Bargery Toolbox 3
Based on
Rev. G. P. Bargery's
A Hausa-English Dictionary

Hausa/asuaH: Back to Front
Volume 1. (A-E)

MATSUSHITA, Shuji

Institute for the Study of Languages
and Cultures of Asia and Africa
(ILCAA)

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

1995
Bargery Toolbox 3
Based on
Rev. G. P. Bargery's
A Hausa-English Dictionary

Hausa/asuaH: Back to Front
Volume 1. (A-E)

MATSUSHITA, Shuji

Institute for the Study of Languages
and Cultures of Asia and Africa
(ILCAA)

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

1995
この研究は、平成4～5年度、文部省科学研究費補助金一般研究(B)、「人文科学における異種データの統合的表示についての研究」（研究代表者・守野康雄、課題番号 04451090）、及び平成6年度アジア・アフリカ言語文化研究所特色研究費「アジア・アフリカの民族動態に関する言語文化的研究」（研究代表者・木田雄三）の交付を受けて行われました。
また、B E D (Bargery Electoric Dictionary)のデータ入力及び電子辞書システムへの組み込みは、平成2～3年度、文部省科学研究費補助金一般研究(B)、「アジア・アフリカ諸言語の電子辞書システムの編成とその利用技術についての研究」（研究代表者・岡田英弘、課題番号 02651064）の交付を受けて行われました。

The electronic edition of Bargery Toolbox Series is available to the interested researchers. Please write or fax to:

Computer Section
Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa
Nishigahara 4-51, Kita-ku, Tokyo 114  JAPAN
fax 81-3-3974-3838

or e-mail to:
bargery@aa.tufs.ac.jp
CONVENTION OF THE MARKINGS

The pronunciation markings (enclosed in square brackets [ ]) are slightly different among the three systems: the original Bargery's dictionary, Bargery Toolbox and BED (Bargery Electronic Dictionary).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bargery:</th>
<th>Toolbox:</th>
<th>BED (ASCII):</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>a</td>
<td>a</td>
<td>a+</td>
</tr>
<tr>
<td>ã</td>
<td>ã</td>
<td>a&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td>ã</td>
<td>ã</td>
<td>a^</td>
</tr>
<tr>
<td>ã</td>
<td>ã</td>
<td>a'</td>
</tr>
<tr>
<td>ã</td>
<td>ã</td>
<td>a~</td>
</tr>
<tr>
<td>á</td>
<td>á</td>
<td>a/</td>
</tr>
<tr>
<td>ã</td>
<td>ã</td>
<td>a/^</td>
</tr>
<tr>
<td>ã</td>
<td>ã</td>
<td>a/^</td>
</tr>
<tr>
<td>ã</td>
<td>ã</td>
<td>a/^</td>
</tr>
<tr>
<td>ã</td>
<td>ã</td>
<td>a/^</td>
</tr>
<tr>
<td>'b</td>
<td>ò</td>
<td>'b</td>
</tr>
<tr>
<td>'d</td>
<td>ð</td>
<td>'d</td>
</tr>
<tr>
<td>k'</td>
<td>r</td>
<td>k'</td>
</tr>
<tr>
<td>r</td>
<td>ñ</td>
<td>r+</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Hausa / asuaH: Back to Front (A-E)
A a (persons, pron.). One. It takes inflexion imprecisely the same
AA a'a. l. [sā] (adv.).
AAB ba'a [ba'a] (n.f.). (Ar. waba'a.) Deriding, scoffing, mockery.
AABAD 'daba'a [daba'a] (n.f.: no pl.). (Ar.) A double sheet of paper.
AABAN naba'a [nābā'].
AABNAD sa'ba'a [saba'a]. 7000.
AABAST tsaba'a [tsābā'] (n.f.) = daba'a q.v.
AABAT taba'a t̄aba'a (Kats.) [tāba'a] (n.f.) (S.) = daba'a q.v.
AABNAD dan ba'a [dan ba'a] (n.m.: fem. 'yar b.: pl. 'yam b.).
AAD 'da'a [dā'] (n.f.). (Ar.) Etiquette. (Cf. kima.) e.g. yā san
AADĐ ada'ā [dā'ā] (n.f.). (Ar.)
AFAHS shafa'a (Kats.) = sha'afa q.v.
AFAAN nafa'a [nafa'] = naba'a q.v.
AFAAR rafa'a [rafa'] (n.f.). (Ar.) The sign (= fataha) for the vow.
AARK raka'a [raka'] (n.f.). (Ar.) A complete set of gemmifications.
AAMAHS H snehama ã [sahāma] (n.f.). (Ar.) A candle made of beeswax.
AAMAJ jama'a [jama'] (n.f. plis. jama'ũ; jama'ũ). (Ar.) The people.
AAMMILALA Aljumma'a Aljumma'a [aljumma'] (n.f.: no pl.). (Ar.) Frida
AAMMUJ Jumma'a [jumma'] (n.f.). Friday.
AAMMUJLA Aljumma'a Aljumma'a [aljumma'] (n.f.: no pl.). (Ar.) Frida
AAMMUJ Jumma'a [jumma'] (Kats.) = Jumma'a q.v.
AANAAN na'ana'na'na'na'nu [na'ana'] (n.m. or fem.). A herb with a
AANAK k'ana'ā (kāna') (n.f.). (Ar.) Contentment. (= wadar zu`i;
AANAS san'a [sana'] (n.f.).
AARD dara'a [dara'] (n.f.). (Ar.)
AARAF fara'a [fara'] (n.f.). (Ar.) Consistent gentility, cheeriness.
AARAHSH sharā'a [sharā'] (alt. K.) = shar'a q.v.
AARIZ zira'a [zira'] (n.f.). (Ar.)
AAS sa'a l. [sā'] (n.f.: pl. sā'ũ). (Ar.)
AASARARF farar sa'a [farar sa'] (n.f.). (Kats.) The bead gumba.
AATNUM munta'a (Kats.) = munta q.v.
AAWUADAT tal'awwa'a tal'awwa'a [tal'awwa'] (n.f.). (Ar.)
AAWUADAT tal'awwa'a tal'awwa'a [tal'awwa'] (n.f.). (Ar.)
AAYALAY muabya'muabya'muabya' (muyâ') (n.f.). (Ar.) Homage paid to
AAYALAY layya'a. l. [layyā'] (v.tr. 2g).
AB ba l. [bā] (= babu L) (v. invariable). There is not (antonym o
ABA abag [abag] (n.f.: for pls. vide abul.). Thing, but it is used only i
ABAAT ta'aba [ta'aba].
ABAB bab'ba l. [bab'ba] (n.m.: no pl.). Strictly father, but common
ABABA ababa (pl. of abu q.v.).
ABARARAK babababa [babababa] (n.m.).
ABABAD da'aba [da'aba] (noun and adv.). In a dense conglomerate
ABABAG ga'aba [ga'aba] (adv.). (Kats.) = ga'aba 2 q.v.
ABABAK k'ababa (kābāba) (n.f.). Discomfort caused by a foreign body
ABABAL la'aba l. [laab'aa] (v.intr. 3f: laab'aa (3h. iii).)
ABABALAW kalababa [kalababa]: kalababar [kalababar] (l
ABABAR ra'ba [ra'ba] (adv.). In large quantity, but only of such
ABABARAK kara'aba [kara'aba] (n.f.). Self-sown sorrel. (Cf.
ABABAS sa'aba [saba'] (n.f.). The forefinger. (* is ali dan ali)
ABABAST tsababa. l. [tsababa] (n.f.). The name of a long-tailed bird.
ABABAT tababa [tɔbɔbɔ] (n.f.). Doubt. (= shakka; (Kats.) tambaba.)
ABABAWG gwɔbaɔba (pl. of gwagwaaba).
ABABAYK  kya’ba [kɔyaŋɔ] (n.m. & fem.) (D.) = kyaŋudu q.v.
ABABIAK k’aibaba [kɔibɔbɔ] (n.f.).
ABABIAS saibaba (pl. of sasaiabà).
ABABIGAZAYAW wa ya zayi baba [wɔ ya zɔŋi bɔbɔ] (n.m.). A cudgel
ABABIR ribaba [ʁiŋɔbɔ] (v.intr.3j).
ABABIR ri’ba:ba: ribaba [ʁiŋɔbɔ].
ABABMAT tambaba (tamibà) (n.f.). (Kats.) Doubt. (= tababa; shakka.)
ABABMIUR rumbàba, &c. = ribaba, &c., q.v.
ABABNILAKLA aikain baba (aikain bɔbɔ) (n.m.). A spot left unto
ABABRAYNUKT tukunyar baba [tukunyar bɔbɔ] (n.f.). A dye-vat. (Cf. k
ABABUR rubaba: rub’a:ba, &c. Vide ribaba, &c.
ABAC ca’ba. l. [caŋɔ] (v.tr.1c).
ABACABAC ca’ba-ca’ba [caŋɔ-caŋɔ] (adv.) = daŋa-daŋa q.v.
ABACAK kacakabà: kacakaba [kɔŋɔbɔ].
ABACAW wacaca [wɔŋɔbɔ] (n.f.). Squandering of money. (=
ABACCA: caccaba lacacabà (n.f.). (G.) Infinitesimal profit. (= koraw
ABACCA: cacca’ba. l. [caccɔŋɔ] (v.tr.2g). Intens. of ca’a.
ABAD daaba. l. [daŋa] (n.f.: no pl).
ABAD da’ba. l. [daŋa].
ABAD ’daaba. l. (daŋa) (v.tr.2c: vide dafu). (Ar.) Print.
ABADADAD daba-da’ba [daŋa-daŋa] (adv.) = daŋa-daŋa q.v.
ABADAK kadaaba [kɔdaŋa] (n.f.).
ABADAM madaaba [madaŋa] (n.f.). A hunter’s camping-place. (= madaba;
ABADAM mada’ba [madaŋɔ] (n.pl.).
ABABAWK kwada’ba: kwada’be: kwada’bi [kwɔdɔŋɔ] (n.m.). (all S. & Kats
ABADDAD addaba [aŋɔdɔbɔ].
ABADDAD daa’daba [daa’dɔbɔ] (v.tr.2g). Intens. of da’a l.
ABADDADAD kadaddaba (Arg.) = cushe q.v.
ABADDAH haddaba [hɔdɔbɔ].
ABADDAK k’addaba (N.) = kwɔrɔba q.v.
ABADIK kidi’ba [kidiŋɔ] (Kats.) = kadaŋo q.v.
ABADNAD danda’ba. l. [dandaŋɔ].
ABADNUK kunda’ba [kundɔŋɔ] (n.f.). A woman with ugly features. (=
ABADRAWK kwara’ba: kwara’be [kwaraŋɔ] (n.m.). (D.) A door made of
ABAG gaba. l. [gabɔ].
ABAG gaba. l. (gabɔ) (n.f.; pls. gabɔgɔ; gabɔguwa; gabɔbɔ;
ABAGAG gaba-gaba. l. [gabɔ-gabɔ].
ABAGAGAG gaba’ga’ba. l. [gabɔ-gabɔ].
ABAGAHAW wahaba: wahagaba [wɔhɔŋa] (n.m.).
ABAGAHS sha gaba [ʃaŋa] (n.m.). A draft person.
ABAGAJ ja-gaba [ʃaŋa] (n.m. or fem.; no pl.). A traveller’s guide
ABAGAMUHS shumagaba [ʃumɔŋaŋa] (n.m. sing. and pl.; pl. also
ABAGAT taga’ba [tagaŋa] (N.) = azzakari q.v.
ABAGAG gaggaba [ɡagɔgaŋa].
ABAGGUIS shugaba = shugaba q.v.
ABAGLAF fagaba (S. & Kats.) = fargaba q.v.
ABAGLAWH hwalgaba = fargaba q.v.

—2—
ABAGNAD 'dan gaba [dan gaba] (n.m.: no pl.).
ABAGNAWK k’wangaba [kwangaba] (n.f.). (Kats.) A dark, indigo-dyed gown
ABAGNAWKOK k’ok’wan gaba [ko:gná] (n.m.) = kirji q.v.
ABAGNUDUN gudun gaba [gudun gaba] (n.m.).
ABAGRAIR forgabe [fargabé] (n.f.). Dread of t. of the happening of which
ABAGRAWUDUF fa’duwar gaba [fáduwar gaba] (n.f.). A sudden feeling
ABAGUHS shugaba [shugaba] (n.m.: pl. shugabannin)
ABAH haba. t. [haba] (Exclamation of exasperation). Come, come! Do be
ABAH haba [haba] (n.f.): pl. haboobi. Chin.
ABAHABA habahaba [habhaba] (n.f.). Looking after a p. or t.; seeing
ABAHAM mahaba [mahaba] (rustic) = maraba q.v.
ABAHAW wahaba: wahagaba [wahabá] (n.m.).
ABAHIMAR marhaba [marhaba] = maraba I q.v.
ABAHIS shaba [shaba] (n.f.). A children’s game. (= (Kats.) azurare;
ABAHIS sha’ba [shába].
ABAJIR i’raba [i’sába] (n.f.) (Go.) = ra’ba q.v.
ABAJ jaba [jába] (n.f.). (Go.) A large and specially good cake of the
ABAJ jaba. t. [jába] (n.f.: no pl.).
ABAJAJ jaba, ajaba [ajába] = al’ajabi q.v.: ajaba is more commonly use
ABAJAJAH jaba’ja’ba = jahejahe q.v.
ABAJAJUG gajaba [gajaba] (n.m.). (Kats. & Had.)
ABAJAJAW wajaba [wájaba] (v.intr.3j invar.). (Ar.) Be incumbent, abin
ABAJAJI keke jaba. t. [jájába] (v.tr.2g). Intens. of jaba III.1. 2.
ABAJAJIAW gwaajaba [gwaijába] (v.tr.2n). Do a thing inexpertly
ABAJAJIJ gajaba [gajába] (v.tr.2g). Intens. of ja’ba III.1.
ABAJANIKAB bakin jaba [bakin jába] (n.m.).
ABAJANOMOR romon jaba [ ROMON JABA] (n.m.). Excitbit profile; dish
ABAJRAY yar jaba [yar ja’ba] (n.f.). A sneaking, mischief-making woman
ABAJUT tuja’ba [tuja’ba] (n.f.). Getting entangled (thread) through
ABAK kaba. t. [kabá] (n.f.: pl. kaböö kababuuwá).
ABAK k’aba [k’aba].
ABAK kaba. t. [ka’ba].
ABAKABAK ka’aba’ka’ba [kaba-ka’ba] (adj.pl.). Thick, e.g. cakes of crea
ABAKABNIKAB ba’ka’ba [ba’ka’ba] (n.m.). (lit The mouth of a
ABAKAK kakaba. t. [kakaba] (v.tr.2g).
ABAKAK k’ak’aba. t. [kakabá] (v.tr.2g, plus dative.
ABAKAL lak’aba [la’kaba] (v.tr.2g). Give p. nick-name, alternative na
ABAKAL raka’ba [rakába] (v.intr.3g) = ra’aka I q.v.
ABAKASAF fasá’ka’ba [fasá’kíba] (n.m.).
ABAKAT takaba [takabá] (n.f.). The 30 days of retirement of newly-made
ABAKAT takaba’ba [takabá] (5th Kats.) = rashkalawa q.v.
ABAKATNAKNAW wankan takaba [w. takabá] (n.m.). The ceremonial washing of
ABAKAVAK k’aka’ba [k’aka’ba] (ka’ka’ba’ka’ba)
ABAKNAGABABAB baba-bangan-ka’ba [baba-bangan-ká’ba] (n.m.). Pull
ABAKNAGSI iskan kaba [iskan kaba]. (Go.)
ABAKNAR ranka’ba [ranábá] (v.intr.3g) = ra’ba I q.v.
ABAKNARAB bá-rank’a’ba: be-ranka’biya [ba-ranka’ba; ba-ranka’biya].
ABAKNARAK k’arana k’aba [káran kába] = Káran Kába [k. kába
ABAKNASNAB ban san ka’ba. Vide kudsìn ban san ka’ba.
ABAKNASNABNIDUK  *ku’din ban san ka ba* (G.). A sum of money sent by a bride.

ABAKNERABAK  *kabaren kaba* [kābaran kābā] (n.m.l. Little black-throated)

ABAKNICUAK  *kaucin kaba* [kāucin kābā] (lit. mis-tilette of a young dum-pal)

ABAKNOLIBLIB  *bilbion kaba*. The name of a bird.

ABAKRAM  *markaba* [markabā] (n.f.) (Go.) = dangara q.v.

ABAL  *laba* [lābā] (n.f.). (Kats.)

ABAL  *la’ba* [la’ābā] (v.intr.3e) = lāba’a q.v.

ABALAG  *galaba* [galabā] (n.f.). (Ar.) Winning a lawsuit; getting the bet

ABALAG  *galaba* [galabā] (Tan.) = dalago q.v.

ABALAH  *ha’laba* [hālābā] (n.f.). (Had.) The fish kuru.

ABALAK  *kalaba* [kālābā] (n.f.). A curved instrument used in the pari

ABALAKAK  *k’ak’alaba* [kākālābā] (n.f.). (Kats. & D.). The fanum of El

ABALAL  *lalaba*, &c. (S. & Kats.) = laluba q.v.

ABALAT  *talaba* [tālābā] (n.f.). (S.) Very tough, juiceless meat.

ABALAWK  *kwalaba* [kwalabā].

ABALLAG  *gallaba*. I. [gallābā] (v.tr.2g). (Kats.) Force p. to do t.

