartii; kibir; han. 2. (-ta) Bir dugaaga lagu dabo.

Qabaal (-ka) — 1. Weel xoldhan oo geed jirriddi laga qoro oo xoolaha la waraabinyahay loogu shub. 2. (*) Weel qabaalka qorigha aha qaabkiiisa leh, oo mid gudhiisa dadku ku mayrito, iyo mid dhanka iyo wixii la mid ah lagu qasaashoba leh.

Qabanqab (-ta) — Carsaanyada jaadadkeeda mid ka mid ah.

Qabad (-ka) — Qabasho.

Qaballuus (-ka) — Nacis dheer oo qaab xun.

Qaballuusnimno (-da) — Qaballuus ah- aan.

Qabanqaabin (-ta) — Diyaarin; aba- abuld.

Qabasho (-da) — 1. Wax jaysu soo raagey, gacanta ku dhigid, ku dhe- gid, iska laallaadin; hayn; xajin. 2. Falid; waxayn; samayn.

Qabatin (-ta) — 1. Xanuun meel oog- ada ka mid ah maroojiya; eyddin; nabar. 2. (xoolo, dugaag) tabta wax loo qabto kolka la dagaalamay. 3. Wax loo barto, la qaayibo. 4. Wax dhuuban oo gacanta lagu qaban karo. 5. Qabasho; hayn.

Qabato (-da) — Qalab qaabab badan loo yeelo oo sida maanska ka samaysan labo birood oo iswey- daaranaya laakiin aan wax jarin, waxyaalaha qabashado dhib ba- dan tahay lagu qabto.
Qabatoon (-ka) — 1. Qabatin cudur oo soo noqnoqota. 2. Muddo dheer oo la qatan yahay; gaajo dheer.
Qabax (-a) — Jaadadda dhigaha aqalka (khaymadda) lagu dhiiso jaad ka mid ah oo waaweyn.
Qabay (-ga) — Haruub qabo laga tolay.
Qabbuun (-ka) — 1. Midiiidin; ciidan; adeeg; qowsaar. 2. Miisaan waxa-aalaha culculus lagu miisamo.
Qabbanaad (-da) — Cid qabbaan u noqsho; ciidamin; adeegid.
Qabbanaas (-ka) — Qabaansasho.
Qabbanaashto (-da) — Qabaan ku dhigasho; ciidansasho; adeegsasho.
Qabbanaansi (-ga) — Qabaansasho.
Qabilid (-da) — Yeelid; maqlid; oggolaan; aqbalid.
Qabo (-da) — Abgo.
Qabid (-da) — 1. Lahaansho; haysasho. 2. (guur) u dhixid. 3. La tahansho; rumaysnaan; moodid. 4. (cudur, kd.) ku dhicid; hayn; qabasho.
Qabii (-ka) — Daa dhahasho ama dhaqantada sheegta; tol; qolo; jilib; reer (ama «qabillo»).
Qabili (-ga) — 1. Nin qabillixinimada iyo sheegashadeeda iyo jeclanteed ku weyn tahay. 2. Nin isu qaba inuu qabillo wanaagsan ka dhashay oo gob yahay; dhalad.
Qabillo (-da) — Qabillo; tol; qolo; jilib; reer.
Qabilx (-a) — Wax addinka laga falo ama afka laga yiraahdo, oo dhaban fookxn.
Qabil (-ka) — Wax wax la huwiyo ama lagu daboolo oo qiroy weyn; darbaal.
Qablamiid (-da) — Qablan samayn, kicin.
Qablans (-ka) — Hadal ama sharqan weyn oo cululs; bulaan; hugun.
Qabno (-ta) — Hant; xoool; maal.
Qabo (-da) — Geed leh caano iyo goodo iyo sooh wanaagsan oo weelaal iyo aqalbo kale oo badan laga sanaaceyo.
Qaboobiid (-da) — Qabow noqsho.
Qaboojiin (-ta) — 1. Wax qabow ka dhigid. 2. Roob aan badnaan.
Qaboono (-da) — 1. Intaan qorraxda soo dheeraan ama ay dhicid ku dhowdahay oo ay qabowdahay. 2. Barqagibin.
Qabow (-ga) — Kulayl heer hoose ah; kuljir aad u hooseeya; qargar; dhaxan.
Qabri (-ga) — Godka meyddka la gesho oo lagu aasoo; xabaal.
Qabsad (-ka) — Qabsasho.
Qabsashto (-da) — 1. Wax laystu soo taagey gacanta ku qabasho, ku dhicid; haysasho; qabasho. 2. (qof dumar ah) kufasho.
Qabsin (-ka) — 1. Xiidanka intisaa danbe oo weyn oo ballaaran (badanaa koox ban laga dhigaa: «qabsinno»). 2. (oogada dadka iyo diirta) dhuumaha iyo qoldhobiyada wuxuu shubmaa marmaraan ama ku qolqolaysmaan. 3. Meel kastoo waxa shubma qabsata oo cesaha. 4. Xannunka qabsinka (siiba qabsin’oodka). 5. Geed diirta daawada ka mid ah.
Qabsino’d (-ka) — 1. (Oogada) cad yar oo buro ah oo dhuuban, oo doo af ku leh doonaa ka ooodan oo qabsinka (xiidanka weyn) madaxiisa ka laallaa; kolon. 2. Xanuunka qabsino’dka qabta laftisaa; (ama «qabsino’danë»).
Qahxad (-da) — Dhitlo (ama «qaxbad»).
Qahyo (-da) — Wax aan dhammayn oo wax ka maqan yihiin; dhuntaal; maqis.
Qahyoobid (-da) — Qahyo noqosh; ishinimid.
Qaadad (-ka) — Jeego.
Qadaf (-ka) — Hadal cay ah; afxumo; aflaggaaddo.
Qadan (-ka) — 1. Nasib; ayaan; cawo; hooado; buruud. 2. Xoog iyo laf leh.
Qaadac (-a) — 1. Wax muuqda ama fudud oo malaha lagu garan karuo wax muuqda, wax cad. 2. Weel dhah u yar oo subagga iyo sallidda lagu cabbiro.
Qaddaanaan (-ta) — Wax qaadac ah, ahaan.
Qaddar — 1. (-ka) a) Karfi; awood. b) Sharaf; qiimc; tigeliis. 2. (-ta) Iraadada Eebbe.
Qaddarin (-ta) — Qaddar u yeelid; sharrifid; qiimayn; tigelin; weyneyn.
Qadduun (-ta) — Wax aad u fil weyn ama dha hore ka haray.
Qageyn (-ta) — Qado cundii.
Qaddid (-da) — 1. Wax laysa siina hayey ama la wada qaadanayey, wax ka waayid. 2. Qof qatan noqosh. 3. Seegid; waayid.
Qadiim (-ka) — Waa hore ahaa; fil weyn; raagey; duug (ama «qaadin»).
Qadin (-ta) — Wax siin la'aan.
Qado (-da) — Cunnaad weyn oo har-kii la cuno; harimo.
Qadoodi (-ga) — Cunno ka qatanaan.
Qadow (-ga) — Geedo jaadad badan ah oo yarjar oo kuwa waa waxweyn korkooda ka baxa oo ka magoolla; dhillowaynaan.
Qafaal (-sha) — 1. Afdub; boojis. 2. (beer) geedqaad.
Qafaalid (-da) — 1. Qof laga adkaan day, xooq ku wadasho; afdubbid; boojin. 2. (beer) geedqaadid.
Qafalmardax (-a) — 1. (gof) baxaalli xun; falfal iyo sansaan xun; guracan. 2. (wax) aan si wanaagsan u habaysaayn; hanaan xun. 3. Fal diihaal keenay.
Qafilan — Bir ama wax la mid ah ku wada rogan yihiin; dабoolan; malaansan.
Qafillid (-da) — Wax qafilan ka dhigid.
Qafilnaan (-ta) — Wax qafilan ahaan.
Qafishe (-ta) — Kalluun.
Qafiil (-da) — Kede; lamaitilaan.
Qafro (-da) — Miyi kulul oo oom-manc ah; oomasoore; hannas; (ama «qarfo»).
Qahar (-ka) — Kadeed; dhib; shiddo.
Qahraan (-ka) — Qof talo ku barra-absate; qof dhibban.
Qahran — La qahray; dhibaaltaysan.
Qahrid (-da) — Qahar badid; kadeed; dhibid.
Qahwe (-ha) — Bun (ama «qaxwe»).
Qajaar (-ka) — Miro batiikii yarjar u eg oo khudrad ahaan loo cuno.
Qajee — In badan; badanaa; aalaa; dhaawa.
Qal (-ka) — Labada fuq oo afka midkood.
Qalaad — 1. Dhul kale ama tol kale ah; aan sokeeyc ahayn; shisheeye. 2. (-ka) Orgida orgaysan cidooda dheer.
Qalaadid (-da) — Ci qalaad ah ciyid.
Qalaanqal — 1. (-ka) Qas; qukulad; warcr. 2. (-sha) Geed higala u eg oo mito yarjar oo cascas dhala; caleemihisa waxaa laga dhegtaa taabako (buuri), danbaskisana magaad iyo dawo cahada lagu dhaayo.
Qal (ka) — 1. Wixii wax lagu qabsado ama lagu dhaqmo oo dhan; akab. 2. Waxa lagu dagaal-lamo oo dhan; hub.
Qalabayn (-ta) — Qalab siin, u yeelid.
Qalaboode — Xaraaradow; roobsiigow.
Qalad (-ka) — (hadal) hal Jabān; gef; laaxin (ama «khulad»).
Qalagoyn (-ta) — Qaladu ka bi'īd.
Qalalaas (-ka) — Deggaanaan iyo xasilloona la'aan; qalalab; ga; rabshad (ama «qalalase», «qalalaas»).
Qalalab (-ta) — Si sharqan iyo buug

QALCADD

leh oo wax isaga dabraadhacan; si qafalmardax ah oo aan nidaam lāhayn; rabshad.
Qalami (-da) — Bahaal yar oo dhinac daayacarka uga eg (cagabe, dubada) dhinacna dawacada (wejiga, dhe-gaaha), oo indho waaweyn; geeddiris.
Qalammii (-ga) Shiraac yar.
Qalan — La qalay, la kala dhigdhigay.
Qalianjo (-da) — Maroodi dheedig.
Qalaw (-da) — Xanuun qabta cududda iyo garabka kalakgoyska u dheexeyaa.
Qalax (-a) — Dhul dhaqax ah, oo dul ah, oo oommahaha ah.
Qalbac (-a) — Wax labo inaad oo is le'eg oo xalkalleessan isuugu abburan, labadaas midood.
Qalbi (-ga) — 1. Laab; maan; garnad. 2. Wadane.
Qalcad (-da) — Dhis xocq badan oo dagaal loo dhistro; xuddur; kuud.
Qaladan — 1. Qalad ku jiro; gef ah; 2. Wareersan.
Qalfoon (-ka) — Qanboob.
Qalid (-da) — 1. Neef nool gowricid, haragga ka xinin, xubnihisa kala jarjarid oo kala dhigdhigid. 2. Qof buka ama dhibbaani qaarteey ama jiin kale leh, oo takhtarradu gacanta ama qalad wax kaga qabtaan, oo xubinta bugta ama meeshaa ilmey-san gooyo aan; (indho) fiqid, u bixin.
Qaliid (-ka) — Cad ka samaysan qoryo si gaar ah isuugu rakiban oo albaabhada lagu dhejiyo, si ay u xirmaan ama ayan u furmin; qori gaar ah oo ilko kala duwdumu leh baa lagu furaa.
Qalin (-ka) — 1. Qalab af dhunuban oo jaadad badan ah oo wax lagu qoro ama lagu xardho. 2. Lacag (macdan).
Qalindaar (-ka) — Gacan wax qoreysa oo la taabto oo qoristu ka xumaato.
Qalindaarid (-da) — Cid qalindaar ku samayn.
Qalinduurre (-ha) — Fiqidduur; kita-abgaaboow.
Qalinjebin (-ta) — Waxbarasho dugsi ebyid, dhammayn.
Qalisafo (-ha) — Hogfo.
Qallaal (-ka) — Hul yar oo biyakuwar leh.

QALIN (1)

Qallac (-a) — Qalab geela wax diida lagu dhejiyo oo lagu xanuujyo si uu ilmaha u oggolaado ama u godlado.
Qallaco (-da) — (geel) qaniyyo fajaas ah; dhabaalado.
Qallad (-ka) — Madhab aan ti lagu jirey ahayn oo mas'allooyn lagaga daydo oo loo cuskado.
Qalladashe (-da) — Mad'h'ab kale mas'aloovin u cuskasho.
Qallajin (-ta) — Wax qallalan ka dhigid; engejin.
Qallajis (-ta) — Bahal yar oo jaadad badan ah; waxay sida mulaca leedahay dhex dhuuqan, dabo dheer, afaar addin, waxayna u badan tahay dhulalka kulkulul.
Qallal (-ka) — 1. Engej; kawrax; kafaaf. 2. Cudur wate ah oo dadka ku raaga oo maskaxda iyo xidid-dadeeda wax yeela; wuxuu leeyahay suuxdin iyo qallal lala togtogmo oo lala jirroorsado; sarco; suuxdin.
Qallalan — La qallajiyey; engegan.
Qallalid (-da) — Wax qallalan noqosho; engegid.
Qallallaan (-ta) — Wax qallalan ah-an; engegaan.
Qallayl (-ka) — Qooyaan la'aan; engeg.
Qallayn (-ta) — Wax waqtiigoodii dib uga dhacay oo qalle noqday, gudasho, la iimaansho; wax ka gar'allayn.
Qalle (-ha) — 1. Wax waajib ahaa oo qof ka tegey, oo wax danbe la sameeyo, iaga gar'alleeyo, la guto. 2. Guudoonka rabbi.
Qalleym (-ka) — Aan jiiclesanayn; adayg.
Qalliin (-ka) — Wax qalid.
Qallooc (-a) — 1. Qaab u eg kan qaansada; godnaan. 2. Wax sida eg ama tumshada weydaarsan; xuumaan.
Qalloocan — Aan toosnaan; leexsan; godan (ama «qalloocan»).
Qalloocid (-da) — Wax qalloocan ahaansho.
Qalloocin (-ta) — Wax qallooca ka dhigid; godid.
Qalloocsan — Qalloocan.
Qalmashube (-ha) — Qalinka (lacagta) shiila oo tuma (ama «qalnishube»).
Qalmid (-da) — 1. Wax haddii la qalay qalid u suubbama ama qalmi kara noqosho. 2. (u-) u cuntamid; u dhigmid; istaahilid.
Qalo (-da) — Qofkii dal aan dalkiisa ahayn taga ama dad aan dalkiisa ahayn ama uusan uqoon u taga, baqinta yar oo u diidda inuu dheeheeo jeeruu cidda ka baro oo ku qalaggooyo.
Qaloodd (-ka) — Qalo iska dareemid, iska garasho.
Qaloorn (-ka) — 1. Badar raran kulul ama qiiq kulul lagu dubeysalool. 2. Godan; xoodun; qooxan.
Qaloobbi (-ga) — Dhawaaq; buuq; qaylo; hugun.
Qaloobbiyid (-da) — Buuqid; hugmid; dhawaaqid.
Qalqalalid (-da) — Tabaaabushayn; ababululid.
Qalqalali (-ga) — Fadaq.
Qalqale (-ha) — Kolay yar oo harag ah oo fardooyeydu wax ku gurato.
Qalqallooc (-a) — Meelo badan ka qalqalloocan.
Qalqalloocid (-da) — Qalqallooc leh; marmarooorid.
Qalqalloocin (-ta) — Qalqallooc u yeeleid.
Qalwo (-da) — 1. Derbi ka samaysan dhaqgan dusha iska saararsan keliya oo guryaha laga warseeyo. 2. Aqal yar oo dhoobo ka samaysan oo miyiga laga dihiso. 3. Dhiis waxaaraha la geliyo. 4. Meesha dugaagga la dabayo, loo galo; cimil.
Qalyaro (-da) — Afka qalkiisa hooose oo sidii la arki jirey si ka yar u baxa.
Qalyarax (-a) — Caarto lafarrfo ah.
Qamaamid (-da) — Sida wax oomman, meel wax yaallin, ugu yaaacid, ugu firxasho.

Qallaajis
Qamaan (-ka) — Sida wax oo meeli waxo daa loogu yaaco, loogu firsado.
Qamadi (-da, -ga) — Badar sarreenka u eg.
Qamandhaco (-da) — Sida oogadu noqoto kolkay qarqaryo badan darcinto, oo jiriiriso ku jajabto.
Qamiic (-a) — Saluugmo yar; cudmo.

Qamiir (-ka) — Hambiir.
Qamiirid (-da) — Hambiirid.
Qamiirin (-ta) — Hambiirin.
Qammaad (-ka) — 1. (dhul) dhib la gudbo, la gooyo. 2. Wax lagu joog-sado, laga maagtto.
Qamoqashir (-ka) — Teeriyo tanbuur.
Qamuunyo (-da) — Bushinta hooose oo ciil iyo caro darteed laala gaanimo.
Qamuunyood (-ka) — Bushinta hooose ciil la qaninid.
Qan (-ka) — (oogo) jin; jurmi; laf.
Qanaan (-ta) — 1. Dabada g笑笑anka siiba tan fardaha. 2. Dabo, guud ahaan.
Qanaanin (-ta) — (fardo, lo', k'd.) kolka orodka lagu jiro qanaanta taagid.
Qanux (-a) — Wax bir ka samaysan sida baabuurka, oo duqow iyo bur-bursanaan isku darsaday.
Qanbarac (-da) — Arrin weyn oo kol dhacda ama la dihigo oo badan u aamin waxaagaan; talo dhacday; jaco.
Qanbobh (-ka) — Geed yar oo dhulka ku faalala oo bixiya miro la cuno oo kulkulucsan oo gas leh; qalfoon.
Qancid (-da) — Wax laysu sheegay oo lays dhacsiiyey, u qaadsaho, rumaysasho, deeqid; filluunsho.
Qancin (-tu) — Hadal deecsiin, dhac-siin.
Qandac (-a) — Kulayl iyo qabbow dhexdood; wax diiriin ah; kuljiir.
Qandal (-ka) — Geed laf adag oo qoryihira wax lagu dhisato.
Qandaraas* (-ka) — Heshiiis labo qof ama dad badani samaysto oo lagh abuurayo ama lagu maamulayno ama lagu burinayo arrin ama hawl sharci ah.
Qandheel (-ka) — Ugaxda injirta.
Qandhisoo (-da) — Boodo.
Qandho (-da) — I. Fayoobi la'aan, xanoona ama cudurrada qaarkood lagu yaqaan, oo qofka kulayl iyo guriiriso qabtaan; xummad. 2. Bug-to; jirro.
Qandhood (-ka) — Qandho qabasho.
Qandhuufad (-ka) — Qandhuufasho.
Qandhuufasho (-da) — Qandhuufo ku qabasho, ku dhejinn; qanjiiriin.
Qandhuufo (-da) — Far iyo suul ciddiyo haddii oo xoog wax loogu qabto oo loogu xanuujiyoo; qanjuurufu.
Qandi (-ga) — Kolay yar.
Qandiciin (-ta) — Qandac ka dhigig.
Qandood (-ka) — (aqol, wax weyn) meel ka taagan; meel qoflama.
Qandoodid (-da) — Si qandood ah, meel ugu sugnaan, u taagnaan.
Qaneeecaad (-ka) — Wuxu la hilo oo la iimaansado; iimaan, (ama «qaneecco »).
Qani (-ga) — Hodan; tanaad; maalqabeen.
Qaniin (-ka) — 1. Bahailo yar yar oo ishu ayan qaban karin oo cudurro keena; jeermi. 2. Shilin uud u yar-yar; slax.
Qaniinuuy (-da) — Ilka ah oo si xoog leh wax loogu qabto ama looga xajiyoo (wax la goosanayo ama la xajinayo ama la dagaallamayo ama la xanuujinayo,...).
Qanjaafal (-sha) — Dubool ciddii ka samaysan oo nafeeyda qaarkeed.
Qanjad (-da) — Doonyo waa waxa xaan ah: qoob; raaf.
Qanjad (-da) — Doonyo waa waxa xaan ah: Suur laga sameeyo.
Qanjaruufa (-ta) — Qandhuufa.
Qanje (-ha) — Cudur xun oo xoo-
luha ku dhaca oo qanjarradu mado-
obaadaan; kud; (ama «qanjo»).
Qanjiiriin (-ta) — Qandhuufasho.
Qaujir (-ka) — Mid ka mid ah, ca-
dad ciiddaas ah oo qaab waxbaba
leeh oo kuwa aad u yar yar iyo
kuwo waaweynbaa leh oo oogada
ku jira: dhigiga bay inta wax ka soo
sooqaan oo waxaas si gaa ah u
farsameeyaaan, dhacanno hor leh
oo oogadu u baahan tahay ka soo
saaran.
Qanjirbarar (-ka) — Qanjiirka buk-
ooda oo barara.
Qansux (-u) — Geed qodax yar oo
qarqaroofan iyo mayrax wanaagsan,
leeh.
Qar (-ka) — 1. Buur dheer oo dha-
gax ah; cal. 2 (weel, kd.) meeshah
u koruysaa oo uu ku dhammaado;
af. 3. (bohol, ceeb, webi, kd.) gow;
daan:
Qaraabakiil (-ka) — Qaraanbannimo
darteed cidd wux ugu burin, ugu
xeexasho.
Qaraabasho (-da) — Waxaanka faraha
lagu hayn dibadda ka doonoonasha-
sho; dewersasho; qarfasasho.
Qaraabaysad (-ka) — Qaraabaysasho.
Qaraabaysasho (-da) — Qaraabo ka
dhi gasho; cashirayst; casabaysasho.
Qaraabo (-da) — Dadisu dhow oo
abtiriin oo dhexayso; xigito; soke-
cyee; cashiro.
 «Qaraabqo qansux» — Qaraabo shi-
she, foga.
Qaraar (-ka) — Guudool; ga'am.
Qaraar (-ka) — 1. Qiro iyo baaxad
leeh; qardani; gahayr. 2. Muraad;
dan; ujeeddo.
Qaraf — 1. (-ka) Kabriid; tarraaq.
2. (-ta) Qor iyo nallefsan oo ciidda
lagu guro; digaxaar.
Qarafsasho (-da) — Dewersasho; qaa-
raabasho; (ama «qarafaysasho»).
Quran (-ka) — 1. Dadu dhaca oo si
kaanuun iyo siyaas oo ah u ma-
amulan oo deggan dhul seere cad
leela wada yagaan leh oo dow-
lad keliyaha wada taliso. 2. Usha
balka.
Qarandi (-da) — 1. Bahal Afrika ku
nool; wuxuu leeyahay oogo qal-

QARANDI

lafsan, dhabar sida qaansada u xo-
oodan, lugo gaaggaaban oo xooga
gaban, dheego kuwa damaaraha u eg,
dabo sal weyn oo af dhaabar iyo
guurr fdeer; waxay cuntaa abo-
orka iyo quraanyada iyo wixii la
mid ah; xabaalafq; saddexsuul-
ley. 2. Injirta looda.
Qaranfiil (-ka) — Qorfe.
Qaranqaab (-da) — Meel nabar ku
dhacaay, malakda iyo dhigiipado-
obaadka ku guntama.
Qararo (-da) — Geed geedaha waa-
weyn ka mid ah oo aan qodax
lagu hayn oo mayrax wanaagsan.
Qarar (-ta) — Qush; dacaar.
Qaraw (-ga) — Hadal iyadoo la hurdo
lagu hadlo.
Qarax (-u) — 1. Dillaaca iyo shan-
qarta xoogga leh oo is wata oo
dhaca kolka waxyaalaha qarqadaa
ay kulayl darëmaan ama wax
xoog ugu dhacaan. 2. Wax diiran,
muruxsan.
Qaryn (-ta) — (weel, kd.) qar u
yeelid.
Qarbaqarbo (-da) — Kaadsiino la-
aan; degdegsiino.

- 341 -
Qardaas (-ka) — Xaashi wax lagu qoro (ama «qirdaas»).
Qardabo (-da) — 1. Waxyeello; har-gaamo; lugooyoo. 2. Kalluun magaci.
Qardajeex (-a) — Meel aan dhabbe lahayn oo qardo ah oo la maro.
Qardajeexid (-da) — Meel aan dhabbe kankaoonsan oo leh burug weyn oo aad u macaan una udgoon. 2. Miraha laftooda; xabxab.
Qareemid (-da) — 1. Qareen noqosho. 2. Hiliin.
Qareen (-ka) — 1. Dad dhalashada isu dhow; xigto; sokeeye; qaraabo; cashiirro. 2. Qof garyaaaan ah oo dadka kale u dooda oo gartoبدا iyo xaqooda u doona; qey-daddaar.
Qardo (-da) — Qafro.
Qariib (-ka) — 1. Qof dad aan daddkiisa ahayn dhex jooga, ama meel ku cusub; qof galaad. 2. (-tn) Kalluun.
Qariid (-ka) — Badar ama wax u eg oo ceeriinka lagu cuno.
Qariidid (-da) — Badar ama wax la mid ah, ceerin ku cund.
Qarin (-ta) — Meel aan laga arki karin dhigid, gelin; wax aan muuqan ama qarsoon, ka dhigid; kaa-yid; dahid; xasayn.
Qarmuusii (-da) — Dhar xariir ah.
Qarni (-ga) — 1. Boqol sano. 2. Waqti; waa, fac.
Quroofali (-da) — Maro dhalka hindsi laga keeno, oo badanaya marsiinooyin dumarku ka samaysto.
Qaroon (-ta) — Geed-quweaxa mid ka mid ah.
Qarqar (-ka) — Rakada cududda madaxedda kore iyo u dhexaysa luquntu saalkeeda; deg.
Qarqarid (-da) — 1. Qarqaryo iska garasho, dareemid; dhaaxan la garirid; jarayn; jarcayn; burunjiyeyn. 2. Gariirid; ruuxasho; giglimid.
Qarqarsi (-ga) — 1. Rati fadhiya oo jeeniyihisa iyo surkissa xang laysku qabto, si uusan u kiciin inla la rayaro. 2. Hawaan; xoog; dirqi; khasab; sandulle.
Qarqarsiyan — Qarqarsi ku xiran yahay.
Qarqarsiyyid (-da) — 1. Qarqarsi u xirid 2. Ku dirquin; khasbid; sandulleyn.
Qarqaryo (-da) — Dhaxan weyn oo la kal kaariryo; dillayyo.

Qarqoor (-ka) — Wax is-haysta oo la goynayo ama la soo bixinayo, oo inta uu ku fadhiyo la mujuyo, laa soo af-wareego, la soo qodo.

Qarqoorid (-da) — Wax la qarqooray, ka dhigid.

Qarrac (-a) — Sida la yahay kolka la cuno ama la cabbu wax aan laga dhergin; kellibalow ah.

Qarracan — Waxaan laga dhergin cabbey ama cunay; kellibalow ah.

Qarracan (-ka) — Naxdin ama argag-gixiso weyn oo dadka wax yeela; muraraadillaaq.

Qarracmid (-da) — Qof qarracan belay, noqoshoo; muraraadillaaacid.

Qarri (-da) — (dhul) duud dheerdheer ama waaweyn.

Qarrog (-ga) — Doobi weyn; haru-ubgaal.

Qaroor (-ka) — Weel biyo ama wax la mid ah laga laystay ama laga shuubay waxa yar oo salkiisa ku soo uruura; dindin; dhaqdhac.

Qarsad (-ka) — Qarsasho.

Qarsasho (-da) — Meel aan laga arag, dhigasho; xasaysasho.

Qarsbad (-da) — Quraarad; dhaaloo; (ama «qarsbo»).

Qarshi (-ga) — Jaad lacag ah.

Qarsi (-ga) — Qarsasho.

Qarsin (-ka) — Fundhaal weyn; quddo; dhure.

Qarsoodi (-ga) — Si qarsoon.

Qarsoon — Aan la arki karin; la qarshey; xasaysan; dabsoon.

Qarsooanaan (-ta) — Wax qarsoon ah aan; xasaysnaan; dahscoonaan.

Qarwidi (-da) — Hadal qarraw ah ku hadlid.

Qarxud (-ka) — Qarax.

Qarxasho (-da) — Wax qarxaday noqoshoo; dillaacid; buqid; qarxid.

Qarxid (-da) — Qarxasho.

Qarxin (-ta) — Qarax ka keenid; bujin; dillaacin.

Qaryaan (-ka) — (labo macne oo isu tusmaysan). a) (qof) dadka u faaliya ama xiddigaha wax uga sheega ama si kale oo been ah wax uga cuna; kaalin. b) Waxyaaqaan; abwaan.

Qaryad (-da) — Magaaloo yar; tulul; buulo.

Qas (-ka) — Arrin ama wax kale oo murgey; waxyala kala jaad ah oo isku darmay; xasil ta'aan; lab; wareer; soos.

Qasaal (-sha) — Mayris; dhaqmo.

Qasuulan — La qasaalay; mayran; dhaqaan; xalan.

Qausalasho (-da) — (weel, alaab, dhar, kd.) biyo ku mayrasho, dhaqasho.

Qasaalid (-da) — Biyo ku nadiifin; mayrid; dhaqiqid; xalid.

Qasaalmaan (-ta) — Wax qasaalan ahaan; mayranaan; dhaqaan.

Qasaanqas (-ta) — Nafey yar oo badda ku jirta oo sida xabaga qoyan ama quraaradda u cad oo jiljilisan oo badda kor sabbaysa; waxa ku wareegsan oo ka lusha raamo badan, xajiin daran u waan leedahay.

Qasab (-ka) — 1. Geed (caws) dhulka kuululul laga heec oo ka baxa; waa wada laamado dhuudhushuban oo dheerdheer oo xubno leh; sonkorta addunyada badankeed isagaa laga sameeyaa. 2. Hawaan; xoog; sandulle, (ama «khasab»).

Qasabad (-da) — Ul dhexda ka daaloosha; dhunn.

Qasac (-a) — Daasad; birow; (ama «qasacad»).

Qasacadi (-da) — Qasac.

Qasad (-ka) — Muraad; jan; (ama «qasdi»).

Qasan — Wareer galay; murugsan; labun; walaqaan.

Qasdi (-ga) — Qasad.

Qasdiid (-da) — Doonid; damcid; muraadid.

Qashin (-ka) — Waxa guryaha laga xaaqo oo dibadda iyo kuddaafa-
daha lagu soo daadsho; fiix (ama «khashiin»).

Qashinqub (-ka) — Mesheha fiixa iyo qashinka lagu daadsho; kuddaafad.

Qashir (-ka) — 1. Fiuxa xababadda. 2. Qoolo af bunka; (ama «qashar»).

Qasid (-da) — Wax qasan ama muuruqan ka dhiggid; walaqoqad; labid.

Qasil (-ka) — Mayrista bariiska la mayro, innaad dabka la saarin (ama «qasasaal»).

Qasilid (-da) — Bariiska la doonayo in la kariyo, biyo ku casaalid.

Qaslad (-da) — Qasli.

Qasli (-ga) — 1. Waxa mayrashada (gueyska) waajibiyaa. 2. Mayrashadaas Infitheeda.

Qasmid (-da) — Wax qasmay noqoysid; walaqomad; labmid.

Qasnaan (-ta) — Wax qasan ahanaan; walaqaan u labnaan.

Qasri (-ga) — Salaadda oo qaarkaadda lagu tago, la gaabtiyo.

Qataar (-ka) — 1. Qalab wax lagu xiro; tebed. 2. Sixir, fal.

Qataaran — 1. Qataar lagu xiray; qofulka; dhidbanda. 2. Sixran; falan.

Qataarid (-da) — 1. Qataar ku xirid; qofulid. 2. Sixrid; falid.

Qataarnaan (-ta) — 1. Wax qataarran ahanaan; xirnaabo. 2. Sixraanaan.

Qatan — Aan weli wax cunin ama wax cabbin; hanaamanaan.

Qataanaan (-ta) — Qataanaansho.

Qataanansho (-ha) — Wax qatan ahanaansho.

Qataysiin (-ta) — Luggoyin.

Qatin (-ka) — Inta wax laga qado ama laga qadi karu; labo waaqii qo wax la cuno ama la cabbo, muddada u dhexaysa.

Qatooyo (-da) — Wax waayid; hunoqobida.

Qawaaecd (-ka) — Wax weyn oo daran; dhistaato weyn.

Qawad (-ka) — 1. Wax laysa siiyey ama la helay, oo qofka wax la siiyey ama yarqosto ama saluugo. 2. Cuudur yar oo haragga ku dhacaa, siiba luquntaa iyo ageheeda oo cad-cad u yeela; caar; canbaarcad.

Qawadd (-da) — Wax laysa siiyey, yarqasado, saluugid.

Qawadsan — Wax la siiyey la yaraadeen; wax saluugsan.

Qawadsanaan (-ta) — Qawadsanaansho.

Qawadsanaansho (-ha) — Wax qawudsan ahaansho.

Qawl (-ka) — 1. Baarka gecda, hadhu inta curdanka ah oo kol soo dhalata oo soo kudda; wade. 2. Hadal; crey; firaab.

Qawlal (-ka) — Afka dhinacisa, mesheha bushinta sare iyo tan hoose isugu yimaadaan.

Qawlid (-da) — 1. (Fhir) hadhu qawl cardan ah, soo saarid, dhaliid. 2. Wax agtood isku fiilamin, ku leexsanaan, ku garab jidnaan.

Qawrar (-ka) — Dildilisaar yarfar oo cogeega iyo kulaaylu kconaan.

Qawrarid (-da) — Qawrar yeelesho.

Qawshad (-ka) — (gococo, goon) caalalin.

Qax (-a) — Degdeg cabsi leh oo meel looga guuro, looga cararo.

Qaxaan (-ka) — Dhuusul shidan ama shidmaya oo aan olool lahayn, oo la kulalo.

Qaxbad (-da) — Qaxbad.

Qaxid (-da) — Degdeg cabsi leh, meel uga guuriid, uga cararid.

Qaxxoofo (-da; -ga) — Dad qaxaya ama soo qaxay.

Qaxwayn (-ta) — Qaxwe cabbid.

Qaxwe (-ha) — Bun (ama «qahwe»).

Qay (-ga) — Biyo dhoobo leh, oo yar; dace.

Qayaayo (-da) — Wax isu leh ama isku jaan go'aan wixii ku dheeri ah ama ka dhinniina oo quruuxdooda wax u dhimaya.

Qayacato (-da) — Xabag wax la isku dhejiyo oo aan u adag oo dhiirta qaarkaadda bixiso (daaar, gow-lallo, cobol,...).

Qayax (-a) — (badar, miro, kd.)
diirka laga qaaday; hilibka laga qaaday.
Qayaxan — Qayax laga dhigay; diiran; cad.
Qayaxnaan (-ta) — Wax qayaxan ahaan.
Qayb (-ta) — 1. Wax dhawr mee-loood laga dhigay, meeshood; in; qaas; jab; gabal. 2. Qaybinta lafteeda.
Qaybqal (-ka) — (ka-) Wax la waxaynayo oo qayb laga qaato, wax laga wadago.
Qaybgeid (-da) — (ka-) Hawl la qabanayo ama wax kale oo loo dhan yahay, qayb ka qaadasho, wax ka wadaagid.
Qaybich (-da) — Wax laysu qoray, dibad ka barasho.
Qaybin (-ta) — 1. Wax mid ah, dhawr cad ama dhawr meelood oo cid la kala siyoo, ka dhigig; qofba in siin. 2. Qayb.
Qaybis (-ka) — Qaybin.
Qaybsad (-ka) — Qaybsasho.
Qaybsasho (-da) — Qofba intuu qayb u helay, qaadasho.
Qaybsha (ga) — Qofka wax qaybiya; qaybiye.
Qaybshin (-ta) — Qof wax barid, u sheegsheegid, taniyo intuu wixii dibadda ka barto.
Qayid (-da) — 1. (biyo, kd.) Meel ka diiqiigayn oo meel kale ku shubid, ku daadin. 2. (uunsi) shiidid.
Qayil (-ka) — U fariisadka iyo cunidda qaadda; burje.
Qayilid (-da) — Qayil u fariisasho; barjan.
Qayir (-ka) — Wax siday ahaaเยน si ka duwan noqda ama laga dhi-goo; beddel; doorean.
Qayirid (-da) — Beddelid; doorin.
Qayirimid (-da) — Beddelmid; door-samid.
Qaykid (-da) — Wax qayxan ka dhiigid; diirid; caddayn.
Qayiy (-ka) — Damaar yar.
Qayladhaamin (-ta) — Qayladhaan ku dlufasho.
Qayladhaan (-ta) — 1. Qaylo koll-kay yeerto, qalabka la boobo oo degaal laysu diyaarsho; waa waxyaalaha! qaatooy!, 2. Qaylo kasta ama dhaawaq kasta oo ka diya dareen ama shil ama cabo ama dhiib kale.
Qaylaggeyn (-ta) — Shiil ama dhiibaato kale oo dhacay warkeed dad aan ka warhayn u geyn, gaarsii.
Qaylaggeys (-ka) — 1. Qofka ama dadka meel dareen ka dhacay warkeed qaada oo dadka gaarsiiya. 2. Qaylaggeyn.
Qaylarranac (-a) — 1. Meel qaylo ka soo yeertay oo la aado ama la tago. 2. Dadka ama qofka soo qaylo raacay; gurmad.
Qaylarracid (-da) — Meel qaylo ka soo yeertay aadid, tegid; gurnhasho.
Qaytin (-ta) — Cod dheer oo qaylo ah, ku dhaawaqid.
Qaylo (-da) — Cod ama dhaawaq ama haddal aad loogu dheeryosto.
Qaymi (-ga) — Waxa wax gooyaan ama taraan; waxtar; (ama «qilme»).
Qaynuun (-ka) — Quanuun.
Qayood (-ka) — Rooabka oo isagoo aan weli da’iibaa, kaca.
Qayraan (-ka) — Dhar harag laga sameeyey; duuu.
Qaysaraan (-ta) — Khaysaraan.
Qeexan — Si wanaagsan u cad ama muugda; aan madmadow ku jirin.
Qeexid (-da) — Wax qeexan ka dhiigid; caddayn.
Qeexnaan (-ta) — Wax qeexan ahaan; caddaan.
Qeexnaansho (-ha) — Wax qeexan ahaansho.
Qeyd (-ka) — Go’ maro ah oo labo meelood laga dhigay, meeshiis.
Qeydadder (-ka) — Qofka qeydada bartay ama dhab u yagaan; gary-aqaan.
Qeydar (-ka) — 1. Goed weyni iyo
dhererba leh oo badanana ka baxa baliyada biyuhu fariistaan; qodxoo aad u daran buu leeh yahay. 2. Balle yar.
Qeydin (ka) — Ul weyn; siiq; qool.
Qeydu (da) — Qaanuun; sharci; xeer.
Qeyr (ka) — La mid; eyn; asaag.
Qeyrabax (a) — 1. Kalagguurka shinnida. 2. Dad dagaal u soo wada baxa.
Qeyro (da) — 1. Dad meel miyey ah wada deggan; dudde; beel. 2. Beesha shinnida.
Qiblo (da) — 1. Doqda qofka tukanayaa u jeesto; Kachaada Maka Ku taal. 2. Jaho. 3. Hor; hagaag. 4. Woqooyi.
Qiic (a) — Qiic; qaad.
Qilli (ka) — Wax la cuskado oo sharci ah oo aan aad u weyneyn.
Qilmayn (ta) — Qiime u yeelid; simid; taminid.
Qilme (ha) — 1. Waxa wax gooyaan; waxtar; qaymi. 2. Scir; sinni; sinaad; tamin.
Qiig (a) — Qaac; qiic.
Qiigaabid (da) — Qiig yeelasho; ka soo bixid.
Qiigbiyood (ka) — Biyo gaas noqday oo sida qiig kor u baxa oo wixii qooyan oo kululada ka kaca; oomaar.
Qiirraqiyo (da) — Meel ama si udag ama ciriri ah.
Qixdheer (ta) — Kix; (ama «xiix-dheer»).
Qirasho (da) — Wax qof falay oo aan laga asaraantumme «falay» la yiraahdo; inkicid la'aan.
Qirid (da) — 1. Runtii sheegid; furud; caddayn. 2. Rumayn; markhaatikcid.
Qiro (da) — Inta xalleefsanaanta ballaar ku le'eg tahay; dhumuc; baaxaad; jyrmii; (ama «qaro»).
Qisas (ta) — Denbiga la falay, eedsis le'eg oo u dhigma.
Qisasid (da) — Qisas ku qaadid, siiba qof qof dileey oo la dilayoo.
Qisayn (ta) — Qiso sheegid; sheekayn; qisood.
Qiso (da) — 1. Sheeko; taariikh. 2. Wax dhacay; war.
Qisood (ka) — Qisayn.
Qiyaamaa (ha) — 1. Maalinta aakhiro oo wixii dhintay oo dhan la soo nooleeyo oo ay xubnaalaha kao soo baxaan. 2. Dhib; shiddo; hoog.
Qiyaas (1) — 1. (-ka) Afarta tiir oo waaweyn oo sharciga Islaanka, kan afraad; kuwa kale waa Quraan, Xadis Iyo Ijmaac. 2. (-ta) Cabbirada; misaan; male.
Qiyaasid (da) — Qiyaasta wax lee yihiin sheegid, cabbirid; malayn.
Qiyaasaan (da) — Qiyaastiisa loo yagaan, la ogadey; cabbiran.
Qiyaasana (a) — Wax qiyaasana ahayn.
Qob (ka) — 1. Diir; dub; qolof. 2. Ducadiisa ama habaarkiisu kaco; karaam.
Qobb (ha) — Qabow babeenkii soo dbaca; nadwad; dheel.
Qoobo (da) — Geed caleemo balballaaran oo saliib leh.
Qotbol (ka) — Heeryada awrta jaad ka mid ah oo ka samaysan cadad ama gabillo korka iska saarsar oo isku tolan; aqoob.
Qotbolan — Sida qotbolka isugu korn tolan.
Qotbolid (da) — Labo cad ama gabal, sida qotbolka, isku kor toolid.
Qod (ka) — Laan qallashay jabkeed; cad qori ah.
Qoodkaal (ka, -sha) — Hawsha ku saabsan wax qodidda; qodis; qoditaan.
Qodan — La koydah.
Qodasho (da) — Qof ama wax kale, darti wax u qodid.
Qodax (da) — Mid ka mid ah xubnaha yar yar oo fiqfiqan oo wax muda oo geedaha qaarhood ka baxa oo wax toosan Iyo wax qoobaabanba leh.
Qodax-badeed (da) — Gaadaddo.
Qodxtool (-ka) — Nagaar yar oo qodax badan; meeshii qodaxi mud-do oo laga bixin waayo baa xid-dikiisa la saaraa oo qodaxdii lagu soo baxshaa.

Qodban — 1. Inta qodob layskula garaacay ama meel kale lagula garaacay la adeexey, la nitbay; musmaaran; qataaran. 2. Tolan.

Qodx

Qodbaarahaan (-ta) — Wax qodban ahnaan.

Qodbid (-da) — Wax qodban ka dhigid.

Qoddo (-da) — 1. Inta qodan dberer-keeda. 2. Wax intiisa aasan; sal; gun; (ama «qoto»).

Qode (-ha) — 1. Cirboor; cirwareen; leexo. 2. Qaadka la oono, nooc ka mid ah.

Qodiid (-da) — Dhuulka gudhiisa, ciid ama wax kale ka soo bixin, ka soo qufud; faagid; faarfaarid.

Qodmid (-da) — Wax qodma ama qodmi kara noqosh; iska faagmid.

Qodnaan (-ta) — Wax la qoday ama qodan ahnaan.

Qodob (-ka) — 1. (naxwe) Qaybaha hadalka qayb ka mid ah oo magaca lagu dabakaro (sida nin, ninka; naag, naagta). 2. Xubnaha shar-ciga ama qaamunka iyo wixii u eg, kolka ay xaashida ku qoran yiihin. 3. Waxyaalaha wargeyeysada ku qo-

ran, mid mid; maqaalad. 4. Musmaar.

Qof (-ka) — Ku ama tu dad ah; nin ama naag, aan lab iyoo dheed-dig midha lagu sheegin.

Qofna — Ninna; cidda.

Qoll (-ka) — Qaybaha guriga mid ka mid ah oo afar derbi dheexdood ah, korkana ka awdan; qooolad.

Qolayn (-ta) — Wax shubma sida biyaha meel docaha ka awdan isugu geyn, ku nruririn.

Qolaysuud (-da) — (biyo, kd.) meel godan ama docaha ka awdan isugu uruurid; isugu tegid.

Qolhob (-ta) — Gudo add u yar.

Qolfaad (-ka) — Doonyaha meelaha ay biyo ka keenayaan oo la awd? awdo.

Qolfaadid (-da) — Doonyaha, qolfaad ku sumayn.

Qolo (-da) — Dad xiriir ka dheexe-eyo; cid; reer; dad; tel; jilib.

Qoloo (-ta) — 1. Dubka sare oo gee-daha. 2. Jilif xalleef ah oo nabar-rada korkooda ku samaysanta.

Qolqol (-ka) — 1. Aqal dhisan gudibi marin ku yaal oo dhubban oo loo xeesan oo qolalka iyo derbiyada ka dheex samaysma; laabato; xol-xol. 2. (biyo, kd.) shuban; ququl.

Qolqolid (-da) — Sida biyaha u shub-mid, u mulacneyn, isu dabajoogid; (ama «quqolid»).

Qonbob (-ka) — Engeg ama kulayl dartii, oo wax bor u kale baxsan-naa, iskula soo rooraan; laallaab, haryuub; canyayuub.

Qonbobid (-da) — Wax qonbobay ama qonboysan noqosh; isku soo kogid.

Qonboysan — Wax qonbobay noq-day; jactadan; kogsan.

Qonboysanaan (-ta) — Wax qonboy-
san ahnaan; kogsanaan.

Qonf (-da) — 1. (legdan) tab, qof qofka kale lugta ugu marto, si

347
Qoob (-ka) — 1. Daabool goos ah oo naasaley badani cagaha ama sauważa ku leeyihiin; qaar qoobo-koodu waa mid (faras, dameer, farow) qaar labo huu u kala dillaacsan yahay (ari, lo', deero) qaarna suus-
iashuu ku rogan yahay (gaal, jeer, marooshi, goroy). 2. Raaf, qanaaju-
afal, ciddi.

Qoobad (-da) — Qaariri qori ah.

Qoode (-ha) — 1. Wax badan oo sidii wax isku wada xirrisan, isu
dabo socda oo mida mid u dabo
joogo. 2. Dhabbaaha wixii sidraas
isu dabo socdaa, ay sameeyaan.
3. Kal; mille.

Qoodeyn (-ta) — Si qoode ah u so-
cosho.

Qoodeysi (-ga) — Ceel u kaltamid;
millasii.

Qoofal (-ka) — Xarig tidcan ama
dhaacaysan oo jabada afba if uu
leh oo fardaha jeeni iyo lug isxiga
lagaga xiro, si ayan u fogaan ama
u cararin.

Qoofalan — Qoofal ku xiran yahay.

Qoofalid (-da) — Qoofal ku xirid.

Qoofalnaan (-ta) — Wax qoofalan
ahaan.

Qoofar (-ka) — Libaax-badeed.

Qooll (-ka) — 1. Suun ama xarig
il leh oo maqasha iyo wixii la
mid ah, surka lagaga xiro ama loo
geliyo; mareeg. 2. Kan cyaaga. 3. Ul
wecn. 4. Kuul.

Qoollad (-ka) — Qallooc; nadooc;
golxo.

Qoolaaban — Aan toosnayn; qa-
sada qaabkooda leh; godan; nado-
ocan; qooxan; xoodan.

Qoolaabid (-da) — Wax qoolaaban ka
dhigid; soo godid; nadoocin; qo-
xid; xoodid.

Qoolaabnaan (-ta) — Wax qoola-
ban ahaan.

Qoolaalli (-ga) — Qooraaansi dhinac ah.

Qoolad (-da) — Qol.

Qoolan — 1. Qool ku jira; la qoo-
lay. 2. (u-.) Eeddu saarun tahay; wax
ka mas'uul ah.

Qoolid (-da) — Qool u yeclid, gelin.

Qoolley (-da) — Shiniro jaadad ba-
dan ah oo kuwa u caansani surka
dalig yar oo madow oo qool la
moode ku lee yihiin; ceelaljoog;
hunburuq; adar; curciriir.

Qoomamayn (-ta) — Qoomammo
darccmid, qabasho, hayn.

Qoomammo (-da) — Geff dhaacay oo
xusuustiisu calooyuur ooanka ku
rechto oo hadha farta dhexda looga
qaniilo; shalloyto.

Qoon — 1. (-ka) Dad; cid; duul.
2. (-ta) Nabar; dhaawac; dhibbaan.

Qoonbin (-ta) — Lug ka dhotin;
heectin.
Ioo taxo oo la qurxiyo, geela iyo fardaha iyo luqunta loogu xiro.
Qoonsashe (-da) — Kaliasho; neebcaysasho; genasho.
Qoonsimaad (-ka) — Saarnayska wax qoonsiga.
Qoq (u) — 1. (awr, kd.) xilliga ay wax abashaayaa, sida ay noqdaan. 2. Cayaar; dheel.
Qooqaar (-ka) — Qarqoor; meegaar.
Qoogan — Qoq hayo.
Qoqid (-da) — 1. (awr, kd.) qoq ku dhicid. 2. Cayaarid; dheelid.
Qoor (-ta) — 1. Sur; luqun; marmar; tun. 2. (qoobb; qoorta) naftayda kuweeda lab oo aan la dhuufaanin; qoorqab; Ragg; labood.
Qooraansad (-ka) — Qooraansasho.
Qooraansasho (-da) — Wax eegid iyaddo qaar ka sare la gooday ama kor loo qaadayo.
Qooraanshi (-ga) — Qooraansasho.
Qoorad (-ka) — Qoorasho.
Qooraggu (-ga) — (farrash) serge.
Qoorasho (-da) — Qoorato u dhigid; bogdooxid; qooraatayn.
Qooraatayn (-ta) — Qoorasho; bogdooxid.
Qoorato (-da) — Wax cararaya oo laga dheereo oo laga hor yimaado inta waddo kale oo toobiye ah oo gaaban la qaado; bogdoox.
Qoordiid (-ka) — Timaha qoorta gaabin; xirid; jeegaxiir yar.
Qooroooye (-ha) — Cudur qaniinyada kudkuduhu keento.
Qooro (-ha) — Galka haragga ah oo xininyuhi ku jiraan.
Qoorab (-ka) — (awr, kd.) aani qaniniyada laga bixin.
Qoorxir (-ka) — a) (*). Markar yar oo dhuuban oo badanaan xariir ah oo raggu surka ku xirto, gunins qabaab badan lehna u yeelo. b) Suun dumaan oo heensaha ka mid ah.
Qoosh (-ka) — Wax ka samaysan waxyaalo badan oo kala duuwduwan (mibo, dawooyin...) oo laysku daray ama laysku qasay; iskuudar.
Qooshan — La qooshay, laysku daray; qasan.
Qooshid (-da) — Waxyaal oo badan oo kala duuwduwan (mibo, dawooyin, ... ) isku darid, isku qasid.
Qooxan" — Sida qaansada u godan.
Qoociid (-da) — (is -) is godid.
Qoornoonaan (-ta) — Wax qoornoonaan. 
Qoobo (-ka) — Dhis xero ama aqal gudhihi qaysha oo kaala guucyooyaa; derbi; teed.
Qoqobun — La qoqobay; qoqob dheera maray, kala oodan.
Qoqobgoyn (-ta) — Farsamo lagu sameeyo ilmisidaha wareegsan ama afkiliis qalluooqan yahay. 
Qoqobid (-da) — Qoqob u dhiigid.
Qor (-ka) — Qoryaha la qorayo, inta aan loo baahniyay oo la jareyo ama la jaray; qiro dheeri ah oo aan weli la qorin.
Qoree (-ha) — Wax qorista; qormo.
Qor - 1. La qoray. 2. Dhiuban; toosan.
Qorfe (-ha) — Qolof udgoon oo dhirta cunnada lagu dheereyo ka mid ah; qaranfuu.
Qori (-ga) — 1. Geedaha inaad dhexe oo adag oo qolofta iyo mayruxda ka hoosayaa. 2. Cad geedka ka mid ah. 3. Alwaax; loox. 4. Mid xababa ka mid ah. 5. Qalab lagu dagaallimo oo xabbado ka dhaacaan; buntukh.
Qorid (-da) — 1. Xaraaf ama erey ama hadal ama astaan kale, far ku dhiigid. 2. Wax korkood, wax ku dhiigid, ku xardhid inta qalim iyo leebis la qarto. 3. Qori hawiya qabasho, wax loo leh ka soo saarid.
Qorogad (-ka) — Agas.
Qoris (-ta) — Qorid.
Qorismaris (-ka) — (sheekaxarii) qof kolna dad ah kolna dhurwaa; waaraab-dadow.
Qoritaan (-ka) — Qoraal; qormo.
Qornaaansho (-ha) — 1. Wax la qoray ama qoraa ahaansho. 2. Qaab waanaagsan lahaansho.
Qorqode (-ha) — Ninka afdilisa dha-biil foolxun kula dhabailtama siiba maamulka hoose oo cunnada iyo masruufka; qorqode.

Qorrato (-da) — Jaadadka qallajista mid ka mid ah.

Qorrax (-da) — Qorraxdu waa kubbad weyn oo shidimaysa oo gaas iyo olol ah; waxay dhulkeenna ka weyn tahay malyuun jeer, kulke-eduna, meeleeqda qaarkood, waxaa lagu wadaa inuu gaari karo 20 malyuun oo darajo (dhulkeenna meeshaha kulihi waa 60° darajo!). Qorraxdu waa xidigg weyn oo aad inooku dhow haddii xidigaha kale loo eego; waxay inoo jirtaa 150 malyuun oo Km. ku dhowaad, waa ay isku wareegtay, 25kii maalmood iyo 9kii saarcaba koll. Sagaal meere oo dhulkeennu ka mid yahay baa weheliya oo ku dulmeera; ~ cad-ceed; libdho; gabbal; qundhaac; dhehalo.

Qoraxayn (-ta) — Qorraxda u dhigid; warid; qallajin.

Qorraxdieere (-ha) — Xilli kulul.

Qorrax-madoobaad (-ka) — Waxaa qorraxdu madoobaatka marka dayxu yimaada ama ku abbaarmo qorraxda iyo dhulka dhxoodda, oo inta qorraxda isku gudho, wada gariyo ama qaarkeed gariyo. Kolka dayxu dhibado (oo uusan soo xibin) weeye kolka uu sigo ama sabab u noqdo qorraxmadoobaadka.

Qoraxsin (-ka) — Dooda qorraxdu u dhacdo; galbeed.

Qorrimeyn (-ta) — Aqoolid.

Qorrin (-ka) — Wax qorqis; qoritaan; qooraal; qorno.

Qorshayn (-ta) — Wax qorshe u samayn, u yeclid; wax kala aqoolid; qaybin; aqasimid; jaangoyn.

Qorshe (-ha) — Maamul wanaagsan; jaangoyyo; qaybis; aqool.

Qosid (-da) — Qosol siin deyn; soo saarid, ka warecgid, iska keenid.

Qoslin (-ta) — (ka-) Qosol ka keenid.

Qosol (-ka) — Dhawaag ama yeer dadka ka yirnada, oo faraxa iyo yuubka iyo jeessheeku keenaana, oo inta muruqyada wejiga la giijyo, afka la kale qaado.

Qoto (-da) — Qoddo; sal; gun.

Qotomid (-da) — Qoton u taagaanaan, u dhignaan; lig ahaan; likaysnaan.

Qotomin (-ta) — Wax qotoma ka dhigid.

Qoton (-ka) — Joog; dherer; taagaana.

Qotonsad (-ka) — Qotonsaabo.

Qotonsaahu (-da) — Qoton isu taagid.

Qowjad (-da) — Wax saamays weyn leh.

Qowle (-ha) — Dad dibadda wareega oo ku nool boob iyo dhac iyo ugaarasho, aad adeege; aad qowle-

Qowleysaaho (-da) — Qowlennimo ku noolaansho; qowlysato.

Qowleysaato (-da) — Dad qowlennimo ku nool.

Qowsaar (-ka) — Midlidin; adeege; ciidan.

Qowsad (-ka) — Qowsaabo.

Qowsaabo (-da) — Busaaraadi ku dhicid, helid.

Qox (-da) — Geed qaranka ka baxa oo dhirtha laysku daweeyo ka mid ah.

Qoyaan (-ka) — Wax wax qooya; qallayl la'aan.

Qoyan — Qoyaan gaarey, taatbay; aan wax qallalan ahayn.

Qoyanaan (-ta) — Wax qooyan ahaan.

Qoyanaansho (-ha) — Wax qooyan ahaansho.

Qoyin (-ta) — Wax qooyin ka dhigid, qooyan gaarsiin, u yeelid.

