RÉGI MAGYAR SZAVAK MAGYARÁZÓ ADATBÁZISA

Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata
Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa

Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata

Főszerkesztő
KISS GÁBOR

Szerkesztő
KOHÁRI ANNA – MANDL ORSOLYA

TINTA KÖNYVKIADÓ
BUDAPEST
Szaktanácsadó
BENCÉDY JÓZSEF

Lektor
KICSI SÁNDOR ANDRÁS

Az anyaggyűjtésben közreműködött
DOMONKOS BARBARA, HEISZER GYULA

© Kiss Gábor, 2012
© TINTA Könyvkiadó, 2012

Minden jog fenntartva.
A mű sem részleteiben, sem egészében nem reprodukálható semmilyen eljárással a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül.
TARTALOMJEGYZÉK

Előszó..................................................................................................................................................6
1. A szókincs változása ..................................................................................................................................6
2. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisának a jellege ..................................................................6
3. Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa célja ...............................................................................7
4. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisában található nyelvi anyag ........................................7
   A) A címszavak osztályozása régiségük szerint ..................................................................................7
   B) A címszavak osztályozása jellegük szerint ....................................................................................8
5. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa anyagának gyűjtéséről, összeállításáról ...............8
   a) Régi magyar nyelvemlékek ............................................................................................................8
   b) A magyar nyelvtörténet kézikönyvei ............................................................................................9
   c) Régi magyar irodalmi művek, szövegek .......................................................................................9
   d) Történeti szótárak ............................................................................................................................9
   e) Értelmező szótárak ..........................................................................................................................9
   f) Írói szótárak és műszótárak ...........................................................................................................9
6. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa szerkesztése ................................................................9
7. Az adatbázis szócikkeinek felépítése ................................................................................................10
Az anyaggyűjtéshez felhasznált kiadványok .........................................................................................11
   1. Szótárak ...........................................................................................................................................11
   2. A következő sorozatok több kötete ............................................................................................11
   3. Kézikönyvek, forráskiadások .........................................................................................................11
A szófajok rövidítése .............................................................................................................................13
A, Á ..........................................................................................................................................................14
B ..............................................................................................................................................................33
C ..............................................................................................................................................................62
Cs ..............................................................................................................................................................70
D ..............................................................................................................................................................86
Dzs ...........................................................................................................................................................101
E, É ...........................................................................................................................................................101
F ..............................................................................................................................................................122
G ..............................................................................................................................................................152
Gy ............................................................................................................................................................165
H ..............................................................................................................................................................169
I, Í ............................................................................................................................................................197
ELŐSZÓ

Magyar anyanyelvünk nemzeti kultúránk legfőbb hordozója. A Kárpát-medencében és a világon szétszórvá élő magyarok legfőbb összetartó ereje. A legnagyobb hungarikum. Kötelességünk, hogy nyelvtani rendszerét újra és újra leírjuk; feladatunk, hogy szókincsét szótárakban több oldalról is ismételten számba vegyük. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa az elmúlt korok szókincsének elemeit leltározza, ezzel megmenti azokat a teljes feledéstől, és közvetíti korunk magyarái számára.

1. A szókincs változása

A nyelvek szókincse folytonosan változik. Egyrészről folyamatosan születnek és áramlanak be a nyelvbe új szavak (ezek a neologizmusok), másrészről a nyelv nem használatos elemei feledésbe merülnek, kihalnak, kipusztulnak (ezek az archaizmusok). Ez a folyamat nem minden korban ugyanolyan ütemű. Amikor a technika, a társadalom, az anyagi és a szellemi kultúra változása felgyorsult, a szókincs módosulása is intenzívebbé válik. Az utóbbi évszázad gyors változásai nyomhatnak a magyar nyelvben is. Korábban közismert szavak hosszú sora került használaton kívülre és születtek helyettük azelőtt soha nem hallott szavak. Az utóbbi évtizedek új szavait a TINTA Könyvkialó szerzői több szótárban is feldolgozták már (Kiss Gábor, Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből [1999]; Molnár Csikós László: Divatszavak [2009]; Minya Károly: Új szavak I. [2007]).

Szókincsünk elemeinek változására a technikai, társadalmi fejlődés nem minden esetben ad magyarázatot, több esetben egy-egy szó kiveszésére nincs ésszerű felelet. Hiszen az egyház 'szent ház, templom' szó századokig élt és a hétköznapi nyelvhasználat része volt, néhány nyelvállalásban ma is eleven, de végül a latin eredetű templom elnyomta. A szláv származású konyha mellett a szeszélaház az elmúlt időig már csak nyelvjárási szinten élt tovább. Meghalt a régi verő, hogy helyet adjon az idegen kalapácsnak, a búzafő nem tudott megbirkózni a szláv kalász szóval. Ugyancsak az elmúlt évszázadok alatt polgárjogot nyert a gyertya szó a ma már régies szövétnek mellett.

Sok esetben a szókincsbeli változás első momentuma, hogy az új szó egy teljesen új típusú tárgyat jelent: a régi örlőszerkezet, az örvény kézimalom volt, a malom viszont már vizi hajtású, sokkal fejlettebb és bonyolultabb szerkezet. A szláv szekerce, a német vagy francia bárd más formájú volt, mint a régebbi balta. A csizmaszerű lábrelére két régi szavunk is volt: a botos és a szekerne, ezek nyilván azért élhettek egymás mellett, mert más formájúak, szabásúak voltak, mint a ma is élő csizma. Hasonló okból tűnnek el nyelvünkbeli a cipellés és a topánka szavak a 18. században a cipőtől elnyomva.

Mivel a társadalom, a technika fejlődésével, a mindennapi élet változásával bizonyos tevékenységek megszűnnek, egyes tárgyak használatára háttérbe szorul vagy teljesen megszűnik. Így a hozzájuk tartozó szavak feledésbe merülnek, majd kiesnek a nyelvhasználatból. Ezért egy idő után a beszélők számára idegenül csengenyek, és teljesen ismeretlennek válnak. Emiatt szükséges számba venni, szótárban felsorolni és magyarázni az ilyen szavakat.

2. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisának a jellege
A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa azokat a szavakat leltározza, melyek a magyar nyelv életében a korábbi évszázadokban többnyire széles körben használatosak voltak, de mára már ismeretlenül csendenek a magyar anyanyelvűek nagy többsége számára. Természetesen a magyar beszélők nyelvismeretük, szókincsük alapján több csoportba sorolhatók. Az idősebb nemzedék tagjainak személyes élményük van az utóbbi 4-5 évtizedben szinte teljesen eltűnt hagyományos paraszt világról. Számukra ismerősek a szakajtó, mángorló, szövőszék és iga szavak, és igen pontosan tudják, mikor, mire használták ezeket a tárgyakat. A fiatalabb nemzedék tagjainak nincs mindennapi személyes emléke ezekről a fenti szavakkal jelölt tárgyakról, hiszen ma már legfeljebb múzeumban, skanzenben találkozhatnak velük, ezért számukra legtöbbször idegenül csengenek ezek a szavak. Tehát a „régi szó” terminus relatív a beszélők életkora szerint. Gyűjteményünk összeállításánál messzemenőleg figyelembe vettük a fiatalabb nemzedék (feltételezett) nyelv- és szóismeretét.

3. Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa célja

Fontos, hogy régi nyelvünk alapegységei, a régi szavak ne csak szépirodalmi alkatosokban és egyéb írásos művekben legyenek megtalálhatók, hanem egy, a nagyközönség számára összeállított adatbázisban minden érdeklődő utánanézheszen az általa nem vagy csak felületesen ismert szó pontos értelmének. Ezáltal érthetővé válnak a régi és mára már homályos jelentésű szavakat tartalmazó írások, képet kaphatunk nyelvünk régebbi, évszázadokkal korábbi életéről, állapotáról is.

4. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisában található nyelvi anyag

A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa alcíme: Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata. A hosszú alcím arra utal, hogy az adatbázisba felvett és ott értelmezett, megmagyarázott szavak sora nem homogén, nem egységes. A következő főbb csoportokra oszthatók a szótár címszavai:

A) A címszavak osztályozása régiségük szerint

a) Kihalt szavak

Ide számíthatjuk azokat a szavakat, amelyek teljes egészében ismeretlennek napjaink beszélői számára, hiszen legtöbbször ezek a szavak már több évszázada nem élnek aktívan a magyarul beszélők ajkán. Pl.: aszó 'kiszáradt völgy', apol 'csókol, becéz', rér 'sógor'. Néhány esetben ezeket a szavakat megőrizték számunkra a családnevek vagy a helynevek, hiszen az Aszód településnévben benne rejlik az aszó szó.

b) Elfeledett szavak

A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa címszavai között jelentős csoportot alkotnak azok, amelyek ma már önállóan nem használatosak, de alakjuk, formájuk miatt következhetettünk korábbi jelentésükre. A régies csuszkondó szóról sejteni lehet, hogy 'korcsolya' jelentésű, az istáp 'bot, támasz' megőriződött az istápol 'támogat, segít' szóból, a verő szó 'kalapács' jelentése kikövetkezhetett ugyanúgy mint a kaszab 'mészáros' (azaz 'kaszaboló') szóé is.

c) Kiveszőben lévő szavak
Ide soroljuk az elmúlt évszázad paraszti gazdálkodásának olyan szavait, mint szakájtó, járom, iga. Ezek a szavak az idősebb nemzedék számára még ismertek, a fiatalabbak esetében azonban már a passzív szókincsnek is a peremére szorultak. Ugyancsak ebbe a csoportja soroljuk a korábbi polgári világra jellemző olyan szavakat, mint komorna stb.

B) A címszavak osztályozása jellegük szerint

a) Szavak
   A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa címszavainak egy része olyan szó, amely mára már minden jelentésében teljes egészsében régies minősül. Pl. a dangubál ije mindkét jelentése régies: 1. 'álldogál; dologtalanul lebzsel; lopja a napot' 2. 'vesztegel; várakozik vmire'. A nadály 'pióca' jelentésű szó is olyan régies szó, amelynek nincs ma használatos más jelentése. A pityke szónak ma már ugyancsak nem használatos széles körben egyik jelentése sem: 1. 'fémből, főleg rézből készült fűles, lapos gomb <rendszerint férfi felsőruhán> 2. 'értéktelen dolog'. A vápa 5 jelentésű főnévnek sincs olyan olyan jelentése, melyet ma használnánk: 1. 'ölgy, ill. két hegy közti nyereg' 2. 'mocsaras hely; láp' 3. 'tócsa; pocsolya' 4. 'árok; gődőr' 5. 'bemélyedés; mélyedés'.

b) Szójelentések
   Nem jelentéktelen azoknak a címszavaknak a száma a Régi magyar szavak magyarázó adatbázisában, amelyeknek ma is van köznyelvi jelentése és használata, azonban a régi időkben volt a mai mellett mára már kihalt, régies jelentése is. Pl. az agy szónak a mai 'agyvelő' jelentésén kívül a régieségben volt 'koponya; koponyacsont' jelentése is. A borda szót a ma használatos 'testrész' jelentésen kívül régen használták 'szövőszék szálak tömörítésére szolgáló eleme; takácsborda' jelentésben is. A koporsó szót a ma ismert 'hosszúkás láda, amelyben a holttestet eltemetik' jelentésén kívül 'sír; sírüreg' értelemben is használták.

   A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa nem sorolja fel, nem adja meg a nyelvünkben ma is élő szavak széles körben használt mai jelentését, minden esetben a szónak csak a régies jelentését magyarázza. Így a szótárban az olvas szónál a 'számlál; számol; megszámlál' jelentést találjuk csupán, nincs feltüntetve a ma széles körben használt 'könyvet, szöveget olvas' értelem.

b) Szójelentések
   A nyelvben évszázadok alatt sok szó hangalakja is megváltozott, módosult. Az anyaggyűjtés során a régies szóalakokat is gyűjtöttük. Így megtalálható adatbázisunkban a teher szó, amely a mai teher szónak felel meg, ugyancsak tartalmazza gyűjteményünk a gyo 'dió' és a gyisznó 'disznó' szavakat, megadtuk a régies 'zarándok' jelentésű szarándok szóalakot is.

5. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa anyagának gyűjtéséről, összeállításáról

   Az adatbázis anyaga többéves és széles körű gyűjtőmunkát követően szerkesztés és egységesítés során kapta meg végssal alakját. A gyűjtést a következő anyagokból, könyvekből végeztük:

a) Régi magyar nyelvemlékek
   Kijegyzeteltük a legfontosabb régi magyar nyelvemlékek nyomtatott újrakiadását, sokat merítettünk ezek jegyzeteiből, szómagyarázataiból. A feldolgozott nyelvemlékek között vannak kézzel írt oklevelek, szójegyzékek és magánlevelék is.
b) A magyar nyelvtörténet kézikönyvei

A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa címszavainak egy részét a magyar nyelv történetét monografiusan feldolgozó kézikönyvekből jegyzeteltük ki. Különösen gazdag anyagot szolgáltattak Kis-Erős Ferenc és Bárczi Géza munkái, valamint a Bárczi Géza, Benkő Loránd és Berrár Jolán neveivel jegyzett tankönyv.

c) Régi magyar irodalmi művek, szövegek

Következetesen feldolgoztuk a következő öt sorozat több mint 150 kötetét: a) Téka, b) Magyar ritkaságok, c) Magyar tallózó; Magyar hírmmondó, d) Magyar könyvtár, e) Magyar remekírók. A kötetek végén található szójegyzetek, magyarázó szólisták voltak forrásaink. Igyekszünk elkerülni a fenti sorozat köteteiben található latin, ill. magyarosított latin szavak túlzott számban való felvételét, azonban ha úgy ítéltük meg, hogy a latin szó széles körben el volt terjedve, illetve az alapszókincshez tartozóan tekinthető, felvettük.

d) Történeti szótárak


e) Értelmező szótárak

Három értelmező szótárt dolgoztunk fel. Ballagi Mór teljes szótárából feldolgoztuk, és adatbázisunkba beemeltük a † jel mellett megjelölt szavakat. Balassa József kis szótárából szintén kigyűjtöttük a † jelrel jelölt szavakat, amelyek között nemcsak régi szavak, hanem régies szóalakok is nagy számban voltak. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisának egyik legfontosabb forrása a hetkötetes A magyar nyelv értelmező szótára volt. A feldolgozása során kiírtuk a régies, táj, népi és elavult minősítéssel ellátott címszavakat és szójelentéseket. Szótár azért is volt hasznos számunkra, mert míg a legtöbb más forrásunk a régies szót csupán egyetlen szóval magyarázta, addig A magyar nyelv értelmező szótára kifejtve, egész mondattal, hosszabb definícióval világította meg pontosan egy-egy szó jelentését.

f) Írói szótárak és műszótárak


6. A Régi magyar szavak magyarázó adatbázisának szerkesztése

Az anyaggyűjtést többlepcsős szerkesztés követte. A szerkesztés során a több forrásból is kinyert, a nyersanyagban többször is előforduló szavakat és jelentéseiket összevetettük. A szerkesztés során mindvégig figyelembe vettük, hogy egy-egy szó természetszerűleg több – egymással lazán összefüggő – jelentéssel is bír, ezt adatbázisunkban tükröztettük, ezért egy-egy szó jelentése minden esetben új sorban kezdődik. Abban az esetben, ha egy-egy szónak (szóalaknak) két jelentése között nagyon távoli az összefüggés, illetve nem mutatható ki, akkor a két szót egymás homonimájának tekintettük, és adatbázisunkban ezt felső indexben levő számmal jeleztük.
7. Az adatbázis szócikkeinek felépítése

A szócikkek élné a vastagon szedett címző áll, ezt követi a címző szótajja. (Lásd az Előszó végén A szótajk rövidítése rész.) A címző egyes jelentéseit ◦ (üres káró) jel vezeti be. A szavak magyarázata néhol teljes mondatokkal, néhol szinonimákkal történik. A szinonimákat pontosvessző választja el egymástól vagy a meghatalmazástól.

Csúcsos zárójelben olyan értelmi kiegészítéseket adtunk meg, amelyek nem tartoznak szorosan a jelentéshez, de a szó pontos értelmezéséhez feltétlenül szükségesek. Pl.

- **dodonai mn ◦ kétértermű, homályos, rejtélyes (jóslat)**
- **reterál ige ◦ (harcban) visszavonul, hátrál ◦ hátrál; visszahúzódik**

A kerek zárójelben feltüntetett kiegészítések odaértésével vagy oda nem értésével egyaránt értelmezhető a szócikk. Ez sokszor a két szótajú szavak szófaji elkülönítését szolgálja. Pl.

- **középbírtokus mn és fn ◦ olyan (személy), akinek birtoka 100-től 1000 holdig terjedt**
- **sib fn és mn ◦ csaló, szemfényvesztő; haszontalan (személy)**

A korábbi évszázadokban nem volt egységes a magyar helyesírás, ill. országrészenként más-más alakváltozata is használatos volt egy-egy szónak, ezért forrásainkban egy-egy szó gyakran többféle alakban is megtalálható volt. A többféle módon leírt és használt szavakat az adatbázisban egyetlen helyen magyarázzuk, és erre a helyre utalásokkal irányítjuk az adatbázis használóját a szavak alakváltozatártól. Pl.

- **kristély fn lásd klistély**
- **mellyes fn lásd melles**
- **sikoltyú fn lásd sikattyú**

A Régi magyar szavak magyararázó adatbázisa a magyar (nyelvi) ismeretterjesztés nemes hagyományait folytató, tudományos igénytelenség összeállított adatbázis, amely a magyarul beszélők legszélesebb köre számára készült. Ismeretterjesztő jellege miatt forrásmegjelölést nem tartalmaz. A benne található szavaknak aljelentésekre bontva adja meg magyarázatát. Az adatbázis címzavainak száma 19250. A címszavaknak összesen 26950 jelentését közli a gyűjtemény.

A szerkesztők szándéka szerint hatékony segédeshoz régi nyelvünk mára már nem használatos szavainak megismeréséhez, ezzel segítséget nyújt írásbeli, irodalmi örökségünk megértéséhez. A Régi magyar szavak magyararázó adatbázisa hozzájárul szavainkon keresztül korábbi évszázadok nehéz és küzdelmessé, de bizonyára sokszor örömleti és boldog életének felidézéséhez.