ABALLAL  *tallaba* [tāllābā].

ABALLALAH  *halalabba* [hālālabbā] (v.tr.1h). (D.) Intens. of halba sub h

ABALLAT  *tallaba*. I. [tallābā] (v.tr.2g; tālla’bā (2k. iv.). Put ha

ABALRAW  *warlabba* [wārlabā] (n.f.) (Katg.) = dagumi.

ABANAG  *gana’ba* [gānābā] (n.f.). (Kats.) A variety of red guinea-cor

ABANAJ  *janaba* [jānābā] (n.f.). Ceremonial uncleanness as result of sex

ABAR  *raba*. I. (*fābā*).

ABAR  *ra’ba*. I. (*fābā*).

ABARABAR  *raba’raba*. I. [fābā-řābā] (n.m.) = raba gari q.v. sub raba

ABARABAR  *raba’raba’. I. [rabā-řāba’] = raše-raše III q.v.

ABARAH  *harabba* [hārābā] (n.f.; no pl.). (Ar. rahaba.)

ABARAHIS  *sharabba* [shārābā] (n.f.). A braid adornment of the neck of a

ABARAHIS  *sha raba’* [shē řābā] (n.f.).

ABARAJ  *jarabba*. I. [jārabā]. (Ar.) (v.intr.3j. only used in past). Yā j

ABARAK  *kara’ba* [kārābā] (v.intr.3j; not in cont.). Become universal

ABARAKEGHEIS  *shege ka raba* [šēšē kā řābā]. The plant sahani.

ABARAL  *larabba* [lārabā] (n.f.).

ABARAM  *marabba*. I. [marābā]. (Ar.)

ABARAM  *marabba* [mārābā] (n.f.). Refuge. e.g. yā samu m. wurin wā

ABARAN  *Naraba* (Ar.) = Laraba q.v.

ABARAST  *tarabba* [tārabā] (n.f.). Aomena, but almost always a s

ABARAT  *tarabba* [tārabā] (n.f.). (N.). Repatriating an old straw bin. (=

ABARIGNIC  *cingirabba*, *cingiraban* [cingirābā] (n.f.). A kind of salt

ABARNAD  ‘dan raba’ [dan řābā] (n.f.). A professional beggar who obt

ABARRABAKKAK  *kakka’bar raba* (S. & Kats.) = kādar raba q.v.

ABARRADAK  *ka’dar raba* [kādar řābā] (n.f.). (K.). Going to villag

ABARRAJ  *jarra’ba*. I. [jārrābā] (v.intr.3j) =jaraba I q.v.

ABARRAKNABANABAR  *ra’ba* na *bankar raba* [řābā nā bankar řābā]

ABARRAR  *rarraba*. I. [rārābā] (v.tr.2g). Intens. of raba I. e.g. nā

ABARRAR  *rarraba*. I. [rārrābā] (v.tr.1e). Intens. of ra’ba I.

ABARRARAK  *kararrabba* [kārārrābā] (v.intr.3g). Intens. of karāba.

ABARRARAM  *mararraba*. I. [marārrābā] (n.f.; pl. rare) mārārrābā

ABARRARAWK  *kwarrarraba*, *kwarraribi* [kwārārrābā] (n.m.). A kind of ABAS  *saba* [sābā] (v.intr.3c).
ABAS sabá. l. [sàbá] (v.impr.3c: hui in coll. except 2). ABASABAS sabása'ba [sàbásàbá] (adv. and adj.). Emphasizes being long
ABASAG sasaba [sàsàba] (n.f.) (East Hausa) = manda q.v.
ABASAM masaba. l. [màsàbà] (n.f.; no pl.). (Ar. mizábaba.) A blacksm
ABASAM masaba [masábá] (n.f.). The breast of a camel, so called bec
ABASANINAK kán masaba [kàni masábà] (n.f.). (Ar.) A kind of guinea coerc
ABASAN nasaba [nasàba] (n.f.). (Ar.)
ABASSAS sasasa'ba [sàssàbà] (v.intr.3g). Intens. of saba.
ABASSAS sasasa'ba [sàssàbà] (v.intr.3g). Intens. of saba. l.
ABASSASAK kasasaba'ba [kàsàssàbàbà] (n.f.).
ABAST tsaba [tsàbà] (n.f.).
ABASTRAKAJ jakar tsaba [jákàr tsàbà] (n.f.). e.g. [kàdà kà dàur
ABAT taba. l. [tàbà] (n.f.). Tobacco.
ABAT taba. l. [tàbà] (v.tr.2c).
ABATABAT taba'taba [tàbà-tàbà] (n.f.). A plant similar to mashai.
ABATNAR ranta'ba. l. [rántàbà] (v.tr.2g).
ABATNAWKSAP kaskwan taba [kàskwàn tàbà] (n.m.). (S. & Kats.) A tobacco
ABATRAM martaba [martàbà] (n.f.). (Ar.) Honour; dignity.
ABATRAW warta'ba [wàrtàbà] (n.f.). An abnormally large penis.
ABATRAYNUKUT tukunyar taba [t. tàbà] (n.f.). A tobacco pipe. (Cf. Io
ABATTAR rattaba. l. [ràttàbà] (v.tr.2g). (Ar.)
ABATTAT tattaba [tàttàbà] (n.f.). A plant similar to mashai. (=
ABATTAT tatta'ba. l. [tàttàbà] (v.tr.2gl. Intens. of taba III.
ABAWAS sawaba [sàwàbà] (n.f.).
ABAWASNA NA a-nan-sawaba [à-nàn-sàwàbà] (n.f.). (Kats.) Any subst
ABAWAZ sawaba [sàwàbà] (n.f.). (Ar.) The end of a turban allowed to h
ABAWG gwàba. l. [gwaàbà] (v.tr.2c: gwàbò (2e.v): gwàbû (3a.ii)).
ABAWGAD dagwàba [dàgwàbà] (n.f.). (Kats.) A rich broth or gravy.
ABAWGASH shagwàba [shàgwàbà] (n.f.). (K.) The ways of a spolt,
ABAWGAI SNAD 'dàn shagwàba [dàn shàgwàbà] (n.m.: fem. 'yar s.; pl. 'y
ABAWGAI sàgàba (S. & Kats.) = shagwa'ba q.v.
ABAWGAWAG gwaggwàba [gwàggwàbà] (adj.m. or fem.; pl. gwàbòbà
ABAWGGAWAJ jàgwgwàba. l. [jàgwàggwàbà] (v.tr.2n).
ABAWGGAWARNI ragwaggwàba. l. [ragwàggwàbà] (v.tr.2n). Soit meat till
ABAWK kwàba. l. [kàwàbà].
ABAWK KASAEK K'k'kasa kwàba [kàkàsà kwàbà] (n.f.). Incommen
ABAWKKWAK kwakkwàba. l. [kwàkkwàbà] (v.tr.2g). Intens. of kwaba l.
ABAWK KAWKAIR kwakkwàba. &c. = ragwaggwàba. &c., q.v.
ABAWS swàba. &c. [swàbà] (S. & Kats.) = saba q.v.
ABAY yaba. l. [yàbà].
ABAY yaba. l. [yàbà].
ABAYA ayaba [àyàbà] (n.f.; no pl. The banana or plantain. Vide Da
ABAYAK ayaba [àyàbà] (n.f.). (Mar.) A form of drumming done on
ABAYASAKABNAD 'dan ba ka saya ba [dànn ba kà sàyà bà] (verbai compou
ABAYGGAYG gyagggyaba [gyàgggyàbà] (n.f.) = gyaggyàbi q.v.
ABAYGGAYGAM maggyggyaba [maggyggyàbà] (n.f.). (Kats.) Trembling, e.
ABAYIK kwìggìba [pl. of kwìgiyl.
ABAYIWKBIRI irín bà kwìggìba [írin bà kwìggìbà] (n.m.). Corn
ABAYK kwàba [kwaàba] (Kats.) = gama L.l (b) q.v.
ABBUR  rubba [Rubba] (n.f.l.) (J.) Two people saying the same thing at the same time.

ABBUS  subba [Subba] (n.f.l.) (Kats.) Washing through water.

ABE  eba, &c. [eba] (K. vill.) = ěba, &c.

ABEC  ceba [cēba] (5th Kats.) = caucawa 2 q.v.

ABED  'deba, l. [dēba] (v.tr.2c: this is the form of dība q.v. employed

ABEDAN  madeba: madeba [madeba] (D. & Kats.) (n.f.l.) A strip of a mat

ABEDDAD  da'ddeba [dâddēba] = da'ddeba [dâddēba] (v.tr.2g). Intens. of

ABEH  ga[d]e [gâdē] (n.f.) (Kats.) A very rich gravy.

ABEJAG  ga[d]e [gâdē] (n.f.; no pl.). (s.).

ABEK  keba [kēba] (n.f.). (Kats.) A small leather apron or loin-cloth.

ABEK  keba, l. (kēba). (n.f.).

ABELAS  saleba [sāleba] (n.f.).

ABI  'ba [bā]. Shortened form of dība q.v.

ABIA  gaiba [gaiba] (n.f.; no pl.), takardar gaiba, a divorce paper given

ABIAH  haiba [haiba] (n.f.; no pl.). (Ar.) Dignified appearance of p.;

ABIAHIS  shaiba [shaiba] (n.f.; S. & Kats.) = dubura q.v.

ABIKA  jaiba [jaiba] (n.f.). (Ar.) An untoward event or happening.

ABISSAS  sassaiba [sāsāsāba] (n.m. and fem.; pl. saibasā). (n.f.).

ABIST  tsaiiba [tsaiiba] (n.f.).

ABIT  taiba, l. [taiba] (n.f.l. Cooked cassava flour.

ABIT  taiba [taiba] (n.f.; no pl.). Corroboration. (= Mar.) kosa.

ABIZ  zaiba [zaiba] (n.f.) (Ar. ziī.)

ABIBAHNERAKAD  dakharen habba [dâkârān habba] (n.m.). (Keff.)

ABIC  cicciba, l. [cicci] (n.f.; no pl.).

ABID  diba, &c. [dība] (S. & Kats.) = duba q.v.

ABID  'dība [dība].

ABIDDAD  da'ddiba [dâddiba] (v.tr.; conjugated like dība q.v.). Int

ABIDDAD  diddiba [diddība] (n.m.; no pl.) = jinjimi q.v.

ABIDDAD  diddiba [diddība] (n.f.; no pl.). A well-formed girl. (=

ABIDDADIG  gididdiba, l. [gididdiba] (v.tr.2s; gididdiba) (2p.v.;

ABINDID  dindiba [dindība] (n.f.; no pl.).

ABISH  shiba [shība] (n.m.).

ABISHA  agaddaba take shiba [agaddabu takā shība]. Epith.

ABISHUMULL  kulunshiiba = kurunshiba q.v.

ABISHUSAKAB  bakan shiba [bākan shība] (n.m.). A small bow used in p

ABISHUSAKANDA  ruwan shiba [ruwan shība] (n.m.).

ABISHUSAKANDA  ruwan shiba [ruwan shība];

ABISHUSAKANDA  ruwan shiba [ruwan shība] (G.) = kurunshiba q.v.

ABISHUSAKANDA  Kurunshiba [kurunshība] (n.f.l. A variety of red sorrel.

ABISHUSAKANDA  Kurunshiba [kurunshība] (adj. m. and f.;

ABIJADAF  taf da jaiba [taf da jība] (n.m.; no pl.). A horse of medium

ABIJAJ  jaiba [jājiba]

ABIJAW  wajiba [wājiba] (n.f.).

ABIJAJA  ajjija [ajjija]. The name of a tree, said to be the man

ABIJAJISAIJABA  gijiija [gijji] (n.f.). (Kats.) = giijiba q.v.

ABIJAJISAIJABA  bāba-ban-jiiba [bāba-bān-jiiba] (n.m.). (Kabi.) A large

ABIJAJISAIJABA  bāba-ban-jiiba [bāba-bān-jiiba] (n.m.). The name of a shrub.