Qoys (-ka) — 1. Aqal cidda ka dhi-

Reer.

Qubad (-ka) — Qubasho.

Qubasho (-da) — Wax qubtay noq-

Reer.

Qubbad (-da) — 1. Dhis qaabab

Badan leh oo badanu a qooyin ka dhigid, qooyan gaarsiin, u yeelid. 2. Labada isku dhabix iyo carruurtooda; xaas. 3. Qolo; tol; ceed; gaarsiin. 4. Qubbad la kale baray borkaad gan-
boon, oo masaajiddada iyo kinjisadaha iyo xabaalaha iyo guryaga quarkoodba laga kor dhiso. 2. Badweynta xeebaha ka fag.

Qubid (-da) — Daadin; firchin; sayrin.
Quble (-ha) — 1. Roob aan kicinna dhaana u dhiin. 2. Neef tuman oo aan wax rimin; malloocli.
Qubo (-da) — Bahal dhiig qabow oo lafdhabar leh oo halaqa iyo qallajasaha iyo xaxaa dhaqan la bah ah; waa jaadad badan, waxayna ku nooshahay badaha kulkulul, teeda birriga ku noolna waxaa la yira-abdaa «diin»; waxay leedahay ga-fuur aan ilo lahayn iyo oogo gaashnaa adag oo geess ah ku rogan yahay oo afarta addin iyo madaxa iyo dabadu dibadda uga soo bixi karaan.

QUUBBAD (1)

Qudda (-ha) — Fandhaal weyn; qarsin; dhure.
Qurad (-da) — Xoog; karti.
Qudunquuto (-da) — Shinbir, midab badan iyo af dheer oo guduu dan leh; (ama «quudquuto»).
Qudur (-ka) — Bakhayl; muudal.
Quduro (-da) — Yaab; amakag.
Qufac (-a) — Neefta oo si kediis ah, oo xaq iyo shangar leh, sanbabbada uga soo baxda, oo hunguriga cad u soo martaa, muruqyada hunguriga, oo xanuun qabtay iskula roora, ama dhuumaha neefta iyo sanbabbada oo xaakoo xirtay laga soo saarayo, darteed.
Qufad (-da) — Weel aabbur leh oo
cawda laga sameeyo oo alaabada yarar lagu gurtahay; gunmad.
Qufan — Wixii uurka ugu jirey laga soo saaray; la qufay.
Qufasho (-da) — Tsu qufis; faagasho; qudusho.
Qulcid (-da) — Qufac ka imaanho.
Qulid (-da) — Wax gudo ama uur ku jira, soo saarid, dibadda ku soo tuurturud; qodid; fagid; faagid.
Qufnaan (-ta) — Wax qufis ahaan; qoonaan; faagnaan.
Qufraan (-ta) — Denbidhaaf; cafi.
Quful (-ka) — Geed wax lagu xiro oo bir ah, oo fure iyo gan yar oo qoollar ah oo kooma laga xiran leh, oo kolna jiray dhuffo kolna furanta, oo dalool-

QUFUL

lada iyo ilaha iyo silsiladaha laga dhe xudunyo.

Qujayn (-ta) — Wax ku mudmuudit, si cidda looga caraysiyo; daandaansuho; quodqodid.
Qujays (-ka) — Qujayn.
Qulaamin (-ta) — Qof buka oo aan wax cabbi karin, afka qulaan ama qaadood wax kula siin.
Qulaaminis (-ka) — Qulaamin.
Qulaan (-ka) — 1. Weel naas ama ib leh, oo dadka buka oo aan wax cabbi karin, wax lagu cab-siyo. 2. (turub) warqadda raanida iyo tobanlaha u dhexaysa; wiilka.
Qulaanquye (-ha) — Muroq iyo carjew isku dhafan oo hunduriga cad madaxisa Kore ku yaall; waa xubinta codka, gudhihsana waa waxa ku yaal xargaha codka; waa meesho curru ka soo taagan tahay; (ama «qulaanquulse»).
Qullateyn (-ka) — 1. Qiyaas kol haddii biyuthu gaaran, dad badani toos ugu wada weeyaysan karo oo aan fudayd u najaasobin. 2. Dar ama berked biyo qullateyn ah qa-adda, oo masaaajiddaadda loo yeelo oo lagu weeyaysato.
Qulqi (-ka) — Qulqidida biyaha (ama «qolqol»).
Qulqulad (-da) — Dhaqdhaqaag na-badda iyo xasilloonaanta wax u dhima; rabsho; fidno.
Qulquladayn (-ta) — Cid qulqulad ku samayn; rabshayn.
Qulqulid (-da) — Shubnud yar oo aan kala go'ayo oo biyaha dhuulka korkiisa marayaa sameeyaan; (ama «qolqolid»).
Qulub (-ka) — Ishlahada iyo calool-xumo; hammi.
Qulubsan — Qulub hayo; harnimisan.
Quluc (-da) — (ocg «ubbo» pr.2).
Qulul (-sha) — Meel aan siinmayn; meel kale dhere; duulub.
Quluud (-da) — Ulaajeeddu naftu u bogto oo ku raaxaysato; macne loo jeelo oo la jeclaystoo; mutti. xallad; milgo.
Qumanyannimo (-da) — Qumanyano ahaan.
Qumanyaysado (-ka) — Qumanyaysasho.
Qur'aaq (-ta) — Godin yar.
Qur'aarad (-da) — Dhalo; qarsho.
Qurac (-a) — Geed aad u weynaada oo badanaa dallad furan qaab-keed yeesha; aqab.
Quraan (-ka) — Cunno lagu allab-baryo, lagu duceysto.

Qurbac (-a) — Qaalin lab oo geel ah.
Qurbe (-ha) — Dhul shisheeye; (ama «qurbo»).
Qurbid (-da) — Jarjar yarayar jarjarid.
Qurbxicid (-da) — Nañ ka bixid; dhi-masho.
Qurbo (-da) — Qurbe.
Qurcis (-ta) — Geedka tilinka jaad-dakiiisa jaad ka mid ah.
Qurdan — Xiiran ama timoaad u gaaban leh.
Qurdo (-da) — Gabar qurdan.
Qurjad (-da) — Buxaalliga ogada; abuur.
Qurmiid (-da) — Qurun noqosho.
Qurmin (-ta) — Wax qurmuun ka dhigid.
Qurmuun (-ka) — Ur naftu kahato; wax qurun noqday waxa ka soo uru, kankama, daaca; qurun.
Qurmuunaan (-ta) — Wax qurmuun ka soo urayo ama qurun leh, ahaan.
Qurqur (-ka) — Dhinac; serji.
Qurqurin (-ta) — Si qurquro ah, wax u cabbid.
Qurquro (-da) — Liqid badan oo isdabajoog ah, oo aan afka weelka laga qadin, oo wax loo cabbbo.
Qursi (-ga) — Weel yar oo cabbir ku yaal oo badanaa qori ah, oo badarka iyo wixii la mid ah, lagu beego.
Qurunsusho (-da) — Qurun ka dhi-gasho.
Qururuux (-a) — (keli iyo kooxba) dhagax yar oo suubaan ah oo kul-ucsan; dhagax-dixeed sulub ah oo xayyar.
Qururuuxin (-ta) — 1. (waagii hore, dadka aan fara aqoon) waxa la jibinayo ama la gadayo, qiimo-hooda tiro le’eg oo qururuux ah, inta la qaato, ku xisaabtiid, ku dhabiiltiim. 2. Tirin; xisaabtiin. 3. (is- ugu-) Xisaab isu saarid, isugu godlid.
Qururuuxis (-ka) — 1. Qururuuxa oo lagu xisaabtamo. 2. Dhibaaltiin; xisaabtan.
Qurux (-da) — Tilmaanta la siyowixii loo bogo ama la jeciyaste ama...
Quulle (ha) — Miraha jeerinka.
Quur (ta) — 1. Qiimaha iyo sha-rafka wax leh yahay ama uu ku habboon yahay ama uu istaahilo, oo loo diido; tixgelis la'aan; qadarin la'aan. 2. Waxaan qiime la-hayn ama muquuno ah oo in hay-ka bixiyo ku habboon; waxbixis; siin; deeq.
Quurid (ta) — Karti wax lagu bax- sho ama lagu muquunshe, yeela-sho; bixin; siin; deeqid.
Quursad (ka) — Quursasho.
Quursasho (da) — Waxaan qiime weyn lahayn ka dhigid; iskala weyn-naansho; fududaysasho; yaraysasho; yasid.
Quursi (ga) — Wax quursasho.
Quuruwaalle (ha) — Xasharaad ca- laanberiga u aag.
Quus (ta) — Wax la sugayey ama la filanayey oo rajadii laha qa-bey baabba'do; rajabbeel; rajaggo' samir.
Quusad (ka) — Quusasho.
Quusasho (da) — Wax la sugayey ama la filanayey, ka rajo go'iid, ka caloolduubsasho; samrid.
Quusid (da) — Biyaha dheexdaoda wada gelid; mukhuurid; tiinbasho.
Quwaax (a) — Geedo yarwar oo jaadad badan ah oo salkooda hoose oo aasan ama lamobhoodu, dha-caan sonkoraysan lee yihin, oo la ruugo.
Quweyn (ta) — Quwo u yeelid;
xoojin.
Quwo (da) — Xoog; itaal; karti; tabar; awood (ama «quwad»).
Quwoobid (da) — Quwo yeelashe.
R (ra') — Xarafka 17d. oo Alika Soomaalida. Waa shibbane.

Raadsasho (-da) — Baryqaadid; caalalin.

Raedicarreeh (-ta) — Ciidanka dib loogu reebo inuu raacedada colka celivo.

Raacdayn (-ta) — 1. Wax lala tegay ama la dhacay, raaco uhaan uga dabateegiido. 2. Ceyrin; eryid; caagaajin.

Raaco (-da) — Ciidanka col wax dhacay ama wax laayey laga dabo diro.

Raacid (-da) — 1. Wax meel u socda ama aadaya la socsbo, u weheel yeelid. 2. (xoolo) daaq geyn; daajin; ilaalin; jirid.

Raacin (-ta) — Ka dabayggeyn; ku darid.

Raaciye (-ha) — Dad talis qalaad u taliyo oo ku hoos nool; beel.

Raad (-ka) — 1. Astaanta waxa socna haya cagtoodu dhulka u yesho ama ku reebto. 2. Calaamka harta wax hor u jiri jirey ama n dhacay.

Raadar* (-ka) — Aafad, duuliyeyaasha dayuurdaha iyo dhiifyeyaasha gaa-diicka baddu ay wax ku arkaan, xilli kasta (guudna ha abuusto ama roob he da'ayo, ama ciiruamada iyo dhudo ha jireen) wixii marinkooda ku sugan ama xaggooda u soo socda oo dhibuato keeni kara (uma « raadhaar »).

Raadgoob (-ka) — Wax lumay ama la waayey oo raadkiisa la doon-doono, si loo heelo; baadiddoon; raadis; jeris.

Raadin (-ta) — Wax lumay ama la waayey doon-doonid, baadiddoonid; goobid; jerin.

Raadقاadid (-da) — Falid; sifarid.

Raadraaq (-z) — 1. Raadda oo la raaco, si wax lumay ama la doon-nayo loo helo. 2. Ku dayad, ka dhexegad, dabasoco.

Raadraqcid (-da) — 1. Raadin. 2. Ku dayasho, dabasocosho.

Raadyo* (-ha) — 1. Cilmi dadka u suuraggeliya in meelo kala fow lag-saga dawiyoo baaga iyo dhawaqqa iyo muuqaallada iyo masawirrada, inta laga dhigo hirar (mowjado) danab iyo jace ah; waxaa lagu isticmaalaa labo qalab oo midna marka hore waxa la diray hirar u rogo oo diro oo hawada mariyo, midna.
meesha wax loo dira hayo yaal, oo hirarkaas qabto oo sidoodii hore u cello; siin; taar. 2. Qalabka warqka, kd., dira ama laga dhegeysto; (ama «Raadyo»).

Raaf (-ka) — 1. Dhammaadka cagta oo qoob ama qanjaafad ku rogan tahay. 2. Qoob kala jeexan.

Raafqarrar (-ka) — Cudur rasafaka gala oo dilidda:aaasha.

Raag! — Erey duco ah oo lagu yiraahdo madaxda iyo qofkii kale loo bogo; mood!

Raage (-ha) — Meereynasha qorraxda ku wareega mid ka mid ah; wuxuu u dhaxeeyeaa cirjeexda (muhtarka) iyo uraanoo, waxaana ku wareegsan saddex garangarood oo xalxalleefsan oo ifa haya; Maalintisu waxay le'eg tahay toban saac iyo 14 daqiqaddood oo kuweenna ah, sanadisuma waxay u dhegantaa 29 sano iyo 167 maalmood oo kuweenna ah; sagaal dayax baa ku wareega; ~ saxal.

Raagid (-da) — 1. Degdeg iyo fudayd u dhammaan waayid, u idlaan waayid; fiil weyn yeelasho. 2. Kolkii la fahayey dib uga dhicid, ku iman waayid; daahid.

Raagis (-ta) — Raagid.

Raagsad (-ka) — Raagsusho.

Raagsasho (-da) — Wax raagey la noqoshoo; daahsasho; dhererid.

Raagsi (-ga) — Raagsasho.

Raagsiinayo (-ha) — Raagista wax lala raago; daahis; (ama «raagsiino»).

Raajin (-ta) — Wax raaga ama raagey ka dhigid; daahin.

Raalli (-ga) — 1. Waxyeello ama gey ama xumaato kale, caradil ama caloixumadii laga qabcy oo calooolsamii lugu beddelo; xumaan cdo loo qabey oo wanaag loo rogo; caafi; masaarnax. 2. Calooolsami, maabsud. 3. Oggoosa wax la oggol yahay ama aan la diidnaayn ama aan laga xumaayn.

Raalliggelin (-ta) — Raalli ka dhigid.

Raallinnimo (-da) — Raalli ahhaausho.

Raalliyannimo (-da) — Raalliyoo ahhaausho.

Raalliyoo (-da) — Afada saygeedu weli-igi raalli ka yahay, si wabba u okobban; (ama «raalliyaad»).

Raamayn (-ta) — Raamo oo yeeclid, u samayn.

Raan (-ta) — Timo dheer oo cunntub cunntub isuugu marmay, midoood.

Raandhiis (-ka) — Waxtar raaga oo dhaxal gala.

Raanin (-da) — Ranka turubka warqad ka mid ah oo boqoradi ku taal; (ama «raaniyaad»).

Raanyar (-ta) — 1. Shinbiro yarigar oo sida ayaxa hadba mcel ugu deega. 2. Goroyada dheeddig oo yarigar.

Raar — 1. (-ka) a) Gogol caws laga faalkiiyo oo marriin lagu qurxio; harrar. b) Kaabad. c) Qalab kasta oo loogu talaggalo in aalaho kale korka laga saaro. 2. (-ta) (aqal, kd.) gudaha shisice; gaso; sal.

Raarac (-a) — Laalaaad; lulad; lalmad.

Raaran — 1. Raar laga kor dhisay, loo yeelay. 2. Mcel kore laga ree-ray.

Raari (-ga) — 1. Jaaddadka barriiska jaad ka mid ah. 2. (dhul) duud dheer.

Raaricid (-da) — Laalaaadid; lulasho; lalmasho.

Raaricin (-ta) — Laalaaadin; lolmin; lulid.

Raarid (-da) — Raar ka kor dhisid.

Raas (-ka) — 1. Aqal; qoys; reer; cid. 2. Rug; bherrin.
Raaalmaa (ka) — Raasummaal.
Raasi (ga) — Madax dhiil ah oo badda dhex gala.
Raaalmaa (ka) — 1. Lacagta hore oo ganacsiga lagu bilaabo; lafo; gundhig. 2. Lacag loo kaydabo inay lacag kale oo badan sii dhasho; (ama «raasummaal»).
Raatib (ka) — 1. Wax weligood waqti go'oon la sameeyo; joogto; rukun (ama «ratib»). 2. Iniinaha tusaha labo ka mid ah oo iyagu dhuuqdaa, middood.
Raaalin (ta) — 1. (fa) (caar) tumbad, sacabobo isku garacid, ilaa helid; jaamayn. 2. Birta la tumayo, sin-simiddeeda iyo dubbe ku qurxin-tee daabe.
Raanisid (da) — (doon, markab) majare ku wadid, ku toosin.
Raaayn (ta) — (u-) raaxo siin, u yeeliid.
Raaaxaysad (ka) — Raaxaysasho.
Raaaxaysasho (da) — Raax ko dhex noolaansho.
Raaaxaysi (ga) — Raaxaysasho.
Raaaxo (da) — 1. Nasasso oogada iyo maanku helaan oo u jeddaan oo ayan dhib iyo xanuno iyo naaxdiin iyo welweli iyo wax kale oo la qoonsada, midna arag. 2. Sida ama waxa la dareemo kolka wax jilicsan oo oogadu u bogto lagu fariisto ama lagu jifsiado ama la fuulo. 3. Nasasho; daallirasho; bojiiino.
Raayo (ka) — (weligi koox) xiniinayo.
Rab (ta) — Meel koobaan; kobo.
Rabadin (ka) — Meel saldhig ah; rug.
Rabash (ka) — Fidno; quulquad; qas; rabsho.
Rabbas (ka) — Boodoob, faale.
Rabbasid (da) — Boodoobid; faclayn.
Rabbaayad (da) — Neef la baray inuu dadka la joogto oo la dhaqato oo aan ka quloon; neef la rabbeeyey ama rabbaysan.
Rabbayn (ta) — 1. (caruur) Dhaqan iyo eeb wanaagsan ku ababin, barid, ku korin; barbaarin. 2. (xoolo) rabbayyay ka dhigid; carbin; laiyid; jebiin.
Rabbi (ga) — Ilaaah; Eebe.
Rabbituug (ga) — Ilaaahburi; Allaatuuq.
Rabad (da) — Wax laabta ka doonid, ka jeclaysasho.

Rabulsh (ka) — Libaaxa badda hilibkiisa, si gaar ah oo loo sameeyo.
Rabitin (ka) — Rabidda wax la rabo ama la doono.
Rablain (ta) — Si rable ah, u boodoobid.
Rahle (ha) — Labada lugood oo isku dunban oo kol ama ka badan la boodo.
Rabo (-ha) — (keli «rab») xiddigaaha cirirka oo toddobada ah, tan shanaad (rab hore) iyo tan lixaad (rab danbe).
Rabrab (-ta) — Dhis sida sariirta u samaysan oo korkoeda meydiya lagu mayro; (ama «rarrab»).
Rabshad (-da) — Rabash; fidno; qulqulad.

Rabshadayn (-ta) — Rabshad gaarsiin, ku kicin.

Rabshi (-ga) — Wax beenaha baca amma caaraan wax mudda ka bilin; gaamuuxid.
Radeeban — (alaab, kd.) aan wax goyno oo gaamuuxan.

Radeeban (ata) — (alaab, kd.) aan wax gooyo ama caaraan wax mudda ka bilin; gaamuuxan.
Radeebnaan (ata) — Wax radeeban ahaan; gaamuuxnahaan.

Radin (ata) — (badar, kd.) in mudda ah, biyo dhexdood u deyn; gyoyn ku jileeyin.

Rafaaad (-ka) — Dhib badan ku sugnaan; silic; saxariir; kadeed; caddadis; jirrab.

Rafaaddid (-da) — Dhib iyo rafaaad arkid, la kulmid, mudasho.

Rafaadin (ata) — Rafaad gaarsiin, badid; silicin; saxariirin; kadeedid; caddadin; jirrabid; xadid.

Rafaadsan — Rafaad ku sugan; silic-san; jirraban.

Rafaajin (ata) — Bur ama budo kale oo qoysan, sacabbanda iskuula celcelin. Isku walaaqid si uu cajuun u noqdo; cajimid; (ama «rafaaqid»).

Rafaaq (a) — Cajuun ka dhigidda burka.

Rafaaqid (-da) — Rafaajin.

Rafaausad (-da) — Cud ka samaysan bir dheexo oo duuban oo waax-giysisa iyo dhexo serfo u eg oo balballaaran ama dhundhuhuun, oo si babac ah, madaxeeda uga taagta-agan oo bijaha ama necewada xo-oog u jara; waxaa lagu rakibna oo ku socda doonuwa iyo maraakihiinta iyo dayuuradaana.

Rafasho (-da) — Xanuun daran ama wax la mid ah, la galgalasho, la baarasho, isla rogrogid.

RafiIQ (-a) — Jaalle; saaxiib; wadey.

Rafiiqid (-da) — Rafiiq noqoosho.

Rafiinquomo (-da) — Rafiiq ahaansho.

Rafiso (-da) — Xoolaha magta ah, qaybta ugu horrayso oo la bixiyo; jifo.

Rag (-ga) — Dadka intiisa lab oo waaweyn; niman.

Ragaaad (-ka) — 1. (geel, kd. a) Cagta oo qodaxi muudo. b) Qodaxda cagta mudda lafteeda. 2. Cagasaar-dhagaax laga dhiso oo midiba mid ka sarrayso oo guryaha loogu.
yeelo in lagu faulo ama lagaga soo dego; sallaan; jaranjaro.
Ragaad (o) Ragaad (qodax) muday oo ku jiro.

Rahmaan (-ta) — Wax rahman ahaan.
Rajaas (-ka) — 1. Nin madax ah; duq. 2. Ninka xirfadisuu tabay inuu dadka timaha u jaro ama u hagaajiyaa; xiire.
Rajab (-ta) — Bilaha dayaxa oo carabiga ah tooda toddobaad.
Rajal (-sha) — Bilaha dayaxa oo Soomaalida oo "rajallada" la yiraado, (rajal hore, rajal dheeye iyo rajal danbe ama sabbux), mid-dood.
Rajay (-ga) — Ilmo carruur ah oo lab oo hooyadi dhimatay.
Rajayn (-la) — (ilmu) rajo ka dhigid.
Rajci (-ga) — Dibusocod.
Rajeyn (-ta) — Rajo qabid; filasho; (ama "rejeyn").
Rajmi (-ga) — Dil dhagax laysku dilo; med.
Rajmiyid (-da) — Dhagax ku diliid; shiidic; medid.
Rajo (-da) — 1. (⁴) Filasnaada la filanayo wax la heli doono; (ama "rejo"). 2. Ilmo carruur ah oo dheecid oo hooyadeed dhimatay.

Rah (-a) — Bahal yar oo birriga korkissa iyo biyaha gudhoooda bu nool; wuxuu lee yahay afur addin, labo lugood oo aad u xog badan iyo labo jeeni oo gaaggaaban, iyo oogo qoyan oo jilicsan. Markuu raha hab ah noqdo oo lullumammiinda dhaafco, dabo ma lch. Itaalki waa booddu dheer yahay; rake.

Rahaad (-da) — 1. Wax laga sii hayo qof deyn qaataay; curuur; rahay. 2. Wax wax loo haysto.
Rahan (-ta) — Curaar; rahaadad.
Rahman — 1. Curaar loo haysto; rahan ah. 2. Aan weli dhicin; laalan; laaban.

Rajoobid (-da) — Rajo noqosho.
Rakaah (-ka) — 1. Biraha kooraaha labadisu diinoq ka kala lusaha, oo cagaha la geliyo kolka wax la fuddlayo. 2. Dad socoto ah; cabbir
Rakaad (-da) — Xoolaha wabxay oo ceelka jooga, cabbiddooda labaad oo füllinika ka horrayisu.
Rakayn (-ta) — Rako ku dhigid.
Rake (-ha) — 1. Rah. 2. Bahal walada.

baxa durbana engega oo xooluhu jecel yihiin.
Ramag (-ga) — Geel dhalmo cusaybah; (ama «ramad»).
Ramal (-ka) — Banbiiro; cinjir.
Ramasho (-da) — 1. (xoolo, kd.) neef wax dhalay oo ilmiisiga aana ka kor dhagga xaqin ee intaas — jacayl uu u qabo — ku kor gooba haya oo leefleefa haya. 2. Jacaylka wixii wax dhalay ilmoohooda yaryar u muujiyaan.
Ran (-ka) — Waraqaaha turubka intooda midabka leh.
Ranji" (-ga) — Renji.

u og oo weligi dabadu kor u taagam tahay; dabbarriyeedle.
Rakhiis (-ka) — Raqis.
Rakiban — La rakibay; la dhisay;
Rakahid (-da) — Wax xubniisusu kala daadgan yibiin ama fursuran, isu geyn, mid ka dhigid, dhisid, isku xiriirid.
Rako (-da) — 1. Dhis loo sameeyey in korkiisa laysku taago ama lagu fariisto ama lagu naxto. 2. Dhis qoryo ah, oo dadka meelaha kore dhisayay isku taagam. 3. Kaabad;

ræraar; sallow. 4. Cagasaar kasta. 5. Meel ciritiir ah; dhuchhub.
Rakub (-ka) — Ratiga la fuulo oo sida fardaha loo jareeyo.
Ramaas (-ka) — Cagaar durba soo Raaqay.
Raqdan — La raqdey ama la ridgay.
Raqdid (-da) — Badar iyo wax la mid ah budo qoyan ka dhigid; shiidid; riiqid.
Raqid (-da) — Biyo afka ku cabbid (sida xoolihaha).
Raqiis (-ka) — (ganacsii) aan qalal ahayn; jabab; (ama «rakhiis»).
Raqisid (-da) — Raqis noqoshoo.

Ramiin (-ka) — Rariin.
Raro (-da) — Wadajirka gogosha wax lagu raro; reeeyo.
Raroooy (-da) — Awrta la rarto.
Rarrab (-ta) — Rabrab.
Rarriin (-ka) — Waxraridda (ama «rariin»).
Rasaas (-ta) — 1. Macdan ka samaysan naxaa iyo maar. 2. Saanad; xabbad.
Rusaasayn (-ta) — 1. Rasaas ka dhigid. 2. Xabbado ama saanad ku ridid.
Rasan — Aan hufneyn; aan nadiif ahayn; kala daadsan.
Rasayn (-ta) — Raso ka dhigid; is kor saarsaarad; taalayn.
Rusaasun — La raseeyey.
Rash (-ka) — 1. Xabbad ka saamaysan xashshi adag oo duuban oo baaruuq qarxasta keliyihi ka buuxdo. 2. Buntukha xabbadaha jaadkaas ah laga rido.
Rasi (-da) — Naduafo yari; kala daadsanaan foolxun.
Rasiim (-ka) — Aan khafiif ahayn; culus; adag.
Rasmi (-ga) — (war, ...) ka soo fuley meel lagu kalsoon yahay (dowlad ama maamul kale oo xilka ah) oo la hubo inuu run yahay ama sugan yahay.
Rasmaan (-ta) — Wax rasan ahaan.
Raso (-da) — Aalaboo ama wax kale oo korka la iska saarsaaray.
Rasto (-da) — Jidka baabuurradu maraan; xagaafl; waddo; marin.
Rasuul (-ka) — Nebiga ilaah dad u diiro.
Rasuulnimo (-da) — Rasuuul ahaan.
Rati (-ga) — Neef geel ah oo lab; awr.
Ratib (-ka) — 1. Wax waqtii go' aan (saaqo walba ama bil walba ama maalin walba,...) la sameeyo, la yeelo. 2. Agaasin; nidaam. 3. Joo-gto; rukun, (ama «raatib»).
Rawaajic (-da) — Xargaha doonyaha qaarkood.
Raxan (-ta) — (ugaar, dugaaq, kd.)
in wada socota oo aan kala harin.
Raxanreeb (-ta) — Geed-quwaaxa mid
ka mid ah oo qodxo leh oo dir
cad oo xanjo wanaagsan.
Raxli (-ga) — Qoryo isku qoosifal
oo kolna kala baxa kolna lays
dhex gelyo, oo kutubta culculus
oo la akhriyayo, korka laga saaro;
(ama «rixli»).
Raxmad (-da) — Calooljileec keenta
in wixii dhibaatoo qabo, dhibaataba
laga feydo; beerjileec; naxarilis; tu-
raal; jimic.
Raydab (-ka) — Reydab.
Rayfe (-ha) — Curuyaan; jiis.
Ra’yi (-ga) — Waaqa qof ama wax
kale laga qabo; male; fakar.
Ra’yiyaan (-ta) — Ra’yi bixin, soo
jeedin; talin; arrimin.
Rayn (-ta) — Guulaysasho; libinaysi;
adkaansho.
Rayrrayn (-ta) — Farxid; riyaanqid;
(ama «rayrayn»).
Rays (-ka) — Ciidda roobku qooyo.
Raysad (-ka) — Raysasho.
Raysasho (-da) — 1. Sidii hore si ka
roon oo dhaanta noqosh. 2. Fayoo-
obii helid; bogsasho; doorsasho.
Raysmaggaadho (-da) — Cagta cad
inteedia korraysha oo aan dhulka
taaban; (ama «raysmaggarto»).
Reeban — La reebay (ama «ree-
ban»).
Reebid (-da) — 1. (ka-) Wax, waxayo
la socdeeyn inay raacaan u diiuid,
dib ugu soo celin. 2. (ku -) a) Moel
ku celin. b) Wof, in wax la siiyo
ama wax loo dhiib, ama uu wax
hayo, ku talin, ka ballamid. c) Xa-
raf dhawaaqsi ama yeerti, xaraf kale
korkiisa ku joogin (sida: ereyga
«baal», dhawaaqsi «aa»du wu-
xu ku kor joogsanayaa oo ku
reebmayaa xarafka «1»). 3. Wax
laga hago oo aan la samayn karin,
ka dhigid; ooggolaan waayid; dii-
did; mamnuucid.
Reebis (-ta) — Reebid; joogin; qa-
basho.
Reebmaan (-ta) — Wax la reebay
abaansho.
Reehniin (-ka) — 1. Higgaaadda, xaraf
dhawaaqsi oo xaraf kale ku kor
joogsada. 2, Wax laysu diidoo. 3. Jo-
ojis; qabasho.
Reem (-ha) — 1. Durbaan yar oo
cyaaraba lagu tunto. 2. Xuubka
u dheexeyn dheegta soke iyo dheeta
dhaxe. 3. Wax kastoo reen ka
yeero.
Reemid (-da) — Reen soo saarid,
ka imaansho.
Reen (-ka) — 1. Cod farax ama xan-
uun ku yimaada; guux; jibaad; ta-
lal. 2. (agul, kd.) fooq; dabaq.
Reer (-ka) — 1. Nin iyo naag isu
dhaxa iyo carruurtood; xaas. 2. Cid
meed deggan; qoys; jees. 3. Cid
laga tirsan yahay; hayb. 4. Jilib;
qolo; tol.
Reerveyn (-ta) — Heeyo saarid; hee-
ryeeyn.
Reeroy (-da) — Heeryo.
Reexaan (-ta) — Nagaa la beero oo
udgoon; (ama «rixaan»).
Rejeeyn (-ta) — Wax reje ka qabid;
filasho; sugid.
Rejo (-da) — Rajo.
Renji (-ga) — Asal; carax; agool;
(ama «ranji»).
Renjiyan — La renjiyey; aslan.
Renjiyid (-da) — Renji marin, u yeelid.
Reydaɓ (-ka) — Geed weynaada oo aan qodax lahayn; waxuu u eg yahay hareeriga, xabagna waa fay yahay.

Reyyreyn (-ta) — Rayrayn

Ri (-da) — Neef ari-cad ah oo dheeddig

Rib — (wax shubma) aan khafiif shayn; adag; culus; layig; rasiiin libiq.

Ribiix (-a) — Faa'ido; korsaar; dul-saar; dheef; jil.

Riboo (-da) — Faa'ido ama dulsaar xaraar ah oo lacagia ama waxyaalaha kale oo lags amashiyu la kor saaro.

Ribixid (-da) — Ribix helid; faa'idiid.

Ribixin (-ta) — Ribix ka keenid, u yeelid, ka soo saarid.

Ricir (-ta) — Lafo gaaggaan oo xog leh oo dhexda ka daldalooda oo korka iska saarsaaran oo la-fdhatabtu (xiriir) ka samaysan tahay, middood.

Ridasho (-da) — Ganasho; tuurasho; legdasho.

Riddaanin (-ta) — (wax culus) horay u ridad, u harbin, u garbin.

Riddingal (-ka) — Dadabgal; aradagaal.

Riddo (-da) — 1. Gantaal; tuuryo; toog. 2. Diin lagu jirey oo laga baxo, laga noqdo.

Riddoobiid (-da) — Diin ka bixid, nicid.

Riddow (-ga) — Riddooobiid.

Ridiid (-da) — 1. Dhuulka ku sii deyn. 2. Kufin. 3. Tuirid; ganid.

Ridiig (-a) — Wax riidqan ka dhi-gida.

Riduuniin (-ku) — Ridiid.

Ridqan — (badar, kd.) la ridqay; la buruburiyey; shiidan.

Rifan — La rifay.

Rifad (-ka) — Rifasho.

Rifasho (-da) — Qo'or, kd., iskiis. wax u rifid.

Rifid (-da) — 1. Wax baal leh, ama timo leh, mid mid uga siibid, uga guriid, uga googgoyin. 2. Qof lala dirirayo oo la legdey, sida wax la rifay hayo u gelid, u ceamamin, u camajuujiin, u rafadiin. 3. Tahar ama hilib adag si calaanji ah, u googgooosasho.

Rifmid (-da) — Wax rifma ama la rifay, noqosh.

Rifrif (-ka) — Timo la rifay wax ka haray; idif.

Rigrigeyn (-ta) — Rigrigo u yeelid.

Rigrigo (-da) — Tolmo isdaafda haaf ah oo weelasha afkooda ama alabo serjigeed lagu sameeyo oo dilaaca ka dhaweeta; daruur.

Riibii (-ga) — Bahal duula oo xoolo laha cuna; dhug; gendi.

Rigbax (-a) — 1. Xoog iyo tabar aan hor loo lahayn oo la yeshe; ca-shiibax. 2. Buurnaan; ca'il. 3. (weel) goocoyokabbax; xoolaysnaa.
khADIO ka samayn. 2. Burburin; bu-
ulin; budayn. 3. Baabbin; xasuud.

Riiqrii (ga) — Dhaqdaqaax yar;
nuxnuutuxi.

Rii (ka) — 1. Waxa la toloyo, jarri-
inka ama afalka dhuuq shutsan oo 
laga jeexo, si waxa serjiyoodu u 
sinnaado. 2. Caqil; shishlaam; naa-
hid.

Rii (ka) — La riiray.

Riiuxyo (da) — Qufac badan oo 
isdabajoog ah; marawaxad; dhig-
dhiko.

Riiuxyood (ka) — Riiuxyo qaba-
sho.

Rire (ha) — Naguar yar oo sida 
geed-xamarka ud gon oo subagga 
lagu shillo.

Riiirtid (da) — 1. Afka ka jarriimad; 
af sinsiman u yeelid. 2. Caqilid;
naaxid.

Riiirrii (t-a) — Liilliiin; dhaqda-
qaajin; ruxroxiid; liiiglid.

Riiishad (da) — Bir yar oo godan 
oo buntukha ku taal oo kolkii la 
gabro, xabbadu dhaaco; keeb; 
 Fargo.

Riiix (a) — 1. Cudur dadka laga 
riixo ama laga tuujiyo; riixdin; tuf.
2. Dabayi.

Riiixaan (t-a) — Recxaan.

Riiixan — La riixey; meeshii hore 
laga durkiyey.

Riiixdin (t-a) — 1. Tuf; riix. 2. Riixid;
tuujis.

Riiixgub (ka) — Si gaar ah oo xoo-
laha looga gub u tuf.

Riiixid (da) — 1. (wax) inta xoog 
gadaal lagaga keeno, horay u wa-
did, u dhaqaaqin, u durkin. 2. Tuu-
jin; duugid; qabqabasho.

Riiixis (t-a) — Riixid.

Riiixmid (da) — Wax riixan noquo-
sho.

Riiixnaan (t-a) — Wax la riixay ama 
riixan ahaan.

Riiixrriixid (da) — Riixid badan; tuu-
tuujin.

Riiilayn (t-a) — Wax jiritaankood
ama ahaanshoohay, raalliy ka no-
qosho.

Rimic (a) — 1. Waxa 16 meelood loo 
qaybshey, meeshooid, (1/16); meesho 
16a. 2. Dhcooreed; suubbis.

Rimid (da) — (xoolo) uurr yeesho.

Riminn (t-a) — (xoolo) uurr u yeelid.

Rimman — (xoolo) uurr leh.

Rimmangaan (t-a) — Neef rimman 
aahay.

Rimmay — 1. (da) Xoolaha inta 
rimmay. 2. (ga) Ilmasideen; min.

\[
\text{Rimic (1)}
\]

Ris (ka, t-a) — Caws adag oo gaab-
ban oo dhuulka bannuun daboolla; 
daris; guxud.

Risqii (ga) — 1. Wixii wax laga dhe-
efo oo dhan. 2. Calaf; dhuuni;
dheef.

Riwaayd (da) — Maadeys.

Rixin (ka) — 1. Xigto; sookeye;
qaraabo.

Riayan (ka) — Lacag dhuulal badan 
lagaga dhaqmo, badanuun cadadi-
deedha 1acagta (qalinka) ka tuunan.

Riixaaq (a) — Farax; caloolsami.

Riixaaqid (da) — Farxid; rayrayn.

Riixaax (a) — Cudur Fitaminn C la-
aantu keento; (ama «rigaax»).

Riixaaxid (da) — Riixaax ku dhicid.

Riyo (da) — Waxyaalalo ras oo moodo 
oo qofka hurda maankilsa ku soo 
dhaca ama u muuqda ama uu 
dareemay.

Riyoood (ka) — Riyo arkid.
Rodol (-ka) — Cabbir culayskiisu le'eg yahay 16 wuqiyadood.
Rogaul (-ka) — Weear kedo ah oo col la dabasocdeey inta dib u soo laabto, cadowga ku dhuffo; rogaalcelis.
Roganacelin (-ta) — Weear kedo ah, col la dabasocdeey, inta dib u soo rogmado, cadowga ku dhufasho.

Roganacelis (-ka) — Weear rogaalcelin ah.
Rogaalid (-da) — Rogaalcelin.
Rogad (-ka) — Rogasho.
Rogan — La rogey; dhinaca kale loo dhigay; geddiisan; genboon.
Rogasho (-da) — Wax barbarka kale u dhigasho; geddisasho.
Roghin (-ta) — Rogob ka jarid, ka gurud.
Rogid (-da) — 1. Wax afka ama dhinaca korreeyaa u hoosmarin; genbiyid; geddiyid. 2. (ka-) Ka qaadid; ka warcejin. 3. (ku-) Ku daboold; korka ka saarid; ku xirid; dib ugu laabid; ugu celin. 4. Af af kale ku geddiyid, ku fasirid, ku tarjumid.
Rogis (-ta) — Rogid.
Rogmad (-ka) — Rogmosho.
Rogmasho (-da) — 1. Dhinaca kale isu rogid, isu laabid, isu geddiyid. 2. Sidii bere si ka duwan noqosho; doorisoomid. 3. (biyo, kd.) kulayl darti la karkarid, la karid.
Rogmaan (-ta) — Rognaansho.

Rogmaansho (-ha) — Wax rogan ahaansho.
Rogob (-ka) — 1. Haragga laga bixiyo neefka la qalo, hiibaha yar yar oo korkiska ku hara oo minidu dhaafto. 2. Dhacaanka mayraxda geedaha.
Rogogad (-ka) — Rogogasho.
Rogogasho (-da) — Alaabo ama wax kale ganacsasho; gedgeddisasho.
Rogrogiid (-da) — 1. Hadba dhinac u geddiyid. u rogid. 2. Geddiis iyo ganacs ci gelin, ku samayn.
Roob (-ka) — Biyo iyagoo dibbic ah dhulka ku soo daata; waa biyaba, qiibiyoood ahaan neecawda ugu jira, oo inta qaboba, dibbic iyo daruuro u rogmada, oo dabaadol kolkay cuslaadaan, oo hebhalabi waaqaan, soo daata.
Roobdhoon (-ta) — Baryo iyo banbax gaar ah oo ilaah roob lagaga doono.
Roobdoonid (-da) — Roobdhoon samayn.
Roobgaras (-ka) — Roob direacced; amminil.
Roobin (-ta) — Roobdhoon akhrjiyid.
Roobiladhac (-a) — Buhal yar oo kudkudaha qaabka uga eg oo midabkiiisa xarir guduu dun u eg yahay, oo weligi roobka dabadiisa la arko, oo la moocdu inuu cirka ka soo dhacay.
Roobraac (-a) — Meel roob ka da'ay oo loo guuro.
Roobraacid (-da) — Meel roob ka da'ay, u guurid.
Roobsad (-ka) — Roobsasho.
Roobsasho (-da) — Roob hclid, ku diid, u diid.
Roobshigow (-ga) — Firiiric yar yar oo xilliga kulul, dadka ka soo yacaa; xaraaradaw; qal'abooodi.
Rookayn (-ta) — Rooko ka dhigid.
Rooko (-da) — (hawl, cayaar...) mamnuuc ka dhigid; ogoolansho la'aan; diidno.
Roomad (-da) — Qoryaha wax lagu
dhiso, kuwooda dheerdheer oo aan sarabka ahayn.
Roon — 1. Weyn aan dhabse u weynayn. 2. Iska wanaagsan, filaan; aan lilidan; wax kale dhaama.
Roomaan (-ta) — Roomaan Shawn.
Roomaansho (-ha) — Wax roon ahaan-sho.
Roomayn (-ta) — Wax roon ka dhigid.
Roone (-ha) — Ilaah; Eebbe.
Roor (-ka) — 1. Si socodka ka dheeryaysa oo tulaabooyinka loo qaado; orod. 2. Geel-dhugeeeye; jirjiroole.
3. Cudur xooluhi la cararaan; bary; shinbir.
Roorid (-da) — Ordid.
Roorin (-ta) — 1. Xarig il leh ama wax kale oo la mid ah dhifasho, xoog u jildid, si ishu u xiranto oo wax u qabato; sirin. 2. Ka ordisiin.
Roorsad (-ka) — Roorsasho.
Roorsasho (-da) — (xoolo) awr googan oo neef dheeddig eryooda oo kufsada.
Roorsi (-ga) — Roorsasho.
Roodi (-ga) — Bur inta biyo lagu rafaalijiyo oo la khamiiriyuq oo quaqab badan loo yelo, furun lagu dube; ximis; laxoox.
Rootle (-ha) — Kan rootiga duba ama iibiya.
Rooxo (-da) — Geed-saar dhirta korkeeda isku waaba oo miro sida yaanyada waaweyn u biscada, oo u eg oo la cuno leh.
Rowle (-ha) — Dadka iska wareega oo aan xooqan oo dadka kale ku dul nool;
Rubad (-da) — Dhuun; galow; dig.
Rubbad (-da) — Rubbiyad.
Rubbiyad (-da) — Lacagta lagaga dhaqmo Hindiya iyo Pakistan; mid-dii waxay la qiime tahay shillin iyo bar, (sh. 1/50).
Rubi (-ga) — Wax afar mcelood loo dhigay meeshood; waax, (ama «ru-buc »).
Rubisaar (-ka) — Faaliddada la kor saroo lacagta lays amamahiyoo ama ciid loo dhibtto oo la kaysado; faal-idoo; korraar; dulsaar; dheef; dul socod.
Rubisaarid (-da) — Lacag rubisaar ah u yeelid.
Rubuc (-a) — Rubi.
Rucileyn (-ta) — Orod rucle ah, ordid.
Rucub (-ka) — 1. (koox: « rucubbo » cunctub ubax ah ama miro, oo isku dunban sida miraha canabka, oo isku lug ka baxa oo ka lusha. 2. Wixii qaabkaas loo yelo oo dhan; shucub.
Rucid (-da) — Si ruduc ah, wax u soohid, u samayn.
Ruid (-da) — In mar ilkaha lagu goosto, goosasho.
Ruduc (-a) — Sooh gaar ah oo dha-aclaha u eg.
Rug (-ta) — Meesha qof deggan yahay; degamo; guri; ruun.
Rujin (-ta) — Wax xididdo u aasan yihiin, xoog u soo sibid; fujin.
Rukhso (-da) — Ruqso.
Rukumid (-da) — Rukun ka dhigid. Rukun (-ka) — Si joogto ah oo meel wax looga cuno ama looga ilisado ama laysaga daweyeyo ama dan kale looga qinsado. 2. Buugag ama wargeysyo, si joogto ah laysugu soo diro, qiimohoodana loo bixiyo bil bil, sano sano, kd. 3. Tiir dhagax ah oo guryaha meelchooda halista ah, celiya. 4. Wax kastoo sida tiirkaas dhagaxa ah u chisan ama u eg.
Rukuc (-da) — Foororsi, salaadda qaybeheeda ka mid ah.
Rukucid (-da) — Salaadda dhex-deeda, rukuc la imaanaho.
Rumayx (-da) — Run u qirid; rumaysasho.

Rumaan (-ka) — Rumaysasho.
Rumaysan — Run u qaba.
Rumaysasho (-da) — Run moodid, u qaadasho.
Rumaysmaan (-ta) — (qof) Rumaysan ahaan.
Rummaan — 1. (-ka) Geed la heero iyo miro wanaagsan oo la cuno oo ka baxaa. 2. (-ta) Maro mida-byo badan oo la huwado ama gar-basaar laga dhiigto.
Rummasan (-ka, -ta) — Geed aqoons oo ur udgoon iyo miro aan kuwa haylka laga aqoons leh.
Rummay (-ga) — Qori caday ama geed kale ah oo bul loo yeelo, ama buraash ilkaha lagu nadiffiyoo.
Rumoobiid (-da) — Run noqosho.
Run (-ta) — 1. Wax walba oo loo sheego sida ay yihin oo aan been lagu darin. 2. Wax jira, wax dhub ah, wax sugan.
Runlaw (-ga) — Weligi run sheega; aan been aqoon.
Ruqaans (-ga) — Ruqaansasho.
Ruqaansasho (-da) — (xoolo) wax iyagoo fadhiyaa kor isu qaada ama sida wax hinganaya ama kici doona u kuurkuursada.

Ruqasho (-da) — Ruqo noqosho.
Ruqid (-da) — (wax xididdo u wax-naaeyeen oo xooq kor loogu soo dhuffay) soo bixid, soo go’id.
Ruqu (-da) — Caato darteed oo lala kici waayo.
Ruqsasho (-da) — (qof) iksi u rujin.
Ruqso (-da) — 1. Wax hor oo reebnaa ama la isu duldeey oo la isu oggolaadda. 2. Qof hawl hayey oo hawsha laga saaro, laga sii daayo, laga eryo. 3. Fasax; idan; ama «rukhso».
Rushayn (-ta) — Si firdhaad ah, biyo ugu shubid; bilbilid.
Rushays (-ka) — Rushayn; bilbil.
Rubh (-ta) — Ciid jiliscoon oo cagu gasho; ruubad; bacada.
Rubhdaa (-ka) — Rubh; bacaad.
Rubhsho (-da) — Ciid jiliscoo ama wax kale oo la mid ah, dhaxgelid, ku dhex librid.
Ruug (ga) — 1. Lafaah dheedheer oo dhuuxa leh, intooda u dhexaya daloolka dhuuxa iyo kuraankuraha iyo kuwa xalxalcefsan qaarkood sida lafsakaarta, oo ka samaaysa lafo jilicsan oo xorshosh ah oo la ruugi karo oo dufan-dhuux laga shiqsado. 2. Jilib; low.

Ruugaamin (ta) — Hab gaar ah oo cayaarta loo tumo.

Ruugcadde (ha) — Nin odaynimo iyo waaya’aragnim ka soo saareen karti iyo dhabar’adayg; ruugmaraar.

Ruug (da) — Wax aan la liiqi karin oo dhacaanka keliya laga nuugayo, calalin.

Ruugmaraar (ka) — Ruugcadde.

Ruun (ka) — Meel la dego; berrin; rug; labad.

Ruqid (da) — Cunno qoyan oo jilicsan, afka ku cunid, ku bashuusashe.

Ruux (a) — 1. Naf; nolol. 2. Qof.

Ruxad (ka) — Ruxasho.

Ruxasho (da) — Wax la gilgiley dhaqdhaqaaqood; lulasho.

Ruxid (da) — Gilgiliid; luliid; dhaq-dhaqaaqin.

Ruxitaan (ka) — Waxruxidda lafteeda; ruxniiin.

Ruxniin (ka) — Ruuxitaan.

Ruxruxid (da) — In badan ruxit; gilgiliid.

359
S — (ṣthin, sa*) Xaraafka jiid. oo Aaliika Soomaalida. Waa shibbane.
Saa — 1. Maxaaddeelay; maxaadwacay; waxay ku noqoto; sabab.

Saab (-ka) — 1. Oogada qaarkeeda sare ama hore, inta ka samaysan isku-qoofalka feebara iyo lafdha-borta iyo lafsakaarta, oo wadnaha iyo sannabbadu ku dheex jiraan. 2. Dhisi ka samaysan xididdo ama laamto yaryar oo weelka qaarkii lagu rito oo lagu qaado.

Saabaan (-ka) — Alaabada qolka ama guriga gudhiisaa la dhigo oo lagu dhaqmo oo ay ka mid yihiin kurtiyada iyo misadaha iyo sarriiruhi; gurgur; (ama «saamaan»).

Saabasho (-da) — Dhuul ama meel badan wada gaarid, ku faafid, koobid.

Saabbir (-ka) — Nool adag ku nool; sabool; cayr; miskiin; faqir.

Saabbuun (-ta) — Maqac guud oo la siyoo waxyaalo laysku dardaro (ma-caadinta dhandhanaan qaarkeed, dufan, xayr;...) oo wax adag oo cadad ah iyo wax budo ahba leh, oo kolkay biyaha is gaaraan abur yeeshaa oo wax nadiifiiya; (ama «saabuun»).

Saabcaarayn (-ta) — Saabcaaro u yeelid, ku samayn, ku awdid.

Saabcaaro (-ha) — 1. Dharka xuubka ah oo caaradu samayso. 2. Tolmo saabcaaraha u eg oo badanaa wax lagu xardho ama meel daaloosha lagu awdo.

2. Kolkaas; markaas; hadabaa; kad-dib. 3. Armaa; billaa; sowl.
saa- — (saan; saa waan, saa anigu; suu; saa wuu, saa isagu; kd.).
Saabin (-ta) — Saab u yeelid.
Saabsan — 1. Saab leh, loo yeelay, 2. (ku-) ku jeedda, danaysa, lig ku leh.
Saabsanaan (-ta) — Wax saabsan ahaan.
Saabuun (-ta) — Saabuun.
Saac (-a) — 1. Maalinta qorraxda oo afar-ayo-labaatan meelood loo qaysi heesheed; saacad. 2. Uraad; urshi. 3. Saacad wasnaasgan oo aan naxsi ahayn; burji fiican; faal.
Saacad (-da) — 1. Qalab kasta oo waqtiga lagu cabbiro oo saacadaha sheega, siiba kan leh weji wareegsan oo lambarro ku yaaliin iyo labo irbadood oo kala dheer oo midi saacadaha sheegto midima daqiigadha oo uurka ku leh biro iyo silihayo isku yar odoor oo hadba la baaxiyo. 2. Hal saac ama 60 daqiigado 3. Uraad; urshi.
Saacin (-ta) — Saac wasnaasgan, wax ama meel, ka doonid, ka sugid.
Saad — 1. (da) a) Hadallo lagu sii mala’awaalo ama lagaga sheekayno, waxyaalaha dhexdhood la jecel yahay, oo weliba la mooada (soo qaadidda la soo qaaday darteed in waa dhexdhoodi uu suuragga noqon karayo oo laga yaabo inay run ahaan u dhacayn; saaad. b) Waxyaa-loo dhiic doona, astaamo lagu garto dhib cadaankaada, oo ka soo horum. 2. (-ka) a) Geedi aad u weynadu u lef adag oo qoryihis waxna lagu dhiso alaaboo badanna laga samaysto; saaj. b) Sahay; jicsin.
Saadaal (-sha) — Wax saadis.
Saadari (-ga) — Labada cayaari oo hore xargahooda.
Saaddanbe — Maalinta berri iyo saakuun u dhexaysa.
Saaddo (-da) — 1. Doqon. 2. Gaaddo; shaf.
Saadin (-ta) — 1. Hadal saad ah, ku hadlid. 2. Waxyaalaha dhiic doona astaamahood, muujin.
Saadsad (-ka) — Saadsaaro.
Saadsaisho (-da) — Wax saad ah, isu saadin; saraadasho.
Saadsi (-ga) — Saadsaisho.
Saaf (-ka) — Si gaar ah oo hilibka la kaydineyo loo sameeyo; waxaa laga dhigaa cadad bagbagaysan oo xalxaleexsan oo dabaadeed la sihiilo ama si kale loo dubo.
Saafan — La saafay.

Saacad (1)

Saafi (-da, -ga) — 1. Aan wax xumi ku dheex jirin; naalif ah; miir ah. 2. Kalluun magaci.
Saafid (-da) — Burunji hilib ama wax la mid ah, midii ku dildillaacin taniyo intuoo ka noqdo wax ballaaran oo xalxaleexsan.
Saufirid (-da) — Mecl safar u aadid.
Saafnaan (-ta) — Wax. Saafan ama la saafay ahaan.
Saagoo xoo (ga) — Saagoox.
Saaj (-ka) — (geed) Saad.
Saajac (-a) — Geesi; aar.
Saajacnim (-da) — Geesinnimo.
Saaka — Maalinta la joogo labadeeda gelin; kan hore oo la kala baray, barkaasi hore; subaxa kolaas la joogo.
Saakuen (-ta) — Maalinta saaddanbe xigta oo ka shishaysa.
Saalaweynecye (-ba) — Geed calamo waa waa xoolaha la qaar tukroon.
Saalo (-da) — Saxaro engegan oo ininoo ah oo xoolaha iyo nafeeyda kale qaarkeed dhigaan.
Saaloed (-ka) — Saalo xigid.
Saamaan (-ka) — Saabaan.
Saamax (-a) — Cafi; masaamax; dunbidhaaf.
Saamayn (-ta) — Saamays ku reebid.
Saamays (-ka) — 1. Wax qof ama wax ku yimaada oo raad xoog leh, oo oogada iyo maanku iska gar- taan oo wax ku qaybsadaan, ku reebaa. 2. Kartii wax kale sabab u noqon karta, ama keeni karta, ama abuur karta ama beddeli karta.
Saami (-ga) — Wax la saanyoonayo,
Saani — 1. Leexleexad laa'an; toos. 2. (-ga) Dhiillay; macislow.
Saangaad (-ka) — Ilmo tallaabo-ha- rad ah.
Saangaadid (-da) — (ilmo yar) socod barasho bilaabid.
Saanyood (-ka) — Xoolo saami ku qaybsasho.
Saaq (-a) — 1. (Lacag) labo caan- dood ama caanteyn, 2. (sir iyo -)
Sauqid (-da) — Ur faafay dareemid.
Saar (-ka) — 1. Geedaha aan lugta lahayn oo dhulka bilaal ugu faafa ama geedaha kale isku waabaa oo isku mara; geed-saar. 2. Cayaar jaadad badan u si kale basda oo siyaaqo kale duwan laa loo kale tumo.
Saaran — Wax kale korkooda la dhigay; kor yuul.
Saarasho (-da) — Meel sare wax dhi- gasho.
Saari* (-da) — Maro badanana xarir ah oo dheer oo dumarka Hindigu qaataan oo guntiino iyo hagoo- gasa u ah.
Saarid (-da) — 1. Wax meel hoose yaal meel kore dhigid. 2. (wax) wax sarreeya dushiisa dhigid. 3. (ga- adid, kd.) ku rarid. 4. Dibad bixiin. 5. (soo -) soo bixiin, kee- nid; dhaliid.
Saarsaran — La kor dhigdhigay; kor yaalyuul.
Saarsasho (-da) — Wax dhaqay caad- dood ama sababtaad, wax kale ama cidd kale korka ka saarid, ku malayn; halrarasho.
Sauruq (-da) — Laamaha iyo calee- maha dhirta badda oo xisadda iyo hirarku xeebta ku soo tufaan ama biyaah korkooda sabbeyaa.
Saas — (Si : daas) Sidaaas.
Saatan — (sida : tan) Sidatan.
Saawir (-ta) — Miindi ama bir kale oo wax goysa oo af beeshay.
Saaxiib (-ka) — Jaalle; jaal; rafiit; wadey.
Saaxiibid (-da) — Saaxiib noqosho; rafiqid.
Sañiibnaa (-da) — Saaxiib ahaan.
Saaxil — 1. Beberka magacaada labaad. 2. Xeeb.
Saaxir (-ka) — Qofka wax sixa ama sirkanka yagaanka; falanfallow.
Saaxirrino (da) — Saaxir ahaan; sirkanka ugu aqoon.
Saayib (-ta) — Wadajirka seebka doonayaha, k.d., lagu wado; seebka.
Saayid (-ka) — Siyaadka la socoto; intuu noqon lahaa ka batay; dhexe; buro.
Saaylid (-da) — Saayid noqosho; kordhiid; badasho.
Saayidin (-ta) — Saayid ka dhigid; kordhiid; badan.
Saayir (-ka) — Eex ama turash gaar ah oo lagsu galo; dhaqaale.
Saayyirid (-da) — U turis; dhaqaylajin.
Sab (-ta) — (waayadii hore) dad gaar ah oo aad loo lii jirey oo la mo- odi jirey inay Soomaalinnimada ka baxsan yihin; aan aji ahayn; bo- on; guun.
Sabaad (-ka) — Dhacaan adag, oo dufan leh, oo sida niskiga u ugu- goon, oo qanjarada dummad-sabaada qaarkood, sii daayaan.
Sabaal (-sha) — Wax sabida.
Sabaan — (ka) — Waqti; waa; jeer (ama «sanaan»).
Sabaayad (-da) — Kimils baaballaaroon oo si gaar ah loo dubo.
Sabah (-ta) — 1. Waxa saamays curiya. 2. Wax dhaacay wixii keenay ama ku wacaan; yeelo; wacaan. 3. Dhimasho; bulsho.
Sababid (-da) — Sabab u noqosho; diliid; melgido.
Sabad (-ka) — Guriga agagaarka; heelad.
Sabansabadho (-da) — 1. Geed weynaada oo lal adag oo wax lagu dhis. 2. Wax yar oo la isku sabo; caallaad; sandarcerra.
Sabar (-ka) — 1. (Ooogaada Jadka) dhineex; dhax. 2. Buur xalkeen. 3. Dul, sabir.
Saharaad (-da) — Ul xog leh oo bir ah oo af fiican oo ceebeeyaha iyo dhulka adag lagu qodo; suikuuiyo bir ah.
Sabataabax (-a) — Samataabax.
Sabbaraar (-ka) — Sabar; jecsi; masruuf.
Sabbaax (-a) — Quruuruxa xeebaha.

badda oo ka samaysma dhiima- naha burburay.
Sabbaaxad (-da) — (goof) Aragaansha laga naxo oo la kahdo.
Sabbaanka (-a) — Wax dhar ama wax kale lagu midabeeyo; renji; asal; caruur.
Sabbakkhan — La sabbakhan.
Sabbayn (-ta) — Biyo ama wax la mid ah, korkoooda saarraan.
Sabbbishid (-da) — Sabbakh u yeelid; gelin; aslid; renjiyadi; midabayn.
Sabbuux (-da) — Rajab; rajal danbe.
Sabeen (-ta) — Labada sacab isku garaacid; sacab tumid; (ama «sa- cbin»).
Saba (a) — Neef ido ah oo dheed-dig oo aan weli curan (ama «sa- meen»).
Sabid (-da) — Cid wax aan run ahayn, run uga dhigid; siird; xatalid.
Sabiiib (-ta) — Miiraha canabka jaaduunkaada jaad ka mid ah oo ad- dagee oo aad loo jeecay ugu waa xay ka baxdaa dhiinalka Bari, babaan, iyadoo cingesan baan ganacsiga la geliyaa.
Sabir (-ka) — Dhibta iyo xumaanta, oo iyadoo aan la cabbin, adkaas-an loo yeesho; dul; dabartaadag; (ama «saami»).
Sablo (-da) — 1. Dhul kooban oo ceeb ama guri ku wareegsan; hee-
Sabool (-ka) — 1. Dabayl kulul oo xagaaga dhaaca.
Sabool (-ka) — (qof) aad u xooolo yar; miskiin; faqir.