Kiss Gábor főszerkesztő
AZ ANYAGGYŰJTÉSHEZ FELHASZNÁLTI KIADVÁNYOK

1. Szótárak


2. A következő sorozatok több kötete


3. Kézikönyvek, forráskiadások

<table>
<thead>
<tr>
<th>cs</th>
<th>főnév</th>
<th>fn</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>hsz</td>
<td>határozószó</td>
<td>hsz</td>
</tr>
<tr>
<td>isz</td>
<td>indulatszó</td>
<td>isz</td>
</tr>
<tr>
<td>ksz</td>
<td>kötőszó</td>
<td>ksz</td>
</tr>
<tr>
<td>mn</td>
<td>melléknév</td>
<td>mn</td>
</tr>
<tr>
<td>msz</td>
<td>módosítószó</td>
<td>msz</td>
</tr>
<tr>
<td>nm</td>
<td>névmás</td>
<td>nm</td>
</tr>
<tr>
<td>nu</td>
<td>névutó</td>
<td>nu</td>
</tr>
<tr>
<td>szn</td>
<td>számnév</td>
<td>szn</td>
</tr>
</tbody>
</table>
aba fn ◊ gyapjúfonálból szőtt, vastag szövet, posztó
abajdoc fn és mn ◊ kevert gabona, amelynek fele búza, fele rozs
◊ keverék, szemetes gabona
◊ vegyes; kevert
abajgat ige ◊ <állatot, ritkán személyt> kiabálva, kurjongatva hajszol, kerget
◊ <személyt, ritkán állatot> zaklat, nyugtalanít
◊ <tárgyat> piszkál; lökdős; minduntalan hozzányúl; macerál
◊ <személyt> kergetés, hajszolás közben üt, ver
◊ ordítva kiabál; öbégat
abajog, abajg ige ◊ kiabál; ordít; öbégat
◊ fecség; cseveg; tereferél
◊ panaszkodik; sírankozik; kesereg
abaposztó fn ◊ rackajuh v. kecske szóréből készült festetlen, durva posztó
◊ ilyen posztóból varrt felsőruha
abárol ige ◊ <különösen zöldes, gombát, hurkatölteléket> forró vízben puhit, fonnyaszt; abál
abcúg isz ◊ <rendszerint politikai szónokkal szemben felkiáltásként a nemtetszés, visszautasítás kifejezésére;> le vele!, nem kell!
abcugol ige ◊ vmely nyilvános megmozduláson, politikai gyűlésen haragja kifejezéséül „abcúg” (le vele!, ki vele!) kiállással ócsárol, gyaláz vkit, esetleg lehurrog, kifútyül
ábédal ige ◊ készít, nagyjából csinál meg vmit
ábécész fn ◊ az elemi iskola első osztályának tanulója; ábécét tanuló gyermek, személy
ablak fn ◊ a cenzúrázott szöveg üresen maradt helye <újságban, folyóiratban>
ablakfia fn ◊ ablakkeretbe foglalt üvegtábla; ablaktábla; abلakszem
ablakkosár fn ◊ az ablakra biztonsági okból betörés, kiesés ellen fölszerelt, rendszerint kifelé öblöződő, olykor disz vasrács
ablaklevél fn ◊ ablakszárny
ablakos mn ◊ hézagos; lyukas
ablakpárna fn ◊ ablakba tett párna, amelyre rákönyökölnek
ablegátus fn ◊ küldött; megbizott képviselő; követ
abnegáció fn ◊ állozatkészség
abonál ige ◊ előfizet; megrendel
abonens fn ◊ vmire előfizető személy
aboniroz ige ◊ bérel
abonnement fn ◊ bérel
abora fn ◊ széna- v. takarmánytartó alkotmány, amely négy faoszlopból s rajtuk le- és felcsúsztatható könnyű fedélből áll
ábra fn ◊ emberi alak, arc rajza
abrak fn ◊ kijáró porció, étel; adag; rész
◊ kenyér; eleség; élelem
abrakadabra, abrakadábrá fn ◊ elején v. végén v. elején is, végén is egy-egy betűvel fogyó sorokban leírt, sokféle irányban olvasható, értelmetlen szócosport, amelynek régente mágikus erőt tulajdonítottak
◊ amulett, talizmán, amelyre ilyen alakzat van felirva
abrakol ige ◊ <személyt, főleg gyermeket büntetésből> üt, ver
ábrakötet fn ◊ album
ábránd mn ◊ ábrándos; érzelmes
ábráz fn ◊ forma; jel
◊ kép; alak
◊ ábrázat; arc
ábrázat fn ◊ forma; alak; megjelenés; külalak
abriktol ige ◊ oktat; betanít; kiképez; megtanít
◊ fegyelmez; rendszabályoz; fenyt
◊ üitlevel; ver
abroncs, abrincs fn ◊ fejen v. felső karon diszként viselt fémszalag, lapos karika, pánt
abronica fn ◊ vízichordó rúd
abrosz fn ◊ lepel; lepedő; ponyva
◊ térkép
abszencia fn ◊ mulasztás; távollét
abszolúte hsz ◊ korlátlan hatalommal; önkényesen
abszolutus mn ◊ felmentett; mentes; felszabadított
abszolvál igé ◊ katolikus pap a gyónásban feloldoz vkit
acat fn ◊ lásd aszat
acatol igé ◊ lásd aszatol
accl- lásd akci-
acél fn ◊ tűz csiholására való acéldarab
◊ szúró; késő fegyver, főleg kard
acélcsat fn ◊ gyűrű; karika
acélparipa fn ◊ lokomotív; mozdony; vasút
acintos mn ◊ kemény; szilárd
aciskó fn ◊ zacskó; tasak
acsari mn ◊ fanyar; savanykás; fanyarkás
◊ vigyorgó; nevetgélő
acsarkodik; acsarog igé ◊ <személy> rendszerint toporzékolva, dühösen kiabál
◊ <kutya> megkötve v. kerítés mögé zárva, tehetetlen dühvel, fogát vicsorogtatva uga
ácsi mn ◊ <rendszerint mulatás közben, muzsikáló cigányokhoz> áll!; hagyd abba!, hallgass!; csönd legyen!
ácsik fn ◊ gyermekei, amelyben a gyermek járáni tanul; járószék
ácsingózik igé ◊ vmire vágyakozva időzik, álldogál; ácsorog és les, vár vmire
acskó fn ◊ zacskó; tasak
ácsori1 mn ◊ ácsorgó; álldogáló
ácsori2 mn ◊ vigyorgó; nevetgélő
◊ meggondolatlan; vigyázatal
ácsorog igé ◊ kívánkozik, vágy oda után; ácsingózik vmire
ad1, ád igé ◊ vmilyen termést hoz, anyagot, energiát szolgáltat
ad2 igé ◊ eljátszik; szerepel; alakit
adagium fn ◊ peldabeszéd; bölcs mondás; közmondás
adalék fn ◊ adomány; felajánlás; hozzájárulás
adamas, adamaskő fn ◊ gyémánt
ádázik igé ◊ duhöng; duhösködik; Őrjöng; átkozódik
◊ dühitt; dühősít; felingerel
addenda fn ◊ kiegészítés; pótlás
addigelé hsz ◊ azelőtt; korábban
addigian hsz ◊ addig; odáig; eladdig
adjusztáció fn ◊ kiigazítás; kiegészítés; pótlás
adjusztál, agyusztál igé ◊ üt, ver, püföl vkit
◊ használatra, viselésre alkalmassá tesz
adjutáns fn ◊ segédtiszt
◊ uralkodók, államfők mellé beosztott, rendszerint magasabb rangú tiszt; hadsegéd; szárnysegéd
adminisztrál igé ◊ igazgat; irányít; vezet
adminisztrátor fn ◊ vmely birtoknak, vagyonak, javaknak megbízott kezelőjé, gondnoka; jószáigazgató
◊ kormányzó; helytartó; előljáró
adogat igé ◊ <áruccikket> árusít, kicsiben ad
adony fn ◊ támasz; támaszték
adorál igé ◊ csodál; imánd; istenit
adóslevél fn ◊ a hitelezőnél levő magánokirat, amelyet az adós állít ki annak bizonyoságául és elismeréseként, hogy tartozik neki vmivel; elismervény; kötelezvény
adóvevő fn ◊ nyeréskedő; haszonleső; spekuláns; üzér
adress, adressz fn ◊ lakáscím; levélcsim; címzés
adresszál igé ◊ <postai küldeményt> megcím, címet ír rá; címez
adta mn ◊ <szelidebb érzések, kedveskedés, sajnálkozás v. erősebb indulat, bosszankodás kifejezésére:>
semmirekellő, haszontalan ◊<személy>
adulár fn ◊ feldrágakő
adulterium fn ◊ házasságtörés; hűtlenség; félrelépés
aeroplán fn ◊ repülőgép
áér fn ◊ levegő
affabilis, affábilis mn ◊ nyájas; udvarias
 ◊ leereszkedik; lenéző; fölényes
affekta fn ◊ kényeskedő, pőzolva szenvelgő, modorosan panaszkodó személy
affektál ige ◊ színlel; tettet; mimel; alakoskodik
affér fn ◊ párjáb; csatározás; csetepaté; tusa
afficiál ige ◊ meghat; megindít
affinál ige ◊ hat; hatással van; befolyásol; érint
affinitás fn ◊ rokonság; vonzódás
affirmáció fn ◊ állítás; kijelentés; nyilatkozat; vélemény
affixum fn ◊ kiegészítés; tartozék; pótlék
 ◊ melléklet; pótkötet
áfium fn ◊ család; csapda
 ◊ mákony; ópium; kábítószer
ág fn ◊ hónalj; tő; vég
 ◊ patak; vízfolyás; folyógát
aga fn ◊ katonai vagy más egység (pl. céh) élén álló személy; török főtiszt
 ◊ a szultáni udvar tisztségviselője
ágál ige ◊ pert folytat; perel
 ◊ keresetet, pert indít; perbe kezd
 ◊<színzarábott> előad
 ◊ dicsekzik; hetvenkedik; henceg
 ◊ hangoskodik; lármázik; zajong
agancsár fn ◊ szarvas
ágár fn ◊ fűzcserjékkel benőtt zátány
agaras fn ◊ agárgondozó; agápecér
ágas mn és fn ◊ a gemes kút kiásott része mellett a földbe erősített, felül kétágú fa, amely két ághoz erősített tengelyen mozog a kútgém; kútágás
 ◊ földbe ásott fagerenda, amelybe fordó felfelé álló facöveket ékelnek, v. kívágot fatörzsz, amelyen meggyújtak az ágak csonjkait rendszerint azzal a céllal, hogy edényt, tejesköcsögt stb. akasszanak rá
 ◊ földbe vert heges yőr, amelynek kiálló ágaira a frissen lekaszált terményt, takarmányt aggatják, hogy gyorsabban száradjon
 ◊ oszlopon álló épület, amelynek nincs oldala
ágasfa fn ◊ erős oslóp, amely a ház két végén kívül a mestergerendát tartja
 ◊ földbe erősített többágyú rúd; ágas
agát fn ◊ különféle színű, rétegekből álló tömött kvarcfajta; achát
ágazat fn ◊ fa, bokor ágainak összessége, szövevénye; kora
 ◊ agancs; szarv
 ◊ vmely régi v. nagy család, családfa különféle szétágazásai, ágai; család; nemzetség
agázó fn ◊ kecsképsztor
ágbog fn ◊ bonyodalom; galiba; nehézség
agenda, agenda fn ◊ napirend; program
 ◊ elintézendő dolog, ügy; elintézmivaló; tennivaló; teendő
 ◊ notesz; határidőnapló
 ◊ szertartás; szertartáskönyv
 ◊ keresztelési anyakönyv
ágens fn ◊ üzleti megbízott; képviselő; ügynök; közvetítő; tisztségviselő
 ◊ vmely politikai szervezet, csoport megfizetett embere, megbízottja; ügyvívő; politikai ügynök
 ◊ kém; ügynök
ága fn ◊ ágakból, gallyakból álló tüzelő; rözsze
agg, aggik ige ◊ <vmely anyag> térfogatában kisebb, tömörített, sűrűbb lesz; összezsugorodik;
ahajt hsız ◊ a szóban forgó helyen v. annak tájékán; ott; amott
◊ azonnal; mindjárt
◊ azután; arra; azzal
ahán isz ◊ <hirtelen felvillanó gondolat közlését bevezető szó>
aít fn ◊ azért
áj1 ile ◊ ás; kimélyít; felás
áj2, ajó fn ◊ jegy; jellegzetesség
áj3, aj fn ◊ keskeny völgy; szakadék
◊ nyílás; bevágás; rovatka; köz
ájájatos mn lásd ájtatos
ajak fn ◊ ivóédény széle
ajakpirosító, ajkpirosító fn ◊ pálcika v. rudacska alakú, viaszt, olajat, festéket és illatosító anyagokat tartalmazó, kemény, zsíros, könnyen kenődő és tapadó festék, amelyel a nők ajkukat pirosítják; rúzs
ajanca fn ◊ rúd; kötél
ajándék, ajándok fn ◊ újszülött gyermek
ajánl3 ile ◊ megkínál; megvendégel; kínál
ajánlat2 fn ◊ ajánlás; javaslat
◊ az a levél, amelynek írója vikinek a jöindulatát, pártfogását kéri vki számára; ajánlólevél
ajánlat3 fn ◊ áldozat
ajárul ile ◊ ajánlhat; kínál
ajazó fn ◊ zabola; zabla
ajéjt ile ◊ áhít; óhajt
ajéjat fn ◊ akarat; kívánság
ajer fn ◊ levegő; szellő; szél
ajk fn ◊ ajak; szájszél
◊ ivóédény széle
ajkál ile ◊ örömben kiáltozik; ujjong
ajkpirosító fn lásd ajakpirosító
ajájatos, ajátatos mn ◊ szenteskedő; áhítatos
ajtósarok fn ◊ a szobának az a szögléte, amelyet a kinyitott ajtó szárnya eltakar
ajtószegező fn ◊ retesz
ákció fn ◊ izgásság; akadékoskodás; kötekedés
akadályos mn ◊ nehéz; veszödséges
akadék fn ◊ az, ami az utunkban van, járáskond, könnyű mozgásunkat gátolja; akadály; torlasz
◊ tóviss; tüskés; szálka
◊ zavar; fennadás
akadékos mn ◊ sok bajjal járő; nehézségeket támasztó
akadékoskodik ige ◊ <vmely akadály> a továbbjutást, célba érést gátolja, nehezíti
akadékoz ige ◊ akadályoz; hátráltat
akadékvető mn ◊ akadékoskodó; okvetetlenkedő; kötekedő
akar hsz ◊ akár
akasztal ile ◊ kapocsol; hozzákapcsol; hozzáilleszt
◊ öltöget; varr
akasztaló fn ◊ kendő
akcentus fn ◊ ékezet
akceptál ige ◊ vmely zárt körü társaságba befogad vkit
◊ elfogadj a vki véleményét
akcia fn ◊ részvény
akció fn ◊ széksértésért, ill. a bíróság előtt tett v. elkövetett sértő kijelentésért, magatartásért járó pénzbüntetés
◊ gyászbeszéd; búcsúztató; búcsúbeszéd
akcionárius fn ◊ részvényes
akcsa, akcse fn ◊ régi aprópénz; fillér
◊ kis török ezüstpénz
akklamáció fn ◊ éljenzés; ünneplés; tetszésnyilvánítás
akkomodál ige ◊ vmíhez alkalmassá, alkalmazkodóvá tesz vkit, vmít; hozzáilleszt
akkorára hsə ◊ akkorra; addigra
akkordmunka fn ◊ a teljesítmény alapján fizetett munka; szakmánymunka
akkordrendszer fn ◊ <a munkabérek megállapításában> az a rendszer, amelyben a munkás keresete az általa egy időegység alatt elkészített termékek mennyiségétől v. a teljesített műveletek számától függ; teljesítménybérezési rendszer
akkumulál ige ◊ felhalmoz; összegyűjt; tartalékot képez
akla1 fn ◊ fonal; szál
akla2, aklál ige ◊ tákol; összeró; toldoz-foltoz
akna fn ◊ kémény
◊ sóakna; sóbánya
◊ hordólyuk
◊ a hordó dugója
akó fn ◊ országok, söt városok szerint különféleképpen meghatározott, általában félhektónyi, azaz kb. 54 literes űrmérték
akol fn ◊ rudakból, szálfából összerótt, a jószág, különösen juhok összetartására való kerítésként, ill. az ezell körülzárt hely a legelőn
◊ egyetlen tágas helyiségből álló istállószerű épület, amelyben a juhok éjjel v. a legelésre kedvezőtlen időben tartózkodnak
◊ <halászatban: > nádfalakból álló halfogó eszközzel, azaz vejszével elkerített hely
akolit fn ◊ gyertyatartó
akolófa, akolópálca fn ◊ a hordó űrtartalmát akolófával, mérőpálcával meghatározza
aktor fn ◊ színész; szereplő; színművész
◊ felperes; vádló
aktrix fn ◊ színésznő
aktus, akt fn ◊ színdarab felvonása
◊ színdarab előadása
akut mn ◊ gyors; heveny; rohamos
◊ sürögös; meoldásra érett
akvavitás fn ◊ pálinkafőző
akvirál ige ◊ gyűjt; szerez
akvizíció fn ◊ szerzemény; prédá; zsákmány
ál mn ◊ álnoxsággal, hamissággal teli; álno
ala fn ◊ nagyobb lovascsapat
alá hsə ◊ mélyebben fekvő területen; lenn; lejjebb
◊ délre területen; délre vidéken; délebbre
alabárd fn ◊ hosszú nyelű, szekercsérző vagy- és szűrőfégyver
alabárdos fn ◊ és mn ◊ alabárddal felfegyverzett katona
alacsony mn ◊ aljas; alaváló; becsületlen
alafa fn ◊ zsold; járandóság
◊ ételadag; porció
◊ tekintély; méltóság; becsület; tisztesség
alagya fn ◊ élégia
aláh ige ◊ gondol; vél
aláhajol ige ◊ <személy> lehajol
◊ <fej> lecsüng, lehajlik, lehorgasztva marad
aláhajt ige ◊ lehajol
alájáráó fn ◊ csak észak–déli irányban szántható terület
◊ mélyebben fekvő területre vezető út
alájegyez ige ◊ nevét v. kézjegyét vmi alá írja; aláír
alaj ige ◊ gondol
alak fn ◊ bab; kisbaba; apróság
◊ bűb; figura
alak² fn ◊ állarc; maszk
alak³ fn ◊ keveréktakarmány; másodrendű árpa
alakor fn ◊ ritka, igénytelen és hidegtűrő búzfáféle
alakos fn és mn ◊ olyan személy, főként férfi, aki mások mutattatására, primitív népeknél vallásos
szer tartás szereplőjeként, arcát, külséjét eltortozítva embert v. állatot utánhoz; figurás; komédiás
◊ olyan <személy>, aki megtevéstésül, gyakran vmely esiny v. gaztett elkövetésére más személy alakját
ót magára; alrhuás; álarcos
◊ színesz
◊ kétszínű; képmutató; alakoskodó
alakozik ige ◊ komédiázik; szemfényvesztéssel foglalkozik
alakvas fn ◊ megfelelő alakú homorú vas, amelybe a kovácsolandó izzó vasat verik; odor
alakzat fn ◊ csábító kép, ábránd
állálak fn ◊ álöltözet; jelmöz; maskara
alamán fn és mn ◊ német v. németországi
alamár mn ◊ tunya; lusta; lomha; rest
alamáza fn ◊ pálinka
alamódi mn ◊ divatos; népszerű
alamuszi mn ◊ aluszkény természettő, tehetetlen, ügyefogyott, mamlasz <személy, főként férfi>
alán, alánums fn és mn ◊ német
alant hsz ◊ lent a mélyben; alacsonyan fekvő helyen
alantas, alanti mn ◊ lent elterülő; mélyebben fekvő; lenti
◊ alacsonyabb társadalmi rétegből származó, ehhez tartozó <személy, csoport>; <a társadalmi rangsorban, tagozódásban> alacsonyan álló
alaputréa fn ◊ hűsélekéből hangsúlyosan készült étel
álarcos mn ◊ olyan <személy>, aki félrevezető szándékból igazi valóját elfedve másnak mutatja, színleli
magát, álarcot visel
alarm fn ◊ riadó; riasztás
◊ riadalom; rüemület
alarmiroz ige ◊ <katonaságot, rendőrséget, tüzoltőségot v. más szerve> riadóval v. egyéb módon azonnali
cselekvésre készültségbe helyez; v. sürögés intézkedésére utasít; riaszt
◊ felver; felébreszt
alássan hsz ◊ <főleg kérést, közönséget jelentő igével kapcsolatban, közvetlen és udvarias stílusban, a
kifejezés udvarias voltának nyomósítására>: alázatosan
alásszál ige ◊ <személy, közösség> rossz anyagi körülmények közé kerül
alássolga ma.sz ◊ <távozásokkal használt közönösi formula> alázatos szolgála (vagyok); ajánlom magam
◊ <üzetben a kereskedőnek a vevő érkezésekor használt közönö kormatuló formulája>
alátermett mn ◊ alacsony; kicsi; apró termetű
alattas, alattos mn ◊ alantas; aljas; alávaló
alattság fn ◊ hajók vontatására v. kikötésére használt vastag kötél
◊ <vitorlás hajón>: kötélzet
◊ vitorlárud
alávaló mn ◊ alacsony hivatalban, állásban levő, alacsony beosztásban dolgozó <személy>
alba fn ◊ felhér ruha
albíró fn ◊ a bőrő rangfokozat legalos fokára kinevezett, rendszerint járásbíróságon működő első fokú bíró
◊ az a személy, aki vmely városnak, nagyobb közösgnek bíráját helyettesíti
album fn ◊ feljegyzésekre, kedves idézetek, versek bemásolására szánt, üres lapokból, levelekből álló,
rendszerint diszze sebb kötésű könyv
álcs fn ◊ ács; tetőfedő
áld ige ◊ trettáson átkozva emleget, szidalmaz vkit, vmit
áldomás 笠 fn ◊ vmely sikeres vállalkozást, befejezett munkát, győzelmet, sikert v. más örvendetes alkalmat
ünneplő lakoma, vég evés-ivás, borozás
  ◊ különösen adásvételt, üzletkötést, szerződést, fontos megállapodást, egyezséget, főként vásári alkut
megpecsételő, szentesítő ünnepélyes v. barátságos evés-ivás, iddagálás
  ◊ ünnepélyes alkollommal vkire, vmire mondott felkőszöntés, szerencsekivánat
  ◊ álads; jótétemény; kegyelem
áldomásf fn ◊ pogány áldozat, áldozat bemutatása
áldozár, álfor fn ◊ a katolikus egyháznak a felszentelt pap neve; áldozópap
alejt ige ◊ vél; gondol; alit
alej tat fn ◊ szándék; akarat
alélt mn ◊ ájulas v. alvásszerű állapotot mutató <időszak, helyzet, személy>
alfabétum fn ◊ ábécé; betűrend
  ◊ ábécéskönyv; olvasókönyv
algímnázium fn ◊ a régi közoktatásügyi szervezetben a nyolcosztályos főgímnáziummal szemben négy- v. hatosztályos középiskola
álgyú fn ◊ ágyú; löveg
alház fn ◊ földszint
alimentáció fn ◊ élelmmezés; étkeztetés; ellátás
alimentál ige ◊ élemez; segélyez; táplál
alimentum fn ◊ élelmiszer; táplálék
alispán fn ◊ a régi vármegeye közigazgatásának feje, első választott tisztviselője
alit ige ◊ vél; gondol; sejt; hisz
  ◊ megerősít; igazol
álivánka fn ◊ kukoricászból készült, aludtjejel v. különféle savanyú tejekkel kevert, sós, kapros sütemény
alg1 fn ◊ a jázság alá szórt szalma, alom
  ◊ alja búza; ocsú
alg2 fn ◊ bázis; lúg
aljadék fn ◊ a kicsépelt gabonának rostaláskor különválasz szemetes alja, törmeléke; hulladék; ocsú
aljas mn ◊ üledéket tartalmazó <folyadék>.; zaccos
  ◊ sok szemétet, ocsútt tartalmazó <gabona>
  ◊ alacsony; alant levő; mélyen fekvő
  ◊ alacsony színvonalú
  ◊ alacsony társadalmi rétegből származó, alsóbb rangú, rendű <személy, csoport>
aljaz ige ◊ az almot elkészíti; almoz
aljazás fn ◊ szálfák alatt nőtt fiatal fák csoportja
aljegyző fn ◊ <a tanácsok megalakulásáig az ún. önkormányzatokban> választott tisztviselő, aki
fogalmazmány munkáért látott el
  ◊ <bíróságotokon> a bírósági jegyzőnél alacsonyabb rangú, de vele azonos munkákért betöltő tisztviselő
alkalmatosság fn ◊ vmire alkalmas, használt v. kényelmet biztosító készülék, eszköz, berendezés, bútor
  ◊ jármű; alkalmi fuvar; kocsi
  ◊ utazási lehetőség; közlekedési eszköz, jármű; alkalom
alkalmazik ige ◊ sötétedik; alkonyodik
alkalom1 fn ◊ utazási lehetőség; közlekedési eszköz; jármű; alkalmatosság
alkalom2 fn ◊ szerződés; kötés, alku
alkaplár fn ◊ altiszt
álkép fn ◊ lárva
alkímia fn ◊ középkori titokzatos tudomány; aranycsínálás
alkirály fn ◊ államfő helytartója; kormányzó
alkó, alkú mn ◊ alkalmás; megfelelő
alkolmaszik ige ◊ esteledik, alkonyodik
alkomány fn ◊ alkotás; teremtmény
  ◊ építmény; emelvény
  ◊ szerkezet; készítmény
alkotvány fn ◊ alkotmány; építmény
alkóv, alkova fn ◊ nagyobb szobának fülkeszerűen elkülönülő része
andalog ige ◊ vmiben elmélzáva, ábrándozva gyönyörködik
ándorodik ige ◊ belemerül; belefeleledkezik; elmélyed
ándung fn ◊ sejtelemben; előérzet
◊ hangulat, kedv vmihöz
◊ lehetőség; kilitás; távlat
aneroid fn ◊ légnyomóamű; légütemérő
angálit mn és fn ◊ lehútő; naplopó; semmirékekő
angária, ángária fn ◊ fizetési részlet; bér; negyedévi járandóság
◊ robot; jobbágymunka
angazsál ige ◊ felfogad; szerződett
angélika fn lásd anyélika
angélus fn ◊ imádságra szólító esti harangsó
angin fn ◊ sürű szövetsű pamutvászon, melyből párnatak és a dunyha tokja készül
ánglis, anglius, ánghlus fn ◊ angol szótermély, rendszerint férfi
angolkisasszony fn ◊ leányok nevelésével foglalkozó angol eredetű, római katolikus női szerzetesrend tagja
angolpark fn ◊ vidámpark; vurstli
angoltapasz fn ◊ sebtapas; ragtapasz
angotszár fn ◊ szűk szájú edény
ángy, ángyli fn ◊ közéli, idősebb férfi rokon felesége <vmely rokonához való családi viszonyában>
◊ testvérbélyga felesége <az ócshöz való családi kapcsolatában>
◊ sőrgornó; sőgorasszony
◊ idősebb rokon, különösen nagybácsi felesége <fiatalabb rokonához való kapcsolatát tekintve>
angyal fn ◊ angyalos, angyalokkal díszített bankó v. pénz
angyalbakkancs fn ◊ disznóköröm
angyalbór fn ◊ könyvek bekötésére használt, színes, fényes pápiros; márványpapír
◊ bizonyos szerzetesrendek növendékeinek öltözéke
◊ <tréfás megnevezésként: katona egyenruha
angyalsínálás fn ◊ a nem kívánt v. titkolt terhesség szándékos megszakitása; magzateltájás; abortusz
angyalittszta mn ◊ ártatlan; tiszta lelkű; romlatlan
angyélka, angélika fn ◊ angyalgyökér; angyalfü; paszternák
ángyi fn ◊ <megszólításként v. megnevezésként: kedves kis ángy v. fiatal ángy; férfi rokon felesége
ángyorodott mn ◊ elesett; erőtlen; gyenge
animál ige ◊ lelkesít; élénkit; serkent
anker fn ◊ horgony; vasmacska
annales, annálé fn ◊ évkönyv; zsebkönyv; kalendárium
◊ krónika; történet; feljegyzés
annotál ige ◊ jegyzetekkel ellát: kivonatol; értelmez
ánslóg, ásológ fn ◊ borosárdóró kézneztésére használt kénrudacska
◊ kén
antatal mn ◊ buta; bugyuta; ostoba
antat, antalkó fn ◊ másfél akos hordó; hordócsla
antantszij fn ◊ <némely hadseregben> a jobb vállon átvetett, a törzset keresztező, a derékszíjhoz csatolt szíj; vállpánt; vállsíj
antedatál ige ◊ <vmely irásonos közleményt, iratot> valóságos írásánál, kiállításánál korábbi időpontból keltez, korábbi kelettel látt el
antichambríroz ige ◊ házal
antidotum fn ◊ ellenzer; ellenanyag; ellenmérg
ántiját isz ◊ <enyhe bosszúság, csodálkozás kifejezésére használt szó
antul hsz ◊ annál
anzágol ige ◊ rendez; elrendez
anzix, anziksz fn ◊ postai levelezőlap; képeslap; lap
anyag fn ◊ anyag; sár
anyagelvű fn ◊ materializmus hive; materialista
anyámasszony fn ◊ <az anya megtisztelő megszólítása v. megnevezése>
◊ <idősebb, tiszteletre méltó nő megszólítása>
anyányi mn ◊ olyan <fiatal leány, ritkán nőstény állat>, aki, amely már elérte anyjának v. egy felnőtt nőneki, ill. kifejlett állatnak a nagyságát, nemi érettségét; olyan, hogy szinte már maga is anya lehetne; egészen kifejlett; felszerdült; felnőtt
anyaszarv fn ◊ eke nagyobbik szarva
anyaszülető fn ◊ anyától született, anyától származó élőlény, halandó ember
anyjuk fn ◊ <megszólításként és megnevezésként:> feleség
anyó fn ◊ anyuka; anya; édesanya
anyós fn ◊ idős, koros édesanya
apáca fn ◊ kos alá még nem bocsátott fiatal, nőstény juh
apáca-fejedelemasszony fn ◊ női szerzeted rend előljárója, vezetője
apáckolostrom fn ◊ apáckolostor; apácazárda
apacs fn ◊ nagyvárosok kültelkein tanyázó, gyakran kitartott alvilági fiatalemben
apacsín fn ◊ tutaj evezőlapátja; evező
apaczing fn ◊ laza szövésű, rendszerint fehér anyagból készült, nyitott nyakú ing, amelynek a gallérját a kabátéra kihajtva viselik
apámuram fn ◊ <az apa udvarias megszólítása v. megnevezése>
apanázas fn ◊ szabályos időközönként adott pénzbeli támogatás; évjáradék
apastal fn ◊ apostol
apát fn ◊ a kolostor élén álló szerzetes
apáttasszony fn ◊ némely apáckolostor főnöknője
apatika fn ◊ patika
apátság fn ◊ kolostor
apellál ige ◊ fellebbez, ellenkezik
◊ támogatásért fordul vkihez; kórvényez
apellátta fn ◊ bírósági fellebbezés; fellebbvitel lehetősége, ill. fokozata
áperte, ápertén hsz ◊ kereken; nyíltan; őszintén; kertelés nélkül
apetitus, apétitus fn ◊ étvágy
apex fn ◊ vessző; irásjel
ápium fn ◊ petrezselyem
apjok fn ◊ após
apjuk fn ◊ gazda; házigazda; háziúr; családfő
apol, apolgot ige ◊ csőkol; csőkolgot; puszil
◊ becézget; hízeleg vķinek
ápolat, apolgatás fn ◊ csők; puszi
ápolda fn ◊ gyógyintézet; klinika
apológia fn ◊ védőirat; védőbeszéd; védélem
áporog ige ◊ kedvetlenül viselkedik
◊ áporodottá válik; megphoszad; megbüdösödik
após fn ◊ idős, koros édesapa
◊ nagyapa v. dédapa
apotéka fn ◊ gyógyszertár; patika
apotékárius fn ◊ gyógyszerész; patikus
apotheizált mn ◊ átszellemült; emelkedett; magasztos
apparátus fn ◊ felszerelés; berendezés
◊ készülődés; készülés; előkészület
appellál ige ◊ megkérđ; megkérđez
applaudál ige ◊ tappol; megtapol
appreciál ige ◊ felbecsül; fölbecsül
apprehendál, aprehendál ige ◊ neheztel; haragszik; zokon vesz
approbál ige ◊ helyesel; egyetért; igenel
◊ jóváhagy; engedélyez; beleegyezik
approximávít mn ◊ megközelítő; hozzávetőleges; körülbelüli
ápril fn ◊ április
aprít ige ◊ <szót, beszédet> gyorsan, szaporán ejt, szaporáz; hadar
apró¹ mn ◊ rövidre vagott, megkurtított <haj, bajusz>
apró² mn ◊ vmeny társadalmi réteg alsóbb v. legalsó fokán levő
tizedik kereszt), amelyet a bérinkában dolgozó arató munkabér fejében kap
arbitr fn ◊ döntők; döntőbíró
arche fn ◊ csodaszer; ír
○ titok; rejtély
arccz ige ◊ megszegyenyít; pirongat
arczás fn ◊ szemrehányás; feddés; szidás
arch fn ◊ szekrény; láda
architérb fn ◊ oszloponkony nyugvó fögerenda
archívum fn ◊ levéltár; irattár
arclat fn ◊ arc; archiféjezés; kép
arcorr fn ◊ ormány
arculet fn ◊ arc; ábrázat
arcvonal fn ◊ arcvonás
árédé, árdéj fn ◊ zöldpaprika; paprika
arjó fn ◊ királyi erdővék települése
○ az erdő felügyelője; erdőkerülő; erdész
aránya1 fn ◊ húgykőbetegség; vesekő; vesehomok
aránya2 fn ◊ olyan színházi épület, melynek kör alakú a nézőtere; színkör
árenda fn ◊ a haszonbérelletért fizetendő díj v. szolgáltatás; haszonbér
○ haszonbérlet
árendál ige ◊ <földet, házat> haszonbérbe vesz; bérel
árendás1 fn ◊ haszonbérbé; bérő
árendás2 mn ◊ olyan <földbirtok, ház>, amelyet vki haszonbérbe vett
areopág fn ◊ itélőszék, bíróság; törvényvédő
árestál ige ◊ letartóztat; bezárat; lecsukat
árestáns fn ◊ fogoly; rab
argalás fn ◊ szikár, sovány ember
árgyélus1, árgyélus2 fn ◊ kifejezésre használt szó
○ <csodálkozás, elképedés kifejezésére használt szó>
árik ige ◊ romlik
áristom1, árestom1 fn ◊ kisebb szabadságveszés, büntetés letöltésére használt épület v. helyiség, főként a katonaságnál; börtön; fogház; zárka
○ kisebb, enyhébb szabadságveszés, főleg a katonaságnál; fogság
áristom2, árestom2 fn ◊ zárójel
aritmetika fn ◊ számtan; számolás
ájra mn ◊ indoeurópai
○ <a fasiszta szóhasználatában: olyan <személy>, akit a zsidótörvények nem minősítettek zsidónak
ájradosz mn ◊ áradó; emelkedő; kiöntő; kiáradó
árgyegyéznk fn ◊ számla; blokk, áruszámla
○ a számla összege
árjongsz fn ◊ áradózás; lelkendezés
árkánum fn ◊ gyógylor; orvosság; csodaszer
árkány fn ◊ kb. 8–14 méter hosszú, ujnyi vastag kötél végén karikával, amelyet az emberhez még nem szokott állatok kifogására használnak; pánya
árkász fn ◊ az utászokhoz hasonló, de kisebb méretű feladatokat (védelmi vonalak, lövészárkok stb. építését) végző kisebb katonai műszaki alakulat tagja
árkeret fn ◊ árfolyam
árkolat fn ◊ kerítés; sánc
árkus1, árkos fn ◊ ívpapír; ív
○ nagy terjedelmű, széttárt papiros
○ (jelzőként) egy ivet kitevő, egy iv nagyságú <papiros>
árkus2 fn ◊ körív
árlejtés fn ◊ árésökkenés; árzuhanás
○ ártáblázat; árgyegyék
versenytárgyalás; pályázat; tender
armada fn ○ hajóhad
ármádia fn ◊ sereg; hadsereg
ármális fn ◊ nemesi levél
ármás fn ◊ törvényeszolga; poroszló
○ rabló; zsivány
○ román vajdai udvarbeli főtiszt
armatúra fn ◊ fegyverzet; hadifelszerelés
arméniai fn ◊ öröny
arnauta, arnót fn ◊ albán
árnyal ige ◊ árnyékba borít, árnyékossá tesz vmit; árnyékol
árnyék fn ◊ oszlopon álló épület, amelynek nincsenek v. nem minden oldalának vannak falai; szín; fészer
árnyékház fn ◊ illemhely; vécc
árnyéklát fn ◊ szín; árnyalat
○ föléhomály; sötétedés
○ árnyoldal; hátrány
árnyékóra fn ◊ napóra
árnyékoz ige ◊ árnyékba borít vmit; árnyékol
árnyékszék fn ◊ illemhely; mosdó; toalett; vécc
árnyéktartó fn ◊ emnyő; napernyő
árnyékvilág fn ◊ a földi élet; a mulandó világ
árol ige ◊ árul; árusít; kínál
ároló fn ◊ árus; eladó; kereskedő
aromata, arommata fn ◊ illatos szer; aroma
áros1 mn ◊ olyan <áru, tárgy, dolog>, amelynek nagy ára van; becses; drága
áros2 fn ◊ árus; kalmár; kereskedő
árpa fn ◊ hárfa
arranzsál, arranzsíroz ige ◊ berendez; elhelyez
arszlán1 fn ◊ fiatalúr; ficsúr; piperkőc; pojáca
arszlán2 fn ◊ oroszlán
árít ige ◊ <a babona szerint> varázslattal, ráolvasással megront vkit
ártaívnó mn ◊ ártalmas; káros
ártány fn ◊ ivartalanított, herélt disznó
ártaís fn ◊ <babonás hit szerint> embernek, állatnak szemmel, ráolvasással v. más babonás eljárással való megrontása
○ a megrontás eredménye
artikulus fn ◊ alapszabály; szabályzat
○ cikk; cikkely; törvénycikk; bekezdés
artilléria fn ◊ tüzerség
árító mn ◊ a régiebb néphit szerint> vmely személyt, állatot szemmel, ráolvasással v. más babonás eljárással, misztikus képességgel megrontó
áruda fn ◊ bolt; üzlet; üzlethelyiség
árudészma fn ◊ raktári árukra kivett rendkívüli állami adó
árva1 mn ◊ szándandó; szerencsétlen
árva2 fn és mn ◊ özvegy; társstalan
árvabíróság fn ◊ árvasszék
árvasszék fn ◊ törvényhatóságokban és rendezett tanácsú városokban működő, árvák v. egyéb gyámság alatt állók vagyónak kezelésével és egyéb gyámügyekkel foglalkozó elsőfokú gyámhatóság
árvaügy fn ◊ gyámügy
○ az árvasszék hatáskörébe tartozó, rendszerint árvára vonatkozó ügy
áravirág fn ◊ hóvirág
árverel ige ◊ áruba bocsát; árusít
○ <árverésen> az előző ajánlkozónál többet igér; árverez; licitál
○ árverést vezet
árverelő, árverő fn ◊ árverező
árvíz fn ◊ forrásvíz; gyógyvíz; ásványvíz
gyenge minőségű, felületes munka

asszony néni

<rokonságban lévő asszony kedveskedő v. udvarias megszólítása>

asszony nép

<nök összessége v. kisebb-nagyobb csoportja>

vhová, vikhez tartozó nök összessége

asszony

<gyakran megszólításként is:> hölgy, különösen tisztes, érett korú úriasszony

asszonyainak

<rosszallásként> asszony

asszonyszívú

<félenk; ijerős; gyáva

asszonytárás

<növek női embertárta

asszú

<megfönnyadt; megszalázódott; kisizkadt; száraz; asszú

asztal, asztal

<lerattott gabona kévéből összerakott, rendszerint széles, terjedelmes, több méter magas halom, amelynek alakja házra emlékeztet, ily módon védik a gabonát az esőtől, beázástól a cséplésig