ABIJAJISAIJABA  murucin jiiba = murucin jiiba (n.m.). A puff-ball fung

ABIJAJISAIJABA  murucin jiiba (n.m.). The cap-like top of som

ABIJAJISAIJABA  Gujiba [gijiba] (n.f.l. A name given to a short girl. (=}
ABIK  k'iba [kibá] (n.f.).
ABIK  ak'iba [kibá] (n.f.; no pl.). (Ar.) End, result, e.g. Allah
ABIKABIK  k'iba-k'ba [kibákibá] (n.m. and fem.). A fat person.
ABIKNIK  knkiba [knkiba] (n.m.). (Go.) A slightly deficient mentally.
ABIL  liba [libá] (n.f.) (Go.) = bakuwa q.v.
ABIU  aliba, &c. = ishiba q.v.
ABILLILA  ailiba [aliliba] (n.f.; no pl.) The name of a tree. (V
ABIR  riba. I. [ribá] (n.f.; pl. riból). (Ar.)
ABIR  riba. II. [ribá] (v.tr. 2e).
ABIRABIK  kibariba [kibāribá] (n.m.). (Go.) A p. with very large ear
ABIRAGAM  magariba [magāribá] (n.f.). (Ar.) The time between sunset a
ABIRAGNAM  mangariba [mangāribá] (n.f.) (Kats. & Z.) = magariba q.v.
ABIRAGNUM  mungariba = magariba q.v.
ABIRAGUM  mugariba = magariba q.v.
ABIRAJAT  tajariba [tajaribá] (n.f.) (Dg.) = tajarifi q.v.
ABIROG goriba.
ABIROGICAKADNAS  sanda ka ci goriba (Kats.) = mai-sanda ka ci goribá q.v.
ABIROGYIWAGW  gwagwiyi goriba [gwagwiyigoribá] = gurguri goruba
ABIROGYIWIGW  gwagwiyi goriba = gurguri goruba q.v.
ABIROGNAD  dan goriba [dan goribá]. An obsolete official position in
ABIROK  koriba [koribá] (n.f.). (S. & Kats.) A fragrant-wooded tree.
ABIRRIR  rīrība. I. [rīrība] (v.tr. 2g). Intens. of rība I
ABISAM  masiba = masīfa q.v.
ABIST  tisiba. I. [tisibá] (v.tr. 2c). Pile up; heap up. (= tula: tsuna.
ABISTTIST  tsitsiba [tsitsibá] (v.tr. 2g). Intens. of tisiba.
ABISUM  musiba [musibá] (n.f.) (Ar.) = masīfa q.v.
ABITIKIR  rīkitiba [rikitiba] (Kats.) = rītiba q.v.
ABITIR  rītiba [rišiba] (n.f.).
ABIWG  gwība [gwība] (n.f.). A sediment of dirt, &c., in a pot of
ABIWGGIWG  gwiggwība [gwiggwība] (adj. m. and fem.: no pl.). Thick
ABIWKAHIWK  kwībakwība [kwībakwība] (n.f.). Pleurodinia: or
ABIZ  zība, &c. = zuba, &c., q.v.
ABLAH  halba, &c. (S., Kats. & N) = harba q.v.
ABLAHABLASH  halba-halba [hālbā-hālbā] (n.f.) (Kats.) halba-halba gare
ABLASH  salba [salbá] (Go.) = sabula q.v.
ABLATS  talba (talbá) (n.f.). (Had.) The ring of a bit which goes round t
ABLAWK  kwaiba = kwaalba q.v.
ABLAWK  kwalba. I. [kwalibá] (v.tr. 2e) = kwambala 1.2 q.v.
ABLIC  c'ila [c'ibá] (n.f.). (Kats.) A narrow strip of earth separati
ABLICK  kila [kilbá]. (Kats.) (Eng.) Clippers, (for horse).
ABLUG  gulba [gulbá] (v.tr. 2c). (Go.) y'gulba ni. it made me diarrhoei
ABLUK  kulba [kulbá] (n.f.). A smooth-skinned skink with red sides
ABLUS  sulba [sulbá] (n.f.).
ABMA  ambā [ambá] (n.f.).
ABMASH  damba [damba] (n.f.; no pl.). A sod of earth together with gr
ABMASH  damba [damba] (n.f.).
ABMAS  gamba. I. [gambá] (n.f.). A kind of thick grass used in making
ABMAS  gamba [gambá] (n.f.). (Kats.)
ABMAGANAH  hanagamba [hanāgamba] (n.f.). (Katg.) Rinderpest. (= bus
ABMAGIB  bi-gamba [bi-gambá] (n.f.). Syke's tree-warbler (Hippolais r
ADMAGRADAST  *tsa*de*rf* gamba [tsa*dar* gambā] (n.f.). The name of a small
ABMAGRAWIGNAD  *dan* giwar gamba [dan*giyar* gambā] (n.m.) (Mar. & N.) = z
ABMAJAGAD  daga*jambā* [dagajambā].
ABMAK  kamba [kambā] (n.f.). (Had.) The kind of earth which is supposed
ABMAKAR  raka*mba* [rafa*mbā].
ABMAKNAK  ka*rnamba* [kar*nmambā] (n.f.) = karambani q.v.
ABMAKRAWIG  giwar kamba [g*war* kambā] (n.f.). A kind of large, early guinea-
ABMAL  lamba [lambā] (n.f.; pl. lambōbīl). (Eng. Number.) A distinguishing
ABMALAG  galamba [galambā] (n.f.).
ABMALAWK  kwaliamba [kwalamamba] (n.f.) (Kabi.) = kuburo q.v.
ABMARAK  karamba [karambā] (n.f.). A rosy red made of largeish black wood
ABMARARAG  gararamba [ga*ra*mbā] (n.f.).
ABMAST  tsamba [tsambā] (n.f.). (Kats. & Had.)
ABMAT  tamba [tamba] (n.f.). The name of a grass (wild and cultivated)
ABMAWG  gwamba [gwambā] (n.f.). (S., Kats. & Z.); epithet applied to the
ABMAWGAT  ta-gwamba [ta*gwamba]. Epithet applied to the koko yam. (Vide gw
ABMAWKADIRAWKAD  'dakwari*diakwamba* [dakwarī*diakwambā] (n.m.). Exp
ABMAY  yamba. I. [yambā] (n.f.). The blue-headed wagtail (budytes flav
ABMAYA  aya*mba* [ayamambā] (n.f.). Threadworm. (= ambuwa: amb: kwarba;
ABMAYAG  guyamba [guyambā] (n.f.). A grain, like maziwa, grown in Bauchi.
ABMAYK  kyamba [kymbā] (n.f.).
ABMAYK  k'amba [kymbā] (n.f.).
ABMAYKNAY  yen kyamba [yen*kyambā] (n.m.).
ABMAZ  zam*ba* [zambā] (n.f.).
ABMIG  gamba [gambā] (n.m.).
ABMIGABMIG  gamba-gamba [gambā*gambā] (n.m.: no pl.). (Kats.) The bird
ABMIGNIR  ringamba [ringambā] (Kats.) = ra*mba* q.v.
ABMIJAB  bajamba; bajumba (n.f.). A small, red bead.
ABMIK  kimba [kimbā] (n.f.).
ABMIKABMIK  kimba*kimba* = kimbar dawaki.
ABMIKIR  rik*mba* = ra*mba* q.v.
ABMIONAY  yen kimba [yen*kimbā] (n.m.). A kind of coffee.
ABMIONISTAMRAM  marmats*in* kimba [marmats*in* kimbā] (n.m.). Seizing a
ABMIR  karima* = karumba q.v.
ABMIRA  warumba [warīmbā] (n.f.).
ABMU  dumba [dumbā] (n.f.).
ABMUDNUK  kundumba [kundumbā] (n.f.). Setting out the pieces of the
ABMUG  gumba [gumbā] (n.f.; no pl.)
ABMUG  gumba [gumbā] (n.f.) = latun q.v. (= ta*gumba*).
ABMUGAT  ta-gumba [ta*gumbā] (n.f.) = latun q.v.
ABMUHA  ahumba [ahumbā] (n.f.). Simultaneity, e.g. sun yi mana ahumb
ABMUJAB  bajamba; bajumba (n.f.). A small, red bead.
ABMUK  kumba [kumbā; kumbā] (n.f.; pl. kumbuna; kumbabī).
ABMUKABMUK  kumba-kumba [kumbā*kumbā] (n. masc. or fem.). A calabash
ABMUKAY  yakumba [yakumbā] (n.f.). The western water-buck. (= gwamb
ABMUKNIIJAM  mac*jin* kumba [mac*jin* kumbā] (n.m.). (G.) A mussel
ABMULABMUL  lumba-lumba [lumbā*lumbā] (Go.) = luku-bushi q.v.
ABMURABMUR  rumba-rumba [rumbā*rimbā] (n.m. collect.) Small corn-bi
ABMURAK  karumba [karumbā] (n.f.). A struggle, collision. (Cf. ka
ABMURAW  warumba = warimba q.v.
ADANNANAK  kananna’da  1.  [kánannàdà].
ADAR  ra’dà  1.  [rá’dà]  (v.tr.2e:  ràdò  (2e.ii. iv)).  Strike  (wit
ADARAB  barada.  (S.  &  Kats.)
ADARAB  bara’dà  =  burada  q.v.
ADARAHIS  shara’dà  1.  [sharàdà]  (v.tr.2g).
ADARRAR  rarrà’dà  1.  [rarràdà]  (v.tr.2g).  Intens.  of  ra’dà  1.
ADARUB  burà’dà  [bùràdà].
ADARUK  kurada  [kuràdà]  (n.f.).
ADARUS  surada  (pl.  of  sirdè).
ADAS  sada.  1.  [sàdà]  (v.tr.2c).  (Vide  sadu.)
ADAS  sã’da.  1.  [sàdà]  (n.f.)  =  sala  q.v.
ADASADAS  sâ’asàda  [sàsàsàda]  =  sàbasaba  q.v.
ADASAH  hasada  =  hassada  q.v.
ADASAK  kasada  [kàsàdà]  (n.f.).
ADASSAH  hassada.  1.  [hassàdà]  (n.f.).  (Ar.)  Envy;  running  down  a  p.  or
ADASSAHAM  mahassada  (pl.  of  mahassadàl)
ADAST  tsada.  1.  [tsàdà]  (n.f.).
ADASTAN  natsa  da  [Z.]  =  nutsad  da  q.v.
ADASTNIIJMAN  namijin  tsada  =  funkìshewà  q.v.
ADAT  ta  da  [tà  dà].
ADAT  tsada  [tàdà].
ADATAM  mata’da  [matàdà]  (n.f.).  A  way  round,  e.g.  wannan  mashigi  ba
ADATNAD  dan  tsada  [dàn  tàdà]  (n.m.:  pl.  ‘yan  tàdà).  A  man  who  dr
ADATNAT  tanta’dà  1.  [tàntàdà]  (v.tr.2g).
ADATNAY  ‘yan  tsada  [‘yan  tàdà]  (n.  pl.).  Men  who  pretend  to  be  women.
ADAW  wa  da  [wà  dà].
ADAW  wada.  1.  [wàdà]  (n.m.  and  fem.).
ADAW  wa’dà  1.  [wàdà],  &c.  (S.  &  Kats.)  =  watsa  q.v.
ADAWADAW  wadawada.  1.  [wàdawàdà]  (adv.).  Abundantly;  plentifully.
ADAWAHS  shawa’dà  [shàwàdà]  (v.intr.3g).  (N.)  Go  for  a  walk.  (=  ya
ADAWAK  kawa’dà  [kàwàdà]  (n.f.)  =  kau’dà  1
ADAWATNIIJAH  nànjìn  tawada  [h.  tawàdà]  (n.m.).  A  hair  from  a  cow’s  ta
ADAWD  da’dà  1.  (kats.)  Vide  da’dà  III.
ADAWD  ‘da’dà  (S.  &  Kats.)  =  da’dà  I.3  q.v.
ADAWG  gwada.  1.  [gwàdà]  (v.tr.2c  (vide  also  gwaj));  gwàdò  (2e.v);  gwà
ADAWGA  agwada  [agwàdà]  (n.f.;  pl.  agwaddò).”
ADAWGAC  caqwada  [caqwàdà]  (n.f.)  =  cecekuce  q.v.
ADAWGADADÀZ  za’dà  da  gwàda  [zàdà  dà  gwàdà]  (n.m.).  (S.  &  Kats.)
ADAWGADAWG  gwàda-gwàda  [gwàdà-gwàdà]  =  gùrùn-gùrùn  q.v.
ADAWGAL  lagwada  [lagwàdà]  (n.f.).
ADAWGAM  magwàda  [magwàdà]  (n.f.).  (Go.)
ADAWGANIMIR  rimin  agwada  [rimìn  agwàdà]  (n.m.).  Vide  Dal.
ADAWGAR  ragwada  [ragwàdà]  (n.f.).  yìna  shan  r.,  he  is  enjoying  himself.
ADAWGAW  gwàgwà’dà  1.  [gwàgwàdà]  (v.tr.2g;  gwàgwàdò  (2k.ii.
ADAWGAWGAVW  gwàggwàggwà’dà  [gwàggwàggwàdà]  (v.tr.2n).  Intens.  of  gwàgw
ADAWGAWG  gwàggwàda  =  gwargwàda  q.v.
ADAWGLAWW  gwàlgwàda:  gwàlgwàdà  (Kats.)  =  gwargwàda  q.v.
ADAWGNAG  jan  gwàda  [jan  gwàdà]  (n.m.:  no  pl.).  A  male  lizard  in  the  ma
ADBIJ  jibda (S.) = juda q.v.
ADBIJ  jib'da (Kats.) = jinda q.v.
ADBIR  rib'da l. [Ribđa].
ADBIRADBIR  rib'darib'da (pl. of ribđeđe).
ADBIRIR  iririb'da l. [iriribđa] (v.tr.2g). Intens. of ribđa l.
ADBUG  gud'đa, &c. = gumbuda q.v.
ADBUZ  Zub da [zub dâ] = zubar da q.v.
ADD  adda [adda].
ADD  ad da (Vide a IV.)
ADDAAT  ta'adda [ta'adda] (n.f.). (Ar.)
ADDAB  ba'dda [badđa] (n.f.) (S.) = kuyanga q.v.
ADDAB  bad da [bad dâ] (K.) (v.tr.1b. ix).
ADDAB  'badda [badđa] (v.tr.2d) (S.) = bad da.
ADDABAK  ka'bad da [kadjad dâ].
ADDABAR  rabâd da [Fabâd dâ].
ADDABAR  rabâd da [Fâfâd dâ].
ADDABAS  sabâd da (S. & Kats.) = (K.) sabu da. Because; because of. Vid
ADDABAS  sa'bad da [sa'bad dâ]
ADDABAS  tabâd da [ta'bad dâ].
ADDABLAWK  kwâlbâd da [kwâlbâd dâ] (v.tr.1bb) = kwâlbâ l q.v.
ADDABRAH  harbâd da = harbâr da q.v
ADDABRAH  war'bâd da; warbar da [warbâd dâ] (v.tr.1bb; but no 'sh' for
ADDABRAY  yar'bâd da [yarbâd dâ].
ADDABUZ  zubâd da = zuvar da q.v.
ADDADAF  fadâd da [fadâd dâ] (v.tr.1bb; but no 'sh' forms). Ya fàd
ADDADAG  gadâd da; gadar da: gadas da fâdâr dâl. (v.tr.1bb. but no 'sh
ADDADAH  ha'dâd da; ha'dâr da [hâdâd dâ].
ADDADAK  ka'dâd da [ka'dâd dâ].
ADDADAYF  fya'dâd da [fyâdâd dâ] (v.tr.1bb). but no 'sh' forms). F
ADDADDIR  riddâd da [riddâd dâ].
ADDADHIS  shi'dâd da [shidâd dâ].
ADDADIJ  ji'dâd da [jîdâd dâ] (v.tr.1bb). (S.) Lodge p.; set down to
ADDADIKIR  ri'dâd da [rîdâd dâ].
ADDADIR  ri'dâd da [rîdâd dâ].
ADDARDIJ  jîr'dâd da [jîrdâd dâ].
ADDADUAB  ba'udâd da [baidâd dâ].
ADDADUG  gudâd da; gudar da [gudâd dâ].
ADDADUT  tu'dâd da [tudâd dâ].
ADDAFALAT  talafâd da [tâlafâd dâ] (v.tr.1d; but no 'sh' form) = talafa
ADDAFALEK  kela'fâd da [kellâfâd dâ] (Go.) (v.tr.1d. but no 'sh' form).
ADDAFARRAS  sarrafâd da [sarrafâd dâ] (v.tr.1d. but no 'sh' form). Sp
ADDAFEJ  jefâd da [jefâd dâ] (v.tr.1bb. but no 'sh' form). Throw away
ADDAFIH  heifâd ja; heifar da [heifâd dâ].
ADDAFIK  rifâd da [rifâd dâ].
ADDAFOST  tsafâd da; tsfâr da [tsfâd dâ].
ADDAFOF  tofâd da [tofâd dâ].
ADDAFRAY  yarfâd da [yarfâd dâ].
ADDAGAD  'dagâd da [dagâd dâ].
ADDAGAT  tagâd da [tagâd dâ] (Z.) = ta da q.v.
ADDALLIB  "بِلَاد دا [بِلَاد دا] (v.tr.2bb) = بلاد 1.l.
ADDALUBLUB  "بِلُبِلَاد دا، بِلَبِلَار دا [بِلُبِلَاد دا]
ADDALUBMUD  "بَلُبِلَاد دا، بَلُبِلَار دا [بَلُبِلَاد دا]
ADDALUGNUB  "بَلَغَلَد دا [بَلَغَلَد دا]
ADDAM  "مَدَد دا [مَدَد دا] (n.f.)
ADDAMAD  "دَمَد دا. وَجِد داَر دا
ADDAMAGNAR  "مَنَگار دا [مَنَگار دا]
ADDAMASTNAF  "مَنَاَمَد دا [مَنَاَمَد دا]
ADDAMAZ  "مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDAMLOT  "تَلَمَد دا [تَلَمَد دا] (v.tr.1d) = تَلَمَد 1.q.v.
ADDAMOK  "مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDAMUT  "مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDANADUG  "مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDANAJECA  "مَمَد دا، مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDANAFRUG  "مَمَد دا، مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1d, but no 's
ADDANAGAN  "مَمَد دا. 1 [مَمَد دا]
ADDANAGNAD  "مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1d, but no 'sh' forms). = d
ADDANAS  "مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDANAYYAB  "مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDANAZAR  "زَمَد دا [زَمَد دا]
ADDANIGNIJ  "زَمَد دا [زَمَد دا] (v.tr.1d, but no 'sh' forms) = jin
ADDANMAZ  "زَمَد دا (S. & Kats.) = زَمَد دا q.v.
ADDANUZAJ  "زَمَد دا [زَمَد دا]
ADDANUGUST  "تَسَمَد دا [تَسَمَد دا]
ADDANUW  "مَمَد دا، مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.2bb). اَبِن نَان يَا مَمَد دا
ADDARAR  "مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1bb: not in cont.). اَلله يَا ب. دا س
ADDARAB  "مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDARABMAH  "مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1d, but no 'sh' form).
ADDARAC  "مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1bb) (S. & Kats.) = مَمَد دا q.v
ADDARADAF  "مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1d, but no 'sh' forms).
ADDARAF  "مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1bb, but no 'sh' forms) = fara 1.1l.
ADDARAGNAG  "مَمَد دا، مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1d, but no 's
ADDARAGNADK  "مَمَد دا، مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1d). P*ar away.
ADDARAS  "مَمَد دا. 1 [مَمَد دا]
ADDARAST  "مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDARAT  "مَمَد دا، مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDARATEK  "مَمَد دا، مَمَد دا [مَمَد دا]
ADDARAWGNAD  "مَمَد دا، مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1d, but no 'sh' forms).
ADDARAWKNAT  "مَمَد دا، مَمَد دا [مَمَد دا] (v.tr.1d).
ADDAROD 'dorad da [dorad da].
ADDAUAR auran da = auran da q.v.
ADDAUARAH hurad da = harbard da 1. 2. 3.
ADDAUBMUST tsemburad da: tsemburad da [tsemburad da] (v.tr.id: but no
ADDAUFRUF furfurad da: furfurad da [furfurad da] (v.tr.id: but no ')
ADDAUKAI hak'urad da [hak'urad da].
ADDAUKNAH hank'urad da (S. & Kats.) = ha'urad da q.v.
ADDAUKRAH hak'urk'urad da [hak'urk'urad da] (v.tr.lj). Intens. o
ADDAUKRUKNAH hank'urk'urad da. Intens. of hankurad da.
ADDAURL lurad da [lurad da] (v.tr.lbb, but no 'sh' forms) = lura.
ADDAURUT turad da [turad da].
ADDAUS sad da [sad da] (v.tr.invariable) = sunkuyad da. e.g. yā sad da ka
ADDAUSAB basad da [basad da] (v.tr.lbb vii) = ba da l q.v.
ADDAUSAFUT tufasad da [tufasad da].
ADDAUSALAF fallasad da: fallasdar da [fallasad da].
ADDAUSASUD dusasad da [dusasad da].
ADDAUST tasad da [tasad da].
ADDAUSAY yasad da [yasad da] = ya da; yer da q.v.
ADDAUSAYK kiyas da: kiyasad da = kiya da q.v.
ADDAUSI isad da [isad da].
ADDAUSJAR gaisad da: gaisar da (S. & Kats.) = gai da q.v.
ADDAUSIAM maisad da [maisad da] (v.tr.lbb) = mai da q.v.
ADDAUSIS cisad da [cisad da] (v.tr.lbb) (S., Kats. & N.) = ciya da e.
ADDAUSMURUB burumasad da [burumasad da] (v.tr.ldd) = hurum da q.v.
ADDAUSBAN farsad da: farsar da [farsad da]. (v.tr.lbb). Sell slave, o
ADDAUSNAGAWAT tagwangsad da [tagwangsad da].
ADDAUSOK K'osad da [Kosad da].
ADDAUSRAST tsasad da [tssasad da].
ADDAUST tsad da [tsad da].
ADDAUSTNAR ratsad da [rantsad da].
ADDAUSBUSAD bussad da [bussad da].
ADDAUSBUR rubusad da [rubusad da].
ADDAUSUD dusad da [dusad da].
ADDAUSIG guesad da: guesar da fesad da (v.tr.lbb).
ADDAUSUKAD daksad da: daksar da [daksad da].
ADDAUSUKUD darsad da: darsan da [darsad da].
ADDAUSUN nusad da [nusad da].
ADDAT tād da [tāda].
ADDATBAG gatabad da [gatbad da] (v.tr.id. but no 'sh' forms). Pro
ADDATBABBAT tābahad da [tābahad da].
ADDATDAW wadatat da = wadatar da q.v.
ADDATAGNAWT twangatat da [twangatād da].
ADDATAHSAHS chakhatad da [shāsh/tādād da]. (v.tr.id. but no 'sh' form).
ADDATAK katad da = katar da q.v.
ADDATAKIL bakhatad da [bākatād da].
ADDATAKRAK karkatad da [karkatād da] (v.tr.id. but no 'sh' form).
ADDATAKSAG gaskatad da = gaskatar da [gaskatād da].