Sacab (-ka) — 1. Gacanta shanteeda farood iyo calaacasha; baabaco.
2. Sacabbada oo layshu garaaaco kolka wax loo bogo. 3. Cayaar sacabbada laga tumo.

Sacoof (-ka) — Hab timirta la kayingdinaayo loo sameeyo: inta lafta laga baxsho oo dhir kala jaad ah lagu daro oo la raafuqo oo cadad laga dhigo baa subag lagu fariisyaa.
Sacbin (-la) — Sacab tumin, garacaid (ama «sabcin»).

Sacoof (-ka) — 1. Geed jaadad badan u kala baxa oo leh caleemo kuwa cawska u eg iyo ubax mid-
byo badan. 2. Budo cillaah ah oo geedka saacsaraanka qaarri laga belo (wax baa lagu midabeeyaa; dhirta cunnaad lagu geedeeyo buu ka mid yahay; wax baa lagu daweeyaa;...).

Sacidd (-da) — Timir saccah ah, samayn.
Sacco (/-baa/) — (xidiggalya) Cuntubyada xidiggaha kuwa ugu cadcad midka mid ah; waxay ku yaallihin liya haa iyo caddalka aagooda, meel aab dillintaanoodda ka foyeyn; waxaax lagu sheegga ninkii diley hashii Nebi Saalax oo cirka lagu salbay.
Socoobaan (-ka) — Kallum badda ku jira; (ama »socoobaan»).
Saacsac (-a) — Caqiga oo wax u dinmaan oo dhaandaan lala noqdo.
Sacsacnam — Dhaandaan ah; dibaalrollo ah; sawaab ah; sawir ah.
Saacsacnam (-ta) — Wax saacsacnam dhaan.

Sectar (-ka) — Geed yar oo udgoon oo uhexiisa dhawr waxyaaladda laga sameeyo (cunnaad oo lagu geedeeyo; dhaawo;...).

Sad (/-ka) — Sahay; jicsin (ama »sed»).
Sadaado (/-da) — Daal; jiiraggo.
Sadaf (-ka) — Dhulmanta kuweeda habada qallan isugu aabburan, sida kuwa luulka, lakabka cad oo dhaalaala oo guudaha kaga rogain; waxyaalaha badan oo badhammaca ku mid yihiin baa lagu sameeyaa.
Sadaq (-a) — Gogol ulo yaray oo dhuudhuuban ka samaysan.

Sadaqayn (-ta) — Sadaqo u bixin.
Sadaqaysad (-ka) — Sadaqaysasho.
Sadaqaysasho (-da) — Sadaqo u haxsasho.
Sadaqaysi (/-ga) — Sadaqaysasho.
Sadaqo (/-da) — Xooxoo ama wax kale oo flaah horti loo bixiyo; dhowto.
Sadar (/-ka) — 1. Xarriiq toosan oo xaashiyaanta wax lagu qora loo yeeloo. 2. Xarriiq, hadal qor san ama daabacan ka samaysan.
Sadan (/-a) — (daar, doon); dgdacu siisan oo kor oo xagga cirka u jeedda.

Saddex (-da) — Tirada labada iyo asarta u dheexaysa; (3).
Saddexaad (-ka) — Tiro taxaan oo isdabajoogta, kan saddexda jaga-deedku abbaaroon; kan labaadka iyo afdhalka u dheexeyey; (3d).
Saddexan (-ka) — Labo kale oo badanay la dhalay waceliso oo saddex ku tahay.

\[ \text{(Saddexgees [1])} \]

Saddexanye (-da) — (hub) labada waran iyo gaashaanka.
Saddexeyaa — Kan labo horey saddex ku ah.
Saddexgees (-ka) — 1. Kor siman oo ka samaysan ama leh saddex dhinac iyo saddex gees ama xaglood. 2. Ableeyda jaadkeed.
Saddexste (-ha) — 1. Xaashi turubka ka mid ah. 2. Wax kastooy saddex waxyaalood ama astaanood leh.
Saddexley (-da) — (cayaa) shirbada qaarka.
Saddexo (-da) — Nagaar yar oo doomaarta ka tirsan.
Saddexqad (-ka) — Saddex maalmood qada ama maqnada.
Saddexqeyd (-ka) — Maro haweennu marsado; marsimo; hululuf.
Saddexsuule (-ha) — Muraq salaadda saddex madax ku leh, sida muruqda weyn oo cududaa kore doodeeda house mara oo kolkuu isku soo rooro gacantu fidsanto oo kala baxdo.
Saddexsuuley (-da) — Qarandi; xabaalaqaf.
Sado° (-da) — Sedo.
Saf (-ka) — 1. Wax badan oo is wada leedaa taagan; aan kalana harrayn kalana danbayn; sarsan. 2. Cudur isku kol wax badan ku dhaca; safmar; tariib.
Safaarad (-da) — Guriga iyo xafsisyada sañarka (ama «safaaro»).
Safaaro (-da) — Safaarad.

Safan — 1. Si saf ah u taagan; sarcan. 2. (-ta) Naffley badda ku jirta oo oogadeedh ka kooban tahay labo baal oo balballaaran, madax yar iyo dabo sida xarigga u dhuuban oo qodaxi ka taagan tahay; waxay u eg tahay suummiir yar.
Safar — 1. (-ka) a) Magaalada ama meel kale oo loo aado — iyadoo gaadiid la wato — in wax laga soo gato ama laga soo iibsado. b) Soddaal; dhoof. 2. (-ta) Bilaha dayaxa oo muslinku tirsado, tan labaad.
Safasho (-da) — Isx saifid; saf iska dhigid; sarsasho.
Safid (-da) — Saf saf ka dhigid; sarcid.
Safiih (-a) — Caqli gaaban; nacid; dabbaad; sawaab.
Safir (-ka) — Ergay dowladi dirsato oo dal shisheeye u farriista oo danta dalkiisa iyo qaranka islaaliya, kan ugu darajo sareeya; danjire.
Safmar (-ka) — (cudur) Saf; tariib.
Safman (-ta) — Wax safan ahaan.
Safnaansho (-ha) — Wax safan ahaansho.
Safradaysan — Saf radi haysoo.
Safrid (-da) — Safar aadid, tegid.
Sagaaal (-ka) — Tiraada u dheexaysa siddeedda iyo tobanka; toban mid la; (9).
Sagaalad (-ka) — 1. Maalinta bisha Arrafa sagaalka tahay. 2. Tiro taxan oo isdabajoogta, kan sagaalka jagadilisa ku abbaaran; (9d.).
Sagaaaro (-da) — Ugaar yaryar oo dhawr jaad u sii kala baxda.
Saggaashameeye (-ha) — Sagaashan ku dhowaad; (ama «saggaashameeyo»).
Saggaashan (-ka) — Tiro ka kooban sagaal meelood oo meeshiiba toban tahay (90).
Sagager (-ka) — Qof saacsan; sawaab ah.

Sagal (-ka) — Daljigo balballaaran oo mooodda galabeed u eg oo xiliga ruubka cirka ku dhilmaha aroortii.
Sagan (-ta) — Gashii; godob; utun: dakoona; aano.
Sagandaaq (-a) — Ugaarta keeda lab oo inta tabar yareeya oo raxanta ka tage goonidhaaq noqda.
Sagar - (da) — Sigaar, buuriga iyo xaashidu kala samaysan yihiin, oo qofku kokuu cabba hayo isagu farriilisa ku duubto.

Saalin (-ta) — (cirka) sagal muujin, ku dhigid.

Sagoosti (ga) — Qof tegaya oo cabbaar la siir raaco, la anabbixiyii; (ama «saagooosti»).

Sagootiyid (da) — Qof tegaya cabbaar siir raacid; anabbixin; (ama «saagootiyid»).

Sah (a) — Hadba xaalka kolkkaas lagu sugan yahay; si: waayo; tabuuto.

Sahal — 1. Aan dhib lahayn; fudud; jilisann. 2. (ka) Fudayd. Jiliec.

Saahamin (-ta) — Sahah aadid, u bwix (ama «saahamin»).

Sahan (-ka) — Dad ama qof meel loo diiro, inay soo arkaan oo war buuxa ka kooban.

Saahasho (da) — Salgarmid.

Saahay (da) — Cunnada loo qaato in lagu jidmaraa, jicsin; sabbaar.

Sahan — Sahal ah; aan adkayn; aan dhib lahayn; fudud; jilisann.

Sahlanaan (-ta) — Wax sahan ahaan.

Sahlasho (da) — Sahal ka dhigasho; fududaysasho.

Sahlib (da) — Sahal ka dhigid; fududays.

Sammin (-ta) — Sahamin.

Sahe (da) — (meere) Waxaraxis; Xiddiga Waabberi.

Sahwe (ga) — Salaadda cheexdeeda oo la shekhiyointa la tukaaday; waxwaas; hubiwa; illowshee.

Sahwisin (-ta) — Sahwi ku ridid; waxwaasii.

Sahwiyid (da) — (salaad) kala illaaawid; waswaasid.

Sajarasho (-da) — Qof ama dad kale oo aan waxba galabsan la tegid, u baas noqosho.

Sakaar (-ka) — Lubaata, meesha lafsakarta ku taal oo karraysaha iyo feuraha kuwooda kore ku dhec-dhecgan yahay.

Sakad (da) — Seked.

Sakal (-sha) — Shakal; dhudhur.

Sakuraad (-ka) — 1. Xanuunka gee-rida. 2. Xanuun aad u daran; barood; xaraarug.

Sakuraadid (-da) — Sakuraad noqoosh.

Sakareed (-ka) — Xabbado dhudhuhun oo ka samaysan tahay ko si wanaagsan loo jarjaray iyo xasho khaliif ah oo ku duuban oo inta af laga daaro afka kale laga nuugo oo laga qiiyo; sigaar.

Sakati (-da) — Baqdin yar; keyrkeyr; wadnafug.

Sakatiyid (-da) — Baqdin yari gelid, iska garasho; keyrkeytii.

Sakhrarando (da) — Sakhran noqoosh.

Sakhranmin (-ta) — Sakhran ka dhigid.

Sakhran (-ka) — Qof khamro ama wax kale oo saamays weyn leh iska badiiyey oo ay maanikisa wax u dhimeen ama la dhaqanaya.

Sakhransan — Sakhran ah; cabsan.

Sakhiro (-ha) — Tin lugaha gasha oo lala dhasho oo qaarkooda xumaysa.

Sako (da) — 1. Sadaqo maalka iyo xoolaha ka waaajiba oo sano waabi jirto. 2. Bilaha dayaa oo muslinku tirsadu, bisha ugu horraysia; dagaad; (ama «seko»).

Sal (ka) — 1. Jirridda wax lee yihiin; gun. 2. Kolka la fadhiyo kooxda dhuulk aha dhigo; bar. 3. Fadhi; saldhig; xasili; degganaan. 4. Meel la isugu soo hagaago; guurguurid iyo is bedbeddel la'aan; hal'adag; mabda'.

Salaad (da) — 1. Barryo ka kooban wax aha laga akhriyo iyo wax addimmada laga falal (joogsad, rukuc); sujuud, fadhi, ... oo waqiyo la yaqaan muslinku oogo; tukashi. 2. Waqtiga salaadda subax la tukado; subax.

Salaaf (-ta) — Miyirdarro wax aan loo firsan degdeg loogu kaco; seeflabood; bayr.
Salaama! — Fere duco ah oo ka dhigan "nabad gali!", nabaaddiino.
Salaamid (-da) — Salaan ku dhihid; barindin; nabdaadin; gacanqaaddid.
Salaan (-ta) — 1. Nabad iyo wax la mid ah oo afka layska yiraadhu ama gacanta oo laysa saaro ama laysu taago; nabdaadi; gacanqaad. 2. Wejiga bartankiisa.

SALAAAN (1)

Salaasa (-da) — Talaada.
Salaax (-a) — 1. Wax wanaagsan, guud ahaan; samaan. 2. Sacabka oo si deboosan ama jacayl ku jiro, wax loo kor marmariyo; xooidis. 3. Dhismo dhammaataay oo dusha laga sinsimo, sidib laga digo, laga nawiio, laga caddeeyo.
Salaaxan — La salaaxay.
Salaaxid (-da) — Wax la salaaxay ama salaaxan ka dhigid.
Salaaxnaan (-ta) — Wax salaaxan ahaan.
Salab (-ka) — Alaabada lagu dagaallamado; hub; qalab.
Salabo (-da) — Minfiq madaxaaddo ule dhuudhuhuwan ka samaysan yahay.
Salaal (-ka) — Hurdada oo nadxin iyo argaggax lagu ta soo boodho (ama «seelic»). Salaalid (-da) — Si nadxin iyo argaggax leh, hurdo uga soo boodid, uga kiciid; (ama «seelic»).
Salammadle (-ha) — Shinbir Afrika ku nool, oo aad u xoog badan; wuxuu lee yahay sur iyo lugo dheerdheer, dabo dheer oo dhulka goarta iyo cunub baalal fiiqiiqan ah oo qadaakka ka taagan; wuxuu cunaa oo aad u laayaa halaqa oo sidaas darteed dhulal badan waa mamnuuc in la dilo; kolkol dhulkii ku urdaa oo fardaha kama gaadiyo, hadduu duulona aad buu cirka ugu fagaadaa; (ama «shalammadle»).
Salax (-da) — Bidaahoradaa; hiirro.
Salyyn (-ta) — Wax sal leh ka dhigid; sal u yeelid; meel qaabdaan.
Salbuko (-da) — Digir yar iyo cagaaran.
Salidano (-da) — Dowladnimadaa u talayo. (ama «saldanad»).
Salbhiig (-ga) — 1. Wax sala ka saaro oo lagu faristo; kursi; ganjar; gogoli. 2. Xasil; degganaan. 3. Wax la tirmansyo, wax lagu (ama laga) bilaabo; guudhiig. 4. Meel; jago.
Salbhiigid (-da) — Salka meel dhigid; joogsasho; farisasho; xasilid; degid.
Salgan (-ka) — Salbhiigid la'aan; sahasho.
Saliiba (-ka) — 1. Istallaabta kirish-taanakka u summadada ah; macalab. 2. Istallaab; laanqayr.
Saliiboo (-da) — Siidimo.
Saliid (-da) — Wax darerra oo dufan leh oo ama dhirta laga helo (sey-tuun, sisin, gabbalsey, ...). ama wax nool (neberi, kalluun, ...) ama macaadinta (Betrol iyo wixii ka soo jeeda). ~ dufan.
Saliideyn (-ta) — 1. Saliid ka dhigid. 2. Saliid marin, u yeelid, ku shubid.
Saliiloy (-da) — Inno ciideed ama wax la mid ah oo ilkuh u dareemaan oo la kahdo.
Saliiloyood (-ka) — Saliiloy iska garasho; dareemid.
Sajigle (-ha) — Kufid salka dhulka loogu horemo; barijigle.
Sallsaddo (-da) — Waran yar; hooto; (ama «salladdi»).
Sallaan (-ka) — Jaraanjar; ragaad.
Sallax (-a) — Dhagax fidsan oo sidib ah.
Salli (-ga) — 1. Duco gaar ah oo muslinku Nebi Maxamed ugu ducen
eyaan. 2. Gogol yar oo lagu tu-
kado.

Sallixid (-da) — Hagaajin; farsamayn.

Salifad (-da) — Qalab dhuun oo kale ah oo doonayaha biyaha lagaga dhuro.

Sallo (-da) — Rako fidsan.

Saloohid (-da) — Sal noqoshi, yee-
lasho; dhaboobid.

Saloog (-ga) — Wax turmaagan; wax dhereen; aan laamo lahayn ama qaan.

Saloogan — Saloog ah.

Saloogid (-da) — Saloog ka dhigid.

Salool (-ka) — Badar raran kubul ama oomaar lagu dubey; qaloon; daango.

Saloolad (-ka) — Saloolasho.

Saloolasho (-da) — 1. Badar salool ka dhigasho. 2. (naaftaada daaqda qaarkeed) inta labada lugood kee-
liya la isku laago, labada jeenina, laamaha sare lagu qabsado, is dhe-
erayn, si mcel kore loo gaaro oo wax loogu daaqo.

Saloolid (-da) — (badar) salool ka dhigid.

Salow (-ga) — Quylo iyo buug.

Salsal (-ka) — 1. Heesta awrta lagu raro. 2. Sas; argaggax. 3. Gund-
hung; qaab; khamir; dano; ura-
ysimo.

Salsalid (-da) — 1. Heesta awrta lagu raro, ku heesid, qaaddid. 2. Sasid; argaggixid.

Saltug (-ga) — Wax laya siiyey oo la diid oo ama laga xumaado inta loo qaato inay yar yihiin; gawead.

Saltugid (-da) — Saltug ku kicid.

Saluugmo (-da) — Sallugga wax la saluug.

Salwid (-da) — Salow kicin; buugid; sooqamid.

Salwo (-da) — Cayaar batarka ka mid ah.

Salxan (-ta) — Wejiga kore, labada meelood oo sii jiidaa oo taga u fadda labada dhinac kaga yaal, oo aan taga lahayn midood.

Samaan — 1. (-ka) Waa, jeer; goor; waqti; (ama «sabaan»). 2. (-la) Wax san; wanaag; sani.

Samaanyo (-ka) — (waayadii hore) xoolo willo dhasha laga bixiyo oo dad gaar ah (yibir, caadaqate) la siliyo.

Samaafal (-ka) — Wax wanaagsan oo cid loo galo ama sidooda loo sa-
meeyo; wax san ama suubban oo lala yimaado; camal wanaagsan; khayr.

Samaafalid (-da) — Samaafal la ima-
ansho; camal san falid.

Saman (-ka) — Semcen.

Samatabbax (-a) — Cabsida iyo hali-
sta oo laga nabdagalo; (ama «sa-
batabbax»).

Samatabbaxid (-da) — Samatabbax heid; ka korid; baxsasho.

Samay (-da) — Samayo.

Samayn (-ta) — 1. Wax qabasho; wax yecoid; falid; waxayn; suub-
bm. 2. (xaraag, kd.) soohid. 3. (der-
mo, kd.) falkin.

Samayo (-da) — 1. Usha waranka. 2. Ul dheer oo dhuuban oo too-
san (ama «samay»).


Samaysad (-ka) — Samaysasho.

Samaysan — La sameceye; waxay-
son; suubsan.

Samaysasho (-da) — (qof) iski ama darti wax u samayn; waxaysasho; suubsasho.

Samaysnaan (-ta) — Wax samaysan ahaan; waxaysnaan; suubsanaan.

Sami (-da) — Samaan; samo.

Samir (-ka) — Dulqaadad; adakysi (ama «sahir»).

Samirsiin (-ta) — Samir ku aadkayn, ku waanin, farid; samrini.

Samirsiis (-ka) — Samirsiin.

Sammaad (-ka) — Dammaad; khaaf-
san; maaqab.

Samni (-ga) — Qof qof la magac
ah; magacwadaag.
Sammiyid (-da) — Qof la jecele yahay magaciis. Ilmo dhashay u bixin, magac uga dhiigid.

Samo — 1. (-da) Cir. 2. (-ha) Wax san oo dhan.

San (2a)

Samoolad (-ka) — Gusoore.
Samridd (-da) — Samir qaashado; la imanshe.
Samrin (-ta) — Quus iyo samir gelin; samirsheen.
Samsam (-ka) — (biyo) ceel ku badha ku ag yaa1; (ama «Zamzam»).

binta ka dhiigan oo sankunneefiha kale ku taal; sandaal; gafuur. c) Wi-xii san u eg ama mesci uu ku yaa1 ku yaal sida fiiga buurtu. d) Daaligo idiin jilicsan ah oo wax lagu daruuro.

Samani (-da) — Faramaggooqgada jaad ka mid ah; waxay leedahay kolay ay ka buuxiso wax khad la mo6o.
Sanac (-a) — Naslib-wanaag; buruudy.
Sanagguuro (-da) — Muulim weyn oo aan la illay wiin oo sanadiba kol la xuso. (ama «sannadguuro»).

Sanam (-ka) — Wax kustoo Ilaa1 ka sokow la caabudo.
Sanan (-ka) — Waxyalo aan agoon iyo kaskimo ku dhiisayn, haddana maangaliitu rumaysato oo ku baqdo (ama «senen»).
Sanab (-ka) — 1. Mid ka mid ah labada xubnood oo hunguriga cadi isu hayo oo sida buu fudada nectu gasho kana baqdo. 2. (xoool) cudur xun oo sanabbadha ku dhaca.
Sanbacaaraar (-ka) — (xoool, kd.) Bacaraarka sanka; sandaal.
Sanbalameeyo (-ha) — Nagaar sanboorka iyo waxyalo kale laga dawecyo.
Sanboor (-ka) — Cudur sanka ku dhaca oo hindhisoo badan keena.
Sanboorid (-da) — Sanboor qaadiid.
Sanbuuqo (-da) — Sanka intURRENCY hore oo jiliscar; sanbaal (ama «sanbuurq»; «sanbuuq»).
Sanbuxi (-da) — Bur saddexgees ah, oo hilib geedeystah gudaha ugu jiro, oo si gaar ah, loo shilto.
Sancan — Sanac leh; barakoo leh; khayr leh.
Sancanaan (-ta) — Wax wax ku sancan ahaan.
Sancayn (-ta) — Si sanco ah, wax u qabasho, u farsamayn.
Saneo (-da) — 1. Si aqoon iyo tab leh, oo wax loo qabto; farsamo. 2. (dawo) nabarrada iyo cudurraad oo si kasmo ah wax looga qabto ama loola taacaalo. 3. Aqoon hawr gaar ah loo lee yahay; xiriifo.
Sandaal (-ka) — (xoolo, kd.) sanbuuqo.
Sandal (-ka) — Geed-abaaqeed ka baxa Aasiya, Austraaliya iyo Jasiiradaha Badweyninta Deggan; wax udgoon yahay, waxaana badanah laga waxayey, santuukhxyada qoraalka lagu xardho, ulaha, babbis-yada, iyo saqfaha.
Sandulle (-ha) — 1. (xoolo) sanka oo inta la dalooliyiyo oo xarig ama bir lagu xiro oo lagu wado. 2. Xogo; hawaan; dirqi; khasab.
Sandulleyn (-ta) — Si Sandulle ah u khasbid.
Sanduuq (-a) — Abxadd qori ah ama bir la adeegyey oo dharka iyo alaabada kale, lagu gurto; seexaarad; (ama «santuukh»).
Sangaalle (-ha) — Dixiri sanqada gudheecda ku abuurma, siibba tan geela.
Sanishad (-da) — Calaamso loo yeelo maryaha dacalkooda; darxad; (ama «saanifad»).
Sanin (-ta) — Sanuun ama ur kale urin; saadin.
Sankumneelle (-ha) — Inta sanka ka neefsusta oo dhan; nafeey; xayawaan.
Sannad (-da, -ka) — Labiya toban bilood ama 365 maalmood; sano.
Sanmil (-ka) — 1. (suugaan) wax hor leh oo la curiyi, la abuur, la hindiso; tashmil. 2. Wax nabar lagu dhufan lahaa oo aan si fican loola helnie, gees ama meel yar laga taabsiisay.
Sannifaad (-da) — Wax hor leh, sannifida.
Sannifid (-da) — 1. (suugaan) wax hor leh curin, abuurid, hindisid.
2. Nabar wax lagu dhufan lahaa, (oo aan beeg wax loola helin) gees ama meel ka taabsiin.
Sano (-da) — Sannad.
Sanoobbir (-ka) — Geed-abaaqeed waxtar iyo qurux isku darsaday; wuxuu lee yahay calceemo cuntub cuntub isugu xiran oo irbado la modo iyo miro isku duuban oo korka kurtummo yaryar iyo toxob ku leh; aad buu u dheeraadka aha waxaadisana waxyaalaha aan la tirin karin baq laga sameeyaa.
Sangar (-ta) — Shanaan.
Sanqarid (-da) — Shanaanid.
Sanqarin (-ta) — Shanaarin.
Sangarooor (-ka) — Sanka duudkiisa kors.
Sango (-da) — Sanka gudhiisa shishe.
Sansaal (-ka) — Falaad; baxaali; dhaqan.
Santuukh (-a) — Sanduqq.
Saanun (-ta) — Urka ka soo baxa waxa dufanka leh oo kululaada; siniin.
Saanunad (-da) — Lidaan laga sameeyey hilib iyo subag ama salid iyo geedo badan oo udgoon oo la isku karshey.

Saraacimo (-da) — Libaax-badeed aad u weyn oo badaha kulul ku nool: wuxuu qalka kore ku leeyahay gafuur dheer oo xalleef ah oo ilko, kuwa miinshaarta u eki; labada dhinac kaga teedsan yihiin.
Saraad (-da) — Saad.
Saraadid (-da) — Saadin.
Sarur (-ta) — Meel korraysa dusheeda saro.
Sabab (-ka) — Dhisi ulo ka samaysan; teecd.
Sarae — 1. (-a) a) Saff, h1 (*1) beerfal. 2. (-a) koba laabataada ah oo bowdada iyo caloosho (uurku) iska galaan (ama “sarcane”).
Sarajong (-ga) — Taaganaan; sarakac.
Saracak (-a) — Jiifka ama fadhiga oo laga kaco; sarajong; istaag.
Sarakkiid (-da) — Jiif ama fadhi ka kicid; sarajogosha; istaagid; kicid.
Saran — La saray; sormo ku taal.
Saranseer (-ka) — Dhibaatoo ka timaadda arrimo isdabajog ah oo waxyeelo ama luggooyoo leh.
Saransoor (-ka) — Meel labo wax iska galeen; irahan.
Sarar (-ta) — Feeraha iyo hilibka saaran.
Sarbeeb (-ta) — Hadal daboolan oo duluc ama ujeeddo kale ku dhex qarsoon tahay.
Sarhid (-da) — Sabab ku samayn, u yeedid.
Sarcan — La saray; sarac sarac laga dhigay; safan.
Sarcanaan (-ta) — Wax sarcan ahaan; safnaan.
Sarcanansho (-ha) — Wax sarcan ahaansho; safnaansho.
Sacid (-da) — 1. Sarac sarac ka dhigid; safid. 2. (*1) beerid; abuurid.
Sarco (-da) — (cudur) Qallal; suuxdin.
Sardhany (-ta) — Seexashoo yar indhaha isku qaabshe.
Sardho (-da) — Hurdo yar; indho iskuqabad yar.
Sardin* (-ka) — Huduf; baag.
Sare — Kore; weyn; sarreeya.
Sareedaan (-ka) — Jikada doonyaha.
Sareedo (-da) — Khayr badan; barwaaqo; barare.
Sargaal (-ka) — 1. Qof madax ah oo maamul dowladeed hawl ka haya. 2. (darajo askareed) inta xidigile u hooseeyo (ama «sarkaal»).
Sargaan (-ta) — Ul (ama «sarwaan»).
Sarid (-da) — Sarmo u yeelid.
Sarilbad (-da) — Siibad; xero; deyr.
Sariir (-ta) — 1. Saabaanka guriga mid ka mid ah oo lagu kor seepdo inta jooqari iyo barkimooyin la saaro. 2. Salka weelka.
Sarmaan (-ta) — Geed qoodax leh (canbuul) oo xididkiisa asal wanaagsan laga helo.
Sarmadax (-da) — (xooio, kd.) sarta madaxa laga bixiyo.
Sarmale (-ha) — Qoryaqore, najaar.
Sarmaseegtayn (-ta) — Si sarmaseegto leh wax u goyn.
Sarmaseegto (-da) — Wax la goynayey, oo la rabey in nabarradu meesha la goynayo keliya ku dhacdhacdaan, oo lala waawawayo, lala gegefe, hadba meel hor leh lagu dhufto; (ama «surmaseegto»).
Sarmo (-da) — Nabar yar oo jiidan oo mandiil ama wax kale oo la mid ah lagu jeexay.
Saruni (-ka) — Wax saridda (ama «sariir»).
Sarqalibasho (-da) — Wax wax kale u qaadshe, moodid, ku gefid.
Sarraafad (-da) — Masruuf; nafaqo.
Sarrax (-a) — Laab; xabad; gaaddo; shaf; sakaar.
Sarryn (-ta) — Wax meel sare ku sagan ama darajo sare gaarey ahahan; korrayn.
Sarreen (-ka) — 1. Badac iniimo yaryar oo sida barriiska, aduunkoo dhan laga cuno; burkiisa waxaa laga sameeyaa rootii, iaxooy, baasto, buskud, iyo waxyaalo kale oo badan. 2. Geedka badarkaasi ka baxo; qamadi.
Sarsarid (-da) — (oogo) sarsar u yeelid, ku dhigid; tiiftiifid.
Saruuradow (-ga) — Cudur, hilib iyo adduunyo ka raagidda ka kaca; magaag.
Sarwaan (-ta) — Ul; serged (ama «sargaan »).
Sarwacnaan (-ta) — Si gaar ah ahaan; duwanaan.

Saw — Sow; show.
Sawaab (-ka) — 1. Qof sacsacan; seegeeg; doqon; nacas; dhaandhaan; sawir. 2. Ajar, xasanaad.
Sawaxan (-ka) — Buuq; wirix; qaylo.
Sawd (-ka) — Cod; dhaawaq; luuq.
Sawir (-ka) — 1. Masawir. 2. Dhaandhaan; dhaqbqalalo; sawaab.
Sawirmimo (-da) — Sawir ahaan.
Sax — Aan gef iyo laaxin lahayn; qalad la'.
Saxaaax (-a) — Xubnaha laga dhalo iyo kobta ay ku yaallim.
Saxad (-ka) — Saxasho.
Saxal (-ka) — (meereyaal) Raage.
Saxan — 1. Qaladka laga saarray; la saxay. 2. (-ka) Weel dhoobo ama macdan ama wax kale ah oo fid-san ama guud loh oo cunnada lagu guurti; xeero; (ama «sixni »).
Saxansaxo (-da) — Neeqaw qabow oo ugu fahanteeyay oo roobka soo qoorta ka soo horaysa.
Saxar (-ka) — 1. Qori ama wax kale oo jajab jir cad ka mid ah oo dhah u yar oo badanaa sildada ku dhex jirka oo dhabayshu kaadi karto; firo. 2. Wixii sidoo saxarkan aad u yar oo dhan, siiba kan isha gala.
Saxarliir (-ta) — Dhibaato aad u dahan, siliic; raafoad.
Saxarliirid (-da) — Saxariir arkid, mudasho, la kulmiid; siliic.
Saxarliirin (-ta) — Saxariir tuid, badid; siliicin.
Saxarliirsan — Saxariir ku sugan, la baday; siliicsan.
Saxaro (-da) — Cunnada dadku cuno inteeda oogadu nacdo oo soo tuufi; xaar.
Saxasho (-da) — Wax la cuminay ama la cabbayey in yar oo ka feexada oo hanguriga cad ku roorta oo lala qufaco.
Saxix (-a) — 1. Qof magaciis, uu isagu gacantiisa ku qoro. 2. Run; dhab; xaqiip.
Saxixsan — Saxis ku yaal; lagu dhiigay.
Saxiixid (-da) — Saxiix u yeelid, ku dhigid.
Saxman (-ta) — Wax saxan ahaan.
Saxniin (-ka) — Wax siiidda.
Say (-qa) — Waxa afada minkeedu ugu aaddan yahay ama u yahay; nin.

Sayaaariin* (-ta) — Meereyaasha qorraxda ku wareega, wadar ahaan. (ama «siyaaariin»).
Sayax (-ta) — 1. Qoyaanka roobka dhulka korkiska ku recho. 2. Qoyaanka gabaddanadu kecnto; dharab.
Sayid — 1. (-da) (dun, liilammo, kd.) isfeer dhigid, sarcid. 2. (-ka) a) Waaqeyl, madax. b) Shariff.
Saylaan (-ka) — 1. (roob) madax; dhooji; garab. 2. Dhaqaalahaaq yar oo ciccilis ah sida wax la lala haddaba ama la wirfinayo.
Sayma (-ha) — (keli = sayn) meel lagu dagaallamayyo oo xabbaddu (ama warmuhu ama fallaarto,...) sida roobka u dhacayso, saymaa roobka u eekayyo; xarri.
Sayn — 1. (-ka) Addin roob ah oo aan ballaarayn oo meel ka hoop. 2. (-ta) Timaha naafeyda qaarkeed (sida than ku taal qanaanta fardaha, dabada lo'da,...).
Sayran — La sayray; la daadshey.
Sayrid (-da) — 1. Si xoog leh, wax shubma meel durugsan ama tiigaal ah, ku daadin, ku gaacin, ku fir-dhin, ku qubid. 2. Qodax laan ku taal ama wax kale oo la mid ah, oo xoog u soo fikatay, ku dhicid, mudcid.
Sayrinn (-ta) — Sayrid.
Saytuun* (-ka) — Seytuun.
seq — (weligeed erey kale gadaal kaga dacegsan; sida: antigae, War-sameeso, mase; illowa, hase, ...) laakiin.
Seben (-ka) — Semen.
Sebi (-ga) — Ilmo carruur ah; cunug.
Sebinnimo (-da) — Sebi ahaan.
Sed (-ka) — 1. Wax la wadaago qaybata qof waliba gooni uga hela hayo. 2. (cunno) qayb go'an oo dowlad (ama maamul kale) cid ku masruunto; (ama «sad»).
Sedo (-da) — Ammaan; (ama «sado»).
Seeb (-ka) — Qori cheeer oo af bagdashan oo gaadlid yarvar oo badda oo aan shiinaa lahayn, lagu wado.

SEYTUUN (2)

Seed (-da) — (oogo) dun ama sooh adag oo cad oo muroqyada madaxyadooda ku yaal oo muroqyada iyo lafaha isku xira.
Seedaxanuun (-ka) — Seedaha oo xanuurada.
Seeddii (-ga) — Afada la qabo walaalkeed.
Seef (-ta) — Qalab lagu dagaallamayyo oo leh: bir dheer (birlab) oo xal-lefsan oo dhuuuban oo toosan ama qalloocan; caarad wax mudda; af ama labo af oo wax gooya iyo daab gaaban oo la qabto.
Seeflabbood (-ka) — Karti wax lagu hubsado oo lagu sugo la'aan; kaadsinayo la'aan.
Seeflabboodnimoo (-da) — Seeflabboodi ahaan.
Seefle (-tha) — Kalluun faras-badeeda u ga, guudise aad lahayn.
Seegiin (-da) — Haleelli wayid; gcfid.
Seegiin (-ta) — Geffiin; dhaafsiin.

385
Seeme (-ha) — Billaawe weyn oo lagu dagaallamo keliyya; golxob.
Seemid (-da) — 1. Wax seemman ka dhigid. 2. (cayaar orod iyo istaabasho ku dhisan) taabasho.
Seemman — 1. (ri, deero; ...) aan geeso lahayn; seenyoon. 2. Madax aan korkiisa wax ka taagncyn; xiran; qurdan.

Seer (ha) — Firinbi.
Seermaweydo (-da) — Xilliga guga dhexdiisa; gusoore (ama «soormaweydo»).
Sees (-ka) — Garangar yar oo qodxo ka taagaatagan yihin oo wey lah xid., gafuurka loo gesho, si ayan lo'da u nuugin.
Seesar (-ka) — Saxan yar oo godan oo waneegasan oo korkiisa fiiuammada la saaro, wixii ka soo daatana celiya.
Seeseemmane (-ha) — Kallunka badda mid ka mid ah.
Seesid (-da) — Sees u yeelid, ku xirid.
Seetayn (-ta) — Seeto ku xirid, u yeelid; dabrid.
Seetaysan — Seeto ku xiran tahay; la seethevey; dabran.
Seeto (-da) — (geel...) Xarig labada jeeni (dhudhummada) lagaga xiro si uusan u fogaan; dabar dhec.
Seexaari (-du) — Jualadka timirta mid ka mid ah.
Seexad (-ka) — Seexasho.
Seexasho (-da) — 1. Hurdo gudagg gelid; gam'id. 2. Jiisasho. 3. (dab, dal, ...) demid, baqtiyid.
Seexaw (-da) — Wax badan oo la wada laayo, la baabbi'yo, aan wax laga reesbin.
Seexin (-ta) — 1. Gama'silin. 2. Jiifin. 3. (dab, dal, ...) demin, baqtiin.
Sefed (-da) — Meel lagu noo noogana hayo oo wax laga gara hayo, sida doonni markab wax ka rogeysa, markii keliya, oo wax la soo qaadoba.
Seked (-da) — Saf ama iskujoog daaro ah; (ama «sakad »).
Seko (-da) — Sako.
Selil (-ka) — Salal.
Selelid (-da) — Salalid.
Seellin (-ta) — Salalin.
Sellimid (-da) — Bixin; dhribid.
Semen (-ka) — Waqqi; waa; jeer; goor; (ama «saman», «seben »).
Semen (-ka) — Sanan.
Senge (-ha) — (faras, dibi) Neef lab oo la dhafaanay.
Serbi (-da) — U; dhenghed.
Serenji (-ga) — Ninka naakhudaha ka hooseyaa.
Seri (-ga) — Dun xasaw ah oo dharka qaarki ama alaboo kaleba lagu qurxyiyo; tel.
Serji (-ga) — Wax fidsan dhinaca uu ku dhammaado; af: qar.
Seytuun (-ka) — 1. Geed geedaha kuwa u waxtar badan ka mid ah oo geed-abaareed ah; waxaa mirihis laga lisaan "saliid-seyyda" la wada yaqaan. 2. Miraha seytuunka ka baxa, oo ama sidooda loo cuno (iyagoo cusbaysan ama khal lagu daray) ama saliíd laga sameeyo. Saliídseyyda, sida subagga oo kale baa wax loogo idaantaas oo loogu shiilaa; waxay kale oo wax ka tartaa saabbuun-samayska. 3. Geed kale oo labaad oo Soomaalida "seytuun" u taqaan iyo mirihis, iyagana la cuno; guwaafa ama jawaafa.
-Sha (-naaxwe) qodob raaca ereyada dheddigay u dhawaaga oo "1" ku dhammaada sida il (isha), bil (bixa), ceelal (ceelasha), odayaal (odayaasha).
Shaab (-ka) Wiil dhalinyar; barbaar.
Shaabbad (-da) — Shabbad.
Shaahung (-ga) — Karbaash.
Shaac (-a) — Wax la wada maqlo ama aad u faasa ama caan noqda; baah; caan.
Shaacid (-da) — (war) dhul badan wada gaarid; caan noqosh; baaahid; faafid; fidid.
Shaacir (-ka) — Nin shicirkka tiriya; gabyaa.
Shaadaali (-ga) — Bun; qaxwe.
Shaadir (-ka) — Shuko.
Shaafiic (-da) — 1. Imaam Maxamed Idris (767-820): wuxuu xusuubsan la dhaqanayn waxaad ka mid ah oo afarta mad'habood oo waxweyn oo Islaamka ka ka mid ah. 2. Qo'qo maalinta xaddiiocyid.
Shaafiic (-da) — Duco carabi iyo soomaali isugii jirta oo aradaha guuranku maqribki caaadan.
Shaafiyid (-da) — Qof bukeey caaliimada siin; ladnaysii: biskoodsiiin.
Shaab (-a) — 1. Geed weligi cagaaran oo u baax cad leh oo ka baxa

Shiima, Hindiyaa. Jabbuun iyo meelo kale. 2. Caleemihis oo la engeljiiyey la ogaan shaqeyey. 3. Wax la cabbo oo caleemahaas laga sameeyey; (ama "shaahi").
Shaahid — 1. (-da) Shaah cabbid.
2. (-ka) Marag: markhaati.
Shaajac (-a) — Shajac.
Shaal (-ka) — Go' la huuowad oo dhogor ah oo badanaa Kashmir ka yimaad.
Shaalid (-da) — (gaadiidka badda) mosjada dubeen ka hortegid oo ka dhaadhcid.
Shaanbayn (-ta) — Shaanbo ku duusha.
Shaanbi (-da) — Aashuun, ballaas.
Shaanbo (-da) — 1. Libaaxa badda iyo wixii la mid ah, duufashaada

387
ay dabada wax ku dhuftaan. 2. Kolka biyaha gudhooda lagu cayarayo, oo inta si gaar ah oo xog leh la isu geddiyo, lugaha la isla dhaaco; huy.

Shaandhayn (-ta) — 1. (turub) waraqaha isku qasid; baandhayn, hewisid. 2. Isku celcelin; isku bedbeddelid.

SHAABEEL (1)

Shaandho (-da) — 1. (turub) warqadaha oo la isku qaso; la baandheeyo. 2. Arrin inta dib toogu noqdo, dideedii laisyku celceliyo ama laisyku bedbeddelo.

Shaanis (-ka) — Cayaaraha turubka mid ka mid ah.

Shaaqi (-ga) — Qof shaqo haya; shaqaale.

Shaar (-ka) — Gashi; shaarii; qarbaqalle.

Shaariib (-ka) — Timaha ka baxa bushintaa sare oo ragga.

Shaash (-ka) — 1. Timo dheer oo ka baxa surka doodisii kore iyo dhinacyaddisa (sida kuwa aarika libaxa, gisida Ameerika dibideeda,...). 2. Masar badanaa xarir ah oo midabayo badan oo dumarku madaxa ku xirto.

Shaasho (-da) — Cudur faddarada ama urka darani keeno oo badanaya carruurada iyo ubadka ku dhae ama xoolaha dhalay la bannaarayaan.

Shaashoobid (-da) — Shaasho ku dhiciid.

Shaati (-ga) — Gashi; garbaqalle.

Shaayad (-da) — 1. Jubbadda yar oo aan gacno lahayn. 2. Idaad xoog badan oo doonyaha dhoofsan lagu xire oo kalluunka iyo libaaxa yar yar lagu qabto.

Shabaab (-ka) — Dhallin yar; barbaar; shaab.

Shabaag (-ta) — Alaabada kalluunka lagu qabto mid ka mid ah oo ka samaysan xargo dun ah oo layxu saabcaareeyey oo wada il ah; (ama « shamaag »).

Shabaako (-da) — Khaafad; daaqad; darisid.

Shabag (-ga) — Daliigo silig ah ama wax kale oo la mid ah oo sida shabaagta u samaysan; taaxtay; (ama « shabag »).

Shabashabo (-da) — Cayaar la tumo oo ragga iyo dumarku isu boodaan, oo or iyo jiib iyada sacab leh.

Shabbaax (-a) — Nishaabtan.

Shabbaaxtamiid (-da) — Shabbaaxtaan cayaarida; nishaabtan ku tartamid.

Shabbaaxtana (-ka) — Nishaabtan.

Shabbad (-da) — Cad war oo wareegsan oo dabo la qabto leh, oo bir ah ama cinjir ama wax kale oo hadal ama astaani ku qoran tahay; warqadaha korooda lagu dhufta, summad ama saxlix ahaan; (ama « shabbad »).

Shabbadayn (-ta) — Shabbad ku dhufasho, la dhiicid.

Shabbii (-ga) — Cusbo-la-mood adag oo cad oo wax lagu midabeyeyo.

Shabeel (-ka) — 1. Dugaag ku nool Aasiya iyo Afrika iyo meelo kale; midabkisi waa cawl baro madamooobi ku yaallin; dhulka dhirta badan buu joogtaa geedahana waa fuuli og yahay; xoolaha iyo ugaarta buu aad u laaya, dadkana kolkol wax buu ka danaa. 2. Libaax-badeed gallaasfan oo ooggada baro ku leh.

Shabshabile (-ha) — 1. Hab ceelka loogu shubo oo aan la nimoaksan, labo nin, si dhaqso badan wadaanta u soo bixiyayn. 2. Waxa xogga laysugu geeyo oo la doo-
nayo, in degdeg iyo boobiis loo dhameeyo.

Shacaab (-ka) — Goomaha badda ku yaal.

Shacab (-ka) — Dad; tol; urmad; (ama «shicib»).

Shaycys (-ka) — Dab hore oo afka laga cabbayn jirey gadaalna ku lahaa meel baarudda loogu shubo iyo lifad kolka la qarxinayo loo daaro; (ama «shucays»).

Shabbaan (-ta) — Bilaha dayaxaa oo muslinkii tirsado tooda siddeedaad oo u dhaxaysa rajab iyo soonqaad; gasayar; waabberiis; soondhere.

Shadfad (-da) — 1. Galka timirta lagu gurro oo maran. 2. Gabal ama cad yar oo maro ama wax u eg ah.

Shadhi (-ga) — Shidin.

Shaf (-ka) — Laabta inta lafsakarta ku abbaaran; ieg; gaaddo.

Shafeec (-a) — Shafeecoo.

Shafeecid (-da) — Shafeec u gelid.

Shafeecoo (-da) — Samaafal ama waxtar, qof kale geliimidi lagu helo.

Shafid (-da) — (beer) sabuulka ama miraaha ama wax kale ka jirid; goyn.

Shafshaafayn (-ta) — Shafshafku ku waxayn, siin.

Shafshafo (-da) — 1. Cad yar oo xayr ah oo inta la kululeeyo, nabar ama meel kale oo hagta la saar-saaro oo lagu daweeyo. 2. Qof la dhaawacay, wax loo hormariyo oo lagu daweeyo, buunna uu noqda.

Shageed (-da) — Tallaaabo.

Shahaado (-da) — 1. In Ilaaah maabhec aan Ilaaah kale jirin, Maxameedna Rasuulkiisa yahay oo la qiir; Ashahaado; 2. Marag markhaal.

Shahar (-ka) — Sodaan maalmood; bil.

Shahmaad (-ka) — Yaab laha wareero; shamarerreer; irkig.

Shahmaaddid (-da) — Shahmaad ku dhicid.

Shalwo (-da) — Biyaha ragga; mino; (ama «shahwad»).

Shajac (-a) — Geesi.(ama «Shaajac»), Shajaaclimo (-da) — Geesnnimo.

Shakal (-ka) — Qoofal.

Shakalan — Qoofalan.

Shakalid (-da) — Shakal ku xirid.

Shakkad (-da) — Suun xabbadaha (saanadda) lagu gurro oo lagu qaato.

Shakal (-sha) — Meel ciriiryoon; dhuchhub; (ama «sakal»).

Shakamad (-da) — Suun dumaysan oo fardaha luqunta looga lulo.

Shakamadayn (-ta) — Shakamad u yeefid.

Shakaran — La shakaray; iltiran; buuxa.

Shakarid (-da) — Meel gudo ah, xoog wax uga buuxin, ugo ka-kabin, uga iltirid.

Shakki (-ga) — Hubisino la'aan; labal-laaboow; waswaas.

Shakisan — Shaki ku jiro.

Shakisanaa (-ta) — Wax shakisan ahaan.

Shakiyid (-da) — Shaki qabid.

Shalaabad (-da) — Dad-la-chaqanka wannaagsan; dhalan; abuur; baxaalall; falaad.

Shalabow (-ga) — Caanaha dhirta qaarkeed - sida baarta - laga liyo oo dhanaan-macaanka ah oo la cabbo oo hadii la badsado lagu wareero; xhamro; dhibaato.

Shalammadde (-ha) — Salammadde.

Shalay (-da) — Maanta maalintii ka horreyseey, doraadna ka danbeysey; (ama «shalayto»).

Shalayto — Shalay.

Shalfo (-da) — (geel) tagoogta afkeeda iyo shafka oo isxoqa oo meesha nabar noqoto.

Shallayyid (-da) — Qoomammo qabo; farta dhaxda ka qaniinida.

Shallayyo (-da) — Qoomammo; tii-raayo.

Shalmaan (-ka) — 1. Qoryo heeran-abka afka ku wada haya oo doonyaha fero u ah. 2. Doonyo xoog-gag badan oo maraakiibta wax ka soo roga.
Shalmad (-da) — Cad maro ah oo cubcuban oo kooraha luo faraska u dhexeeya.
Shammac (-a) — Shimbic.
Shammulaal (-ka) — Dabayl xagga wqooyi ka timaadda.
Shammiminti (-da) — Budo beey ah ama cawf leh oo wax lagu dhiso. Inta la qooyo oo ciid ama quruurux lagu daro, baa: 1) aalabad u sii is qabqabsan karin la dhex geliyaa oo la isku dhejiyaa, ama 2) waxaa lagu sameeyaa cadad is hays'haysta oo ad'adag oo sida dhaaga xay la isu kor saarsaaro, oo wax loogu dhisno. — Sibir.
Shammirid (-da) — Cammirid.
Shanmad (-da) — Qolalka guuriga kan sarirrada taal oo la seexdo.
Shammurid (-da) — Meel ku soo wada ururid, isku xoomin, ku soo heemasho.
Shan (-ta) — Tiranada afarta iyo lixda u dhexaysa; (5).

Shanaad (-ka) — Tiro taxan, kan shanta jagadeeda ku abbaraan; kan afradka iyo lixaadka u dhexeeya. (5d.).
Shanayn (-ta) — 1. Shan ka dhigid, gaarsiin. 2. Shan ku noqosh.
Shanbal (-ka) — Qalabka muusikada mid ka mid ah oo ka samaysan labo qalbac oo midkaasha meel dhexda ah ka xolihii yahay oo kolka la isku dhuusto, dhawaaq kan koorta u cki, ka soo baxo.
Shanhogis (-ka) — Nagaar aan qo-
dax lahayn oo ciirro leh; wuxuu lee yahay caleemo teeteele ah oo yaryar, ur lifaqqoon oo biir ah, dhirta dawadana waa ka mid.
Shandad* (-da) — Santuukh yar oo harag ama xaashi adag ah.
Shan’i (-ga) — Si, xaal, gel, alab.
Shante (-ha) — Shan waxyaaladdo leh ama ku yaaliin.
Shanqad (-ka) — 1. Xoolo shan maalmoood oo isku xiga, biyo ka qa-tanaada. 2. Xanaan ama qandho, shantii maalmoodba, kol timaadda.
Shanqar (-ta) — Wax dhegto maqsho oo aan ahayn codka dadka iyo duunyada iyo yeerta qalubka muusi-kada; (ama «sharqan»).
Shanqarid (-da) — Shanqar la maqlo samayn; (ama «sharqamid»).
Shanqarin (-ta) — (ka-) Shanqar ka yeersiin; (ama «sharqamin»).
Shansho (-da) — Nafleyda qarkeed, xubinta bowdada iyo dhudhunka u dhexaysa.
Shaqaatle (-ha) — Qof shaqo haya; shaqaa; xoogsato.
Shaqawaan (-ka) — Libaaxa buddu mid ka mid ah; (ama «shakwaawis»).
Shaqul (-ka) — 1. Xurar xacrigi lagu dhawaaqi karo oo intii la doono la jiidi karo, sida a. e. i. o. u; xara jakości. 2. Waxa wax loogu dardaro inay quruux u kordhiyaan; sharrax; dahaar.
Shaqayn (-ta) — Shaqo qabsho.
Shaqaysad (-ka) — Shaqaysasho; xoogsad.
Shaqaysasho (-da) — Shaqo qabsasho; xoogsasho.
Shaqaysi (-ga) — Shaqaysasho; xoogsii.
Shaqfad (-da) — Laab; qalbi.
Shaqfal (-sha) — Kilkilo (ama «shofqul»).
Shaqiiq (-a) — Cudur madaxa qabta oo wixii qabaa ilkaaha isku lisaan oo jirriqdaa.

390
Shaqiqato (-da) — Madax-xanuun dhanjatka (goonjebsaha) u eg.

Shaqlan — Shaqal loo yeelay; la shaqlay; xarakaysan.

Shaqlid (-da) — Shaqal u yeelid: xarakayn.

Shaqo (-da) — Shuqul; eemal; hawl; xoogsi.

Shar (-ka) — Magac kooba wax xun oo dhan; wax aan khayr lahayn; dhib; xumaato.

Sharud (-ka) — 1. Qodob wax lagu heshikey la dhex geliyoo lagu xiro sida: haddii arrintu sidaas noqoto heshiisku waa taaganyahay oo waa lagu dhaqmeyn haddiiise wax iska badan oo arrintu uyan sidii laksu ogaa noqon, heshiisku waa jabiyaama waa buruuyaa; shardi. 2. Heshiis lacag ama wax kale loo dhigto oo guusha raacdo qofka waxa uu yiri ama uu maleeyey ay rumoobaan. 3. Nidar. 4. Xargaha doonyaha oo waaweyn mid ka mid ah.

Sharaf (-ka) — 1. (ka) Magac; xurmo; heybad; maamuu; muuno; xushmo; tixgelis. 2. (-ta) Qurux.

Sharafjab (-ka) — Xurmabbeec; muunajab.

Sharatamid (-da) — Sharad dhigasho.

Sharatan (-ka) — Sharad la dhigto oo lagu kala adaado.

Sharax (-ka) — 1. Hadal lagu sii caddeyo oo lagu sii qeeso hadal kale oo qoran oo ama duuban ama gaaban ama adag. 2. Midaab dhibce ah ama barashirix. 3. Qoryaha sbukaanta midkood.

Sharaysad (-ka) — Sharaysasho.

Sharaysasho (-da) — Shar ka dhigasho; bacaoysasho.

Sharaysi (-ga) — Sharaysasho.

Sharbad (-da) — Wax la cabbo oo cafooshu ku baxdo; dacarfaal.

Sharbeed (-ka) — Biyo iyo sonkor laysku karsho oo inta dhin kale jad ah lagu daro, midabyo iyo dhadhan kala duwan loo yeelo oo la cabbo.

Sharci (-ga) — Shareecay.

Sharciin (-ta) — Sharciga geyn. ku dacweyn.

Shardi (-ga) — Sharad.


Shareec (-da) — Xeerka jiryo dha-

qanka wanaagsan oo Ilaah dadka u soo dejiyo: (ama "shareecay " "shargi ").

Shareer (-ka) — Wax wax awda ama xira ama isku gudba, oo aan la dhafi karin; wax wax celiya; wax aan araggu gudbi karin; jiq.