<annyi, mint amennyit egy asztagba szoktak rakni; amennyi egy asztagot kitesz

<körákas, farakás

<nagy tömeg, nagy mennyiség

asztal

<nagy kazlak, asztagok oldalához épített v. rakott függő híd, amelyen a közvetítő rakodók állnak

<félen a jégen az a négyszögletes lyuk, amelyen a hálót beereszti

<ellátás; koszt

asztalfla

<fallusi lakásokban lévő, étkészésre használt asztal fiókja; asztalfiók

asztalnok

<az étel feltállalója; felszolgáló

asztalos

<ellátásért fizető diák v. vendég; koszitos

asztalszékek

<közös tából, ill. bográcsból való étkezésre használt alacsony asztal, amelynek közepén lyuk van a tál, ill. a bográcsz átmérőre

asztalszönyeg

<asztalterítő; abrosz

ásztorka

<vastag vászondarab, amellyel a teletöttölt zsák száját befedik és befúzik

aszu

<sovány; vénna

<betegségtől, öregségtől lesoványodott

<víztelen; száraz

aszúság

<szárazság; aszálly; csapadékhány; forró

átabota

<bekötött szemmel harcoló gladiátor

átbatában

<hisz kellő gondosság nélkül; heheurgya módon; felületesen

átbatás

<darabos

atak

<északi

átal

<hordó

átal<br>női álta;

<női értekel

<elégű magával; restell; szégyell

átalló

<brámérő

átalság

<szemérem; tartózkodás

átcsap

<hirtelen átpártol vikhez v. vhova; átáll

átért
<br> célzást, rejtett gondolatot a nem egyenes kifejezésen keresztül is megért

átfordít
<br> idegen nyelvű szöveget lefordít

átfúz
<br> <személy> szorosan átölel vkt, vmőt

átható
<br> megható, szívre ható <érzés, érzelmé megnyilatkozás

atilla, attila
<br> <katona és magyar nemesi viseletként:> díszes, zsinóros, csipőn alul éró, testhez simuló férifikabát

atka
<br> kaviccos homok <folyók partján
<br> <dió v. mogyoró nagyságú mészképződmény az agyagban, ill. az ilyeneket tartalmazó agyagos, terméketlen talaj

átmenő
<br> <áljáró

átmetszet
<br> <keresztmetszet

átoksúly
<br> <vitere, vmiresent átok súlyával nehezedő csapás; súlyos átok

atomus
<br> <atom
átszáll ige ◊ <folyón> átjut; átjátszik
átszállás fn ◊ vmely vagyontárgynak, birtoknak, jognak, jogkörnek egyik birtokosról a másikra való
szállása, más tulajdonába való kerülése, öröklődése
átszálló fn ◊ pofon; útés; arculcsapás
átszármazó mn ◊ járványos; fertőző; ragyogos
attak⁴, atak fn ◊ viadal; roham
◊ lovasszorham
◊ váratal támadság; bírálás; kritizálás
attak² fn ◊ szívromham
attakiroz, attakol ige ◊ rohamoz; ostromol; támad
attila fn lásd atilla
áttesz ige ◊ <vmely nyelvre> más nyelvből lefordít vmit
áttesztált ige ◊ igazol; tanúsít
áttétel fn ◊ idegen nyelvre v. idegen nyelvről való fordítás
áttört mn ◊ művészi gonddal készült lyukacsos díszítésű
attrakció fn ◊ vonzás; vonzerő; vonzóerő
átval fn ◊ mostohaapa
átvető fn ◊ olyan ruhadarab v. annak tartozéka, amely a testet nem burkolja be, hanem csak lazán rásimul, ill. ilyen ruhadarabok összefogására való
atyabátya fn ◊ nagybácsi
atyafi fn ◊ férfi v. női rokon
◊ <hasonló származású személyhez való viszonyában, megszólításként is:> vkivel egy vidékről származó,
helyen előjű személy; földi
◊ <más vallású személyekhez való viszonyában:> vmely keresztény, főleg a katolikus felekezethez tartozó személy
atyafiság fn ◊ rokon
◊ atyafiúi, rokoni viszony; rokonság
◊ az atyafiak, rokonok összessége; rokonság
atyafiságos mn ◊ atyafihoz, rokonhoz illő; atyafiak szokása szerint való; baráti; testvéri
atyafiúi mn ◊ rokoni
◊ felebaráti
atyjafía fn ◊ vkinek a rokona
◊ <tréfás meggszólítás rokonok kozt>
audiencia fn ◊ fogadás; kihallgatás
auditor fn ◊ hadbíró
auktor fn ◊ az ókori klasszikus irodalomnak v. a tudományos szakirodalomnak ismert, neves képviselője;
szerző; író
aulikus fn ◊ az uralkodói udvarhoz tartozó személy
◊ udvari érzelmű; az uralkodóhoz ragaszkodó
autobiográfia fn ◊ önletrajz; önletritás
autogejzir fn ◊ bojler; gázbojler
autografál ige ◊ saját kezület aláír; szignál; látamhoz
autokrát fn ◊ kényűr; zsarnok; önkényűr
automobil fn ◊ autó; gépkocsi
av ige ◊ avul; öregszik; vénül
avantgárd fn ◊ élcspapat; élégárda
avar fn ◊ lábon maradt, le nem kaszált száraz, azsott fű
avas⁴ fn ◊ makkoltatásra szolgáló erdő
◊ nagy fákból álló öreg erdő, rengeteg
◊ tiltott erdő
◊ szombékos, nádas, mocsaras terület
avas² fn ◊ a régiségtől, a hosszú állásban, az időtől megfelekedett, korhadt növényi anyag, termék
◊ régi, ócska, rozoga tárgy
avate ige ◊ <új textilnemű> vízbe v. vmely vegyi oldatba márt, áztat, hogy összehúzádjon, v. hogy
tartósabban, vízállóvá, használatra, feldolgozára alkalmasabban váljon
avatag mn ◊ régi, kopott, megviselt, ócska <tárgy, dolog>
ñosdi; elavult; idejétmúlt; divatjamúlt; ódon
avatott mn ø meghitt; közeli; közelálló
avérzió fn ø gyűlölet; utálat
avik ige ø egyé válík; belerögződik
avit ige ø koptat; nyú
avitt mn ø avult, kopottas, ócska, régi
avízál ige ø felszőlít; figyelmeztet
◊ értesít; közöl; megmond
avízó fn ø jelzés; útmutatás
avol ige ø régivé, ócskává válík; avul; kopik
azag fn ø tűzipiszkláló rúd; piszkafa
azalag, ázalék fn ø ételmaradék
◊ zsiros húsétel
◊ kása
◊ kerti veteményekből, főképpen húvelyesekből készített előfóbeték
ázalog ige ø szívárog; átereszt; ereszt
azilium fn ø menedék; mentsvár
azon hsz ø abban az időben
◊ afelett
azonban ksz ø közben; aközben; azután
azonegy hsø ø egyféle; ugyanaz
azonhamar, azonhelyt hsø ø rögtön; rögtön; tűstént
azonít ige ø azonosnak tart; azonosít; egybevet
azonképp hsø ø ugyanúgy; éppúgy; azonképpen; szakasztott úgy
azonkért hsø ø amiatt
azoncság, azonosság fn ø személyazonosság
◊ változatlanság; egyformaság
azót fn ø nitrogén
áztat ige ø becsmérel; gyaláz; rágalmaz
áztatő fn ø tó, mocsár, patak sekély vizű része, ahol kerdent és lent szoktak áztatni
azsag fn ø tűzipiszkláló rúd; piszkavas
◊ dorong; pőzna
◊ nyárs
◊ mutatóujj
B

báb1 fn ø fontalan kenderrostopkból v. lenrostopkból álló csomó, amelyet egyszerre szoktak feltenni a guzsalyéra
báb2 fn ø érzéstelen, merev viselkedésű ember
baba fn ø kenderből, lenből kötött kéve, szalmából készített zsúp
◊ a guzsaly felsős végére kúposan rátekerő lenszösz v. kenderszösz csomója
bába1 fn ø szúlésznő
◊ vénasszony; banya
◊ nagyanya
◊ boszorkány
bába2 fn ø pecsenyesítőben sült kalács
babaj fn ø ponty; potyka
bábás fn és mn ø kuruzsló; javasasszony; füvesasszony
◊ vénasszonyos
bábáskodik ige ø szülés alkalmával segédkezik
babázik, babáz ige ø gyermekei> szül, világra hoz
babéros fn ø házaló kereskedő
babirkál, bibirkál, bibirkél ige ø ujjaival ismételen, gyengén érint; babrál; babrálmat; motoz
bábkalács fn ø mézeskalács
bakkalevél fn ø babérlevél
babkáros, babkár fn ◊ házaló kereskedő; vándorárus; vándorkereskedő
bablon, bablona fn ◊ gyapot; vatta; pamut
bább fn ◊ láb
babonál ige ◊ megigéz; megbűvől; megbabonáz
babos mn ◊ himlőhelyes; ragyás
◊ pöttyös; tarka; foltos
◊ szeplős
bábbos fn ◊ mézeskalácsot, mézesbábot készítő és árusító iparos, ill. kereskedő
babota fn ◊ zuhatag; vízesés; zúgó
babrál ige ◊ keresgél; motoz
bábsütő fn ◊ mézeskalácsot, mézesbábot készítő sütőiparos
bábu fn ◊ mézeskalácsot, mézesbábot készítő és árusító iparos, ill. kereskedő
babug fn ◊ mellbimbó
babuk fn ◊ zuhatag; vízesés; zúgó
bács, bacsia, bacsó fn ◊ juhászgazda; számadó juhász; öregjuhász
badár mn ◊ szép; tetszetős; csinos
bádog fn ◊ mézeskalácsot, mézesbábot készítő sütőiparos
bádogos 1 mn ◊ hálózatos, fénytelen <szem>
bádogos 2 mn ◊ hálózatos, fénytelen <szem>
bagazia fn ◊ kék festett durva marhabőr
bagaza fn ◊ vizeskanna
◊ (jelzőként) merev tekintetű, fénytelen <szem>
bádogos 1 fn ◊ bádogedény, bádogcsatorna készítője
bádogos 2 fn ◊ hálózatos, fénytelen, üveges <szem>
bagaria fn ◊ nyírfaolajjal cserzett durva marhabőr
bagazási fn ◊ szerzett, természetes légkörön a készülőre és akázdókra jellemző
bagázsia fn ◊ kisegítő-szegényes főiskolai hallgató, főleg református teológus
baggat ige ◊ betűzve olvas; betűzget; silabizál
baggadoz ige ◊ bukdácsol; botladozik; csetlik-botlik
bagoly mn ◊ pipamocsok
bagolyhús fn ◊ pipamocsok
bagolyhít fn ◊ állami hatóság előtti házasságszabályok szerinti, teherhordó állatokkal szállított málha, poggyász
◊ kisebb-nagyobb személyi poggyász; kézipoggyász; csomag
bagolyhit fn ◊ bádogedény, bádogcsatorna készítője
bágoly 1 fn ◊ dohánymaradék a pipa alján
bágoly 2 fn ◊ bagoly
bagóhit, bagolyhit fn ◊ állami hatóság előtti házasságkötés v. egyházi esküvő nélkül létrejött együttéléskör
◊ főnő és nő között; vadházasság
bagoly fn ◊ elsőéves fősiskolai hallgató, főleg református teológus
bagolyhús fn ◊ pipamocsok
bagoz, bagzik, bakzik ige ◊ <főleg nyúl, macska> párizsi időszakban van, párosodik
◊ <ember> bujálkodik, vállogatás nélkül szeretkezik
bagrena fn ◊ akác; akácfa
bagzás, bakzás fn ◊ párizs; párosodás
◊ párizsra ösztönző állapot, ill. ennek időszaka, amikor valaki állat bagzani szokott, amikor legerősebb benne a párizs ösztönze
bagyulál ige ◊ bugyolál; burkol; becsomagol
bahnak fn ◊ cipó
baj fn ◊ párviadal; párba; bajvivás; harc
◊ akadály; gát
◊ betegség; kór
báj fn ◊ boszorkányság; varázslat; kötés
bajca fn ◊ bajusz
bakik

ige ◊ dug; döf; szúr
◊ nemileg érintkezik; közösül

bakló¹ fn ◊ bogyó; rügy
bakló² fn ◊ hintaló; faló; gyerekjáték

bakó¹ fn ◊ mészáros; hentes; húsárus
◊ hőhér

bakó² fn ◊ szörből v. vászonból való tarisznya

bákó mn ◊ fajánkó; együgyű

baker fn ◊ kidobolást végző, idézéseket kézbesítő, végrehajtót kísérő egyenruhás községi, ritkán városi hajdú
◊ őr; felügyelő; csősz; éjjeliőr
◊ tiltott tanulmányi segédeszköz; puska

bakulista fn ◊ ördögűző

bakzás fn ◊ bagzás

bakzik

ige ◊ bagoz

bal mn ◊ helytelen; téves

bál, bála fn ◊ <egyes árukdból, pl. gyapotból és szövetből, bőrből stb.> vászonba v. papírosba göngyölt nagy csomag

balamuta fn ◊ baj; galiba; kellemetlenség

bálna fn ◊ bálna

balazsol ige ◊ bizonyos szertartás keretében torokfajás ellen óvó áldásban részesít

balcsillag fn ◊ szerencsétlen végzet; rossz csillag; balszerencse

báld fn ◊ zenés táncmulatság; bál

baldachin fn ◊ oszlopokon nyugvó, hordozható tetőzet; sátorszerű, diszes tetőzet

baléna fn ◊ bálna

balga, balgatag mn ◊ tetteiben, szavaiban naivul együgyű, bolond <személy>

balha¹ fn ◊ golyó

balha² fn ◊ bolha

balhalf fn ◊ baloldali középpályás

balhit fn ◊ babona; balhiedelem

bális fn ◊ házaló, olasz vándorkereskedő

ballisztra fn ◊ ágyú

ballita fn ◊ jegy; cédula

ballitélet fn ◊ téves, helytelen ítélet
◊ előítélet

balkány fn ◊ állóvíz; láp

balkörmű fn ◊ tolvaj módjára élő személy; zsivány; garázdá
◊ kikapós, könnyűvérű nő

ballada fn ◊ olasz népi táncdal

ballangó fn ◊ földbe ásott cölöpré szerelt, egy v. több rúdból álló, kezdetleges falusi körhinta, mely
tengelyén forgatható s ülőalakmatossággal van felszerelve; ördöghinta

ballon fn ◊ labda
◊ léghajó
◊ üvegetartály

balmagyarárát fn ◊ félreértés; félremagyararázás; értelemezavar

balog mn ◊ balkezes <személy>
◊ a jobb kéz tevékenységét végző, ugyanolyan gyakorlottságú <bal kéz>
◊ ügyetlen, suta <személy v. kéz>
◊ ferde; félszeg; szabálytalan, sikerületlen <dolog>
◊ gnosz; rossz

balogsuta, balogsüti mn ◊ balkezes, balog <személy>
◊ ügyetlenségre, félszegségre valló; esetlen

balos mn ◊ olyan <igavonó állat>, melyet baloldalra szoktak befogni
◊ ügyetlen, félszeg <személy>

balság fn ◊ szerencsétlen sors; balszerencse
◊ szerencsétlenség; baleset
◊ gyenge oldal; fonákság

baltadzsi fn ◊ favágó

balusztrád fn ◊ könnyökű; ablapárkány; karfal

balút fn ◊ tévút; tévelyegés

bálvány fn ◊ félfelületű többé-kevésbé szoborszerűen kifaragott kapufélfa; kapubálvány
◊ favázás falakban oszlop, amely többedmagával, egymást szabályos közökben követve a süveget és a falazást tartja
◊ nagy határák; nagy kő; kőoszlop
◊ a szárazalmak függőleges tengelye, melyet a ló forgat, s amely az egész szerkezetet mozgatja
◊ <régi fajta szőlőprésként> fából készült, csavarmenetes vastag rúd, ill. a présnek az a része, amelybe ez belecserélik
◊ <eseménnyel> a két nagy fa együttvéve, amely a közötte levő anyagból az olajat kiszállítja
◊ (jelzőként) óriási nagy; hatalmas

bálványfa fn ◊ szárazalmaknál fából készült tengelye; bálvány
◊ <a régi népi építkezésből> földbe ásott és a tetőt tartó oszlop
◊ <a népi építkezésből> nagy, vastag kapufélfa, az ebbe vert sarokvason forog a kapu

bálványház fn ◊ kápolna; templom; imaház

balvégzet fn ◊ kikerülhetetlen balsors; végzet

bambálódik ige ◊ bámászokodik; nézelődik; bambul

bambószkodó mn ◊ bambu; bárgyú; mafla

bambu fn ◊ bambusz

bámész fn ◊ önfeladott bámulást, csodálkozást tükröző tekintet, arc, szem

bámít ige ◊ megrémít; megijeszt
◊ csodálkozásra készült; meglep; ámulatba ejt
◊ ámit; félrevezet; hiteget; áltat

bán fn ◊ Horvátország, Szlavónia, Dalmácia kormányzója (1116-tól 1918-ig)
◊ egy, az országa be nem kebelezett tartomány kormányzója

bánattér fn ◊ előleg; letét; zálog

bánatfa fn ◊ akasztóbála, bitófa

banda fn ◊ munkáskonzerv, főleg mezőgazdasági dolgozóknak együtt szerződött és közös munkát együtt végzó csoportja

bandagazda fn ◊ rendszerint mezőgazdasági alkalmi munkára toborzott v. szerződett csoport, banda vezetője, aki a bandát szervezi, s képviselőtársa a szerződést megkötő

bandázs fn ◊ kötszer; kötés

bandérium fn ◊ ünnepélyes alkalomra (pl. koronázás, jubileum, beiktatás, követválasztás stb.) magyaráros díszsöötözetben, gyakran történeti jelmezben, fegyverzetben felvonuló, rendszerint kiséretet alkotó lovascsapat

bándor fn ◊ pacal

bandurka fn ◊ burgonya; krumpli

banga' fn ◊ bogyó
bangá⁸, bangó mn ◊ bamba, féleszü, mamlasz, ügyefogytott <személy>
bank, banka fn ◊ a pénzváltó asztala
bankbilé, banknóta fn ◊ bankjegy; bankó; papírpénz
bankista fn ◊ banktisztviselő
bankó, bankócédula fn ◊ bankjegy; papírpénz
bankóforint fn ◊ <az Oszttrák–Magyar Bank alapítása előtt> papírpénz alakjában forgalomba hozott forint
bankóprés fn ◊ papírpénzt nyomó készülék, gép
◊ nagy tömegű, fedezet nélküli, inflációt okozó papírpénzt előállító és forgalomba hozó állami pénzügyi gazdálkodás
bankrott fn ◊ bukás; csőd
bántalom fn ◊ sértő szó; sértés; rágalmazás
banzsalog ige ◊ cél talanul jár–kel, bámszakodik; lődörög; ténfereg; ōgyeleg
banya¹, banyakemence fn ◊ sáróból, agyagból, téglából rakott kúp alakú kemence; boglyakemence
banya², banyó fn ◊ nagnyanya
bánya fn ◊ győgyfürdő a szabadban
◊ gördör, amelyben a vályognak való agyagot tapossák
◊ sértésnek összértűt fekvőhelye
bányajog fn ◊ bánya nyitásának és művelésének joga, az erre vonatkozó jogosítvány
bányarém fn ◊ <babonás hiedelem szerint> föld alatti űregekben, bányákban megjelenő rém
bányászna fn ◊ ásvány
◊ ötvözet
bannyas mn ◊ bolyhos
bara fn ◊ posványos állóvíz
◊ sekély patak
◊ tócsa; pocsolya
baráber fn ◊ <vasút, alagút, viadukt építésén, folyók szabályozásánál> famunkát v. földmunkát végző, rendszerint idegenből bevándorolt v. munkahelyről munkahelyre vándorló, otthontalan munkás
◊ munkahelyét egyre változtató, otthontalan munkás
◊ gyűlévész, jöttment személy, csoport
barabolyn ◊ földimogoró
barabolya fn ◊ bőgő; nagybőgő
baralintos fn ◊ labirintus; ütvesztő
baráncsik fn ◊ selyem fátyolkendő
barang mn és fn ◊ barangoló; kőbörlo
barátszerép fn ◊ félhenger alakú cserép, amellyel tetőgerinceken és taréjokon a kétoldali tető cserpeit között keletkező hétágatót fedik be; küpcserép; gerincszerép
barátsuha fn ◊ durva szerzetesi ruha
baratina fn ◊ szerető; barátnő
barátkozik ige ◊ enyelegve ismerkedik vkivel; enyeleg
barátos fn ◊ barát; címbera
barátparéj fn ◊ spenót
barátság fn ◊ szerzetesi élet; szerzetesség
barázdai fn ◊ <a szőlőtőkék sorai közé nyitás előtt> hosszukás mélyedés
barbarus fn és mn ◊ barbár (ember)
barbora fn ◊ bőgő; nagybőgő
bárca fn ◊ ruhatársban elhelyezett ruhadarabról igazolásul adott, számmal ellátott megkülönböztető jegy
◊ a robotmunka egy-egy egységének elvégzését igazoló érme v. szilárd anyagból készített jegy
◊ rendőri és orvosi felügyelel alatt álló prostituált nők hatósági igazolványa
bárd¹ fn ◊ mézsárosok, ácsok szerszám; balta; fejsze
◊ egy ember által egy nap alatt kivágható nagyságú erdőrész
bárd² fn ◊ dalnok; költő; lantos
bárdol ige ◊ farag; vagdal; vés; metsz
bárdos fn ◊ faragnivaló; száltas erdő
◊ faragó; ács
barét fn ◊ széles karimájú fejfedő; nagy sapka
barhet, barhent, parget fn ◊ pamutból készült, a flanelhoz hasonló, de csak az egyik oldalán bolyhos,
vastagabb kelme