- 23 -
ADDAYIB biyad da; biyar da; biyas da [biyad da] (v.tr. (lib. viii)).
ADDAYIC ciyad da [ciyad da].
ADDAYICIG giyad da [giyad da] (v.tr. 1d. but no 'sh' forms). Lay
ADDAYIFAT tafiya da [tafiyad da]; tafiya da.
ADDAYIJ jiya da [jiya da] q.v.
ADDAYIJAC gajiyad da; gajiyar da [gajiyad da] (v.tr. 1d). Tire; rende
ADDAYINAWAD tawainiyad da [tawainiyad da] (v.tr. 1j). (Kats.)
ADDAYOS soya da [soya da].
ADDAYRAK karyad da [karyad da].
ADDAYRAMAK kamar yadda. Vide kamar IV. 4.
ADDAYUJ jugad da [jugad da].
ADDAYUKNUS sunkuyad da [sunkuyad da].
ADDAYUMUD duluyad da [duluyad da].
ADDAZNAC canzad da; canzar da = canjad da, &c. q.v.
ADDAZNAS sanzad da [sanzad da] (v.tr. lib) = sanza q.v.
ADDAZNAW wanzad da [wanzad da].
ADDAZRUF furzad da; furzar da [furzad da] (v.tr. lib, but no 'sh' forms
ADDAZUK kuza da [kuza da] (v.tr. lib). 1. Causative form of kuza II.
ADDAZUT zuza da [zuza da].
ADDEF fe'dda = fyadda q.v.
ADDI id da [id da] (v.tr. cont. vina jdaerwaj) = idar da.
ADDI idda [idda] (n.f.). (Ar.) The period of time Before a woman is
ADDIF fid da [fid da].
ADDIHS shidda [shidda] (S. & Kats.) Sx. (= shida.)
ADDIJ jid da [jid da] (v.tr. lib) (S.) = sauka II.
ADDIR rida [rida].
ADDOB bud da [bud da] (v.tr. (lib. vii)) (S.) = bud da q.v.
ADDOBAL labudda; labuddi [labudda] (adv.) Doubt-lessly. (= (S. & K
ADDOKNATAM matankudda (pl. of matankadi).
ADDUL lubda (S.) = lunda q.v.
ADDMUA almundu: almunhi [almund] (S.) = arkomi
ADDOU nud da [nud da] (v.tr. lib) (Z.) = nusad da.
ADDUR ruda (pl. of rud) .
ADDURAH sharu'dda (Kats.) (pl. of shara'gi).
ADDURAS saru'dda (pl. of sarde).
ADDUT tudda (pl. of tudd).
ADDUT tud da [tud da].
ADEBRAD darbeda [dabbeda] = dabdala. dabibila q.v.
ADEC ce'da [ce da] (n.f.). Vomiting (= amai).
ADEF fe'da [fe'da] (n.f.: no pl.). (Eng.) Pedal.
ADEF fe'da I. [fe'da] (v.tr. 2c (vide also fida); fe'do (2e.) v):
AEG ge'da. Ful. pronunciation of gya'da q.v.
ADEHS she'da [she'da] (n.f.). Breathing; paning. (= numfashi; hak
AEGE jed [jed] (n.m., no pl.).
ADEKANAD danke'da [dankedda] (n.m.). (S. & N.) A food made of mixed f
ADEKNAS sanke'da [sankedda] (n.f.).
ADEMUG gumeda [gumeda].
ADEMUGNABU uban gumeda [uban gumeda] (n.m.).
ADER re'da I. [re'da].
ADER re'da I (re'da I). (v.intr. 3c). Leave (place): go away. (=

- 26 -
ADIH hi'da; hi'dí (n. m. [hidâ] (Kats.) = fa'da II q.v.
ADIH shida [shidâ] (K.); shidda (S. & Kats.) 50c.
ADIH hē'dâ (fshērâ).
ADJJ ji da [jî dâ] (v. tr. (lb. viii).
ADJJ jîda [jîdâ].
ADJJ jî'dâ [jîdâ].
ADJAHABAD 'dan ba jīda [dam bâ jîdâ] (n.m. An official tide and
ADIK kîda [kidâ] (n.m.; pl. kâda-kâdâ).
ADIK kî'dâ (S. & N.) = kîdaya q.v.
ADIKAM makhîda [mâkîdâ] (n.f.; pl. makhîdî).
ADIKIR rîkî'dâ. l. [rikîdâ] (v. tr. 2g). Metamorphose; transform.
ADIKKICIB biekkîda [biekkîdâ] (n.f.), (S.) Anything uclv.
ADIKNHISIK kîshînî'ida = kîshînîda q.v.
ADIKIRIR bîrki'dâ. l. [birîdâ].
ADIKRAKhRIRIKIR 'rikî'kî'dâ. l. [rikîrîkîdâ] (v. intr. 3u). Intens. of rikîd
ADILAHAM mahoî'da [mahâlidâ] = mahalliota q.v.
ADILIBAS sâbîli da [sâbîlî dâ].
ADILLAHUM muthallîda = mahalliota q.v.
ADIMAHSID dishamida [dishamîdâ] (n.f.; no pl). An ingot of silver w
ADIMUG gumida [günîdâ] and gumwida (Kats.) = Kumbula 2 q.v.
ADIR rida. l. [ridâ] (n.f.).
ADIR rî'da. l. [ri'dî] (n.f.). Paring thin layer off leather. (alt.
ADIRAF farida [farîdâ]. (Ar.) The name of a book on grammar.
ADIRAF Tatarî'dâ [tîtârîdâ] (n.f.). The name of a shrub. (= ta
ADIRIF girîdâ. l. [girîdâ] (n.f.). Folly; senseless action. (= g
ADIRIJ jîrî'dâ [jîrîdâ] (n.f.) (Dg.) = rugum q.v.
ADIRIRUK kûrîrida [kûrîrîdâ] (n.m.). (K.)
ADIRIRIG gîrîrida [gîrîrîdâ] (v. tr. lhl). Intens. of gîrda I q.v.
ADIRIRIM mirirrîda. &c. (Kats.) = mummur da q.v.
ADIS sî'da. &c. = susda q.v.
ADISAB basî'da [basîdâ] (D.) = basitsa q.v.
ADISAK k'asîda [kâsîdâ] (n.f.; pl. kâsîdî: kâsidî;
ADITTT tit'tî'dâ. l. [tit'tîdâ] (v. tr. 2g; tîtîdî (2k. iv)).
ADIWKAT tak'wida [takûdâ] (n.f.). (Go.) Putting on airs.
ADIWKATNAD 'den tek'wida = matumburi q.v.
ADIWKUMILA ailmûkîwida [ailmûkûdâ] (n.m.).
ADIWUG gumwida = gumida q.v.
ADIWUKNUS sunku'yi da [sunku'yi dâ]. Only in the expression: yâ sunkuy
ADKUM mukda [mûkda] (n.f.). (Häd.) The name of a large-headed fish.
ADKHAW wa'hâl da = wahalad da q.v.
ADLA W kwal'da [kwâldâ] (v. tr. 2e. kwâldî (2e. v)) (S.) = bala II q.
ADMAG gam da [gam dâ] (v. tr. lb).
ADMAR ramda [ramdâ] (n.f.).
ADMAM zam da [zam dâ] (v. tr. (lb) (S.) = zamad da; zamnad da q.v.
ADMJ jim'da, &c. (D.) = jînda q.v.
ADMU unda' (unda') (n.f.). A pillar (both literally and metaphorically)
ADMJUM gum'da (Go.) = gunda q.v.
ADMLUL lumda (Mar.) = lunda q.v.
ADMRUB burum da [bûrum dâ] (v. tr.invariable). Trick. entrap. e.g.
ADNAAS sa'an da [sā'ān dā] adv.l. When. (Vide sa'a l.l(b).)

ADNAB banda [bandā] (n.f.). Drying meat or fish over a fire. (Cf.

ADNAB ban da [ban dā] Besides; without, except; apart from. (Vide ban

ADNABAL la'banda [lābandā] (n.f.). A thatching grass, so called b

ADNC c'anda [c'andā] (Go.) = tsaginānī q.v.

ADNAD danda. l. [dandā] (adj. invariable, only used preceding sing. noun)

ADNADADNAD danda-danda. Vide danda II.3.

ADNADAW wa'anda (pl. of wanda)

ADNAF fanda [fandā] (n.m.). (Kats.)

ADNAFLA alfanda [alfandā]. A title of respect applied to a chief.

ADNAG ganda. l. [gāndā] (n.f.).

ADNAG gan'da [gāndā] (n.f.; no pl.l. The hard palate. (= handa.)

ADNAGADNAG gangandā (Kabi.) = kwaši q.v.

ADNAGAM magan da [māgan dā] (v.tr.invariable). Shi yi (ya) ke magan da

ADNAGARIGIT tigirandā [tīgirānandā; tīgirāndā] (n.f.). (Kan

ADNAGNAG 'dandā [dāndā] (gāndā) (n.f.) (Kats.) = dān damuna q.v.

ADNAGNAG gandā [gāndā] (v.tr.2g). (Kats.) Combine things

ADNAH han da [handā] (Go.) = handa q.v.

ADNAJ jan da [jāndā] (n.m.) (Go.) = kūdī 5 q.v.

ADNAK kanda. l. [kandā].

ADNAK k'anda [kāndā; kāndā; kandā] - yadda. E.g. ban k. zan yi b

ADNAKA akanda [ākandā] (n.m.) (K). A children's game. (= gatuta.)

ADNAKAK kaka'nda [kākandā] (n.m.).

ADNAKARAK k'arak'anda [kārākandā] (n.f.). A variety of guinea-cor

ADNAKAST tsakandā [tsākandā] (n.f.). (D.) Unground bulrush-millet carri

ADNAKAT takandā [takandā] (n.f.).

ADNAKAT tak'anda [takandā] (n.f.). Potash, but only used in riddles.

ADNAKRAT k'ak'anda [kākandā]: karkandā (n.f.). A rhinoceros. (A

ADNALAGA aga'anda [agaandalā] (agāandā) (n.f.).

ADNAM manda [mandā] (n.f.).

ADNAMADORAY yero de manda [yē roku dā mandā] (n.m.). A variety of la

ADNAR randa [randā] (n.f.; pl. Fandunā)

ADNAR ran da. l. [randā] (v.tr.2c).

ADNARAB baranda [barandā; or bārandā] (n.f.).

ADNARAF faranda [fārandā] (n.f.; no pl.l. (English) Verandah. (=

ADNARAF faranda [fārandā] (n.f.). (Eng.)

ADNARAK karanda [karanda]. Abbreviation of karandad d q.v. e.g.

ADNARAM maranda [marandā], (Kats. & D.).

ADNAS san'da. l. [sandā] (n.f.).

ADNASADNAS san'da-sanda [sāndā-san'āndā] (n.m.). eiki yā yi sanda-sanda.

ADNASNAHS sha san'da [shā sandā] (n.m.). A ridge of plaited hair from

ADNASNAH 'dan sanda [dān sandā] (n.m.; pl. 'yan s.). A Government

ADNASNOB bikon san'da; bikon soja (n.m.). Bringing back a wife by force

ADNAST tsanda ltsanda (n.f.) (Mar.) = tsantsani q.v.

ADNAT tanda [tandā] (n.f.).

ADNAT tan da. l. [tandā] (v.tr.2c; tāndī (2e. 4i); tāndū (3a. 4i)

ADNATA atanda [atandā] = abata q.v.

ADNATAW watanda [wātandā] (n.f.). Slaughtering an animal, dividing th

ADNATNAT tantandā [tāntandā] (v.tr.lle). Intens. of tandā.