Shareeran — La shareeray; awdan; qarsoon; jiq ah.

Shareerid (-da) — Wax shareeran ka dhigid.

Shareero (-da) — Qolabka muusikada mid ka mid ah.

Sharid (-da) — Qof inaad iyo, mas-uuliyad ka qaadid, ka wareejin.

Shariff (-ka) — 1. Qof Nebi Maxamed wax u galeen; sayid. 2. Qof suubban oo sharaf leh.

Shariffino (-da) — Shariffahaan.

Sharig (-ga) — 1. Dad wax isku darsaday mid ka mid ah; xubin shirko ka mid ah. 2. Shirkii; iilaah oo shariig loo yeelo.

Sharir (-ta) — Sharriir.

Sharikad (-da) — Shirko (ama "sharikad ").
Sharmuto (-da) — Dhillo; qaxbad.
Sharookh (-a) — Kalluun magaci.
Sharqamid (-da) — Shangarid.
Sharqamin (-ta) — Shangarin.
Sharqan (-ta) — Shangar.
Sharrakhir (-a) — 1. Shukaanta garanggarteeda gaadiidka badda lagu duwduwo. 2. Makininad dhagax lool ah oo wareegaya leh, oo birta lagu afeeyo.

Sharrax (-a) — (aqal, kd.) alaaboyaryar wax lagu quirxyo iyo quirxinta lafteeda; wax wax lagu bilo. Sharraxan — La sharraxay; la quirxyey.

Sharrrib (-ka) — Jarrib; tijaabo; holli; baxnaanis.
Sharrribi (-da) — Isku deyid, jarribid, tijaabin, hollin, baxnaanilin.
Sharriri (-ta) — Cad baruur ah oo shiilan; (ama «shariir »).
Sharririxid (-de) — Wax sharraxan ka dhigig.

Sharuur (-ka) — Bun iniino ab oo inta subag lagu dubo la cuno.
Sharxid (-da) — Sharax u yeelid.

Shataar (-ka) — Qof arrimihiiisa (wax ganacsii, kd.) fulin og oo xirrib iyo baraaruganaan daran wax mel ku marsada.

Shataarad (-da) — Waxyaalaha shataarka lagu yaqaan oo uu dadka kaga duwan yahay.

Shataaurid (-da) — Shataarad cid kale wax kaga qaadid.

Shati (-ga) — Warqad, wax fa’iddood ama samayntood, laysuguoggolaado; Idan qoran.

Shawual (-ka, -sha) — Bulaha dayaha oo muslinku tirsado, tooda tobaanaa oo u dhexaysa bisha soonqaad iyo tan sidataal; soonfur.

Shawl (-ka) — 1. Waxa qofka aad u buka lagu dayo. 2. Sida wax loo siyo; qulaamis; (ama «kawl »).

Shawild (-da) — Shawl siin, ku deyid; qulaamin.


Shawr* (-ka) — Showr.
Shawro (-da) — Geed weynuuna oo xeebaha ka baxa; xoolahaa daaqa, qoryo adagnaa waa leeyahay.

Shax (-da) — 1. Shilin yarar oo aan ishu qaban karin; qanin. 2. Caayaar dhulka lagu dhigo ama loox loo sameeyey korki oo labo qof lagu cayyaro; waa saddeex xarriiqood oo afgarrees ah oo isku gudajira oo middiiba siddeed hogood leedahay (isku 24 hogood); qofkiiba wuxuu ku cayyaraa 12 cad oo qori ah ama dhagax ama wax kale oo isku midah ah (12 cad iyo 12 madow).

Shaxaad (-ka) — Yaboohsi; dawarsi.

Shaxaadid (-da) — Yaboohsasho; dawarsasho.

Shaxartaan (-ka) — (qof) xarrago badan.

Shaxeeex (-a) — Wax la yiraahdo ama la falo oo loola jeedo in qof wax heli laahaa ama la siin laahaa uu wixii waayo oo la seejiyo.

Shaxeeexid (-da) — Wax qof wax ku waayo ku hadlid ama falankeeda qabasho; seejin.

Shaxid (-da) — Shax cayaarid.

Shaxiiix (-a) — Dhabcaal; muudal; bakhayl; masuug.

Shay (-ga) — Wax; geed.

Shayddaan (-ka) — Ibliss; jinni.

Shed (-ka) — (naxwe) shibbaneyaa sha qaarkood oo dhawsaqooda la adeekeyo oo laballabada (-dd-, -bb, -rr-, kd.) loo dhigo.
Shedan — Shed loo yeeslay; la shedey.
Shediid (-da) — Shed u yeelid.
Shedmid (-da) — Shed qaadaasho.
Shednaan (-ta) — Wax shedan ahaan.
Sheed (-da) — 1. Meel dheer ama taag ah; buur. 2. Meel durugaan, fog.
Sheegasho (-da) — 1. Wax gar u lahaaanto ku dhood, ku hadid. 2. Wax isku sheegid, isku tilmaamid, iska wacarumaad. 3. Tol ama hayb isku tirin, ku abtirsan.
Sheegato (-da) — Hayb ama tol aan laga dhalan ee xeer iyo dano kale lagu raacay, dadka sheegta.
Sheegid (-da) — Wax maanka lagu hayey, hadal (dhigan, ama aan dhiignayn) ku caddayn, ku tilmaamid, ku dhibid.
Sheegsi (-ga) — Haybsi.
Sheekaxariiro (-da) — Sheeko gaaban oo murti iyo sarbeeb leh, oo dad ama duunyo layska mala-abuurta ku saabsan, oo lagala baxo waano iyo tusaale salka ku haysa dhaqanka dadka, kan xun iyo kan fiicanba; maantooley.
Sheekayn (-ta) — Sheeko sheegid.
Sheekaysad (-da) — Sheekaysasho.
Sheekaysasho (-da) — Sheekoooyin isu sheegsheegid.
Sheekaysl (-ga) — Sheekaysasho.
Sheeko (-da) — 1. Wax la isu sheego. 2. Wax laga sheekeeyo, oo madax iyo manjo leh, oo maqalkooda dhegu u jeesho, aansan ruu ahayn. 3. Sheekaxariiro; maantooley. 4. Taariikh.
Sheelid (-da) — Horosocod u diidid; joojin; celin; qarin.
Sheello (-da) — Xiiimaha wax ka mid ah oo, xuubka hoox ka celiya oo dillaaca darteed, soo dhaaadhaca oo qooraha gala oo weyneya.
Sheelsheel (-ka) — Celcelis.
Sheelshelleen (-ta) — Celcelin.
Sheemid (-da) — Laboodka naafayda qaarkeed, siiba kuwa raxanta wada, kolka mid mid kale guula hayo oo diidayo in raxantiisa laga soo ag dhowoado; iska ceshimeyn.
Sheex (-a) — Xishood.
Sheexid (-da) — Sheex iska garasho.
Sheexoo (-da) — 1. Dhul dillaacsan. 2. Geeso ama timo kala roogan.
Shey (-da) — Geed weyn oo weligi cagaaran, oo leh miro qabowga lagu cuno sida kuwa quurista (tiinka).
Sheyb (-ka) — Nin aad u fil weyn; oday; duq.
Shih (-ta) — Aan hadal iyo sharqan midina jirin; aammiis weyn; shibquran.
Shibhan — Shib ah; aammusan.
Shibbane (-ha) — 1. Xaraf aan keligi lagu dhawaqsi karin; waxaay la maqil karaa koqqa shaqal wehley; xaraf kasta oo aan shaqal ahayn. 2. Aammusan.
Shibgurran (-ta) — Shib weyn.
Shicir (-ka) — Gabay.
Shidaal (-sha) — Wax la shito.
Shidan — (dab,...) La shiday, nool, kulul.
Shidasha (-da) — Dab dararsho, nolaysasho, hursasho.
Shidddeyn (-ta) — Shiddo gaarsiin, badid; dhibid; sidgaadhiin.
Shiddoo (-da) — Dhibaato; rafaad; baahi.
Shidid (-da) — Dab hurin, bixin, noolayn, olool; daarid.
Shidmid (-da) — Wax shidma ama shidan noqosh; (dab, xaabbo,...) bixin, hurid; olool, daarmid.
Shidnaan (-ta) — Wax shidan ahaan.
Shidni (-ga) — (cunno) dhir udgoon o dhaqan wanaagsan badanaana kuula oo cunnaada lagu sanuuna-deeyo; waxaana lagu sameeyaa miraahaa iyo dhir kale oo badan oo wax kulul iyo wax udgoonba leh (ama «shadni»).
Shifaysad (-ka) — Shifaysasho.
Shifaysasho (-da) — Shifo wax ku cunid, ku cabbid; calafsasho.
Shifaysi (-ga) — Shifaysasho.
Shifo (-da) — 1. Caafimaad wax lagu cuno ama lagu cabbo; fayooobi; Jadnaan. 2. (-l) Erey duco ah oo cunnada ama cabbidda hortoeda la yiraahdo, ama qof saxday lagu yiraahdo; sulaamaa.

Shigid (-da) — Hadalka ama ereyga si dhib leh ugu tiraabid, ugu dha-waaqsid. afka uga soo saarid (iya-

doob hadanaa ereyga qaarkisa hore lagu noqnoqdo, sidu «ma-ma-ma-maqaalo», «wa-wa-walaali»).

Shigishgid (-da) — Shigid badan shi-
gid; haghojo.

Shiid (-ka) — 1. Dhar gaar ah oo midabyo badan oo dumarku qaato. 2. Labo dhagax oo isku dul ware-
ega oo badarka lagu budeeyo. 3. Dhagax.

Shiidaad (-da) — Hawlo wax qa-
bashadooda lala waalabaaro; dhib; shiddo.

Shiidaadin (-ta) — Shiidaad u geyn, u keenid; jeedin; hawlid; daalbin; dhibid.

Shiiden (-da) — La shiidey; la budeecye.

Shiidid (-da) — 1. Shiid la dhicid; dhagxin; medid. 2. (badar) budayn. 3. (biyo,...) sabbayn wa-
ayid, sida dhagaxa (shiidka) u qu-
usid, u tuinbasho, u degid.

Shiidnaan (-ta) — Wax shiidan ahaan.

Shiiikh (-a) — Niin diinta aad wax uga yaqaan; caalin; waadaad; aw ama «sheekh».

Shiiikhnimo (-da) — Shiiikh ahaan.

Shii - (ka, -sha) — 1. Dhagax gubtey oo madow ama la kululeeyey oo wax lagu shiilo. 2. Qodob madixi ballaaran ama wax la mid ah oo inta la kululeecyo wax buka lagu gubayo iyo barta ama raadka uu oogada ku reeb loogu lafteeda.

Shiilan — La shiilay.

Shilayn (-ta) — Dhagax shiil ah, oo kulul, biyo, ku dhax ridid oo ku karkarin.

Shillid (-da) — Subag kulul dhexdi ama wax la mid ah, wax ku bislayn, ku dubid.

Shilliin (-ka) — Subag kulul dhexdii ama wax la mid ah, oo wax lagu bisleeyo, lagu dubo.

Shillinadoobee (-ha) — Bburburka jibinta oo dhulka korkiisa ku soo daata; cirkasoodhac.

Shiim (-ka) — Dhawaq alifba'da ka mid ah oo astaantani «sh» cala-
amo u tahay; waa shihbanc.

Shiiged (-da) — 1. Xunbada ama xoortu ka biid. 2. Soo tabaryar-
yn; soo yaraansho.

Shiigsasho (-da) — Wax adag oo dha-
caan leh oo inta afka la qashado la calaliyo oo dhacaanka laga hela; bashuusqui.

Shilgii (-ga) — Shiigsasho.

Shiir (-ka) — Ur qurmuun; shuruf.

Shiirid (-da) — Shiir yeelasho.

Shiish (-ka) — 1. Kurfun yar oo bir ah oo ka taagaan dhuunta buntu-
khda madaxceda hore oo kore oo kolka wax la nishaabayo, isaga iyo fantax, yar oo iyana buntukha meel dhexe oo kore kaga taal, la isku abbaaro. 2. Nishaab; toog; liisanaan.

Shiishad (-da) — Saacad ka samay-
san labo quraardood oo isku aab-
buran oo dhexdu jiiqyo tahay, oo ciid hadha doc u shubantaas ku jirto.

Shiishid (-da) — Nishaabid; liishoamid.

Shil (-ku) — Waxyeello ama dhiba-
ato si lamaafilaan ah u daheeda.

Shiimmwood (-ga) — Cudur qaninayada shiilinta laga qaad; muqoolobid.

Shiiin — 1. (-ka) Lacag ka dhigan gini labaatant meelood loo qayb-
shey meeshi; 100 senti; astaantiisu waa (/—). 2. (-ta) Xasharaad jaadad badan ah, oo dhiggiga muuga, oo aan baalal lahayn, oo dadka iyo naafyeyda kaleba cuna, cudurrana keena.

Shiilis — Hilib iyo baruur badan leh; buuran; cayillan.

Shillal (-ka) — Dhis qoryo ka samaysan oo korkiisa xoolaha lagu qalo; miisad.

Shillin (-ka) — Geedaha waaweyn oo lafta adag mid ka mid ah; kedi, kulun; quud.

Shimic (-a) — Ulo ka samaysan xanjadii shinnidu waxayso, oo inta dheexda duni ama wax u eg laga geliyo, la daaro oo shidma; (ama «shamac»).

Shin (-ka) — Xiilli; waqti; kal.

Shinbir (-ta) — Naafey laghadabar leh oo ugax dhasha oo dihiig kulul, oo baalal leh oo duusha; haad.

Shinbir-caloolo (-da) — Cudur caloosha iyo xiidmaha ku dhaca.

   2. Cudur geela madaxa kaga dhaca.

Shinbir-malah (-ta) — Shinbir malabka cunta; waxaa la qaba inay dadka iyo bahallada qaarkood horracdo oo meeshii malab ku jiro tusto.

Shinbir-yaxaas (-ta) — Shinbir weli-geed yaxaaska la joogta; waxay ku nooshahay oo cuntua xasharaadka yaryar iyo findhiciilla ku hara ikhaa yaxaaska dheexdooda; inta ay wax cunayso, yaxaasku afka waa kala hayaa.

Shindhalad (-ka) — Shinkiisii ku dhashay; gardhalad; dhammays.

Shineemo* (-da) — 1. Qalab masawirro degdeg isu dabajooga, daah korki ku qabta oo ka muujiiya, ishuna ay moooddo muuqallo run ah oo noolnool oo dhaqadhaqqayaa. 2. Meesho muuqualladaas lagu daawado, (ama «sincemo»).

Shinni (-da) — 1. Xasharaad afar baal oo khaafah shihiyo oo oogo xaadi ku rogan tahay leh; waxay cuntaa oo malab ka samaysaa dhinika ma-caan oo ubaaka qaarki lee yahay.
   2. Abuur; Firi.

Shinsad (-ka) — Shinsasho.

Shinsasho (-da) — Wax heliddood
uurka lagu hayo ka dhursugid; malaysasho, hijasho.

Shinshin (-ka) — Hab hilibaha loo hoqecyo, loo dheryadhuucyo.

Shintirin (-ta) — (wax u) maalmo ama dibilo ama guyaal tirin.

Shintiris (-ka) — 1. Shintirin, 2. (*) Buug yar ama xaashiyoo is-haysta oo dhabadeed hadha mid la jaro ama la

Shirid (-da) — Shir isugu imaanho. Shiridd (-ka) — Libaad-badeed daduqad ah oo leh madax sillin oo dubbaha u eg, iyo indho kala fog oo midiba gees ku taal; ~ garleen.

Shirin (-ta) — Shir u samayn, isugu keenid: kulmin.

Shirix (-a) — Lafa yaryar oo carjawn leh oo kalaggoysyada addimada rogo, oo ay ku qoran tahay sanada oo maalmo iyo toddobaadyo iyo bilo u kala qorqor. ~ Taariikh.

Shir (-ka) — 1. Dadi badan oo isugu yimaada inay arrimo dano u ah oo waaweyn ka hadlaan oo wax ka qabtaan; urur; fadhi; kulan. 2. Banbax; isu’imaad. 3. Waqti; goor; had; shin.

Shiraac (-a) — 1. Maro weyn oo adag oo qaabab badan loo jeeloo; kolka dakkalka kore lagu xiro oo dabayshu xoog u buuxiso, buu doonyaha horay u wadaan. 2. Dhar adag oo qalafsan oo laga dhiigto darsee, shiraac doonood, teendho, ...

Shiraanashirix (-a) — Shirix.

Shirayn (-ta) — Neef shiro u qalid.

Shiraysasho (-da) — Neef shiro u qalasho.

Shiribid (-da) — Shirib cayaarid.

Shirib (-ka) — Cayaar raggu leeyahay oo la tumbo iyadoo warmo iyo gaashaanmo la quirxiyeey la sita; waxay ka mid tahay cayaaraha shirarka waaweyn oo taagaan iyo socodba, waa lagu turmaa.

ku yaal siiba camaanunta cagta; badan uun waa magac kooyeed; (ama «shiraanshirix»).

Shirkad (-da) — Urur ka kooban dad dani ka dhaxaysa oo leh heshiis u qoran, oo dhib iyo dheefba wadaaga; danwadaag; daawo; iskaashato; (ama «shirkoo»).

Shirko (-da) — Shirkad.

Shirmah? — Goormah?; Hadma?; Jeddha?; Marma?; Waama?.

Shiro (-da) — Neef aan loog u sadaqo midna loogu talaggeelin ee cicidgeed iyo cunno ahaan u qalato.

Shirqool (-ka) — Tashi qarsoodi ah oo loola jeedyo in sid laga diloo ama lagu qabto iyo dagarta iyo dabinika la qoolo, dabinqool.

Shirqoolid (-da) — Shirqoolid cida uu samayn.

Shirsan — Shir ku jira, u fadhiya; shirahan.

Shishay (-da) — Meel shishe; meel fog; meel durugsan; meel aad wooweyn.

Shishayn (-ta) — Meel shishe ku sugnaan; durugsanaan.
Shishe -- Aan sokayn; aan dhoweyn; darugsan; dheer; fog.

Shisheeye (-ha) — 1. Aan sookeeye ahayn; aan xiggo iyo toid midna ahayn; aan hilib iyo hayb lala wadaagin. 2. (gof, dal...) qalaad.

Shishi — 1. Nof iido ah oo baraarmimo ku rima. 2. Qof da’alisa yar tahay oo ku kaca ama sameeya waxyaalaha ayaan samayn karin kuwa la fiika ah; qaangaarid ama barbaarid xilligeedii ka soo hortarta; (ama "shishibbarar", "baraarshishi").

Shishiyid (-da) — Ii (idaha) baraar ku rimiid. 2. Shishi noqoosh, ama "shishibbararid", "baraarshishiyid").

Shislaan (-ta) — Wax shilis ahaan; cayllaan; buurraan.

Shixid (-da) — Shax cayaarid.

Shinox (-da) — In kol markab ama doonniyi qaaddo; qaadd; rar; qa-ain; mug.

Shoob (-ka) — Xarrago; mardaadi.

Shoobid (-da) — Xarragood; mardaaddiyid.

Shood (-da) — Weeli qiyaasi ku taal oo badarka iyo wixii la mid ah, lagu beego, lagu cabbiro.

Shorx (-ga) — Saldhiigada iyo jagooyanka yaray oo ciidanka nabadda gudaha ilaa'yiila.

Shoolad (-da) — 1. (bad) Markabka meesha qiilku baax. 2. Dhuun kasta oo kor u dhisan oo qiiqa kor iyo dibadda u saarta.

Shoolid (-da) — Faanid, is'amaanid; tookhid; dhooqid.

Shoox (-a) — Kalluun yaray oo cuntooh cuntoob isi raaca.

Shooxayd (-ka) — Jaa dadka neberiga mid ka mid ah; (ama "shooxaad").

Show — Malaha; mindhaar; armaah; sow.

Showr (-ka) — Kulan gaar ah oo arrin iyo sida laga yeelayo lagagaga wada hadii; wadataoshi; faq.

Showrid (-da) — Showr u fariisasho; wadatashad.

Shub (-ka) — Dhis ka samaysan bir iyo ceeb iyo shamminti isku dhafan oo isku malaasann.

Shubbaako (-da) — Daqaad; kalifad; darisbad, (ama "shabaako").

Shubaali (-sha) — 1. Habka iyo sida wax loo shubo. 2. Shubidda lafteeda. 3. Laxoocka balballaaran jiradkeeda mid ka mid aa.

[Image: SHOOLAD (1)]

Shuban — 1. La shubay. 2. (-ka) Caloosha oo laga baxo; wax badan oo jiliscan oo gadaal laga dhigo; dahabbaax; caloobbaax; xaar; doox.

Shubasho (-da) — (qof) Darti ama naftiisa wax u shubid.

Shubid (-da) — 1. Xoolo biyo siin; waraabaa. 2. Wax shubma oo weel ku jira, wax ka daadin, wax ka sii deyn. 3. (ka-) Wax shubma oo weel ku jira, weel kale ku waraceen.

Shubma — Wax sida biyaha u jiliscan oo u dareeera.

Shubmid (-da) — 1. Wax shubumaynoqoosh; soo bixid; soo daadasho. 2. Shuban ku dhicid; dooxmid; falimid.

Shubniin (-ka) — Shubaal; shubid.

Shucaac (-a) — Iftiinka qorraxda, fajlaariihsa.

Shucaacid (-da) — Shucaac soo saarid, muujin.

Shucub (-ka) — Rucub.

Shuufeer (-ka) — Kan baabuurradada wada.


Shufto (-da) — Dad qaannunka ka baxsan oo wax laayn iyo dhac ku nool; qowleysato; dooxato.

397
Shuuf (ta) — (badanaa koox ahaan «shuuf</a>) ; suuuqadda dumarku xarragada iyo quruxda u qaato, waxyaalaha laga lulluo oo lagu bilo.

Shuqayn (ta) — 1. Uu afseekd ama wax la mid ah, wax ku muddudid, si wax meel gudo ah ku jira ama dibadba joogaa u baxaan ama u kacaan; hadba wax caarad leh jeex ku siin; juqayn; muddudid. 2. Badar, si isu ugu baxdo aayar kasha ku tumid, ku muddudid.

Shuqi (ka) — Hawai; camal; shaqo.

Shurbad (ta) — Cunno jiliscan oo laga sameeyo badar, biyo ama caato lagu kariyo, taniyo inuu ka noqdo fudud calee ugu rahan oo ahaan fudud oo khaafii ah; mushaalfi.

Shurbadayn (ta) — Shurbad ka dhigid.

Shuruf (ka) — Ur qurnuun; shir.

Shuqid (da) — 1. (xoolo) ci aad cod aan qeexnayn, boshimohu is-haysta soo saarid, guuxid; abuur-shuqayn. 2. Wax dable aad saaray ama ku dhexay, dhexaanka ka soo baxa iyo shanqarta ka yeeray intuug amaarayo. 3. Meel ama weel, qoyanka ku jirey habayno.

Shuuqbuuq (da) — Kafaalka qaarki oo raaxan raaxan u socda.

Shuuqsi (ga) — Wax qof gaar u leeyahay oo tasheelanayo oo hadba in yar ka cunyay.

Shuurin (ta) — Aanmuus gualuurtaag ku jiro; afbuurid.

Shuuro (da) — Jiriirta meseggada oo si gaar ah loo sameeyo; soor.

Shuush (ka) — 1. Cudur; bugto. 2. Xumaan uurka la isugu hayo.

Shuushaamin (ta) — (xoolo) si gaar ah oo lexejclu badani ku jirta u koolluun, u ilaal.

Shuushin (ta) — Xoolo gaabilnaya aayar kaxayn.

Shuuq (da) — Roob aad u yar; shuux-shuux; tiix.

Shuuxid (da) — Shuux iimaansho, diid; shuuxshuux; tiixid.
Shux — 1. (-a) Wax dufan leh oo qorraxdu dhalaaliiso. 2. (-da) Xarrago yar.
Shuxid (-da) — Shux soo saarid, ka lamaansho.
Shuxleyn (-ta) — Xaragood.
Shuxshux (-a) — Roob yar; shuux; tix.
Shuyuueiyad (-da) — Hab siyaasad iyo dhaqaale iyo bulsho isugu jiru oo ka dhashay baabbiinta hantida gaar ahaanee — jaad kasta ha ahuutee — iyo qofka oo qof kale ku dunnoolaada; wuxuu wadareeyaa hantida iyo wixii wax soo saara ama lagu soo saaro, iyo waxaas la soo saaray wadaagooda, iyadoo qof waliba muqaysamayo oo wax u helayo sida baahidhisa tahay ama inaad ay leeg tahay.
Sii (-da) — 1. Sah lagu sugan yahay ama la yahay. 2. Hab; hannaan.
Siilmaan (-a) — Tilmaan ama tayo wax lee yihin.
Sibiibixasho (-da) — Sidbasho; sibiibiriixasho.
Sibir — 1. (-ka) a) Dacar, b) Shammintoo. 2. (-ta) Lugta geecaa saanteeda iyo weelka saantaas laga sameeyo.
Sibqin (-ta) — Wax aan la calalin ama aan gows lagu taaban, liqid.
Siibraar (-ka) — Harag si gaar ah loo tolay oo caunahaa lagu shubto ama lagu qaato.
Siciri (-ka) — QIime; sinni; siraad.
Sid (-ka) — Marka ilmuhu ururka galaan iyo marka ay dhashaan intu u dhexaysa.
Sida — Si la mid ah; si u eg oo kale.
Sidaan — (sida - tan) sida tan (ama / sidaan b)
Sidaas — (si taas - si daas) sida taas; saas.
Sidataal (-sha) — Bilaha dayax oo musinku tirsado mid ka mid ah oo u dhexaysa bilaha soonfur iyo arrafo.
Sidbasho (-da) — Sibiibixasho.
Siddeedaad (-ka) — Tiro isdabajoogtaa, kan jagada siddeeda ku abbaruun oo u dhaxeeya toddobaadka iyo saggalaadka: (8d.).
Siddeetameeye (-ha) — Tiro siddeetan ku dhow.
Siddeetan (-ka) — Tiro siddeed toonnaad ka kooban (80).
Siddo (-da) — Meel alaabada iyo weelasha loo yeelo oo loogu talag-galay in gaacanta lagu qabo oo lagu qaado ama lagu sidoo.
Sidib (-ta) — Meel ama wax sinsi-man oo lagu sidbano karo.
Sidid (-da) — Wax kor loo hayo meel ku hayn ama meel u wadid, u qaadid; xanbaarad.
Sidig (-ta) — (geel; loo...) labo neef oo timo keliya ku wada itmaan; gayax.
Sidii (sidaan, -uu, -ay, -aad, kd.) — Taniyo inta.
Sidix (-a) — Timo dhashay oo muja ah.
Sidkid (-da) — Sidig ka dhiigid.
Sif (-ka) — Bacaddaada iyo dhulka kale meeshay iskiga galaan oo ciidda bitaada ah ku rogan tahay.
Sifaar (-ka) — Caws adkaysan badan oo haddii caddaado lafteedaa wax-tar badan.
Sifayn (-ta) — 1. Wax sifaysan ka dhigid; nadiifin. 2. Sifo wax leh yihin sheegid; tilmaa mid.
Sifo (-da, -hak) — Astaan qof ama wax kale gaar u leed yahay; calaamo: tilmaan.
Sifsif (-ka) — Tolmo dunta si gaar ah la isaga kor boodbootiyay.
Siga — Ku dhowaada; u dhowaada.
Sigaar (-ka) — Sakarree.
Sigad (-ka) — Sigasho.
Sigasho (-da) — Halis ama cabsi ku dhiciddeed wax yar u jirasho, u gaarid, kaga baxsasho.
Sigid (-da) — 1. Wax halis ah ama waxyeello leh, cid wax yar u ma-
Siig (-ga) — Jaad ugaarta ka mid ah oo weynaan iyo dheerayn isku darsaday oo Afrika ku nool; waxuu lee yahay geeso dheer dheer oo gadaal caaraddoodu u rogaan tahay.

Siigeyn (-ta) — Siigo kicin, ku bi' in.
Siigoo (-da) — Habaas; bus; awaare; boor.

Slijeed (-ka) — 1. Oogada qaarkood sace, ducda jeegada iyo dhabarku ku yaaliin. 2. Doodaas oo qofka hadlaya ama wax eegayu xaggisa u jeedda, xigta; dhabarjeedis. 3. Sii socod, sii fogaad.

Siijeedid (-da) — 1. Dooda laga xigo maahsee ducda kale u jeedid; dadka dhabarka u duwid. 2. Sii socoosho.

Sillaanyo (-da) — Bahal yar oo muulaca u eeg kase yar.

Sillaad (-da) — 1. (gobollada qaarkood) Weel macdan ah oo sidoo leh oo sida wadaanta biyaha la darsado ama lagu qaato. 2. Baalal.

Siir — 1. (-ka) a) Magaca xarafka 18d, oo afiika Soomaalilada; (s). b) Duuf. c) Dheeq weelasha jikada oo biria ah qaarkood loo yeelo. d) Raadyo; taar. 2. (-ta) Wax ama hanti qof bixiyo oo qof kale ku wareejiyo ama u dhiibu ama gaacanta ka saaro; deeq.

Siirad (-da) — Qurux; luulti.

Siinbaar (-ta) — Qalabka muuuskadka mid ka mid ah, oo la afuufo; waa dhuan dheer oo dhuuban oo dhexda ku leh daloo loo iyo fureyast faraha lagaga caayaro, oo foori jaaddad ba'anaa ah, laga soo saaro.

Siineyn (-ta) — Siinad u yeelid.
Siinbaso (-da) — Siin (duuf) iska keenid, iska bi' in; duufasosho.
Siis (-da) — Geed dheer oo webiyada ka baxa.
Siige (-ha) — Ul weyn; qaar; qaad-waan.
Siir (-ka) — Sicir.
Siir (-da) — 1. Dhaqan; dabeecad; guhaad. 2. Sheeko; qiso.
Siis (-ha) — Boor; siisgo; (ama «siis»).
Sikasho (-da) — Wax yar durkid, dhaqaagid.
Sikhi (-ga) — Wax bixin badan; deeqsi.
Sikhile (-ha) — Soofe yar (ama «siikh»).
Sikhinnimo (-da) — Deeqsiinnimo.
Sikin (-ta) — 1. Durkin yar; nuuxin. 2. Badar kala soooid.
Silaaq (-a) — Alaabta lagu dagaal-lamo; hub; qalab.
Silced (-da) — Silic mudasho; saxaa-rid; raafaidid.
Silcin (-ta) — Silic badid; saxaariin; raafadin.
Silic (-a) — Dhib aad u kulul; saxaariir; kadeed; raafad.
Silciddilyo (-da) — Siicile iyo naciir leh, hadana la garinayo, oo cid wax loo yeele.
Silig (-ga) — Xarig ama dun dheer oo hir ah: taar.
Sillan — Wax lala yaabo ah; sirgae-xan; duwan (ama «silloona»).
Sillanaan (-taa) — Wax sillan ahaan (ama «silloonan»).
Silqo (-da) — Kaluun.
Silsiil (-ka) — 1. Badar ama wax la mid ah oo la kala sooca hayo, oo inta weel ballaaran lagu shubo si xoog badan loo gilgilo, loo ruxruxo. 2. Wareer iyo dhaqhaagaq meel la geliyo; qas. 3. Mayrista bariska karinta loo diyaarinayo.
Silsilad (-da) — Xarig ka samaysan ilo ama garangaro bir ah ama wax kale oo midiba mid ku gudajarito.
Silsiladayn (-ta) — Silsilad ku xirid, ka dhigid.
Silsilid (-da) — 1. Sida wax la silsila hayo u gigid, u ruxruxid. 2. Salka ka kicin; wareer gelin; qasid.
Sinhaajka ka leexda oo foolxumo iyo ceebaal u soo jiida.

Sinnid (-da) — Wax siman noqosho.
Sinnaan (-ta) — Wax siman ahaan.
Sinnuunshe (-ha) — Wax siman ahaansho.
Sinni (-ga) — Sicir; qiime; sinaad.
Sino (-da) — Dhiilaysi.

Sirsax (-a) — Toosnaan la’aan; qall ooq; guraac.
Sirsaxan — Qallooqan; duwan; gurraqan.
Sirid (-da) — Dhagridd; khatalid; dagid.
Sirig (-da) — I jargaha iyo wixii la mid ah loo yelo, oo kolki la dhifto isku roorta.
Sirir (-ta) — Cunaqabad; ceego; miijis; mirjis.
Siririn (-ta) — Ceejin; cunaqabatayn; miijin.
Siriq (-da) — Qof aad iyo aad u duqqoobey.
Sirqoobid (-da) — Sirqo noqosho.
Sirrow (-ga) — Kan sirta yaqaan ama sirta badan; dhaqargabe.
Sirsir (-ka) — Sallax; digdigo.
Sirisho (-da) — Sidisho; sulxasho.
Sisina (-ta) — Nagaar la heero oo aad u gaara Baxa Aasiya (Shiina, Hinda, ...), Afrika iyo Amerikada Hoose; waxaa mirihiisa laga sameeyaa salid cunnada lagu darsado iyo dawoyin, saabbiinta waxaynteedana wax bay ka tartaa.

Sitasac (-a) — Siwuun qumaysan oo fardaha surka loo geliyo oo taniyo jilibaha lusha.
Sixid (-da) — Wax saxan ku dhigid.
Sixir (-ka) — Faf; falaf.
Sixirfur (-ka) — Sixirfuryo.
Sixirfuryo (-da) — Qofka la sixray waxyaalaha lagula kaaco oo lagu daweyo; furdaamis.
Sixirrow (-ga) — Kan wax sixra ama sixirkka yaqaan; falanfallow; saaxir.
Sixni (-ga) — Saxan; xicero.
Sixo (-da) — Fayoobi; caafimaad: ladnaan.
Sixran — La sixray; falan.
Sixrind (-da) — Sixir ku samayn; falfalid.
Siyaaddid (-da) — Siyaado ku darrmid; kordhidd; badasho.
Siyaadin (-ta) — Siyaado u yeelid; wax dheeri ah ku darid; kordhin; badin.
Siyaando (-da) — Dheeri; buro.
Siyaakhad (-da) — Aalaabta lagu sameeyo dhabanka iyo laacanta iyo macaadinta kale oo qaaliga ah; suuqad.
Siyaarasho (-da) — 1. Siyaaro ugu tegid; boogasho. 2. Qof dhintay xus u samayn.
Siyaarow (-da) — 1. Boogasho cid loogu tago. 2. Xus qof dhintay loo dhigo oo loogu duceeyo.
Siyaasad (-da) — Siyaaso.
Siyaasuddyay (-ta) — Si siyaase ah, cid la gelid, wax kaga qabasho; xeealadyay.
Siyaasi (-ga) — Ku siyaasada aad u yaqaan.
Siyaasoo (-da) — 1. Cilmiga, farsamada iyo tabta danabta iyo arrimaha qaranka loo maamulo. 2. Fiirro iyo dhugmo dheerad ah oo qofku dantiiska iyo muraadkiisa ku qunsado oo ku meel mariyo. 3. Xirrib; xeelid; diigaar. ama «siyaasad»
So' (-da) — Hilibka intiisa jirka ah ama cas.
Soocdaal (-ka) — Meel durugsan oo socod lagu aado; safar (ama «soocdaal»).
Soocdaalid (-da) — Soocdaal u bixid; saafid.
Soocdo (-ka) — 1. Socoshada lafteeda.
2. Joogsad la'aan.
Soocoobaan (-ka) — Sacoobaan.
Socosho (-da) — Tallaabooyn isdabajoog ah qaadiid? meel ka tegid ama meel aadid, iyadoo la lugaynayo.

Socoto (-da) — Dad meel ka tegey oo meel kale u socda; dad socdaal ku jira.
Socdaal (-ka) — Socdaal.
Socdaalid (-da) — Socdaalid.
Soddog (-ga) — Afada aabbeeced, waxa uu saygeeda u yahay ama ugu toosan yahay.
Soddognimo (-da) — Soddog ahaan.
Soddoh (-da) — Afada hooyadeed, waxa ay saygeeda u tahay ama ugu toosan tahay.
Sodddohnimoo (-da) — Sodddoh ahaan.
Soddduhubid (-da) — Soddduh noqosho.
Soddumaad (-la) — Tiro taxan, kan jagada soddonka ku abaarann; (30d.); (ama «soddomaaad»)
Soddomeeye (-ha) — Tiro soddon ku dhow, (ama «soddomumeeyo»)
Soddon (-ka) — Tiro ka kooban saddeex meelood oo meeshilba toban tahay; saddex toonaad (30).
Sogob (-ka) — Orgi xiniinyaha laga bixiicy, la dhufanay.
Sokay (-da) — Meel durugsan, meel ka sokaysa, ka dhow.
Sokayn (-ta) — Meel dhow ku sugnaan; dhowaan.
Soke — Meel sokaysa yaal, ku sugan, jooga.
Sookeeye (-ha) — (qof) Xagga dhalaashada, aan fogeyn, dhow; aan shisheeye ahayn; xigtto; xigaalo; qaaraabo.
Sokeeyennimo (-da) --- Sokeeye ahaan.
So kok (-ta) --- Sonkor.
Solan --- La solay.
Solansii (-ta) --- Garansii, ku du-wid, waafajin.
Solid (-da) --- 1. Hilib, dab korki, saarsaariid taniyo intuu ka bisuado; toos dab ugu dubid. 2. (biyo, haddal,...) iska garasho, saamayn, waxtarid.
Sonkor (-ta) --- Geedo badan oo qasabku ka mid yahay dhacaan aad u macaan oo laga fisoo, oo faraxmooyin isdabajoog ah kaddib, laga dhigoo intiino badanaa cadcad oo kuwa cammaudda uu eeg; waa la cuno ama la cabbo ka sokow siyaalo kale oo aan la tirin karin baa wax loogu qabsadaa oo waxtarkaca la ma koobi karoo; (ama "sonkor").
Sonkorow (-ga) --- Cudur sonkor badan u gudubto dhiigga iyo ka-dida oo keena gaajo, harraad badan, kaadi iyo xajin; (ama "kaad-disoNkor"); "dhiigisoonkor").
So = Erey tixaha hadalka ulaje-eddooyin kala duwduwan u yeela (sida: soo soco; dayuurad soo raac; sida xaalkaagu yahay soo sheeg,...) wuxuu ka soo horjeedaan "si".
Soocad (-ka) --- Soocasho.
Soocan --- La sooocay.
Soocanti (-da) --- Inta gaar loo soo-cay; xulanti; xul.
Soocasho (-da) --- Qof, darti ama naftisaa, wax u sooqodd; doorasha.
Soof (-ka) --- 1. Soofida xoolahanta; mcesi: toof. 2. Xoolo nool oo soof taga; duunyo.
Soofayn (-ta) --- Soofe marmarin; ku afayn.
Soofaysan --- La soofoeeyey; afayasan.
Soofe (-ha) --- Qalab birlab ah oo korka gan wax xagtu ku leh, oo birta iyo wixi la mid ah oo adag lagu sinsiimo ama lagu afceeyo.
Soofid (-da) --- (xoolo) daaq doonasho; foofid.
Soofin (-ta) --- (xoolo) daaq geyn; foofin.
Soogan --- La sooqey; kala jiidan; taagan; miqaan; togan.
Soogid (-da) --- Wax soogan ka dhigida.
Soognaan (-ta) --- Wax soogan ahaan.
Sooh (-a) --- 1. Soohida dhaarka, xargaha,... iyo waxa laga sooho laftooda. 2. Wax la falkiyeey ama la saabscaareeyey. 3. Dunta xubnaha iyo hilibka naflaedu ka samaaysan yihii.
Sooban --- La soohay; la sameeyey; la falkiyeey.
Soohdin (-ta) --- Secre; xuddud; xad.
Soobid (-da) --- (xarg,..) samayn; falkin.
Soohmaan (-ta) --- Wax soohan ahaan.
Soojeed (-ka) --- 1. Oogada qaarkeeda sare, dooda wejiga iyo laabtu ku yaallin; hagaaga; qabbull. 2. Docaadu oo qofka wax ceyga waxa xaggisaan dhiganeyda, soo xigta. 3. Seexasho la'aan; hurdo la'aan; dhaifar. 4. Xus ama caways ama wax la mid ah oo habebka gudhiisa la sameeyey oo lagu raago.
Soojeeed (da) --- 1. Qofka hadlaya ama wax ceyga waxa xaggisaan, wejiga iyo laabtu ku jeedin; qabbull. 2. Seexasho iyo hurdo iska dha-wridd, isu diidid; dhafrid. 3. Soojeeed habeen (xus, caways...) ka qalaybeyd.
Sool (-ka) --- Dhul u oomane ah.
Soolane (-ha) --- 1. Qof aand dhaqan dheehin oo keli ahaanta jeec; gooni-byoo. 2. Shaha sonkortu ku yar tahay caanuhuna ku badan yihii.
Soomaali --- 1. (-da) Daadka Soomaaliyo deeggan. 2. (-ga) a) Afka Soomaalidu ku hadasho. b) Shillanka Soomaaliya.
Soomaalinimo (-da) --- Soomaali ah-aaan.
Soomaaliyaadyn (-ta) --- Soomaali ama wax soomaaliyeed ka dhigida.
Soomaaliyoobid (-da) --- Soomaali noqosh.
Soomaggale (-ha) — Geed dhirta wax lagu daweeyo ka mid ah, cudbina ka baxo; soome, wancad.
Soome (-ha) — Soomaggale (ama «soome»).
Soomid (-da) — Sooon gudasho.
Soomman — Sooon gudanaya; aan afurranayn.
Soon (-ka) — 1. Bilaha dayaxa oo muslinku tirsado, tooada sagaalad oo u dhexaysa gasayart iyo soonfur, oo guudeheeda la soomo. 2. Tii-rarka Islaamka, kan afraad, oo muslinka faraya, in bisha soon sod-donkeeda maalboom, wax la cuno iyo wax la cabboba lagu soomo oo laga dheerado. 3. Qadoodi, harnum; ~ Sooonqaad.
Soodheere (-ha) — Shacbaa; gasayar.
Soone (-ha) — Soomaggale (ama «soome»).
Soonfur (-ta) — Bilaha dayaxa oo Muslinku tirsado, tooada tobnad; waxay u dhexaysaa sooonqaad iyo sidtaal.
Soonge (-ha) — Doqon; nucas.
Soongur (-ta) — Bahal yar oo dabbagaallaha u eg; (ama «Sooggur»).
Soonqaad (-ka) — Soon.
Sooor (-ta) — 1. Wixii cunno ah oo la isku sooro oo dhanc; cunto. 2. Cunno si gaar ah looga sameeyo meseggada iyo galleeda oo garcadde iyo sanuunad labadaba lagu cuno; shuuro.
Soore (-ha) — 1. Qofka sooryada bix-maya. 2. Qaybiye; kalabbare.
Soorid (-da) — 1. Cid sooryo u samayn; martiqaadid. 2. Qaybin kalabbarid.
Soormaweydo (-da) — Seermaweydo.
Soorayggal (-ka) — Wax inlaysku sooro u cuntasna; wax sooryo gala.
Soorayeyn (-ta) — Soorid; martiqaadid.
Soos (-ka) — Xasik,la’aan; isku kicid; qas; warseer; lab; dhiillo.
Sooyamid (-da) — Qaylin; qablamid; buuqid; bulaan.
Sooyaan (-ka) — Qaylo; qablan; buuq; bulaan.
Sow — Malaha; mindhaa; armaa; show.
Su’aal (-sha) — Hadal loola jeedoo in la isaga jawaab; waxweydiin.
Su’aalid (-da) — Hadal la doonayo in wax lagu ogaado ama lagu helo, cid u jeedin, kula hadlid; wax weydiin; waraysasho.
Subaac (-a) — Bahallada hilibka cuna; dugaag.
Subac (-a) — 1. Hab gaar ah oo Soomaalidu wadajir quranka u akhrido (iyadoo diibadda laga wada akhriya hayo, oo qof waliba aayad qaadaana hayo, baa wadajir aayadda dhammaddkeeda loo wada hooriyaa). 2. Quraanka oo teedoba melood loo qaybshe, meeshi (qaybtiiba maalmaaha toddobaadka mid-dood baa lagu magacaabay; ~ isiini-naad, ~ axadaad, kd.).
Subax (-a, -da) — Maalinta gelinkeeda hore bilawgiisa; arooryo; barbar; foog; waabberi.
Subcin (-ta) — Habka subaca loo yaqaan, quraan ku akhriyid.
Subbeecid (-da) — Subbeeciyad.
Subbeeciyad (-da) — Maryo xariiri ah oo midabayo badan oo faraq iyo xiddo loo yeedo.
Subkad (-ka) — Subkasho.
Subkasho (-da) — Subag is marin; dhaashad.
Subkid (-da) — Subag marin.
Subxaanyo (-da) — Halaq sida maska u dhuuban, waxse aan cunin.
Sudeef (-ka) — Dhulmar; dalxiis; wareeg.
Sudeex (-a) — Laqanyo; liidane.
Sudeexid (-da) — Si oogadu iska garato oo dhammaad ku jiro, sida qof laqanyaysan, noqoshi; liidaneyo iska garasho.
Suufi (-ga) — Qof caqlı gaaban;
doqon.
Suufi (-sha) — Moel aan doog lahayn;
abaar.
Suufur — 1. (-ka) a) Lanbarrada tirada
mid ka mid ah oo hadduu keli
yahay aan waxba ku fadhiyin, haddiise
xagga midigta ah lanbarro
kale laga xijiyo, kolkaas tirada taar-

SUKOOID

miya oo toban ku dhufi}; baabbah; eber. b) Naxaas. 2. (-ta) Ha-
baas; boor; bus.
Sugaaq (-ka) — Kurasho; dhowris.
Sugan — Wax la hubo; aan shak
ku jirin; run ah; dhab ah.
Sugid (-da) — 1. Wax la hubo ka
dhigid; shakii ka saarid; runta gaa-
arid; xaqijin. 2. (a) Wax danbeeyaa
ama iman doona, meel u joogasho
xaniyo intay ka yimaadaan; dhawrid;
karaasho.
Suguwe (-ha) — Qoofka xoolaha qalid-
dooda u jeedban oo aad u yaq-
aan; hillibe; kawaaniic; qaale.
Sugnaa (-ta) — Wax sugan oo la
hubo ahaan.
Sugniin (-ka) — Sugidda lafteeda.
Sugukuu (-ka) — Wax tiradoodu aad
u yar tahay ama dhiiciddoodu adag
tahay; wax laga diimo; dhiif.
Sugul (-sha) — Madowga dhuxusha.
Sujuud (-da) — Iluul dartii wojiga
dhulka u dhigid.
Sujuudid (-da) — Sjuuud la imaansho.
Suke (-ha) — (turub, kd.) aan cide
wehelin; keli taagan.
Sukuliyi (-da) — 1. Sukuliyi la dhi-
cid, ku tumid, ku burburin. 2. (ba-
dar) isha si looga bixiyo aayar
tumid.
Sukuliyi (-ha) — Tib weyn oo af
duuban oo cecisha iyo wixii la
mid ah lagu qodo; sabbarad qori ah.
Suldaan (-ka) — Nin saaldano u ma-
dax ah; boqor.
Suldaanimo (-da) — Suldaan ahaan.
Sullan (-ka) — Isir; wasii; walcan; ab.
Sulub — 1. Sidib ah; aan xanaf iyo
gotyiyi lahayn. 2. (-ka) a) Dha-
gax sulubi ah. b) Birsulub; birlab.
Sulubi (-da) — Wax aan kurtummo
iyo gotyiyi lahayn; kor shinsiman;
sidib.
Sulux (-a) — 1. Heshiis; nabad; ma-
slax. 2. Sulxasho; sidib.
Sulxad (-ka) — Sulxasho.
Sulxasho (-da) — Gudo sidib ah, si
fuduu ugu cararid; sidbsho ku
gelid; shalwad.
Suman (-ta) — Kaalluun.
Sumanxo (-da) — Shinbir weyn oo
shinbiraha badda oo rabshiga dhiga
ka mid ah.
Sumal (-ka) — Wanka qoorka ah oo
idaha loo hayo.
Sumayn (-ta) — Sun siin, ka dhigid.
Summad (-da) — Calaamad xoolaha
lagu dhigo oo lagu soo kala sooco;
aastaan; baadisoox.
Sumnaabid (-da) — Sun noqoshoo.
Sun (-ta) — Wax haddii wax yar laga
cuno ama laga cabbu ama si kale
oogada u gaaraan, loo dhinto ama
lala bukoodo; waabaya.
Sunbaax (-da) — Urka ka soo baxa
waxa dufanka lehi hadday aad u
kulladaadaan; sanuun; fookhad.
Sunbay (-ga) — Gooryaan gaar ah
oo xubnaaha urka gacarkood gala
oo bararida.
Sunbo (-da) — Naag xun; basari.
Sunnayaal (-sha) — (keli; sunnida)
laftaha qaansaysan oo ii walba kor-
keeda ku yaall, timaha ka baxa,
ku yaal.
Sumayn (-ta) — 1. Sunne jideyn.
2. (cunno, kd.) Wax yar ka taab-
busho; barakayn.
Sunne (-ha) — 1. Samafay la iska
doona hayo in la sameeyo, waajibbe aan ahayn; wax lays faray, faralse aan ahayn. 2. Wax wanaagsan oo la jideeyey; tusmo suubban: shareel. 3. Dhalan: abuur; dabeecad.

Sunii (ga) — 1. Qof sunniihi Nebi Maxamed haysta. 2. Muslimweynaba ka mid ah; aan ahlu-shi'ica ahayn; ahlu-sunne ah.

Sunsumid (da) — Wax badan oo aan ishu tirin karin oo wadajir aayar u socona haya.

Suntan — La suntay; summad loo yeelay.

Suntid (da) — Summad u yeelid, ku dhigid.

Sugayar (ta) — Ku doonyaha ka adeega oo aan weli barxii noqon.

Suqul (sha) — Goorayaan yaray oo dadka iyo duunyadaba calooshka ka gala.

Sur — 1. (ka) Luqun; qoor; marmar. 2. (ta) Malabka dhurduhu sameeyo.

Survad (ka) — Geed qodxo yaray iyo caleemo yaray leh, waxna lagu daweeyo: surur.

Survad (da) — Wax siddo ama wax u eg leh, gan meel sare ku taal ka soo laalaadin.

Surin (ka) — Marin ciriiryoone; surmo.

Survir (da) — 1. Marin yar; surin. 2. Daro.

Surrad (da) — Guriga inta la dudub; duubashi: gogol (raro; keed, kd.).

Surrucad (ka) — Naxdin weyn oo lala kalabbar; musaraar; mura-aradillaacs; qarracan.

Sursur (ta) — Meel ciriiryoone ama halis ah; dhudubh.

Surur (ka) — Geed suradka u eg.

Surweel (ka) — Dhar badanaa raggu qaato oo labada lagood iyo dhexda qariya; targal (ama "Surweel").

Suryo (da) — Irriid yar; marin.

Suti (da) — Wax iska celis; jilibdhig.

Suu — (saax waan) saa waa uu; saa isagu wuu.

Suubaan (ka) — Dhagax kuwiisa sulubka ah.

Suubban — San; wanaagsan; qumman; fican; hagaagsan.

Suubhanaan (ta) — Wax suubban ahaan.

Suubbin (ta) — t. Waxayn; fald; 

sumayn; yeelid. 2. Wax suubban ka dhigid; wanaajin; bagaajin.

Suubbis (ka) — 1. Wax yar oo dheree ah oo qofkii wax loo cabbiro ama loo misaamay loo raacsho oo lagu sii raalli geliyo. 2. Suubbin.

Suud (da) — Ciidda qarreeed mbabka ay dharka u yeesho.

Suudi (ga) — Kulaylka qoraxda; milic.

Suuf (ka) — 1. Dhugorta nafooyda qarreeed. 2. Dharka dhugortaas laga sameeyo; dhugoor.

Suuf (ga) — 1. Qof daniishiis adduun illaalwey ama aan dan u gelin oo cibaaadada lahaa heliya u gooyay. 2. Qof had iyo goor jibeyso ama jidbo ka dhowdhay.

SUUFANIMO (da) — Suufi ahaan.

SUUFIYOOBID (DA) — Suufi noqoshoo.

SUUGAAN (ka) — 1. Wax kasta oo la qoro ama lagu hadlu oo ulajeedda danda loo jeeloo ama loo bogo ama si kale loo jeclaysto ama saamays weyn oo la dareemo leh; murti; xigmad. 2. Hadal xallad ama quuluud ama xudduud la Xiiseeyo leh. 3. Hadal sargeed hoose
ama xifaalo qarsoon leh. 4. Lacaamaha cilmiga mid ka mid ah, waxyaalaha laga qoray ama laga yiri. 5. Naq: doog; cosob; magool; (ama «sooqaan»).

Suugaantamid (-da) — 1. Hadal suugaan ah ku wada hadlid, is dhásaasho, is weydaarsi. 2. Kafaamid: isxifaalayn.

Suugaantam (-ka) — Suugaantamid.

Suul (-ka) — Farta weyn oo sacabka ama cagta.

Suulalgoys (-ta) — Carsaanaya badda jaad ka mid ah.

Suul — 1. (-da) Dhar cudbi ah oo midab guduudan. 2. (-ga) Musqu: korta.

Suulid (-da) — Baabbi'lid; tirtirmid; tegid.

Suummiir (-ta) — Bahal badda ku jira oo malada iyo maggarasada la jaad ah; waxay dusha ku leedahay dhibco: ~ garfaad.

Suun — 1. (-ka) Daltig ama dhuub idin ah ama wax kale oo inna dhexda lagu xirtro dharxan dhiicdda u diidka ama qalabka qaar kii lagu celiyo ama lagu qaado. 2. (-ta) Ur; sanaan.

Suuncalye (-ha) — Suumanka xakaamaha mid ka mid ah.

Suunjeeye (-ha) — Suun heensaha ka mid ah.

Suuq (-a) — Meel laysugu yimaado oo alaabada iyo waxyaalaha kale oo ganacsiga ah, la isku dhaafsado; meel dukaammo ku yaallilen; carwo yar.

Suuqad (-da) — Alaabada dumarku isku quruxyo oo dhababka iyo lacagta laga sameeyo, guud ahaan; siyaha akhad.

Suuqan — Si tahandhaha ah u dheer oo u dhuuban; kala jiidan; miqan.

Suuqamid (-da) — Wax suuqan noqsho.

Suur — 1. (-ka) Qiyaamaha, dadka la soo noolaynayo, geeska la afuufo oo loo yeerxo; buun; 2. (-ta) Qaarabwanaag; qurux.

Suurad (-da) — 1. 114ka qaybkoood oo Quraanku u qaysan yahay, qaybtiliba. 2. Muuqaal; tilmaan; qaab; baxaallii.

Suuradin (-ta) — Dusha ka tirin, tiro mala'awaal ah oo aan kow, labo, la oran.

Suuraggal (-ka) — Suuraggelid.

Suuraggelid (-da) — Wax dhici kara ahaansho, noqsho; suurroobid.

Suuri (-da) — Maryo qurux badan oo Suur laga sameeyo.

Suurid (-da) — Seexasho weyn; saq gelid; gamjid.

Suurin (-ta) — Seexin; garmin; saq gelin; groorin.

Suuro (-ha) — Isyeeleycel iyo meelmaga badan oo carruurta ku kaado iyagoo direenimo mooda haya; kibir carruurteed.

Suuroobid (-da) — Suuraggelid.

Surow (-gai) — 1. Suuraggal. 2. Caayar la tumo.

Suus (-ka) — 1. Weel qiyaasii ku taal oo badarka iyo wixii la mid ah lagu beego, lagu cabbiro. 2. Bahal yar oo badarka gala oo cuna.

Suusuc (-a) — Caano dhayna kale fayey, garoorna aan weli noqon.

Suusucid (-da) — Suusuc noqsho.

Suuxdaan (-ta) — 1. Miyrirbeel iila dhacdo. 2. (cudur) qallal; sarco.

Suuxid (-da) — 1. Miyrirbeel kedis ah la dhicid; diidid. 2. Qallal ama sarco, la dhicid.

Suuxin (-ta) — Wax suuxsan ka dhgid; suuxtin ku ridid.
Suuxsan — Suuxdini hayso, qabatay.
Suuxsanaan (-ta) — Wax suuxsan ahaan.
Suxul (-ka) — Meesha cududda iyo dhudhunku iska galaan siiba dooda dibadda xigta oo fiqan kolka gacantu laaban tahay, (uma «xusul»).