◊ durva gyapjúszövet

barika fn ◊ levert kugliábú

baril fn ◊ országok, városok szerint változó nagyságú, bor tartására szolgáló vasabroncsos hordó
◊ területenként változó umérték, amely kb. 51–54 liternek felel meg; akó

barka fn ◊ érdes, a festékét fől nem vevő kis foltok a bőrön

barkács fn ◊ lépet, lépesmézet felvásárló vándorkereskedő
◊ fűró-faragó, ügyeskedő ember; ezermester

barkácsol1 ige ◊ <ember> lassan, nehezen, óvatosan megy (pl. hóban, sárban, sötétben); cammog
◊ <jószág, vad> legelészve, táplálékot keresgélve ide-oda kősál

barkácsol2 ige ◊ a kasóból a méheket kiverve, a lépes méz kiszedésével foglalkozik
◊ lépes mézzel, viasszal kereskédik

barkás mn ◊ petyes; pötyös

barkó fn ◊ a fül mellett lefelé nyúló keskeny sávban meghagyott, rövidre nyírt szakáll

barkó fn ◊ a palócoknak északi, az ún. Erdőhátságon, főként Gömörben lakó csoportjából egy személy,
◊ főleg férfi

barkóca fn ◊ apró almához v. körtehez hasonló, fanyar izú, ehető gyümölcsöt termő fa, cserje; berkenye
◊ bunkósbot

barkör fn ◊ állatút; zodiákus

barla fn ◊ támaszul használt, botszerű eszköz; mankó

barlang fn ◊ bordélyház; nyilvánosház; piros lámpás ház

barmit ige ◊ lealacsonyít; lealjasít; lezülleszt

barna mn ◊ fénytelen; elfakult; fákó
◊ sötét; komor; baljós

barnařez fn ◊ bronz

baróka fn ◊ paróka; vendéghaj

barom fn és mn ◊ nagyobb, négylábú emlős háziállat, jószág (őkör, tehén, ló, szamár stb.)
◊ szarvasmarha
◊ gulya; csorda
◊ nagy testű ember
◊ igen nagy; otromba nagy; hatalmas <dolog>

baromállás fn ◊ a gulya pihenőhelye a legelőn

baromélő fn ◊ legelő; mező; rét

barometrum fn ◊ légnyomásmérő; barométer; időjárásielőző

baromlak fn ◊ szarvasmarha tartására szolgáló épület, istálló

baromor fn ◊ csordás; gulyás; kanász

baromvásár fn ◊ olyan vásár, amelyben háziállatokat (szarvasmarhát, juhot, lovat, sertést stb.) adnak-
vesznek

bartos mn ◊ félreescapott <kalap>

bárhzing fn ◊ disznő v. marha belének belső oldalán levő zsíros, nyúlós réteg
◊ állati gyomor
◊ nyelőcső

bas fn ◊ fahajók fedélzete

basa fn ◊ oszmán-török tartománymemanzó

bást fn ◊ erődítmény; erődítes; vár

bastarda fn ◊ vitorlási hadihajó
◊ rövid csővű ágyú

bástdol ige ◊ púpozva felhalmoz; összehord

bástya fn ◊ erődítmény kiugró része

bászli mn ◊ bamba; együgyű; málészájú
◊ ügyetlen; kétbalkezes, ügyefogyott

bataillon fn ◊ zászlóalj; alakulat

batár fn ◊ nagy, üveges, fedett hintó
◊ nagy, ormótan, régimód, nehézkes kocsi
◊ nagy befogadóképességű, magas oldalú szekér

batáviabeli fn ◊ holland
békangyal fn ó jelképes női alak, a földre az égből békét hozó isteni küldött, megbékítő, kiengesztelő, mennyei szellem, anygal
viszálykodó, haragos, háborúskodó felek között békét, megbékélést közvetítő, békesség szerzésére törekvő személy
békebíró fn ó az a személy, aki pörlekedő felek között kibékülésük érdekében közbenjár; békét szerző, békélő személy
bekecs fn ó gyakran himzéssel v. zsinórozzással díszített prémés bőrkabát, ködmön, bunda
bekever ige ó bepiszkít, bemocskol vmit
erkölsileg beszennyez, meggyaláz vmit
béklyó, békö fn ó egy rövid lánc két végén levő vasbílincs v. kötélből, lószörből, vesszőből font kettős hurok, amelyet a futás megakadályozására a legelő ló két első lábára v. két egymás mellett legelő ló egy-egy lábára csatoltak
bélcincs; rablánc
rabság; megbköttöttség
béklyóz, béköz ige ó vmely állat, föleg ló lábára bilincset ver
<robot> bilincses ver, megbilincsel
bekni fn ó vekni; pékáru
bekocog ige ó <ajtón, ablakon> kocog, hogy a bent levők meghallják; bekopog
békvártélyoz ige ó <főként katonákát> beszállásol vkihez v. vhová
bél fn ó belső; belső rész; közép
béla mn ó fehér; világos színű
belát ige ó belátogat, betér vhova
belbecs fn ó vmely tárgy v. dolog valódi, változatlan, a körülményektől, külső tényezőktől független, belső értéke
beleagyarkodik ige ó beleemetkezik; beleemélyed
belebuzád ige ó jásd; belebuzád
belebőpharadik ige ó belebő; kifogásol
bélbűlő ige ó <gyomorbajos volta v. gyenge gyomra miatt> étvágytalan, válógató, finnyás
<gyomorbajos volta miatt> kedvetlen, lehangolt, haragos
beledisputál ige ó beleeröltet; belekényszerít; beleerőszakol
belecirka ige ó belecsimpaszkodik; belekapaszkodik
belefutj ige ó belefojt; belefullaszt; beleol
belefojt ige ó belefojt; elhallgattat, elnémít
beleg fn ó bizonylat; tanúsítvány; igazoló okmány
beleget ige ó elringat; altat; álomba ringat
beleháborodik ige ó beháborodik; beleleszeret; belebolondul
belejön ige ó <kvíznek vmely testrészébe a fájás> beleáll; belenyilall
beléndek fn ó a burgonyával rokon, sárga virágú, mérgész gyomnövény
beléndes mn ó buja; parázna; szemérmetlen
belendesől hsz ó tobzódva; fektelenül
beléndezik ige ó parázánálmodik; kéjeleg
belény, belénd fn ó bölény
belérték fn ó vminek a külső körülményektől független, általánosan elismert, állandó értéke, belső értéke
szellemi, művészsi, erkölcsi érték
beles1 fn ó az a személy, aki állati belek, belső részek tisztításával, felhasználásra való előkészítésével és árusításával hivatászserűen foglalkozik
beles2 mn ó nagy étvágyú; sokat evő
beleesakad ige ó <folyóvíz> beleömlik, beleteröllek vmibe, vhová
belemez fn ó szövés közben történt hibás öltés, fonálszakadás; szövészhiba
szövészhibá következtében a vászonban támadt hézag
belga mn ó hebegő, kapkodó, dadogó beszédő
belháború fn ó polgárháború
cisvodás; veszkedés; vitatkozás
belharc fn ó belső, lelki küzdelem
bentkosztos mn és fn ◊ olyan (személy), aki a munkáltatóval történt megegyezés, szerződés alapján ott étkezik nála, tőle kap ellátást
◊ olyan tanuló, aki iskolájának internátusában, diáktóthonában étkezik, esetleg a közbenső tanulási időt is ott tölti, de nem bennlakó
beorozkodik ige ◊ besurran; beoson; belopakodik
bepókhálósodik ige ◊ elhomályosul; könnybe lábad; bepárásodik <szem>
bér fn ◊ kamat
◊ ajándék
berbecs, berbécs fn ◊ a juh himjé; kos
◊ herélt kos, ürü, ill. általában birka
◊ báránybörből készült süveg, sapka, kucsma
berbence, bőrbongő fn ◊ rendszerint fából készült kerek edényke; szelence; bödön
berbetél ige ◊ gyorsan beszél; hadar
berbitél1 ige ◊ mormol; dünnyő
berbitél² ige ◊ párzik; párosodik
bérc fn ◊ hegy; magaslat
◊ hegygerinc; heghyát
◊ domb; halom
berce fn ◊ a járomnak, vagyis az igásállatok húzószerszámának bélfäja, azaz középső lapos fája
◊ oldalborda
bercel fn ◊ bozótos terület
berdő1 msz ◊ <katonai Őrszem kiáltásaként: állj, ki vagy?; megállj!
berdő2, berdő fn ◊ némely növény (hagyma, tők) üres szára, ill. az ebből készült, mély, bögő hangú túlök, duda mint gyermekjáték
◊ a kukorica szárának egy része, ill. az ebből készült, hegedűként tekintett játékszer
◊ húgyvezeték
beré fn ◊ nyersen reszelt burgonya, liszt, só, esetleg még aludtjej és töpörtyű keverékéből tepsiben, vékony rétegben sültött lepény; cícge
berekn fn ◊ nádas, bozótos, vizes lapály; ingovány; mocsár
◊ nedves rét
◊ viz parti erdőesce; ártéri erdő
◊ bokros, cserjés hely; liget; ligeterdő
bereked ige ◊ bezárul; eltömödik; elrekesztődik
berekészti ige ◊ vmely helyre bezár vkit, vmít
bérenc fn és mn ◊ jutalomért, anyagi előnyökért aljas célok érdekében vkinek a szolgálatába szegődő személy; az, aki haszonlesbésből v. szolgálelkűségből eladja magát és becsületét
◊ bérért dolgozó, szolgáló <személy>
◊ felbérült; megfizetett; megvesztegetett
berendezés fn ◊ vmely könyv tartalmának beosztása, elrendezése
béres, bíress mn ◊ fizetett, szegődött, szerződéses szolga; inas; pásztor; napszámos
◊ mezőgazdaságban bérért dolgozó, bérért v. bérbe főfogadott <férfi>
◊ bérért használt; bérbe vett v. adott; kibérelt
berete fn ◊ női fejfedő
beretra fn lásd biréttum
beretva1 fn ◊ borotva
beretva² fn ◊ fejfedő; főkötő; sapka
bergám fn ◊ bergamió szövet, falikárpit
berhe fn ◊ alsóruhaféle; nadrág
◊ kötény; kötényke
berhel ige ◊ dob; szétdobál; eldobál
◊ piszkál; bosszant; mérgesit
berk fn ◊ berek; nádas
berke1, birke fn ◊ birka
berke² fn ◊ bara
berkes fn ◊ lidgetes, bozótos hely
bernéc fn ◊ házi szövésű keskeny öv
bernyákol i.e. lásd vernyákol
bérgaloma fn ő többemeletes, diszes bérház, melyben rendszerint nagyobb és drága lakások vannak
bérrabszolga fn ő bérmután; alkalmazott; munkavállaló
berreg i.e. ő <némely állat> folyamatos, morgásszerű hangot ad
berregő fn ő ébresztőőra; vekker
bertáfal i.e. ő virraszt; bámul
bertő fn ő ezüst- v. arangolyócska
berukkol i.e. ő <ellenséges területre> haderővel bevonul, benyomul
  ◊ feltűnést keltve v. sokadmagával bemegy vhová
berupál i.e. ő lecsuk; letartóztat; bebörtönöz
berze mn ő borzas, bozontos, fésületlen, gondozatlan <hajviselet>
bérzőc fn ő villany; áram; elektromosság
berzed i.e. ő borzasan felmered
  ◊ borzong; iszonyodik vmitől
berzeget i.e. ő felborzol; felráz; megbolygat
  ◊ ingerel; bosszant; piszkál
berzel i.e. ő felborzol; kócol; kuszlál
berzenkedik i.e. ő <állat, főleg madár> duhe, támadási szándéka jelűül felborzolja a tollát v. szőrét, ill.
  ilyen tollazattal, szörzettel dühösködik, mérgeskedik
  ◊ <párná vagyió him madár> leeresztett szárnyakkal nőstények megtámadására készül
berzent i.e. ő haragra gerjeszt; izgat; ingerel
berzl mn ő borzas, fésületlen, gondozatlan <hajviselet>
berzsény fn lásd börzsöny
besavanyít i.e. ő bajba ránt vkit, vmit; kellemetlenséget okoz vikinek
bese fn ő sólyomféle ragadozó madár
  ◊ kánya; varjú
bese2 fn ő játékkártya
beslia fn ő könnyű fegyverzetű török lovas katona
  ◊ rablój vezér; haramia; bandita
geszorol i.e. ő <katonának> besoroz vkit
beste, bestye fn ő állat, vadállat
  ◊ <szidalmaző szóként v. szítkozódásban:> gnosz, bitang, gyalázatos személy; bestia
besze fn ő beszéd
beszéd fn ő <nyelvtanban:> i.e
beszédes1 fn ő szónok; előadó
beszédes2 mn ő kvivel beszélő viszonyban, közelebbi ismeretségben, jó barátságban levő <személy>
beszéd rész fn ő szófaj
beszegez, beszögez i.e. ő <elüültető ágyút> használhatatlanná tesz úgy, hogy gyújtó lyukába vaséket ver
beszegődik i.e. ő <többnyire cselédi v. mezőgazdasági munkára> megegyezéssel, rendszerint bérért
  szolgálatba áll, szerződéses munkába lép
beszély fn ő rövid, rendszerint prózában írt elbeszélés mint írói műfaj; novella
  ◊ vmely eseménynek, esetnek előadása, elmondása, elmeselése; történet, elbeszélés
beszerika fn ő román templom
beszernyén fn lásd bösörmény
betakar, betakarodik i.e. ő <termést> betakarít, leartar
betér i.e. ő befér; átfér
betestesít i.e. ő elfogyaszt; megeszik; bekebelez
betétel fn ő betét; bankbetét
  ◊ <kártyajátékban> tét
betől i.e. ő betelik; megtelik
  ◊ elmúlik; eltélk
betű, bőtű fn ő az írás-olvasás tudománya
betűsor fn ő betürend; ábécérend
betűvetés fn ő a betűk írása; írás
betýár fn és mn ő olyan legény, aki nincs rendes szolgálatba elszegődve, hanem csak napszámba jár,
  alkalmi munkát végez
◊ nőtlen legény, cseléd
◊ bátor, virtuskodó <férfi, fiú>
◊ hetyke, ráttari, nyalka viseletű v. viselkedésű <férfi>

**betyárútornak** fn ◇ vikinek, főleg szegény emberek, napszámosnak, pásztorok egyszerű holmija, amelyet költözéskor, utazáskor könnyűszerrel magával visz; batyu; csomag; cókmók

**betyárosak** ma ◇ modortalanul neveletlen; műveletlen; parasztoasan nyers; durva; pórías

**beült** ige ◇ <még ki nem próbált termesztett növény, tenyészett házállat> igazolja a hozzáfűzött várakozásokat

**béves** mn ◇ bövelkedő; gazdag; vagyyonos

**bévül** hsz ◇ belül

**bezdít** ige ◇ könnyedén megmoccant

**beze** hsz ◇ valóban; igazán

**bezpál** ige ◇ <polgári személy tényleges katonai szolgálatat után mint tisztv. v. altiszt> továbbszolgálatra jelentkezik. hivatásos állományba lép

**bezzeg** mn ◇ igaz; való

**bezzent** ige ◇ érint; megérint

**biankó** fn ◇ kitöltetlen, üres csekk, ürlap v. utalvány

**bial** fn ◇ bivaly

**bibasz, bibas, bibast** fn és mn ◇ <cigányok egymás közti beszédében használt, lenéző megszólítás v. megnevezés>
   ◇ együgyű; ügyefogyott; gyámoltalan; ostoba
   ◇ gyáva; félénk

**bibbe** fn ◇ <germeknyelvb.:> betegségből, sérülésből eredő kisebb fájdalom, kellemetlenség, baj; bibi

**bibber** fn ◇ paprika

**bibircs** fn ◇ bibircsök

**bibircses, bibircsos** mn ◇ szemölcsös; bibircsókos
   ◇ pattanásos; pörseményes

**bibircső, bibircsök** fn ◇ <főleg idősebb emberek bőrén, különösen arcán, nyakán> barna, vöröses v. fekete színű kisebb-nagyobb kidudorodás, esetleg szemölcs, melyből gyakran szőr is nő
   ◇ daganat

**bibirkál, bibirkél** ige lásd babirkál

**bibliás** fn ◇ olyan személy, aki szereti forgatni a bibliát, v. aki a bibliában jártas
   ◇ bibliák árusításával hivatásszerűen foglalkozó személy

**bibliotéka** fn ◇ könyvtár

**bibo** fn ◇ 10–20 literes hordócska

**bibo** fn ◇ fogantyú

**bibola** fn ◇ hajfürt; tincs

**bibor** fn ◇ finom lenszövet, vörös színű ruhaanyag, bársony
   ◇ uralkodói hatalom, méltóság

**bibor** fn ◇ biborvörös virágú, egyéves takarmánynövény, melyet összel néha rozzsal keverve szoktak vetni; biborhere

**bibornok** fn ◇ biboros

**bicál** ige ◇ megyer; elver; helybenhagy

**biccent** ige ◇ kissé sántít; biceg

**bice** mn ◇ bicegeye járó; kissé sánta

**bicebóca** mn ◇ mindkét lábára sántító, bicegő, járás közben jobbra-balra billegő <személy>; sánta

**bicég** ige ◇ ismétlően biccent; bólíntgat

**bickándik** ige ◇ ugrándozik; szökkedssel; ugrabugrál

**bicke** fn ◇ kb. 2 méter hosszú, vasalt végű, vashoroggal ellátott erős dorong, vastag bot, amelyet a hajó kikötésekor használtak

**bicsak** fn ◇ egyenes kard; tör; bicska

**bicskás** fn ◇ útonálló; betyár; zsivány; szegénylegény

**bicskia** fn ◇ kész; bicska

**big, píge** fn ◇ két végén hegesre faragott arasznyi fadarab, amellyel úgy játszanak, hogy a földre fektetik, s egyik végét bottal megüti, ettől a levegőbe pattan, és akkor elűzik, mint a labdát

**bigecs** fn ◇ lanka; lejtő
gyümölcsöskert; gyümölcsös
bigézik, pigézik ive bigével játszik
bigyeg ige Ô fityeg; csüng; lóg
bigyerít ige Ô felakaszt; felfüggeszt
bika fn Ô hídoszlopop, nagy cölöpök leverésére használt, csigán átvetett kötőd segítségével mozgatott óriási kalapács, súly
bikacsek, bikacskó fn Ô a levágott bikának v. ökörnek súlyokkal kinyújtott s nádpálcára húzott
megszárított hímveszője, amelyet korbácsként, fenyítő eszközként használnak
bikál fn és mn Ô örmény
bikanyán fn lásd bekanyál
bikfic mn mn Ô ostoba; oktandi
bikk fn Ô bükk; bükffá
bikkmakk fn Ô bükkmakk
bikla fn Ô szoknya; alj
bilét, biléta fn Ô cédula; levélke
bileg, bilégg ige Ô belépőjegy
bilkál fn és mn Ô örmény
biling fn és mn Ô néhány szemból álló v. szedés közben itt-ott a tőkén felejtett szőlőfürt
billikom fn és mn Ô a fürtnek egy kisebb része
billikom fn és mn Ô a tőkén felejtett szőlőfürt
billikom fn és mn Ô a tőkén felejtett szőlőfürt
billikom fn és mn Ô a tőkén felejtett szőlőfürt
billion, billeng fn Ô levélbélyeg
billszöv fn Ô belépőjegy
bilya fn Ô jut; kerül
birkodik ige Ô birkózik; tusakodik; viaskodik
bírlal fn Ô birtoklására, különösen mohó vágyakozás pénz, birtok után; kapzsiság
bírvágyó fn Ô dízmény, díznemény
birtokpalma fn Ô birtok; jóság
birtokos fn ige Ô birtokárnya; birtokholdozó; birtoklására, különösen mohó vágyakozás pénz, birtok után; kapzsiság
birtokos fn Mn Mn ige Ô birtokárnya; birtokholdozó; birtoklására, különösen mohó vágyakozás pénz, birtok után; kapzsiság
birtokos fn Mn Mn ige Ô birtokárnya; birtokholdozó; birtoklására, különösen mohó vágyakozás pénz, birtok után; kapzsiság
birtokos fn Mn Mn ige Ô birtokárnya; birtokholdozó; birtoklására, különösen mohó vágyakozás pénz, birtok után; kapzsiság
birtokper, birtokpör fn Ó vmely birtok tulajdonjogáért folyó v. folytatott per
bírvágy fn Ó vágy vmínek a bírássára, birtoklására, különösen mohó vágyakozás pénz, birtok után; kapzsiság
bírvágyó fn Ó anyagias; pénzsövár
birsák fn lásd bízsák
biskolet ige Ô járól; jön-megy; jár-kel
bisztextilis fn ige Ô szőkövék
biszke fn ige Ô hegyes, vasalt végű, erős kampóval ellátott farúd, amelyet hajó, tutaj v. malom kikötésekor a parton földbe szúrnak, hogy a vízi járművet, ill. a malmot ideiglenesen hozzák erősítsék; büszke
bízseg, bizsergé igé <az egymáshoz való súrlódásból keletkező, egybefolyó tompa hangot keltve>
yüzösg, összezsúfolva mozog; hemoszeg
  ◊ <nedvesen égő fa> sustorog, sistereg
  ◊ <vízforrásokor, felfakadásokor> sustorgó, zümmögő hangot adva forr, bugyog
bízserél igé ◊ simogat; cirógat
  ◊ csiklándoz; csikiz
bízsók, bírzsák fn ◊ zsebkés
blaszfémia fn ◊ istenkáromlás; káromkodás
blíktéri, blíktarif fn ◊ csekélység; semmiség; nem fontos dolog
blokkház fn ◊ katonai örház
blúdár mn ◊ buta; értelmetlen
boa fn ◊ női nyakprém
bobajka fn ◊ különféle súlt, kelt tésztaékkal megpuphitva készült tésztaételel
bóbita fn ◊ némely madár fejtében búbosan felálló tollcsomó
  ◊ <fészkes virágzatú növények java részénél> a termés csúcsán található, ejtőenyőhöz hasonló,
koszorúszan elhelyezett, szőrszállákából alakult repítő képződmény
  ◊ könnyű szövetanyagból v. szalabdól való, feltonyosuló, bokréta- v. koszorúszerű fejdísz
  ◊ vendéglátóipari kiszolgálónököktől v. szobalányoktól iskelt fityula, azaz pártához hasonló széles szalag,
amely a hajnak csak a hőmok fölötti részét takarja el
bóbítás mn ◊ bóbítával, koszorúszerű fejdísszel diszített <főleg női fej, ill. személy>
bócér mn ◊ kócos; borzas; fésületlen
  ◊ ostoba; bamba
bócorog igé ◊ járkál; kóborol
bocs, bocsfa fn ◊ hordó
  ◊ faedény
  ◊ negyed véka űrmérték, kb. 6–7,5 liternek felel meg
bocsánik igé ◊ megbocsáttatik
bocsár, bocsa, bucsár fn ◊ hordókat, kádakat, faedényeket készítő mester
  ◊ a királyi udvardíjas egyik méltósága; pohárnak
bocska fn ◊ hordó; faedény
bocskor fn ◊ egyetlen bőrből készült kezdletleges lábbeli
  ◊ szijkötéses lábbeli
bocskoros fn ◊ szegény ember; nincstelen; földön futó
bocsózik; bocsóz igé ◊ kötekedik; veszkedik; akadékoskodik
boda fn ◊ fazekas; agyagműves
bódá fn ◊ kardmarkolat; markolat
bodag fn ◊ kenyérterésta maradékából sütött lángos
bodega fn ◊ <nemely nagyobb vidéki városban> italmérés, amelyben hideg ételeket is felszolgálnak;
falatozó
bódí mn ◊ gömbölyű; köver
  ◊ eszten; bolond; féleszű
bodnár, bognár fn ◊ hordót, kádát és más gazdasági, háztartási faedényt készítő iparos; kádár; pintér;
szekergyártó
bodobács fn ◊ katicabogár
bodóc1 fn ◊ bogýó
bodóc2 fn ◊ fiatal szarvasmarha
bódog fn és mn ◊ boldog; szent; üdvözlő személy
  ◊ gazdag; tehetős; jómódú
  ◊ szerencsés; sikeres
bodon fn ◊ fából készült, hordószerű bődön
  ◊ kút belésére szolgáló üreges, kivált fa
bodonkút fn ◊ odvas v. kivált fatónkben felfogott forrás
bodor mn és fn ◊ gyúrűzve, tekervényesen meghajló; karikába hajló; göndör
  ◊ vminek, főként hajnak, szörnek, szalagnak, vékony szálú anyagnak gyúrűzve, tekervényesen meghajló,
göndörödő része
bódorka fn † nagyságra a vadsokna közös, nagyobb tavainkon, néha szegélyezett folyóinkon élő, halakat pusztító madár, amelynek feje búbján kettős bóbita, nyaka tővén rozsdabarna, szélein sötét tollgallér van; vőcsök
bódorog ige † cél és irány nélkül összevissza járkál, kószál, kódorog
bodri mn † enyhén göndör, bodor hajú
bodros mn † olyan <ruha v. ennek része>, amelyen bodor van, ill. bodrok vannak; fodros
○ olyan <anyag>, amely gyűrűzve, tekerkényesen göndörödik, bodrosodik
○ göndör hajú
bodz fn † bodza; bodzafa
bodza fn † visszercsomó
bodzapuska † bodzafa kifürt, ürege vagy tett ágából készített gyermekjátékszer, amelyből rendszerint csepülből, kenderkőből formált golyócskát lehet különből
bodzás, bozás mn † ittas; becsípett
bog, bóg fn † bütyök; göcsört; kidudorodás
○ csomó
○ a cselekmény, bonyodalom szálainak szövevénye; bonyodalom, amely meoldásra vár
bogács fn † körösszerű nővény, amelynek levele és kék v. piros színű virága is szűrős; szamárővis; bogáncs
bogácskörö fn † bogáncs v. szamárővis, főleg száraz és száráról leszakadt állapotban; bogáncskörö
○ mindenféle hosszabb szűrős száraz és szűrős gyomnövény
bogár fn † légy
○ méh
○ tető
○ (jelzőként) fekete színű; fekete <szem v. haj>
bogaras mn † olyan <állat>; amely a rajta levő csipdeső bogarak (legyek, bögőlyök) miatt idegesen nyugtalan
○ szeszélyes; rigolyás
○ mérges; goromba
bogarászik, bogarász ige † bogarakat, különösen tetőt keres viking a hajában v. ruhájában
bogárhatú mn † és fn † olyan (ház), amelynek gömbölyedten kiemelkedő, fölpúposodó nád- v. szalmateteje van
bogározik, bogárzik ige † <marhaféle, főként tavasszal a legelőre való kihújtáskor> vidáman ugrándozik
○ <ember> szaladgál, szökvéssel, víhdékol
○ <állat, főleg marhaféle v. ló> párizsi időszakában futkos, nyugtalanul viselkedik
○ <nő> szokatlan elénkségével, nyugtalanásával szerelmi vágyának jelet adja
bogárszemű mn † és fn † olyan (személy, főként nő), akinek bogársszínű szeme van; kis, nagyogó, tüzes fekete szemű
bogározó fn † homokos v. vizenyős hely, ahova a bogarakból kifejlett jóságot szokták terelni
boglár fn † <ruha, főveg díszítésére> ékköves, gyöngyös, zománcos, változatos felületű és formájú, arany v. ezüst ékszer, disz v. gomb
○ <díszruhán, óvón stb.> arany- v. ezüstfonállal hímzett, szövött, varrott, változatos, főleg csillag v. gomb alakú kisebb ékítmény
○ csoportosan növő, gömb formát alkotó virágzat, amely tömegében és elhelyezkedésének alakjában boglárra emlékeztet
○ <löserszámon, lótakaron> odaerősített, rávarrott, arany- v. ezüstfonálból készített kereked, gyűrű alakú disz
○ nagyobb könyvek tábláit becsukáskor összetartó csat, kapocs, amelyet díszítének
boglárfna fn † gyorsan növő, terebélyes, rendszerint díszfának ültetett fa, amelynek kérge nagy darabokban leváló, és levelei tenyér alakúak, karjósak, gömb alakú virágzata kocsányon csüng; platán
boglya, baglya fn † szálas takarmányfélekből, főként szénából v. aprított fából rakott, rendszerint kupola alakú, a petrecnéknél nagyobb rakás
boglyakemence fn † sáróból, agyagból, téglából rakott, csonka kúp alakú kemence
bognár fn †láskbodnár
bógni fn † környezőágazásban leírt félkör
bogos fn † kétoldalt a fül mellett lelógó hajfonat, amelynek a végére csomót kötnek
bogs fn †láskboksí
bogyó fn † apró gyümölcs
bolondgomba
bolongár
bolondgomba
bolt
boltnézéke
boltszám
boltoz
boltoz
boltoz
boltoz
boltoz
boltoz
boltoz
bordély, bordella fn ♦ az az üzleti vállalkozás, mely szerződtetett kétnöket férőknak nemi ösztönű kielégítése céljára rendelkezésre bocsát; kupleráj ♦ az az épület, helyiség, ahol ezt a vállalkozás működik; bordélyház; nyilvánosház

borégető fn ♦ pálinkaőző
borfiú fn ♦ pincérfiú; pincérdatoló; pikoló
borfütő fn ♦ a mustot melegítéssel, hevítéssel sűrítő, befőző személy

borgazda fn ♦ az a személy, aki vmiely mulatság, ünnepség, társas összejövetével alkalmával a bort adja ♦ olyan személy, aki a bort kezeli, elosztására ügyel, s rugmassokkal, tréfákkal stb. a társaságot szórakoztatja

borház fn ♦ borpince fölött v. mellett épült, rendszerint kisebb gazdasági épület, amelyben szólót préselnék, a szóló műveléséhez szükséges gazdasági eszközöket tartják, és esetleg bort raktároznak; présház

borissza mn ♦ bort kedvelő; részeges

borítás fn ♦ zsinór, paszomány, mellyel a ruhát díszítették v. beszegték

boríték1 fn ♦ gyógyító kötés; borogatás; pakolás

boríték2 fn ♦ vminek a külső védő burka, burkolata

borító, borítókosár fn ♦ fűzfávesszőből font, kúp alakú, fenék nélküli kas kiscibék összetartására, ill. annak megakadályozására, hogy a kotlós elkalandozzon ♦ kosár, amellyel a halász a sekély vizet elkeríti, s a kosár tetején benyúlva fogja meg az ottrekedt halakat

borívó fn ♦ borozásra berendezett helyiség; sőntés; kocsma

borjú, bornyú fn ♦ szöros borjúbőrből készült, vallára csatolható katonai háttitása

borjúcövek fn ♦ fiatal szarvasmarha szopását gátló, az elválasztást segítő eszköz, olyan, földbe levert karó, amihez az állatot kikötötték

borjúpázsit fn ♦ olyan legelő, rét, melyen különösen friss, zsenge fű nő, s ezért borjúkat legeltetnek rajta

borkorcsolya fn ♦ két gerendából összerőtt csúszató eszköz, melynek segítségével a boroshordót a szekérre gurítják, ill. a szekerről a pincébe leeresztik; korcsolya

borköles fn ♦ a sósóval rokon, fehér v. rózsás virágú, lítzeses magja miatt ősödik óta termesztett, egynyári növény; haricska; hajdina

borkút fn ♦ asványvízforrás

bormérés fn ♦ bornak italmérési engedély alapján való árusítása, kimérése kicsiben, rendszerint elvitelre v. helyében állva, poharaként való fogyasztásra, ill. ilyen árusítóhely; borkimérés ♦ kocsma; italmérés; borozó

bormérő fn ♦ olyan eszköz, amellyel a szeszes italnak alkoholtartalmát, tejnek zsírtartalmát megmérik; fokoló ♦ <kocsmában> az az elkerített hely, ahol a bort mérik; kármentő ♦ kocsmáros; csapos

bornemissza fn és mn ♦ <tréfás megnevezésként: olyan személy, aki tartózkodik a borivástól, aki nem szokott bort inni ♦ a borivástól tartózkodó; idegenkedő ♦ antialkoholistá; abszintens

bornyú1 fn ♦ borjú

bornyú2 fn ♦ pogygyász; csomag; málha

borona1 fn ♦ igássállattal v. gépi erővel vontatott, vasfogakkal ellátott, négyzet alakú mezőgazdasági eszköz a felszántott talaj porhanyítására, a trágya v. a vetőmag betakarására stb.