ADNAW wanda [rel. pron.; masc. wandā; wāndā; wāndā; fem. (K.) wācča;
ADOH ho’dá. l. [hōdā] (v.tr.2c). Suck or draw tobacco smoke into the
ADOHA ahoda [āhōdā] (n.m.). A full-grown gelded camel.
ADOK kōda [kōdā] (n.f.). Any household, or farm work done for small
ADOK ko da [kō dá] (conj.). Although, ko da ya ke, although.
ADOK ko’dá. l. [kōdā] (v.tr.2c; kōdō 2e: v); kōdū (3a.i2).
ADOK k’ōda: k’ōdar baya [kōdā] (n.f.: pl. kōdōjī). Kidney. (=
ADOKAM mako’dá. l. [makōdā] (n.f.). (Kats.) A (rocky) place from
ADOKAMNAD ‘dam mako’dá [dām makōdā] (n.m.: pl. ‘yam. m.). A best qual
ADOKKAW K kwalko’dá. l. [kwakkkōdī] (v.tr.2g). Intens of kōda 1.
ADOKLAW K kwalko’dá [kwalkōdā] (n.f.). (Kats.) The iron binding of the e
ADOR lo’dá [lōdā] (n.m.). A plant, the leaves of which when pounded a
ADOM mo’dá [mōdā] (n.f.).
ADOM mo’dá. l. [mōdā] (n.f.: pl. mōdāy).
ADOMAK kamo’dá (N.). = kamūda q.v.
ADOMELAYK k’yalimo’dá [kyālēmōdā] (n.f.). Fura or flour mixed w
ADOMMAM mammo’dá [māmmōdā] (v.tr.1c). Intens. of mo’dā.
ADOMNIDNIS shindīn mo’dā = shindī q.v.
ADOMNIMUZA azumin mo’dá (n.m.). The presence of fasting by children.
ADOSI izó da. Vide isad da.
ADOZ zo’dá [zōdā] (n.f.). Wriggling along the ground, e.g. by a small
ADRABAR rəbar da = rabad da q.v.
ADRABAS səbar da = sabad da q.v.
ADRABLAW K kwalîbər da: kwalîbas da = kwalîdād da q.v.
ADRABRÁH harbar da [hārbar dā].
ADRABRAW wər’bad da: war’bar da [war’bād dā] (v.tr.1b): but no ’sh’ for
ADRABUZ zuhbar da: zuhbas da [zuhbar dā].
ADRAC c’ar da [c’ar dā] (v.tr.1b): S & Kats.) = tsar da q.v.
ADRADAF fa’dar da = fa’dād da q.v.
ADRADAG gadar da: gadar da: gadas da [gādar dā] (v.tr.1b. but no ’sh
ADRADAG gadar da = gadar da q.v.
ADRADIH hə’dar da: ha’dar da [hə’dar dā].
ADRADAK ka’dar da = ka’dād da q.v.
ADRADI idar da [idar dā].
ADRADUG gudad da: gudar da [gudad dā].
ADRADUKNUT tunku’dar da = tunku’dād da q.v.
ADRADUT tu’dar da: tu’das da = tu’dād da q.v.
ADRÁF far’dā. l. [fardā] (n.f.: no pl.). A small bag of potash, smaller
ADRÁF far’dā. l. [fardā].
ADRÁFADADRAF far’dā da far’dā [fardā dā fardā] (Kats.) = a sarari
ADRÁFAK kafardā [kāfar’dā] (n.f.). (Kabi.) A kind of large grasshopper.
ADRÁFALAT talafar da = talafād da.
ADRÁFAT tafardā [tafardā] (n.f.). (K.) A cloth made of two thicknesses
ADRÁFEJ jefad da = jēfād da.
ADRÁFIH haifad da: haifar da = haifād da.
ADRÁFOST tsofad da: tsofar da [tsofād dā].
ADRAG ga’da [gādā] (n.f.). Young pods of the locust-bean tree. (=
ADRAGAD da’gad da = dāgad da q.v.
ADRAGHS shigar da = shiga’dād da q.v.
ADRAGNAMAT tamāngardā [tāmāngardā] (n.f.) (Kats.) A tiny taste of so
ADRAGNAT tangardā (tangardā) (n.f.).
ADRAGNUZUB bizuz garda [büzüz garda] (n.m.). (Kats. & D.) Coarsely gro
ADRAGUB bugad da, bugar da [bugad dâ].
ADRAH hara [hardâ].
ADRAH harâ da, l. [hardâ].
ADRAH hâr [hâr] (v.tr.2g). Intens. of hara I. yâ h. m
ADRAHRAH narnra [narnâr] (v.tr.2g.) Intens. of hara I.
ADRAK kardon [kardi] (n.f.).
ADRAK akarda [akardâ] (n.m.). A food made by mixing uncooked flour wi
ADRAKAF fakar da = fakad da.
ADRAKAT takarda [takardâ] (K): takardâ (S., Kats. alt. K.) (n.f.; pl
ADRAKATAGAM maga takarda [magâ takardâ] (n.m.). A chief's scribe.
ADRAKATNAD 'dan takarda [dan takardâ] (n.m.; pl. 'yan t.).
ADRAKATNIDNG gindin takarda [gindin takardâ] (n.m.).
ADRAKATRAW wartakar da = wartakad da.
ADRAKATRAYINUARAB baranuyar takarda [baranuyar takardâ]. Let
ADRAKATRAYVUGUM mugunyar takarda [mugunyar takardâ]. Epithet applied
ADRAKEHS shekar da; shekas da = shekad da q.v.
ADRAKIT tik'ad da; tikar da [tikad dâ].
ADRAKRAW warkad da; warker da [waṛkâd dâ].
ADRAKRAW warker da = warkad da.
ADRAKUAAS saukar da = saukad da q.v.
ADRAKBUB bukar da = bukad da q.v.
ADRALAHAW wahalad da; wahalar; wahalas da [wahalad dâ].
ADRALUBLUB bulbulad da, bulbular da [bulbulad dâ]
ADRALUBMUD dumulad da; dumular da [dumulad dâ].
ADRAMAD damar da [damar dâ].
ADRAMAD tumard da = tumad da q.v.
ADRANAFEC cefanad da, cefanar da [cëfand dâ].
ADRANAFUG gurfanad da; gurfarar da [gurfar dâ] (v.tr.1d. but no 's
ADRANAS sanar da; sanas da = sanad da q.v.
ADRANUW wunad da; wunar da [wunad dâ] (v.tr.2bb). abin nan yâ wunad da
ADRARAB 'barar da (Kats.) = farad da q.v.
ADRARAGAG gangarad da; gangarar da [gangarad dâ] (v.tr.1d. but no 's
ADRARAH harar da = haras da q.v.
ADRARAK karad da; karar da [kârâd dâ] (S. & Kats.) = dorad da q.v
ADRARAT tarad da; tarar da; taras da [taḍad dâ]
ADRARAT tarar da = tarad da.
ADRARAWGAD dangwarar da; dangwaras da = dangwarda q.v.
ADRARAYK guyar da = kayad da q.v.
ADRARIST tsirar da; tsiras da = tsirad da q.v.
ADRAROD dórar da = dorad da q.v.
ADRARUA aour da [aουr dâ].
ADRARUBMUST tsumburad da; tsumburar da [tsumburad dâ] (v.tr.1d: but no
ADRARUFURUF furfurad da; furfurar da [fûrfûrad dâ] (v.tr.1d. but no
ADRARUT turar da = turad da q.v.
ADRASAB basar; basarwa; basar da. vide ha da l.
ADRASAFUT tufasar da; tufasas da = tufasad da.
ADRASALLAF faлизad da; faлизar da [fâлизad dâ].
ADRASAT tasar da = tasad da q.v.
ADRASEF fesad da; fesar da [fêsar dâ] (v.tr.1b; but no 'sh' forms).
ADRASI ısar da = isad da q.v.
ADRASIAG gaisad da: gaisar da (S. & Kats.) = gai da q.v.
ADRASNAF fansad da: fansar da [fənsəd də]. (v.tr.lbb). Sell slave, or
ADRAST tsar da. l. [tsər də].
ADRASUB busar da = busad da q.v.
ADRASUKAD daksad da: daksar da [dəkəsəd də].
ADRAT tar da [taɾ də].
ADRAT tar da. l. [tarə]. (v.tr.2c) (S. & Kats.) = tarad da q.v.
ADRATAB batar da. l. [bəɾə].
ADRATABBAT tabbatar da: tabbatas da = tabbatad da.
ADRATAISAW wadatar da: wadatas da [wədəɾə də].
ADRATAFUT tufatar da: tufatas da = tufatad da.
ADRATAGNAWT twangatar da = twangatad da q.v.
ADRATAHSAHS shashatar da = shashatad da q.v.
ADRATAK katar da [kəɾə].
ADRATAKAB bakatar da: bakatas da = bakatad da q.v.
ADRATAKSAG gaskatadar: gaskatar da [gəskəɾə də]
ADRATALLAS sallatar: sallatas da = sallatad da q.v.
ADRATASUF fusatadar: fusatar da: fusatas da [fəsəɾə də].
ADRATFAKAW wakaftar da = waqafatad da q.v.
ADRATIF fitar da [fiɾə də] (v.tr.lbb.v.): but 'sh' form is fisshe q.v.
ADRATLIKAW wakiltar da = waliltad da q.v.
ADRATMIHAF fahiimdada: fahiinter da [faχimtəɾ də].
ADRATNADAF fa'ıdantad da: fa'ıdantar da [faχıɾəɾdə] (v.tr.1j).
ADRATNAFUT tuftantar da: tuftantas da = tuftatad da q.v.
ADRATNAGNAD danguntad da, dangantar da [dəŋgəɾəɾdə] (v.tr.1. d. but no
ADRATNAKALUW wulakantar da: wulakantas da = wulakatad da.
ADRATNAMMIH himmamantar da: himmantar da [himəɾəɾdə].
ADRATNARAK karantar da = karatad da q.v.
ADRATNARUNI inuwantad da: inuwartar da [inəɾəɾdə].
ADRATNAY 'yantar da: 'yantas da = 'yantad da q.v.
ADRATNAYAK k'ayantad da: k'ayantar da [kəɾəɾəɾdə].
ADRATNAZ zantan da: zantar da [zəɾəɾdə].
ADRATNAZ zantar da = zantad da.
ADRATNIFOW wofintar da = wofintad da q.v.
ADRATNUKAB bak'entar da: bak'entas da = bak'entad da q.v.
ADRATNUKAB hakuntadar: hakuntar da [haɾəɾəɾdə]. (Ar.)
ADRATRAX zartar da = zartad da q.v.
ADRATUAW wautar da: wautar da [waɾəɾdə].
ADRATUYAYA ayautar da: ayautas da = ayautad da q.v.
ADRWAH hawar da = haw da q.v.
ADRWAH kawar da = kawad da. Vide kaw da.
ADRWAR rawar da [ɾawəɾ də].
ADRWARURUAR raumar da: raumar da [ɾawəɾəɾ də] (v.tr.1d). Cause
ADRWAHK k'wara[k'wara] (n.f.).
ADRWAHKRAWK kwarkwarda [kwarkwardə] (n.f.). (Tas.) A small narrow path.
ADRAY yarda [yəɾəɾ də]. (Ar.)
ADRAY yar da [yər də].
ADRAYAB bayar da [bəyəɾ də] (v.tr. (lbhb.vii)). Give; betray; dodge; o
ADRAYAFTUF tufayar da: tufayyarwa = tufasar &c.
ADRAYAG gəyar da: gəyas da [gəʃəɾ də] (v.tr. (lbhb) = gai da q.v.
ADRAYAHS shayar da = shayad da q.v.
ADRAYAK kəyar da [kəʃəɾ də].
ADRAYAM mayar da [maʃəɾ də].
ADRAYAMA amayad da: amayar da: amayas da [əməjəɾ də] (v.tr.1d; but no
ADRAYAMUT tumayar da: tumayas da = tumayad da q.v.
ADRAYAS sayar da [ʃəɾ də].
ADRAYAST tsəyar da: tsəyas da = tsayad da.
ADRAYAT təyar da [təʃəɾ də].
ADRAYI iyər da: iyəs da [ʃəɾ də].
ADRAYIB biyəd da: biyəs da: biyas da [biʃəɾ də] (v.tr. (lbhb.vii)).
ADRAYIB biyəd da = biyəd da q.v.
ADRAYIC ciyər da = ciyad da.
ADRAYIJ iyər da = ji da q.v.
ADRAYIJAG səjiyar da: gəjiyar da [ʃəʃəɾ də] (v.tr.1d). Tire; rende
ADRAYIK kiyər da = kiya da q.v.
ADRINANAD cânjad da: cânjad da = cânjad da. &c. q.v.
ADRINANAZ sanzar da = sanzd da q.v.
ADRINANAW wanzad da = wanzad da q.v.
ADRINARUF fuzrad da: fuzzar da [ʃurʃəɾ də] (v.tr. (lbhb). but no 'sh' forms
ADRINAYUT tuzad da = tuzad da q.v.
ADRIND dirda: dirəwa (Dg.) [dɾədə] (v.tr.2e). Finish off = Karasa:
ADRIF fir'da, &c. = farfa 11 q.v.
ADRIIFDIRR fir'da-fir'da (pl. of firəde; and firimene).
ADRIIG fir'da [ʃirəɾə].
ADRIIGDIRR gir'da-gir'da (pl. of firəde).
ADRIIGGI gir'da [ʃirəɾə] (v.tr.1e). Intenc of girəə 1
ADRIHIS səhəɾda [ʃəɾdə] (n.f.) (Kats.) = sarga q.v.
ADRIJADRIRD gi'ɾə-ʃir'da = gəɾə-girəda q.v.
ADRIK kəɾda [kəɾdə] (n.f.) (Kats.) A large pit whence ore is being
ADRIM mir'da, &c. = muɾəda q.v.
ADRIUBADRU RBU'ɾə-buɾda [buɾə-ɾəɾə] = buɾdu-buɾdu q.v.
ADRIUBADRU Burda-burda (alt. Kats.) = Buɾdu-Buɾdu q.v.
ADRUF fur'da, &c. = farfa q.v.
ADRIUG gur'da [gʊɾdə] (n.f.). (East Hausa.)
ADRUK kur'da [kʊɾdə] (v.intr.3e; kürdə (3d. iii)).
ADRIUKONDRAB bardon kurdə: bardon tsula. Names of small Birds.
ADROM mur'da 1. (murda) (v.tr.2d: məɾdə (2e.iv. v); məɾdu (3a.ii
ADROMADRU MUR'muɾda (pl. of murəde).
ADROMUM mumur'da 1. (mumurda) (v.tr.2g). Intens. of murda 1.
ADROT tur'da 1. (təɾdə) (n.f.). (S.) Loose sandy soil. = turbaq
ADRZUR zəɾ'da 1. (zəɾdə) (v.tr.2c: zəɾdə (2e. 1); zəɾdə (3a. ii)
ADSBAS sə'ba'da = sabad da q.v.
ADSBALAWK kwəbəɾ da: kwəbəɾas da = kwəbəɾad da q.v.
ADSBUZ zəubar da: zəobar da [ʃəɾbəɾ də].
ADSDA adas da [aʃəɾ də] (v.tr. (lbhb). (N.)
ADSADAG  gedad da: gedar da: gadas da [gādar dā]. (v.tr.lbb, but no 'sh
ADSADUT  tu'dar da: tu'das da = tu'dad da q.v.
ADSÆFEJ  jefas da = jefad da.
ADSAGIHS  shigas da = šišad da q.v.
ADSÅKAB  baksas da [bākās dā] (v.tr.lbb) (Go.) = ba da l q.v.
ADSÅKEHIS  shek'ar da: shek'as da = shek'ad da q.v.
ADSÅKIAJ  gaikas da (N.) = gai da q.v.
ADSÅKLIH  hilkād da: hilkās da [hiškād dā] (Go.) {v.tr. (lbb.v.)} = fitad
ADSÅLAHAW  wahalad da: wahalar da: wahalas da [wāšalad dā].
ADSÅMUT  tumas da = tumad da q.v.
ADSÅNAS  sanar da: sanas da = sanad da q.v.
ADSÅRAH  haras da [hařās dā].
ADSÅRAT  tarad da: tarar da: taras da [taɾād dā]
ADSÅRAT  taras da = tarad da q.v.
ADSÅRAWGNAD  dangwarar da: dangwaras da = dangwarad da q.v.
ADSÅRIST  tsirar da: tsiras da = tsirad da q.v.
ADSÅRUA  auras da = aurad da q.v.
ADSÅSÅFUT  tufasar da: tufasas da = tufasad da.
ADSÅTÅB  'batas da = ḅatar da q.v.
ADSÅTÅBÅT  tåbbatar da: tåbbatas da = tåbbadad da.
ADSÅTÅDÅW  wådatar da: wådatas da [wådātar dā].
ADSÅTÅFUT  tufatar da: tufatas da = tufadad da.
ADSÅTÅKÅB  bakatar da: bakatas da = bakatad da q.v.
ADSÅTÅLLAS  sallatar da: sallatas da = sallatad da q.v.
ADSÅTÅSUÅF  fusatad da: fusatar da: fusatas da [fušātad dā].
ADSÅTÅF  fitas da = fitad da.
ADSÅTÅNÅFUT  tufantar da: tufantas da = tufantad da q.v.
ADSÅTÅNÅKÅLÅW  wulakantar da: wulakantas da = wulakantad da.
ADSÅTÅNÅY  'yantar da: 'yantas da = 'yantad da q.v.
ADSÅTÅNÅKÅB  bak'untar da: bak'untas da = bak'untad da q.v.
ADSÅTÅRÅZ  zartas da = zartad da q.v.
ADSÅTÅUAÅYA  ayautar da: ayautas da = ayautad da q.v.
ADSÅWÅIÅW  hawas da (3.) = hau da q.v.
ADSÅY  yas da = ya da; yad da; yar da q.v/.
ADSÅYÅB  bayas da = bayar da. Vide ba da l.
ADSÅYÅG  sayar da: gayas da [sayār dā] (v.tr.lbb) = gai da q.v.
ADSÅYÅHS  shayas da = shayad da q.v.
ADSÅYÅM  mayas da = mai da q.v.
ADSÅYÅMÅ  amayad da: amayar da: amayas da [aḏyād dā] (v.tr.Id, but no
ADSÅYAMÅ  tumayar da; tumayas da = tumayad da q.v.
ADSÅYÅS  sayas da = sayar da q.v.
ADSÅYÅST  ta'yar da: ta'yas da = ta'yad da.
ADSÅYÅT  ta'yas da = tayar da q.v.
ADSÅYÅI  iyar da: iyas da [i'yar dā].
ADSÅYÅB  biyad da: biyar da: biyas da [biya dā] (v.tr. (lbb.vii)).
ADSÅYÅB  biyās da = biyad da q.v.
ADSÅYÅK  kiyas da: kiyasad da = kiya da q.v.
ADSÅG  gis'da. l. [gis'dā] (v.tr.2e). (= zābabāka.) Boil for a very l
ADU uda [udá] (n.m. or f.; plis. udódi, udójim).

ADUAB baúda [báudá].

ADUAC caúda [cáudá] (v.tr.2e) = carkwáda q.v.

ADUACCAC caccaúda [cákçaúdá] (v.tr.2g). Intens. of caúda.

ADUAD daúda [dáudá] (n.f.).

ADUADNATUA autan daúda [àután dáudá] = KuliKuli q.v. (So called be

ADUADRAWK kwar daúda: kwar daúda [kwár dáudá] (n.m.). A thistle-l

ADUAF faúda [fáudá]: faúdawa, &c. (Tas.) = milla q.v.

ADUAG gauda [gáudá] (n.m.). A bean food wrapped in leaves of kargo q.

ADUAG gau'da. I. [gáudá] (v.tr.2c; gáudó (2e.ii.vi); only plus dativ

ADUAGGAUDAG gauda-gauda = gauda q.v.

ADUAGGAU gaggau'da. I. [gáagáudá] (v.tr.2g). Intens. of gauda I.

ADUAGNAD 'dan gauda [dán gáudá] (n.m.; no pl.). A food made with beans

ADUAH hau da [háu dá].

ADUAHIS shau'da. I. [sháudá] (v.tr.2c; sháudó (2e.ii.vi); sháudó

ADUAHISAH shashshau'da [shássháudá] (v.tr.2g). Intens. of shau'da.

ADUAJ jaúda [jáudá]. Epithet applied to any Fulani because of lack of

ADUAJ kauda [kaúdá] (v.tr.2c) (S. & Kats.) = kau da.

ADUAJ kau'da. I. [kaúdá].

ADUAJ kau da [káu dá].

ADUAJNAM maúda. I. [maúdá] (v.tr.2c; maúdó (2e.ii) = doka II.2.4 q.


ADUAT tau'da. I. [taúdá].

ADUATTAT tattaúda. I. [ta'táudá] (v.tr.2g). Intens. of tau'da I.

ADUAY yau da [yaú dá].

ADUAY yau'da [yaúdá] (D.) = zungura q.v.

ADUAYG guauda [gáudá] (n.f.; no pl.). (Kats. & D.) A small mat used by

ADUAYGRAY yar guauda [yar gáudá] (n.f.). A small mat just big enough

ADUAYUAY yauyau da [yáuyáu dá] = yau da q.v.

ADUAZ zau'da [záudá] (v.intr.3c). Moves away, move aside. = caku'da

ADUAZAKA akazau'da [akázaúdá] (n.f.; no pl.). A long-shafted, long-hea

ADUAZAM mazau'da [máazáudá] = mazakuda q.v.

ADUB buda [búdá] (n.f.).

ADUB bu'da. I. (búdá) (v.tr.2c; to nos.1.2.3. bódó (2e.ii): bódó

ADUBAJAM majabu'da [májábúdá] (n.f.). (Go.) Experiencing difficult

ADUBAY yabu'da. I. (yábóó) (v.tr.2g; yábóó) (2k. ó).

ADUBBUB bu'bubu'da. I. [bububúdá] (v.tr.2g). Intens. of bubu I.

ADUBMAL lambu'da: lambudani [lámbúdá] (n.f.): [lámbúdáni] (n.m.) (F

ADUBMUG gumbu'da. I. [gumbúdá] (v.tr.2g; gumbudó (2k. ii): gumbú

ADUBMSUK kusumbu'da. I. [kúsúmbúdá] (v.intr.3g).

ADUBMUZ zumbu'da [zumbúdá] (v.tr.2g) = zabga I q.v.

ADUBRUB burbu'da, &c. = bububa q.v.

ADUBRUT turbu'da [turbüdá] (v.tr.2g; tuóbúdó (2k. ii).

ADUBUKRUB burkubú'da [boxóó] (n.f.). (Go.) = bosara q.v.

ADUC cu'da. I. [cúdá] (v.tr.2c; cúdó (2e.v): cúdó (3a.ii).

ADUCUCUC cuccu'da. I. [cúcúdá] (v.tr.2g). Intens. of cu'da I.