Suxuur (-ta) — Bisha soonqaad, cun nada dadka sooma hayaa cunaan intaan waagu caddaan; hiraab.
Suxuurasho (-da) — Suxuur cunid; hiraabasho.
Suyuc (-a) — Qooyaan raagey oo ur xumaaday yeeshay; (uma «suyuc»).
T (ta') — Xaraafka 19d oo Ali'ika Soo-
maalida. Waa shibbane.
-ta — (naxwe) Labada qodob oo
dhabta ah oo qodbaha kale ka far-
camann midkood (mida kale waal
ka) ; waxaa ka farcama -da iyo -sha.
Waxaa qaatay magacyada dheeg dig oo
ku dhamaada B, F, G, N, R, S.
Ta — Taas.
Taabb (-ka) — Xargo isweydaarsan oo
gadowga wadaanta loo yeelo oo
colkay buuxdo la qabto, kolka ce-
elka lagu shuba hayona dowlika
loogu xiro.
Taabac (-a) — Raacid; dabaggelid;
oggolaansho.
Taabad (-ka) — Taabasho.
Taabasho (-da) — Sacabku ama fara-
amma meel kale oo oogada ka mid
ah, oo wax korki dusha laga saaro,
si wax looga garto ama looga da-
reme ; wax wax kale korki gaara
ama la gaarsiyo.
Taabbaggal (-ka) — Arrin ama wax
kale oo sidii loogu talaggalay noq-
day ; meelmar ; taabbaggud.
Taabbaggud (-ka) — Taabbaggal ; me-
elmar.
Taabid (-da) — 1. Xoog ku qabsa-
sho ; hanasho ; qabsasho. 2. Wada
gaarid ; koobid ; saabasho.
Taabsiin (-ta) — Wax wax kale korki
gaarsiin, si wax looga garto.
Taabsiis (-ka) — Taabsiin.
Taaceg (-ga) — Geed yar oo ubax
quux badan leh.
Taada — Midda adigu aad leedahay.
Taag — 1. (-ga) a) Meel dhulkeedu
sarreemo ; buur ; koord. b) Cudur la
is quaadsiiyo oo xubnuu la togtog-
maan ; togtlogan. 2. (-ta) a) Xoog ;
itaal ; tabar ; awood. b) Karto ; maaro.
Taagan — 1. La taagey ; la joogiye.
2. Aan fadhiyin, soconaynna ; joog
cagaha dhulka ugu haya. 3. Soo
baaxsan ; likaysan ; liiqaaran.
Taafeerid (-da) — Wuxtarid ; kaal-
mayn ; gargaarid ; caawinid ; (ama
"teeguarid ").
Taafeerero (-da) — Kaalmo ; gargaar;
waaxtar.
Taagid (-da) — Wax taagan ka dhigid.
Taagaan (-ta) — Wax taagan abaan.
Taagsad (-ka) — Taagsasho.
Taagsasho (-da) — Taag iyo xoog
yeelasho.
Taagsi (-ga) — Taagsasho.
Taah (-a) — Cod tabar yar oo aan
kala soocnayn oo qofka buka ka
soo baxa ; jibaad ; talal ; madaar.
Taahid (-da) — Taah ka soo bixid, ka
yercid ; jibaadid ; talalid ; madaarid.
Taalib (-ka) — Denbigii iyo maacidii
uu fali jirey ; Illaah darti isaga da-
ayey ; Illaah u soo noqday ; too-
badkeen.
Taa'ibid (-da) — Ilaaah u soo noqosh; toobadkeenid.
Taaaj* (-ka) — 1. Garangan dahab ah ama laacag ama bir ama wax kale oo boqorrada madaxa loo saaro oo lagu aqoonsado. 2. (shinbiro, kd.) dhoor.
Taaajir (-ka) — 1. Qof tijaaro ama ganaaci hawshiisu tahay; geedisley.
    2. Qof hanti badan leh; hodan; tanaad.
Taaajirid (-da) — Taaajir noqosh; hodmid; tanaadid.
Taaajirnimo (-da) — Taaajir ahaan; hodannimo; tanaadoimo.
Taaakh (-a) — Luggoooyo.
Taaakin (-ta) — Taako ku cabbirid;
    inta taako, maro ama wax kale ka kooban yihiin, ogaaqsho.
Taaaksu (-da) — Jaad diirdirta ka mid ah, oo la moodo kolkay socoonyo inay wax taakinayso.
Taaako (-da) — Suulka iyo fardhaxada gacanta oo fidsan, inta ay isu jiraan.
Taaakulayn (-ta) — Waxtarid; kaalmayn; taageerid; gargaarid.
Taaako (-da) — Kaalmu; gargaar;
taageero.
Taalilayn (-ta) — Taallo ku dhigid.
Taallo (-da) — 1. Dhis ama wax leh oo la yiraahdo tiirri hore baadhistay; waxaa badanaa laga kor dhisaa meel qof madax ah ama waayeel ah ama boqor ah lagu aasay; - Xabaal-tiirriyaad; haram*.
Taallo-xusuuseed (-da) — Taallo wax lagu xusuusto.
Taamid (-da) — (ku-) in badan ku talajarid; uurka ku hayn.

-<tn> - Qodobka «ta» iyo «tan» oo la isku gaabiyey (sida: dhegta tan = dhegtan;...).
Taanbuug* (-ga) — Teendho; khaymad.
Taanni (-ga) — Laq, quurux iyo xoug leh.
Taar (-ka) — 1. War gaaban ama farriin raadyaha lagu diro; siin.
    2. Dun bir ah; silig.
Taarad (-ka) — Taarasho.
Taaran — Meel lagu taaray, la suray, lagu soo laalladshey.
Taarash (-ka) — 1. Qof meel loo diro oo dhanbaal ama farriin sida; dhanbaalwade. 2. Dalig dharka la huwado ama la guntado dacalkiisa lagu qurxiiyo oo marada iyo faraqa u dhekaysa; xiddo; (ama «tarash»).
Taarasho (-da) — 1. Meel sare wax ku xirasbo, wax surasho. 2. Abaal ama ceeb hor marsasho, ciid gaarsiin; ciid wax u geysad.
Taard (-da) — Meel dheer ama sare wax soo surid, ka soo laalladin.
Taarig (ga) — Qofka muslinka ah oo aan salaado tukan.

Taarih (da) — 1. Wixii hor u dha- cay waxa laga ogaan yahay ama laga qoray ama laga sheegayo; war; she- eko. 2. Goorta wax abuurmeen ama dhasheen ama la soo saar- ray ama dhaceen, kd. (maalinta, bisha iyo sanada). waqtii: shin.

Taas — Erey tilmaamaya wax dhed- dig oo yaal ama qof dheedig oo ku sugan meel qofka hadlaya ka durugsan; midaas; (ama "tay").

Taawan (ta) — Kasha ku bayn; ku wadid; malayn; filid.

Taawo (da) — 1. Maleyn; filid; hindiso; yididdilo. 2. (ha) Weel bur- ka lagu dube; birlaxoocced (ama "daawo").

Taayada — Tan annagu aannu leeyahay; "tayada.

Tab (ta) — Aqoon gaar ah oo wa- aya'aragnimo lagu soo barta oo hawl ama cayaar ama wax kale oo adag qabashadooda fududaysa; hab; 2. Sir; dhagar; xeelad; khata.

Taaabuliyayn (ta) — Qabanqaabin; abaabulid; agaasimid; (ama "taaabushayn").

Taaabulyo (da) — Agaasin; taba- abusho.

Taaahushayn (ta) — Taaabuliyayn.

Taanako (da) — Toonbaakh; buuri.

Taaalayn (ta) — Tabo u helid; farsamayn.

Tabaalaysan — Dhibaataaysan.

Tabaal (ha) — (weligeed: koox) waayaha adduunka; saab; saal; wax- tabasho; dhibo.

Tabaaqil (ka) — (dhir,...) teeltceel; kalafogfogaan.

Tababbar (ka) — Tabo aqoonced oo gaar ah oo cid la baro; laayli; carbis.

Tababbarid (da) — Tabo aqoonced oo gaar ah harid; laaylid; carhin.

Tabakar (ta) — Geed hohobtaha u eg oo ugu goono oo ubax ciliaan ah bixiya.

Tabantaabin (ta) — Kaalmayn; gargaarid; daryeelid; taageerid.

Tabantaabo (da) — Kaalom degdeg ah; gargaar; daryeel; taageero.

Tabar (ta) — Xoog; itaal; taag; karti; awood (ama "tamar").

Tabaraysad (ka) — Tabaraysasho.

Tabaraysasho (da) — Tabar yeela- sho; xoogsasho; tabargelid.

Tabargal (ka) — Tabaraysad.

Tabargelid (da) — Tabaraysasho.

Tabaro (da) — Xoog; awood; karti; maaro (ama "tamar").

Tabayn (ta) — 1. Hadba tab cusub kooid; muujin. 2. Tabo kula kicid; xeeadaayn.
Tabbac (-a) — (ku-) wax wax ku dhejìs; nabitaan.
Tabbiecid (-da) — (ku-) ku dhejìn; ku taagid; ku nabíd.
Tabcayn (-ta) — Tabco ku qabasho; qonfìd.
Tabcid (-da) — Xoogsi iyo shaqo maal ku helid, ku keenid, ku soo saarid.
Tabco (-da) — Qonof.
Tablino (-da) — Waxtar, af iyo addin mid kasta ha ahaatee.
Tabkac (-a) — (wax) waqti gaar ah dhib joogta lagaga baxo, lagaga gudbo.
Tabkiecid (-da) — Dhib waqti gaar ah joogta, kaga bixid, kaga gudbid.
Tacaal (-ka) — (la-) Qof ama wax kale oo dhawac xuni gaarey ama cudur halis ahi ku dhacay, oo degdeg wax looga qabto; garqaar degdeg ah.
Tacaalid (-da) — (la-) Dhawac dafan ama cudur halis ah, degdeg wax luga qabasho.
Taccub (-ka) — 1. Hantida xoogisiga ku tigabaadda. 2. Hawl; xoogsi; shugì; (ama «tabuc»).
Tacuddi (-ga) — Wax lagu kacoo oo xaga weydaasan; waxyeello; gar达尔ro; xumaato.
Tacaddiyid (-da) — Wax tacaddi ah ku kicid.
Tacdaar (-ta) — 1. Neef xoolo ah oo fahash darti loo qaloo; waqdhacinc. 2. Duco; wacays; (ama «tadcaar», «tareemæ»).
Taciilin (-ta) — Wax barasho; wax aqoon.
Taciilq (-a) — Faalì.
Taciiluus (-ta) — 1. Xanuun-yarqar aan meel keliya qabane, oogadu wada dareento ama iska garato. 2. Xanuun; bugujo; 3. Juucjuc.
Tacshiirad (-da) — Xabbado badan oo isku koli, wadajir, loo rido.
Tacsì (-da) — 1. Wax afka laga yirahdo ama addinka laga qabto oo qof geeriyi ku timid, loogu laab-qaboojiyo. 2. Qofka dhintay waxa la raacsho ama darti loo sameeyo (quraan, duco, aliabbar, axan, agas; ...).
Tacsìr (-ta) — Ganaax, yake; xaal; eedsis, cìsaaro.
Tacsìrìd (-da) — Tacsìr saarid.
Tacsìyyeyn (-ta) — Cid laga dhintay, hadal tæsi ah oo laabta u qaboojiya kula hadlid, u dirid.
Tadbiir (-ta) — Wax qabasho jaangoo yo iyo hirro dheer ku maamuul.
Tadçuur (-ta) — Tadaaar.
Taf (-ta) — 1. (maro,...) Dacal: fay. 2. Bowdo; tar.
Tafaaful (-ka) — 1. Saadaal xun oo cid jala helo. 2. Fal, sìxir.
Tafaafulid (-da) — 1. Saadaal xun la helid. 2. Falid; sìxir.
Tafajiid (-ka) — Marada dacalkeeda oo dhulka lagu jìido.
Tafajjidd (-da) — Marada la mar-san yahay ama la guntan yahay dacalkeeda hoose dhulka ku jiidiid, shuullaha dhigid.
Tafantoo (-ka) — Socod dhib-iyo luggoooyo keiliya ah.
Tafeelin (-ta) — Buru ama dheeri.
Tafid (-da) — Meel sarraysa oo aan lagu socon karin ama geed dheer, afarrii addin si dhib badan ugu fuudid, ugu korid.
Tafsiir (-ka) — Erey ama tie ama hadal la sii caddceyo, la sii mac-neeyo: sharax.
Tafsiirid (-da) — Tafsiir u yeeld; macnaa; sharxid; tarjumid.
Tag (-ga) — 1. Aroos laa tago; guur; kaxaysasho. 2. Ayaan; cawo; nasii: qadan; buruud; bili; doobir.
Taguubo (-da) — Waxtar; kaalo; macawaano; taageero.
Taguusii (-ga) — (dugaag) Guraso; (ama «fagagsi»).
Tagaag (-ta) — Xubinta cududoku iyo majinta u dhaxaysa, (ama «taagoog»).
Tagrifal (-ka) — Waxaan la hadayn oo idan la’aan wax lagu qabsado
ama si kale oo gardarro ah loogu isticmaalo.

Tagrifalid (-da) — Tagrifal ku kicid, samayn, la imaanho.

Tagsi (-ga) — 1. Taksi. 2. Tag; Guur.

Tahun — In badan; in door ah, aad iyo aad; hanun.

Tahar (-ta) — (hilib,...) aan si fudud ilkaha loogu goyn karin ama aan

loocelalin karin, badanaa weyd-nimo darteed.

Tahhiib (-ka) — Xoog; dirqis; khasab.

Tahhiibid (-da) — 1. Qof aan wax cuni karin cunno dirqi u siin, ku khasab. 2. Xoog cix ka doonid; istiilli.

Tahdiid (-ka) — (cid) u cagajugleyn, u dhaarasho; bajar.

Tahlid (-da) — Awood u yeelasho; maaro u helid; karid.

Tahliil (-sha) — 1. Biyo ama wax la mid ah, oo inta quraan lagu akhriyo, la cabbo ama lagu mayrto, in barako iyo fayooobi laga helo darteed; cashar; taxfiil. 2. Werdi la akhriyo.

Tahluuko (-da) — Wax ama meel lagu dhinto; cabsi; halis; khatar.

Tahna — Waxyarna; in yarna; inna.

Takar (-ta) — Xasharaadka duula bahal ka mid ah oo xoolaha qanina.

Takaradhabad (-ka) — Takaradhabasho.

Takaradhabasho (-da) — Sida neef takari ku didday oo la dagaalamaya, si u eg yeelid; gilgilasho.

Takh (-a) — Budo la kursheey iyo wixii la mid ah ama u eg, kolkay dusha ka qaboobaan turkanka ka kulul yiihin, gaaska ama neecowda kulul oo sida qarxasho ah, aadia u soo baxbaxa, oo meeshiiba raad goobuabin ah ku reeca.

Takhantakhayn (-ta) — Takhantakho ku wadid.

Takhantakho (-da) — Qof is xajina haya oo isagoo jeegada la hayo, xoog horay loogu wado, loogu harsiyo, loo turkaantryeeyo (ama «tu-khuntukho»).

Takhid (-da) — Takh ka soo bixid, yeclasho.

Ta’khir (-ta) — Dibudhac.

Takhud (-da) — Alwaax sida suntuukha loo sameeyo oo alaabada jilicsan ama la dhoofinayo la geliyo oo dhuwraarin looga dhiyo.

Takhtar (-ka) — 1. Qof cudurrada iyo dawooyinkaada bartay inuu wax ka qabtona idan u qaba. 2. Qof sha-haada takhtarnimo haysta siiba ka soo baxay jaamacadda ciimiga dawada; (Ereygaan iyo waxaa isku mid ah ereyga «doktor», hasyeeshkeen khaare wuxuu u go'aan yahay «dawda», ka danube qof kasta oo Jaamacadda sha-haada ka qaataay — laamaha ciimiga mid-dood kasta — baa ahaan kara).

Takhtarun — La takhtaray; daaweyn.

Takhtarid (-da) — Takhtar wax ka qabasho; daaweyn.

Takhtarnimo (-da) — Takhtar ahaan-ga.

Takoor (-ta) — 1. Wax gardarro lagu qaato ama lagu doono. 2. Inta kale wax ka baxsan, ka soocan; fongor.

Takooran — La takooray; fongor.

Takoord (-da) — 1. Takoor ku qaadasho. 2. Takoor ku samayn; fongorid.

Takoorin (-ka) — Lafta misigta madaxeeda.
**Taksi** (-ga) --- Baabuur yar oo inta wax la baxsha, dadweynaha gura; wuxuu badanaa gudaha ku lee yahay qalab tiriya oo muujeeb hadba lacagta la isku lee yahay; (ama «tagsi»).

**Talaadda** (-da) --- Toddobaaddka maalintiiisa saddexaad (haddii axadda laga tirsho); waxay u dhexaysaa ishinta iyo arbacada (ama «saa-laa-sa»).

Talaammiin (-ta) — 1. Dadweynaha aan birta tumi aqoon; aan tumalo ahayn. 2. Aan macalin ahayn; ardo.

Tahaal (-ka) — Jibaad; madaar; taah. Taladid (-da) — Jibaadid; madaarid; taahid.

Talantaalli (-da, -ga), — Isweydaar; ishaaf.

**Talasaarad** (-ka) — Talasaarasho.

**Talasaarasho** (-da) — Cid xoog leh oo lagu kalsoon yahay talada u dhibbasho, u deysasho; twaxalad.

**Talaxtag** (-ga) — Wax intii la rabeey ka badan, oo lala yimaado, la falo, ciid la gaarshiyiyo; tiigasho.

**Talaxtegid** (-da) — Intii la rabeey dhaafee, wax ku badan samayn; ku tiigasho.

**Taleefan** (-ka) --- Hab ama qalab lagu wada hadlo iyadoo la joogo meelo kala fog; wuxuu lee yahay dhinac hadalka diba, — inta hirar ama xisad is cirbinaaysa u roga — iyo dhinac xisaddaas qabta oo hadal u roga; wuxuu kalee leh yahay xargo siiq ah oo hadalka qaada ama hadalku raaco iyo weji lan-

barro la warwarejiyo leh oo hadba xargihii la rabo isku xirxira; (ama «telefoon»).

**Talfiid** (-a) — Qori ama wax kale oo la mid ah oo caarad fiqan oo wax mudda leh.

Talin (-ta) — 1. Arrin talo ka dhii-bid, ka arrimin. 2. Maamul siyaas-

sadeed oo qaran ama tol gacanta ku hayn; xukumid.

Talis (-ka) — Maamul iyo agaasin siyaasadeed oo qaran ama tol; dowlad; salgamo; xukun.

Taliiye (-ha) — Qof maamul siyaasaddeed oo qaran ama urur downladdeed madaax u ah.

**Tallaabsaddex** (-da) — Kibir; islaayn; amarti.

**Tallaabid** (-da) — Meel (webi, waddo, kd.) babac uga gudbida, ka tallaabsaasho, goyn.

**Tallaabo** (-da) — Dhaaqaqo socodka oo la ing ina la qaado, lugta kale horteeda la dhiyo ama inta labaadu duguud u dhexaysaa; (ama «tallaabo»).

**Tallaabsad** (-da) — Tallaabsaasho.

**Tallaabsasha** (-da) — Tallaabo qaaddid.

**Tallaal** (-ka) — 1. Sac furuq qaba malax laha soo qaado oo dabadeed qof jirki la geliyo, si qofxaasi cudurka furuqga uga nabadgalo oo guri ama kabbax uga noqdo; tarib. 2. Wixii sida malaxdaas ka samaysan baahalada cudurada keena oo dhintay, oo oogada la geliyo ama lagu mudo, si cudur looga
hortago oo guri looga noqdo. 3. Hawasha ama farsamada tallaalka lafteeda. 4. Geed yar oo meel laga rujiyaa oo meel kale lagu becor. 5. Labo geed oo kala jaad ah oo inta mid laan ama cad laga gooyo midka kale dheexdiisa la geliyo oo lagu xiro, si labada geed u midoobaan oo miro hor leh oo kuwi hore ka wasanaagan u dhalaan. 6. Labo geed oo isku jaad ah (mid lab iyo mid dheeddig) oo sidoo kale laysugu chunto; faxal; awrdhaw.

Tallaal—La talaalay.
Tallaalid (–da)—Tallaal ku samayn.
Tallamid (–da)—Laho arrimood kala doorashadood derba goosan waayid; laballaahbow ku dhicid; walaacid; shakiyid; waswaasid; walaahaarid; taraddumid.
Tallan (–ka)—Laballaahbow; shaki; walaac; walaabaar.
Tallii (–ga)—Saarug.
Talo (–da)—Wax wax ka qaabkodood, oo qof, sida ay ula eeg tahay, ka sheecho; arrin.
Talqin (–ta)—Hadallo waano iyo dardaaran iyo duco isugu jira oo qofka dhinta kolka la aaso lagu kor ah khriryo.
Tamanda—Hadal aan madax iyo manjio midna lahayn; cantar;.
Tamar (–ta)—Tabar.
Tamaro (–da)—Tabaro.
Tamashle (–ha)—Socod la gaabiinayo oo ogadaa jeel iyo rauux u leh oo lagu daal iyo curug tiraynayo; socod aan meel gaar ah loo soco; xarragona ku jirto; manjabbaxis; lugabbaxis.
Tamashleyn (–ta)—Socod tamashle ah. socoosho.
Tamceear (–ta)—Tacdaar.
Tammadin (–ta)—Qof ama wax kale oo astaamo ama tilmaamyo gaar ah leh, calaamsaysasho, soo aadid, ku soo aroorid, u qasdid; ku hirasho; abbaarid.

Tammiin (–ta)—Tabiino.
Tammin (–ka)—Qiime; sicir; sinni; (ama «temmin»).
Tamminid (–da)—Qiimayn; simid.
Tammooti (–da)—1. Neef aan fayoooobeyn ama cudur u dhintay oo la qasho. 2. Neefka sidaas ah hilbiikisa; aan dubeex ahayn. 3. Dhimasho.
Tamuux (–da)—Cammuud iniino ah oo aan habaas lahayn sida tan dixda ama xeebta; xaani.
Tan—1. Qof ama wax dbeddig oo qofka hadlaya u dhow oo farta la isugu fiqayo (sida: tan i sii; gabadhii meeday? Waa tan;...) kolka ay magac ku xiriirsan tahay oo tilmaan u tahay, waxay noqotaa «–tan». 2. (*–ka) Kun kiilogaan ama toban kiintaal culayskood.
–Tan—Eercga «–tan» kolka uu tilmaanta yahay oo magac ka dabaadhaco; kolka magac qodob libii ka horresyo, inta «ta»da la tuuro baa la isku gaabin karaa (sida: naagatun -- naagtaan; maradatan = maradaan; hashatan = hashaan).
Tanuud (–ka)—Qof hanti badan leh; hodan; taajir.
Tanaadid (–da)—Tanaad noqoosho; hodmid; taajirid.
Tanaadin (–ta)—Tanaad ka dhigid; hodmin.
Taniyo — (tan iyo) jeer laga garaa; (meel ama goor la isla og yahay); halkiyo; ilaa.
Tannuugo (–da)—Dhawaq ama hadal lagu dheeraysto si dad kala fogi isu maqlaan; (ama «tayyaago»).
Tannuugood (–ka)—Hadal tannuugo ah ku hadlid.
Tontoonid (–da)—Tantoonyo ku dhufasho.
Tantoomo (–da)—Tontoonyo.
Tantoonyo (–da)—1. Shanta farood iyo calaacasha gacanta oo duuban oo si feerka iyo gujada ka duwan wax loogu dhuusto. 2. Nabarka tan—
Taaqrii (ta) — 1. Wax waqtigoodii ka hor la sameeyo. 2. Lacag goortii la bixin jirey goor ka horraysa la bixiyo, la dhibbo; harrimis.

Taqa (ga) — Nin ilaa-ka-cabsi badan.

Taqliid (ka) — 1. Ku dayasho; isuqayn. 2. Hidde ama dhaqan ahaan wax u yecid, u samayn. 3. Arrin diin ku saabsan, Jimaam ama Shikh kaga dayasho, u cuskhado.

Tar — 1. (ka) a) Wax soo noqnoqod keeno. b) Badasho; taran. 2. (ta) a) Bowdo. b) (xiddig) afqays.

Taraar (ka) — Wax xoog iyo dhaqso lagu dhexmaro; jibbaax; dardar; jiiiris; abraar.

Taraarax (sa) — Xoog lagu socdey xawlijiisii oo la isla celin wayo, meeshii la rabey ama loo asteeyeey sidbasho ku dhaafid, la shalwsho.

Taraaraxid (da) — Si taraarax ah u socosho, u xiiimix, u sidbasho.

Taraaryis (ga) — Kuraysi; sagaalaysi; ducesi.

Taraare (ka) — 1. Kurta dumarka uurka ilii bisha sagalaad samaaystaan. 2. Duco; allaabari.

Taraarid (da) — Xoog ku dhekhmiid; jibbaaxid; dardarid; abraarid; jiirid.

Taruddamid (da) — 1. Walaacid; labalabaaboobid; shakiyid; tallamid. 2. Is-feer-rooriid; tartamid.

Taraddan (ka) — 1. Walaac; labalabaaboow; shakki; tallan. 2. Is-feer-roor; tartan.


Tarundac (a) — Wax culus ama dhergey oo hadba doc u liica haya, u janjeersana haya.

Taransad (ka) — Taransasho.

Taransasho (da) — Wax badsasho; korsasho.

Tarash (ka) — (maro) taarash; xiddo.

Tarhuush (ka) — Koofiyad badan u goob badan oo dhalada ama dinac bul madoobi ka laallaado; waxaa waagii hore raggu ka qaadan jirey dalka Turkiya; casmali.

Tareen* (ka) — Gaadid ka kooban gaarqayal badan oo isku xiriirsan oo midka u horreeyo oo wax jidaan dhaafa motor leeyahay; dhabbuyaal bir ah buu ku kor ordaa.

Targal (ka) — Surweel.

Tarid (da) — 1. Karti wax lagu sameeyo lahaan. 2. Wax loo bahanaan yahay cid siin; u gelid. 3. Waxtar lahaansho. 4. Wax xun ama wax san ciddgaanshin.

Tarilb (ka) — 1. Dawo jirka meelka mid ah la geliyo oo meesha fasas iyo hundhuluulug u yeessa oo cudurada qaarkood looga hortago; tallaal. 2. Caanka dhirta qaarkeed (sida dharkaynka) oo dubka hoostilsa la geliyo, si oogado u yedato astaamo iyo xarad soo
бурууран oo qunux loola jeedo.
3. Cudur faafi og oo la is-qaadsiin og yahay; saaf; saafmar.
Tarijuman — La tarijumey.
Tarijumd (-da) — Af af kale ku fasi-
rid, u rogido.
Tarijumo (-da) — Fasirka af af kale
loo rogo, lagu fasiro.
Tarmuus (-ka) — Termuus.
Tarmilig (-ga) — Ternilig.
Tarloox (-a) — Tuug.
Taraxaad (-da) — Kalluunka badda
jaad ka mid ah oo waaweyn.
Tarraj (-ha) — Nagaar yar oo xoo-
luhu dagaanka, siiya geela.
Tarraj (-a) — Kebridi; qarat.
Tarraar (-ka) — Qarrar.
Tarraarid (-da) — Qarrarid; dilla-
cid.
Tarraax (-a) — Wax aan wax keliya
ka koobnayn ce la weheliiyo; ba-
rax; dheex.
Tarraaxan — Aan miir ahayn; la we-
heliiyo; la dheexho; barxan.
Tarraaxo (da) — Geed yar oo carar
iyi asal wanaagsan laga heelo.
Tarrixid (-da) — Wax kelinnimada iyo
miirnimada ka bi’iin; dheex; whe-
elin; barxid.
Tarro (-da) — Darro.
Tarseeeyi (-ga) — 1. Hadal layska
hadio oo aan milgo lahayn, badd-
naxa waxaa ku wacan xanuun; qa-
row. 2. Cunno layska badiyo lahan
ka yimaadda.
Tarshad (-da) — Mowjaddu kolkay
markabka ama doonida dhina-
ceeda xoog ugu dhaqado, biyaha inta
ka soo finiina, gudaha ku soo dhaaca
oo wax goqoa.
Tarxamid (-da) — Tartan cayaarid,
isuugu bixid.
Tartan (-ka) — 1. Wada orod lagu
ogadaa labo qof kii dheereeyaa;
bedertan; dhaqan. 2. Tijaabo kasta
oo lagu eega hayo, sida wax loo
kala badiyo.
Tartansii (-ta) — Tartan cid u sa-
mayn, gelin.

Tartar (-ka) — (oogo) 1. Feeruha ho-
ose oo lallaada. 2. Dhinaac; barbar.
Tartiib (-ta) — Si degaan oo miyir
leh; si xasiloon; aayar; quynta;
aasha.
Tartiibin (-ta) — Si tariib ah ama
tartiibsan wax ku wasid, wax u qab-
she; tariib u yeelid; aayariid.
Tartiibsan — La tariibiyey; tariib loo
yeelay.
Tasarruf (-ka) — Sidii la doono, oo
wax loogu isticmaalo, iyadoo aan
cid lagala tashan idanna loo doonin.
Tasarrufid (-da) — Tasarruf wax u la-
haansho, u yeelasho.
Tasayn (-ta) — Tixgeliy iyo qadda-
arin la’aan; waxaan jirin ka dhigid;
liid; sheex; qariin.
Tashad (-ka) — Tashi yeelsonho; arrin-
sasho.
Tashi (-ga) — Labo qof ama ka ba-
dan oo tulo isu keena, is weyda-
arsada, isku biiriya; arransad.
Tashiiil (-ka) — Sahay ama wax kale
oo la dhaqaalasayo si ayan durba
u dhammaan; maradhaaro; dha-
qale.
Tashiiilad (-ka) — Tashiiilasho.
Tashiilasho (-da) — Sahay ama wax
cale dhaqaalaysasho, si ay u raag-
aan oo ayan durba u dhammaan;
maradhaaraysasho; dhaqaalaysasho;
dib u dhiqasho.
Tashiiilid (-da) — Dhaqaalayn; mara-
dhaarayn.
Tasmiif (-ta) — (suugaan) sannif.
Tasooobiid (-da) — Awanjijid.
Tastuur — 1. (-ka) Qori kolkol shi-
raacaa lagu xiro oo doonlyuhu ku
isticmaal aan kolkay mokhwoorka yihi-
jin. 2. (-ta) Xeer; caadu; dhaqan.
Taswiir (-ta) — Masawir.
Tatah (-ka) — 1. Qaab; joog; dhe-
er; jin. 2. Koba ay iska galaan
bowcada iyo baridu; bowdo-barile;
barijab.
Tawaan (-ta) — Karri wax lagu bix-
iyo ama lagu sameeyo; awood cid
cale wax lagu taro.
Tawaawac (-a) — Cabasho; calaa-cal.
Tawaawicid (-da) — Cabasho; calaa-calid.
Tawakal (-ka) — (Ilah) isu dhibid; talasaarad.
Tawakalid (-da) — (Ilah) talasaarasho; iskuu lahaayn; wakil ka dhigasho.
Tawal (-ka) — Welwel; wabahaar.
Taweel (-ka) — Tuweel.
Tawlhiq (-da) — Labo talo tan roon; abshir.
Ta'wiil (-sha) — 1. Saadaaf; qiyaas; mala'awaal; awilid. 2. Tafsir gaar ah, oo aan maanaha soke oo muuqda keliya caddayne, taataabananaya ulajeeddo shishe oo hoose oo dadka badaniko ka qarsoo. 3. Tafsir; sharax.
Tawin (-ta) — Cudurrada asaanta wehelisa ama lagu kala yaqaan; taws.
Tawl (-ka) — 1. Waxa wax dhalay oo laga soo jeedo ama laga soo farcamo; isir; waalid. 2. Habsami; gaab-wanaag; joogdheeri.
Tawlilan — Qaab iyo laf leh; habsan; toommoone; quuruxsan.
Tawlilananaan (-ta) — Wax tawlilan ahaan.
Tawreed (-da) — Kutubtii Nebi Mususe loo soo dejiyey.
Taws (-ta) — Xamun; cudur; tawin.
Tawxiid (-ka) — Midnimada Ilaha oo la qiro, la rumaystoo, la jictigaado; ama «towxiid».
Taxaabe (-ha) — Fardaha oo taxaabid lagu wado.
Taxaabid (-da) — Fardaha jare ku wuudid ama ku garqaadid, iyadoo la socna hayo, la lugayna hayo.
Taxan — Xiriira ama isdabajooga sida iniinaha kuusha ama tusbaxa, kd., oo dun lagu guray.
Taxar (-ka) — Macaan la'aan; khaaraar.
Taxmid (-da) — Wax taxan ahaan-sho, noqosho.
Taxnaan (-ta) — Wax taxan ama la taxay ahaan.
Taxrifi (-ka) — Wax siduu ahaa si aan ahayn loo fasiro, iyadoo loola kasayo.
Taxrifiin (-ta) — Taxrifi ku samayn.
Tayda — Wax keli ah oo dheddig, kolka qofka liihi sheega hayo inuu lee yahay.
Tayo (-da) — Sifada ama tilmaanta lagu garto dhalkanka ama abuurta wax kale lee yihiin oo waxyaalaha TEBEDIN
kale kaga duwan yihiin (oo badanaa kaga wanaagsan yihiin); alab; nooc; jaad; caayn.
Tebbed — 1. (-da) Weel saanta xoolaha laga sameeyo (badanaa tan geclaa) oo subagga lagu shibto. 2. (-ka) Qori albaabka la doonay inaan la furin lagu xiro; qataar.
Tebediniin (-ta) — Kalluun weyn oo badddo oo hilib macaan.
Tebid (-da) — Wax lumay ama hallaabay ama loo bahan yahay maqnaantood dareemid; ogaansho.
Tebhin (-ta) — 1. Gudhin; dwain; gaarsiin. 2. Xoolnihii rimi lamaa oo aan rimin ama beeq warqirigi ay bixi lahayd aan la beerin; waqtiga board.
Teed (-ka) — Qoryo ama wax la mid ah oo sarcan; sarab; sarsar.
-teed — Teeda.
Teeda — Tan iyadu ay leedahay.
Teedin (-ta) — Sida teedka uu sarcid, isu dabadhigid.
Teedsan — La teediyey; sarcan.
Teedsaan (-ta) — Wax teedsan ahaan.
Teelteel (-ka) — Aan cumur ahayn; kala durturugsan; midba meel ku
yaal ama joogo; aan cuur ahayn; tabaqti.

Teelteelid (-da) — Teelteel ka dhigid.

Teendhu* (-da) — Aqal shiraac ah oo loogu talagaylay in degdeg loo dhiso ama loo furo ama loo raro oo tii-rar iyo tigimmo iyo xargo leh; waxaa dhista askarta iyo dadka soc-daalka ku jira; taanbuug; knaymad.

Teeenna — Tan inagu uynnu lee nahay.

Teer — Erey tilmaama wax dheedig oo qofka hadla haya ka ftog. «ta-as» iyo «too»na, ka weecsan.

Teeri (-ka) — Waran weyn.

Teeriyoantbaar (-ka) — Cudur ku dhaca qanijirada dhegaha u dhow oo ay aad ula bararaan; qamo-qashir.

Tegid (-da) — 1. Dhaqaaaqiq; aadid; socosho; bixid. 2. (ka-) Meel ka anbabbixid; cad ama wax meel ku dhaaqid; xusid la'aan. 3. (kala-) a) Mibda meel aadid. b) Is furid. 4. (ku-) a) Meesha la tegayo waxa loo raacay. b) Sababta tegidda kecntay. 5. (la-) Qaadasho, wadasho, kaxaysasho; raacid. 6. (u-) U imaanho; la kulmiid.

Tegls (-ta) — Tegid.

Tel° (-ka) — Seri; xasaw.

Telef (-ka) — Aan caaqibo danbe lahayn; dhimasho gaarey; halaga.

Telefisyoone* (-ka) — Qalab muuqaal-lada iyo musawirrada hawada marinya oo muujiya. (ama «telefisheen»).

Telefoon (-ka) — Taleefan.

Telfid (-da) — Waxaan caaqibo danbe lahayn noqoso; halaga ku dhicid, Temmin (-ka) — Qiime; sicir; sinni; sinnaad; (ama «tammin»).

Tenbi (-ga) — Kitaab weyn.

Teneg (-ga) — 1. Weel birowga u eg kase weyn. 2. Qof — sida tenegg maran u — dhawaq badan; daroori.

Termuos* (-ka) — Quraarad lagu shubo waxyaalaha kulul oo la cabbo iyo waxyaalaha qabow labadabaa oo la doonayo inay saacado badan sidaas ahaadaan oo aan heerka kuljiirko-ooodo (kulaylkooda ama qabowgoddii) is beddelin. Waxay fecdahay gal ku samaysan oo bir ah oo kore, iyo labo kaloo derbi, oo ah dhala lacag lagu dheedhay oo aan isku dhegsanaynqee maran u dhe-xayso, iyo fur iyo daboollo ad- dadag; (ama «tarmuos»).

Termig (-ga) — Looxooy bir ah ama shamminto oo wada aroorro ah oo aqallada ded ahaan, dusha looga saaro; inaad: (ama «tirmig»).

Teyso (-da) — In badan joogid, degganan, ku raagid.

Tib (-ta) — 1. Kasha mooyaha webelisa oo badarka lagu turmu. 2. Ul kasta oo weyn oo kasha u eg.

Tibax (-a) — Wax la sheegay, aanse la hubin; war aan sugnayn.

Tibaxsid (-da) — War ama wax kale oo aan la hubin ama sugnayn, sheegid, fuafin.

Tibayn (-ta) — Tib wax la dhicid ama wax ku qaaddid.

Tideen — La tidyay.

Tideed (-da) — Tidee samayn, u yeelid.

Tidic (-a) — Si gaar ah oo xargaha,
dunta iyo wixii la mid ah loo soo- oho, loo sameeyo.
Tif — 1. Wax aad u yar. 2. (-ka) Go’ ama cad ama dalig dun ah ama caws ama wax la mid ah. 3. Wax buuxa oo aan dhinmayn. 4. Dhicidda dhibicda; gobo’; tifq.
Tiffallir (-ka) — 1. Tifalka iyo saxar- rada oo laga saaro. 2. (war, ha- dal, ...) aad loo caddeeyo, loo qeexo, loo lufagguro, mcel waalba laga eego; aan waxba laga tegin.
Tiffalirin — (war, hadal, sheeko, ...) runteedii qeexan tahay.
Tiffairid (-da) — Wax tiffalirin ka dhigid.
Tiffairinaan (-ta) — Wax tiffalirin ahaan.
Tiffan — La tifay.
Tiffid (-da) — Lilammada dunta mero ama wax kale, ka samaysan yihiih, mid miid u bixhixin, u siisbiibid.
Tiffiq (-da) — Dhibicda dhiciddeeda ama iyada lafeedaa; gobo’.
Tiffna — Wax yarree; inna; xoogana.
Tiffaamaad (-da) — Tiffqid.
Tiffqid (-da) — Dhibic dhibic u dni- cid, u dhbicid, u dilli; gobo’layn; tiffaamaad.
Tigaal (-ta) — 1. Bahal jiirka u eg oo leh higo deercdeere oo xoogag badan iyo jeenyoo aad u gaaggaaban oo aan ishu dhab u qaban karin. 2. (*) Gaari yar oo saddex garangaarood leh (mid hore iyo labo danbe).
Tigaad (-da) — Meel doogatey oo naaq badani ka baxay.
Tigin (-ka) — Qoorsi yar oo inta dhulka lagu asaa salkiska wax luu xoog (xar- gaha teendhada iyo wax la mid ah).
Tigtieg (-ga) — Xirimo, tolmo u eg, oo wax ballaaran ama af weyn leh qarkiisa xoog isugu soo urururiisa oo isu keentaa oo xirta.
Tigtigian — La tigtigay.
Tigtigid (-da) — Wax tigtigan ka dhigid; xirtirid.
Tigtigjahnaan (-ta) — Wax tigtigan ahaan.
Tii — Qof ama wax la isla ogaa oo maqan oo dheidig, oo aan magaciisa la sheegeyn.
Tii — 1. Tii. 2) Qodobka «ta» oo noqda «tii» kolka uu ka dabab- dhaco mugac, qofka hadlaya iyo qofka laluu hadlayo isla og yihiin ama yaqaanmii.
Ticlid (-da) — Lileed; luudid.

TIG (1)

Tiiif (-ka) — Falag soda joonyad loo tolo oo badarka iyo wixii la mid ah lagu shubo.
Tiiffid (-da) — Kol keliyaa sarid ama mudid.
Tiiiftiif (-ka) — Sarmooixin yaryar oo oogada lagu dhigo kolka dhiig laga soo saara hayo; sarsar.
Tiiiftiifhid (-da) — Tiiffiif ku dhigid, u yeellid; sarsarid.
Tig (-ta) — Meel fog; socod dheer.
Tiggaal (-shay) — Wax la doonayno in la gaaro, in la tiigsado; wax la higanayno.
Tigaasho (-da) — (ku-) Xoog aan loo baahnayn sarid, ka badin; talaxte- gid.
Tigaashad (-ka) — Tiigaasho.
Tiggaasho (-da) — 1. Wax durugsan gaaridhood ku dadaalid; higanasho. 2. Gacantogaaleyn.
Tiigsin (-ta) — 1. Ulu weyn oo dheer. 2. Meel cabbaar loo socdo; cam- camo; tiiig.
Tii (ka) — (is-) dadaal iyo xoog aan jirin oo la iska doono.
Tiiif (-da) — (is-) dadaal ama xoog iska doonid, iska raadin.
Tiin (-ka) — 1. Miro yaryar oo ma-
caan badan oo gudaha ku leh gan
ubax ah; waxay lee yihii dazioo
yar oo uurka iyo afka isu haya;
waax ka bisayidhaaf iyo oo sidans
daraaddeed, waa la engejijaa. 2. Ge-
edka mirahaasi ka baxaant. 3. Geed
dhulka kulul iyo lamaddeggaannada
ka baxa oo aan caleemo lahayn oo
laamihiisu ka samaysan yihiiin xubno
bagbagafsan oo wada bururq ah oo
kerka iska saarsaaran oo qodxo
ku wada rogan yihiiin: wuxuu dha-
taa miro qaabka ugu xogta leh oo
dhulka bilaabadaan aad u guduuudan
oo iyagana xodko ku rogan yihiiin;
quercis; tiin-hindi.

Tiinbasho (-da) — Biyo ama wax
kale oo badan dheerdooda mar wada
geld, ku qarsoomiid, ku librid; qu-
usid; mukhuurid.

Tiinna — Waxa ama tan idinku aad
leelihiiin.

Tir (-ka) — 1. Qori sida usha u too-
san oo xoog badan oo badanaa
dheer oo inta dhulka lagu mudo
wax celiyaa ama xoog tara; udub.
2. Dhiso kasta oo qaabka iyo wax-
tarka tirka leh. 3. (calleen, waran
...) Tiirkaa kalubbarka mara oo caa-
radda iyo salka isu haya. 4. Kan
u dheexeya sanka labadiisa dul.

Tiiraanyo (-da) — Arrin lala muru-
gooho; caaloolxumo; uurkutaal;oll:
ciiqab; uurkusidoo.

Tiire (-ha) — Geed la beero oo in-
inihiisu u eg yihiiin kuwa sisinta oo
dhirta wax lagu daweyyo ka mid
ah; ~ xarmaal.

Tiiriin (-ta) — 1. (ku-) wax, si ayan
u dhiciin, wax kale oo xoog u qo-
toma, dhiinaca u saarid, cuskin.
2. Tiir u yeelid; wuxtarid; garga-
aris; taageerid.

Tiirri (-da) — 1. (sheekaxaaricho) dad
aad u waaweyn oo xoogtag badan
oo waxay arkaan kaya. 2. Dad
aad raaxmad iyo jimbic lahayn, lla-
ahna aan aqoon; gaalo. 3. Yaha-
aburro.

Tiirsan — Meel lagu tiiriyey.

Tiis — Tiisaa.

Tiisa — Waxa ama tan isagu uu lee
yahay.

Tili (-a) — Roob ama diidid yar;
shuux; shuxshux.

Tilix (-da) — (roob) diidid yar; shux-
shuxid.

Tijaabiin (-ta) — Tijaabo samayn;
baxnaanin; isku deyid; hollin; shir-
brabid; (ama « jitaabin »).

Tijaaabo (-da) — Baxnaanis; shirrab;
hollis; (ama « jitaabo »).

Tijaro (-da) — Wax ganacsii; bu-
csiro; geedis.

Tilmaamid (-da) — Tilmaan u yeelid.

Tilmaan (-ta) — 1. Astaanaha ama ca-
aamaacninka, wax ama qof, gaar
u lee yahay, oo haddii lagu sheego;
baadisooc. 2. (naxwe) qaybaha ha-
dalku u kala baxo. qayb ka mid
ah: waa magacyo ama ereyo til-
maama sida waxa magaca sihi u eg
yahay, ama ku sugan yahay, ama
mecsha uu joogo,... (wil yar; haddal
wanaagsan; meel foga; maro cubs;
aqalkayga; geedkaas).

Tilmaansad (-da) — Tilmaansasho.

Tilmaansasho (-da) — Tilmaan u ye-
elasho.

Timil (-sha) — 1. Godob; aardoonad;
dhiigtaabac. 2. Wax qof lee yahay
ama heli karo; hanti. 3. Xirrib, xeelad; siyaaso; dhagar; hagar.
Timir (-ta) — 1. Geed dheeraada oo qurux iyo isku darsaday waxtar, kulaylka iyo abaartana adkaysi u leh; wuxuu u eeg yahay geedaha baarta. 2. Miraha geedkaas ka baxa: sonkor baa ka buuxda, laf yar oo adagna waa lee yihii; miraha dhirta kale la mid ma aha oo cunno aan baa loo cunaa oo loo kaybsadaa; magacyo badan bay kale leedahay.
Timo (-ha) — (kooxda tinka) kuwa ka baxa dadka oogadisa.
Tin (-ka) — Dalligoo jiljilicsan oo dunta u eeg oo oogada dadka iyo naftcyada kale qaarkeed ka soo baxa, mid ka mid ah.
Tinhaweed (-ka) — Guudka fardaha in ka mid ah.
Tiniinix (-a) — Bocoosha baddu kuwo ka mid ah oo midabyo badan.
Tinmood (-ka) — Baadhuug.
Tiqraar (-ka) — Meel la jeexay ama la furay oo la kala durkiyey wax la dheegelmo (qori ama wax la mid ah) oo docaha kale ciyada oo u diida inay isku soo noqdaan oo is qabsadaan.
Tiqraaran — La tiqraaray.
Tiqraarid (-da) — Tiqraar dheegelin, ku kala celin.
Tirab (-ka) — Erey ama hadal ama dhawaag afka ka soo baxa.
Tiraabid (-da) — Tirab afka ka soo saarid; hadal yar ka haalid.
Tirabbuur (-ka) — Wax ama dad badan oo meel wada jooga, doda tiradoodo u badan tahay.
Tirksoob* (-ka, -ta) — Aqoon ama hab lagu tirsho oo lagaga shuqueeyo kooxaha iyo tirooyinka duuban ama guud, ~ tirsiis.
Tiran — La tiray; baabbaasanaan.
Tirbi (-da) — Qaadada wax leeyihiin.
Tirid (-da) — Wax meel ku sugan ama ku balaay ama ku yaal, wada baabbin.

Tiriig (-ga) — 1. Ifuurka nalka. 2. Koronto, jac, danab.
Tirin (-ta) — Wax kow-ay-locayn, si tiradooda lagu ogaado; kow-kabin; xisaabin.
Tirjin (-ta) — Xarig iyo wax la mid ah, adkayn (badanaa inta dhud walba gooni loo maroojiyo baa kad-dib) layku duufaan, layku jebiyya).

A) Geed; B) Miro

Tirsan — Tiiradooda la ogaadey; la tirshyey xisaabsan.
Tirsasho (-da) — 1. Iski u tirin; xisa-absashoo. 2. (eed,...) qabid; sheegasha.
Tirsis (-ta) — Cilmiga ku saabsan waxyaabaha bulshada gudeedda ka dhaca had iyo goor, iyo habka loo tirsho ~ tirkoob.
Tirtiiran — La tirtiray; baahba'ah, Tirtiri (-ha) — 1. Geed mayrax ka samaysan, oo bul weyn oo qanaanta fardaha u eg loo ycelo, oo kolk a cunnada la cuno faraha lagu tiritirta. 2. Wax kastoo wax lagu tirtiro. ~ Tuweel.
Tirtiriid (-da) — Wax qorana ama meel ku ba'ay baabbi'in.

\[\text{Image 0x0 to 412x599}\]

Tis (-ka) — Ood la gooyey oo is-haysata; jebis.
Tix (-da) — 1. Hadal gaaban oo si gaar ah u taxan; weer; oro; hawraar. 2. Maanso ama gabay gaaban.
Tixgelin (-ka) — Tixgelis u yeelid; muunayn; xurmayn; sharrilid; qadarin.
Tixgelis (-ka) — Xurmo; sharaf; qadaris.
Tixlid (-da) — Wax taxan ka dhigid, to — Tiraab ereyada qaarkood, haddi la doono, lagu dabakaro oo ulajeedada xoog sii saara, isagoo aan bedbeddelin; (sida: xalay, xalayto; berri, berrire; shalay, shalayo; hadhow, hadhowto;...).
Toban (-ka) — Tirada u dhexaysa sagaalka iyo kow-iyoo-tobanka; (10). (ama "toman").
Tobaneeye (-ha) — Tiro toban ku dhow; (ama "tobaneeye").
Tobnaad (-ka) — Tiro taxan oo isdabajoogta, lanbanka tobanka jagadisa ku abbaaran; kan saagaaladku iyo kow-iyoo-tobnaadka u dhexeeya; (10d.); (ama "tobnaana").
Toddoob (-ka) — Xilliga diraada qarxisa dhaxe.
Toddoba (-da) — Tirada u dhexaysa lixda iyo siddeeda (7).
Toddoobaad (-ka) — 1. Intii toddoob maalmood ah, oo axaddu ugu horrayso sabtiduna ugu danbayso. 2. Ti-ro taxan, kan jagada toddobada ku abbaaran; (7d.).
Toddobaaameeye (-ha) — Tiro tod-dobaatan ku dhow, (ama "toddoba baameeye").
Toddobaaatan (-ka) — Tiro ka kooban toddobaa toobnaad; (70).
Tog (-ga) — Biyammareen xagaaga iyo diraada engegan, guga iyo dayrana biyuhu maraan oo webi u ekadaa; waadi.
Togan — La togey; kala jiidan; fidsan.
Togasho (-da) — Doorasho; sootheho; xulasho.
Togayo (-da) — Tan laga togio oo ugu warbaseen; door; xulanti.
Toglid (-da) — 1. Xarig ama wax la mid ah, inta labada af la qabto. xoog u kala bixin, u kala jiidid, u dhisdii: canayayub iyo hunkuqo iyo laulalab u diidid. 2. Doqda toggu u soodo aadid.
Togalmid (-da) — Wax togaan noqosho.
Tognaan (-ta) — Wax togaan ahaan.
Tognaansho (-ha) — Wax togaan ama la togey ahaansho.
Togtogan (-ka) — 1. Cudur daran oo loo dhiinto oo leh xanaan badan oo murqayadu iskula soo rooraan addimaduna la dhismaan. 2. Xubbana dual ama wax kale la soo laabmi waaya, la togma.
Togtognid (-da) — Wax togtogan noqosho.
Toi (-ka) — 1. Dad aan kala maarmino oo xirirro badanu isku xiraayaan, sida wada degganaan, isku dhaqan iyo hidde iyo af ahaan,
isku diin ahaan; hayb iyo taariikh wadaagid.... 2. Qolo; qabillo; reer. 3. Xigto; sokeeye; qarabo. 4. Qaran.

Tol - 1. La tolay. 2. (-ka) Dali-gaha (idiin, xargo. dun,...) waxa la tola hayo lagu tolo.

Tolayn (-tu) — Wax toluk lee yahay ka dhiig; qaramayn.

Tolid (-da) — Dun iyo irbad ku kabad ama iskula kabad meel jeexan ama labo cud oo maro ah ama shiraac ama harag ama wax kale.

Tolla'aan (-ta) — Aan tol la lahayn.

Tollimo (-da) — 1. Tol ahaan; tolimo. 2. Wax toolid; tolmo.

Tollin (-ka) — Wax toolid; tolmo; tolimo.

Toloobid (-da) — Tol ama isku tol noqosho.

Toman (-ka) — Toban.

Too — Erey tilmaama wax ama qof dheedig oo jooga ama ku sugan meel qofka hadlaya ka durugsan.

Toob (-ka) — Dharr; maro.

Toobad (-da) — Baryo ama cibado kale oo qof geefy ama denbi falay la yimaado, si flaah u caafiy; flaah u noqosho.

Toobadkeen (-ka) — Qof toobad la yimid oo wixii bore ka soo noqday; taalib.

Toobadkeenlid (-da) — Toobadkeen noqosho.

Tooban — Toobin la saaray; la toobay.

Toobboon — (sida ama waxa) eg; habboon; gudboon; wanaagsan.

Toobid (-da) — 1. Oogada, inta la saro, toobin dhiig kaga keenid. 2. Soo jiidid, soo ururtin; soo yarayn.

Toobin (-ka) — Gees ama qalab kale oo u eg, oo oogada, inta la saro, dhiigga lagaga toobo, lagaga soo saaro.

Toobiye (-ha) — Waddooyin meel wada taga, tan ugu gaaban.

Toobke (-ha) — Toobte, (ama « doobke »).
Tooalmoon — Wanaagsan; quruxsan; sican; qumman.
Tooalmoonaan (-ta) — Wax tooalmoon aahaan.
Tooalmooni (-da) — Tooalmoonaan.
Tooammoom — Bilaha dayaxa, tan aan soddon ku dhalane, 29 maalmood keliya noqota; aan gardhalad ahaan; khamaa.
Too — 1. (-ka) a) Miro (hohob,...) is qabsaday oo duuban. b) Geela la tolo, saaladisa isqaabqabsata oo wax kuusan noqota. 2. (-ta) a) Dhir ururusan oo meel ku wada taal, oo dhul bannaani ku wareegsan yahay. b) Qeed yar oo buruqdisu yeeleeto ur aad u lifaaqo. c) Buruqda geedkaas oo dhirta cunnada lagu darsado ka mid ah.
Toonbaakh (-da) — Tabaako; buuri.
Toorayn (-ta) — Toore marid, qaaddid; goodeyn.
Toore (-ha) — Waddu yar oo dhuuban, oo is dabejoog loo maro; dhabe.
Toorrey (-da) — Aibley; biliwaaw; magli.
Toos (-ka) — Qalgalloc oyo jeexleexad la’aan; qummaati; hor; saani.
Toosan — 1. Aan qalgalloc ku jirin. 2. Wanaagsan; hagaagsan; qumman.
Toosid (-da) — 1. Hurdo ama jiif ka kicid, baraarugid. 2. Wax tooo san noqosho.
Toosin (-ta) — 1. Hurdo ama jiif ka kicin. 2. Wax tooosan ka dhigid.
Toosnaan (-ta) — Wax tooosan ahaan.
Toox (a) — Ballaa; baaxaad; ballaarii.
Tooxan — 1. La tooxay. 2. Qooxan; godan; nadoocsan.
Tooxid (-da) — 1. Toox u dhudhuumin. 2. Qooxid; godid; nadoocin. 3. (hadal) gaab u yeelid; isku duwid. (txid).
Tooxnaan (-ta) — 1. Wax la tooxay ahaan. 2. Qooxnaan; godnaan; nadoocsan.
Tooxsi (-ga) — Tooxsasho.
Tooxsasho (-da) — (nin-) hawi, kd., keli u wadasho, u qabsusho, isugu hawlid.
Tooyasho (-da) — Haybin; waraysi.
Tooyo — Tiraab ercaya qaarqood, haddii la doono, lagu dabakaro (boqortooyo, walaal/tooyo), oo ula-jeedaddisu tahay “si, ama darajo ku sugnaan, ahaan, lahaan,...”; wuxuu u macne dhaaw yahay “-cono”.
Tororog (-ta) — Halad aan milgo lahayn oo badan; daroori.
Tororoleyn (-ta) — Halad tororog ah ku hadlid.
Tortor (-ka) — Wax, qurun ka batay dartii, la googo’ay, la maaataxaynu.
Tortorid (-da) — Wax tortor ah noqosho.
Towxiid (-ka) — Tawxiid.
Toxob (-ta) — 1. Cadad yaray oo xalxalleecsan oo dusha iska saar san oo kalluunka iyo halaqa qaarki dhawraarin ahaan, korka kaga rogan. 2. Dadka dubkiisa hollob ka kacda.
Tu — Wax ama qof dheedig oo keli ah; mid.
Tu’ (-da) — Cudur xoolaha ku dhaaca.
Tub (-tu) — Dhabbe; daw; waddo; marin.
Tuban — Lu tubay.
Tubid (-da) — Wax badan (xoolo, dad, ...) meel isugu keenid, meel tuurid; wax xoonsan ka dhigid.
Tubnaan (-ta) — Wax tuban ahaan.
Tuduc (-da) — Qaybo ama ino wax ka koodan yihin, midood.
Tufaan (-si) — 1. Geel lad agag oo adduunka intisa badan aad looga bercro. 2. Miraha geedkaa ka baxaa waa guduuq ama cagaar iyo cilaan isku darsan oo macaan badan; sidooda iyo kariskaaba waa lagu cunaa, sharbeed la cabbona waa laga sameeyaa.
Tufid (-da) — Wax afka ku jira oo aan liqiddood la doonayn, dibadda xoog ugu soo tuurid.
**Tuhmid** (nda) — (cid) tuhun ka qabid.
**Tuhun** (nda) — Bidaal; dareen; male; shaki.