borona2 fn ♦ rendszerint fényv- v. lombfából faragott gerenda, épületfa ♦ deszkakerítés; palánk ♦ vessző

boronnda fn ♦ juhtió; juhsajt; brindza

boros mn ♦ olyan <személy>, aki bort ivott, s ennek hatása meglátszik rajta; kissé ittas; pityókos ♦ iszákos; italozó; részeges

borosta fn ♦ disznó sertéjéből kötött kife, ill. meszelő

borostyán fn ♦ babér

borotvás fn ♦ borbély

bors fn ♦ paprika

borsó fn ♦ bab; paszuly

borsóka fn ♦ szegélyként v. önálló szegélydiszként használt hímzés, amelynek az alap szálait csak egy irányban húzzák ki, és az ezekre merőleges szálakat a fonál többszörös átsavarásá után úgy fogják össze,
hogy az öltéssel kis, borsószerű csomó keletkezik

**borsoló** fn ◊ fészerező konyhamester, szakács

**borsos** fn ◊ borsossal kereskedő
◊ házaló szlovák fészerező
◊ házaló olasz v. horvát rófős kereskedő

**ború** fn ◊ a napot eltaláro, az egyet homályossá tevő sötét felhő v. sűrű köd

**borul** ige ◊ <növény, főleg saláta, káposzta föld feletti részénak növekedésével> fejesedik
◊ <kedély, kedv, állapot> szomorúvá, komorrá, ill. kilátástalanná kezd válni; fokozatosan elborul

**borulat** fn ◊ felhő v. köd okozta homály; borulás
◊ szívné, kedélynek mélabusz komolysága; busongás

**borvív** fn ◊ ásványviviz; kristályvíz
◊ ásványvízfőrás
◊ ásványvízfürdő

**borzad** ige ◊ <haj> főlemelkedik, égnek áll

**borzadoz** ige ◊ didereg; vacog; fűzik

**borzás** fn ◊ dagadt, visszeres láb

**borzogat** ige ◊ <tollat, szőrt> ismételen felborzol
◊ <szél falombort, szalmatetőt> rezget, kuszál
◊ <szél víz felszínét> mozgásba, gyűrűző hullámzásba rezdíti
◊ borzongat

**borzsák**1 mn ◊ borissza; izákos

**borzsák**2 fn ◊ az a zsák, amelyben a szőlöt kitapossák

**bosnya, bosznya** fn és mn ◊ bosnyák

**bospor** fn ◊ darált hús; fasírt

**boszihó** mn ◊ buta; otromba

**boszor** fn ◊ halálfejes lepke
◊ boszorkány

**boszorka** fn ◊ boszorkány; vénasszony

**boszorkánynak** fn ◊ <babonás hit szerint> tudományát rendszerint őseitől örökölő s ősi szerekkel kuruzsló v. varázsló eljáráskokkal (pl. ráolvasással, ígézéssel, bájolással stb.) jót, de legtöbbször rosszat előidézni képes személy

**boszorkánynynak, boszorkánynynak** ige ◊ megigéz; elvarázsol

**boszorkánynynak** mn ◊ <bosszankodást v. csodálkozást kifejező enyhe szitokszóként>

**boszorkánynynak** fn ◊ forgószél; orkán; szélörvény

**bosszont** ige ◊ bosszant; idegesít; píszkál

**bosszóság** fn ◊ gyalázat; igazságtalanság

**bosszul** ige ◊ bosszankodik; nyugtalankodik; mérgeskedik

**bosztán** fn ◊ konyhakert

**boszton**1 fn ◊ két-két partner részvételével játszott kártyajáték, a bridzs öse

**boszton**2 fn ◊ a keringőhöz hasonló, de annál lassúbb, amerikai eredetű tánc, mely főleg az első világháború előtt volt divatban
◊ olyan zenedarab, melyre ezt táncolták

**boszú** fn ◊ bosszú

**bot** fn ◊ fából v. fémblő készült, diszített, faragott rövid pálca, melyet mint hatalmi, hivatali jelképet bizonyos alkalmakkor kézben tartottak
◊ csősz, mezőőr, pásztor, hajcsár

**bóta** fn ◊ kis cipő

**botnyelvű** mn ◊ magyarul rosszul tudó <személy>

**botol**1 ige ◊ botlik; botladozik

**botol**2 ige ◊ vmely fának vesszőit, hajtásait sorban levagdosa; gallyaz

**botor** mn ◊ balga; ostoba

**botos**1 fn ◊ csordás; marhapásztor
◊ csősz; mezőőr
◊ eladásra hajtott marhák mellé fogadott hajcsár

**botos**2 fn ◊ durvább, vastagabb harisnya, kapca
◊ vastag posztóból, nemezből készült, bőrtalpú, bő, téli csizma, amelyet rendszerint más lábbelire húzva
viselnek
botosispán fn ◊ a gazdatisztítnál alacsonyabb rangú és képzettségű uradalmi alkalmazott, az uradalom mezőgazdasági munkásainak közvetlen felügyelője
botoska fn ◊ házicipő
boza fn ◊ kölesből erjesztéssel készült söréfe ital
bozás mn *lásd* bodzás
bozont fn ◊ erdő sürűje; bozót
bozsékol ige ◊ jaigat; könyörüg; büsül
bozsog ige ◊ hemzseg; nyúzsög; tolong
bő³⁰ mn ◊ gazdag
bő² fn ◊ nemzettségfő
bő³ ige ◊ bőg; ordít; elbödül
böcögö mn ◊ jellegzetes járású; ballagó
böcskör fn ◊ alacsony termeti ember
bócstelen mn ◊ becstelen; aljas; alávaló
böcsül ige ◊ becsül; értékel
böcsület fn ◊ becsület; tiszteség
bődít ige ◊ üvölt; ordít; kiált
bödőc, bödúc fn ◊ vastag vászonból varrt, szalmaval, esetleg kukoricacshéval keményre töltött zsák, amelyet az ágy deszkájára fektettek, rá pedig a lepedőt terítették; szalmazsák; dusza
bödön fn ◊ fatörzsóból kivált kezdetleges csónák, ladik
◊ a kút gödrét kibélő kivált v. odas fatörzs
◊ edény, amelyben vízet, vajat, zsírt tartanak
bödönhajó fn ◊ egyetlen vastag fa törzséből kivált csónak
bödör mn ◊ erős; nagytestű
◊ határozott cél nélkül köborló; lézengő
bög fn *lásd* bog
bögé fn ◊ gödör; mélyedés
bögő fn ◊ faragott rész néhány vízi járműnek, különösen a halászok haltartó bárkájának az orrán
◊ nagybögő
bögre fn ◊ fazékszerű ölömmazas cserépedény
◊ fazekas; agyagműves; cserpes
bögy fn *lásd* begy
bögyörész ige *lásd* begyerész
bögyőrő fn ◊ kisfű hímvesszője
bögyős¹ fn ◊ nagy mellű nő
◊ igen erős férfi
◊ kevély, akaratos, rártati személy
bögyős² mn *lásd* begyes
bögyösködik ige *lásd* begyeskedik
böhény fn ◊ szarvasmarha gyomra, bele
bőjtélő, bőjtélőhava fn ◊ február
bőjtémás, bőjtémáshava fn ◊ március
bőjtős fn ◊ bőjti napokon rendszerint zsír és hús nélkül fött étel
bökentű fn ◊ sarkantyú
bököd¹ ige ◊ <gyomnövényt> törzsének, fő gyökerének tőben való átmetszésével elpusztít
bököd² ige ◊ <csipős megjegyzésekkel> bosszant vikt
bökös mn ◊ borotvátalatlan, szőrös és ezért érdes tapintású <arc, bőr>
◊ érdes, durva tapintású, szűrös <textilanyag>
◊ a mezítelen lábat, a talpat szúró <rét, tárlo>
bölcs¹ fn ◊ diák; tanuló
bölcs² fn ◊ varázsló; táltos
bőlcselem, bőlcssességtan fn ◊ filozófia
bőlcészettan fn ◊ bölcseset; filozófia
◊ a bölcsészkarban tanított tudományágak; bölcsészet
bölöng fn ◊ utak mellett, szemétes helyeken növő, a burgonyával rokon mérgez gyomnövény, amelynek szörös, tapadós levele, piszkossárga, íbolyánban ereszett virága van, termése kupakkal nyíló tok, és részeit gyógyszer készítésére használják; csalmatok; beléndek
böllér, bellér fn ◊ nem hivatásos hentes; húsfeldolgozó; disznőölő
◊ marhával, disznóval kereskedő személy; csiszár; kupec
böllönküldik ige ◊ pörlekedik; ingerkedik
bönöcsök fn ◊ néhány szemből álló kis szőlőfürt
bőndő fn ◊ bendő
böngő fn ◊ rügy
◊ bogyó
◊ kis fürt; fürtöcske
böngészde fn ◊ antikvárium
bönye fn ◊ izomköteg burka
◊ szarvasmarha szügyének a húsa
börbéncse fn lásd berbence
bördő, berdő fn ◊ némely növény (hagyma, tők) üres szára, ill. az ebből készült, mély, bőgő hangú túlok, duda mint gyermekjáték
◊ a kukoricá szárának egy része, ill. az ebből készült, hegedűként tekintett játékszer
bőregér fn ◊ denevér
bórhid fn ◊ kezdetleges hidféle
börke, bürke fn ◊ kisebb darab szalonnabör
◊ a perzselz disznó lefejtett bőre
bőrödzik, bőrösödik ige ◊ emberi, állati testen, ill. a rajta esett sérülésen bőr képződik
◊ vmely anyagon, folyadékon bőrszerű hártya, réteg keletkezik
börös fn ◊ bőr kikészítésével foglalkozó mester; tímár
◊ nyers állatbőrrel kereskedő személy
bőrszeny fn ◊ kiütés; sömör
bőrszővor fn ◊ szivar <a cigarettával ellentétben>
börtön fn ◊ hőhér; porkoláb
börze fn ◊ tőzsde
◊ olyan hely, ahol adnak-vesznek, csereberélnek, s az ott megforduló sok ember megbeszéli híreit, értesüléseit is
börzé, bőrézik ige ◊ tőzsdezik
bőrzőnér fn ◊ tőzsdei ügyletekkel foglalkozó személy; tőzsde, bőrzés
bőrzsöny, berzsény fn ◊ hegyes, tojásadad levelű, fehér v. piros fürös virágzati kerti disznővény, amely gyakran eladulva tenyészik; alkormös
◊ e növény bogyóiból készült lilási virágkastélyanyag, amelyet italok és sütemények színezésére használnak
◊ vöröshegy a hájának kifőzőtt leve
böstörüködik ige ◊ haragosan, ingerületen perlekedik, veszekszik vkivel; berzenkedik
◊ ingerkedik, ellenkezik vkivel, vmivel
böségest hasz ◊ bőségesen; nagyvonalúan
bőszméfn és mn ◊ faragatlan, együgyű, félkegyelmű (személy)
bőszörmény, beszemény fn ◊ a középkori Magyarországon élt mohamedán vallású népcsoportharagonkolók, kalizok stb.) közé tartozó személy; izmела
bőtkő fn ◊ csomó; bütyök
bőtű, bőtő fn lásd betű
bővebb, bővebbkén hasz ◊ bővebben
bővében, bőviben hasz ◊ kellő mértékben; bőven
bőves mn ◊ gazdag, sok
brácsa fn ◊ hálóféle rákászó eszköz
bráha fn ◊ sörözés után maradt moslék
brancs fn ◊ kéttes hírű baráti társaság, csoport
brant fn ◊ a seb fertőződése, üskösdődése; vérmérgeség
bratina fn ◊ serleg; kupa; ivóedény
brávó fn ◊ bergyilkos; kalandor
brázna fn ◊ barázd
bregó, bregóc, bregós fn a mezőföldi volt uradalmakban s a környező vidéken az ökrökkel foglalkozó, szántásnál, vetésnél, hordásnál segédkező fiatal béreslegény, kisbérés
brekegtető fn f avasszoból, lőszörből, kis pecekből és dobozból álló játékszer, mely megforgatva brekegő hangot ad
breviár, breviárum fn imádságoskönyv; katolikus szoltároskönyv
bricesz fn lovaglónadrág
bricska fn könnyű, merev karosszériás, négyszemélyes jármű, kocsi
bridos mn piszkos; koszos; mocskos
ben fukar; zsugorí
brigád fn ugyanannak a fegyverennemek rendszerint két ezredéből álló katonai alakulat; dandár
brigadéros fn a brigádnak rendszerint tábornoki rangban levő parancsnoka; dandáparancsnok
brigáti fn útonálló; rabló; bandita
brilliánsos, brilliánsos mn brilliánsossal díszített v. berakott
brillantin fn finom, illatosított kenőcs a haj fénysítésére és puhítására; hajkenőcs
brindza, brinza fn lipótúró; juhtúró
ben kecsketej hozzáadásával készült juhsajt
brokát fn arany- és ezüstszálakkal gazdagon átszott, mintás selyemszövet
bromium fn bróm
brontes mn hatalmas termetű, nagy csontú, tagbasszakadt <személy>
brüder fn cimborna; pujtás; barát
brüggattyú, brüggattyú fn <brüggattyú> függesztéssel
ben fatengelyre szerelt dióhéjból és nehezékből álló népi gyermejkátékszer, amely a tengelyre tekert madzag meghúzásával megörgögetve, a vele játszó gyermekek kezében sokáig forog; pörgettyú
ben fából v. csontból készült népi gyermejkátékszer, mely a befúztott madzag húzogatására gyorsan forog, és búgó hangot ad
brügo1 fn <hajdan némelyik református kollégiumban> a diákok számára sütött (egy adagneri) kenyer v. kis barna cipó
brügo2 fn <tréfás megnevezésként>: nagyböögő; gordon
buár fn búvár
bubaf fn játékbaba; bábú; baba
ben <kis leánynyermek
ben <földmunkában> kiásott területen a talajnak csonka kúp formában meghagyott ki darabja, amelynek magassága alapján számítják a kiemelt föld mennyiségét
búbol ige fejbe ver, hajánál fogva ráz, cibál, tépáz vkit
ben <kakas tyúkot> hág, petél, cicerél, megtermékenyít
bubóly fn kelés; gennyesedés
buborcsék fn kútés; pörzenés; pattanás
buborcsó fn bustorék
buborék fn a betegség nyoma, himlőhely
buborka fn uborka
búbos fn búboso kemence
ben búboso tyúk
bubuliskó fn a test kóros elváltozása; gumó
bubus fn mumus; rém; szörny
buc fn comb
bucáz fn almacsukta; körtecsutka
buckó1 fn ember, állat testén v. növényben keménny kinövés, csomóos kidudorodás; csomó; göb; görcs; bütyök
buckó2 mn köpcös; zömök; tömzi
bucok fn csomó
ben vaskos formájú tárgy, test
ben homokbucka
ben földben maradt fatörzs; tuskó
bucsár fn lásd bocsár
bucsér fn szalmából v. fűfuvesszőből font, fületlen, olykor fedéllel is ellátott, köcsög formájú kosár liszt, tojás stb. tárolására
bugyka fn ◊ korsó; kancsó; köcsög
bugyli, bugylibicska fn ◊ oleső, gyenge minőségű, fanyelű zsebkés, bicska, amelynek rendszerint csak egyetlen pengéje van
bugylinadrág fn ◊ vászonnadrág
bugyog ige ◊ gagyog; gögicsél; gügyög
bugyogó fn ◊ női v. gyermek alsónadrág; bugyi ◊ nadrág; gatyta
○ <mohamedán férfiak és nők viseleteket> bőre szabott, buggyos, bokáig érő nadrág
bugyogós mn és fn ◊ szűk szajú, fűles korsó; bugyogós korsó
○ bugygos; ráncos
○ bugyogóban járó v. bugyogót viselő személy
○ <gúnyos megnevezésként: > némert v. török férfi, katona
bugyola fn ◊ álruha; áloltözött; jelmez
bugyor, butyor fn ◊ négy sarkán összekötött, gömbölyű kis batyu, amit rendszerint kézben, bot végére akasztva vállon v. háton visznek
bugyros fn ◊ házaló; árús; vándoraráus
buhu mn ◊ borzas, gondozatlan <haj>
buhu fn ◊ bagoly
bujá mn ◊ gazdag; bőséges; bő
bujakör fn ◊ csavaros fonál alakú apró körökozó által okozott, főleg nemi érintkezés útján terjedő, ma már gyógyszítható fertőző betegség; szíflisz; franc; vérbaj
bujálkodik ige ◊ dúsan nő, tenyészik
buján fn ◊ gaz, gyom, hasznavehetetlen növény
bujár1 fn ◊ nagyságra a vadkacsához hasonló, nagyobb tavainkon, náddal szegélyezett folyóinkon élő, halakat pusztító madár, amelynek feje búbján kettős bőbita, nyaka tóvén rozsdabarna, szélein sötét tolgallér van; vőcsök
bujár2 fn ◊ bűvár
bujdosó1 mn és fn ◊ bujdosoló; vándorló; tekergő; menekült
○ elszökött jobbagy
bujdosó2 mn és fn ◊ bolygó; csillag
bűjka fn ◊ rövid derekú, hosszú ujjú, nyakig gombolt, laza férfikabát
bujt ige ◊ <szőlőösvessző> lehajlítva földbe dug, hogy a földdel takart rész gyökeret eresszen
bújtató1 fn ◊ gabonából rakott kereszt legsalsó, a többinél kisebb kétvége
bújtató2 fn ◊ gyermekjáték, melyben a lányok alkotta kör közepén az egyik gyermek a mellette guggoló lányt köténylevél eltakarja, a kör körül haladó bekötött szemű lánynak ki kell találnia a guggoló lány nevét, és ha kitalálja, a lány hozzácsatlakozik, s most ketten járnak a kör körül, ez így folyik addig, míg az első maga marad, s akkor ű lesz a „kerülő”
○ az a játékos, aki ebben a gyermekjátékbén a guggoló lányt eltarjaka
bujurdia fn ◊ parancs; rendelet
buk fn ◊ esés; leesés; zuhanás
bukéta fn ◊ virágcsokor; bokréta
bukjelszoknya fn ◊ olyan szoknya, amely alul nagyon szűk, s nehéz járni benne
bukkanik ige ◊ egyet v. hirtelen bukik, megbotlik és elesik; felbukik
bukkanó fn ◊ hirtelen, meredeken ereszkedő lejtő
buklí fn lásd pukli
bukméker fn ◊ könyves; könyvkereskedő
bukó1 fn és mn ◊ esendő, gyaroló személy
○ nyomorék; csonka; béna
○ buta; ostoba; tudatlan
bukó2 fn ◊ közepes méretű, boglya alakú szénacsomó a mezőn, amelyet két rúdon két ember elbír
bükör fn ◊ büskomorzság; melankólia
buksi mn ◊ önfejű; makacs; konok; csőkönyös
○ ostoba; bamba
bukszaf1 fn ◊ pénztárca; erszény; bugyelláris; pénzgyűjtő persely
bukszaf2 fn ◊ kerékagy része; <kocsikerék> doboz, persely, puska
bukta fn ◊ kelt, élesztős tésztából, olykor kukoricalisztből készült különféle (pl. gombóc, galuska, fánk)
formájú tészta
bukta fn ◊ kudarc; bukás
bula, bullya fn ◊ török, keleti származási hely
◊ török, keleti nő
◊ ágyas; szerető
bulándra fn ◊ rongy; szövetdarab
◊ szajha; ringyó
bulya fn ◊ kártyaparti; kártyázó társaság
bulikol ige ◊ bűg; burukkol; turbékol
bulla fn ◊ okmány; irat
◊ középkori oklevelek függő pecsétjét tartalmazó tok, szelence
bulvár fn ◊ körút
◊ fäkkal szegélyezett, széles belvárosi utca
bulya fn és mn ◊ török asszony
bumbák fn ◊ gyapot
bumfordi mn ◊ morgora; barátságtalan
bummelcúg fn ◊ helyiérdekű vasút
bummler fn ◊ munkakerülő; ingyen; mihaszna
bunta fn ◊ forradalom; felkelés; lázongás
bunda fn ◊ elégtelen osztályzat; széles belvárosi utca
bunyevác, bunyó fn ◊ jobbára a Bácskában és Baranya megyében élő, régebben egyöntetűen katolikus vallású, legnagyobb részben a szerb-horvát nyelv egyik tájszólását beszélő dél-szláv népcsoport
bunyik fn ◊ útonálló; zsivány
bunyófn ◊ kisebb, torpedószerűen hegyesedő orrú hajó; luntra
bundár fn ◊ a ruházódásra alkalmas bőrök kikészítésével, szabásával és varrásával foglalkozó iparos; szűcs
bundás1 fn ◊ első osztályos középiskolai tanuló
◊ újonc; regruta
bundás2 fn ◊ hosszú szőrű juhászkutya; komondor
bundás3 fn ◊ szűcs; bundár
bunkó1 fn ◊ hunyák; husáng; dorong
◊ bugyógany
◊ nyomatető; súly
bunkó2 fn ◊ elégtelen osztályzat; szekunda
bunnyevác, bunyő fn ◊ jobbára a Bácskában és Baranya megyében élő, régebben egyöntetűen katolikus vallású, legnagyobb részben a szerb-horvát nyelv egyik tájszólását beszélő dél-szláv népcsoport
bunyik fn és mn ◊ útonálló; zsivány; haramia
burcsák fn ◊ újbor
burcsuja fn ◊ kisebb, torpedószerűen hegyesedő orrú hajó; luntra
burdékafn ◊ katoná
burdó fn ◊ duda
burga fn ◊ völgykatlan; medence; völgyeköz
burgundia fn ◊ burgonya; krumpli
burgyó fn ◊ földbe ásott, de gyakran felmenő falakkal is rendelkező, állandó tüzhellyel ellátott lakóépület, amelynek két-három helyisége van
burizs fn ◊ rizs pótására használt hántolt búza
burján fn ◊ <gyorsan fejlődő és buján növő> gaz; gyom
◊ bozót; sűrű; erdőalja
burjános fn ◊ gyomos, gazos hely
burkolat fn ◊ ruha; ruhadarab
burkus1 mn ◊ porosz
◊ német
◊ mesebeli gazdag nemzethez tartozó
burkus2, burkos mn ◊ árnyékos; árnyas
◊ lombos; sűrű lombú
burnót fn ◊ szártott és finom porrá örölt dohány, a XVIII–XIX. században az orra felszíva élvezték, s nagyokat tüsszentettek tőle; tubák
burnótszelence fn ◊ burnót, azaz porrá örölt dohány tartására, megőrzésére, zsebben való hordására való, rendszerint diszes kis doboz
burnusz fn ◊ női köntős
burók fn ◊ sűrű lomb
◊ az ember testét fedő ruhadarab, ill. az emberi külső
burustýán fn ◊ borostyán
bursa₁ fn ◊ bőrömlő; bőrből készült erszény
bursa² fn ◊ középkori diákok segélyszervezete
busa mn ◊ nagy, erős, széles <fej, homlok>
◊ nagy fejű, széles, erős homlokú <ember, állat>
◊ vastag; sűrű; dús
◊ nyakas; makacs
busásan hsz ◊ durván; kiméletlenül; kegyetlenül
búsejt ige ◊ zaklat; fáraszt
busiroz fn ◊ cserkészik; kutat; keres
búsit ige ◊ kéréssel háborgat, terhel
búsul ige ◊ haragszik; neheztel
búsít ige ◊ kéréssel háborgat, terhel
búsul ige ◊ haragszik; neheztel
búsvitéz fn ◊ sátor alakú zsindelytető csúcsára illesztett, fából faragott, gömb alakú disz
búsz fn ◊ rekkenő hőség; fojtó levegő
busszola fn ◊ iránytű
buzogánk fn ◊ bázsalikom
buta mn ◊ étleten, tompa <cszkőz, szerszám>, ill. tompa végű, tömpe <tárgy, dolog>
◊ tompa hangú, tompa hangot adó <tárgy, dolog>
bútélia, butella fn ◊ téglával alakított, de a téglánál jóval kisebb, sarkain lekerekített, mázas cserépedény, amelyben pálinkát szoktak tartani
◊ borosüveg; palack
butik fn ◊ pálinkamérés
butka fn ◊ kunyhó; bódé; házikó
bútor fn ◊ batyu; tarisznya; cókmók; bugyor
bútyka fn ◊ bódé; kis bolt
butykó fn ◊ csomó; kídudorodás
◊ <fán> bútők; görcs; göcsört
◊ vastagabb, görcsös v. bunkós bot; furkóból
butykos fn ◊ szűc nyakú, rendszerint lapos üveg, korsó v. mázas kis cserépedény, szezes ital, főleg pálinka tartására
butyor fn lásd bugyor
buva fn ◊ alvás; szendergés; szundikálás
buvál ige ◊ bújik; rejtőzködik
buvárlat fn ◊ mélyreható, rendszerint tudományos kutatás; vizsgálódás; búvárkodás
buvócска fn ◊ bújócска
búzfő fn ◊ kalász
búzház fn ◊ magtárs
búzamag fn ◊ vetésre való v. elvetett búza
◊ kicsépelt búza; búza szemtermése; búzaszem
búzavirág fn ◊ a legfinomabb búzaliszt
buzdogány fn ◊ buzogány
buzdul ige ◊ <folyadék, különösen must> buzgásnak, forrásnak indul
◊ <vér indulattól, érzéktől> hevülni kezd
buzga mn ◊ buzgó; lelkes; serény
◊ ájtatos; kegyes
buzgóság fn ◊ vallásság
buzjás fn ◊ bodyzival benőtt hely
buzog ige ◊ forr; fő; lobog
buzogány fn ◊ kurta nyelű bunkóból, amelyet főleg betyárok viseltek a szűr ujjába dugva v. szijon a szűr alatt
buzsnyá fn ◊ zsidó imáház; izraelita templom
bű fn ◊ varázslat; rontás
bűbáj fn ◊ varázslat; igézet
bűbájos mn és fn ◊ bűbáj előidézésére képes, alkalmassá; varázslatos hatású
◊ varázslást üzö személy; szemfénynyésző; varázsló
bűbájosság fn ◊ <babonás hiedelem szerint> az a különös erő, hatalom, tudás, képesség, hogy vki természetföllötti hatalmakkal való szövetség, kapcsolat révén csodálatos, természetföllötti dolgokat tud végezni
◊ bűbájos, babonás cselekmény; rontás; igézés; ráolvasás; varázslás
büdőskő fn ◊ kén; kénkö
büfé, büffé fn ◊ tálatára és ételkészlet elhelyezésére alkalmas ebédlozszerkény; tálató
búcse fn ◊ bölcső
bűncsép fn ◊ az ömostatozás eszköze; korbács
bűnhődik ige ◊ bünt követ el; vétkezik; bűnözik
bűnrovás fn ◊ bűnök számon tartott v. összeirt jegyzéke
büntetél fn ◊ bűnös cselekedet
büntetik ige ◊ szidalmazzák; gyalázzák; öcsárolják
bűr fn ◊ bőr
búrne ige lásd birik
bürkész ige ◊ cserkész; kerés; kutat
bűrű fn ◊ kisebb patakon, áron átvezető deszka, gerenda, palló v. más anyagból alkotott átjáró
◊ fából készített kisebb katoni hid, gyalogosok v. lovasok számára
◊ földszoros; földnyelv
büszkél mn ◊ büsz; büdős
büszkélőn ◊ kellemetlen szagot áraszt; büzőlög
büsz fn ◊ mellszobor
büttő fn ◊ vminek elvágott, lecsapott, ill. lapos vége
◊ a szekéroldal felső rüdjanak vége
◊ a harang nyelve
◊ a hegy tőve
büttüz ige ◊ vminek, jobbára fából való tárgyak végét egyenesre vágja, faragja
◊ <állat> őkölerdőzik
büvegyészet fn ◊ középkori, titokzatos áltudomány, mely egy valójában nem létező anyag, a bölcsök köve segítségével egyszerű fémekből aranyat akart csinálni; alkímia
büvekrelyke fn ◊ amulett; talizmán
büverő fn ◊ bűvös erő; varázserő
büvkőr fn ◊ az a valóssággal megrajzolt v. a levegőben húzott kör, amelyet a varázsló von maga körül vmely varázsló tevékenység végzésének határául v. védelmül más varázsló ellen; bűvös kör; varázskör
bűvős fn ◊ olyan személy, akinek varázserőt, emberfelületi képességet tulajdonítanak; varázsló
bűzhödőt mn ◊ bűzt árasztó; rossz szagú; büzsös; büdős