ADUD duda [búdá] (D. & N.) = gwaizarma q.v.

ADUDAGA agadu'da = agadóda q.v.
ADUDAGAR  *ragga'du'da* (pl. of *ragga* I).

ADUSA  *sauda* [sàdjàdà] (v.intr.3); not in cont.  *Become calm in mind*.

ADUDNUK  *kündu'da* [kùndu'dà]. (Kabi.)  *An official position in Kabi.*

ADUF  *fu'da*; *fudawa* = huda.  &c., q.v.

ADUF  *fu'da* = huda q.v.

ADUFMAI  *hamfu'da* [hàmfu'dà].

ADUFMAH  *hahamfu'da* [hàhàmfu'dà] (v.tr.1h).  *Intens. of hamfu'da I.1.*

ADUG  *guda* 1.  [gùdà]

ADUG  *gu'da* [gùdà] (n.m.; pls. gùdà-gùdàfì; gùdè-gùdèfì).

ADUGAB  *ba-gu'da* [bà-gùdà] (n.m.; no pl.).  *A bridegroom.* (= ango; Kats.)

ADUGAL  *laguda* 1.  [lìgùdàfì] (v.tr.2g). (Kats.)

ADUGAM  *magu'da* 1.  [màgu'dàfì] (pl. of *maguji* III)

ADUGAM  *maqu'da* [màgu'dà] (v.tr.2g).  *Chew-- but only by a toothless*.

ADUGI  *iguda* [ìgùdà] = Tanko q.v.

ADUGJUNK  *kùnj guda* [kùnjì guda] (n.m.). (Kabi.)  *A native-made, woman*.

ADUGIY  *iguda* [ìgùdà].  *A name given to a male infant born after the ma;*.

ADUGJUM  *murgu'da* 1.  [mùrgùdàfì] (v.tr.2g).

ADUGZAH  *hazguda* (Kats. & Go.) = hanzuga q.v.

ADUGZUM  *muzguda*; &c. = muskuta q.v.

ADUK  *huda* 1.  [hùdàfì] (v.tr.2c; vide also huda III; hùdó (2e.ii)

ADUKADUH  *hahududa* [hùdàhùdà] = alhudahuda q.v.

ADUKADUHLA  *ahudahuda* [alhùdàhùdà] (n.m.; no pl.). (Ar.)  *Cameroon hoo*.

ADUKAKE  *je ka huda* [jè kà hùdà] (n.m.). (Kats. & D.)  *A brùse;*.

ADUKUHUH  *huhuhuda* [hùhùhùdà] (v.tr.2g).  *Intens. of huda III.1.*

ADUKUHUH  *huhuhu'da* [hùhùhùdà] (v.tr.2s).  *Intens. of huda I.*

ADUKRUH  *huhuda* = huhuqda q.v.

ADUKRUH  *huhuhu'da* = huhuqda q.v.

ADUHS  *shu da* [shù dà] (v.tr.1b; not in cont.). rare, except in the form

ADUHS  *shuda* [shùdà] (n.m.).  *A person who seems somewhat mentally*

ADUHS  *shu'da* 1.  [shùdà].

ADUHSSUHS  *shusshuda* [shussshùdàfì].

ADUHS  *shuda* (Kats.) = shuda q.v.

ADUK  *juda* [jùdà] (n.f.).  *Mus. obtained from the civet-cat.* (= S.

ADUKJNUKNUT  *tunkun juda* [tùnkùn jìdà] (n.m.).  *The civet-cat.* (Vide

ADUKJNURUKNUT  *kunkurun juda* [kùn kùdà] (n.m.).  *A half mussel-shell fill*

ADUKJNURZUM  *muzurun juda* tumkun juda q.v.

ADUK  *kuda* [kùdà] (n.m. and collect.; pl. kudàjì). (= S.)  kuje.)

ADUK  *kùdà* [kùdàfì].

ADUKAC  *caku'da* [càkùdàfì].

ADUKACCAC  *caccakuda* [càccàkùdàfì] (v.tr.2n).  *Intens. of caku'da.*

ADUKAN  *nakuda* [nàkùdà] (n.f.).

ADUKAZ  *zakuda* 1.  [zàkùdàfì].

ADUKAZAM  *mazakuda* [màzàkùdà] (n.f.).  *A place to which one can move a*

ADUKAZAZ  *zazzakuda*; &c. [zàzzàkùdà].

ADUKKUT  *tukkuda*; &c. (tùkkùdà) (Go.) = tunkuda I q.v.

ADUKLUKT  *tukulkuda* [tùkùlkùdà] (n.f.). (S. & Kats.)  *A kind of*

ADUKLUKNUT  *tunkulkuda* [tùnkùlkùdà] (n.f.). (S. & Kats.)  *A kind of*

ADUKNAK  *kan kuda* [kànkùdà] (n.m.).

ADUKNANUGUST  *tsuginan kuda* [tsùgùnanà kùdà] (n.m.).  *A pattern in
AFADAM madafa. l. [madafā] (n.f.l. Any place where brewing of beer or
AFADDAD daddafa. l. [daddāfā]: daddafawa (v.tr.2g). Intens. of daf
AFADDAD 'da'ddafa. l. [daddāfā]: da'ddafawa (v.tr.2g). Intens.
AFADNAKW kwandafa. l. [kwandāfā] (v.tr.2g). (Kats.) Dip water where
AFADUM mudafa [mudafa] = madafa q.v.
AFAF fafe. l. [fāfā] (= Kats.) hvahwa (v.tr.2c).
AFAFAD dafa. l. [dāfāf] = dašafa: dafī f q.v.
AFAFAK kafafa [kāfāfā] (n.f.l. Putting on airs, &c. žide jin kai
AFAFAL lafafa. l. [lāfāfā]. A plural of mai-lafya, but in K. it is o
AFAFAT ta'afaf [tāfāfā] (n.f.l. (Tas.) Help, esp. assisting another
AFAFAZ za'afafa. l. [zāfāfā] (v.tr.2g: zōfāfō (2k. v): zāfāfū (¢)
AFAFIAK kafi'afa. l. [kāfīfāfā].
AFAFIL lefafa = likkafani q.v.
AFAFRAK k'arfafa. l. [kārīfāfā] (v.tr.2g: kārīfō (2k.v): kār
AFAFRAKAM mak'arfafa [makārīfāf] (n.f.l. yā kama shi a m., his seize
AFAFRIZ zurzafa. l. [zōrīfāf] (pl. of zuuzzurfa). Deep things, place
AFAFUL Rufafa [ Rufīfā] (n.m. or fem.) = likkafani q.v.
AFAG ga'afa [gāfā] (n.f.l. (Tas.) A wooden bit put into an animal's no
AFAGGAG gaggafa. l. [gaggāfā] (n.f.l.
AFAGIZ zigafa [zigāf] (n.f.l. (G.) A mat or cloth secured to the in
AFAGNIRUK kurungafa [kurūngāfā] (n.f.l. = hurun-hurni q.v.
AFAGNURUK kurungafa [kurūngāfā] (n.f.l. = hurun-hurni q.v.
AFAGRAS sargafa, &c. (Kats.) = sar'afa, &c., q.v.
AFAGRUW wurgafa [wūrīfāf] (n.f.l. (Kats.) Trying to get something w
AFALIS shafafa. l. [shāfāf].
AFAHSAH hashafa [hashafā] (n.f.: no pl.). The glans penis.
AFAHSAKLA alashafafa [alakāshāfā] (n.f.: no pl.). (Ar.)
AFAHSSAHIS shashafafa. l. [shāshāfā] (v.tr.1el). Intens. of shafa l.
AFAJ jafa [jāfā] (n.f.l. Redstart (Ruticilla phoenecurus).
AFAK k'afa. l. [kāfā] (Ar.) (n.f.l.: pls. kafāfū: kafīfūwā:
AFAKAS sa k'afa. Vide sa 1,11(1a) viii.
AFAKINAB ba ni k'afa [ba ni kāfā].
AFAKKAK kakkafa. l. [kākkāfā] (n.f.l.
AFAKKATRAB barta'kafa [bartāk kāfā]. e.g. b. k. na zo. I saw my
AFAKKIL likka'kafa [likkāfā] (n.f.l.: pl. likkāfū.
AFAKNAB ban k'afa (Kats.) = bad da savu q.v. sub bad da.
AFAKNAL lan'ka'fafa [lankāfā] (v.tr.2g) = dafa l. III.
AFAKNENAKKAB baki k'anen k'afa (adv.). In silence, e.g. baki kanen k
AFAKNIFAT tafin k'afa [tāfīn kāfā] (n.m.). The sole of the foot.
AFAKNIHS shinkafa [shinkāfā] (n.f.l.
AFAKNODI idon k'afa = idon sau q.v.
AFAKNUMAK kamun k'afa [kāmun kāfā] (n.m.
AFAKNUSUK kusun k'afa (Go.) = kusanya q.v.
AFAKRARAF tarar k'afa [fa'ar kāfā] (n.f.l. An abnormal whiteness of t
AFAKRAS sarkafa, &c. (Kats.) = sarkāf q.v.
AFAKRAS sark'afa. l. [sarkāfā] (v.tr.2g).
AFAKRASSAS sasark'afa [sasa'arkāfā] (v.tr.2n). Intens. of sarkafa.
AFAKRATIF fītar k'afa [fitar kāfā] (n.f.l. Carelessly mentioning t.
AFAKRAWAR rawar k'afa [rawar kāfā] (n.f.l. ba nā r. k. da ahina, l
AFAKRAWUDNUM munduwar k'afo [munduwar Rafa']. Sometimes used for Karfene.

AFAKRAYIKAHLA ahajjar k'afo [ahlajjar Rafa']. The soles of feet.

AFAKRAYIYYU ijyar k'afa [ijyar Rafa'] (n.f.: no pl.) = idon sau q.v.

AFAL lafa. l. [lafa'] (v.tr.3cl). Die down (e.g. a fire, a dispute.

AFALAL aafa [alaf] (n.f.). The equine disease known as thrush.

AFALALAFAL lafa [laf] (n. and adj. invariable. only pl.). Big

AFALAM malafa [malaf] (n.f.; pl. malafas; malafa=malaf: AFAL MALAFA. Half of a single section of a leaf of t

AFALAT talafa. l. [talafa] (v.tr.2g). (Ar.) Spend; squander. e.g. y

AFALIH hilafa [hilaf] (n.f.). (Ar.)

AFALLAD dallafa [dallaf] (Go.) (n. of dallahel).

AFALLAK kallafa. l. [kallaf] (v.tr.2g).

AFALLAK k'alafa. l. [kalaf] (v.tr 2g)

AFALLAL lafafa. &c. Intens. of lafa l.

AFALLALAL ala [ala] (n.f.). (S.) A martingale. (= (K.) mal

AFALLAT talafa. l. [talaf] (v.tr.2g; tafa = (K. iv).

AFALLAW wala [wa]

AFALI LAM K'wafafa [kwallaf] (v.tr.2g: not in cont.). Set one's hea

AFALOD lafa [laf] (Go.) = yaudara q.v.

AFALOT tola (S.) = tala q.v.

AFALATU taula (S. & Kats.) = talla q.v.

AFAM mafa. l. [mafa] (v.tr.2e; mafa 2e; v: mafa' 3a.i.ii). Put a

AFANNAN nanna (S. & Kats.) = nannho q.v.

AFAR rafa. l. (Rafa). (Kats. and Mar.) An official position and title n

AFAR rafa [rafa] (n.f.) = rafa' q.v.

AFARAGNAK bangafa [bangarafa] (n.f.). (Kats.) A shrub which grows i

AFARAGNAD 'dangara [dangarah] (n.m.; no pl.). (Sth. Kats.) = bagayi

AFARAHSH sharafa [sharaf].

AFARAK k'ara [pl. of Karfe].

AFARAM marafa [marafa] (n.f.). (Kats.) = marfa q.v.

AFARRAR ra [ra] (v.intr.3g; ra = (K. iii).

AFARRAS sarafa. l. [sara] (v.tr.2g; sara' 3e.ii). Rule; ex

AFAS safafa. l. [safa] (n.f.).

AFASAF fasafa [fasa'] (n.m.; no pl.). A small tree found in rocky

AFASAH hasafa [hasa] (alt. N.) = hasafa q.v.

AFASAH kasa [kasaf] (v.tr.2g) = kasa q.v.

AFASSA assafa [assa] (v.tr.2g). Care for; look after.

AFASSAH hasafa (N.) = hasafa q.v.

AFASSAW wasafa. l. [wasafa] (v.tr.2g). (Ar.) Explain. e.g. ná wa

AFAST tsafa. l. [tsaf].

AFASTAM matasa [matas] (n.f.).

AFASTOST tsotsafa, &c. (alt. S.) = tsotsa q.v.

AFASTTAST tsatsafa [tsatsafa] (n.f.).

AFAT tafa. l. [tafa] (v.tr.2g).

AFATA atafa [atafa] (n.f.). Ginned cotton. (Vide taffa).

AFATAFAT tafa-tafa [tafa] (n.f.). A game played by women and

AFATAR ratafa [rata] (v.tr.2g). Look carefully after; take care of

AFATILA ataf [ataf] (n.f.; no pl.). (S.) A leather adornment o

AFATTAR ratafa, &c. = rattaba. &c., q.v.

AFATTAT taffa. l. [tafa] (v.tr.2g). Intens. of tafa l.
AFAWAGI swafa [gwàfà] (n.f.; pl. gwàfanini).  
AFAWGNAT tangwafa [tàngwàfà] (n.f.). Intercepting.  
AFAWK kwafa [kwaftà] (v.tr. 2e).  
AFAWK k'wafa. l. [kwàfà] (v.tr. 2e) : kwàfó (2e.iii) : kwàfù (3a).  
AFAWKKAWK kwakkwafa. l. [kwàkkwàfà] (n.f.). A kind of center. (= j  
AFAWKKAWK k'wakk'wafa [kwàkkwàfà] (v.tr. 2g). Intens. of kwafa l.  
AFAWKKAWKAM mak'wakk'wafa [mak'kwàkkwàfà] (Tas.) = mak'kwakkwàfi.  
AFAWKNAD dankanwàfa [dànkwaftà].  
AFAWKNAD dankanwafa [dànkwaftà].  
AFAWKNADNAD dândankanwafa [dàndànkwaftà] (v.tr. 1h). Intens. of dankwafa l.  
AFAWKNAT tankwafa [tànkwaftà] (Go.) = dankwafa q.v.  
AFAWS swafa [swàfà] (S., Kats. & Z.).  
AFAY yafa. l. [yàfà] (v.tr. 2e) : yàfó (2e. ii) : yàfù (3a. iii).  
AFAYIAIY yaiyafa. Vide yaiyafa.  
AFAYIYAHAYIYAYAHI yaiyafa = hayaiyafa q.v.  
AFAYIB bi yafa [bi yàfà]. Follow after a wounded bird or after a /p  
AFAYIL liyafa [liyàfà] (n.f.). The general attentiveness paid to a guas  
AFAYIM miyafa [miyàfà] (Kabi.) = ciciwa q.v.  
AFAYIKW kiyiwa [kiyìfà] (S. & Kats.) = kiyafa q.v.  
AFAYIKWADFAWKADNAD dan kwaf da kiwiyafa [dan kwaf dà kiwìyàfà]. (Go.) A  
AFAYK k'wafa. l. [k'wàfà] (n.f.) (S., Kats. & alt. K.) Roasting.  
AFAYKAM mak'wafa [mak'wàfà] (Mar. & Go.) = fadanci q.v.  
AFAYODA adoyafa [àdoyàfà] (n.f.). (Kats.) The feeling of hunger in t  
AFAYUK kuyafa [kùyàfà] (n.f.). (S. & Kats.) A spoon. (= kòkàli).  
AFAYYAY yaiyafa. l. [yaiyàfà] (v.tr. 2g). Intens. of yafa l. 1.4.5.  
AFAYYAYAH hayaiyafa. l. [hayaiyàfà]. (v.tr. 1h). Intens. of haiya l.  
AFAYYAYAHAYHAYAYAHI hayaiyafa. Vide hayaiyafa.  
AFAZ zafta. l. [zaftà] (n.f.). (S.)  
AFAZAZA zazzafta [zàzàzfà] (adj. invar.). Hot. (= maizafi.) e.g.  
AFECIK kiceta [kicèfà] (n.f.). (Go.) Undertaking what is beyond one.  
AFEJ jejfa. l. [jejfà] (v.tr. 2e) : jejfó (2e iii). Throw with one's  
AFEJAJ jajjafa. l. [jajjèfà] (v.tr. 2g). Intens. of jeffà l.  
AFER refa [refà].  
AFERASI sharefa (alt. K.) = sarefa q.v.  
AFERAS sarefa [sàrefà] (n.f.). (K.) A lie. (= kàrya q.v.)  
AFERASAMS sànsarèfa [sànsàrèfà] (Go.) = sàsarèfa q.v.  
AFFAB baffa : bappa : baffanyo [bàppà : bàffànyò] (n.m.). (Ful.) A pate  
AFFAC caffa [caffà : cappà] (n.f.). Attaching oneself to a person of  
AFFAD jaffa [dàffà] (pl. of dafi 1u q.v.).  
AFFADS shaffa (S.) = sha'afa q.v.  
AFFAKAFFAK kaffakaffa [kàffàkàffà]. Vide kàffàf.  
AFFAL laffà [laffà]. lappa (n.m.).  
AFFAT taffa. l. [taffà] (n.f.) = taffa IV. 1 q.v.  
AFFAY gaffa (pl. of gofe).  
AFFIS siffa [sìffà] (n.f.; pl. siffàfìl.  
AFFIZ ziffa = zuffa q.v.  
AFFUD duffa : dufafa (duffà) (n.f.).  
AFFURAK karufa (pl. of karfe).  
AFFURUKUC cukurufa, cukurufwa = eukurfa q.v.  
AFFUT tuffa [tuffà]. (Go.) A word used in conjunction with tubarkalla.  