**Tu’in** (nda) — 1. (Geel) ju’: kyu dhiihid; farisini; juyiin.

**Tujiin** (nda) — Dad salaad imaan ugu noqosho; salaad gelin; (ama “tu’in”)

**Tukad** (nda) — Tukasho.

**Tukudhaamis** (nda) — Qajaareer.

**Tukuhariye** (nda) — Riciraha tunka oo u dhexeyeyn afweyni. Iyo araxda.

**Tukallalmis** (nda) — Geed miracaska ka mid ah; odajecel.

**Tukasho** (nda) — Salaad la imaan, oo digid.

**Tuke** (nda) — Shinbir madow oo hiliska cuna.

**Tukub** (nda) — Tukubid.

**Tukube** (nda) — Ul ama wax la mid ah oo lagu tukubo.

**Tukubid** (nda) — Tabarayr dartaad, koilka la soconayo, ul ama wax la mid ah oo hadba inta la mudo la cuskaado, quudasho, ku socosho.

**Tukulush** (nda) — Dabaggaalid; uu-n-rays: soongur.

**Tulud** (nda) — Neef geel ah.

**Tulux** (nda) — Buro weyn oo oogada ka baxda.

**Tuman** — La tumay.

**Tumasho** (nda) — 1. (bir) samaysasho, garaacasho. 2. Cawees ka qayb gelid; cyaarid; dheelid. 3. (ku-) qof korki ama wax kale ku durdurin, ku baabbaacayn; cagaha la dhiciid.

**Tumid** (nda) — 1. Wax la dhiciid; garaacid. 2. (cyaar) xacabbada isla dhiciid; jaamayn; dheelid. 3. (waaq. . .) xinniinyaha ka garaacid si uusan wax dane u rimin, una cayilo.

**Tummaati** (nda) — Nabar waran oo toos iyo gacanqabi ah.

**Tummaatiyid** (nda) Nabar waran oo tummaati ah ku dhufasho.

**Tummuun** (nda) — Fallar.

**Theen** (nda) — Luquntu dhabaankaada; jeegada hoosteeada.

**Tunhuf** (nda) — Wax urursan; wadajar; horin; koox.

**Tunburyo** (nda) — Tantoonyo.

**Tunjileec** (nda) — Tabarayr cix lagu dareemay oo lagu haadsado.

**Tunjileecsi** (nda) — Qof ama cillo in laga addo yahay la biday, oo hadba wax ayan diid karin laga doono ama la yeetsiyo.

**TUKE**

**Turaaal** (nda) — Turriimo.

**Turbi** (nda) — Dhuuuban oo yar.

**Turid** (nda) — (cid) Turriimo u gelid.

**Turjuuabuu** (nda) — Afceeliyo, afhaye, (ama "turjuuabuu").

**Turjuuabuud** (nda) — Afceeliyo, afhaye, (ama "turjuuabuud").

**Tujiruubuunimo** (nda) — Turjuuabuuna ahaan.

**Turjuuunaan** (nda) — Qof afaa kala duwan yaqnaan oo isku beddel; afnaaqe; afceeliyo.

**Turmaag** (nda) — Munaqfal ama malhuug kor u yuuban, kor u dhereran.

**Turmaagaan** — Turmaag ah; dhereran, Yuuban; mulaqoog; liqdaaran.

**Turraaxad** (nda) — Maro la mida-beeyo oo dhanka buriga ka mid ah.

**Turriimo** (nda) — Wax dhib ama waxkelle cix u keeni kara, oo jacayl ama kalgacal noo qab dartaad looga daayo, looga ilaaliyo, looga dhaawro; turriimo.

**Turriin** (nda) — Turraal, turriimo. (ama "turriinsho").

**Turub** (nda) — Xaashyio cayaaro badan oo kaal jaad ah lagu cayaaro oo.
afar cunnum u qayhsan; hadhihin, dheeeman, karaawil iyo isbig; cun-
tubkiiba wuxuu ka kooban yayah-
ran (yeeke, baashi, raani iyo qu-
laan) iyo biig (tobante taniyo la-
baale).

Turunturayn (-ta) — Horay u har-
bin, takhantakhayn.

Turunturro (-da) — Tallaaboooyin ho-
ray xooq loogu qaado, si qof soco-
nayoo wax cagta ku dhuftay ama-
xooq kale gadaal ka soo harbiyey,
dhicidda iyo kufidda isaga ilaa-
liyo; takhantaxho.

Turunturrood (-ka) — Turunturro qab-
sasho, ku dhicid.

Turug (-a) — 1. Cad kuusan oo
adag; muruq. 2. Mudis; qodob.

Turxaan (-ta) — Xumi, ceelbaal, iin.

Tus (-ka) — 1. Uumi kalileed; hogo.

Tusaalayn (-ta) — Tusaaloooyin badan
soo qaadiid, sheegshegid; wax wax
lagu garto, meelo ka tusudid.

Tusaale (-ha) — 1. Tusmo wanaagsan
oo lagu daydo ama xun oo laga
foqaado. 2. Wax hadal kale ama
dood caddceya oo tilmaama ama
markhaati u noqda. 3. Wax cidd
wax lagu dheesiyoo ama waano
u noqda.

Turubax (-a) — Xabbado ama iniino
kuulkulucsan oo sida kuwa kuusha
u dalalalool oo u taxaan oo wada-
addada iyo qofkii kale oo doorna-
yaa qaato oo ku weerdiyo.

Tusid (-da) — (wax...) meel uu ka
muuqan karo ama laga arki karo
keenid, dhiigid; si loo arko darteed
muujin, farta ku fiigid.

Tusmayn — Ka soo horjeeda; ku
abbaarad; ka dhiigan.

Tusmo (-da) — 1. Sida eg oo wana-
agsan; abbaar; marin; daw. 2. Meel
la isu tusmec eyey, la isu astseec eyey.

Tusmo (-da) — Baryo.

Tuug (-ga) — Qofka wax xada; ta-
roox.

Tuugs (-da) — Wax weydiisasho
kulul; baryid; yabooqasho.

Tuugnimo (-da) — Baryo.

Tuugnimno; tarooxnimno; xatooyo. 2. Qof
dheddig oo keli ah ama koox wax
xadda.

Tuugs (-ka) — Tuugsasho.

Tuugsasho (-da) — Wax weydiisasho;
baryootan; diewersi.

Tuujin (-ta) — 1. Wax jilic san ama
diisam uyo raahaa iyo calaacaasha
xooq ugu qabqabашo. 2. Wax tu-
usqama haa siduux dhaacaanka uga
soo saarid, uga lisd. 3. Oogo bugta
ama daalli qabqabo sho, si xanu-
unka ama danlka ama faruq uga
yaraado. 4. Si jacyal ku jiro ogoda
u qabqabo xooq; maraaciid; salaaqid.

Tuulid (-da) — Tuurdii.

Tuulo (-da) — Magaalo aad u yar;
uulo.

Tuummin (-ta) — Wax tuusnaan ka
dhigii.

Tuunsan — Wax badan oo si cumur
ah, meel la isugu keenay; uuru-
san; tuban: tuuran.

Tuunsanaan (-ta) — Wax tuusnaan ahaan.
Tuur: 1. (*ka) Timaha madaxa oo inta la duayo in yar kor u dhee-raada. 2. (-ta) a) Lo'oda qaarkered, cadka sida kuruxka uga baxa me-esha labada garab isaga yimaadaan korkeeda. b) Dadka gasarku ku dhaco, qaabka dhabarkoodu yeesho. c) Dhulka meel taagan; kood; burco.

Tuuran: Meel la tuurey ama tuur-tay; tuunsan; xoonsan; yoobsan.

Tuurasho (-da) -- Wax tuuran no-gosho.

Tuurbarbaar (-ka) -- Udaabteys; tuurfaahis.

Tuurfanhis (-ta) -- Tuurbarbaar.

Tuurid (-da): 1. Ganid; ridid; xo-
orid. 2. (*) Wax badan (dad, xo-
olo,...) koh yar isugu keenid, ho-
jin; tuumin; tuulid.

Tuurimo (-da) -- In wada jirta oo badan; wax meel tuuran.

Tuiris (-ta) -- Tuurid.

Tuurmadow (-da) -- Libaax-badeedka jaad ka mid ah.

Tuurre (-ha) -- Tuur leh.

Tuuryayn (-ta) -- Tuuryo is dabajoog ah la dhicid.

Tuuryo (-da) -- Wax gacan laga tu-
uray; riddo; gantaal.

Tuweel* (-ka) -- Cad maro ah oo duf leh oo sida tirtiraha faraha, kd. la iska mariyo ~ tirtire (ama «ta-
weel »).

Ubbo (-da) — 1. (gobollada qaarkood) weel wixii shubma lagu shubo ama ama dhiirta mayruxgeda laga tolo ama chalo ama dhoobo ama bir, kd. laga sameeyo, oo leh sur dhuuban oo yaryar; chalo; quirard; weyso. 2. (gobollada qaarkood) geed-saarka faralalaa jaad ka mid ah oo yeeshaa miro sur dheer oo saal weyn; miruhu kolkay waweynaadaan, inta la enggeyo oo ininaha iyo buruqda laga saaro. baa weelal laga dhigtaa oo subagga iyo biyaha, kd. lagu shubtaa; quloe.

Ubuc (-da) — Uurkujir; calool (ama « obooc »).

Udaabteys (-la) — Geed geedaha suubbuunin leh ka mid ah; gowracato; tuurbarbaar; (ama « udaabteys »).

Udgoon (-ka) — 1. Ur la jeclaysto ka ura hayo; carfoon. 2. Waxyaalaha la shito ama lays marsho oo ur la jeclaysto ka uro: udug; caraf.

Udgoonaan (-ta) — Udgoon lahaan; carfoonan.

Udub (-ka) — 1. Tiir qori ah oo dheer oo ganto leh oo guryaha lagu dhiisto. 2. Dhulka labadlisaa caaraadood, tan woqooyi iyo tan koofoore, middood. 3. Xiddiga Waqooyi; Quddub.
Udubhexaad (-ka) — 1. Udubka aqalka bartaanka lagu mulo. 2. (*) (Dhulka) udubka lagu maleeyo inuu dhulka ka middo waa mido oo u dhulp ku dulweyey.

Udubnoog (-ga) — Udubka lagu mudo aqalka irriddiisa oo cuyaysa aqalka haya.

Udug (-ga) — 1. Ur la jeclaysto oo loo bogo. 2. Waxyaalaha la shito ama lays marsho oo urkaas leh. 3. Caraf. 4. Cadar; barafyoon.

Uduufa (-da) — Wax kasta intiiisa lii-data.

Uf! — Erey la yiraahdo kolku qurmuun la dareemo. 1. (-ta) wax xun; faddaro.

Ufo (-da) — Dabayl xuug iyo roob leh.

Ugaar (-ta) — Nafeey banjoog ah oo aan dugaag iyo haad iyo bahello kale midna abayn ee dagaqda oo hilabkooda la cuno oo ay ka mid yibin biciddka, dababtagta, caaw-sha, deeraada, sagaarada...

Ugaarkerlo (-da) — Ugaar doonasho; ugaar raadlasho.

Ugaard (-da) — Ugaar diliid; soo qaasho, layn.

Ugaaroonbida (-da) — Ugaar noqoshi; banjoog noqoshi; fidigid.

Ugaas (-ka) — Nin tol u taliya; madax; garaad; wayeel; ilmaan; waabar; islaan; beecedaj; ugaasoyyna.

Ugaaseyn (-ta) — Ugaas ka dhigid.

Ugaasmode (-da) — Ugaas ahanaasho.

Ugaax (-da) — Jir kankoonsan oo shinbiraha dhexdide iyo kalluun uyo halaq iyo cayyaqan badani dhaasna, waxaana ku gudajirra ah u qof oo ku noolaan laba taniyo intuu ka korko oo qotofo ku togan uu ka soo baxo; uken.

Ugbaad (-da) — Dhul weli uguub; weli dihin; aan laga xoojin ama aan la daacfin; bacrin.

Ugeyb (-ka) — Riyaha yaryar oo aan weli curan; ceeqaamo.

Ugig (-da) — Dab ku kululayn iyaco aan la taabsiine lagu dhoweyeyo keliya; (weel) habbalyayn.

Ugnaan (-ta) — Wax ugan ahaan.

Ugub — 1. Aan curan; (dhul) dihin; cusub. 2. (-ka) Nafeey dheeddi go aan welu curan; dhul dihin oo aan welu laga nooxin; cysayb.

Ujeeddo (-da) — (astaan, magac, haadal) waxa loo wato oo loola jeedo;

Uumad (-da) — Dad, tol; shicib.

Ugaax
Ummi (-ga) — Qof aan waxna qori karin waxna akrhiy karin, aan higgaaq qabin.

Ummul (-sha) — Qof dumar ah oo kolkaas ilmo dhalay.

Ummulbix -da — Naag dhashay oo afartan maalmood u dhammaato; afartanbax.

Ummulbixid -da — Ummul ahantii ka bixid; afartanbixid.

Ummulbixin -ta — Naag dhashay ummulimo ka bixin.

Ummulid -da — Ilmihiin uurka ku jirey ifka u soo saarid; dhaliid.

Ummulín -ta — Ilmo ka dhalin;.

Ummuliso -da — Naag hawsheedu tahay inay haweene ka dhaliis.

Ummulow -ga — Cudur haweeneka ummulu ku dhaca; ummulleashii.

Ummulraacid -da — Ummul ku dhi-masho.

Ummulssaddex -da — Hab gaar ah oo waabaaqso aan laga kiciin oo saddex maalmood huursanaata loo sameeyo.

Unkad -ka — Unkasho; bilaabad.

Unkasho -da — Unug samaysasho; bilaabasho.

Unkid -da — Unugga hore samayn; bilaabid.

Unug -ga — Wax aan hor u jirin oo la curina hayo, bilawga ugu horreeyaa.

Unnuun -ka — 1. Madax; kur. 2. Geed faalalaa oo qaraha u eg oo bixiya miro dacarta kasi xaraar oo lay-skusk daweeyo.

Unuurgoyn -ta — Madaxka ka goyn.

Ur - 1. -ka Garashada iyo dare-emidda sanka u gaarka ah. 2. -ta Dabaysa lixivii bilboodha dhinac ku dhaaca; neecaw; dabayil.

Uraa -ga — Geed-quoowaax ur sillin oo aad u fuiqsan leh; ur caya-yaanka iyo bahal-hoosaadka lagu laayo.

Uraad -da — Nuxurr iyo waxtar gaar ah oo cunnada iyo daagu yeeshaan; urshi; saacad; saac.

Uraano* — (xiddigo) meerayaasha qorraxda, kooxda toddobaad.

Urid -da — Wax sanku dareemno neecawdu keenid.

Urín -ta — Sanka wax ku dareemid.

Ursashe -da — Sanka wax u dhoweyn ama saarid, si urkiisa loo garto.

Ursato -da — Cayayaanka jaad ka mid ah oo doorshanka ka side yar yaraa kana fuddufud oo aan wax qaaniin.

Urshi -ga — Nuxur gaar ah oo cunaada iyo daagu yeeshaan; uraad; saacad.

Urslin -ta — Qof kale sankiisa wax u dhoweyn si uu ugu uro.

Urugo -da — 1. Arrin lala murgi; caloolkumo; uurkutaso. 2. Cudur feeraha ku dhaca; feero; qaaxo.

Urur — 1. -ka Dad badan oo meel isugu yimaada; kulban; shir; isu'maad. 2. -ka, -ta Xiddigaha u dhexeeya listan iyo cadaad; liixo; laxo.

Ururid -da — Meel isugu imaansho.

Ururin -ta — Isu geyn; isu keennid; uruurnin.

Urursan — Aan kala firiirsanayn; meel wada jooga; shirsan; uru-ursan.

Us!' — Erey «aammus!» ka dhiigan; hus'; shib dheh!.

Uskak -ga — Wax aan nadiif ahayn oo jirka iyo dharka, kd., kor-kooda gaara ama ku samaysma; wasakh; dhusuq.

Uskakayn -ta — Uskag u yeelid, uskag gaartsiin; wasakhan.

Uskagooobid -da — Uskag yeeleasho; uskag noqoshoo; wasakhoobid.

Utun -ta — Godob; aanu.

Uu — 1. Xarafka «u» oo dhee; (n). 2. Uyaanka qofka aan lala hadlayn oo lab oo keli ah; isagu.

Uub -ta — Hog dhee; booraxan; god; hataq.

Uubateyn -ta — Sida uubato u dhaanwaqsid; qaylo dhee samayn.
Uubato (-da) — Bahal eeyga u eg; yeey; uuguweey.
Uugabaab (-da) — Guubaaboo; tir-tirs.
Uumid (-da) — Wax aan hor u jirin abuurid; alkimid; curin; khalqid.
Uun — 1. Wax kasta ama mid kasta ha ahaadeed; in kasta helekaadeed; keliya; ann. 2. (-ka) a) Wax la uumay; abuur; makhluuq. b) Uumi; oomaar.
Uummid (-da) — Iska abuurmid.
Uunrays (-ka) — Naafey yar oo afar addin leh oo dabaggaallaha u eg; dabaggaalle; soongur; tukulush.
Uumsaho (-da) — Uunsi shidasho: dhir ugu dor oo ugu hor sheeg.
Uunsi (-ga) — Dhir lasku dardaray oo ugu hor oo la shito.
Uur (-ka) — 1. Naafeyda waagweyn, inta u dhaxayso bogga iyo markaha iyo labada kelyood; waxaa ku jira beer, beerayro, caabool, xiidmo, ganac, kelyo, kaadhays, kd. 2. Uur weyn oo ilmo ku jirama; (xoolo) rimm.rr.
Uurayn (-ta) — 1. Uur u yeelid. 2. Uuro kicin; uuro u yeelid.
Uurjif (-ka) — Ilmaha aan dhalan weli ururka (ilmaadaha) ku jira.
Uurkubbaale (-ha) — 1. Qof xag Ilala wax laha ogaysiyiyo; weli. 2. (shayxaxariso) qof ama neet adduunyo ah oo duuq oo wax galba oo dhicdoona ogaada.
Uurkuujir (-ta) — Inta ururka ku jirra (sida beerka, kelyaha...).
Uurkuummaante (-ha) — Qofka garan og waxa aan afka laga orane dadka urruulka ku jira; kasmo u leh sida lagu macleeyo waxa dadku iskula hadla hayo; maangarato ah.
Uurkusiddo (-da) — Utun iyo ciil ururka ku raaga; gocosho xun oo uun ururka lagu haysto; uurkuutaal.
Uurkutaal (-da) — Utun iyo ciil sida ugu ugu yaa oo ku raaga oo aan la ilaawi karin; xumaan las gaarsiijey oo hadba la soo gaario; urukusiddo.
Uuro (-da) — 1. Midab. 2. Daruur guulaameynca sida siigo weyn oo uurada midabsda leh.
Uuroobid (-da) — Uur yeclasho.
Uurweynaad (-ka) — Cudur xun oo ururku aad iyo aad u weynaad.
Uurxuno (-da) — Caloolxumo; ciilqab.
Uuryaai (-ka) — 1. Aan dibadyaal ama ifyaal ahaan; maskaxda iyo maanka lagu garan karo; aan la taaban karin; dahsoon; (magac uur-yaal ah, sida: male, run, boqortooy). 2. Gurguurato.
Uus (-ka) — Dhoregdaheciga kaddib, cunnada beddelanteey oo caaloosha iyo xiidmaha, kd. ku jirra siiba tan xoolaha daaqa.
Uusan — Isagu ma (diiddo) (sida «isagu ma aman — ma uusan iman»); aanu.
Uusmir (-ka) — Uska naafeyda qaarkeed, biyo laga miiro, oo la cabbbo.
Uusmirid (-da) — Uska naafeyda qaarkeed sida geel, biyo ka miirid.
Uusqab (-ka) — Geed nagaarka ka mid ah oo lasku daweeyo.
Uxu (-da) — Dhiihiyo.
Uyaal (-ka) — Magac-uyaal.
W — (wow; wa*) Xaratka 21d. oo Alifka Soomaalida. Waa shibbanc.
Waa — 1. Erey tixaha ulajeeddooyin kala duwduwan u yeela (waa ma-

waaxay? Waa wiil; waa tahay; Cali
waa uu (= wuu) yimid; waa kee? waa teo;...). 2. (-*ga) a) Waqti;
jeer; goor. b) Waabberi.
Waan — (waan = waa aan; waad = waa aad; wuu = waa uu;...).
Waab (-ka) — 1. Dhis yar oo la har-
sado. 2. Dhis dadka buka la jii-
fiyo ama lagu dawcayo.
Waabaayayn (-ta) — Waabaayo siin,
ku darid, ka dhigid; sumayn.
Waabaayaysan — Waabaayo hayso oo
saamaysay; sumaysan.
Waabaayo (-da) — Sun (ama « waab-
baay » « waabaay »).
Waabaayobsid (-da) — Wax waaba-
ayaysan noqosh; sumoobid.
Waaban — La waabay; waab laga
dhigay.
Waabasho (-da) — 1. Waab saamay-
sasho: waab ka dhigasho. 2. (wax
cabsi leh) dib uga noqosho; dib uga:
laabasho; ka joogasho; ka dhu-
umasho; ka biqid; ka xishood.
Waabay (-da) — Waabaayo.
Waabberi (-da) — Kolka waagu dil-
laco; arooryo; oog; waa.
Waabin (-ta) — 1. Dib u celin; u
niqid. 2. Gaacin.
Waabjiif (-ka) — Qof buka oo waab
jiifi lagu dawcayo.
Waabnaan (-ta) — Wax la waabay
ama waabna ahaan.
Waaceensi (-ga) — Aanaysi.
Waacildsi (-ga) — Is-gargaarid.
Waad — (waad + aad).
Waadi (-ga) — Tog engeegan oo kolka
roob da’o keliya biyo qaada.
Waafi (-ka) — (Badanaa koox; « wa-
afyo ») xubinta kallunka iyo na-
felyda kale oo biyaha ku dheex nool
qaarooda ku neefsadaan; qoonbi-
yaal; qoomishaashyo.
Waafajin (-ta) — Wax wax kale ku
kal ridid, ku abbaarid; haleelsein;
ku duwid.
Waafi (-ga) — (cabbir, qiyaas, miis-
saan, ... ) aan wax ka dhinuway ee
weliba burow weheliso; dhan; buuxa.
Waajib (-ka) — Wax la is faray oo
ka tegiddoodu denbi tahay; faral.
Waal (-ka) — Jaal; laag, fac.
Waalan — Waalli qaba.
Waalasho (-da) — Qof waalan no-
qosho.
Waalay (-ga) — Qaalid ama dibi
qoqoog ugu horreyey qoogan.
Waalii (-ga) — Nin madax u ah qay-
baha dhuulka qaranka u qaybsan
yahay midood; ma’iib; beeldajec.
Waalid (-da) — 1. Wax waalan ka
dhigid; caqliiga iyo maanka ka qa-
adid; waalli ku ridid. 2. (o-ka) Aabbahaa iyo hooyada (ama «waarid »).

Waallaan (-ta) — (waalnaan) wax waalan ama waalli qaba ahaan.

Waallii (-da) — 1. Cadur kasta oo kartida wax lagu garto baabbi'iyaa ama dhaantaala ama wax u dhima. 2. Gogo hargo jiliscan ka samaysan; weynkaalis.

Waalo (-da) — Cayaar raggu cayaaro: labo saf oo iska soo horjeeda oo is tiro le'eg oo jilbajabsan; gacnaha aaga cayaar'a. Hees iyo jilibna waa leedaha.


Waambe (-ha) — Jaad badarka ka mid ah, oo inininisuu aad u xarxar yihiiin.

Waamin (-ta) — Hadal waano ah ku dhiihid; u caqlicelin; wacdiyid.

Waano (-da) — Hadallo waaweyn oo talo ah, oo waxa san lagsku faro waxa xunna laysaga reebo; waaci. 3. Waantooblid (-da) — Waano quaadasho; waansamid.

Waawaan (-ta) — Nabad yar oo ay kala dhiigtaa labo qolo oo colaaddi dhex taal; heshiis nabaddeed oo kummecelgaar ah.

Waaq (-a) — Ilaaah; Eebbe; Rabbi.

Waaq — (sida « waaqay », « waaqood » weli; waq.

Waaqasho (-da) — (ka soo -) Dhib ama waxyeello hore ka baamsasho; ka kahasho; ka biskood; ka soo noolaansho.

Waar (-ka) — Cabhir wixii dheer lagu cabbiri; wuxuu ka mid yahay 3 cagood ama 36 suul ama 0.914 oo mitir.

Waarid (-da) — Cimri aan dhima-sho lahayn ku noolaan; jirid weelgeed ah jirid; daa'imosid.

Waaring (-ta) — Waariko.


Waaq— (sida « waqay »), « waqood » weli; waq.

Waaqasho (-da) — (ka soo -) Dhib ama waxyeello hore ka baamsasho; ka kahasho; ka biskood; ka soo noolaansho.

Waarid (-da) — Cimri aan dhima-sho lahayn ku noolaan; jirid weelgeed ah jirid; daa'imosid.

Waaring (-ta) — Waariko.

Waariko (-da) — Jaad likaha ka mid ah oo badanaa doddumucqinka aatooda ka soo fuura; (ama « waaring »).
bıyaha aad loo cabbo, sida la yahay.

Wabirad (-ka) — (biyo, kd.) dha-
naan aма biirt leh, gaas ama wax
ekale oo ka dhex samaysmay aawa-
dood.

Wabxid (-da) — Wabax noqoshoo.

Wabxin (-ta) — Wabax ka dhigid.

Wacaal (-sha) — Waayo; xog'goaal.

Wacaad (-ka) — Ballan adag oo la
isla dhigto.

Wacadfur (-ka) — Wacad la dhigay
oo la furo, la jebsho; wacadfuryo.

Wacadfurid (-da) — Wacad furid,
jebin.

Wacadfuryo (-da) — Wacadfur.

Wacaal (-ka, -sha) — Nin iyo naag
aan is-qabin, ilmahay ay dhalaan;
garac; (ama «weelo»).

Wacalnimo (-da) — Wacal ahaan.

Wacan — Aad u wanaagsan.

Wacanari (-da) — Geed aan qodax
lahayn; wuxuu lee yahay mayrax
iyo asal iyo miro la cuno oo dha-
naan.

Wacays (-ta) — Duco.

Wacdi (-ga) — Hadal dad waxa xun
iyo waxa san loogu kala sheega
hayo; waano; hanuunis.

Wacnaan (-ta) — Si ama wax wacan
ahaan.

Wacnaansho (-ha) — Wacnaan.

Wad (-ka) — Wed.

Wada — Erey uujueddadiisuu tahay:
«oo aan wax ka maqnaan»; «aann
wax laga reebin»; «dhammaan »
giddii; kulli;... (sida: i wada sii;
wada qaado; aradaddii waa wada
timid).

Wadaad (-ka) — Nin diinta bartay
dadka kalena bara; aw; fiqi; shilhkh.

Wadaaddeyn (-ta) — Wadaad iska
dhigid, isu ekayn.

Wadaaddo (-da) — (weligi waa koox)
(senen) uumann sida jinniga aah
ishu qaban karin oo — caamada
Soomaalidaa qaarkeed sida ay qabto-
wada wadaaddoo ah, oo dadka ku
dhaca, oo cudur ku noqda; si
qofku ku biskoodo, waxyaalo ba-
dan oo loo wato in wadaaddada
lagu raali gelinayo, baa la same-
eyaah (saagooti, yabaro, ruqoso;...)
fiqi-buraale.

Wadaadnimo (-da) — Wadaad ahaan.

Wadaag (-ga) — 1. Laahaan dad ba-
dan ka dhexaysaa ee aan qof gooni
u sheegayn. 2. Wax dad badan
ka dh Exodus oo qofba kalkiisa wax
ku qabsanayno ama haynayo ama
loogu dhiibaya. 3. Hab Soomaalidaa
caanaha u dhanto; inta layiska soo
horeceesto (haddii 2 qof la yahay)
ama garanger loo faristo (haddii
la badan yahay) baa qofkii weelka
caanaha ah loogu dhiibaaba, inta
kabaddo isaguna kalkiisa kaan mi-
digta ka xiga u dhiibaa, dantuna
waa si caanuuhu (kolkay yar yihiin)
u wada guuraan oo aan loo kala
bursan.

Wadaage (-ha) — 1. Wax wareegaan
sida garanguura, gadowka, kd., me-
esha kala barta. 2. Meeshii waxay-
aalo badan oo isku xiran isugu
yimaadaan, iska haystaan. 3. (he-
ense) meeshaa dhudaha caaynaaniku
isaga yimaadaan.

Wadaasid (-da) — Wada lahaan; qay-
bsasho; is wada gaarsiih.

Wadaajin (-ta) — Wada siin; ka dhi-
exaasiih; wada gaarsiih.

Wadaal (-sha) — 1. La socoshada
neef labi neefka dheegdig oo org-
yyan raaco, ka hari waayo, wado-
wado; waddid ama wadasho. 2. Wax
تیرسانه گوگن لوب وادو؛ گوسان؛ خیمن.

"ودادین (-تا) — (خولدلو،...) واددادی؛ راصید ودادة‌اله.

"ودادامدگوییو (-دا) — واداماقاپو.

"وداداماقاپو (-ها) — چون‌ب خیدیگه ای او کا مید ای کوپریفیه؛ وایفی خیدیگود، افام باسک اید سی‌تی‌ین بادان او اسکی سی فودود و قابن کارتات؛ افتارتی وسایل و او چیپنیریست ای سی‌تی‌ین باگیری خووکیرکه، وسایلنا و اوه چیپنیری "آوکرک الیر"؛ واددامدگوییو.

"ودانا (-تا) — وئل حارج ای او گادو یو دادبااببیو ئیچ، او انتا دویلیس لاغو خیرو، سیئالشا لاغو شیبو او بیابا یوگا لای ای خوکیک.

"ودادهاد (-عک) — 1. رداد لای وادا وسایلی واقوتو، لی‌سیدهاییساده، 2. هیکاساد.

"ودادهالدیل (-دا) رداد کا وادا وسایلی واقوتو، سیدهایساده، سی‌آفیدااپساده، 2. هیکاساسیسو؛ راداد کا دخیس.

"ودادیر (-کا) — ئیسک دینکوی ایآهان؛ مئل کا سیو وادا جیدا؛ ئیسک یالیت؛ واداداال؛ مینیمو.

"ودانه (-ها) — ودنه.

"ودار (-تا) — 1. وادا کا کووبان ترار آما ان، مید کا بادان، 3. کرودا کا سیو هرچنده‌کلیدا؛ (-یو وسایک یی).

"ودادتاال (-شا) — واداتایعل.

"ودادیاعاال (-کا) — تولل، یولوینییمی‌رئوو، هشیسی ای دان موودین، مئل کا وادا دیگان؛ ودادتایعل.

"ودادن (-عک) — 1. وادا سی سیدهایناایآما اینییو او وادا واناغن ای سیبااد ای لای ان باباکیییو (سیدا کولکا بیشا سینی‌ناد سی سیدهایناییو)؛ ساگووتی، 2. (باد) موجاد؛ هیت.

"ودادکید (-دا) — 1. انباکیییین؛ ساگوتییید، 2. (باد) هاب باددا هیرکیددی لوووییو، یووگو تابعیو او لیو راسه.

"ودادن (-کا) — دهلکا قوط کو ابترساد یو اساغایو اووویه‌یایشیبکا کا دیشیینک ای اساغایو تلیکیساب دیگان یییینی او کو نول ییینی، اوو یو دالاکا کالکا یکیل یاهیتیه، اوو یو یلاالیتیسا یوو یورومینانینیسا ییو یووینییمیشیلایسا ویووالاکا کا هورماییو، هاددییو لابایهونا نائتشیسا یو هیروتیه، دهلیت دال.

"ودادانی (-گا) — قوف ااد ودادانکیشا یو یچیل.

"ودادار (-کا) — دیل شوگ لای دیلو، (اما "ویدیر").

"وددارید (-دا) — سی شوگ بادان وادا و دیلو، نفتا یگا قابششو، (اما "ویدیریت").

"ودداین (-تا) — کرکا اسکا سارسانیدر؛ راسن.

"ودداسان — ل واددیکیکی ییکا چکا اسکا سارسانیشی؛ راسن.

"وددی (دا) — 1. جی؛ دشابی؛ مارین؛ حینم؛ دوو، داریی، 2. راسو.

"وددیویه (دا) — (هلک، واددیو...) ااد عبذاان، اان ایری ایین.

"واده (-ها) — 1. لاماسا باحا یاکا افکوردکا کراا یو وادا دی‌ریاادا اوو وادا کی دارمانه؛ وائل. 2. قوفکا امیا وادا وادا.

"واددیکاین (تا) — واددیکو کا ظیگید: یاءیکید: بیلاین.

"واددیکو (دا) — 1. میل اممنی ایه ایام کیمین ایه اوو وادا لوو یگاادو، امیا وادا لوو دییتوب (وادا اینییو سیعینین یوو هاددیی کال لیمی لاهیا امیا وادا یاشرلایهیه ایمی سی کولکا بیلایو یوو نوپون لاهیا، ...) امامینانی؛ (واددیکو یلاالاء امامییو اینییو)، 2. دییاجک، بیلایک.

"وادی (گا) — جیال؛ سااکیب؛ رافیق.

"وادید (دا) — 1. وادا نوو (داد،
xoolo) ama aan noolayn (markab, doon, baabuur,...) meel ka kaxayn oo meel kale u kaxayn. 2. (°) wed u naqosho; dilid; melgid; (ama "wediid").

Wadiiqe (-ha) — Dhubbe yar oo ciri-iryoon; (ama «wadiiqo»).

Wadiiqo (-da) — Wadiiqe.

Wadniq (ga) — Wedki'arag.

Wadnabbaab (ka) — Liidaanyo; laqanyo.

Wadnabbaabid (da) — Wadnabbaab iska garasho.

Wadnafug (ta) — Wadnaha oo si xoog badan u boodbooda, naqarin ama baqdin darteed; (ama «wadnafow»).

Wadnagabad (ka) — Wadnagabasho.

Wadnagabasho (da) — 1. Liidaanyo; laqanyo; wadnabbaab. 2. Wadnagaanuun.

Wadne (ha) — Xubin ama cad mu-ruq ka samaysan oo guduro kala qoqoban isuna fursuran leh; kol waa uu isku soo nooraa oo yaraadaa kolna waa uu afuufnaa oo kala baxaa; dhiinac xididda intaa doojima haya oo gudhiisaa dhiig ku shuba haya, dhiinacna hawlalaayda baa iyana intaa isaga dhiig ka qaadha haya oo oogada wada gaarsiina haya; galbi; wadane.

Wadfi (ga) — Dhad hawl gaar ah inay soo qabaan (oo badan dhal shishayee ka soo qabaan) loo diro; diraat; (ama «wefdi»).

Wagani (ka) — Weganh.

Waggarad (ka) — Wegered.

Wagdo (ha) — Wegdo.

Wahab (ka) — Qabow habeenkii soo dhaca; dheed; nadwad. 2. Habbiso; culays.

Wahan (ka) — Islahada; wax la dare-ensaday ka yimaada; calooyow; murugo.

Wahsasho (da) — Wahshi iska garasho.

Wahsi (da) — Daal ama culays la iska dareemo oo aan hawl la qab- tay ka iman, oo waxyaalaa la qaban lahaa, la isaga daayo; daal-ka- cararid darteed. hawsha culays looga dhigto oo «maaro uma haysid» laysu yiraahdo.

Wajac (a) — Cudur weylahu ka dhaca oo ay la jamadaan.

Wajaq (a) — Waalli daran oo qofka lala qaban waayo.

Wajjih (da) — Kafool kafool uga hor tegid; wejiga siin; fooqdaariid; qaabblid; (ama «wejjihid»).

Wajiine (ha) — Xilliyaada mid ka mid ah (ama «wejiinc»).

Wakkaakib (ka) — (— kawaakib) xiddigaha oo laga faaliyo; fal; siiir.

Wakaalad (da) — 1. Xanis dowlad ama shirkad ama cay kale ku wak- iil ah, oo danaha u ilaaliya (kuwo ganacsiga iyo kuwo kaliba). 2. War- qadd si sharci ah u qoran oo qofka haysta siisa karti uu dano ama hawlo qof kale lee yahay ku maamulo, oo wakii ugu ahaado; (ama «wakaalo»).

Wakiil (ka) — Qof si sharci ah u maamulo dano iyo hawlo cay kale leedahay.

Wakiilasha (da) — Wakiil ka higasho.

Wakiilimino (da) — Wakiil ahaan.

Wakin (ta) — Socod in leh; dhu- tin yar.

Walaac (a) — 1. Islahadal; Jaha- wareer; uurkawareer; laballaabow.
2. Hadal badan oo celcelis ah oo aan go'aan laga gareyn.

Walaaq (da) — Wax walaaqan ka dhigid; qasid; labid.

Walayut (da) — 1. Dhar cudbi ah oo dun cad iyo dun madow oo isku jirraan ka sameeyan. 2. Wax walba kann ugu jaa fican; afii.

Walacs (da) — Wax qof la tuso ama loo soo baxsho, si uu u modo in la siinayo, dabadeedna laga ceshado; mihiin.

Walaal (da) — 1. Hillaac wqoy ama is-haysta muuqashadi, baalqaadki. 2. Iftiin kasta oo sida kan hillaacaas isha mar u mar.

Wallaalayn (ta) — Iftiin walaalac ah muujin, soo cecelin.

Walamadd (ka) — Qabsinka cadka ugu danbeeya oo saxaradu ka baxdo; maroor; ama «malawad».

Walanbo (da) — Wax qorraxda lakska xijiyoo oo hoos tara; dallaalimo; dallasalimi.

Walsag (ha) — 1. Kuruska jilicsan oo ubadka geela. 2. Hlib baruur badan (leg, mud;...).

Walax (da) — Wax.

Walba — (waxay «waliba» kaga duwan tahay, tani waxay raacda magacyada wax la yeyay, wax la taaranayo) = kiba; tiiba; kasta.

Walbahaar (ka) — Welwel; murugo.

Walbaaharid (da) — Walbahaar ku dbicid, qabasho; welwelid.

Walcad (ka) — Walcasho.

Walcan (ka) — Waarid; ah; isir.

Walcasho (da) — Weef caano ah ama bivo ama wax kale oo shubma oo buuxchaalisan oo inta wax ku dhaceen ama taabteen, isagoo aan dhicin in yari qarka ka daateen; balqasho.

Walcin (ta) — (Wax shubma) qar-kaadaadis yar; balqin.

Waldaamin (ta) — Wax culus oo la wada qaado, iyadoo labada dhinac la kali hayo, oo la laalaadina hayo.

Waleecaa (ka) — Waxyeello; dhiaalo; inkaar; hoog.

Waliba — (waxay raacdaa magacyada wax falaya, wax taaranaya) = kiba; tiiba; kasta, (eeg «walba»).

Walid (ka) — Jiritaan; chalasho.

Waliimo (da) — Martisoor woyin; diyaafad; karan; balashi.

Wallaahi (da) — (= «Ilaah magaciisaa baan ku dhartiyo») waxay ka mid tahay, sadexda slyood oo weligood isdabaxa jirga ah, oo Ilaah magaciisaa loogu dhaarto; labada kale waa: «Billaahi» iyo «Tallaahi»; walle.

Wallac (a) — Xanuun ku dhacu dumaraku ururka cusub leh; waxaa lagu yaqaan madax-warerre, mantag, candaalu u baadini, rag-ka-fogaansho,...

Wallac (da) — Wallac qabad, ku dhicid, darecmid.

Wallacan — Wallac hayo; wallac ah.

Walle — Wallaahi.

Walo (da) — Bahal yar oo jiirka u eg oo dhogor jilicsan oo cawl ah iyo gasfur dheer leh.

Walqal (sha) — Neef lagu allab-
Baryo oo ilmo dhashay loogu duceeyo; (ama «waqlal»).

Walqalid (-da) — Walqal samayn.

Walwaalid (-da) — Wax culus oo laalaada sidid; dandaamin.

Walwal (-ka) — 1. Lary qabow oo xillaryada qaarkood galabtii timaadada; geyre. 2. (*') welwei.

Wamme (-ha) — Geed yar oo jilibsan oo lugtool ah oo kornaa ubax qurux badan ku yeeshaa, hoosna buraan kuusan oo kulul oo biir leh, oo xoolaha lagu dhacariyo, layskuna daweeyo; (ama «mawe»).

Wan (-ka) — Idaha kooda lab.

Wanaag (-ga) — Wixii fiican oo waxtar leh; sami.

Wanaagsan — Wanaag leh; hagaagsan; fiican; qumman; san.

Wanaagsanaan (-ta) — Wax wanaagsan ahaan.

Wanaajin (-ta) — Wax wanaagsan ka dhigid; hagaajin; suubbin; fiicnayn.

Wancad (-ka) — Soomaggale.

Wandhar (-ka) — Wax la qalay oo hilibkiisii sidii sar la dhisay, loo kala baxshay, loo saafay.

Wandharan — La wandharay; la saafay.

Wandharid (-da) — Wax wandharan ka dhigid.

Wansix (-a) — Caanaha la lula hayo, kolkha subaggoo ka soo go'ii waayo.

Wantaatir (-ka) — Fantaaqir.

Wantaatirid (-da) — Fantaaqirid.

Waaq — Waaq.

Waaq — (sida «waqay», «waqood», ...) welii; waaq.

Waqf (-ka) — 1. Hantii si sharci ah loogu wareexiyay — samsaaf aawadi — maamul ama urur ama cid u baahan, oo aan dabadeed la kala xigin. 2. (naaxwe) joogsi; hakad.

Waqaal (-ka) — 1. Daruur biyo la culus. 2. Roobka laftisaa.

Waqcad (-da) — 1. Meel dagaal caan ahki la dhaacay. 2. Dagaal caan ah.

Waqdhaac (-a) — Waqdhaacin samayn.

Waqdhaacin (-da) — Waqdhaacin u qalid, ka dhigid.

Waqdhaacin (-ka, -ta) — Xoolaha ilaah horti loo qalo oo lagu ducysto; alaabbari; taddaar.

Waqf (-da) — Waqf ka dhigid.

Waqooyi (-ga) — Waaqooyii.

Waqtii (-ga) — 1. Waa; goor; jeer; shin; ammin. 2. Xilli; nur.

War — 1. Waryaa; heedhe. 2. (-ka) Wax aan hor loo ogeen oo laayu sheego ama la helo; waxyaabo suub oo dhowaan dhacay sibaa kuwa raadyuulu sheego ama warceysiyadu qoraan; khabab; hadal. 3. (-ta) balli la qodo oo xareedda ama biyaha webiga lagu kacaydo.

Waraab (-ka) — 1. Wax la cabbo. 2. (beer) biyaha lagu doojiyo, la cabsiyo.

Waraabhe (-ha) — Dhurwaa.

Waraabhe-dadow (-ga) — Qorismaris.

Waraabin (-ta) — Biyo la cabbo siin.

Waraabiss (-ka) — Waaqooyii.

Waraabootii (-ga) — Cadur ku dhaca xoolaha oo ay bahaal oo kale noqdaan oo waxay arkaan cunaan ama ganiinaan; bahaalow.

Waraabootiyid (-da) — Waaqooyii.
ama bhalalow ku dhiciid; hahalo-obid.

Warasbow (-ga) — Cudur xun oo lays qaadsiyay (xagga isuteegidda ragga iyo damarka), layskana dhexdoo oo lala dhasho; xabbad.

Waraaq (-da) — Xaashi (ama «warqad», «warqaad»).

Waraar (-ka) — 1. Neef ama wax la mid ah oo inta wadajir loo qaato, hadhow qiiimiiisa la qaaybsado, la qaaraanto. 2. Dhul dillaacsan; Jeex. 3. Oogada naafeeyda meel ku mid ah; duud: waraq.

Wararrayid (-da) — Ruxid; gilgilid.

Warasati (-da) — 1. (caano) dhay kasoofoon ah oo labeen cas soo yeelanaya. 2. (ga) (midab) labenta u eg.

Wrac (-a) — 1. Qof dharwrscon oo wixii macsi ah ama macsi lug ku leh, ka fogaada, ka dheeraada. 2. ragannimo leh (geesi. deeqisi...).

Waraf (-ka) — 1. Qalab waayadii hore lagu isticmaal jirey oo dhaagxantu lagu tuuri jirey; wuxuu ka samaysan yahay cad yar oo harag ah iyo xargo labaca dhinac kaga xiran; inta dhaqano cacka haragga ah la kor saaro, oo labada xarig-

afkooda gacanta lagu qabto baa xoog loo wirfiyaa oo dabadeed xarigga dhud la sii daaqa, si dha-gaxu isagoo tuuroyo ah oo xoog u xima haya, meeshii lala rabay ugu dhaco. 2. (* ) Weref.

Waran — 1. La waray; qorrax lagu kala baxshey. 2. (-ka) Qalab ka samaysan samayo dheer oo qori ah, iyo bir ballaaran oo wax goysa oo caarad dhuuban oo wax mud-da leh.

Waranye (-ha) — Qalabkiisu waran yahay.

Waranweyso (-da) — Qofka baadi luntay war ku saabsan soo sheega, waxa la siyo.

Waraq (-a) — 1. Karin laga dhaco;

jeex. 2. Lafadhabarta, inteeda kelyaha la siman; waraar.

Warasho (-da) — 1. Dhar ama wax la mid ah oo qoyan ama suyucsan, meel qorrax ah ku kala baxsasho, dhiqasho. 2. Alaab la gadayo, meel dibad ah, sida wax la waray, u dhiqasho.

Waraso (-da) — Waalidku dhasha uu reebo, uu ka tago, oo dhaxasha; ilmo; dhal; ubad; carruur; wasiir.

Warato (-da) — Geddisleyda yaryar oo aan dukaammadah lahayne, dibadda ama balbaloojin gudhood, wax ku iibsata.

Warayn (-ta) — 1. War biyo galaan ka dhigid. 2. War u yeeasha, danayn; tixgelin.

Waraysad (-ka) — Waraysasho.

Waraysasho (-da) — Cid wax weyd-weydiin, si war looga helo; war ka doonid, ka raadin.
Waraysi (-ga) — Waraysasho.
Warbixin* (-ta) — War arrin gaar ah ku saabsan sheegid, qorid, tebin.
Wardooin (-ka) — 1. Si war lagu helo oo la isku hawlo. 2. Qofka warka doona haya.
Wardoonid (-da) — War raadin.
 Wareeg (-ga) — 1. Qaabka afmeerkka gadowga iyo garangarta ama xarriqda goobaabinta oo kale. 2. Meegaar; waageer; xero. 3. Meel dhinac uga dhaqaqay ama uga durug. 4. Sodod aan toos ahayn; leexad; weecad; laabad. 5. Sodod iska dabaalabad ah oo aan meel la yaqaan loo socon; basle.
Wareegacadde (-ha) — Cayaar carruurto cayaarto iyagoo ganahaa is wada Hayesa ama keli keli ah oo isku wareega hayo ama isla wareega hayo; iska-daba-wareeg.
Wareegid (-da) — Si wareeg ah u dhaqaqayd, u socosho; u meerid.
Wareego (-da) — Xoolaha nool oo colka duulaanka ah, sahah ahaan, u wato.
Wareegto* (-da) — Warqad, inta la badiyo, isku kol, dad badan ama xafiisyo badan loo gacyiyo.
Wareejin (-ta) — Dhinac u dhaqaajin, u duwd, u socodsiin.
Wareemat (-ta) — Col yar oo si qarsoodi ah u baxa oo inta wax soo burburiya oo wax soo laaya, degdeg u soo noqda; (ama «wareento»).
Wareemid (-da) — Waran ku dhufasho.
Wareentaysi (-ga) — Sida wareematada cid wax u yeelid, u duulid.
Wareento (-da) — 1. Wareematato.
2. a) Cudur xanuun kulul leh oo badanaa madaxa dhinacyadiisa ku dhaca; dhanjaf xun. b) Eyddin wax tigigta.
Wareer (-ka) — 1. Madaxxanuun; madaxwareer; madaxfarad. 2. Waxkala-garanwaayid. 3. Xasiloonaan la’aan; qas; lab.
Wareerid (-da) — Wareer ku dhicid.
Wareerin (-ta) — Wareer ku ridid.
Wareeran — Wareer qaba; wareer hayo.
Wareersanaan (-ta) — Wax wareersan ahaan.
Wareershe (-ha) — 1. Xoolaha diida, xarig madaxa ama gecyaha, si daran oo adag loogu xiro, oo qal-laca ka dhigan. 2. Suuman la qur-xivey oo fardaha madaxa loo geliyo.
Wargal (-ka) — Qof warkisu yahay, ku lagu kabsan yahay oo la cuskan karo; qof waxa heli og, runna ka sheega.
Wargalnimo (-da) — Qof wargal ah, ahaan.
Wargeye (-ha) — Qofka warka qora ama doona ama qaada ama geeya, ama tebiya.
Wargelin (-ta) — Cid war ayan hor u hayn siin, gaarsiin, u sheegid, la socodsiin, uga digid.
Wargeys (-ka) — 1. Xaashi ama xaashiyo war ku yaal oo waqt go’lan soo baxa (maalinn, taddo-haad, bil,...) oo inta la daabaco la faafiyo. 2. Wargeyn.
Wargur (-ka) — Hab Soomaalidu ku dhaqanto colka ay wada hadlayso ama garramayo; qof cokkar ah baa hadhbul qofka hadlaya wax hadalkiisa qaha oo kor u qaada oo dadka wada maqashiyaa, isagoo italaki qeeza hayo oo qurxina hayo.
Wargurid (-da) — Dad wada hadlaya ama doodaya, «wargur» u samayn, u yeelid.
Ward (-da) — Dhar ama wax la mid ah oo qoyan, meel qorrax ah ku kala bixin, ku engeejin.
Warin (-ta) — Waraysi.
Warjeefid (-da) — Tiro badan oo badanuun xoolo ah, isku kol dilid, layn.
Warmaan (-ta) — Wax waran ahaan.
Warqaad (-da) — Xaashi (ama «wargad»).
Warqad (-da) — Xaashi (ama «wargad»).
Warramid (-da) — War sheegid.
Warriile (-ha) — Goroyada teeda yaryar.
Warriiq (-a) — Jirriqaa.
Warshad° (-da) — Dhis hawlo waaweyn oo gacanta, lagu qabto (bir tumid, baabuurro samays,...); hooso; (ama «wershed»).
Warsheeg (-ga) — Qof waxa uu ogado aan qarin karin ama hawshi-suba tahay inuu soo sheego; qof warsheeko yagaan.
Warsheegid (-da) — Warramid.
Warsheeko (-da) — Wixii war ah oo in la qariyo la isku ogaa ama ku habboona oo dibadda loo saaro; oo dadka looga sheekayo.
Warwacsasho (-da) — Sabab iyo marmarsiinyo qurux badan ama lagu faani karo ka dhigasho, sheegasho.
Warwar (-ka) — Samayo dhuuban oo dhallinyaradu isku riddo oo gabbashada ku burato.
Warwarrood (-ka) — Geed laamo dhuuban oo samayoolin laga dhigto iyo qodxo qarqaroofandey hesho.
Warxunggee (-ga) — 1. Bahal jaadaadka caaraada ka mid ah; waa weyn yahay, midabkiisuma waa cus yahay sun aad u xunna waa lec yahay. 2. Qofka warka qaada oo dadka isku dira; basaas; jaasuus.
Waryaa! — Eercy qofka lab oo la doonayo in la soo jeediyo loogu dhawaaco; wuxuu la mid yahay: «war hebel», «heedhe» (qofka dheddig waa «naayaa»).
Wasaarad (-da) — Qaybaha waaweyn oo taliska qaranq oo qaybsamo oo wasiir u madax yahay, midood; (ama «wasaaro»).
Wasaasin (-ta) — Sariir yar oo dadka buka ama dhaawaca ah lagu qaado; (ama «wasaaso»).
Wedac (-a) — Aan ciriri ahayn; dallaal; (ama «wesac»).
Waskh (-da) — Uslik; dhusuq.
Wasakhayn (-ta) — Waskh u yeelid, ku bi'ini, gaarsiin.
Wasakhaysan — Waskh leh.
Wasakahootid (-da) — Wax wasakhayysan noqosh.
Washir° (-ka) — Weshir.
Washiran° (-) — La washirey.
Washirid° (-da) — Weshirid.
Wasillo (-da) — 1. Wixii wax kale, loogu dhowaado ama lagu gaaro. 2. Cibaado gaar ah oo ilaah loogu dhowaado.
Wasiir (-ka) — 1. Qof wasaarad u madax ah. 2. (-ta) Waraso; ubad; dhal; ilmo; carruur.
Wasladd (-da) — (hilab, kd.) in yar oo is-haysata; cad.
Wasladdayn (-ta) — Waslado ka dhi-gid, u googgoyn; jarjarid; cadadeyn.
Waswaas (-ka) — Shaki; islahadaal; laballaabow.
Waswaasid (-da) — Waswaas gelid; shakiyid.
Waswaasin (-ta) — Waswaas ku aburid, ku ridid, ku dhalin.
Watabbiir (-ka) — Caamo raagey oo dhanaan-dhaafay.
Watar (-ka) — 1. Tiro kala dheer oo kolka la qaybiyo aan isku go' in, ee wax soo huraan; kisi. 2. Saa laad ragcadeheedu kala dheer yihin, sida maqribka. 3. Saa laad sunne ah oo gaar ah, oo iyadana ragcadeheedu kala dheer yihin.

Wataaceow (-ga) — Dayac; raafaad; leeleel.

Wate (-ha) — 1. (cudur) aan laga biskoona ama in badan laha buko. 2. Cudur faraha ku dhaca magaciis.

Watiig (-a) — Sida usha u dhuuban.

Waw (-ga) — Wow.

Wax (-a) — 1. Magac guud oo la siyso wax kasta oo jira, siib waxyaalaha aan la aqoon ama aan la dooneyn in la magacaabo ama la tilmaamo; shay; geed. 2. Wax la qabtay, la sameecy, la waxeyey. 3. Wax dhacay; arrin; talo; xaal.

Waxud (-da) — Xoolo; maal; hanti.

Waxar (-ka, -ta) — Dhasha riyaha mid ka mid ah.

Waxarakacadde (-ha) — Geed aan qodax lahayn oo dhala miro cad cad oo maqaan; (ama «waxarakacakdeeye »).

Waxaraaxir (-ta) — Meereyaasha qorraxada tan ugu iftiin badan, waxayna u dhcaxyayaan dhulka iyo dusaaga (cuddaarka); sanadeedu waa 225 maalmood, qorraxdana waxay u jirtaa toddobaatan-ku-dhowaad malyuun oo mayl; Xiddiga Waabberi; Sahra.

Waxaro (-ha) — 1. (magac kooxeed) surta dhurduhu sameeyo, qaybteeda ka samaysan ugxanta faraha badan oo aan weli dhurde u dillaacin; (qaybaha kale waa « miidda » iyo « gowska »). 2. Wixii waxarakahaas dheeraha u eg oo dhan.

Waxayn (-ta) — Samayn; faalid; yeclid; qabash.

Waxba — Baabbah; eber; xxogaana; waxna.

Waxgarad (-ka) — Wax garta; caaqil; waxyaqaan.

Waxna — Xataa wax yur; in yarna; baabbah; eber; waxbaa.

Waxooga (-ga) — Xoogaa.

Waxtar (-ka) — 1. Wax loo baahi qabo keena, laga helo. 2. Hawl ama adeeg ama samafal kale oo cid loo qabto; kaalom; gargaar; tangeero.

Waxtarid (-da) — Wax waxtar ah, cid u gelid; gargaarid; caawiin.

Waxtarme (-da) — Waxtar.

Waxwalbaale (-ha) — Wax welba ama jaad waalba leh; wax fican iyo wax xun labadaba leh, labadaba laga dhex helayo; aan wax keliya u go' in.

Waxyaqaan (-ka) — Qof aqoon badan leh; waxgarad.

Waxyar — Aan badnaayn; xooqaa.

Waxyeelid (-da) — Waxyeello gaarslin.

Waxyeellayn (-ta) — Waxyeelid.

Waxyeello (-da) — Xumaan ama dhiibato cid la gaarsiyo; wax cid wax u dhim.

Waxyi (-ga) — Si gaar ah oo Ilaah nebiyadiisa ugu baao oo wax ugu sheego.