C

cab- lásd kab-
cábár mn ◊ örizet nélküli, magára, szabadjára hagyott s ide-oda kóborló <háziállat>
◊ helytelen magavitelűt, vásott, nevetetlen <gyermek>
◊ kététes jellemező, yunanis, aljas <személy>
◊ feslet erkölcstő; kicsapongó életű <nő>
◊ elhanyagolt öltözetű, lompos <személy>

cae- lásd ce-, cé-
cáf fn ◊ cáfolat; ellenérv
cafat fn ◊ sár; latyak; dagonya
cafatos mn ◊ sáros, lucskos <személy, tárgy>
cafat ige lásd caplat
caffi fn ◊ copf; varkocs
cafra, cefre fn ◊ fonóházi társaság
◊ rossz erkölcstő; rossz hírű, megvetett nő; céda; ringyő
céfet fn ◇ lompos, elhanyagolt öltözetű, magára semmit nem adó nő
céfre fn lásd cafra
cég fn ◇ <rekesztő halászatban> dorongokból, karókból készített kerítésfélre a folyó medrének elrekesztésére; geregve
cegér fn ◇ ismertetőjel; jel
  ◇ foglalkozást jelző jelképes tárgy; kocsmacégér
  ◇ nyilvános helyen felállított oszlop, amelyhez a megszegyenítésre itéleteket állították, kötötték;
  szégyenososlop
  ◇ olyan személy, aki nyilvános botrányt okozott, kelt, aki botrányos, rossz hírbe keveredik
cégéres mn ◇ mérkás; védjegyzett; védjeggyel ellátott
céh fn ◇ iparosok, kézművesek, kereskedők egykori érdekvédelmi szervezete
  ◇ baráti társaság
  ◇ gyűlekezet; gyűlés
céhbeli mn ◇ a céhez tartozó; nem kontár
cejg fn lásd caig
cejte fn ◇ víz fénekére süllyesztett, gyeptéglával kitöltött, hatalmas vesszőkosár vízimalmok, tutajok kikötésére
cékáz ige ◇ kószál; csavarog
cekker fn ◇ bevásárlószatyor
cekle fn ◇ csapda; kelepece; hurok
célátlan mn ◇ céltalan
celebritás, celebrióis fn ◇ hírneves, széles körben ismert <személy>; híresség
celéctéz gdn ◇ víkinek mindenféle személyes holmija, főleg ruhaféléje; cókmók
celéctéz gdn2, celéctéz gdn2 mn ◇ hóbortos; szeszélyes; bolondos
celeritás fn ◇ gyorsaság; sebesség; iram
cellér fn ◇ sóhajós; sókereskedő
celőke fn ◇ nagyobb bot; pozna
  ◇ olyan nagyobb, vastagabb bot, mellyel verekedni is lehet; husáng
céltalan fn ◇ célzás; utalás; sejtetés
cembő fn ◇ lecsüngő disz
cemendé fn ◇ elaljasodott, erkölcsöntelen nő
  ◇ víkinek mindenféle, főleg rendetlen, piszkos, értéktelen holmija; cókmók
  ◇ szennyes ruha
cement fn ◇ aranyfinomító műhely
  ◇ aranyat v. ezüstöt tartalmazó közvet
 cementel ige ◇ aranyát tisztít
 cementses fn ◇ aranyfinomító; aranytisztítő
  ◇ ötvösmester
cementviz fn ◇ rézbányában összegyűlt s oldott rézgálicot tartalmazó víz
cempel fn ◇ klobász formájú tekercs, amelyen a gyapotot pödrik
cendely, csendely fn ◇ egyfajta selyemkelme
cenk1 fn ◇ kutyja; eb
  ◇ vadászkutya
  ◇ fiatal kutya; kölyökkutya
cenk2 fn ◇ hitvány ember; semmirekellő; mihaszna
centrálé1 fn ◇ elektromos erőmű
centrálé2 fn ◇ a kör átmérője; átmérő
centurión fn ◇ százasos; kapitány
cenzár fn ◇ az a személy, aki a jóságkereskedelemben hivatásszerűen v. alkalmilag közvetítette, elősegítette, manipulálta az üzletkötést, de maga sohasem vásárolt
  ◇ borkereskedő v. kocsimáros helyi megbizottja, aki az eladó borokat felkutatta
cenzor fn ◇ <az egyetemen és az egyházi középiskolában> a vizsgák ellenőrzésére kiküldött, hivatalos személy; vizsgabiztos
cenzúra fn ◇ egyetemi v. ügyvédi vizsga; szigorlat
  ◇ vélemény; vélekedés
cenzúráz ige ◇ egyetemi vizsgát tesz; szigorlatozik
cenzus fn ◊ népszámlálás
cepedli fn ◊ keringő
cepkedik ige ◊ cipekedik; cipel; hurcolkodik
cipel ige ◊ cipel; visz; hurcol
cerberus fn ◊ csősz; felügyelő; mezőőr
cercle fn ◊ kör; körörgés
ceri-biceri mn ◊ sánta
cerkó fn ◊ görögteleti templom
ceruzaforgács fn ◊ széljegyzet; észrevétel; kommentár
cetkény fn ◊ vízimalom rögzítőkötele

cépus fn ◊ hat–tiz diák közös tanuló- és hálószoba
czetló fn ◊ rozmár
cétus fn ◊ református kollégiumban; hat–tiz diák közös tanuló-és hálószoba

cibabó fn ◊ mókus

cibak fn ◊ katonák számára készült kétszersült

◊ száraz kenyér

◊ száraz kenyér

◊ száraz kenyér

◊ száraz kenyér

chármu szn ◊ három
charta fn ◊ alkotmány; alaptörvény; alapszabály
cibak1 fn ◊ katonák számára készült kétszersült

cibak2 fn ◊ olyan űzem

cibakerelő mn ◊ csámpás; iksz

cicab béke

cicege fn ◊ nyersen rezelt burgonya, liszt, só, esetleg még aludtjé és töpörtyű keverékéből tepsiben, vekony rétegben sütött lepény; beré

cicere fn ◊ cicoma; díszítés; cifraság
ciciz, cicizik ige ◊ <gyermek> anyja emlőjét szopja
cicke fn ◊ macska; kiscica
cifer szn ◊ nulla; semennyi

cicfarblatt fn ◊ óra számlapja

cifra1 mn ◊ tarka szőrű <állat>

cifra2 fn ◊ diszítmény ruhán, eszközön, épületen; cifrázat

cifra3 fn ◊ a zérust jelölı számjegy, ill. ennek értéke

cifráskönyv fn ◊ képeskönyv

cifráz ige ◊ gazdagon diszít vmit
megfelelő hatáskör és javadalom nélkül

cinádof fn ◊ finom vászonfájta
cinálc ige ◊ belekapaszzkodva, főként hajánál, ruhájánál fogva játékosan ráncigál, cibál, nyaggat vkit, vmit
cinár1 fn ◊ vékony; karcsú
cinár2 fn ◊ szűnyog
cinár3 fn ◊ kontár, nem szakképzett mészáros
  ◊ juhkereskedő
  ◊ <a XVIII. század végén> Macedóniából hazánkba, főként Pestre telepedett, s elsősorban kereskedéssel foglalkozó görög v. román ember
cincina fn ◊ cintányér
cindula fn ◊ és mn ◊ rossz erkölcsi nő; szajha
cinemintye fn ◊ és mn ◊ bosszuállás; bosszú
  ◊ bosszuálló; bosszúsomjas
cingulum, cingulus fn ◊ szerzetesek öve; öv
cink fn ◊ gazság; gnoszság; áljasság
cinkos1 fn ◊ játékkocka
cinkos2 fn ◊ hóhér; ítélet-végrehajtó
cinnamomum fn ◊ fhahéj
cinodiabeli fn ◊ birsalma
cinterem fn ◊ templom és kerítése közötti tér; templom udvara
  ◊ templom körül levő temető
  ◊ temető halottasházai, halottaskamrája
  ◊ protestáns templomok előcsarnoka, ahol nagyobb temetésekben a koporsót szokták elhelyezni
  ◊ lovagterm; fegyverterm

cintmasina fn ◊ tüzgyűjtő eszköz; gyűjtőszerszám
cionizmus fn ◊ a XIX. század végén létrejött zsidó mozgalom, amely a világon szétszóródva élő zsidóságot egységes nemzetnek hirdeti, és célul tűzte ki, hogy a világ zsidóságát ősi hazájában, Palesztinában telepítse le
cipelle fn ◊ cipő; lábbeli
cippelős fn ◊ papucs; cipő
cipó fn ◊ kerek, kisebb kenyér
  ◊ háton, mellen, fejen nőtt v. ütéstől eredt kidudorodás, púp

cipőgomboló fn ◊ horgas, kampós kis kézi eszköz, melyel a gombos cipőt begombolják

cipőtalpalás fn ◊ felvert új cipőtalp
cipszer fn ◊ szepesi némét
cirák fn ◊ és mn ◊ ivadék; utód; leszármazott
  ◊ szeretett; kedvenc
cire fn ◊ száraz ágak törmeléke; apró, száraz rózse
cirkalmaz, cirkalmöz ige ◊ körzővel köröket rajzol
  ◊ körülményesen, cikornyásan fogalmaz, ad elő, mond el vmit
cirkáló fn ◊ éjjeli strázsá; éjjeliőr
  ◊ kém; hírszerző
  ◊ őrjárat
cirkalom fn ◊ abroncs
  ◊ versenypálya
  ◊ kör
  ◊ körző
cirkatór fn ◊ hírszerző; kém
cirkli1, cirkalam fn ◊ körző
  ◊ abroncs
cirkli2 fn ◊ kémélőnyilás
cirkolás fn ◊ cserépedénynek színes agyagfestékkel v. mázzal történő diszítése, melynek eredményeként az edény öblében a színek spirálszerűen, szabálytalanul összefolynak
cirkulál ige ◊ <hír, szöveg> szájról szájra jár
cirkuláré fn ◊ körlevel; közlemény; kőrirat
cirkulus fn ◊ kör; kőrvaló; karika
copákás mn lásd cupákos
copfos mn ◊ maradi; elmaradott; megmeregéve

coramizál ige ◊ lúttamoz; hitelesít; jóváhagy
corr<lásd korr-
cotillon fn ◊ alsósoknya
cök fn ◊ bírság; pénzbüntetés
cök fn ◊ élesztő; kovász; erjesztő
cölnök fn ◊ kútgedő nehezéke; kolonc
 ◊ néhány háziállat nyakába akaszott nagyobb fadarab, amely akadályozza a futásban; kolonc
 ◊ dorong; karó
 ◊ olyan személy, aki akadályoz vkit a tevékenységében, fejlődésében, érvényesülésében
cöpek fn ◊ alacsony, tőmzsi, pocakos ember
cótus fn ◊ évfolyam; osztály
cövek fn ◊ tuskó; fatönk ◊ faszeg; faék
 ◊ egyenes tartású, keménykötésű férfi

cubák, cobák fn ◊ szárnyasnak v. vágómarhának megsütött v. megfőtt combja
 ◊ comb; láb
 ◊ húros konc
 ◊ vásárolt házhoz nyomtatéknak, vagyis a mérleg kiegénylítéseknél adott értéktereben húsféle, csont v. belsőség
cuca1, cúca fn ◊ vmely eszköz, tárgy éles, hegyes, sokszor vasalt hegye, csőcske
 ◊ hegyes, végén rendszerint vasalt eszköz (pl. lándzsák, vasszög, füzööök)
cuca2 fn ◊ viktor, kedvese, szeretője, babája
 ◊ ringó; fesledd nő
cucal fn ◊ szörös juhborból szabad, elől v. oldalt gombolós, mellényszerűen felölthető ruha
cucolék fn ◊ motyó; holmi
cudar mn ◊ gyűlöletet, felháborodást keltően alávaló, hitvány, makacsul komiszk <személy>
cudarkodik ige ◊ cudar, alávaló, hitvány módon viselkedik
cúg fn ◊ vászonból és gumiból készült rugalmas ereszték, betoldás <a fűző nélküli, magas szárú cipő szárának külső és belső oldalán>
 ◊ szakasz mint katonai egység
 ◊ fogat
 ◊ léghuzat
 ◊ egy fajta felvonó

cúgos mn ◊ vászonból és gumiból készült rugalmas eresztékkel, betoldással elláttott <lábbeli>
cukaronkandia fn ◊ kandiscukor
cukkedli fn ◊ cukor; cukorka; édesség
cukorfábrika fn ◊ cukorgyár
cukorpikszis fn ◊ cukortartó
cukorszesz fn ◊ rum
cula fn ◊ szelett-vedett, ringy-rongy ruhanemű
 ◊ szennyes ruha, fehérhümerő
 ◊ batyu; motyó
 ◊ züllött, kétés erkölcse nő; lotyó; ringyó
 ◊ fejlődésben levő leánygyermek
culág fn ◊ a zsoldon felül kapott pénz; fizetéskiegészítés
culáger fn ◊ <építkezésként><egyében> négyés- és malterhordó segédmunkás
culák, culáp fn ◊ karó; faoszlop; colőp
culás mn ◊ rongyos; szakadt
cundora fn ◊ ringy-rongy; szövethulladék; cafat; rongy
cupákos, copákás mn és fn ◊ ragacsoas, keletlen, rosszul sült (kenyer); szalonnás
 ◊ agyagos, ragadós, tapadós (főd, talaj)
cupringer fn ◊ állásközvetítő; munkaközvetítő; cselédközvetítő
curruk msz ◊ <lovat, ritkán más igás állapot hőkölésre, farolásra ösztökövel, nógatásként> vissza!: hátra!
 ◊ <emberhez szólva> vissza!
curukkol ige ◊ <ló, ritkán más igavonó állat> rendszerint kocsival, szekérrel együtt hátrál, farol, hóköl
◊ <ember> hátrál
cühődík ige ◊ szedelőzködik; összepakol; készülődik
cvekedli fn ◊ csipegetett lapos tészta; kockatészta
cvibak fn ◊ kétszersült
◊ cukorből, tojásból, liszből készült, rúd alakú, szilárd, könnyű, gyermekkeknek való sütemény; piskóta
cvikker fn ◊ csíptetővel orra erősíthető, szár nélküli szemüveg
cy- lásd ci-

Cs

csá msz és fn ◊ <igába fogott szarvasmarha terelésére területenként eltérő jelentésben:> jobbra! v. (ritkán) balra!
◊ <területenként eltérő jelentésben:> jobb v. (ritkán) bal oldal, írány
csáb fn ◊ csábítás; kisértés; szédítés
◊ csábítás eszköze (pl. báj; szépség; kacérsség; hízelgés)
◊ (jelzőként) csábító; kecseggető
csába mn ◊ bamba, bárgyú, együgyű <személy>
◊ csábító, csalogató, csalóka <személy, dolog>
csabakkol ige ◊ kőszál; csatangol; kódorog
csacsener mn és fn ◊ hízelgő; talpynaló; hajbókoló
csacskáládik ige ◊ csecseg; csecseg; cseveg
csadar, csadaró mn ◊ zavarosan, hadarva beszélő; zagyváló
csádé, csáté fn ◊ sás v. sáshoz hasonló, gazdasági aleg értékterületi növény; gaz; gyimgyom; budva
◊ cserjés, bokros hely; csalit
◊ kukorica közé vetett magas kender
csáfori mn ◊ szájas; fecségő
csáforit ige ◊ fecsseg; locsog; cseveg
csáfring fn ◊ sellymeszlából kötött, horgolt, a bojtnál kisebb, fejről lógó disz, amelyet gyermektelen fiatalasszonyok hordtak
csádat ige ◊ <szarvasmarhát> jobbra v. ritkán balra terel
◊ <beszédét> elfordít, másra terel; <témát> vált
cságotó fn ◊ eketlatiga rúdját kormányzó görbe fa v. vas
csahint, csahit ige ◊ <kutya> egyet-egyet élesen csahol, vakkant
csahitál ige ◊ uhat; csahol
csahó1 fn ◊ mokus; evet
csahó2 mn ◊ feleslegesen sokat beszélő; fecségő; pletykáló
csahol ige ◊ tüzet csíhol, szít
csahos mn ◊ nagyhangúan fenyegetőző <személy>
csaja fn ◊ gyümölcs- és szőlőpusztító bogár
◊ csercsegár
csája fn ◊ szerb módra, rácosan készített tésztaféle
csajbók mn ◊ görbe lábú
◊ esetlen; ügyetlen
csajbókos mn ◊ hóbortos; félésű; eszelős
◊ bolondos; bolonddozó; bohócokodó
◊ <különösen görbe lába, karja miatt> esetlen, ügyetlen, lompos <személy>
csajda mn ◊ görbe növésű; ferde
◊ hebehuryga; meggondolatlan; kapkodó
csajhos mn ◊ mocskos; sáros; csatakos
◊ parázsna; buja; kicsapongó
csajka, sajka fn ◊ nagyobb, könnyű csónak
◊ komp
◊ ágyúkkal felszerelt, könnyű mozgású kis vitorlás hajó, melynek a határörvidéken a török elleni harcokban nagy szerepe volt
csajkos  mn  ◊ görbe lábú; csámpás
csajvadék  fn  ◊ gyülevész nép; csöcselék
  ◊ zajongás; lárna; ricsaj
csák  fn  ◊ sűvegnek hátlul lelógó csűcske
  ◊ dolmány, kabát elülős, hegyes vége
  ◊ szeg; ék
csakli  fn  ◊ cserébere; árcsere; cserélegés
csakliz  ige  ◊ cseréberél; cserélő; cseréleget
csáklyás  fn  ◊ minden újítást gáncsoló; maradi
csáló  fn  ◊ szabályosan kifelé, ill. fölfelé gőrbülő szarv, baju
  ◊ karimátlan sůveg, melynek fölülről két oldalra fityegő szárnya, lefféntyűje van
csal  fn  ◊ gáncs; csel; fondonlat
család  fn  ◊ háznép; csalé
  ◊ család vmelyik tagja, főként gyermek; családtag
  ◊ fogoly; rab
csalafürti  mn  ◊ csalafinta; ravasz
csalánszővet  fn  ◊ finom vászon, gyolcs
csalárd  mn  ◊ nem az igazat, a valóságot mutató, megtévesztő <dolog>; csalóka; csalékony
csalátság  fn  ◊ illüzió; ábránd
csalatság  fn  ◊ csalás; ravraszsgá

csáló  msz és mn  ◊ az igába fogott szarvasmarha terelésére, irányítására: <jobbra v. balra
csalékony  mn  ◊ könnyen megtévesztő, tévútra vezető, tévedéses éjű, csalódást okozó <dolog>; csalóka
csalhit  fn  ◊ tévedés; tévhít
csali  mn  ◊ csalfa; hamis
csalit, csalé  fn  ◊ cserjével, bokrokkal sűrűn és rendetlenül benőtt hely; bozót
  ◊ lehullott, száraz falevelek rétege; avar
csalitós  fn  ◊ apró, sűrű bokrokkal benőtt hely, terület
csalékép  fn  ◊ káprázat; látomás; tümemény
csalker  fn  ◊ labirintus; utvesztő
csalma  fn  ◊ hosszú kicsma; sőveg
  ◊ patyolatból készült török fejfedő; turbán
csalmatok  fn  ◊ utak mellett, szemetes helyen nővő, a burgonyával rokon mérgez gyomnövény, amelynek szörös, tapadós levele, piszkossárga, ibolyásan erezett virága van, termése kupakkal nyíló tok, egyes részeit pedig gyógyszer készítésére használják; beléndek
csalogány  fn  ◊ fulfilmeüle

csalóka  mn  ◊ csaló; hazug
csalisip  fn  ◊ állati hang utánnására alkalmas sip, amellyel vadat, madarat törbe, lépre v. lótávolságra csalogatnak
csaltojás  fn  ◊ záptojás
csálat  fn  ◊ tévtú

csamangó  fn  ◊ vándorló életmódot folytató személy; csavargó
  ◊ kutyapeccér; gyepmester
csámboró  ige  ◊ bolyong; kóborol; kószál

csámburdi  fn  ◊ csavargó, kószálni szerető személy
  ◊ félbolond; féleszű; hibbant
csámszesz  fn  ◊ széles, lapos ladik
  ◊ széles, lapos deszkából készült vontató széna, gabona szállítására
csámporodik  ige  ◊ megsavanyodik; megromlik
  ◊ elkeseredik; nekibüss; elcsügged
csámporú  mn  ◊ megsavanyodott; megromlott
csanak  fn  ◊ kisebb cserépedény, fázék; bögre
  ◊ hosszú nyélen levő, fából faragott, lapát alakú edény, amellyel a halászok a csónakból a vizet kimerik, v. amellyel mezőn a kútából vizet mernek
  ◊ egy darab fából faragott, rendszerint füles ivóedény, amelyet főleg pásztorok, vadászok használtak
  ◊ kehely
csángó  mn  ◊ kóborló; vándorló
csánk fn ◊ a ló és a szarvasmarha hátsó lábának hat, ill. öt rövid csontból álló összetett izülete, amely az ember bokaizületének felel meg
◊ a sertés hátsó combcsontja; a sokrában levő vastag csont
◊ állati bokacsont
◊ emberi lábszár
csántérfna fn ◊ <pincében> a hordók alá alapzatul fektetett gerenda; ászokfa
csap1 fn ◊ fenýogally
csap2 ige ◊ hirtelen modulattal erősen érint v. elmozdít
◊ <vénkéba v. mérőeszközül használt más edénybe öntött gabonát> csapofával vízszintesre simít
csapfa fn ◊ puha földön, puha anyagban (avarban, füben, hőban, nádasban, sárban stb.) járó állat nyoma
csapás fn ◊ út, amelyet a halászok <a nádasban a csónaknak> vágnak
csapatály fn ◊ fekete, apró féhér pettyekkel tarkított tollú, rigó nagyságú, rendszerint csapatosan repülő, fogságban könnyen szellőzhető énekes madár; seregély
csapáz ige ◊ <rendszerint a mezőn, a szabadban állatot v. ritkán személyt> nyomon követve kutat, fürkész
◊ <vadász> a vad nyoma után indul, megy
◊ <vadászkutya> a nyom és a szag után indulva vadat keres; nyomoz
◊ <tolvaj után> nyomoz
caspdi mn ◊ kötkeződő; könnyelmű; állhatatlan
csapinós mn ◊ ferdén, részútosan fekvő v. vonuló
csapint ige ◊ legyint; suhint; csap
csaplár fn ◊ az a férfi, aki a kocsámában, csárdáiban az italt méri; bormérő
◊ kocsma, csárda tulajdonosa; kocsmáros
◊ kocsma: ivó
csaplárné, csaplárosné fn ◊ csaplr, kocsmatulajdonos v. bormérő felesége
csapláros fn ◊ kocsmár; italmérő; csapos; csaplap

csapó1 fn ◊ csapófa
◊ kard
csapó2 fn ◊ gyapjú tisztításával, finomabb földolgozásra történő előkészítésével foglalkozó mesterember; kelmeftő

csapófa fn ◊ emelőrud
◊ kévekötéskor a kötés megerősítésére való fadarab
◊ a kasza nyelének a penge felőli végére erősített, meggörbitett gally v. pálca, mely a kaszált gabonát v. füvet rendbe csapja; csapó
◊ egyenes élű fadarab v. léc, mellyel a teli mérőben v. vénkéban levő gabona tetejéről a többletet lesimítjak, lecsapják
csapóhid fn ◊ lánc v. más szerkezet segítségével felvonható és leereszthető híd, rendszerint vár árka felett
csapott mn ◊ divatosan lapított, laposra formált <kalap>
csappan ige ◊ vmi hangsosan csapódik, csukódik, hozzáútdik vmihéz
csappantyú fn ◊ gyújtóanyaggal töltött vörös- v. sárgaréz hüvelyke, mely gyújtószínőrral, ütéssel, villamos szikrával gyújtható; gyutacs; kapszli
csapaszék fn ◊ kiskocsma; kurta kocsma
csaptató fn ◊ két egymás fölé helyezett és súlyos deszkából álló, fél dióval feltámasztható egérfogó
◊ csapda; csel; kelepe
◊ fakeretről legombolyítható, piros festékbe mártott zsinór, amelyel az ácsok a megmunkálóan gerendára jelszül piros vonalat vonnak
◊ vékony pőzna, mellyel a nádtető szélét lekötik, megerősítk
◊ rúd, pőzna, amellyel a szekérre rakott szénát, szalmát, kévéket megerősítk
csárá1 msz ◊ <állat hajtására> jobbra
csárá2 fn ◊ moslék
◊ moslékos edény
csarapa fn ◊ posztópapucs
csárdás fn ◊ olyan személy, akinek csárdája, kocsmaja van; kocsmáros; vendéglős
◊ laza erkőcsü nő; szajha; ringyó
◊ hetyke, betyárkodó, magát kellető nő
csárma fn és mn ◊ lárma; ricsaj; zaj
◊ lármás; hangos; zajos
csarmasz mn ♦ sovány; vészna; vékony
♦ vén; idős; öreg
csarnak fn ♦ <hajón> kötelzet
csárog ige ♦ károg; rikácsol
♦ fecseg; locsog; cseveg
csás fn ♦ <szekérről nézve> balról, ill. ritkán jobbról befogott szarvasmarha
császárlat fn ♦ uralkodás; császár<br>
császárszakáll fn ♦ árvácska
császárvadász fn ♦ <a volt osztrák–magyar hadseregben> nagyrészt az alpesi tájakról besorozott, főleg lövészetben különleges kiképzésű és rendeltetésű, a gyalogsághoz tartozó katona
császárváros fn ♦ <az osztrák császárság megszűnteg> Bécs mint a császárság fővárosa
csata fn ♦ csapat; csoport
♦ sereg; hadsereg
♦ csorda
♦ csetepaté; perpatvar
♦ láma; zaj; zsivaj
csatacsíllag fn ♦ buzogány
csatak fn ♦ sáros víz; latyak; lusok
csatákos mn ♦ csataktól, szennyes víztől v. harmattól piszkos, luskos
ds csapatédban bő, esős <időjárás>
csatár fn ♦ rajvonalba, egyfajta harci alakzatba fejlődött gyalogosok egyike
♦ pajzsgyártó
♦ harcoló katona
csatara fn ♦ hangsos, szapora beszéd (ritkán állati hangok) előidézte, rendszerint rövid ideig tartó lárma, zaj
♦ élénk beszelgetés; hangsos csevegés; terefere
♦ élénk, szapora, pergő v. alig érthető gyermeki beszéd; hadarás
♦ zajos veszékelés, cívódás; pórpattar; csetepaté
♦ háhota; nevetés
csatárál, csatárász, csatrásh, csatorál ige ♦ hangsosan, rendszerint hadarva beszél; lármázik; kiabál
♦ <gyakran mérgeben, felháborodásában> gyorsan, hadarva, alig érthetően beszél
♦ hangsosan pörlekedik, veszékszik, zsémbel; éles hangon vitatkozik, nyelvel
csatárlanc fn ♦ olyan harci alakzat, amelyben az egymás mellett előnyomuló gyalogosok egymástól néhány lépésnyi távolságra haladnak; rajvonal