-42-
AFFUZ zuffa [zuftā] (n.f.). (K.)
AFIAF faif [faifa] (n.f.). The English word paper, but mainly applied
AFIAH hafa [hāfā] (hāfā).
AFIAHAM mahaifa [mahaifa] (n.pl.; pl. of mahaifi and mahaifiya).
AFIAHHAH hahhaifa [hāhāifā] (v.tr.hl). Intens. of haifa i.
AFIKA akaifa [akaifā] (n.f., pl. akāifu). (S. & Kats., but common in
AFIKAAMMIL uumkaifa = uumakaifa q.v.
AFIKAAMMUUL. luumakaifa [lummaifā] (n.f.). (Ar.)
AFIKAANNIRAB barin akaifa [bārin aKāifā] (n.m.: no pl.). A tiny
AFIAS saifa [saifā] (n.f.).
AFIWAK kwaifa [kwāfā].
AFIDFID 'difa'difa [dīfā-dīfā] (adv.). (Go.) Nearly dead (of p
AFIDFID d-difa [dīdīfā] (n.f.). The bird jira
AFIFS saifa [saifā] (n.f.). (Ar.) Braid on the garments jabba.;
AFIGHS shigifa [ṣīgīfā] (n.f.). pls. shigīfū; shigīfīfū shīgī
AFIHS shīfa [shīfā] (n.f.). Shaving. (Cf. shefe.)
AFIJ jīfa [jīfā] (n.m. and f.).
AFIK kifā. l. [kifāl].
AFIKIHK kikkaifa [kikkaifā] (v.tr.2g). Intens. of kifa.
AFILAAAM ma'allāfā [ma'lälfā] = magowa q.v.
AFILS siifa [siifā] (n.m.). (Eng.) A kind of slipper with no leathe
AFIR rifā; rifā, &c. (alt. K.) = rufa; rufe q.v.
AFIRAT tarifa [tärifā] (n.f.). A Turkish cocher coin.
AFIRGAMLA almagirafā [almagīrīfā] (Dg.) = magariba q.v.
AFIS sīfā [ṣīfā] (Ar.) (n.f.; pl sīfōfī = sīfā q.v.
AFISAM māsifa [māṣīfā] (n.f.). (Ar. musiba).
AFIST tīfā [tīfā] (n.f.).
AFITAK kāifa [kāifā] (n.m.; pls. kāifūf kaifai kāīfīf
AFITKUD dūkīfā [dūkīfā] (n.f.; no pl.). (Kats.)
AFIYY yīfa. l. [yīfā] (v.tr.2c). Put garment, &c., on p.; put covering o
AFIZ zīfa = zūfa q.v.
AFIZAW wazīfa [wažīfā] (n.f.). Supererogatoty deviations.
AFLAK k'alifa [kālfā] (n.f. 'S.) = kalawa 1.
AFLAM maifā (Kats.) = malafa q.v.
AFLAS saifā, &c. [sālīfā] (v.tr.1a) (Kats. & D.) = sarfā II. &c., q.v.
AFLAWK kwaifā [kwāfā].
AFLIK kifā. l. [kifā] (v.tr.1a; kīfī (2e. v.). (Kats. & N.)
AFLUKAFLUK kufikef = kusfukusfa q.v.
AFMAAM ma'amfa [ma'amfā] (n.f.). A variety of yam. (Vide doya).
AFMAC camfa. l. (v.tr.2c). Consider good- or evil-omened. e.g. an amfa
AFMACAC cacakmafa. l. [cacakma] (v.tr.2g). Intens. of camfa I.
AFMADAMAD danfam-danfa [daʃm-daʃmā] = daʃaʃa q.v.
AFMAG gafna [gāfnā] (n.m. or fem.; no pl.). (Had.) One who is mentall
AFMAJ jamfa [jamfā] (n.f.; no pl.). (Eng.) Jumper (the garment).
AFMAK kamfa [kāmfā] (adv.). Thaneupon. (= cumfa).
AFMAK k'amfa [kamfā] (n.f.).
AFMAKNIHASK kashin k'amfa [kashin kāmfa] (n.m.). (Go.) Re-sowing pl
AFMAR ramfa [rāmfa] (v.tr.2c) = rawfaya q.v.
AFMARAG garafa [garafā] (Z.) = garfī q.v.
AFMAST tsamfa. l. [tsamfā] (v.tr.2c; tsāmfū (2e. ii). Do t. weel.
AFRAM marfa [mərfə] (n.f.).
AFRAS sarfa [sərfə] (n.m. or fem.).
AFRASNAS sansarfa (Kats.) = sasarfa q.v.
AFRASSAS sasarfa [səsərfə] (n.f.).
AFRAT tarfa. I. [tərfə] (v.tr. 2c; tərfə; 2c 2i. ivi; tərfə 3a.
AFRATTAT tattarfa [tətərfə] (v.tr. 2g). Intens. of tarfa.
AFRAWK kwarfa. I. [kwərfə] = kwalfə; Kwafata q.v.
AFRAY yarfa. I. [yarəfə] (v.tr. 2c; yarəfə 2c. ivi). Splash p. or t. w.
AFRAYYAY yayyarfa [yəyərfə] (v.tr. 2g). Intens. of yarfa I.
AFRIC c'irfa (S. & Kats.) = tsirfa q.v.
AFRIB kirfa. I. [kɪrəfə].
AFRIBKIK kikirfa [kıkərfə] (v.tr. 2g). Intens. of kirfa I. 2.
AFRIST tsirfa [tsirəfə] (n.f.). (S. & Kats.) Flan; device; method.
AFRUK k'urfa [kərəfə] (n.f.). (Kats. & N.) Ground which has a trace of
AFRUKAFRUK kurfurkura [kərərkərəfə] = kurfurkusa q.v.
AFRUKIC cikurfa = eukurfa q.v.
AFRUKUC cukturfa [kəkʊərfə] (n.f.; pl. cukurfa; cukurfəfi). A lo
AFRUS surfa. I. [sərfə].
AFRUSAK kasurfə [kəsərfə] (n.f.) (Tas.) = surfau q.v.
AFRUSUS susurfa. I. [susərfə] (v.tr. 2g). Intens. of surfə I.
AFRUSA azurfa [azərfə] (n.f.; pl. azurfəfi). (Ar. as sarif). Silver
AFRUFFUZZUZ zuzuurfa [zuzərfə] (n.m.; pl. zurfəfi). That which i
AFSAWK kwasfa [kwəsəfə] (n.f.). Any sort of shell or outer covering.
AFSUUK kusfa [kusəfə] (n.f.). (S. & Z.)
AFSUUKAFSUUK kusakusfa [kusəkusəfə]. yə san garin nan k., he knows all
AFSUUKRAWU uwar kaurfa [luwar kərəfə; u. kusfa] (n.f.). A n
AFSUASAFUS saufa-suufa [saufə-suufə] = sofa-sofa q.v.
AFUD dufa: dufa [dufə] (n.f.).
AFUDDUK k'uddufa [kuddufa] (n.m.). Making eager efforts to obtain fulu
AFUDNUD dundufa [dʊŋdʊfə] (n.f.). A long, narrow drum which stands on
AFUGUT tugufa [tugəfə] (n.f.).
AFUKUKUD duk'uk'ufa [duk'ukəufə] (n.f.). A very short woman.
AFUKNAH hankuufa [hənkəufə] (n.f.). A common undershrub. (Vide Dal.)
AFUNKAY hankufa (Go.) = hankuufa q.v.
AFUKRA arkuufa [arkuufə] (n.f.). (S.) Typing up loads. (Cf. arkuufe.)
AFUKUD dukufa [dʊkʊfə] (K.); duk'ufa (Kats.) (v.intr. 3). Devote
AFUKUT tukufa (G.) = tukuba q.v.
AFUL lufa [lufə] (n.f.). (G.)
AFUN nufa [nufə].
AFUR rufa. I. [Fufə].
AFURAFUR Rufa-rufa [ɾufə-ɾufə; or ŋufə-ɾufə] (n.f.). Decei
AFURAH harufa (pl. of harafl)
AFURURU rurrufa. I. [ɾuɾɾufə] (v.tr. 2g). Intens. of rufa I.
AFURUKUC cikuruufa [cikuruufə] (n.f.) = cikurfa q.v.
AFURUM mumuufa [muməufə] (n.f.; no pl.). Place of concealment; cover.
AFUST tsufa [təsufə].
AFUT tufa [tufə].
AFUTAFUT tutufa (Go.) = rufarufa. Deception.
AFUTRUKUC cukurtufa [cukurtufă] (S.) = (Z.) cukurtufi = zaman harede q.
AFUZ zufa [zuľa] (S. & Kats.) = zuľa q.v.
AFUZNIJUBMID dəμə侏 fa [dəmbužin zuľə] (n.m.) Prickly heat. (=
AG ga. l. [gə] (prep. not used before pers. prons.). = gare [gærə]
AGA age [əgə].
AGAB ba-aga [bə-əga] (n.f.; collective). (Kats.) Small-sized ground-
AGAB baga. l. [bəga].
AGAB 'ba-aga [bəgə] (n.f.: no pl.).
AGABAGAB baga-baga. l. [bəga-bəga] (n.m.). Intimidating, startling, petr
AGABAGAB 'baga-baga [bəgə-bəgə] = bangar-bangar. Vide sub bangar
AGABAM məbagə [məbagə] (n.f.). A place where a person conceals himself
AGABIG gi-baga [gi-bəgə] (n.f.). (Go.) Foolishness. (= gif.)
AGAC cəgə. l. [cəgə] (Kats.) = farji q.v.
AGACACC c'acc'aga, &c. (S. & Kats.) = tsatsaga q.v.
AGAD daga. l. [dəga]. (Also (K.) daka; (Kats.) gada; (S.) da plus the
AGAD 'daga [dəgə].
AGADAG gədaga [gədəgə].
AGADAGAG daga-daga [dəga-dəga] = daggaga l.
AGADAK k'adaga. l. [rådəga].
AGADAKAS sa ka 'daga [sə kə dəga] (n.m.) (Go.) = sshashasha q.v.
AGADASAF fasa daga [fasə dəgə] (n.m.: no pl.). The seeds of the k
AGADDAD daggaga. l. [dədəgə] (n.f.: no pl.). An iron band or pointe
AGADDAD 'dədəgə [dədəgə]: 'dədəgəwa.
AGADDASONWARAB 'barawon daggaga [bərəwaŋ dədəgə] (n.m.: no pl.)
AGADNA] jan daga. Vide ya l.10).
AGADNANAWK kwanaŋ daga [kwənən dəga] (n.m.). Being on guard at night
AGADNANUK k'wan daga [kwənən dəgə] (n.m.). Courage---usually reckles
AGAFAK kafaga [kəfəgə] (n.f.). (Kats.) Unexpected good luck; unexpect
AGAFAW wafaga [waʃəgə] (D.) = gaman katar q.v.
AGAFMAK kəməfaga [kəməfəgə] (n.f.). (N.) Taking on oneself what is be
AGAG gaga. l. [gəgə] (n.f.).
AGAGAM magaga [məgəgə] (n.f.).
AGAGANMIC cin magaga [cən məgəgə] (n.m.). Doing thing completely a
AGAGAR ragaga [rəgəgə] (adv.). yana tafiya r., he is walking as if h
AGAGARAH haragaga [hərəgəgə] (n.f.) (Kats.) = hayagaga q.v.
AGAGARAK karagaga [kaɾaɾəgə].
AGAGAST tsagaga [tsəgəgə] (adv.). In great quantity, e.g. yə yi küd
AGAGAYAH hayagaga [hayəgəgə] (n.f.) = haragai q.v.
AGAGI iğaga [iɡəgə] (n.f.). (Tas.) An ox-load of the paraphernalia of a
AGAGIJNAG gənijaga [gəniʃəgə] (n.m.).
AGAGNAD 'dangaga [dəŋəgə] (n.f.). (Had.)
AGAGRAS saraga [səɾəgə]. (Go.)
AGAGRAZ zaragar [zarəgəgə] (n.f.) (D.) = andira q.v.
AGAGRIF firaga [fiɾəgə].
AGAGRIZ zəgaga = firaga q.v.
AGAGRUB burgaga [bʊɾəgə].
AGAGRUF fərəgaga [fiɾəgə].
AGAH haga [həgə] (v.tr.la; həgə (2e.iI) j həgə (3a.iI)).
AGAHHAH həhəgaga [həhəgə] (v.tr.ie). Intens. of haga.