Waxyood (-ka) — Waxyi wax ugu sheegida, kula hadlii, ugu baaqid.

Way — 1. (=!?) Erey ciil dartii loo yiraahdo, sida qof wax u iska celin karey la gaarsiyyey ama waxyaalo uu samayn lahaa, si naca snimo ah u saggad, oo is canaanaha haya. 2. « Wax » iyo « ay » oo la isku yareeyey (sida; « waa ay » timid; « way » timid).

Webi (-ga) — Biyo xog leh oo tog haya oo durtur ka wayn oo badanaa aan go' in, oo ama kal biyo ah ku shubma ama bad ama webi kale.

Webin (-ta) — Qof wax doonaya oo aan wax loo hayn u xog warramid, u dayrin.

Wed (-ka) — Geeri; dhimasho; meleg; (ama « wad »).
Wedder (-ka) — Waddar.
Wedderid (-da) — Waddarid.
Wejd (-da) — Wed u noqosh; nafka qabasho; dilid; (ama «wadid»).
Weddkirag (-ga) — Shimbir la moodo inuu weligi naxsan yahay; (ama «waddki-arag»).
Weeccad (-ka) — Weecasco.
Weecassho (-da) — Leexasho; bayrid; wareegid.
Weecin (-ta) — Leecin; duwid.
Weel (-ka) — 1. Wax kasta oo gudo leh, oo wax lagu gurto ama lagu shubiso. 2. Wax wax lagu qabsado; qalab.
Weelduw (-ga) — Weelduwid.
Weelduwan — Cudur xun oo lays qaaddsiiyo qaba oo la weel duwey.
Weelduwid (-da) — Dadka cudurrada xunxun oo lays qaaddsiiyo qaba, sida quaaxada, inta dadka faqow laga dheexasaro, weel u gaar ah oo keligood wax ku cunaan u yeelid.
Weer — 1. (-ka) Bahal dugaagga ka mid ah oo dhurwaaga u eg; diidar. b) Cad maro ah oo cad oo madaxa lagu xirto, oo murugo weyn lagu muujinayo. 2. (-ta) Ereyo taaxon oo macne buuxa leh; hawraar; tix; hadal.
Weerar (-ka) — Dagaalka colalka bilawgiiisa, badanaya intaan colku gaarini qolki kale ama meeshi kale oo uu ku dhuusan lahaa.
Weerarid (-da) — Weerar ku dhufasho, ku quaddid, ku sii deyn.
Weercalaan (-ka) — Weerdawac.
Weerdawac (-a) — Bahal weerekka iyo dawacada u dheexeyaa; weercalaan.
Weess (-ka) — 1. Geed faalala oo xooluhu (geel) daaqaan oo ur aad u lifaaqoon leh. 2. Ballaar; waasac.
Weessaggad (-da) — Geed jeerinka u eg oo ur qurmuun leh.
Weesaysad (-ka) — Weesaysasho.
Weesaysasho (-da) — Weeso qaadasho.
Weesaysi (-ga) — Weesaysasho.
Weeso (-da) — 1. Mayrid xubnaha qaarkood la mayro oo faral ah oo la’aanteed aan salaadi ansixi karin. 2. Biyaha lagu weesaysana hayo laftooda; (ama «weyso»).
Weeyaan — Weeye.
Weeye — 1. Erey dadka warramaya lagaga warguro; waa tahay; haye; kow. 2. Sidee la yahay? Maxaa la sheegay? Iska warrama; ma nabad baa?. 3. Wuxuu la macne yahay «waa» (waxayse ku kala duwan yihiin, «weeye» ereyga ama hadalka ay weheliso waa ka dabadhacdaa, sida: Cali weeye = waa Cali; wiil wanaagsan weeye = waa wiil wanaagsan;...).
Wegen (-ka) — 1. Boqol fardo ah. 2. Xayn; koox; horin; (ama «wagan»).
Wegdo (-da) — Qabuxumo yaar oo lugaha gasha oo ay gadow ama labo qaanso oo afafka isku haya u eekaadaan.
Wegered (-ka) — Suun kooraha far-daha dodiis ka laallaada, oo inta hoos iyana fariska boggisaa la soo mariyoo, kooraha dodiis kale afka loo suro ama si kale oo xoog leh loogu xiro, oo kooraha xajiya; (ama «wagarad»).
Wegeredeeyn (-ta) — Wegeredka u xirid, u gijiin.
Wehel (-ka) — 1. Qofka qof ama cid ugu jooga si uusan kefida ama ciddida u dareemin. 2. Wax wax raaca ama la socda ama la jooga.
Wehelin (-ta) — Cid kale ama wax kale wehel u noqosho; la socdho.
Weheleyeel (-ka) — Weheleyeeliid.
Wehelyeelid (-da) — (u-) Wehel u ahaansho, u noqosho; wehel u ahaan u raaeed.
Wejii (-ga) — Madaxa dadka intilaa horay u soo jeedda oo u dheexaysa foodda taniyoo lafta garka iyo dhegeta taniy dhegeta kale, oo indhaha iyo sanka iyo afku ku yaalliiin; fool; juuah.
Wejifur (-ka) — Hadiyad gabadhada la arrooso la siyoo, oo ninka wax aro-
osay uu siiyoyo (kolka layso guri geeyoo oo ay dhanka arooska dhi-gayso).

Wejiggabax (-a) — Weji aan furfuran yam ama hoos loo rogto ama la kadduudo, sida qof ceebaal fatay, ama si kale sid wax ugu dhimay, wejigitisu noqdo, kolkuu la kulmo dadka uu wax u dhimay.

Wefid (-da) — Harjaad; haarid.
Werin (-ta) — Hadal cid kale leedahay soo qaadiid, sheegid, cid kale gaarsiin.
Wershed (-da) — Warshad.
Weshaa (-ka) — Doon ama markab cusub oo kolkaas dibadda iyo badda loo soo saaray.
Weshirid (-da) — Doonni ama markab ama gaadiid kaloo badda saamayn, dhisid.
Wesiif (-ka) — Kallunka jaad ka mid ah, oo aad u yaryar.
Weyd (-da) — Caato; xayeesi.
Weydaaar (-ka) Isdhaaf; gudub.
Weydaarusho (-da) — Gudbiid.
Weydaarid (-da) — Weydaar ama talantaali u xirid; isdhaaf u xirid.
Weydaarin (-ta) — Gudbin; dhaafin; mootin.
Weydiin (-ta) — Qof hadal u jeedin si jawaab looga helo; su'aalid; warin; warsad; haybin.
Weydiisad (-ka) — Weydiisasho.
Weydiisasho (-da) — Su'aalasho; warsasho.
Weydin — (waa + idin).
Weydoobid (-da) — Weyd noqosho; caatoobid.
Weyl (-sha) — Ilmo dhashay ama yar oo dheidig oo lo' ah.
Weylaalis (-ta) — Gogol haragaha wyclaha laga tolo; waali.
Weyn — 1. Qiyaasta loo badan yahay, wax u weheliyaan, wax u dheer yihiin (xagga dhererka, xagga bel-laarka, xagga tirada, xagga filka, xagga xoooga, kd.) yaraan ka tegey, koray, weynaadey. 2. (arrin, wax dhacay) saamays daran leh; culus; la xusuusto.
Weynaan (-ta) — Wax weyn ahaan.
Weymaansho (-ha) — Wax weyn ahaansho.
Weyne (-ha) — Ilaaah; Feneh; Rabbi.
Weynay (-ta) — Wax weyn ka dhigid.
Weyrax (-a) — 1. Dagaalka xoolaha dhalay ay dagaallamaan kolkha la maago ama ay dhashhooda u baq-
aan. 2. Nefka la cariyo dagaalkisha. 3. Caro; dhirfi; gadood.

Weyraxon (-da) — Weyrax gelid.
Weyraxin (-ta) — Weyrax ka doonid, ka keenid.

Weysaalo (-ha) — Waxyalo diricinimo ku jirto oo qof falo; wacarlo.
Weyso (-da) — Weeso.

Wieid (-da) — l, (cid,...) u dhaawaqid, u yeerid. 2. Wax sabab u noqsho; keenid.

Wiglo (-da) — Wilgo.

Wilf (da) — Sida wiifowga u warreegid.

Wiifow (-ga) — Geed wareega oo fardo qoryo ah iyo kursiyo lagu faristaa leh, oo carruurta lagu caayarsa.

Will (-ka) — 1. Ilmo yar ama dhalin yar oo lab; inan; kuray. 2. Nin cid ka tirsan ama u shaqeeysa; adeege; midiiin. 3. Isha birteeda.

Wilimo (-da) — Will ahaan.

Wiig (-a) a) Bowdada madaxeeda misigta ku jira. b) Misigta fiiqoeda.

Wiiqan — Waxyeelllo gaartey; tabaalaysan.

Wiigid (-da) — Waxyeelllo gaarsiin.

leedahay sal negi iyo garan dheer oo wareega oo afkisa hare. wax ama siisilad gan qaroofan leh oo wax loo suro, ka lusahaan waxaan weligi laga waayin dekedahay wax laga soo roga hayo ama laga saara hayo, aqalaada waaweyn oo la dhiisayo, maraakiibta dushooda, 2. Qalab laga sii daanyo yeer, oo shaqaa-

laha loogu sheego bilaabadka iyo dhammaadka shaqada; qalabkaas oo kale oo maraakiibtu leedahay.

Wilgeyn (-ta) — Wilgo qaaddid, ka luuqin, ku heesid.

Wilgo (-da) — Hoos raggu qaado (ama «wilgo»).

Willad (-ka) — Willasho.

Willasho (-da) — 1. (iftiin, yeer, cod) socsoc od ama dhaqdaqsa qib iyo horay ah oo degdeg ah samayn; gilgilasho: qarqarid; garirid; ruuxasho. 2. Joogsasho iyo salbqii diidid; dhaqdaqsaq iyo socod badda.

Wille (-ha) — Dhaqaxa kore oo maxdinka; weled.

Winiin (-ka) — 1. Safan yar. 2. Firan yar yar oo madaxa (dalada) ka soo baxa.

Wiqaayyo (-da) — Xumaha oo cid ama wax laga ilaaliso, laga dhowro, laga badbaadiso.

Wir! — Carl

Wirfid (-da) — Wax wirfaya noqsho.

Wirfin (-ta) — Xarig, maro ama wax
Wiriir - Jiraca qaarki.

Wiriiryaan - Wax faro badan oo meel wada jooga oo intaas is dabammaraya.

Wirwir (-ka) — 1. Dhaldhalaal; bir-bir. 2. Dhalanteed; dhaan dabag-gaalle. 3. Qoraxda harkii oo lagu dhalandhoole, lagu soodo.
Wirwirid (-da) — 1. Sida dhalanteedka u dhaldhalaalid; birbirid. 2. Harkii qorax ku socosho, ku dhalandhoolum.
Wishaar (-ka) — Weshaar.
Wishaarid (-da) — Weshaarid.
Wiyer (-ka) — Biyo aan xareed ahayn.
Wiyil (-sha) — Nafley aad u weyn oo u xoog badan oo gees arna labo gees wejiga ku leh; waxay leeda-

4) Tan Afrika; B) Tan Hindiya.
hay indho yaryar araggeeduna ma fiicna, dhegaheedka iyo sankus ee aad bay wax u maqli og yihiin oo u garan og yihiin; Waxaa ku gaa-shaaman harag wax kasta ka qiro weyn oo ka adag; waa dagaqdaa oo hilibka ma cunto.

Wooqooyi (-ga) — Qofka bari iyo docda qorraxda ka soo baxdo u jeeda, docda bidixdiisa ku abba-aran; docda koofur u tusmaysan (ama «waqooyi»).

Woo (-ga) — Magaca xarafka «W» (ama «waw»).

Wuqiyad (da) — 28,35 garaamme ama 1/16 rodol.
X (xa') = Xarafka 22d. oo alifka soo-
maalida. Waa shibbane.
Xaaë (-ka) = 1. Caleemaha dhirta
oo inta engega geedka hoostiisa
ku soo daa'aa. 2. (oogada naafeyda)
uurkujuur. 3. Wax warba, intooda xun.
Xaaësë (-da) = Sida xaal la guryo
oo kale wax u wada qaadiid, u waa-
da uruurin; xaaqid; fiicid.
Xaabin (-ta) = Wada qaadiid; xaa-
qid; xankakaabin.
Xaabo (-da) = f. Qoryaha gallalan
oo dhaqka lagu shido; qoryo; shi-
daal. 2. Wax kasta oo la shito.
Xaabsad (-ka) = Xaabsaho.
Xaabsashe (-da) = Si boob ku jiro,
wax u qaadsasho; xankakaabsasho.
Xaabsi (-ga) = Xaabsaho.
Xaad (-da) = Timo gaaggaaban oo
jliscan oo aan korin oo oogada
ku wada rogan meelo yar maahsee
(afarta caddeed, madaxa,...).
Xaaduh (-ta) = Wax la qoray, ganka
iya xaadde ka xiiriid, ka jarid, ka
geird; tisfiiriid; salaaxid.
Xaadod (-da) = Qaybaha magaalo
u qaybsan tahay, mid ka mid ah.
Xaalad (-da) = Xunbada biyuhu
xeebta ku soo tusaan.
Xaalaggal (-ka) = Xaajo wax ka qa-
ban kara; xaanjaggaan.
Xaaladuqaan (-ka) = Xaajaggal.
Xaaajeysad (-ka) = Xaajeysasho.
Xaajeysasho (-da) = Wada hadlid;
garramid; jiitamid.
Xaajeysii (-ga) = Xaajeysasho.
Xaaji (-ga) = Nin muslin ah oo
yajka gudanaya ama soo gurey.
Xaajinnimo (-da) = Xaaji ahaan.
Xaajo (-da) = Arrin; talo; xaal;
anmuur.
Xaajood (-ka) = Xaajeysasho; gar-
ramid; xaalid.
Xaakin (-ka) = 1. Nin dal xukuma;
taliye. 2. Garsoore; qaallii.
Xaako (-da) = Dhacaan adag oo
afka ka soo baxa oo ka yimaada
oomada xuubabkeeda jiliscan kolka
ay bukeertaan.
Xaakood (-ka) = Xaako iska keenid,
tufid.
Xaal (-ka) = 1. Lacag ama wax kale
oo qof qeeyey, eedsiiin ahaan loo
saaro; yake; taacsir; cisaaro; xum-
ayn. 2. Arrin; xaaajo. 3. Sida lagu
sugan yahay; xah; xaalad.
Xaaal (-da) = Xaal.
Xaalayn (-ta) = Dan u gelid; wax
ka qabasho.
Xaalid (-da) = Xaal isu sheegasho;
xaajeysasho; garramid.
Xaalmarin (-ta) = Xaal siin.
Xaalo (-da) = 1. Xaal. 2. Uurkujuur;
xiiidmo.
Xaaluf (-ka) — Dhul engegey ama nabaadguurey oo daacji ka dhammaaday.
Xaalufid (-da) — Xaaluf noqoshoo.
Xaalufin (-ta) — Xaaluf ka dhigid.
Xaammiil (-ka) — Qof dumar ah oo uur leh (ama «xaammiil»).
Xaani (-da) — Ciidda teeda injihaha ah, sida tan dixda ama sceebta.
Xaaqid (-da) — 1. Minfiiq ku nadiifin; fiiqid. 2. Wax badan isku kol layn, dilid, baabbi’iin, marin.
Xaaqin (-ka) — Qalab wax lagu xaqo; minfiiq.
Xaar (-ka) — Saxaro.
Xaaraamnayn (-ta) — Xaaraan ka dhiigid.
Xaaraamaysan — La xaaaraameeyey; xaaraan laga dhigay.
Xaaraami (-ga) — Qofka xaaaraanta fala oo aan u aabayeelin, siiba tuugga wax xadidda badan.
Xaaraan (-ta) — Waxaa aan shareecadu bannayn oo xalaal ka dhiiggin; booli.
Xaaran° — La sinneday oo la fiqay.
Xaarashe °(-da) — Meel xaar sanayshe.

Xaarid (-da) — 1. Xaar dhigid. 2. (°)
Kob la doonayo in la faristo ama la dego ama la dhisoo ama dan kale laga iee yahay gebiib siman oo fiisgan ka dhigid; kabbid.
Xaarin (-ka) — Weel la tolo oo fidisan oo badarka lagu haadiyo oo lagu kala soco.

Xaarmaan (-ta) — Wax xaaran ahaan.
Xaarxaarin (-ta) — Hadal xaarxaaro ah ku dhiihid.
Xaarxaaro (-da) — Cannaan fookun.
Xaas (-ka) — 1. Afada iyo carruurtta. 2. Cidda inta tabarta yar; maato. 3. Xoolaha inta isnuugta.
Xaasaamid (-da) — Caatoobid; weydoobid.

Xaasaan (-ka) — Caato; weyd; macaluul.
Xaasaanqabow (-ga) — Xaasaan iska qabow, iska roon.
Xaasha; — 1. Xumo ka fog, ka dheer; taasna daa; maya. 2. Erey la yiraahdo kolka wax loo bogo; bagal (ama «xaasha»).
Xaashi (-da) — 1. Baalal xalxaalleefsan oo jiljiliscan oo aad u waxtar badan; qaar waa adag yihiin oo weelal iyo galal wax lagu gurto baa laga sameeyaa qaarna wax bad lagu dhisaa; qaar korkooda wax lagu qoraa ama lagu daabaca, qaar wax baagulagi duubaa, qaarna siyaalo kale oo badan baa wax loogu qabsadaa. 2. Warqad qoran oo la isu diro. 3. Warqad iska cad oo aan wax ku qornayn; (ama «xaanshi»).
Xaasid — 1. (-da) Xaaq noqoshoo, yeelasho. 2. (-°ka) Qof xasad ka buuxo.
Xaasil (-ka) — Wax la tirijeey wax ka soo banbaxay, wax ka soo haray.
Xasins (-ta) — Inta xaaska ah, si gaar ah u dhaqaalayn.
Xaa.soobid (-da) — Xaaq noqoshoo ama xaa badan yeelashoo.
Xaxwin (-ta) — Socod culus, sooco; tegid.
Xaxi (-ga) — Xunhada cad oo mo-
wjadaha baddu yeeshaan kolka ay jabaan, ama ay isku dhacaan.

Xab (-ka) — 1. Dhareer is-haysta oo layiig ah oo xuubabka jiljilesan oo oogada ka yimaada, ka soo go'a: balqan. 2. Biyo badan oo xallibaan ah oo mandheera iyo ilmaha dhalanaya la socda. 3. Ukunta biyheeda cad. 4. Harag jiljisaa oo sida siibaarka u samaysan oo bixaha lagu dhaansado.

Xabaal (-sha) — Godka dadka dhinta lagu xabaalo; qabri (ama «xawaal»).

Xabaalaqf (-ta) — Qarandi; saddex-suulley.

Xabaalid (-da) — Dhulkad go dha qodid oo ku qarin; ciid ku rogid; aadid; duugid; asaruridd.

Xabad (-ka) — Laab; gaaddo; shaf; (ama «xabad»).

Xabag (-ta) — 1. Dhacaan geedaha qaarkood ka yimaada ama laga liso oo kolki uu neecawda dareemo isqabsada oo adkaada. 2. Hunguriga cad, meesha curu ku taal; cune; dig.

Xabagbarso (-da) — Malabka awlalka ku jira mid ka mid ah oo shinidu si gaar ah u samayso; waa miid sida xabagta dhirta qaarkeed u cad oo aan gows iyo wax kale midna dheehiin, oo boqoraddaada cunto.

Xabash (ka) — 1. Addoon; bidde. 2. Doogo; naq; xamash.

Xabawar (ka) — Xoolo cidda laga wado oo meel naq leh la geyyo.

Xabawarim (-ta) — Xabawar geyn.

Xabbuur (-ta) — (badanana xoolo) qaab.

Xabbad (da) — 1. Saanadda buntu-kha laga rido middeed; waxay ka kooban tahay fuuq (qashar) baarudii ku jirto iyo gumuc; rasas. 2. Cudur dadka ku dhaca; waraabow. 3. Wax keli ah; mid. 4. Iniiin.

Xabbadayn (-ta) — Xabbado la dhi-cid, ku ridid.

Xabbis (-ka) — Dadka denbiga gala, meesha lagu xiro oo lagu hayo; xarig; (ama «xabbi»).

Xabbisan — Xabbis ku jira; maxbuus ah; xiran.

Xabbisid (-da) — Xabbis gelin; xirid.

Xabbee (-ta) — Godka dadka oo qee-xnaantu ka ba'do ama si fican u soo bixi waaya, dalqada iyo cunaha oo wax gaaray dartaad.

Xabbeeyn — Xabeey ku dhacday; xabbeel leh.

Xabbeesuub (-da) — Xabbeey yeelasho.

Xablib (-ka) — Qof aad loo jeecel yahay.

Xabow (-ga) — Geed aan qodax la-hayn oo badaha agtooda ka baxa oo geel u jeecel yahay.

Xabsi (-ga) — Xabbis; xarig.

Xabud (ka) — 1. Baruurta boga kor-kiisa ka baxda. 2. Laab; xabad.

Xabxab (-ka) — Qare.

Xade (ka) — Soohdii; seerc.

Xadaafir (-ta) — 1. Dhiul kulul oo qafro ah. 2. Dhib; hawkar.

Xadaf (-ka) — Goynida erey ama xaraf la gooyo.

Xadatayn (-ta) — Xanatayn.

Xaddan — Lixaad weyn; aan wax ka maqnaayn; dhammays ah; xaddii leh.

Xaddanaan (-ta) — Wax xaddan ahaan.

Xaddhaab (ka) — Meeshiijaysu astee-yey oo la dhaaso; xadda oo laga baxo.

Xaddhaafid (-da) — Xaddhaaf la imma-noo.

Xaddi (-ga) — Wax lixaad weyn; dhammays ah; xoog leh.

Xaddidhaab (-ka) — Meesha ama halka aan badanaa la dhaafin, oo la gudbo, oo wax lagu sii daro. Xaddhaab.

Xaddis (-ka) — Ciltii kooba waxyaalaha Nebi Maxamed laga hayo: waxyaaluhu uku hadlay ama uu faalay ama siyaaluhu ahaa.

Xadeyn (-ta) — Xad u yeelid.

Xadeysan — Xad loo yeelay; la xadeeyey.

Xadfih (-da) — (erey, xaraf) goyn, jarid.

Xadid (-da) — I. Wax cid kale lec-
dahay si qarsoodi ah u qaadashe. 2. (°) Xad cid lagu xukumay fulin, ku qaadd.

Xadidin (-ta) — Meel digdigo ah oo aan geed lagu arag.

Xadnaan (-ta) — Wax la xadayo ah-ah; jirrabaan; kadednaan; ciir-sanaan.

Xadrayn (-ta) — Xadro gelid, la imaansho, oogid; digriyid.

Xadro (-da) — Digi.

Xafi (-ta) — 1. Goyn xooq iyo dhaqso leh oo mindiyeed ama wax la mid ah, shanqarta ka yeerta. 2. Caanaha la liso waqtiyo kala duwan, kuwa ugu soo horreeeya.

Xafnaare (-ha) — Raadka iyo diifta cudurku reebo, oo baanta u baahnaan.

Xafidan — La xafiday; dhawran.

Xafid (-da) — Dhib iyo dhimaal ka ilaalim; dhawrind; bedbaadin.

Xafiiil (-sha) — 1. Kaftan; xifaale. 2. Tartan.

Xafiiltamiid (-da) — Is xifaalayn; is jurxayn.

Xafiiltan (-ka) — Xafiiltamid.

Xafis (-ka) — Qol ama qolal lagu qabto hawlo talisku uu leh yahay ama qof gaar u leh yahay ama kuwo ganacs.

Xag — 1. (-ga) Doc; dhineac; gees; barbar. 2. (-ta a) (candhada xoo-laha) horaaad iyo danbeed isku dhineac ah. b) (legdan,...) sida qof la legdama haya qof ka xoog yar oo xag u deyna haya: gacaan keliya kula legdama haya.

Xagaas (-ga) — Afarta nur oo sanada midkood; wuxuu u dhaxseeya guga iyo dayrta; xilliga xagaayada da’do.

Xagaayyo (-da) — Roob xilliiga xagaaga ka da’a deexda Soomaaliyaada koo-fure qaareed.

Xagaggelin (-ta) — Labo qof oo isku dhineac ah, keli ulaa legdamid; midba xag u deyn.

Xagal (-sha) — 1. Lowga laabatadiis dibadda u jeedda oo kolka la farriisto ama lugta laabo, isku laa-

banta. 2. Labo xarriquud oo too-stoonsan oo meel isugu yimaad ku yuabka ay u yeeleyn korka ama meesha u dhaxaysa.

Xagaldaacid (da) — Baari ama culays ka batay darti, lugtu la laabnirid, la daacid, la kuif (ama »xagalkaddaadacid«).

Xagaldaace (da) — Lugtu oo xagasha ka daacda ama ka laabanta, baari ama culays ay qaadi weydey da-raaddeed (ama »xagalkaddaaco«).

Xagale (-da) — 1. Xubin soo baxsan oo wareegsan oo shaftka geela ku taal, oo kolka uu fadhiyo dhulka qabata. 2. Xubintaas hilibkeeda aan jiirka iyo bariurta midna ahayn.

Xagasho (-da) — 1. Ilkaha bire afkooda xoog wax ugu xoqid, ugu dildilaacin, ugu muruxsasho. 2. Ciddiyaha wax ku nabrid, ku dhaawicid; xangaruufasho.

Xagatini (-ta) — Ciddi xoog wax loogu jididey ama wax kale oo la mid ah, raadka ama nabarka ay reeboon.

Xagaysasho (-da) — (xoolo irmaan) xag ka maalid.

Xagaysi (-ga) — Xagaysasho.

Xagga — Meel; doc; dhineac; bar-bar.

Xaggee? — Docdee? Halke? Meel-ma?.

Xagid (-da) — Ilkaha eearaddooda ama ciddi ama wax kale oo af fiqan leh, xoog wax ugu jiiid, ugu dillaacin, ugu muruxin.

Xagjir (-ka) — (geel,...) neef irmaan
oo aan gayax (sidig) ahayn, oo xag laga maalo.

Xaj (-ka) — 1. Tiirarka Islaamka mid ka mid ah, oo Muslinka fata haya, kuwoodii kari kara, inay, hadday u yaraato, kol kaabada iyo meelaha kalloo baraykaysan tagaan oo soo boodqaan (bisha arrafo gudeheeda).

Xaajimeyn (-ta) — Xaajii u yeelid, ku reebid.

Xajlimeysan — Xaajini gaarrey, hayso.

Xaajiin — 1. (-ka) Geed yar oo leh caleemo xaadi ku rogaa tahay iyo dhacaa cuncun daran ku reebaa waxaa u taabto 2. (-ta) Cuncun haraggu dareem oo oogadoo aad u kala oo waxyaaloo kala guur ah laga qaado (sida: dhirta qaarkeed, habarkaa, cunnada, ... ama kutka iyo qabowga); cadanyo; caaro.

Xaajimeynad -(-da) — Geedxajiiin xoo-luhu dagaawan.

Xajin (-ta) — Xoog u hayn, u qaba-sho, u adkayn.

Xajiyid (-da) — Xaj tegid, gudasho.

Xakab (-ka) — 1. Makaab. 2. Dhiig lool ah.

Xakamayn (-ta) — Xakame gelin, ku qabasho.

Xakamaysan — Xakame ku jiro, lagu hayno; la xakameeyey.

Xakame (-ha) — Bir iyo suuman isku xiran oo faraska afka iyo madax loo geliyo oo lagu qabto laguna duwudo.

Xal (-ka) — Biyo aan badnayn oo wax lagu xalo;

Xalal (-sha) — Wax shareecadu bannaysay; aan xaaraan ahayn.

Xalalayn (-ta) — Xalal ka dhigid; Bannayn.

Xalalaysad (-ka) — Xalaalaysasho.

Xalalaysashe (-da) — Xalaal ka dirgashe; bannaysasho.

Xaladhaley (-da) — Arrin adkaalay oo labada dhinac kaga heshiyyaan in iyadaba la illaawo oo la baabbi'iyoo, oo sidii dad, isu cusub oo haddu isugu horrayso, laga noqdo; (ama « xalaydaheey »).

Xalan — La xalay; mayran; qasaalant; dhaqan.

Xalay (-da) — Habeenadii la soo dhafay, kan ugu danbeeeyey; (ama « xalayto »).

Xalayto (-da) — Xalay.

Xalfoof (-ka) — 1. Dhuun weyn oo salka baruur ku leh oo wadnaha ca dillacaada. 2. Wax kastoo gudo leh oo aan adkayn, ama korka ka adug iyagoo hoos iyo gudaha ka mootan.

Xalid (-da) — Mayrid; qasaalid; dhaqid.

Xaliib (-ka) — Xanuun, carrabka didiisa hoose xididadda ku yaal, dhiig madoobad ah, laga sii daayo.

Xalib (-da) — Quruuxda iyo dhadhan-wanaagga hadalka siiba jaadadka suugaanta; qulud.

Xalladeyn (-ta) — Xalladdu u yeelid, ka xareedin, qurxin.

Xalleefato (-da) — Qalab afka ku leh bir yar oo godan, oo waxa la qoro, lagu xalleefiyoo oo qorka lagaga saaro.

Xalleefin (-ta) — Xalleef ka dhigid.

Xalleefsan — Xalleef ah.

Xalliban (-ka) — 1. Caano ama wax la mid ah oo miir ah, ahaa wax kale dheehin ama taraxin, nadiifnimadda ka badatay. 2. Wax sida dhulada qaarkeed, araggu gudbo ama iftiinku soo dhaafso.

Xalmaan (-ta) — Wax xalan ama la xalay ahaan.

Xalus (-ka) — Laab weyn oo baruur duuban ah oo dadka shilis, siiba dumarku, xuddunto hoosteeda ku yeessaan.

Xalwad (-da) — Cunno waxyaalaha macmacaan kaa mid ah oo warango iyo sonkor iyo subag laga sameeyo (ama « xalwo »).

Xaltxal (-ka) — Barbarar jiliskan oo oogadu yeeleeto, inta haragga hoosttiisa biyo iyo dhacaaan ku soo joog sadaan.

Xaltxalid (-da) — Xaltxal yeelasho.
Xamaamo (-da) — 1. Alaab; xamaan; agab. 2. Hub; qalab.

Xamaan (ta) — Xamaamo.

Xamaarad (-ka) — Xamaarasho.

Xamaarasho (-da) — Ixyado la dhab-bacan yahay oo boggaa iyo addim-mada lagu gurguuran hayo, socosho, dhacaqadlig.

Xamaarato (-da) — Naafayda in teeda xamaarasho ku socota: waxay leeyihiin lugo gaaggaaban oo gumuma-dyo la modo (diin, yaxaa, kd.).

Xamakow (-ga) — Geed aan dhlulka ka kicin oo leh laaumo buurburuun oo wada hilib iyo biyo ah oo dusha kurtummo yar yar oo badan ku leh.

Xamar — 1. (-ka) (fardo) midab gu-dud u hagaam ah ama gudhuudmadow. 2. (-ta) Raqay.

Xamash (-ka) — Naq badan; cosob; deegaan; (ama «xashash»).

Xamasho (-da) — Qof maqan, hadal ama warxuun oo hadduu joogoo aan lagula dhaaceen, ka sheegid.

Xamdhi (-ga) — Mahad; shugri; xamdhaan.

Xamdhaan (-a) — Mahadnaaq; shugrinnuq.

Xamdhaanqid (-da) — Xamdhiyid; mahadini; shugriyid.

Xamdhiyid (-da) — Xamdhaanqid; mahadini.

Xamil (-ka) — 1. Haragga indhaha ku roqan oo dhawra. 2. Rar; qaad. 3. Daah sumalka caaloosa lagaga xiro, si uusan idaha u saaran.

Xammaal (-ka) — Kan hawshiisu tahay inuu dadka aalabaad iyo waxyaalah inna ku colul ku caadi. 2. Wuxuu gurow, badanaana tunka wax ku qqada.

Xammaalid (-da) — Hawsha xammaaluka qabasho; tunka wax culus ku qaadid.

Xammayn (-ta) — 1. (biyo,...) heerka u kulul gaarsiin; karkarini. 2. Ta-han ka orosiiin; kicin. 3. (saacad) buuxin.

Xammaysan — La xammeciyey.

Xammeeti (-da) — Dhacaanka beer-kutaa shaha ku jira.

Xamur (-ka) — Geed gobka u eg kase gaaban oo miirro laf adag oo la cuno leh.

Xamuxamaa (-ga) — Geed-quwaax xabtiisaa la cuno.

Xan (-ta) — Qof maqan oo wax xun oo hadduu joogoo aan lagula dhac-cean, lagu sheego.

Xanaajin (-ta) — Xanaaq ka keenid; ka caraysin.

Xanaakad (-da) — Xanaaq ka doon-doon; xifaalo.

Xanaakadayn (-ta) — Hadal xanaakad ah, ku dhiihid.

Xanaaq (-a) — Caro; dhiriif; umal; dhiihdi.

Xanaaqid (-da) — Carood; dhiriif; dhiihdiyid.

Xanaf (-ta) — Dar达尔; xajin.

Xanafi — Qofka mad'habta xanafiyyada haysta; xanafiyyadu waxay ka mid tahay afarta mad'habood oo waa warayn oo Islaamka, waxaana aasaasay Inmaam Abu Xaniifa (-767).

Xanar (-ka) — Geed-yar yar ama ood godax leh.

Xanatayn (-ta) — Xanato ku samayn; salaaxid; xoodin; (ama «xadatayn»).

Xanato (da) — Xididdada oogada oo kaca ama baraaruga kolka ay dareemaan waxyaalo si cebecsan oo jiliscan meelaha qaarkood uga taa-taabanaya; (ama «xadato» «xanato»).

Xanbaarad (-da) — Xanbaarasho.

Xanbaaragudub (-ka) — Tabaha leg-dunka middood.

Xanbaarid (-da) — 1. Ilmo yar dhab-barka ku qaadiid. 2. Kor u qaadiid, u sidid, u bilid.

Xanbaaris (-ta) — Xanbaarid.

Xanbaarsasho (-da) — Si xanbaarsi ah u qaadasho.

Xanbaarsi (-ga) — Xanbaarsasho.

Xanbali — Qofka Mad'habta Xanbaliyada haysta; xanbaliyadu waxay
Xankakaabsasho (-da) — Wax badan oo meel daadsan ama quban. Si boob ah oo aan qurux badnayn, sacabka ugu kaabbasho.
Xannanayn (-ta) — Xannaano u gelid, u samayn; dhaqaalayn; hayn.
Xanmaano (-da) — 1. Ilaalinta iyo dhaqaalaynta carruurti yaray. 2. Maa- mulka carruurti xannanenceya iyo hawlibiisa guud ahaan. 3. Dhaqaalle; turaal.
Xannib (-ka) — Dhib; jirrab; caddaadis; kadeed.
Xannibid (-da) — Dhibid; jirrabid; ca-daadin; kadeedid.
Xantir (-ka) — Qof aan waxba hay- san; sabool; cayr.
Xantirid (-da) — Xantirr noqoosho.
Xantiriim (-da) — Xantirr ahaan.
Xanto (-da) — 1. Subag ama miid kale oo la shilla hayo, xunbada ka soo go'oda oo dusha ka fuusha. 2. Ca- yaar taabasho iyo orod ku dhisan sida laalka iyo yoolyoorka, istaabashaddooda; seemis.
Xantoobbo (-da) — In kol shanta far- rood iyo calaacaasha lagu qabto oo lagu qaado, (ama «cantoobbo»).
Xantoobbood (-ka) — Xantoobbossado.
Xantoobbossado (-da) — Xantoobbo saca- bka ku qaadasho.
Xanuujin (-ta) — Xanuuun u yeelid, gaarisiin, dareensiin.
Xanuuun (-ka) — 1. Dareen meel ooga- da ka mid ahi iska darsooto oo ay la karto ama dhuuru uga rooro, nabur ku dhacay ama waxyeelka kale oo gaartey darteed; kaar; dhuur; halac, laxaw. 2. Caafimaad iyo fayyoobi la'aan; cudur; bugto; jirro.
Xanuuniid (-da) — Xanuuun yeelesho.
Xanuuunsad (-ka) — Xanuuunsasho.
Xanuunsan — Xanuuun 'hayo; buka; jirran.
Xanuuunsasho (-da) — Xanuuun iska da- reemid; xanuuun qabasho; bukoob; jirrood.
Xaq (-a) — 1. Sida ama waxa eg;
tusmo; abbaar; jid. 2. Garsoor; cad-daalad. 3. Run.
Xaadhawr (-ka) — Xaqa qof kale leeyahay oo la ilaaliyo, la dhowro ama wax uu qooqoso aan lagula xicin.
Xaadhawrid (-da) — Qof xaadhawr ku wadid, ku dhigid.
Xaqtiijin (-ta) — Xaqtiq ka dhigid; hubin.
Xaqtiiq (-da) — Wax aan male ahayn sugan; run; hubant; (ama «xaqtiqo»).
Xaqtiiqisad (-da) — Xaqtiqisasho.
Xaqtiiqisasho (-da) — Xaqtiqisad ee guradda; rumaysasho; hubisasho; sugid; saaligaam.
Xaqrir (-ka) — Xaqa iyo sharafka wax leeyihin oo aan la marin, loo diido; tixgelis la'aan; dulqeyn; quur-ri; yasid.
Xaqiiran — La xaqiray; la liidey.
Xaqirid (-da) — Wax xaqiran ka dhigid; dulqeyn; liidid; yasid; quursasho.
Xaqiiranaan (-ta) — Wax xaqiran ahaan.
Xaqiiramid (-da) — Xaq isu sheegasho.
Xaqquq (-a) — Ul ama qori ama wax kale oo la qorayo, oo dufta ama ganka ama gaskar korka kaga yaal bir alaysan lagaga jirayo, lagaga xiirayo.
Xaqquwan — La xaqquway; sidib laga dhigay.
Xaqquqid (-da) — Wax xaqquwan ka dhigid.
Xar (-ka) — 1. Bahal yar oo qoryaha gala oo cuna; bulumbulyo. 2. Dhaqan xaddeed qayb u fudud.
Xaarambad (-da) — Dagaallanka calalka (ama «xarbaxi», «xarbi»).
Xaaramrad (-da) — 1. Finaan yar yar oo waqtiga kuulu daalka ka soo yaaca. 2. Haalaati; hamunun.
Xaraaradhow (-da) — Xaraarad yeleesho.
Xaraarin (-ta) — Xaraar ka dhigid.

Xaraaroowe (-ha) — Geed dhulka ku faahfaahin oo caleemo waa weyn.
Xaraarug (-ga) — Qof naf xuni kjiirta; naafaadwaar; sakahay.
Xaraarugid (-da) — Sakaraadid.
Xaraash (-ka) — 1. Wax naado laga iibiyo oo hadba qofka qiime ma-dhaasaan ah gaar mu ugu baaryo.
2. Qof ama dib dib la iib ugu baaryo.

Xaarado — Xaraash ku iibiin.
Xarad (-ka) — Muuqaalayn oo samaysan xarligo iyo astaamo oo wax la quruxinayo korkiisa lagu dhigo ama lagu qoro; naqash (ama «xarar»).
Xaradhaamo (-da) — Waaaga oo la deysto oo qof kale wixi, wax lagu qabsado; wax dhaqalaysi; taash ladda; maradhaaro.
Xarraf (-ka) — Mid kasta oo astaamaha aliffka ka mid ah.
Xarrafseed (-ka) — Xarrafsho; xarrafis.
Xarrafsho (-da) — Caano ama wax kale — si ay u qaboobaan — meel neecay leh dhigasho.
Xaraffsi (-ga) — Xarrafsho.
Xarakayn (-ta) — Xarako ama shaqal u yeelid.
Xarakaysan — Xarako loo yeelay.
Xarako (-da) — 1. Xuruuska aliffka in-tooda shaqakal ah. 2. Koobhiga iyo hoosdishga iyo godninku iyo raatniinka astaamahooda. 3. Dhaqahaag caqal; muuxaahda.
Xaram (-ka) — 1. Meel barakaysan oo Ilaal dhawray; meelaha loo xajiyi; Maka iyo Madina (xaraamayn).
2. Guri beela doqooyinka dhawran oo du-
marku joogo, dumarka meeshaa jooga laftooda; (ama «xaran», «xar-
run»).

Xaran (-ka) — Xaran.

Xarar (-ka) — 1. Geed-abuuareed wey-
naada oo laf adag oo qoryiihsa
wax lagu dhisto. 2. Naqash (ama
«xarad»).

Xarbod (-da) — Xaraabadda; xarbi.

Xarbod (xarin) — Qof cayaar aad u
yaqaan.

Xarfiif (-ka) — Xarfiifan. 1. Xarfiif
nimo iyo tabo
lagu wareero, qof, kubbadda cag-
a (ama mid kale) kula cayaarid; u go-
ggoyin; wareerin. 2. (is-)
qof wax
xarfiif ku ah, iska dhigid.

Xarfiifan (-ka) — (kubbadda cagta,
k.d.) aqoonta iyo tabaha xarfiifku
yaqaan oo kubbadda dadka kale u
seejiyo.

Xariir — 1. (-ka) a) Caano iyo biyo
la isku daro; barax. b) Sarmo ind-
haha baalkooda hoose, dooqiisa gu-
daha ah oo xaggaa isha u jeeda,
lagu dhiigo oo dhiig yar looga keec
(waa farsamo lagu dawecyo xanuun
indhaha ku dhaca). c) Summad xoo-
lahaa lagu dhiigo. d) Hadal la quon-
sado oo bareer la isu yiraaqdo;
(xariir xoo-
laaha ku dhigasha).

Xariirsho (-da) — 1. Il bugta xariir
isaga samayn. 2. Caano xariir ka

Xariirsho (xariir) — 2. (il bugta) xariir ka
dhiigasho. 3. Summad (xariir) xoo-
laaha ku dhigasho.

Xariirsho (xariir) — 1. (caano) xariir ka
dhiigasho. 2. (il bugta) xariir ku far-
samayn, ku daweyn. 3. Summad (xa-
riir) xoolo ku dhigid. 4. Hadal xariir
ah (cid ku) dhihid.

Xarimul (-ka) — Tiire.
Xarmusho (-da) — 1. Xajka gudasha-disha u qasdiyid; xaj niyeysi. 2. Meel ama qof u shirid, u banbxid.
Xarraan (-ka) — (faras) camal xun.
Xarragayn (-ta) — Xarrago ka dhigid; qurxin; wanaajin; muunayn.
Xarrago (-da) — 1. Hab wixii arkaa u bogaan oo ama loo socdo ama loo qaato dhar cusub ama qaali ah ama si gaar ah loo jaangoooyey ama loo tolay; maradaaddi; xashaash; shooib. 2. Qurux; wanaag.
Xarragood (-ka) — Si xarrago ah ama xarrago leh u socosho, dhar u qaadasho.
Xarriijin (-tu) — Daliig; jiitin; xarriiq; (ama «xarriijin»).
Xarriiq (-da) — Xarriijin.
Xarriiqid (-da) — Xarriiq samayn, dhigig.
Xarun (-ta) — 1. Meel barakaysan oo loo soo xarmado, la soo aado, la isugu yimaado. 2. Xaram. 3. Sal-dhig.
Xaryan (-ka) — 1. Doonyaha waaweyn jaad ka mid ah, badanaa kuwa shiiraacyada badan. 2. Tiro; raxan.
Xas (-ka) — Jiqa kamaysan ood ama dhir yaryar; xanbus.
Xasad (-ka) — Wanaagga dadka kale helayo oo laga naxo ama la neecadao ama la jeclaysto in iyaga laga qaado oo isaga loo soo wareejiyo; khayrka dadka kale haysto oo laga gubto.
Xasanaad (-ka) — Camal wanaagsan; sanaafa; ajar: sawaab.
Xasarad (-da) — Gardarro; maag; adyad.
Xasaradkayn (-ta) — Xasarad kula kicid; maagid; adyadeyn.
Xasaw (-da) — Dun ama miq maar ah ama dheechan oo sida dahabka u dhalaala oo wax lagu qurxio; seri: tel.
Xasayn (-ta) — Meel xas ah gelin; qarin; dasid; kaayid.
Xasaysan — Meel xas ah la geliyey; lagu qareyey.

Xasid (-da) — Cid xasad kula kicid, xasid ku noqosho.
Xash (-ka) — 1. Wax la tumay ama la kala sooqay, intiiga burburka ah oo liidata; xashiiish. 2. Wax la rafaaqay.
Xashaash (-ka) — Xarrago; mardaaddi; shooib.

Xasharaad

Xashaashid (-da) — Xarragood; maradaadiyid; shooibid.
Xasharaad (-ka) — Nafley yaryar oo kumanyaal jaad u si kala baxbaxda; waxay isaga mid yihiin oo lagu yaqaan; waxay lee yihiin oogo arorro leh oo u kala baxda saddex qaybood (madax iyo dhex ama saab iyo sal ama qaar danbe); liix luguud, iyo, (kuwooda duula) labo ama afar baal; iyo labo gees oo madax ka taagan. Lafihabar ma leh. Waxaa ka mid ah: diiqsi, shinni, xoon, kaneecco, injir, aboor, balanbaallis, dhiqle, booddo, geesseole, doorshaan, kd.; ~ cayayaan.

Xashilish (-ka) — 1. Qorka alwaaxda laga qoro ama laga xaqguuq; xashi. 2. Geed la beero oo laga dhacaan daran oo ama la calashado ama la cabbxo ama sida buuriga loo shito; waxaa laga helaan jeel iyo barraarug iyo fahmo, waxaad sun qofkii qayyiiba disha ama miyirkka ka waad da ama wax khaafsan ka dhigta. Inkasta oo uu dawo ahaan, waxtar lee yahay, haddana wuxuu ka mid yahay, dhirta — sida qaadka — in lagu istiemaalo ama la ganaacsado, ayan bannaanayn (ama «xashiishad»).
Xashin (-ta) — Kolay harag ah oo wax lagu gurto.
Xashir (-ka) — (badar) tumid yar; ilbixin; buunshabibixin.
Xashirin (-ta) — (badar) xashir ka dhigid.
Xashwad (-da) — (dooni, kd.) dalool ka samaysmay cad qori ama wax kale ah oo dhacay oo xoggiga biyuhu jebsheec.
Xasii (-ka) — 1. Joqsad iyo degga-naan, dhaqdhagaq ama kacsanaan ama qasnaan iyo wareer kaddib. 2. Aayar; miyir; tartib.
Xasil达尔ro (-da) — Miyir iyo degga-naan la’aan.
Xasiliid (-da) — Si xasil ah, ku sugnaan; joogasbo; degid.
Xasiliin (-ta) — 1. Wax xasilloon ka dhigid; joorin; deejin. 2. U miyirin; qaboojin; tartibiin.
Xasillan — Deggan (ama « xasilloon »). Xasilloon — Xasillan.
Xasillooonaan (-ta) — Wax xasilloon ahaan.
Xasillooni (-da) — Ahaanta la yahay wax xasilloon.
Xaskul (-sha) — Geed dacarta la tol ah; wuxuu leec yahay calcem doo-
er dheer dheer oo warmo ah oo qaarka danbe u wada buuran oo wada hilab ah, oo caarad qoqax ah ku wada dhamaada; sida wax layso falki-kay bay isu haystaan oo midibu mid uga kor baxdaa. Waa wada liil, xargo iyo waxyaalo kaleba laga sooho ama laga sameeyo; ~ xig.
Xataan — Erey lagu isticmaalo kolka wax gaar ah, la wayneyna hayo, ama culays gaar ah la saarayo, ama wax suuraggala madhfaaanka ay gaareen ama ayan dhaaf karin xog farta loogu fiqayo (sida: Cali tuugaa u soo dhaxday oo xataan dhaarkii ka xadday; ninku waa geess oo xataan libaaxa kama baqo; bal wax uun i stii, xataan shillin) — bal wax kale ama cid kale daaye; taniyo; -na.
Xatab (-ka) — Cagasaaraha ragaadka (juranjarada) middood.
Xatabad (-da) — Qoriga ama dhiska dhagaxa ah oo alabaab labudiiisa qal-bac hoos ka haya.
Xatooyo (-da) — Wax la xado; tuugo.
Xaw (-da) — Dig; duhun; naf.
Xawaalaad (-da) — Lacag ama hanti kale oo qof lec yahay, oo si sharci ah (oo badanaa qoran) qof kale loogu reebo ama loogu diro ama loogu wareegiyo.
Xawaaj (ka) — Dhir udgoon oo cunnada lagu darsado; (ama « xawaash »).
Xawaal — 1. (-ka) Qabri; xabaal. 2. (-sha) kolka baddu deggan tahay, dabayl la’aan darteed; aan baddu kacsanaan, darbadna lahayn.
Xawaarayn (-ta) — Oord xawaare ah, ordid.
Xawaare (-ha) — Orod si gaar ah loo ordo.
Xawd (-ka) — Ul dhuuban oo jaal yar.
Xawlamarilid (-ka) — Xididdo waa-weyn oo surka ku yaal midkood, coobe (ama « xawlamarilid »).
Xawle (-ha) — Xawli.
Xawlli (-ga) — Orod xoog iyo dheeraynba leh; madhaafashaanka orodka, (ama « xawle », « xowlli »).
Xawo (-da) — Biyaha laboodka; mino; shahwo.
Xay (-ga) — 1. Ubaxa kiisa aad qaabka calcemaha lahayne u baxa sida bul ama cuntoob ama xirmo yar oo dun ah. 2. Midabkiisu, sida xayga qaarki, cad yahay.
Xayaabo (-da) — Lakab xalleebisan oo biyaha fadhiya iyo wixii la mid ah, korkooda ku samaysma.
Xayaad (-ka) — 1. Cayaaraha waa-weyn oo la tunto mid ka mid ah. 2. Dhawaqiq heeseed; luuq; madiix.
Xayaadid (-da) — Hees ka luuqin, ku qaaidid, ku dhawaaqiq; madiixid.
Xayawaan (-ta) — 1. Nafiley. 2. San-kunneeji. 3. Duunyo; xoolo.
Xayawwanimo (-da) — Xayawaan ahaan.
Xayl (-da) — Meeshii lagu ogaan oo kor looga kacsanaado, sida salxanyo aad u korreeya ama geeso dib u ceshan.
Xaydaan (-ka) — Derbi; gidaar; xero.
Xayeesi (-ga) — Caato; weydi.
Xay (qof) — Nool oo waxtar ah.
Xayraad (-da) — Xaayrimid.
Xayiran — 1. La xayiray. 2. (-ka) Xaayrimid.
Xayrid (-da) — Dhaqadhaqaq ama socod ama safar u diidid; joojin; celin.
Xaayrimid (-da) — Wax xayiran ama la xayiray noqosh.
Xayriman (-ta) — Wax xayiran ahaan.
Xayl (-ka) — Dhiigga dumarku bishiba kol helo; caado; dhibaad; dhibaaji.
Xaayn (-ta) — Wadaajir urursan oo ka kooban dad ama waxyaalo; koxo; horin; xoogaga.
Xaynkaab (-ka) — Warsaag derbi ah; deyr kure.
Xaynkaayndho (-da) — Gocosada caalleemheeda jiltjiliscan, oo sida cawska, dibadda u soo baxa.
Xaayr (ta) — Baruur meelo gaar ah ka baxda; jifi.
Xayraanmid (-da) — Xaayraan noqosh.
Xayuurriyad (-da) — 1. Xayrta riyaha. 2. Caadka daruurta qaarki.
Xayruuxade (-ha) — Amuur weyn oo midabayo leh.
Xays (-ka) — Xilliyada sanada midkood; yaare; xaysin.
Xaysin (-ka) — Xays.
Xayuubin (-ta) — (maro, dub, dablool, kd.) dirid, murxim.
Xeeb (-ta) — Dallig dhul ah oo cammuud iyo sabaax leh oo bad dhi-maca ku haysa.
Xeebasho (da) — Turid; naxariisasho.
Xecgo (-da) — 1. Ijaadka cawda mid ka mid ah mirbihisa. 2. Kabro.
Xeel (-sha) — Xeelad; xeele.
Xeelad (-da) — Aqoon guar ah oo waayaa'aragnimo ka timid oo haw-laha iyo waxqabashada lagu farsa-meyo oo lagu fududeeyo; tab; khatal; xirrib; sir; (ama «xeel», «xcel»).
Xeeladayn (-ta) — Xeelad ku samayn; tabayn; khatalid; sirid.
Xeelayn (-ta) — Xeeladyn.
Xeel dheerr — 1. Aan guntiisu dhoweyn; dheer: weyn; badan.
Xeel dheere* (-ha) — Wax aqoon gaar Xiero.

Xer, oo ballaaran, u leh; waxya-qaan; waxgarad; khabir.
Xeeleedheeri (-da) — Wax xeeleedheer ahaan.
Xeel (-da) — Xeel; xeele.
Xeer (-ka) — 1. Dhaqan lagu hes-hiisey; qaanoon. 2. Xarig dheer.
Xeero (-da) — Saxan qori ah.
Xer (-ta) — (magac wadareed: nint xer ah; niman xer ah; naag xer ah) 1. Ardada dugsiyada sare iyo jaama-cadaha chigaata. 2. Ardada waaweyn oo waxbarasho darteed meel u joogta oo lagu jilo. 3. Wax kasta (xoolo, dad), oo meel cidda ka fog la geeyo, amaaga... Xerayn (-ta) — 1. Xero gelin. 2. Xerka dhigid.
Xeraysad (-ka) — Xeraysasho.
Xeraysan — Xero la geliyey; xero ku jira.
Xeraysasho (-da) — 1. Xero gashad. 2. Waxbarasho darteed, xer ahaan meel u joogt, u aadid, ugu maqaan.
Xerayshi (-ga) — Xeraysasho.
Xeraysmaan (-ta) — Wax xeraysan ama xero ku jira ahaan.
Xergeeye (-ha) — Qofka xoolaha xer geeya ama xerriya.
Xergeyn (-ta) — Xoolo meesha lagu xerrinayo geyn, u kaxayn, ku hayn.
Xero (-da) — 1. Meeqaar dhaqax ah ama ood ama qoryo, oo xoolo ama wax kale loo dhigo; derbi wareegsan oo illin laga galo leh; mooro; siibad. 2. Meel dugsiga ka weyn oo xertu wax ku barato.

Xerqaad (-ka) — Baraha dugsiyada sare ama jaamacadaha oo xerta wax bara; bare; shiikh.
Xerrin (-ta) — Xer ka dhigid, geyn.
Xeydan — La xeydey.
Xeydasho (-da) — (gunti, kd.) kor u qaadashe; xanjeerasho.
Xeydod (-da) — Wax dabool ku rogan yahay (ama maro), daboolka qaarki kor uga laalid; feydid; qaawin.
Xeydianaan (-ta) — Wax xeydan ahaan.
Xiddayn (-ta) — Xiddo u yeelid.
Xiddaysaan — Xiddo loo yeelay; xiddo leh; xiddo ku taal.

«Xiddig dhul» — Bahal yar oo wada godax ah.
Xiddiga'qooneen (-ta) — Cilmiga xiddigaha iyo wixii soo raaca oo cirka dheexdiisa ku sugan (waxa ay yiihin, inta ay le'le'eg yiihin, sosocodkooda, kd.).
Xiddigasheeg (-ga) — Qof xiddigaha wax ka sheega oo ka faaliba; xiddigiyey.
Xiddigasheegid (-da) — Xiddigaha wax ka sheegid, ku faalio; xiddigin.
Xiddigaya'aqaan (-ka) — Qof cilmiga xiddigaha dhab u yaqaan.
Xiddigin (-ta) — Xiddigaha wax ka sheegid, ka faalin.

Xiddigis (-ka) — Xiddigaha oo wax laga sheego ama laga faalibo.
Xiddigiyey (-ha) — Qofka xiddigaha wax ka sheega ama ka faaliba; xiddigasheeg.
Xiddigta Waabberi — Wuxaarax; Sahra.
Xiddo (-da) — Dun midabyo leh oo marada serjiigedaa ama faraqa salkiisa si gaar ah loogu sameeyo; waxay marada tartaa qurux iyo tilmidda oo ay ka ilaaliso; taarash (ama «xaddaayad»).
Xidid (-ka) — 1. Geedka intiisa dhulka ku aasan, laamaha iyo faraqa ka baxa mid ka mid ah. 2. Dhuumaha oogada nafeeyda ka buuxa oo dhiiggaa halbowleyaasho xubnaba ku faafiyeen, soo qaada oo wadnaha ku soo ceiliya. 3. Xirir dadku yeesho oo xagga guurka ka yimaada.
Xididd (-da) — (dad) xidid noqoshoo.
Xiidin (-ta) — (dad) xidid ka dhigid; xididnimo ku dhawrid.

Xididmaskaxeed (-ka) — 1. Dhuuxa dheer oo lafshabaarta, intisa kore oo riciraha tunka; 2. mid ka mid ah sooha cad oo maskaxda, maskaxyarada iyo dhuuxdehreara, sida saymo uga kala leexda oo oogada meesheed walba ka iliran.

\[ XIDID (1) \]

Xididnimo (-da) — Xidid ahaan.