csataroz, csatározik ige ♦ szüntelenül jár a szája; folyton pörlekedik, vitatkozik, veszékszik; csatárász

csatasik fn ♦ csatatér; harcmező; harctér
csatáz, csatázik ige ♦ <nő> hangsos szóval pörlekedik, hadonászva vitatkozik, lármásan veszékedik; csatáráz
♦ <tyúk> hangsosan kárál; <pulyka> hangsosan rikácsol
csáte fn lásd csádé
csatínáz ige ♦ zajt csap; lármázik
csatló fn ♦ faág v. karó, mellyel a szekérre rakott teher összetartó láncát megfeszítik
♦ szilaj ló száját fésztő kantárszij
♦ <hintón> a szolga állóhelye
csatlódkik ige ♦ ragaszkodik; kötődik; vonzódik

csatlólan  ♦ szekér terhélet leszarító lánc
csátlos fn ♦ fegyverhordozó lovas kísérője, kísérő
♦ lovat vezető, kocsit kezelő inas
♦ lovász, aki a lovakat kantárszáron v. csatlón vezeti, v. a fogat előtt nyargal

csátó1 fn ♦ török íródeák
csátó2 fn ♦ olyan személy, akinek a lába térdnél befelé gőrű; ıksz-lábú személy
csatárál ige lásd csatárál
csatarnakút fn ♦ esővízzel táplált kút
csatrang1 fn ♦ csatak; piszok

csatrang2 fn ♦ kolomp
csattogány fn ♦ fölegmű; csalogány
csauz fn ♦ török levélvívő; futár; hírvivő; bírósági kifutó
csáva fn ◯ a timár-, ill. a szőrneiparban> a bőr kikészítésére, puhítására való, különféle anyagok oldatából álló, lúgos lé
 ◯ moslék
 csavar ige ◯ <hajlitható, szálas anyagból> ujjaival v. két kezével forgatva készít vmit; sodor
 csavaró mn ◯ iparkodó; szorgalmas
 csavarat mn ◯ <szálsas anyagból> csavarással, sodrással készült
 csávás mn és fn ◯ olyan <edény, tartó>, amelyben csáva, azaz moslék v. lúgos lé van, ill. amelyben csávát szoktak tartani
 ◯ csávával leöntött, beszennyezett <tárgy>
 ◯ bört kikészítő mesterember; timár; szücs; varga; csávásvarga
cseber, csőbőr fn ◯ régen dongából, ma rendszerint zománcozott fémből készült nagyobb, kerek, nyitott, kétfülfű v. egyfülfű edény; sajtár; dézsa
 ◯ régi folyadékmérték, amely kb. 30–40 liternek felel meg
cseberrúd fn ◯ vízhordó rúd
csecs1 fn ◯ csörgő
 ◯ csipkés szalag
 ◯ értéktelen holmi
csecs2 fn ◯ kanyaró; himlő; kiütés a bőrön
csecceget ige ◯ kecsget; hitget; áltat
 csecserész ige <lásd csőcsőrész>
csecsefog fn ◯ tejfog
csege fn ◯ kapukkal elzárható vízgyűjtő medence, amelynek segítségével vízi járműveket a víz alsó szintjéről a felső szintre lehet emelni; vízrekesztés; zsírpakamra
csegely fn ◯ ék alakú szántóföld, rét, kaszáló
 ◯ háromszög
csehöl ige ◯ rókamódra ugrat
 csehpmasz fn ◯ zsírban lágyra sütött, pogácsa nagyságú kerek; édeses kelt tészta, melyet lekvárral fogysztanak; talkedli
csék fn ◯ lásd csők
csekély mn ◯ sekély <állóvíz v. folyóvíz>
 ◯ lapos <tányér>
 ◯ alacsony; kicsi
 ◯ szerény; tartózkodó
csekélyell ige ◯ kicsinynek, kevésnek, elégtelennek tart; kevesell
csekélyit ige ◯ csökkent; mérsékel; kisebbít
cseke fn ◯ madárfogó eszköz; madárfogó hurok
 ◯ madárkalitka
cseklye fn ◯ madárfogó eszköz; hurok; tör; kelepce; csapda
csél mn ◯ sületlen; idéltlen; ostoba
cselák fn ◯ sváb
 ◯ cseh
csélcsap, csélcsapó mn ◯ könnyelmű, megbizhatatlan, komolytalan <személy v. ennek megnyilatkozása>
csélcsapás fn ◯ csalás; félrevezetés; becsapás
cselédf fn ◯ olyan személy, aki vikinek a háza népéhez tartozik, különösen vikinek a gyermek
 ◯ nő; lány; asszony; fehércseléd
 ◯ család
 ◯ apród
cselédes mn ◯ családás; házas
cselédkönyv fn ◯ munkakönyv
cselédkönyves mn és fn ◯ olyan (orvosnövendék), aki egyetemi tanulmányainak befejezése után v. a klinikán v. kórházi osztályon a diploma megszerzéséhez szükséges gyakorlóévet tölti; szigorló (orvos)
cselédszerző fn ◯ munkaközvetítő; állásközvetítő
cselék fn és mn ◯ sváb (paraszt)
 ◯ cseh (ember)
csepelye, csepely fn ◊ sarjadék erdő; bokros, cserjés hely
◊ tővises, bozótos hely
csepő fn ◊ asszonyok által hordott fejfedő; fökötő
csepéte fn ◊ bokros, cserjés, hasznotos hely
cseppentett, csöppentett mn és hsz ◊ teljesen tiszta; szintiszta
◊ nagyony hasonló
◊ igazi; valóságos
◊ teljesen; pontosan; szakaszott
csepű fn ◊ <kenderfeldön> apró, vékony szálú kender; kenderkoc
csepül ige ◊ ver; dönget; csepél
csepúrágás fn ◊ fogalkozásszerű vásári komédiázás
csepúrágó fn ◊ vásári komédiás; mutatványos
cser fn ◊ a tölgygel egy nemzetségbe tartozó, hosszúkás, felül fényles levelű, vaskos, hasadott kérű lombos fa
◊ a csernek a tölgyéhez hasonló, kemény, szálas fája; cserfa
◊ a cserfa lehántolt kérge, héja, amelyből a nyers bőrökök kikészítéséhez használt cserlé készül
◊ cserlé
◊ cserkéreget gyűjtő, cserlét készítő cserzővarga; tímár
csér fn ◊ sár; latyak
csercse fn ◊ fülönfűggő; fülbevaló
◊ bőrlebenyeg
csere, cserekjés fn ◊ bokrokkal, bozóttal, föleg cserrel sűrűn benőtt terület; cserjés
◊ cserfa
cserebogyó fn ◊ tővises bozótban, legelőkön közönséges tüske cserje, melynek fehér, ritkán rózsaszín virága, vérpiros bogyójú termése van; galagonya
cserebüly, cserebó fn ◊ cserebogár
cserafendi mn ◊ cserfés; fecségő
cserek fn ◊ lábbeli
csereklye, cserekle, cserekke fn ◊ száraz ág hulladéka; ágbog; rőzse
◊ fenyő lehullott levele; fenyőlevél
◊ nádas cserjés alja
cserény fn ◊ vesszőből v. nádból font, esetleg lécből való, rendszerint fakeretbe foglalt tábla, melyet gyümölcs aszalására, vmainek a szállítására, ajtónak, kapunak, szélfogó fálnak v. egyéb célokra használnak
◊ vesszőfönnással bekerített, esetleg befedett hely, csikósok, gulyások gyakran hordozható tanyája a szabadban
cserép fn ◊ cserépedény
◊ éjjeliédény
◊ töredék
cserepár fn ◊ gyalogos katona; határőrvidéken szolgáló katona
◊ kis gyermek
cserepcsik fn ◊ csíptetőeszköz
cserepes fn ◊ cserépedényeket készítő iparos; fazekeas; gelenccsér
cserepezés fn ◊ <ajak, bőr> cserpesedése, felrepedezettsége
cseres fn ◊ cserfából álló erdő; cserfaerdő; csererdő
cserecsvarga fn ◊ nyersböröke ásványi sókkal (timsóval, csersavval, konyhasóval stb.) való kikészítését foglalkozásszerűen végző szakképzett iparos; tímár
cseret, cserét fn ◊ náddal, kákkával benőtt hely; erdő; liget
cserge1 mn ◊ fecségő; locsogó
cserge2 fn ◊ gyapjúból készült, sárgásfehér v. szürkésfekete színű, erősen bolyhos, durva, vastag szövött anyag
◊ csergéből való takaró, pokróc
◊ csergéből v. ehhez hasonló anyagból készült sátor
cserget ige ◊ csörget; zörget; zajong
csergeteg fn ◊ csermely; ér; patak
cserhajú mn ◊ kérge, repedezett hajú <gyümölcs, különösen dinnye>
cserhel ige ◊ <tűzet> csihol, gyűjt

cseribarát fn ◊ a ferencesek szigorúbb, önsanyargatóbb ágának a tagja

cseriszerzet fn ◊ ferences rend

cserje fn ◊ bokros, bozótos hely; cserjés
cserkabala fn ◊ a fonalat gombolyító, fából készült, forgó munkaeszköz
cserkel ige ◊ figyelve, leselkedve jár
cserkész ige ◊ szaglász; keres; kutat
cserkészlet fn ◊ nagy vadra vadászásnak az a módja, mikor a vadász magányosan keresi fel a vadat annak
nyugvó, legelő v. párzási helyén; vadászat
cserek fn ◊ fából készült kisebb fajta, többnyire nyeles vízmerítő edény; cseber
◊ kisebb ivóbögre
cserekal fn ◊ kimer; merít
csertel, csörtől ige ◊ <fégyvert> összeült, összeördít
csertő fn ◊ sebesen, fodrosan rohanó víz; patak
cserző fn ◊ az a mestereember, iparos, aki bőr cserzésével foglalkozik; timár
csesz ige ◊ kifélé; tiszttit
cseszkő fn ◊ csizmadia
cseszle fn ◊ szúnyog; muslica
cseszet ige ◊ <állóvíz v. folyó színére> lapos kavicsot lehetőleg vízszintesen úgy dobál, hogy többször fel-
felugorj; kacsázik
csete fn ◊ bodzalekvár
cseténye fn ◊ fenyőág
◊ bokor; cserje
csetepata fn ◊ csetepaté; veszekedés; perlekedés
cseter fn lásd csőtőr
cseteranna fn ◊ csatorna
csetnek fn ◊ a vármegye szolgája; hajdú; pandúr
csetnýik fn ◊ a török ellen harcoló szerb népfelkelő
csetre 1 mn ◊ lucskos; csatakos
csetre 2 fn ◊ csitri; fruska; kislány
csetres 1 mn ◊ esőtől bemocsoló; csatakos; lucskos; sáros
◊ másokat bemocskoló, rágalmazó <beszéd, nyelv, száj>
csetres 2 fn ◊ mosható edény
csetri mn ◊ alacsony növésű; tömzsi
csév fn ◊ kályhacsó
csevé fn ◊ kukoricacső
◊ fából v. préselt papírból készült s az orsóra húzható, belül üreges vékony hüvely, melyre a kész fonalat
felgombolyítják

csevetel ige ◊ csivitel; csiripel; csipog; csicsereg
csevice fn ◊ természetes szénsavas savanyúvíz
◊ savanyúvízes forrás, kút
◊ lőre, vinkó, ill. bor, pálinka seprűje v. cefréje
csezá fn ◊ könnyű, rugós, négykerekű lovas kocsi; homokfutó
csia, csija mn ◊ csíntalan; pajzán
csápol ige ◊ serceg; sistereg
◊ csipog; csicsereg
◊ csveg; csacsog; locsog
csiba msz ◊ kuss!
csibertes mn ◊ csoszogó; vánszorgó
csibuk fn ◊ hosszú szárú, kupak nélküli pipa
csicskák fn ◊ V alakú, piros paszomány, azaz zsinórdiszítés a tisztiszolga zubbonyujjának elején
csicskás fn ◊ katonatiszthez beosztott közkatona a hadseregen; legény; tisztiszolga
csicsoj ige ◊ <víztől álítatott puha tárgy, föld, ruha, lábbeli> rá nehezedő nyomásra cuppogásra
emlékeztető halk, magas hangot ad
◊ csicsereg; csiripel; csipog; csivitel
csicsoka fn ◊ olyan krumpli, amelyből kisebb-nagyobb görcsök, gömböcskék tudorodnak ki
csiga\textsuperscript{1} fn ♦ tincs; hajfürt; vukli
csiga\textsuperscript{2} fn ♦ fából készült, kúp alakú játékszer, amelyet ostorral pörgetnek
csiga\textsuperscript{3} fn ♦ csigaemelővel működtetett kínóeszköz
csigagrádics fn ♦ csigalépcső
csigaház fn ♦ a kormánymű áttételi szerkezetének burkolata; kormányház
csigás fn ♦ ostorral hajtható, kúp alakú játékszer
csigat ige ♦ csítít; csítítgat
csigateknő fn ♦ csigaház
csigavérszin fn ♦ bíbor
csigáz ige ♦ kínoz; gyötör; fáraszt
csigázás fn ♦ a középkori kinvallatás egyik formája
csigázó fn ♦ hőhér
csíger, csigér fn ♦ vizezett törkölóból erjesztett, gyenge minőségű szeszes ital
  ◦ silány, savanyú bor
  ◦ vadalma v. vadkörte levélből készített ital
csihad ige ♦ esedendesik; alábbhagy; enyhül; csitul
csihés fn és mn ♦ vikik közül a legalávalóbb, leghitványabb személy, rendszerint olyan ember, akin a többi kifog, tréfát, csúfot üz belőle
  ◦ megszegényenő dolog; hitványság
  ◦ vmiben hibás, bűnös személy
  ◦ rossz hírű, hírhedt <szó, név>
  ◦ félénk, íjedős v. nyavalyatörő <személy>
csija mn \textit{lásd csia}
csik fn ♦ hosszúra metélt fött tészta
csinkar\textsuperscript{1} ige ♦ vmi közé, vhova sorít, összeszorít v. csip vmit
  ◦ karmol; horzsol
sinkar\textsuperscript{2}, csikár mn ♦ fősvény; zsugori; fukar
sinkarás fn ♦ karmolás, karcolás, horzsolás, ill. ennek helye a bőrön
sinkasz mn és fn ♦ sovány, beesett, horpadt hasú <farkas, kutya>
  ◦ farkas
sinkázs fn ♦ az, aki csikot, halat szoktott fogni; csik fogásával foglalkozó személy
sinkér mn ♦ sekély; alacsony
sinkkan ige ♦ kificamodik; megbicsaklik
sinkkentő fn ♦ a felrántó hurkok egyik formája, amelynél a hurkot tartó rugalmas ágat két egymásba kapcsoló kampóval rögzíttik, és amellyel ürget, szarvast, özet v. rókát fognak
sinkle fn ♦ a bonyolultabb szerkezetű felrántó hurkok egyik formája, amely úgy működik, hogy a vízsintesen elhelyezett keresztút a madár, a vad elmozdítja, ekkor a függőleges pálcika kibillen, s a rugalmas ág a hurokba került zsákmányt a magasba rántja
sinkmák fn ♦ metélt tészta; mácsik
  ◦ mákos metélt
sinkó fn ♦ király <a magyar kártyában>
sinkoltyú fn \textit{lásd sikattyú}
csillag\textsuperscript{2} fn ♦ csillagvízsgáló intézet
csillagameze fn ♦ csillagászat
csillagájás fn ♦ a csillagok rendszeres mozgása
csillagkém fn ♦ csillagász
sinkaléképlet fn ♦ csillagkép
csinkalik ige ♦ fénylik; ragyog; csillog
csinkagnéző fn ♦ csillagász; asztronómus; csillagvízsgáló
  ◦ csillagjós; asztrológus
csinkagozo mn ♦ csillagos; csillagfényes
csinkagvirág fn ♦ különféle fajokhoz tartozó, csillag alakú kerti v. vadon növő virág
csinkagatz fn ♦ csillag; csillagkép
csinkám fn ♦ szentjánosbogár
  ◦ fel-felvillanó, rövid ideig tartó ragyogás; csillogás
  ◦ villám
csip
ige ◊ <szemével> bizalmasan hunyorít; kacsint

csipa fn ◊ némely sérült élő fából kiszívárgó és a fa kérgén megszilárduló, ragadós váladék; gyanta; mézga; macskaméz

csipalnakos mn ◊ csipás
csipás mn ◊ olyan <fa>, amelynek kérgén megsürűsödött v. szívárgó csipa van; mézgás; gyantás
csipás² fn ◊ <mulatás közben a muzikus cigány megszólítása>
csipáz ige ◊ <gyümölcstálét> csipájától folyamatosan megtsiztogat
csípcscsőka, csípcscsőka fn ◊ gyernek mulattatására való tréfás játék, amelyben ketten v. többen egymás keze fején a bőrt megfogva, így egymás fölé, ill. alá kapcsolt kezüket felfelé és lefelé mozgatják
csipedett fn ◊ keményre gyűrt és kézzel apróra tépedesett, csipkedett tészta, melyet főként levesbe főznek; csipetke
csip esetleg ige ◊ csipog; csirip
csipel ige ◊ csipdes; csipked
csipely fn ◊ csipó
csipész fn ◊ ürülék; szar
◊ a maga nemében kicsi dolog
◊ ujjal mutatott füge
csipke fn ◊ vadrózsa
◊ tövis; tüske
csipkebokor fn ◊ a vadrózsa tüskés bokra, cserjeje

csipkefa fn ◊ <főleg népdalokban: > a vadrózsa cserjeje
csipkelódik ige ◊ meg-megcsip; csipked; csipdes
csipkerőzsa fn ◊ vadrózsa
csipkés mn ◊ csipkebokorral benőtt <hely, terület>
csipkeverő fn ◊ csipkeverő párna
◊ az a helyiség, ahol a csipkét verik
csipkész ige ◊ <ruhadarabot, kelmét> csipkével beszeg, diszít

csipóvas fn ◊ tárgyak megfogására alkalmas, két szárából álló, rugalmas, vasból készült szerszám; fogó
csíra fn ◊ olyan személy, állat, akinek, amelynek mindkét nemre jellemző ivarszervei csökevényes: megvannak; himmő; hermafrodit
◊ meddő tehén
◊ homoszexuális férfi
◊ pendélyben, azaz női ruhában járó kis fiú
csírát fn ◊ tyúknak az a betegsége, melyet a farka tővén levő mirigy megduzzadása okoz
◊ lónak az a betegsége, mely a fejében támadt keléstől származik
csírá³ fn ◊ vöröses tarka, rövid szarvú, apró fajta svájci szarvasmarha
◊ vörös hajú személy

csirág fn ◊ spárga
csiramalé fn ◊ piteserű sült tészta, amit úgy készítenek, hogy a nyers tésztára mint alapra kicsirázott és összetört búza levéből liszttel kevert pépet öntenek, és az egész nem kemencében megsültik
◊ kukoricaliszttóból készült sült tészta
csíras fn ◊ tehene gondozója; fejőgulyás
◊ olyan állat, főleg tyúk, amely csíra betegségében szenved
◊ olyan pete, tojás, amelyben csíra van
csiribírő mn ◊ csekély értékű, jelentéktelen <ember, állat>
◊ apró-cseprő, értéktelen <tárgy>
◊ sokat beszélő; fecegő
csírcsáré, csírcsári fn ◊ össze nem illő színű, rikitó, izléstelen ruha
◊ izléstelen ruhában járó személy, főleg nő
◊ jelentéktelen, csekély értékű, apró-cseprő, haszontalan tárgy
◊ cacska, fecegő, sokbeszédő ember
◊ meggondolatlanul cselekvő, szeles, szeleburdi ember
◊ vminek diszítésére való, csekély értékű v. értéktelen apró tárgyak, cifraságok halmaza; csecsebecse
csiripiszli fn ◊ lepénytészta
csombó fn ◊ csomó; bog; gubanc
◊ daganat; kelevény
csombók fn ◊ csomó; bog; csimbók
◊ csomó; kelevény; daganat
◊ bibircsók; szemölcs; dudor
◊ összeragadt v. összegumbancolódott szálas anyag, különösen haj- v. szőrcsomó; csimbók
◊ apró termelő ember, rendszerint férfi
csombolyék fn ◊ batyu; cókmók; holmi
◊ csomó; bog
◊ hajfonat; varkocs
csombolyodik ige ◊ csomóba fonódik
csombord fn ◊ illatos füszér- és gyógynövény, amelynek örvösen elhelyezkedő fehéres, vöröspettyes virágai vannak; csombor
◊ piros virágú, apró levelű, fűszernek használt növény
csomó fn ◊ kinövés; bütyök
◊ gabonakévékből rakott kereszt
◊ <történethen>: a cselekmény szálainak összehanyolódása; bonyodalom
csomolék fn ◊ összekötött holmi; csomag
csomoszló fn ◊ szőlőüzű bunkós fa
csomoszsol ige lásd csomószól
csonkabonka mn ◊ több helyen megcsomkinőtt, megcsombok <testrész, személy>]; csonka kezü v. lábú, csonka testü <személy>
◊ töredezett, csorba <tárgy>
csontár fn ◊ gyümölcs, mag csonthéja
csonthalom fn ◊ emberi holltestek, csontok összehalmozódott tömege
csontkorsolya fn ◊ ló v. szarvasmarha lábszárcsontjából készült, kezdetleges korscolya; irona
csontrákó fn ◊ olyan személy, aki – rendszerint minden orvosi szakképzetség nélkül – kifícamodott testrészek helyreigazításával, törött csontok összehalmozódását foglalkozik, és egyéb gyógyító tevékenységet is folytat
csontsenyv fn ◊ <rendszerint cscsememökorbány> a D-vitamin hiányából keletkező zavar az anyagcsereben s ennek következtében a csontozat fejlődésének, növekedésének a hiányos mésztartalomból eredő elég telen volta; angolokr

csoport fn ◊ rög; göröngy

csoportos mn ◊ borzas; bozontos; kócos
◊ göröngyös; rögös; egyenetlen
csoportoz ige ◊ csoportosul; összegyűlik
csoportozat fn ◊ tényeknek v. gondolati elemeknek a csoportja, vmi köré szővődő együttse

csórag fn ◊ furkóbot; dorong; husáng

csorba fn és mn ◊ hiány
◊ csontkák; fogyhás
csorda fn ◊ reggelenként kihajtott, esténként hazaterelt s együtt legeltetett szarvasmarhák nak rendszerint nagyobb csoportja
◊ állatcsoport
csordajárás fn ◊ a csorda által járt, kitaposott út, csapás
◊ a csorda legelője
csordapásztor fn ◊ a csorda kihajtására és őrzésére felfogadott pásztor; csordás
csóré1 fn ◊ és mn ◊ mezeten; ruhátlan; csupasz; pőre; tollatlan
◊ szegény; nélkülöző; kevés pénzű
◊ barna bőrű; cigányos
◊ cigány
csóré2 fn ◊ összefutott tej
◊ savó v. savóval készített étel
csorgás, csurgás fn ◊ az eresz aljának az a része, ahová a tetőről lecsoror az eső, a hőlé

csorgó, csurgó fn ◊ forrás v. kút, amelyből csövőn v. vályún folyik ki a víz, ill. az így alkalmazott cső, vályú
◊ <hegyoldalban>: apró vízesést alkotó vékony ér
csömörletes
\[\text{csömörkél}
\[\text{csömör}
\[\text{csömbölék}
\[\text{csömbő}
\[\text{csökink}
\[\text{csökik}
\[\text{csők}
\[\text{amelyet}
\[\text{csök,}
\[\text{csögös}
\[\text{csög}
\[\text{csomó}
\[\text{csődörös}
\[\text{csődör}
\[\text{tapog}
\[\text{csöcsörész,}
\[\text{csöcsöget}
\[\text{csők, csék}
\[\text{csögős}
\[\text{csök, csék}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csőmőr}}
\[\text{csőmőrkbél}}
\[\text{csőmőrletes}}
\[\text{csóvá}}
\[\text{csőrás, csescérsz}}
\[\text{csőbör}}
\[\text{csőcsőget}}
\[\text{csődöör}}
\[\text{csődöös}}
\[\text{csőg}}
\[\text{csőg-bög}}
\[\text{csőg-bög}}
\[\text{csőg-szöptat}}
\[\text{csőd}}
\[\text{csődöör}}
\[\text{csődöös}}
\[\text{csőg}}
\[\text{csőg-bög}}
\[\text{csőg}}
\[\text{csők, csék}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csők}}
\[\text{csőmőr}}
\[\text{csőmőrkél}}
\[\text{csőmőrletes}}
csömöszöl, csomoszol ige ♦-gyűrhető tárgyat v. puha, pépes anyagot- erősen összenyomkod, gyömöszöl

csöndít ige lásd csendít

csöndítés fn lásd/ csendítés

csöndör fn ◦ cserjés, bokros hely

csöögő fn lásd csepegő

csöppentett mn lásd cseppentett

csőrc fn és mn ◦ sötét színű (szarvasmarha)

csördül ige ◦ <ostor> megsuhintva rövid, éles, csattanó hangot ad

csöre mn ◦ apró termetű <lő>

csöre fn ◦ a belek tisztítása v. gyögyítése a végbělnyílásón át befejezésekhez; beöntés
  ◦ beöntésre használt eszköz

csörege, csőrőge, csőrőgefánk fn ◦ forgács alakúra csavart, zsírnál kisütött, majd cukorral behintett.