— 46 —
AGAHRAH harhaga [hăr-hăr-ga] (v.tr.1s) Intens. of hasa.
AGAJ jaga [jä-gä] (n.f.).
AGAJAJAB bajajjaga, &c. (alt. Kats.) = wajajjaga q.v.
AGAJAJAW wajajjaga. l. [wajajjaga] (v.tr.2n).
AGAK k'aga. l. [kä-gä].
AGAK ka ga [kä-gä: and kä-gä]. Look here! I say! (= kan ga: can
AGAL laga. l. [lä-gä] (v.tr.2e). Throw a cloth round the body covering o
AGALAB balaga. l. [bä-lä-gä] (v.intr.3j; not used in cont.). (Ar.) Rec
AGALABNIHSAT tashin balaga [tashin bälaga] (n.m.). Running of a pub
AGALAT talaga [tälä-gä] (n.f.). (Go.) bä ýä cikin talagammu, he is not
AGALATNUM muntalaga: muntaraga [muntalä-gä] (n.f.; no pl.). A small ha
AGALIK kilaga [kï-lä-gä] (n.f.).
AGALLAT talallaga [talalä-gä] (n.f.).
AGAM maga. l. [mä-gä].
AGANAK kanaga [känä-gä] (n.f.). (Z.) A drumming at which women congregat
AGANNAN nannaga. l. [nänä-gä] (v.tr.2e; nän-nä-gö 2K.iQ).
AGAR raga. l. [rä-gä] (v.tr.2e).
AGARA araga (D.) [ärä-gä] q.v.
AGARADAYATAWIRIS shirwa ta yada raga [šiɾwā tâ yâdâ râ-gä]. (Ka
AGARAF faraga. l. [fä-rä-gä] (n.f.; no pl.). (Ar.)
AGARAH haraga [hä-rä-gä] (n.f.; no pl.). Thin red leather lining to
AGARAK karaga [kärä-gä] (n.f.; pls. 〈rare〉 kärä-gü; karagö-gä;
AGARAS saraga [sä-rä-gä] (n.f.) (S.) = minshari q.v.
AGARAT taraga [tarä-gä] (n.f.). (S.) Band-y-leggedness. (= cassa.)
AGARATNUM muntalaga: muntaraga [muntälä-gä] (n.f.; no pl.). A small ha
AGARIK k’araga (n.f. of kirgi).
AGARRAR rarraga. l. [fär-fär-gä] (v.tr.2g). Intens. of eaga l.
AGARRARAT tararraga [tarärä-gä] (n.f.). (S. & Go.)
AGAS saga. l. [sä-gä] (n.f.). An ill-brought-up, undisciplined girl.
AGASAB ba-saga [ba-sä-gä] (n.f.).
AGASAM masaga [masä-gä] (n.f.).
AGASAT tasaga [tä-sä-gä] (n.f.). (Az.) Half a load of a pack-animal,
AGASI kisaga [kisä-gä].
AGASAT tsaiga. l. [tsä-gä].
AGASTTAST tsattsaga. l. [tsæt-sä-gä] (v.tr.2g).
AGAT taga. l. [tä-gä] (n.f.; pl. tä-gö-gö). (Ar.)
AGATAGAT tagataga [tagätä-gä] (n.f.). Swaying or staggering preparato
AGATTAT tattaga [tät-tä-gä].
AGAW wagga. l. [wä-gä] (n.f.; pl. wä-gä-gä). A hide pannier for a
AGAWAGAW wagawaga [wä-gä-wä-gä].
AGAWAT tawaga [tä-wä-gä] (n.f.).
AGAWD dwaga. l. [dwa-gä] (v.tr.1e). &c. (Go.) = zungura q.v.
AGAWK k’waga. l. [kä-wä-gä].
AGAWNAK kän waga [kän-wä-gä] (n.f.).
AGAWNARAS saran waga [särän wä-gä] (n.m.). Kola-nuts of mixed sizes.
AGAWST tswaga. l. [tswä-gä] (v.tr.2e). (Kats.)
AGAWZ zwaga (Kats.) = zaga q.v.
AGAY yaga. l. [yä-gä] (v.tr.2e; yä-gä (2e. v): yä-gu (3a. iii)). Te
AGAYANAD ’dan ayaga [dän ayä-gä] (n.m.; pl. ’yan a.l. A village head
AGAYG gyaga [gyä-gä] (n.f.). Personal adornment for immoral purposes.
AGAYIYAY  yāiyaga. Vide yavvaya.
AGAYIWBUMUD  dūmbwiyaga [dūmbwi’yāgā] (n.f.l) (Go.) Ragged clothes.
AGAYYYAY  yāyyaga. I. [yāvyāgā] (v.tr.1e). Intens. of yaga I.
AGAZ  zāga. I. [zāgā] (v.tr.2c; zāgō (2e. iii)).
AGAZAM  mazaga. I. [mazāgā] (n.f.l). A way round. e.g. wannam mashigi b
AGAZBAWK  kwazaga [kwabzagā] (n.f.l). (Kats.) An old woman; an old mare.
AGAZUB  busaga = abuzaga q.v.
AGAZUBA  abuzaga [abuzāgā] (n.f. or collective). (Az.) Laced headdress
AGAZZAZ  zazzaga. I. [zazzāgā] (v.tr.2g). Intens. of zaga I.
AGBA  labga [labgā] (n.f.). The name of a fish.
AGBAR  rabga (Kats.) = ratka q.v.
AGBAS  sabga [sabgā] (n.f.; pl sabgōgī).
AGBAST  tsabga. I. (tsabgā).
AGBAWK  kwabga [kwabgā] (n.f.). (Tas.) Any old person. (= gwabta.)
AGBAZ  zamba. I. [zabgā] (v.tr.2c). (= zambāda.)
AGBAZZAZ  zazzabga. I. [zazzabgā] (v.tr.2g). Intens. of zabga I.
AGBID  ḅība. I. [ḏība] (v.tr.2c).
AGBIDD  ḅiḏibya. I. [ḏiḏibgā] (v.u.2g). Intens. of ḅība I.
AGBIIJ  jība. I. [jībgā] (v.tr.2c; jībgō (3e.iii)); jīgū (3a.iii).
AGBIJJI  jiḏijba. I. [jiḏijbgā] (v.tr.2g). Intens. of jība I.
AGBIR  ḅīga. I. [ḏīgā] (Kats.) (v.tr.2c; ḅīgō (2e.ii. vi)) = doka
AGBUD  ḅūdga, &c. = ḅīga q.v.
AGEDUK  kūdegga [kūdēgā] (n.f.). (Kats.)
AGEG  gega I. [gēgā].
AGEHS  shega. I. [shegā] (n.f.).
AGEHSNGEHS  shegi n shega [shēgī n shēgā] (n.m.). Bestag, turni
AGEK  kega [kēgā] (n.f.). An old female, human or animal.
AGER  rega. I. [rēgā] (v.tr.2c; ūgō (2e. vi)).
AGERAGNALLAL  lallangarega [lallangarēgā] (n.m.)
AGERAM  marega [marēgā] (n.f.).
AGERAN  narega [nārejā] = kurege q.v.
AGERAR  rāregga. I. [rāreggā] (v.tr.2g). Intens. of rega I.
AGEYG  sēgga, &c. = sēga q.v.
AGEYKAYK  kūyak’yega [kūyākkēgā] = kurirda q.v.
AGGA  aqga [aqgā] (n.m.). (Yor.) A leader or chief of a band or
AGGAB  bgga [bggā] (n.f.). Absolute repl. (Vide Roshi; gatar)
AGGAG  ṣagga. I. [ṣāgga] (pl. of gago).
AGGAK  ṣagga: kagguna (pl. of kagol).
AGGAR  ṭagga. I. [ṭaggā] (S. & Kats.) (n.f.; pl. ṭaggōgī: ṭaggadū'
AGGAW  ṭagga. I. [ṭaggā] (n.f.). A weight (about 3 lb.), used in weig
AGGAWH  ṭagga. I. (pl. of noge).
AGGAWR  ṭagga [ṭaggā] (Kats.) = ṭagga II.2 q.v.
AGGIRUKAT  tākur戛ga [tākur戛gā] (n.f.l. (S.) The sandal known as
AGGUBAD  dāb戛ga (pl. of dabaggi and dabgī q.v.).
AGGUL  lugga [luggā] (n.f.) (Ar. lugha.) 1 A word or idiomatic expression
AGGUMHS  shim戛ga (pl. of shimagel). Vide shinj. I.
AGGUR  ṭugga [ṭuggā] (n.f.) (N. & Had.) = ruja IV. 1.
AGGURAG  gar戛ga (pl. of garage).
AGGURAH  har戛ga (pl. of hargi).
AGIAW waiga [waigâ] (v.tr.2c; waigô (2e. iv)).
AGIB bîga [bîgâ] (n.f.: pl. bigôì). (S.) A case; a lair. (Vide
AGIBBIB bîbîga. l. (bibibâ) (n.f.). (Kats.) Parakeet. (= tsirya.)
AGIC cîgâ [cîgâ] (interjection). (D.) Look at that; look there. (= ka
AGIC cîga [cîga] (S. & Kats.) = tsika q.v.
AGICAM maac’ga [maac’ga] (Kats.) = naakwalla q.v.
AGICCCIC ciiccia [ciicciâwa] (G.) = tittida q.v.
AGID diiga [diiga] (n.f.).
AGID ’diiga. l. [diiga] (v.tr.2c: diigô (2e.iv. v): diigù (3a.iv)).
AGIDAGID diiga-diiga (Tas.) = dugu-dugu q.v.
AGIDAM ma’diga [madigâ] (K.) (fem. of madugul).
AGIDAM ma’dîga [ma’diga] (n.f.).
AGIDBA abîga (S.) = auduga q.v.
AGIDCID didîga [didigîga] (n.f.).
AGIDCID dididiiga [didigîga] (v.tr.2gl. Intens. of diiga l.
AGIDCIDR k’u’diga [ku’diga] (v.tr.2gl). Intens. of diiga l.
AGIDCIDDIR rididiiga [rididigâ] (v.tr.2nl. Seriously damage a garment
AGIDCIDBIB bidiga-bidigâ. l. (bidiga-bidigâ) (adv.). (Kats.) In gre
AGIDIGAW wâigidîga [wâigidigâ] (n.f.). (Mar.) Trouble. (= fama.)
AGIDNIB bindiga [bindigâ] (n.f.: pl. bindigôgi). (Ar. bundukîyya.)
AGIDUA audiga = auduga q.v.
AGIDUKAN na-k’udiga [na-kûdiga] (n.m.).
AGIF figa. l. [figâ] (v.tr.2c: figô (2e.v): figù (3a.iv)). (K.
AGIFFIF figîga. l. (figîga) (v.tr.2g). Intens. of figa l.
AGIFRATIF fitar figa [fitar figâ] (n.f.). Escaping with difculty:
AGIG sîga [sîga] (n.f.). Doubt: hesitation. (= shakka.)
AGIH shîga. l. (shiâga).
AGIHSAHGISH shigashiga [shigashigâ] (n.f.) = karambani q.v.
AGIHSSAYIAT taya ni shiga [tayâ ni shigâ] (n.m.). A step inside a
AGIHSAHS shisshiga. l. (shissiâga) (v.intr.). Intens. of shiga l.2
AGIJ jiga. l. [jiga] (n.f.). (Eng.) jigger. (= kwarkwatar ñute.
AGIJAJI jiga [jigâ] (Go.) (n.f.). Great tiredness; being sp
AGIJAJLAG galajigâ (S. & Kats.) = gargaâga q.v.
AGIJAJRAG gargaâga [gargaâga].
AGIJA kajiga [kajâga] (n.f.). (Kats.) A big-made, unprepossessing
AGIJIBGIBBI biijibbijsqa = bidiga-bidigâ.
AGIJIJ figijâ [figiâ] (n.f.) (Kats.) = bojuwa q.v.
AGIJJJI jijiga. l. (jigigâ) (v.tr.2gl).
AGIJJJIB biijiga, &c. (Kats.) = wujiijiga q.v.
AGIJJUW wujiijiga. l. (wujiigâ) (v.tr.2in).
AGIJJWUW wujiija - wujiija (wujiigâ - wujiigâ) (adv.). Doggedly.
AGILAB bajiga (fem. of baqiga q.v.).
AGILAG lâqiga [lâliga] (adv.).
AGILATUB bialiga [biâliga] (n.f.). (K.) A kind of slippers.
AGILLILIC ciialiga [ciilliga] (n.f.). (Kats. & D.)
AGILUWAQ wawuiga [wawuiga] [n.f.] = baârurka q.v.
AGIM miqa [miqâ] (n.m.). The bird resulting from crossing a domestic c
AGIN nga [nîgà] (v.tr.). Used by young people for gane. Perceve.
AGINIG gina [gina] (Kats. & D.) (n.f. and v.intr.3j). aiky yà yi g
AGINIT tiniga [tiniâga] (n.f.) (D. & N.) = shunin batta q.v.

— 49 —
AGIRIAM mai-riga [m̩ai-ɾɪɡə] (n.f.). A name given to a child born with a c
AGIRIK kiriga [kĩɾɪɡə] (n.f.).
AGIRNAWKABA abawkwargiwa [ábãkwãwɑɣĩ̠], i̠ (n.m.: no pl.). A child of
AGIRNIHSAT tashin riga [tashin ɾĩɡə] (n.m., (Go.) A bodycloth c
AGIRNUNNA hannun riga [hαnnun ɾĩɡə].
AGIRNUNNABRIBIS shirin hannun riga [ʃiɾin hãnuɾn ɾĩɡə] (n.m.).
AGIRRAWU uwar riga [u.ɾĩɡə] (n.f.). The body of a gown without the
AGIRRAWUFAD dafuwad riga [ɗafuwaɾ ɾĩɡə] (n.f., (Kats.) A gown of
AGIRRIIR rirrga [ɾɪɾɪɾ̃ɡə] (v.tr. 2g). (Kats.) Rock or jig an infant
AGIRUK kuriiga [kũriɡə] (n.f.). A kind of small hoe as made by the pe
AGIRUK kũriiga [kũriɡə] (n.f.). (Kats.) The Bambaru ground-mut. (=
AGIRUKRAY ‘yar kuriiga [‘yar kũɾiɡə] (n.f.). A specially strong trian
AGIRUZ zuriga [zũɾiɡə] (n.f., (G.) = lalloki q.v.
AGIS siga [sɪɡə] (n.f., (Ar.)
AGIST tsiɡa [tsɪɡə]
AGISTTIST tsittsga [tsɪttsɪɡə] (v.tr. 1e). Intens. of tsiɡa.
AGIWAGA agawiga [aɡawaɾɪɡə] (n.f., (Had.) = hauka q.v.
AGLAF falga [fɔlɡə] (n.f., (S.) The name of a fish.
AGLAM malga (Kats.) = marga q.v.
AGLAS malga [maɾɡə] (n.f., (S., Kats. & D.) = sarga q.v.
AGLAST tsalga [tsaɾɡə] (v.tr. 2c). (S.) Spit out between the teeth. (=
AGLAT talga. l. [tɔlɡə] (v.tr. 2c; talgɔ, 2e. v1). Put into the hot w
AGLAW wala (wala) [wala] (Zamf.) fem. of wannan = waga: waga.
AGLIC c’iga [k’siɡə, & Kats.] = tsirga q.v.
AGLIC k’iga (Kats. & D.) = gira q.v.
AGLUHMUK kumbula [kũmbʊl̃g̃ə] (n.f., (G.) Swollen upper eyelid, from
AGLUW wula [wul̃ɡə].
AGMAD danga [dɑŋɡa] (n.f.) = dunga I.2(b) q.v.
AGMIHSH shinga [ʃɪŋɡə] (v.intr. 3c) (S.) = sangarta q.v.
AGMIUD dumga [ɗuɾmaɡə] (v.tr. 2r.1. (Go.) v dumza hannika rikin... he shinga
AGNAanga. l. [ɑŋɡa] (n.f.; no pl.). (English.) Anchor.
AGNB bangga [baŋɡa] (n.f.; pl. banggane). A 'royal' small drum, tappe
AGNB bangga (bângga) (n.f.). The food called kumu.
AGNBANGNB bangbanga (bângâ-bâŋgâ) (n.m.).
AGNACANGAC cange-cape (n.m.) = cangacagare q.v.
AGNACNANC canceanga (câncænɡə) (n.f.).
AGNAD danga [dɑŋɡa] (n.f.; no pl.).
AGNADAG daga (àdâŋɡa). An epithet, implying great strength, applic
AGNADAGNAD ‘dangga-danga’ (ɗănggâ-ɗănggâ) (adj. invariable). Bodily fit
AGNADAKAT taka danga, ha’duce = taka bango, hadiyee q.v.
AGNADASAFOMA amo fasa danga [a̠mɔ fɔsa ɗãŋɡa]. Expression used of a do
AGNADNIRAMAS samarin danga [sãmarɛn ɗãŋɡa] (n.m.) = zogalagandi q.
AGNADRARIC cîer danga [ʈɬɭɛɾ ɗãŋɡə] (n.f.). Orig. Getting rid of
AGNAF fanga. (Dg.) = fanka q.v.
AGNAF kafanga [kɑfåŋɡa] (n.f.) = kafunga q.v.
AGNAF KAFANGA taka danga (takåfanga) (n.f.). A foukoop made of corn-st
AGNAG ganda. l. [gâŋɡa] (n.f., pl. gangunâ; (S.) gangumma.
AGNAGADAMAY ya ma da ganda [ya ma da ɗãŋɡa]. (Go.) Putting by for
AGNAGAGNAG ganda-ganda. l. [gɑŋgɑ-gɑŋɡɑ] (adv.). Emphasizes fire burni
AGNAGNIKAB  bakin ganga [bāk'in ḡangą] (n.m.1).
AGNAH  hanga l. [hanyacd].
AGNAHALAGAG  gogalhaanga [gāgalhaanga] (Kats. & Z.) = galhanga q.v.
AGNAHAM  mahanga [mahangà] (n.f.). A place from which one can see a long
AGNAHHAH  hahanga = hanhanga q.v.
AGNAHALAG  galhanga [gālğangà] (n.m. or fem.; no pl.)
AGNAHNAH  hanhanga. l. [hányângà] (v.tr.;1e). Intens. of hanga I.
AGNAJAM  majanga [màjângà] (n.f.) (S.) Having to go a long way to obta
AGNAK  kanga l. [kângâ] (n.f.). A knife, the handle of which is made to
AGNAKA  akanga [akângà] (n.f.; no pl.). A partition (with a shelf on t
AGNAKKAK  kakkanga. l. [kàkkângà] (v.tr.;2g). Intens. of kanga II.
AGNAL  lânga ( [K.] lângâ; (Kats.) lângâ) (n.f.).
AGNALLAGAL  lènalânà [lènâlânà] (n.m.).
AGNALAK  kalanga [kàlângà] (n.f.). A mat of inter laced strands of pal
AGNALAN  na-lânga [na-lângà] (n.m.).
AGNALAS  sîlanga [sîlângà] (n.f.). (S.) A cespice (= masai.)
AGNALAWK  kwâlêngà [kwâlângâ] (n.f.). (S.) A kind of leather bag, with t
AGNALUB  bulanga [bûlângà] (n.f.). (S.) The shea butter tree (= kaña)
AGNAM  mangà l. (mângâ) (n.f.; pl. mangâyê) (S.) = taura q.v.
AGNAKA  amanga [àmângà] (n.m.).
AGNAMAGINM  manjângâ [manjângâ] (n.f.). (Kats.) Hitting shoulde
AGNAMAN  na-mangà [na-mângâ] (n.m.). A kind of hawk (= dan mangà: vi
AGNAMNAD  'dan mangà (n.m.). (Kats. & D.) Hawk: falcon.
AGNAMOS  so mangà [sô mângâ] (n.m.). A children's ticking game.
AGNANAN  nananga (nânângâ) (S. & Mar.) = nan q.v.
AGNARAG  garanga [gârângà] (n.f.; no pl.). (S.) An old, dry, useless
AGNARAGNAR  rangaranga [rângârângà] (adv.). Placefully, e.g. of th
AGNARAK  karanga [kàrângà] (n.f.). The name of a fish.
AGNARAK  k'aranga (kàrângà) (n.m. or fem.).
AGNARATOH  hotaranga [hôtarângâ].
AGNARAWK  kwæranga [kwârângâ] (n.f.). (Kats.)
AGNARAZ  zaranga [zârângâ] (n.f.). (Kats.)
AGNAREJ  jeranga (jèrângâ) (n.f.). (Kats.)
AGNARUK  kuranga [kûrângâ] (n.f.; kûrângû: kûrângîl)
AGNAS  sangà [sângâ] (adv.).
AGNASAGNAS  sângà-sângà [sângâ-sàngà] (n.f.) = sângà sàngà q v
AGNAT  tanga l. (tângà) (n.f.). A French So-centime piece. (= tanka
AGNATAGNAT  tangatanga [tângâtângà] (n.m.). Being too little in quant
AGNATAK  katanga l. (katângà) (n.f.; pl. kâtângû: kâtângîngà)
AGNATAKNAD  'dan katanga (dam katângà) (n.m.; no pl.). A native-made
AGNATAKRAWUSAF  foswer katanga [fùswàt kàtângà] (n.f.). The scott
AGNATNAT  tântanga (tànângà) (n.f.).
AGNATOH  hotanga [hôtângà] (n.f.). (rare) (Cf. mazawari.)
AGNAW  wanga [wângà] (S. & Zamf.) (demonstr. adj. and pron.m.; fem. (S.)
AGNAWAGNAW  wanga-wanga [wângâ-wângà] (n.f.). (N.) A thick post with
AGNAWAG  gwanga [gwângà] (Ful.) That's right: that's true: that's a fact
AGNAWAKAN  na-k'wanga [na-kwângà] (n.m.) (Go.) = damo q.v.
AGNAWLAG  galwanga [galwângà] (n.m.; no pl.).
AGNAWT  twanga (Kats.) = tanga q.v.
AGNAY  yanga l. (yângà) (n.f.).