Xididxanuun (-ka) — 1. Xanuun xiididdada qabta. 2. Xanuun, kan ugu yar.

Xidinxiito (-da) — Shinbir yar oo af guduudan iyo lugo aad u dhuudhuuban leh; (ama «xidixiito»).

Xifualayn (-ta) — Hadallo xifaalo ah, ku dihihid.

Xifaalo (-da) — Si hufan oo maad leh oo wax la isaga sheego; kaftan.

Xifualootan (-ka) — Is xifaalayn; kaftamid; (ama «xifaaltamid»).

Xig — 1. (-ga) Xaskul, 2. (-ta) (biyo, kd.) wax aan badnayn; in yar; xoo-gaa; kistoo.

Xigaal (-ka) — Xigto; sokeeye (ama «xigaalo»).

Xigaalo (-da) — Sokeeye; xigto (ama «xigaal»).

Xigasho (-da) — 1. Xoolo waqtigii la lisi jirey la lisay, iyagoo aan weli xiskimin, kol labaad, caano ka maalid. 2. Wax ciid kale horay u samaysay, wax u eg. samayn; ku da-yasho; ka dheegasho; ka xadid.

Xigid (-da) — 1. U dhowaan aan wax kale ama ciid kale u dheerayn. 2. Xigto iyo sokeeye (cid u) ahaan-nsho. 3. Meel ku sugnaan; ku jirid. 4. Xoolo la lisay, haddana (waxyar kaddib) lisid labaad ku celin.

Xigmad (-da) — Murti (ama «xigmad»).

Xigsiisan (-ta) — (xeer hore) kolka naag la qabey dhimato, walaasheeda ka yar oo xaggaa filka ku xigta, oo beddel ahaan, ninka (walaasheed ka dhimatay) la siyo oo loo guuriyiyo; (ama «xigsiisan»).

Xigto (-da) — Inta xagga dhalashada isu dhow; sokeeye; xigaalo; qar-abo; ehel; cashiir.

Xiid (-ka) — 1. Shinbir xidinxiitada u eg, kana weyn. 2. Xidinxiitada keeda lab.

Xiidan (-ka) — (Badanaa: Xiidimo)

1. Dhuunta cunnaduu marto, inteeda u dheexaysa caloosha iyo afka saksi-radu ka baxdo. 2. Cunnammareenka intiisa yaryar oo caloosha (godanta) iyo qabsiinada u dheexaysa.

Xiidxiito (-da) — Xidinxiito,

Xiijin (-ta) — Wax eriyd, taniyo intuu ka xuurtoodo, ka xiiqo.

Xiimid (-da) — Orood daran oo xiin ka yeero, ordid.

Xiin (-ka) — 1. Waxa xooq u waree-gaya ama u ordaya, shangarta ka yeerta. 2. Sayn roob ah oo xooq iyo dheerayn leh.

Xiintoy (-da) — (webi, kd.) biyadhaaca xiinku ka yeero.

Xiig (-da) — 1. Neef xooq leh oo nafleyda qabta kolka in badan la ordo; xuurto. 2. Xiiq dheer; kix.

Xiiqdheer (-ta) — Kix.

Xiiqid (-da) — Xiig qabsho; xuurtood; dubburyood.

Xiigsan — Xiigi bayso; xuurtaysan; dubburyaysan.

Xiiran — Loo xiiray.

Xiirasha (-da) — Timaha iska xiirid.

Xiirid (-da) — Timo mandii ku jarid.

Xiirnaan (-ta) — Wax xiiran ahaan.
Xiirniin (-ka) — Timaha oo mandiil lagu xirro (ama «xiirniin»).
Xiiis (-ka) — 1. Xisad. 2. Geed-abareed aad u weynada oo xabar udgool (guubadi) leh.
Xiisaan (-ka) — Cad maro ah oo dhuumban oo ballac yar oo dhogor ah, oo askarini hore qaarkood. Sida hoqorka, dhexda ugu xiran jireen.
Xiisad (-da) — 1. Biyo ama neecaw, si xoog leh u soconaya. 2. Xawiliga ama oroddu xoogga jaca (korontada). 3. Xasil la'aan; warere; soos.
Xiisayn (-ta) — Xiiso u qabid, u hayn.
Xiisid (-da) — 1. Dhudaha dunta ama xarigga isku jebin, isku dhufasho. 2. Xiiso wax u qabid.
Xiiss (-ha) — Wax la jeclaan jirey, kolka danbe oo la helo, rabitinka la iska dareemo, ama loo qaado ama lagula dhaco.
Xijaab (-ka) — 1. Wax wax celiya ama isku gudba ama qariya; daah; ilixir. 2. Qardhaas; xirsi; makaraan.
Xijaaban — Xijaab loo yeelay; la dhaawray; la qariyey.
Xijaabasho (-da) — 1. Xijaab yeelasho. 2. Xijaab isku gudbid; is qarin; dhuumasho. 3. Dhimasho.
Xijaabid (-da) — 1. Xijaab u yeelid, ku gudbid. 2. Qarin.
Xiji (-ga) — Dhirta xabagta udgoon dhasha oo moorka iyo yagcarta ku mid yihiin.
Xikaya (-da) — Qaybaha suugaanta mid ka mid ah; sida googaalaha bay waxay leedahay ulaajeeddoo labaad oo murti ah oo dad yar garan karo.
Xikayaayn (-ta) — Hadal xikayaay ah ku hadlid. sheegid, sid ku xuxej; xikayaood.
Xikayaood (-ka) — Xikayaay ku hadlid, sheegid; xikayaayn.
Xil (-ka) — 1. Xishood; sheex; sarriig. 2. Wax ama hawl la isu dhibey ama la is faray ama la qabanayo, wixii ceebaal ah, ama naftii sharaf lihi ka xishooto, oo ka imaan kara haddii la hagrado ama lagu gaboofalo. 3. Ceebaal; fadeexo.
Xilafur (-ka) — 1. Xilaha la qabo oo si sharci ah loo sii daayao, loo furo; dalaaq. 2. Dhaar lagu dhaarto in xilaha la furayo.
Xilafurid (-da) — Xilafur ku dhaarasho.
Xilafurisin (-ta) — Xilafur ku dhaarin.
Xilasho (-da) — (u-) Dan moodid; ecxaysasho.
Xilayn (-ta) — 1. Xil saarid; xiloodin. 2. Xilo ka dhigid.
Xilbax (-a) — Xilbxid.
Xilbixid (-da) — Arrin ama wax kale oo xil leh, ama xil ka imaan karo, si wacan oo sharaf leh u qabasho.
Xildhibaan (-ka) — Qof wixii xil leh iska ilaaliya; xilkas.
Xildii — 1. (-da) Xabag ur liifaqoon leh oo ka baxda geedo yaray oo coodinka u eg, oo wax lagu daweeyo. 2. (-ka) Xil iyo ced nacayb, ka carar.
Xilfe (-ha) — Nagaar la beero, oo iniino yaray, oo dhirta dawada ka mid ah.
Xilid (-da) — Xil saarid, xiloodin.
Xilkas (-ka) — 1. Qof xilka garan og; xildhibaan. 2. Neef iimaan oo madi ah, oo lagu xilbaxo.
Xilo (-ha) — Haweenga la qabo; afo; oorig; maranti; naag.
Xiloodin (-ta) — Xil saarid; ka xishooodsin.
Xilqaamid (-da) — (is-) xil isa-saarid; hawl u kicid, isu dirid, ku dadaalid.
Xilqaan (-ka) — (is-) Arrin ama hawl xilkeed oo la isa-saaro.
Xilqabeen (-ka) — Xildhibeen, xilkas.
Xillir (-ka) — 1. Geed-quwaax miro kulkulucisan iyo beeyo leh. 2. Xiltilrid.
Xiltirid (-da) — 1. Xil ka wareejin, ka qaacid, ka tiriid. 2. (ku-) Qof laga sugayey abaalgud ama waxtar kale oo (inta laga rajoo ama si kale loo dhalililo) loo caddeeyo imaan waxba laga sugcyin.
Xiliyaxyaax (-a) — Xil darti oo lala yaxyaaxo, lala yararyaado.

Xilmaanayd (-da) — Xiriir labo qaran dhex mara, oo mid ballan qaadu inuu midka kale ilaaliyo oo magangeleyo, arrimihiiisa gudaha ahna soo faragqelin karo.

Ximaayo (-da) — Xifaalo; xin.

Ximn (t-ka) — Xin kula kicid.

Ximir (-ka) — 1. Xiddig weyn oo guduudan oo dirirka iyo haltoodobaadqada (weyn) u dheexeeya. 2. Xilliga dayrta qaarkiiisa hore.

Xin (ka) — 1. Nebcaan ama colaad yar oo badanaa qof shisheeye loo qabo ama lagu fogenayo; ximaayo. 2. Ceel biyaarood ah; laas.

Xinif (t-ka) — Colaad yar oo carsoon oo labo qof ama ka badan dhex taal; hooskatuur.

Xinin (t-ka) — Labada qanjer, oo uga-xiisa qabbkeeda leh, oo qooraha ku jira, oo biyaha laboodka sameeyo, mديدdood; raayaha mideddood.

Xinir (t-ka) — Dhiig guntamay oo adkaaday.

Xinne (ka) — Xinni.

Ximm (t-ga) — Cillaan (ama «xinne»).

Xiqdi (t-ga) — Uurkusiddoo; uurkutaa-lo; nac; xumaan.

Xir (ka) — Meel dhir badani xirtay; jiq.

Xiran — 1. Xarig ama wax la mid ah lagu xiray, lagu guuntey, lagu adkeeye. 2. (qof) denbi falay oo xabsi ku jira, 3. Aan furrayn, qofulan. 4. Aan la mari karin; go’an.

Xirfo (t-ka) — Hawl la bartay oo lagu shaqaysto.

Xirgi (t-ga) — Caraad; fiiro; caqli.

Xirid (t-da) — 1. Wax la adkanayno xarig ama wax la mid ah, ku qabasho, ku guntid, ku adkanay. 2. Xabsi gelin, xarig ku xukumid. 3. (albaab, santuukh, jid, bad, kd.) wax aan furrayn, aan ballnaayn, aan la mari karin... ka dhigid.

Xiriir (t-ka) — 1. Wax si taxan isu dabaajooga; midba mid ka danbeeya uu ku xiran yahay. 2. Aaw ama wax kale oo la mid ah, oo isku daban. 3. Lafiibabar; arxaan. 4. Dhaqan ama beshiis ka dhexeeya ama isku xiraya labo qof ama dad ka badan.

Xiriirfur (-ka) — Xiriirfurasho.

Xiriirfurad (-ka) — Xiriirfurasho.

Xiriirfurasho (-da) — Aaw isku xiriirsan oo kala xiriir furata.

Xiriirfurid (-da) — Wax isku xiriirsan kala furid.

Xiriirid (-da) — Wax isku xiriirsan ahaan.

Xiriirin (-ta) — 1. Midba midka ka horreeya ku xirid, ku dabiid; taxiid. 2. (dad) waxtarid; dhaqaalayn.

Xiriirisan — Midba midka ka horreeya ku daban yahay, ku xiran yahay; taxan.

Xirmayn (-ta) — Xirno xirmo ka dhigid.

Xirmid (-da) — Wax xirmay ama xiran noqoshio.

Xirnu (-da) — 1. In gaar ahaan isu xiran; guntin; cuntub. 2. Kob loo xiray in waa danbe la daaqo.

Xirmaan (-ta) — Wax xiran ahaan.

Xirniin (-ka) — Wax-xiriidha.

Xirrib (t-ka) — 1. Isha guruxoeda iyo sangarooorka meessa u dheexaysa. 2. Tab; dhagar; xeelad; khatall; siyaasad.

Xirribagguub (t-ka) — Xirribagguubid.

Xirribagguubid (-da) — Qof aan mar-marsiinyo haysan, geffhiisa, si xum u sheegsheegid, ugu cadaadin, ugu la-fajeebin.

Xirs (t-ga) — Qardhaas; xijab; makaraan.

Xirsixir (-ka) — Quraan ama duco loola jeedoo in wax lagu badbaadiyo; nabaddiina xirid.

Xirsixird (t-da) — Xirsixir akhriyid; nabaddiina xirid.

Xirsixir (t-ka) — In mar ka badan oo wax la xiro.

Xirxiran — La xirxiray.

Xirxirid (t-da) — Meelo badan ka xirid; dhawr jeer xirid.
Xirxiran (-tu) — Wax xirxiran ahaan.
Xis. (-ka) — Garaad; miyir.
Xisaab (-ta) — Tiro.
Xisaaban — Tirsan (ama «xisaab-
san »).
Xisaabid (-da) — Tirin.
Xisaabnaan (-ta) — Wax xisaabsan
ahaan; tirsanaan.
Xisaaban — Tirsan (ama «xisa-
ban »).
Xishi (-ga) — 1. Qaranka gudhiisa,
dad isku meel wax u wata oo isku siyaasoo ah oo u loolama in xubno iyaga ka mid ah barlamaanka iyo jagooyin kale oo sare loo doorto.
2. (qurooniy) qayb (1/60).
Xisdi (-ga) — Xaasiidnimo.
Xishimo (-da) — 1. Xishood. 2. Muun-
oo; sharaf; weyneyn; tixgelis. 2. Ed-
eeb; (ama «xushmo »).
Xishood (-ka) — Xii; sheex; sartaag.
Xiskilsan (-ta) — Xigsilsan.
Xiskimid (-da) — Xiskin neef irmaani
ku godan karo gaarid, joogid.
Xiskimin (-ta) — Xiskin u kadin, u
sugid, gaarii.
Xiskin (-ta) — 1. Muddo neef la lisay,
kol labaad candhadiisa caano ugu,
soo dhacaan oo godul laga helo.
2. Maalinta gelineed hore; barqo.
Xobbor (-ka) — Dhabarku qaansaysan
yahay oo madaxu horay u laalaado.
Xobboran — Horay u godan; booran.
Xoday (-ga) — Geed-guwaax xabag
waanaagsan oo wax lagu dawecyo.
Xodxodhako (-da) — Qof dumark ahaa,
hadal xodxodo ah, kula hadlid; shu-
akansasho; koodin.
Xodxodo (-da) — Qof dumark ahaa la nonexistent wax qof kale ama maamul
ama urur, u hayo oo u kale agaasimo
buugagga iyo xaashiyaha qorun ama
la qoray oo dhan. 2. Qof qaybaha
waaweyn oo tafsiga midood u ma-
daax ah; wasir.
Xoghayn (-ta) — 1. Wax xogtooda run-
ta ah, hayn, ka warqabid; xog'oga-
alnimo. 2. Meecha ama xafiska xog-
hayubu fadhiyo.
Xog'aan (-ta) — Warlhi'i.
Xog'ogaal (-ka) — Ogaanta wax gun-
tooda la oo yaahay oo dhab looga
warqabo; xoghayn.
Xog'ogalnimo (-da) — Xog'ogaaal ah-
aan.
Xogwarranid (-da) — 1. Xogta ka
warramid, sheegid. 2. Ogaalwaaran.
Xogwarran (-ka) — 1. Xogta oo la
sheego, laga warramo. 2. Ogaal-
waaran.
Xoldhan — La xoldhay.
Xoldhid (-da) — Wax jurmi ama qiro
leh, gudo u yeelid; dhexda ka qorid;
ka xalleefatayn.
Xolid (-ka) — 1. Qorii weyn oo in
laga gubey. 2. Dab la isu shidi jirey
la isku dhaarin jirey.
Xolxol (-ka) — Meel dalooasha oo labo
baal ama labo lakab dhexdooyd ah.
Xood — 1. (-da) a) Hab ceelasha qa-
arkood loo shubo. b) Xoodaamis;
salaxa. 2. (-ka) U yar; xowd.
Xoodaamin (-ta) — Salsalaaxid; xoodin.
Xoodan — La xoodey.
Xoodasha (-da) — 1. Xoodinta u jeelid,
macaansasho, isla qoqood. 2. Ceeb
xood ku shubid.
Xoodin (-ta) — Salaaxid; xoodaamin.
Xoodaan (-ta) — Wax xoodan ahaan.
Xoog (-ga) — Awood; itaal; tabar.
Xoogaa — Wax aan badnayn; in yar;
(ama « waxoogaa »).
Xoogeyn (-ta) — Xoojin.
Xoogid (-da) — 1. Xoog wax ku qaad-
dasho; dnicid; boolyid. 2. (qof du-
mar ah) qabsasho; kuusasho.
Xoogoobid (-da) — Xoog yclelasho;
tabaraysasho.
Xoogow (-ga) — Xoogoobid.
Xoogsato (-da) — 1. Qof dumark ahaa
oo nafteed oo shaquysaata. 2. (ma-
Xool (1a)

Xoogsi (-da) — Canaba godolka ka soo horreeyay.
Xoogisi (-ta) — Xoog ka keenid, kalisid.
Xooxsiad (-ka) — Xooxsasho.
Xooxsasho (-da) — Xoox ka maalid.
Xoqd — 1. (-da) a) Dooribeyn, biladdaye. b) Qun, xoqato. 2. (-ka) Xoqasho.

Xoon (-ka) — Laxle.
Xoonsan — Urursan; tuuran; shirsan.
Xoonsanaan (-ta) — Wax xoonsan ahaan.
Xoor — 1. (-ka) a) Bahal dabacad-daha la bah ah; wuxuu lee yahay dhogor adag oo duf ah oo bey ah; aad wuxuu u laayaa halqqa, jiirka, kd., fudaydha looma dili karo. b) Xoorta. c) (xiddigo) Xiddiga lixaad oo daalalida. 2. (-ta) Xunbada caanaha xooq loo lisaq yeexhaan.
Xoord (-da) — Wax la nacay, meel aan laga heli karin, ku tuurid, ku ridid, kaga imaansho, si aan waa danbe loo arag ama aan wax loogu qabsan.
Xoorin (-ta) — (caano,...) xoor yeelasho; xunbayn.

Xoqallgooyn (-ta) — Xoolaggooyo wax ku siin.

Xool – 1. Xoolo ka dhigig, u geddiyid. 2. Weel la toler oo cusub, goocoyntimada ka bilin.
Xoolaysad (-ka) — Xoolaysasho.
Xoolaysasho (-da) — 1. Xoolo yeelasho. 2. Weel gecoy ah, ku xoolaysan ka dhigasho.
Xoolaysi (-ga) — Xoolaysasho.
Xoolo (-ha) — 1. Nafeyda la dhaqgo sida geela, looda, ariga; duunyo. 2. Wixii la lee yahay oo xoolsi laga tabco ama si kale loo helo; maal. 3. Hanti; lihi.
Xoomid (-da) — Wadajir, wax ama meel isugu soo uruuree, isa soo tuurid, ku soo shirid; shumumid; heemasho.

Xoqoq (1a)

Xoqan — 1. La xoqay. 2. Hoohan, xaquuqan.
Xoqato (-da) — Qun; xoqad.
Xoqid (-da) — 1. Ciddi ama wax kale, wax korkood, ku murumurin, ku jiidjiiid, ku xagxagid. 2. Xaquuqid, sinsimimid. 3. Dawo qabsinuu la geliyo oo sasaraada aad u adkaatay lagaga soo nadiifeyyo, wax ku farsumayn. 4. Qalabka, daawadaas, qabsinnada gudaha qalad geyyo.
Xoqxoq (-a) — Xoqniin.
Xoqxoqad (-ka) — Xoqxoqasho.
Xoqxoqasho (-da) — Ciddiyo ama wax kale isku xoqid.
Xoqxoqid (-da) — In badan ama dhawr jeer xoqid.
Xor (-ta) — 1. Wuxuu doono samayn; aad ciddi talin; wuxuu maaxdaaris magaciisay karin; maaxdaaris ka hortu yahay, ku xillay; isku bannaan; aanduulaan, si aan waa shiisid kale horjoogin ama xayarxan. 2. (dhac) dacaal; daraa; serji.
Xorayn (-ta) — Xor ka dhigig.
Xorgog (-ga) — (qof) caate, wuxuu ku dhigo aan laga fujin karin; wax ku kaga ama isku qonbojiya.
Xorgogsan — Xorgog ah.
Xorjib (ka) — Isku jajabidda dhanka, qaadasho ama laalabidxumo dar-teed.
Xorjabad (-da) — (dharr) xorta ka jaja- bid.
Xorjima (-da) — Xor ahaan; xorriyad hay sasho.
Xorriyad (-da) — Xorjima hay sasho; isutalis; madaxbannaani (ama «xorriyad»).
Xorriyad (-da) — Xorriyad.
Xorshosh (-ka) — Qori ama wax kale oo korka sare ka fayow, gudahase ka moootan oo bolof ka ah, oo kol- kii la taabto burburaya, tilmaantood, (ama «xorshosh»).
Xortol (-ka) — Hab maryaaha loo tolo.
Xortollid (-da) — Xortol ka dhigid.
Xorxee (ka) — Nin bidde ahaan jirey oo xor laga dhigay; xor laga yeeel; la xöreyey.
Xubbi (-ga) — 1. Rabitin; jacaal; kala- gacal. 2. Rugta jacayka; laab; qalbi.
Xubin — 1. (-ka) Dadka maamul ama urur ka kooban yahay, midkiiba. 2. (-ta) Qaybaha oogada naafeyda, middiiba, siiba inta fad labo kaleagyoys u dhexaysa ama isku cad ah.
Xubnayn (-ta) — Xubno u qaybin, ka dhigid, u yeellid.
Xuddumid (-da) — (ilmo dhbashay) xoolo xuddun ah siin; xuddunxiriid.
Xuddun (-ta) — 1. Godka yarka ah oo caloosha bartankaeda ku yaal. 2. Hab waalidka carruurta fisa wax xoolo ah, u siyoo (ilmaha dhbashay xuddunla laga gooyo baan neefka la siinayo loogo xiraad; xuddunxiriid). 3. Xanuun qabatin leh (ama «xuddun»).
Xuddund — 1. (-da) Xusuus hore oo la sii chadhansado, la maacaansado, oo wax kolkaa la soo qaaday, soo kiciyaan, laagaa soo garwaagsado. 2. (-ka) Seere; soobdin; xad.
Xuf (-ka) — Xub yar oo tooanka weheliya; (ama «xug»).
Xufnugey (-ka) — Xoolaha inta muguul oo tabarta yar; (ama «xufnugey»).
Xufnugeyomin (-da) — Xufnugey oh- aan.
Xug (-ga) — Xuf.

Xugid (-da) — Xoolo isku duuban, si degdeg ah, u kaxaan, u eriyid.
Xugmi (-ga) — Guudoon sharci ah (ama «xukmi», «xukun», «xugun»).
Xugnugeyl (-ka) — Xufnugey.
Xujeyn (-ta) — 1. Xuje ku xirid. 2. Qof denbi faley ka ahid; eedeyn.
Xujo (-da) — 1. Weyydiin ama su’aal addag oo aan fudayd loo furi karin. 2. Dalii; burbaan; markhaati. 3. Eed; gaboolof; denbi.
Xujoobid (-da) — Qof tolka ced ka galay oo loo haysto noqosh.
Xukuman — Guudoon ku dhacay; la xukumay.
Xukumid (-da) — 1. Talis; arrimin. 2. Garmiqid; guudoomin.
Xukun (-ka) — Talis; guudoon; (ama «xugun»).
Xukuumad (-da) — Talis, Dowlad.
Xulanti (-da) — Wax badan kuwa laga soo xulay oo ugu wanaagsan; soo- canti; baksi; (ama «xul»).
Xulashe (-da) — Wax badan, kuwa ugu wanaagsan kala bixbiixid; soo- casho; doorasho.
Xulbad (-da) — Nagaar caws ah oo mirabiis la cuno ama sanguurada iyo wixii la mid ah, lagu deecyo.
Xulid (-da) — 1. Wax badan, kuwa ugu fican soo socod; dooorid. 2. Dh- ir badan ama wax u eg, dhexmarid. 3. Tog kor u raacid.
Xulul(-sha) — 1. Cawsa jiilaalkii xoolaha dhiirta hoosteeda looga gu- ro. 2. Xululasho; dheggal; hulu- ulad.
Xuluulasho (-da) — Meel aan la istagi karin ama ciriiri ah, dhex xulid, dhex geld; huluulasho.
Xuluulini (-ta) — Meel ciriiri ah dhex xulin, dhegelin.
Xumaan (ta) — 1. Wax wux dhima ama waxyeello leh ama la qoon- sado. 2. Wax xun ahaan; xumi.
Xumaansho (-ha) — Wax xun ahaan- sho; noqosh.
Xumayn (-ta) — 1. Wax xun ku fa-lid; gaarsiin. 2. Xaal; yake.
Xumays (-ta) — 1. Oogada dadka in-teeda la qarsho; cawro. 2. Hilbaha inta uurkujirta ah. 3. Xoolaha iyo dadka intooda tabarta yar.
Xum (-da) — Xumaan.
Xummad (-da) — Qandho.
Xun — 1. Aan dhalankiis wanaag

A) Xurbin (1); B) Xurhiye

lahayn; aan fiicnayn; liita. 2. (-ka, -tu) Qof ama wax aan wanaagsan-yin, laga fiican yahay, liita; xumaan iyo waxyeelo leh.
Xunbayan (-ta) — Xunbo yeclasho, soo saarid; xoorin.
Xunbo (-da) — Xoor; abur; xaafood.
Xundhur (-ta) — 1. Xanuun qabatin leh oo caloosha qabta. 2. Xuddun.
Xunguruf (-ta) — (sheekaxariiro) bahaal qof jeexi ah oo hadba gofkuu doono codkiisa isu yeeli kara, oo dadka wejiga ka muruxsada, ka diirta, ka xangaruufiis.
Xur (-ka) — Weel wax lagu beego oo afar-qursi-qaad ah; suus.
Xurbin — 1. (-ka) Ul yar oo madaxa ilko ku leh, oo wax lagu xurbio. 2. (-ta) a) Cazona garoor ah ama ukun ama wax la mid ah, xurbin ku qasid, ku labah. b) Xurhiye ku daloolin.
Xurbiye (-ha) — Qalab wax lagu da-looliyo oo afka ku leh bir dhiiuban oo marroorsan oo caarad leh.
Xumayn (-ta) — Xurmo u yeeliid; tixgelin; muunayn.
Xurmo (-da) — Weyneyn; sharaf; tixgelis; muunno.
Xurquun (-ka) — Wax la cuno; dhuuni; dheef; quud.
Xuruumid (-da) — Cod xurrun ah, laabta ka soo saarid.
Xurrun (-ka) — Guux xabbeeb leh oo nafleyda qaarkeed soo saartah.
Xus (-ka) — 1. Wax hor u dhacay oo la soo qaado, sheeko lagu soo daro. 2. Wax dhacay oo taariikh ah, oo si joogto ah, sanadibaa koli dabaaldeg ama allabbari ama wax kale, lagu xuso.
Xushmayn (-ta) — Xushmo u yeeliid; muunayn; shariffid.
Xushmo (-da) — Xurmo; muuno (ama «xishmo»).
Xusid (-da) — 1. Wax hor u dhacay soo qaadda, sheeko ku soo darid; ishaarid. 2. Wax dhacay oo taariikh ah, sanadibaa koli dabaaldeg ama allabbari ku xusid.
Xuslin (-ta) — 1. Xusul wax ku dhere- rin; inta xusul ku jirta ogaansho; dhudhumin. 2. Orod xusulduub ah, orid; rucleyn.
Xusul (-ka) — Xusul.
Xusulduub (-ka) — Orod xusulka la duubayo: rucle.
Xusulduubid (-da) — Orod xusulka la duubayo, orid; rucleyn.
Xusullaysi (-ga) — Dangiigi.
Xusus (-ta) — Kartida wax lagu soo garwaqadso, aan wax lala illaawin; garwaqdi.
Xusussad (-ka) — Xusuusado.
Xusussasho (-da) — Xusuus ku garas-ho; garwaqsasho.
Xususun (-ta) — Qof kale xusuusti ama laabti wax ku soo ridid, wax garansillin; garwaqsiin.
Xusuusqor* (-ka) — Buug yar oo maalin walfa lagu qoro wixii dhacay oo la doonayo in la xususto oo aan la illaawin ~ Ajenda.
Xub (-ka) — 1. Lakab ama baal kha-fiif ah, oo jiliscan, oo xubnaha na-fleyda meelo ka mid ah ku rogan, ku daahayn. 2. Baal jaadkaas ah, oo diirta ininaheeda ama meele-heed kale ku rogan.
Xuubabbays (-ta) — (oogada dadka) saraeda korkeeda.
Xuubi (-ga) — Libaax-badeedka waa-weyn mid ka mid ah.
Xuubin (-ta) — 1. Murxin; diirid. 2. Degdeg wax u kaxayn; xugid.

Xuubsibad (-ka) — Xuubsiiibasho.
Xuubsiiibasho (-da) — (halaq) xuubka ama haragga duugooba ka bixid, ka siiibasho (halaqu sanadiiba dhawr jeer buu xuubsiiibtaa).
Xuuko (-da) — Subag hilibka geela laga shillo oo sida xayita adkaata.
Xuunsso (-da) — Shinbir badanaa cad oo wasakhda cunta.
Xuur — 1. Aan fil weyneyn; yar; dhooceil. 2. (-ka) Wiil yar. 3. (-ta) a) Gabar yar. b) Xuurto. c) Shinbir.
Xuurtayn (-ta) — Xuurto ka keenid; xiiji; haftayn.
Xuurtso (-da) — Wixii nafley ah oo aad u orda, neefta qabata oo ku xayarinta; xiig; hafto.
Xuurttood (-ka) — Xuurto qabasho.
Xuux (da) — Erey badanaa carruurto ku isticmaasho, kolkay wax isku bajinayaan, isku xuuxinayaan.
Xuuxin (-ta) — Dab ama wax kale oo laga baqo, iyadoo gacanta lagu hayo, oo « xuux! », « xuux! » la leeyahay, qof ku bajin.
Y (ya') — Xarafka 23d. oo Alifka Soomaalida. Waa shibbane.

-ya — Waxaa loo baahdaa kolkay is xigsadaan labo shaqal oo kicintoodu yare carrabka ku adag tahay oo la doonayo in la jiciyo oo la fusuddeeyo (sida: « qof keli(y)a = qof keli ah »; «Caal(y)ow kaalay »).

Ya? — Kee?; Tee?; Qofma?.

Yaab (-ka) — Abyan; irkiig; amakaag; shaamarreer; ashquraru; dhabanna-hays.

Yaabid (-da) — Abyamid.

Yaabis — 1. (-ka) (cunno, kd.) aan iidaan lahayn; engegan. 2. (-ta) Yaabid.

Yaabsan — Yaab hayo.

Yaacid (-da) — Wadajir, iskummar u cararid, u ordid, u firxasho.

Yaadaddo (-da) — Bahal yar oo wax xagta oo leh duf adag iyo qodxo dheer dheer oo mardimo leh, cad-daan iyo madow ah; caanaqub; kashiito; dhiddo.

Yaahuu! — Erey laga horgeeyo wixii wax habaara; 'cuuqdaa iyo cawradaa cun'!; 'Islabell'.

Yaanbo (-da) — Bir xallecsan oo af ballaaran oo daab leh, oo beeraha lagu falo.

Yaax — Waa in la garro ugu hore u gaaban qaatay.

Yaax (a) — Geed dheer oo aad iyo aad u sal iyo jirriid iyo dhex weyn: mayraxdiiisa waxaa laga sameeyaa xargo iyo waxyaalo kale; mirihiisu waxay lee yihin qaabka qulucda, buruq la cunona waa lee yihin.

Yaquuf (-ka) — Dhagxanta qaaliga
Yaare (-ha) — Xilli sanada. Soomaalta ka mid ah; waxuu u dheexeyyaa axalla iyo likkorka; xays.

Yabaq (-a) — Hadal iyo dhawaqaad dad oo meel durrugsan ka yeera haya (ama "yabaq").

Yabar (da) — (Wadaaddo; Fiqi-Buraale) waxyaalo dadka wadaaddada qaba loo sameeyo, waxayna u dhexaysa "saagootiga" iyo "ruqada").

Yabooh (-a) — Dadka cayrta ah, barayda ay wax ku weydistaan; waxa kolkay yaboohsadaan la siyoo.

Yaboobhid (-da) — (ku-, u-.) kan yaboobshaday wax siin.

Yaboobhin (-ta) — Yabooh weydiin.

Yaboohsada — Baryootaan; tuugmo; waxweydiisad.

Yaboobsho (da) — Baryid; tuugid; waxweydiisasho.

Yaboos (ga) — Dadka baryo wax ku weydiisad.

Yabdul (da) — Hadal badan oo aan milgo tahayn kol ku wada hadlid; bulalaad.

Yac — 1. (!) Ka joog! daal. 2. (-da) Sagaarada dheddig.

Yaacy (ga) — Geedo yaryar, laamoo, kd. oo alaabada iyo dhulka dhexdooda la geliyo dhaawaraatin ahaan.

Yacyid (-da) — Yacay u ycelid.

Yacyacood (-ka) — (mirahaa, kd.) aan weli dhab u bislaan; cargo.

Yageer (-ta) — Geedaha xijiga jaad ka mid ah oo xabag udgoon (maydii) dhala.

Yageed (-sha) — Xero ama deyr la samaysan ood khaafiib ah.

Yah — Erey wixii la qoonsado oo la haaraama hayo lagu yiraahdo; hah!; cakul.

Yahabur (-ka) — 1. Waxa la jaadka ah, aad iyo aad uga weyn; lixaad weyn; taani. 2. Tiirrida waa weyn oo sheekaxariirada ka buuxa.

Yahaburimo (-da) — Yahabur ahaan.

Yaham (-ka) — Baydari; ugaarsade; laaye; dile; harganta. (badanaa "yahan").

Yahannimo (-da) — Yaham ahaan.

Yakayn (-ta) — Qof, kd., gaboodfalaay xaal saarid; ganaaxid; eedsiiin.

Yakse (-ha) — Qofka goboodfala xaalka la saaro; ganaax; xumayn; xaal; eedsiiis; tacsiri.

Yal (-ka) — Dabaasha roobku wato.

Yalanaylko (-da) — Layr qabow oo kolka roobku kaqo la heilo.

Yaleex (-a) — (timo;...) sida yixda u jilicsan.

Yamaarug (-ga) — Geed yar oo gaqandhada u eg.

Yamays (-ka) — Dhul weyn oo wareegsan oo go'aay oo salkiisu fog yahay oo inta badan biyo galaan, sida kan Gaalkacyo ku yaal.

Yamxeerin (-ta) — Wax badan ka dayarin.

Yamxeero (-da) — Wax badan oo yaraan lagu sheego si aana wax looga bixin; dayro.

Yaqiin (-ta) — Run; hubaal; wax sugan; xaqqiyo.

Yaqinsasho (-da) — Rumaysasho; xaqqisasho.

Yaqilsini (-ga) — Rumaysi.

Yaqraqiis (-ga) — Dhadhan ama ur sillan oo cunno xumaataay ama wax kale laga qaado oo mantig laga sigto.

Yar (-ka, -ta) — 1. Qof aan weyneyn. 2. Gibin ah.

Yaraan — 1. (-ka) Kan aan weyneyn; wiilka yar, 2. (-ta) Waxyar ahaan.

Yarad (-ka) — (guurka) kan wax guursana hayo iyo ciddisu waxay ay u bixiyoan in guuriga cusb u abuurma hayo lagu diiso; yaradka iyo diibaaddu waa gundhiggii guuriga cusb dhaqaallihisa.

Yarayn (-ta) — Intii hore ama sidii hore wax ka dhimid; qaar ka reebid.

Yaraysad (-ka) — Waxyar ka dhigad; waxyar ahaan u qaadan; saluug.
Yaraysasho (-da) — Waxyar ka dhi-gasho; waxyar moodid ama u qaadasho; salugid.
Yarar (-ka) — Dad aan waaweyn-eyn; dhallaan; carruur. 2. Aan waa-weyn-eyn; dhuuadhubeen.
Yarurarayn (-ta) — Yarar ka dhigid; jarjarid; dhuuadhubeid.
Yararyo (-da) — Jaad cawska xooluhu daagaan ka mid ah.
Yasid (-da) — Quursasho; tixgelin la- aan.
Yasirid (-da) — Fudayd ka dhigid; fududayn.
Yatiin (-ta) — Aan aabbe lahayn oo uu ka dhintay; agoon.
Yaxaas (-ka) — Bahal webiga ku jira oo aabeso-lugaley weynaytey u eg; haraggisa waxa ka soo taagtangan filigimm geeso u eg oo waa adayg toxob leh; wuxuu leeed xabab dabeel dhier iyo madax isaguna dheer oo saddexgees qaabka leh; daaman adag iyo afweyn oo ilko ku sarace yihliin; dadka iyo duunyadaba waa uu cuuna; (ama «jaaxas»).
Yaxdaddow (-ga) — Jimic; turaa; jixiijiyx.
Yaxyax (-a) — Xishood; sheex; xil ka baq.
Yaxyaxid (-da) — Wax xil leh ka biqiiid; xishcud iska garasho; sheexid.
Yawyay (-ka) — Baryo foolxun oo qofka la barya hayo laga aammsi waayyo oo faraqa laga dhigo.
Yawyabid (-da) — Baryo foolxun oo yawyay ah, cidd ku baryid.
Yeel — 1. (-ka)a) Alaabadka hawsha lagu qabto, siiba tan xoolaha lagu shuba wadeejirkeed. b) Fal; falaad. 2. (-sha) Jaad xarqaan ka mid ah.
Yeel — (-kay, -kiis, -kood,...).
Yeeluul (-ka) — Hab; qaab; falfa; farsamo, tab.
Yeelashe (-da) — 1. Lihi u lahaansho; hantiyid. 2. Kabaha yeelin u samaayasho.
Yeellid (-da) — 1. Wax lays faray ama layska doonay oggolaansho; diidiid la'an. 2. Waxayn, faalid; samayn. 3. Cid wax u dhimid, dhib gaarsiiin. 4. (kaboh) yeelin u samayn.
Yeelin (-ka) — Dalilgo suun ah oo kabaha, oo caga iyo kabaha isu celeyn; yeelmo.

Yaxaa

Yeelmo (-da) — Yeelin.
Yeelisin (-ta) — (qof) wax uusan dooneyn inuu yeelo ama sameeyo, dirqi kaga samayn; waxaana qof oggolaadeen ama uusan jeclayn oo xoog ama kabbixiwaan loogu dirqiyay, inuu yeelo ama uu sameeyo.
Yeer (-ta) — (hirar) dabaysha, kd. ku dhexjira oo abuura) saamays dhegtu dareento; dhawaaq; cod.
Yeerid (-da) — I. Yeer sii deyn; yeer dhegtu dareento soo bixid. 2. U dhaawaqid; «kaalay», ku dhibhiid; yeer maqlid; wicid.
Yeerin (-ta) — 1. Qof wax qoray haja, hadalkii uu qori lahaa dibadda uga sheegsheegid; ardada hadal ay qo- raan dibadda uga sheegsheegid, so dabadeed baruun uu arko getfikooda. 2. Cod ama dhawaqaan ka sooo saarid; afuufid.
Yeeriis — 1. (-ka) a) Casharka, in kol la isu yeeriyi. b) Yecerin. 2. (-ta) Yecerid.
Yeey (-da) — Bahal dugaagga ka mid ah oo eeyga u eg, arigana aad u laysa; uubato; uu'leey (ama «ye»).
Yerid (-ka) — Xanuun afka ku dhaca oo ilkaaha iyo cirridka waxyeela (ama «yerid »).
Yeries (-ta) — 1. Ugaarta inteeda yar- yar. 2. Cawska jaad ka mid ah.
Yib (-ta) — Cayaar shan iyo labaatam hogood leh oo labo qof afar iyo...
labatan dhagax oo kala midabay-
 san ku cayaaan (goffiiba 12); bub.
Yibl (-ka) — Caws waayidda xoolaha
(iyagoo biyo cabbey).
Yibid (-da) — Yib cayaaarid.
Yiblasho (-da) — Kolka xooluulu, iy-
agoo biyo cabbey, caws ay cunaan
waayan oo oogadoodu ay tawdo.
Yicib (-ta) — Gudda miro ka baxa

oo qolof iyo labo qalbac oo beer
ah leh oo la cuno, aadna u nuuxrur
badan.
Yiddidillo (-da) — Filashada la filana
hway, wax loo baahan yahay in la
helno ama la jecel yahay in la garaa;
himilo; sugitaan (ama «hididdiilo»).
Yix (-da) — Timoha horo oo yaleexa
ah oo carruurto la dhashaan.
Yohoomid (-da) — Docda dabaysu u
socoto u dhooofid (doonyaha shiraac-
ca leh, kd.).
Yohoon (-ka) — Gaadiidka badda oo
shiraaca leh, kolkay u soocdaan doo-
daa urtu u socoto oo ay dheecrayna
hayaan.
Yohow — (Dheddig, «yahay») waxaa
lagu dabadkaraa magacyada loo dha-
awaqayo ama la soo jeedino ama
hadalka lagu aadkaynayo (ama «ya-
how»).
Yoooco (-da) — Geed kolkuu koro sal
weyn yeexha oo haamoo waaweyn iyo
weelal kale laga qoro.
Yooofi (-sha) — Timo aan la firin ee
si xun ku dheecraada; yooos; baabbul;
hoolif.
Yookayn (-ta) — Ka taagid; likayn,
Yookaysan — Ka kor taagani; likaysan,
Yookaysnaan (-ta) — Likaysanaan.
Yooke (-da) — Wax soo baxsan ama
kor u likaysan.
Yool (-ka) — 1. Sal; gun; madhhaa-
faan. 2. Laal; goob; madal.
Yoolgaar (-ka) — Madhhaafaanka ama
meshe ugu danbaysa oo la garaa;
runtii u tegis; salgaar; gunggaar.
Yoolgaarid (-da) — Guntii gaarid; sal-
gaarid.
Yoolyoool (-ka) — Cayaar labo yool
ama goobood leh oo isaseемid (is-
taabasha) iyo orod u badan.
Yoomid (-da) — Wada hugnimid; isku
yeerid; bulaanamid.
Yoon (-ka) — Hugun, bulaan, qa-
ban; yeer.
Yooos (-ka) — Timo iska baxa oo aan
la ilaalin; yooofil; baabbul.
Yoose (-ha) — Mingiska la tunto
qaybhiisaa mid ka mid ah.
Yoooyootamid (-da) — Caraatamid.
Yoooyootan (-ka) — Carraat.
Yooxoonb (-ka) — 1. Fadhi ama taa-
gnaan iyaddoo oogada la gada ha-
yo. 2. Lo'da, kd. kolka inta roob
qabto ay docda roobku ka yimid
maaheec docda kale wada aaddo, iya-
доо is wada qooxaysa. 3. Fadhi
yuucur ah.
Yooxoonbhid (-da) — 1. (xoolaha) roob
ka tegid, iyagoo is wada qooxaha
haya. 2. Yuururid; fadhiyid.
Yooxoonbsasho (-da) — Yuurursuusho.
Yu'ad (-ka) — Yu'asho.
Yu'asho (-da) — 1. Wax dad kale lee
yahay heliddood, oo qof isu saa-
diyoo, isugu duceeyo, isugu gefo.
2. Dhabataysasho, caawiyid, kuun-
yid. 3. Habaarid.
Yueub (-ka) — Geed weyn oo laf adag
oo aabaabo wanaagsan laga qorto.
Yuqlamiid (-da) — Hadal badan oo
aan milgo lahayn tidix; bulxamid.
Yuqlan (-ka) — Hadal badan oo aan
milgo lahayn; bulxan.
Yumbad (-ka) — Biyo dhxgal oo ku
wada qarsoon; dhunbad; kunbad.
yunbasha

Yunbasha (-da) — Biyo gelid oo ku wada qarsoomid; quusid.
Yunbin (-ta) — Biyo ku dhex librin; dhunbin; kunbin.
Yur! — Erey xoog loo yiraahdo kolka bahal layska celina hayo, si uu u joogsado.
Yurruruc (-a) — Dhallaan yaryar; gurbood; carruur.
Yuuban — Soo baxsan; yuucan.
Yuubid (-da) — Soo taagid; yuucid.

Yuubnaan (ta) — Wax soo yuuban ahaan.
Yuucan — Baxsan; buuran.
Yuucid (-da) — Soo buurid.
Yuucnaan (ta) — Baxsanaan; buurnaan.
Yuurur (-ka) — Fadhi; yoxoob; kuudud.
Yuururid (-da) — Fadhiyid; yoxoobid; kuududid.
Yuxuud (-ka) — Duqoobey; dhacay; xuud.
Go’aanno, Tusaalooyin iyo Masawirro
Far-Soomaalida ku saabsan
Afka Soomaalidu waa af aad u fil weyn. Sida uu ku bilowday iyo afkii ama afalkii horr oo uu ka soo diilacaay weli si cilmi ah looma baarin. Waa af baa
daan oo hodon ah, taas oo laga garan karu, hodan oo yada wewn oo uu noo leeyahay iyo libaxa mid ah u badan. Iyo reer-magaadinta waa xeesha dheer oo uu sida oo uu Soomaalida hadda joogta aad gaaray. Waa af horumarayo oo rabaraystay oo inkastaa ugu ugu far qoran oo tiiriisa helin, haddana – bal in uu doorsoomku ama uu dhinto daaye – ka nabad galay weerarradii dhaaggamida shisheeyu weli ku soo gabadhadeen. Taasi ma aha inaan afalkii hore ee qabadaan afka Soomaalida saamayn: saamays jaadkaas oo waa xirey, waa xiray, waa xarwe, Dhaaggamidu iyo afalka shisheeyu oo laga wargabi ama haddeerka jooga, iyo sidu fur oo ay afka iyo dhegaynka Soomaalida u saameeyeen, waa la og yahay.

Soomaalidii qarniyadu hore, maxay afkaada, siduus haddanka u ah far ugu yeeli waayeey, mase isku dayeen? War looma hayo; waxaa wax laga ogaan doona, kolka taariikhda af-soomaaliga laftisa la qor. Waxa laga warqabaa waxa aan weyna, dadaalka Soomaalidii la timid iyo faraaha badan oo kale dawaro oo ay isku dayday inay aakadda u yeeshi, garmiganaan 20d gudbiisa; iyadaan wax la og yahay, dhibaha ka hor yimid iyo waxay ugu guuleysan weydey: a) istiimaarkii oo aan weli oggolaan, af-soomaalii (yo far-soomaali midna in wax lahaa qabdaada oo intii xog iyo xirrib labaad kale ama soorjeedey, iyo b) dowladii Soomaalida ah oo Kusaanka ku horeeyey, oo aan dhan qabo, xilkaan kii iyo kartidii loo baahnaa la iman ama lahaynba.

Dhawrkaan baal oo soo socda, waxay muuminaysan tallaabooyinka waa waayeen oo taariikhda ah, oo fara lagu dhaqan geliyey, kuwa ka mid ah.

Danta dhawrkaan baal gaamuuska looga dabaaray ma aha, in si buuxda oo rifsan, afka iyo fara Soomaalida looga sheekeyo, oo taas buugaag kale oo u gaar ah baa jira; dantu halka waxay tahay, in arada la xusuusyo oo qaban oo bericar qayb oo dhawr arrimood oo waaweyn oo qabaalka far-soomaalida lug ku leh.
Wargadda Koowaad oo Kacaanka
(Af-Ingiriis)

21 OCTOBER 1969:

A BLOODLESS REVOLUTION

1st ANNOUNCEMENT
SRC ACT ON BEHALF OF THE PEOPLE

Knowing: the sacred right of the people and solemnly understanding the charter of the United Nations and the charter of the Organization of the African Unity;
Determined: to collaborate with all the people of the world for the aspiration of liberty, social justice and world peace and particularly with peace loving peoples;
Strongly: decided to consolidate and preserve the independence of the Somali nation for the welfare and interest of the Somali people and to create a society founded on the principle of popular sovereignty, equality and justice and the right of the Somali citizens, without distinction, for better social life.

DECLARATION

A: INTERNAL POLICY

1. To constitute a Society based on the right of work and on principle of social justice considering the environments and social life of the Somali people;
2. To prepare and orientate the development of economic, social and cultural programmes to reach a rapid progress of the country;
3. Liquidation of illiteracy and to develop an enlightened patrimonial and cultural heritage of the Somali people;
4. To constitute, with appropriate and adequate measures the basic development of the writing of the Somali language;
5. Liquidation of all kinds of corruption, all forms of anarchy, the malicious system of tribalism in every form and every other phenomena of bad customs in State activities;
6. To abolish all Political parties, and
7. To conduct at appropriate time free and impartial election.

B: EXTERNAL POLICY

1. Support for international solidarity and national liberation movements;
2. Oppose and fight against all forms of colonialism and neo-colonialism;
3. To struggle to maintain the Somali National Unity;
4. To recognise strongly the principle of Peacefull Coexistence between all peoples;
5. To continue and preserve the policy of positive neutrality; and
6. To respect and recognise all legal international commitments undertaken by the Somali Republic.
MAXAMEED SIYAAD BARRE
Madianweynaha Golaha Sare ee Kacaanka.
Sanooyinkii Jarriibaadda

Khudbadhii Jaalle Siyaad u jeediyey Ummadda Soomaaliyeed Sannadguuradii 3-d ee Kacaankaenna Barakaysan.

21-10-72

...Waxaan kale oo aan isleeyahay uguna bishaaraynayaa dadka Soomaaliyeed in caawa la qaaday qaraar oo Goleyaa shu ay garreein go'aan ah Af Soomaaligii in la dhigo. Afkii hooyo in la qoro wixii ka dambaeya maantana afkii xaq ahaa oo dalka lagu maamulayey inuu isaga noqdo. Kaas oo lagu dhigayo xuruufta loo yaqaan Laatii iyadoo loola jeedayna in uu yahay midaa keliya oo durbadibba hirgelin karta haddii la yiraahdo afkii hooyo haba la dhigo amaba dhaqaalaha dalku uusan ka maarmi karin inuu xuruuf kale qaato, taasoo u baahnaan kari lahayd aalabso badan oo malyuunaad lacag gaarinta lagu soo gado amabase wuuti dheer ay u baahato intii allaabadaas laga sameeyo ay dhici kari lahayd. Waxaa kale oo hadaan ka xuso tacliinta barbarkeeda hoose ilaa barbarkeeda sare waa isku xirixiran tahay. Marka haddii aan ku xisaabtamo tacliinta qaamaha ay ugu xiran thay ama ay leedahay, adduunku wuxuu leeyahay macaamilo badan oo ka dhaqaysa ama beecsharuu isugu xiran yahay, ama tacliin buu isugu xiran yahay: qolo keligeed gees u noolaan kartaana ma jirto. Adduunku intiiisa badanina xuruuftaas ayay ku istiicmaashaa, qolo kastan waxay jeceshahay in ufeedaa dad badanu ay bartaan oo uu fido. Haddii ay dhaqdo xuruuf kale in lagu dhigo waxaa imaan kari lahayd inuu go'doon noqdo oo ay suurro gasho inuuusan fidin, isla markii waxaa haddana lagama maarmaan ah ama qiinno khaas inay leedahay
looyindheeyay in ay tahay haddana xuruuf sahlan oo durbadiiba la hirgelinta karayo xuruufteeduna noqon karayo 32 kuwaasoo qof kastaba u fududaan karta inuu barto, mar haddii uu yagaanno afkii hooyo kuna dhigto iyada. Haddaannu marka saas u eegnay, waxaan kaalo halkaan timid inaanu oofinno ballankaad doonaa Soomaalida aannu ka qaadnay kaasoo ah Isuuna Waraarqii Caddayd oo ugu horreysay oo uu Kacaanku soo saaro inay ku tiillay Afka Hooyo in la digayo, inay ku tiillay inaanu la diriraynuu jahaalada taasoo weligeed cuskan qofku inuu san waxna qor ku karin waxna akhriin karin. Marka ballankaas aannu ka qaadnay inaanu fulinno mar haddii ay ahayd Afka Hooyo in la dhigo, dadka badankaalisa afka hooyo waa yagaane, laakiin xuruufhiiso uu ku qor ah lahaa oo u oggolaan lahaa inuu si fudud waraarqiiisa u qorto oo dhambaalka uu u dirto ehekiisa, iyo danahiiisabo uu ku fulsannin lahaa ama uu dunida waxa ka dhacayaa kula socon lahaa inay dhii uga jirtay. Taasi marka waxay ila tahay wixii maanta ka dambeeya wax haray weeye. Soddon iyo laba (32) calaamaddood ayuuniin baa sharad ah qofku inuu barto mar hadduu iyaga bartana wuxuu ahaan doonaa qof awood iyo yeeshaa wax kastabana inuu akhriyo wixii uu doonana inuu qorto oo ama ha dersado dhambaal ama waxba ha dhigto oo isagoo waxa doonayo inay qorayn kaa haraan ba haddii uu u dhigto amba faaqiiid u kala ha ku helee. Taasina waxaa weeye afkii hoooyo oo wax badan nin waliiba uu ka baqay in la dhigo waxaa caawa iji ah sharaf inaan iidiin sheego wixii maanta ku dambeeya dadka Soomaaliyaad ay leeyihiin afkoodiin oo qoran oo nin waliiba uu baran karo...
SHIRKH LABADA GOLE: (Golaha Sare ee Kacaanka iyo Golaha Xoghayeyaasha) oo soo saaray go'aankii farta lagu qaaday.

GUDDIGA AP-SOOMAALIGA: Fadhiyiidiissii mid ka mid ah.
Buugaaga Af-Soomaaliga Ku Soo Baxay Qaarqood.
BUUGAGGA Af-Soomaaliga Ku Soo Baxay Qaarkood.
XIDDIGTA OKTOOBAR: Wargeyska Dowladda oo Maalin Walba Soo Baxa.

KACAAN: Wargeys Akademiya Dhaqanku Soo Saaray.
Dhambaalka
الثارر
AKADEMIYAHKA DHAGANKA - Waddada J. C. Nasiir - S. B. 1228 - Tel. 2440 - Xamar 1410 - H. ماري مغال عبدالمهر - ع. ب. 1428 - ت. 1949

Cilmiga
العام
WAA MUDDABEE UU SOO RAADIG GAFFI DII AF SOOMAALIGA
AKADEMIYAHKA DHAGANKA - Waddada J. C. Nasiir - S. B. 1228 - Tel. 2440 Xamar

DHAMBAALKA IYO CILMIGA: Labo Wargeys oo Bil Ku Soo Baxa oo Akademiyaaha Dhaqanka.

O.H.R.M.: Looxii dugsiqa oo cashar ku qoran yahay oo carruuri ka baranayso.

O.H.R.M.: Cashar dadka waaweyn wadajir loogu meerinayo.
O.H.R.M.: Ma mooddhaa in geeluna farta wax ka baranayo?

O.H.R.M.: Far-barashada looma kala harin; waa nin waayeci ah oo qalinka iyo buugga la legdamaya.

O.H.R.M.: Hawsha iyo waxbarashada oo la isku wado; qofka dumarka ah, casharkeedana waa qaadanaysaa, badarkeedana waa shiidancysaa.
Buugag Af-Soomaaliga
ku soo baxay qaarkood magacyadooda
(kolkii farta lagu dhawaqay kaddiih)

A) Wasaaradaha Dowladda:

WASAARADDA HIDDAA IYO TACIINTA SARE (GUDDIGA AF-SOOMAALIGA):
Buugga Caafimaadka iyo Hifsanaad, Afropress Ltd. P. O. Box 30502, Nairobi, Kenya.
Ereybixinta Af-Soomaaliga ee Hawlahu Wasaaraduha, Madbacadda Qaranka, Xamar, 1972.
Taciinta dadka wuweyn, Buugga Xilkaasnimada, Afropress Ltd. P. O. Box 30502, Nairobi, Kenya.

WASAARADDA WARFAASHADA IYO HANUUUNINTA DADWEYNAHA:
Dalaygu iyo Dadayga, Khudbadihii Madaxweynaha Golaha Sare ee Kacaanka Maxamed Siyaad Barre, Madbacadda Qaranka, Xamar, 1973.

WASAARADDA WAXBARASHADA IYO BARBAARINTA (GUDDIGA DHEXEE OLOLAHA HUURUJARRAY IN IYO REER MIYIGA):

WASAARADDA Xoolaha, Dhirtay iyo Daqa:
Caafimaadka iyo Xannaamada Xoolaha, Madbacadda Qaranka, Xamar.

B) Qoreynal:

Axmed Faarax, Taariikhda Afrika, Madbacadda Qaranka, Xamar, 1975.
Cabdi Muxumud, Geedgiga Wadacay, Madbacadda Qaranka, Xamar, 1974.
Xasan Yaaqub (Baabraqiis), *Adduunyo waa Sheeko iyo Shaahid*, Madbacadda Qaranka, Xamar, 1974.
— *Waari meydiye War Ha Kaa Hor*, Madbacadda Qaranka, Xamar, 1974.