csőréz, hőréz fn ◦ sirály

csőrfől ige ◦ <rendszerint nő> gyors beszéddel pöröl, nyelvel

csőrfős mn ◦ beszédes; csacsogó; cserfes

csőrge fn ◦ zsír olvasztása során az apró darabokból vagadltszalonnának v. hájának összezsugorodott,
  összetöpörödött maradványú; tepető
  ◦ csőrege; csőrőgefánk

csőrgé 2 fn ◦ csermely; patak

csőrgés mn és fn ◦ csőrőgével, tepetővel készített (étel)

csőrget ige ◦ csörtet; törtet

csőrgettyű fn ◦ a csecsemők csőrgő játékszere; csőröge

  ◦ gyermekjátékszer, amely forgatás közben csőröge hangot ad; kereplő

csőrőgő fn ◦ agyagkorsón apró golyócska, amely a korsó megrázásakor csőrőge hangot ad

csőrőgos mn ◦ fecsegő; locsógó

csőről fn ◦ fából v. préselt papírból készült s az orsóra húzható, belül üresen vékony hüvely, melyre a kész
  fonalat felgombolyítják; cséve

csőrmé ige ◦ forgácsfánk

csőrmelék fn ◦ törmelék; hulladék

csőrgő ige ◦ tsőmberődik; zsőrtöbb; pöről

csőrőge, csőrögefánk fn lásd csőrőge

csőrőglő fn ◦ nagyobb szabású lakoma keresztelő alkalmából, főkény az első fiúgyermek születése után

csős, csőrzs fn ◦ főbevaló; fügőgő

csőrtől ige lásd csetel

csőrtőlőzik ige ◦ zajt csap; lármázik

csősz fn ◦ erdőfű; vadőr

  ◦ királyi kikiáltó; hírvivő; hirdető

csőszé mn ◦ selypitő; püsze

csőszög ige ◦ csoszog; botorkál

csőtőnőz ige ◦ <személy> botorkálva, csoszogva, cél nélkül jár-kel

  ◦ zörgve keresgél, kutat
  ◦ télenül állíthattó; vesztegel
  ◦ lábatlankodik; alkalmatlankodik

csőtör, cseter fn ◦ serleg; kupa

  ◦ régi gabonamérték, negyed gabonamérő edény
  ◦ területenként változó ürmérték; kóból; véka
  ◦ fahasáb; deszka

csúcsa fn ◦ lándzsa

cs uscsor fn ◦ padlizsán; tojásgyümölcs; törökparadicsom

cs uscsorka fn ◦ krumpli; burgonya

  ◦ korsó kiálló, hegyes ajka

cs uscsujat ige ◦ <kisgyermeket> csendes, gyöngéd, egyhangú ritmusú hangon altat

  ◦ <kisgyermeket> karján ringatva becézget, babusgat; dédelget

csuda fn ◦ csoda; varázslat
csúf1 fn és mn ◊ mulattató tréfamester; bohóc
◊ ravan; gúnyolódó

csúf2 fn ◊ szégyen; gyalázat; csúfság

csúfos fn és mn ◊ bohóc; mutatványos; vásári komédiás

csuha1 fn ◊ vmilyen felső férfiruhu, különösen kabát; felőltő; köpeny; szűr

csuha2 fn ◊ csuhé; kukoricahaj

csuhé fn ◊ kukoricacsvéket borító levél, főleg lefosztott, száraz állapotban, amelyet általában takarmányként
v. háziipari nyersanyagként, esetleg szőlőközöző anyagként hasznosítanak

csuhol ige lásd suhol

csuhaszkkodik ige ◊ zárkózik; begubózik

csuhaszürke fn ◊ sötétszürke színű katonaruha

csuklós mn és fn ◊ meg-megcsukló, összecsukló, rogyadozó (láb)
csuklya fn ◊ szerzetei kámsza, csuha

csukor fn lásd csokor

csukorat fn ◊ csoport; csapat; tömörülés

csukorék fn ◊ csomó
◊ csoport; csoportosulás

csula mn ◊ kajla, lekonyuló, lógó füllű

csulák fn ◊ dézsa; hordó

csumah1 fn ◊ húos gyümölcs v. egyéb termés élevezhetetlen kocsánya, magháza
◊ lemorzsolt kukorica csutkája
◊ leveles dohány eres része
◊ kukorica héja; csuhé
◊ rügy; hajtá; sarjadék
◊ káposztatorzsa
◊ növényzsár

csuma2 fn ◊ nyirokcsomó-duzzanatokkal járó járványos betegek, főleg az ún. bubópestis

csunga fn ◊ mogyoró

csup fn ◊ domb; hegycsúcs

csupál ige ◊ <gazt, gyomot, dudvát> gyökerestül írt, kitép, kiszed
◊ megcibál; megtépáz

csupor fn ◊ kisebb, rendszerint hasas cserépedény, nagyobb bögre v. kis fazék

csuporék fn ◊ csoport; csoportosulás

csuporgat ige ◊ összehúz; összeszorit
◊ kuporgat; gyüjítőget

csupros fn ◊ fazekas; agyagműves

csurak fn ◊ bőrrel bélelt női felsőkabát; szürfajta

csurápé fn ◊ rövid, prémé felsőkabát
◊ ködmön; mente
◊ durva szörharisnya

csurdé mn ◊ mezetlen; csupasz

csurgafürdő fn ◊ zuhany

csurgás fn lásd csorgás

csurgó fn lásd csorgó

csuri fn ◊ veréb

csuromkodik ige ◊ átszívárog; átszűrődik

csusamékos, csuszamos mn ◊ síkos; csúszós; csuszamlós

csuszkapálya fn ◊ csúsza

csuszkondó fn ◊ korcsolya

csuszkorál ige ◊ <jégen> csúszkál

csusző fn ◊ kigyó; vízisiklő

cuszspájz fn ◊ főzelék

csuta fn ◊ kukoricacsvétes torzsája, amelyről a szemet már lemorzsolták; csutka
◊ kukorica szár szára a rajta levő levelekkel együtt; csutka
◊ húos gyümölcs magháza, torzsája, rendszerint szárával együtt; csutka
◊ szőlőfűrt szára, kocsánya; csutka; csuma
ki nem fejlődött, satnya növény
<elhasználódás, kopás folytán megkisebbed, megrövidülő tárgyból> megmaradt csonk
megkurtított, rövidre vágott sörény v. farok csonkjá

csutak fn ◊ kukoricás csutkája, torzsája
◊ maroknyi szalmából csavart, tekert lótisztító eszköz
◊ mosogatótornyong
◊ tönk; tuskó
◊ <égésből, erős használattal> visszamarad, rendszerint hasznevhetetlen csonk
◊ kis termetű, testű, csenevész személy

csutura1, csutorás fn ◊ rendszerint apró lábakon álló, főleg fából, ritkán cserépből v. fém ből készült kulacs
◊ <némely fúvóhangszeren> fúvóka
◊ pipaszár szopókája

csuvár fn ◊ malom fuvár
◊ molnár
◊ csősz, mezőör

csuvik fn ◊ kuvik; vészmadár
cszúz fn ◊ az izmoknak, az inaknak és az izületeknek hasogató, nyilalló fajdalommal, néha duzzanattal v. izületi megmeregvedéssel járó betegsége; reuma; köszvény

csücsörke fn ◊ pacsirta
csüd fn ◊ a ló és a marha patája fölötti csukló, ami a pata és az alsó lábszár közti rész

csüggedetlen mn ◊ lankadatlan; ernyedetlen
csühetlen ige ◊ cihelődik; készülődik; tollászkodik

csüllő fn ◊ sirály
csüllöng ige ◊ lecsüng; lóg

csüllök fn ◊ különféle gyermekjátékokban használt csontbáb mint játékszer
csümlőgetés fn ◊ találós kérdések feladása és megfejtése

csúnik ige ◊ lankad; fonnyad
◊ fejlődésben visszamarad

csűnt mn ◊ fejlődésében, növésségében visszamarad <gyermek, állat, növény>
csűr fn ◊ tárg gazdasági épület csépeletlen gabonának, nagy tömegű takarmánynak a beraktározására; pataja; fedett szűrő

csürhe fn ◊ <a kondával ellentétben> több tulajdonos együtt őrzött disznainak csoportja, amely naponta haszijár
◊ süldökből, azaz egy évnél fiatalabb malacóból álló, együtt őrzött csoport
csürhejárás fn ◊ a csürhe által kitaposott út, csapás; a csürhe rendes útja
◊ a csürhe legelője

csührés fn ◊ disznóspázsztor, kondás, aki a csürhét napon két kihajtja a legelőre, s őrzi
csürök1 fn ◊ kúp
csürök2 fn ◊ játékhoz való csoport

csütőrködik ige ◊ csimpaszkodik; kapaszkodik

D

dabroc fn ◊ főleg sebftörtés okozta, helyi és általános tünetekkel járó heveny bőrgyulladás; orbánc
daci fn ◊ elégtelen osztályzat
dacizik ige ◊ egyest kap
dádé fn ◊ idősebb v. öreg cigány férfi
dadri mn ◊ dadogó; habogó
◊ gyors beszédű; hadaró
dagály fn ◊ gög; felfuvalkodtosság
◊ indulat; dúh

dagályos mn ◊ áradó, megáradt <viz, folyam>
dagályoskodik ige ◊ haragszik; dúhöng; nehezetel vkire
dagonya fn ◊ sáros, pocsolyás hely, amelyben a jószág, sertés szívesen fürdik, hempereg
dágvány fn ◊ ragadós, tapadó, mély sár; sáros, süppedékes hely mocsarak mellett
dajkállkódik ige ◊ anyáskódik; gondoz; gyámolit
dajna fn ◊ testes, tenyeres-talpas nő
◊ rossz hírű nőszemély; szajha; ringyó
dajnál ige ◊ kornyikál; gajdol
dákos fn ◊ <őleg keleti népeknél használt> 20–50 centiméter hosszú, görbe pengéjű, rendszerint diszes csontmarkolatú, éles szürőfegyver; handzsár
◊ hímveszű
daku fn ◊ ködmönféle meleg felőltő, különösen posztóból készült rövid télakabát
dalabáj fn ◊ füleműle; csalagány
dal fn ◊ evező
dalár fn ◊ énekes; dalnok
dálaláda fn ◊ műkedvelő énekesekből álló énekkar, rendszerint férfikar; dalegylet
◊ műkedvelő énekesekből s ezek működését pártoló, támogató személyekből álló egyesület
dalárdista fn ◊ a dalárda, énekkar tagja, abban énekő személy
dalegylet fn ◊ műkedvelő énekesekből álló énekkar; dalárda
dali mm ◊ dalías; délcég; deli
dalia fn ◊ hős, harcos férfi, különösen a régi idők vitéz katonája
daliás mm ◊ bátor, hősies <férfi>
◊ hőskori, különösen lovagkori; hősi
dalidó fn ◊ tánccs, zenés lakoma; táncelemeltség; bál
dalimadár fn ◊ csalagány; füleműle
dalkar fn ◊ hivatásos énekesekből, különösen kardalosokból álló énekkar
dall fn ◊ © dalol; énekel
dalláb fn ◊ ítem; ritmus
dalladzó fn ◊ vizirejárművek hajtására és kormányzására szolgáló, rendszerint egyetlen darab fából készült lapátszerű eszköz; evező
dalrn fn ◊ nagyobb, nehezebb v. több darabból erősen összekötött, összecsomagolt poggyászt szállító állat
dalma fn ◊ töltött káposzta
◊ káposztatóltélék
dalmahodik ige ◊ <személy> hízik, testesedik, gömbölyödik
◊ <terjedelmes tárgy> magasodik, emelkedik, dagad
dalmışszínház fn ◊ opera; operaház
dalnk fn ◊ énekes
◊ lírai költő
dalos fn ◊ énekők, énekes személy
dalszníezs fn ◊ operaénekes
dáma fn ◊ előkelő hölgy; űrínő; űrhölgy
◊ divatosan öltözködő, cifráldódó, dologtalan, gyakran könnyűvérű nő
damasz fn ◊ nagyobb testalkatú sertésfajta
◊ vadkan
damaszk1, damaszt fn ◊ lenből, pamutból v. selyemből való, egyszínű szövött anyag, amelynek virágmintás v. egyéb ábrájú, fényes részeit a láncfonalakból, a tompa alapot pedig a vetülékfonalakból készítik
damaszk2 fn ◊ arannyal díszített acél
dana fn ◊ dal, különösen népdal; énekelte vers
◊ dallam
◊ halk, zümmögő, ütemesnek v. dallamoknak ható zaj
danáz, danázók ige ◊ © dalol; énekel
danázás fn ◊ vidám, esetleg duhaj dalolás, éneklés
dancs fn ◊ mm ◊ szenny; mocsok
◊ szennyes; szurtos; ronda; undok
dandár fn ◊ © nagyobb esapat; sereg
◊ munka v. feladat nagyobb, derekabb, legnehezebb része
dánguba fn ◊ veszteglés (pl. szél v. rakományra való várakozás miatt); tétlenség
cseleldánya
szajha; ringyó
debereg ige ő didereg; vacog; fázik
derberke fn ő alul szélesebb, fölül keskenyeb alakú kis faedény
debró fn ő gödör; vízmásás
széles, kiterült, lapos fenekű völgy
décbunda, december fn ő posztóval borított rókaprémes bunda
decens mn ő illő; illendő; illedelmes
decimál ige ő megtizedel
<könyveket> tizedes rendszerbe sorol be
dédanya fn ő vmelyik nagyszülő nagyanyja; szépanya
ő nagyanya
dédapa fn ő vmelyik nagyszülő nagyapja; szépapa
ő nagyapa
dedeg, dedereg ige ő reszket a hidegtől; didereg; vacog
dédel ige ő csalogat; édesget
dedikál ige ő felajánl; felkinál
dédó fn ő óvoda; kisdedóvó
dédős fn ő vmelyik nagyszülő édesapja <a dédunokához való viszonyában>; dédapa
ő pontosabban meg nem határozott fokú, távoli ös <vmelyik leszármazottjához való viszonyában>
dédszülő fn a nagyszülők vmelyik nagyszülője
dédük fn ő vmelyik nagyszülő édesapja; dédanya
ő vmelyik nagyszülő nagyanyja; szépanya
ő pontosabban meg nem határozott fokú távoli ös
defektus fn ő fogyatkozás; hiány
deferencia fn ő alázat; tisztelet; hódolat
defigurál ige ő eltorzít; elnyomorít; deformál
defilároz ige ő diszmenetben elvonul vki, vmi előtt
ő tüntető módon ide-oda jár vki, vmi előtt
defraudáció fn ő sikkasztás; hütlen kezelés; visszaélés
defter fn ő török adóalajstrom
ő kisebb kereskedő üzleti könyve
defterdár fn ő vmely török közigazgatási terület pénzügyi vezetője
deged ige ő dagad; felpuffad; feltújódik
defegyeg fn ő nyírfaszénből és kártyánóból készített, kénytelen massza, amellyel a fatengelyeket kenték, hogy ne kopjanak, csikorogjanak; székérkenőcs; kulimázs
defegesz mn ő kipattanásig tele; tömött; duzzadt
defegesz ige ő átíitat; telít
defegyet fn ő kártrány
defegusztátor fn ő köstoló
defeheroizál ige ő hősies vonásaitól megfoszt
defez hsz ő legalább; körülbélül
defes, dejes ő msz ő de természetesen; de hiszen; de hát
ő no de nem baj; de hiszen; de hát
ő <több-kevéssé tréfás fenyegetés, figyelmeztetés bevezetésére használt szó>
deján, dékány fn ő a céhbeli ifjúmeisterek előljárója; cégmester
ő határbíró; hegybíró
ő kurátor; gondnok
ő <katolikusoknál:> egyházfi, harangoző
dejklamál ige ő hatást keltő v. hatásos módon előad
dejklaráció fn ő vmely nagyobb közösséget érintő rendezet, határozat
deklasszált mn ő lecsúsztott; lezüllött
dekomponál ige ő lázít; uszít; felbujt
dekoronáció fn ő érdemrend; kitüntetés; érem
dekorál ige ő kitüntet; díjaz; megjutalmaz
dekoráció ige ő dekorál; diszít
derivál
derhenyő
derékút
deréktél
derékszeg
derékpénz
deréklő
derékhad
derékfűző
derekas
derekas
derékalj
derék
derelye
deredarál
dereb
deredural

depreciáció fn ◇ megvetés; lenézés; lekicsinylés
depreciál ige ◇ lebecsül; lekicsinyel
deprekál ige ◇ bocsánatot kér; megkövet
deputáció fn ◇ kéréseket előadó követtség; küldötség
deraniszírozott mn ◇ zilált; rendetlen; ápolatlan
derc fn ◇ krumpliből lát szént külön, hagyomás zsirral összekevert, többé-kevésbé pépes v. darabosabb étel
derce1 fn ◇ a daránnál finomabb, a latisznél durvább szemű örlemény ◇ korpás lát ◇ feketé, durva kenér
derce2 fn ◇ összezördülés; veszekedés; vitatkozás; perpatvar
dercs mn ◇ dercével kevert, színtalatlan v. durván szítált, korpás <liszt> v. ebből készült <étel> ◇ kisže rekedtő, fétyolozott, nem tiszta csengő, de erős <emberi beszédhang> ◇ kisže bántó, kelenmetlenül ható <megnyilatkozási mód>; érdes
derdűr fn ◇ haragos méltatlanlakodás
dereb fn ◇ darab
deréb fn ◇ ember v. állat háta
deredárál ige ◇ fecség; hadar
dereglye fn ◇ nagyobbfajta ladik, amelyet főleg tengeri hajóról partrászáláshoz használnak ◇ <takarmány, trágya, fa stb. hordására való> vesszőfénásos, sargolyaféle eszköz, rács
derék1 fn ◇ fa tőrzsse
derék2 mn ◇ jól kékcent, magas, egyenes tartású és megnyerő külsejű <személy, főleg férfi>
derékál fn ◇ szalmaszárá lét, tollal töltött, lapos dunyaféle, amely a fekvőhelyet puhává, meleggé teszi
derekas1 fn ◇ ujjatlan női posztómellény
derekas2 mn ◇ nagy testű; erős ◇ jól kékcent, rendeltetésének, céljának megfelelő <dolog> ◇ derék; becsületes
derékfüző fn ◇ <nöknél> a csizipő összeszorítására használt fűző
derékhad fn ◇ haszeregen az elő- és utóhad közötti legerősebb része, zöme; fösereg; föhad; föerő
deréklo fn ◇ görbe vonal érintőjére húzott merőleges
derékpénz fn ◇ tőke; pénzalap
derékszeg fn ◇ a szekér első tengelyében levő vastag szeg
derékétel fn ◇ január
derékút fn ◇ országút; közút
derendőcília fn ◇ hűhó; fontosokodás
deres1 mn ◇ összes hajú; összes szakállú ◇ olyan <ló, ritkán marha>, amelynek a sötét szőrrebe sűrűn vegylük fehér szőrzsálat
deres2 fn ◇ testfenyítő büntetés végrehajtására szolgálat, támla nélküli pad v. lóca, amelyre az elitlétet ráfektették, kezit és lábait vaspántok alá szorították, és így fényítették meg
derhenyő fn ◇ derús, világos, szép idő
derit ige ◇ folyamatosan világos mex, megvilágít vmit
derivel fn ◇ származtat; levezet
diárium fn ◊ egy v. több tantárgy jegyzeteit, néha egyéb iskolai tudnivalókat is tartalmazó jegyzetfüzet ◊ az iskola és a szülői ház közötti levelezés céljára való ellenőrző könyvecske ◊ napló; feljegyzés; naplójegyzet dibdáb mn ◊ haszontalan, csekély értékű, nem sokra használható <személy, közösség> ◊ jelentéktelen, értéktelenn, apró-csepő <dolog> dibol ige ◊ <civódás v. hancúrozás közben> összevissza hány v. összetapos vmit ◊ rombol; dül; tönkretesz ◊ túr;elforgat; főhánhany
dic- lásd dik-
dics fn ◊ dicsőség; nagyság; hírnév ◊ a dicsőséget, boldogságot, fenséget jelképező fény, ragyogás; glória ◊ dicsér; magasztalás; hódolat
dicsér ige ◊ dicsértessékekkel köszön ◊ feleségül ajánl vkit
dicséret fn ◊ ének; dal
dicséretes mn ◊ dicsőséges; dicső
dicsériád, dicsériáda fn ◊ ömlengő, túlzó dicséréret; dicshimmusz
dicsértessék ige ◊ <köszönés>: illesse dicsér; legyen áldott
dicsős mn ◊ dicséretes; tiszteletre méltó; dicsérére méltó
dicsősült fn ◊ hódoló tisztelettel, magasztalva emlegetett <elhunyt kiváló személy, nagy ember> ◊ megboldogult; elhunyt
dicsszomj fn ◊ dicsőségvágy; dicsvägy
didák fn és mn ◊ farsangi álarcos
diderlázh fn ◊ magas láz kísérőjelensége, amikor a beteg egész testében reszket, fázik, fogai vacognak; hidegélés
diéta fn ◊ <a XIV. századtól a XIX. századig>: magyar országgyűlés ◊ tanácskozás; ülés; értekezés ◊ napidíj
diffidencia fn ◊ bizalmatlanság; tartózkodás; óvatosság
diffikultáltnág ige ◊ sérelmez; nehezményez; kifogálsol

diffikultás fn ◊ akadály; nehézség; bonyodalom; korlát
difteritisz fn ◊ <emberen, állatonya> a légző utak nyálkahártyáján sárgásszürke, hártyaszerű izzadmányt okozó, súlyos tünetekkel járó, heveny, fertőző betegség; torokgyik; diftrícia
digó fn ◊ olasz földmunkás
dijelővel fn ◊ kereskedelmi ügynökké, alkusszal kötött írásbeli megállapodás, amelyben a megbízó az ügynöki díj összegét is meghatározza
dijinok fn ◊ közszolgálati alkalmazott, aki rendszeresített havi fizetés helyett csak dijazást, napidíjat kapott; napidijas
dikció fn ◊ szónoki beszéd; szónoklat ◊ nyelvezet; stílus
dikciózik, dikcióz ige ◊ dikciót, különösen pohárköszöntőt mond, tart
dikhec msz ◊ nézd csak!
dikhenc fn ◊ hitvány ló; gebe
dikó fn ◊ lécvázas szerkesztési, főleg gyökényel, szalmával megtöltött v. befont, keskeny, könnyű ágy, <rendszerint a lakáson kívül, pl. az istállóban, tornákon, kunyhóban stb.>; nyoszolya ◊ alacsony, kezdetleges, szegényes fekvőhely ◊ kezdetleges ágyúfele
diktandó fn ◊ tollbamondás ◊ vonalas füzet
diktátum fn ◊ rendelkezés; határozat ◊ tollbamondás után írt szöveg
diktum-faktum fn ◊ a dolog vége az, hogy; úgy is lett
diktum-faktum hsz ◊ előkészület, meggondolás, tekétória nélkül; sebtében
diliños mn ◊ esztelenül viselkedő <személy>; heheurugya; hóbortos; bolondos ◊ rögeszmékhez, szeszélyekhez hóbortosan ragaszkodó; bogaras <személy>
dilizsáncl fn lásd delizsánscs
C döfős
dödörög
dödölle

dödög
paprika,
döböz
döbörög
döbör
döbög
döblöc
döblöc
döbbencs
döbben
dózni
dotáció
dosztig
doszolás
doszol
dós
dorozmás
doroszló

dorong
doromb
doromboly, doromblya

dorombő

maszk; álarc
domó fn ♦ púp; dudor
domáció fn ♦ adományozás; felajánlás; fölajánlás; hozzájárulás; juttatás
donációzók ige ♦ adományoz; juttat; felajánl


dorong, doroncs fn ♦ vastag bot; bunkóbos; huság
doroszító fn ♦ gyomírásra használt széles, lapos, egyenes éli kapa
doroszfal, daraszol ige ♦ <kerti utat, szőlőt> kapával (ritkán geregélyével) gyéptől, gizgaztól tisztára kapar, megtisztít; sarabor

dorozma fn ♦ érdes felület

<őrből, arcon> érdes, sebheyes fellép
<bróra nők)
dorozmás mn ♦ érdes felületű; darabos; göcsörtös
dorozsba fn ♦ vófély

dós fn ♦ özvegyi vagyónyere

dozsol ige ♦ sűrget; sietlett
dozsolás fn ♦ unszolás; sűrgetés; nógatás
dozstig hsız ♦ elégge; bőven; unos-unlig
dotáció fn ♦ díjazás; javadalmazás
<bróra nők>
dőzni, tőzni fn ♦ cigarettatárcsa; cigarettás doboz
dohányszelence
döbben ige ♦ <öblös, üreges v. üres tárgy, helyiség> döngő hangot ad; kong
döbbencs mn ♦ tetenyeralpas; kövér; elhizott
döblőc1 fn ♦ sütőtök
döblőc2 mn ♦ tömzszi; köpcös
döbög ige ♦ <dolog> folyamatosan fojtott, tompa, mély hangot ad; dogob; dööborg
<bróra nők>

<személy> ad; bogob; dööborg
<bróra nők>
döbőr fn ♦ kráter; gödör
döbörög ige ♦ dööborg; dööborg

döbőz fn ♦ fából, fakéregből, háncsból készült, kisebb, hengeres v. hordó alakú, fehér érémű tégő, dohány, paprika, lekvár tartására
dödög ige ♦ halkan v. félhangosan beszél galabában; motyog; döömgő
<bróra nők>

<személy> borongva, motyogva elégedetlenkedők
dööpüle fn ♦ lisztet kevert burgonyából v. kukoricászból készült galuska v. gombócserű főtt tésztátetel
<bróra nők>

<bróra nők>
döörók ige ♦ mormog; motyog; döömgő
<bróra nők>
döfől ige ♦ dőköd; szurkál

dőfős mn ♦ olyan <személy> , aki kötekedni, veszekedni szokott
◊ haragos; mérgező; dühös
dög fn ◊ <főleg állatok közé pusztító> súlyos, járványos betegség; dögész
dögbiórf fn ◊ elpusztult állat bőre, amellyel a pásztor a gazdának elszámolni tartozott annak bizonságául, hogy az állat valóban elhullott
dögény, dögöny fn ◊ bunkóbot; buzogány
döghalál, dögmirigy, dögvézsf fn ◊ patkányok, ill. ezek bolhái által terjesztett, a nyirokmirigyek gyulladásával és elgennyesedésével járó, egyik legpusztítóbb járványos betegség; pestis
dögkút fn ◊ elhullott állatok tetemének közös verme; dögtemető
dögvel ige ◊ halálos kórt terjeszt; megfertőz

dögleteles mn ◊ olyan <személy>, akit messze elkerülnek; utált; megvetett
donköl ◊ ártalmas; mérgező
dögletes mn ◊ egészségtelen; káros
dögnyúzó fn ◊ és mn ◊ dögált állat értékesíthető bőrét lenyúzó személy; súrú; pecér; gyeptomester
dögönyeg fn ◊ bunkóbot; buzogány
dögrovás fn ◊ <pusztai pásztorkodásban> az elhullott állatoknak papálcán, rovással való nyilvántartása
döher mn ◊ testes; kövér
döhög ige ◊ fűj: mérgelődik; dohog
döledék fn ◊ omladék; dűledék; rom
döleszkedik ige ◊ lásd dülleszkedik
döllőshes mn ◊ kevély; büszke; elbizakodott
döllőgőz ike ◊ fetreng; vergődik; vonaglik
dömør fn ◊ zömök, kövér ember
dömönköl ◊ keletlenül sült kalács
dömpető mn ◊ száraz fogvar; tör
dömőköl ◊ a kenyer csücske v. sülés közben kihasadt és kidudorodott része; kenyer gyürüje
dömés fn ◊ domonkosrendi, dominikánus szerzet

dömökőkül ige ◊ <lágy anyagot> gyúrva, dagasztva erősen nyomkok v. ütögetve gyömöszől; csömőszől
döngőz ◊ masszőröz
döngőz ◊ <verekedésben, birkózásban>: páhol, dönget, csépel vkit
döncöl ige ◊ himbál; lóbál
döngőz ◊ tassigál; kőkdős
dömgül ◊ henterghev hancúroz
döngebogár fn ◊ dongó; lég; bököly
döngő, dengő mn ◊ tompa, mély döngő hangon beszélő
döntvény fn ◊ döntés; ítélet
döntők fn ◊ sütőtők
döre mn ◊ ostoba; bolond; eszelős
dörgő mn ◊ kiabáló; ordító

dörmől ige ◊ dörmőg; mormog
dörmökül ◊ rágycsálva eszik; csömőszől
döröcköl ige ◊ összezúz; összetör
dörömböl ige ◊ <nacska> dorombol
dörsőköl ◊ <nagy embertőmeg, zaj> harsogva morajlik, dühörög
döömbözőz ige ◊ döömbölő; zörget; kopogtat
döörső ◊ <szív heves érzelmielől, indulattól> erősen dobog
dözs fn ◊ lárma; ricsaj; zsivaj

dözsöl ◊ dözsülés; dorbézolás

Dözsadal fn ◊ bor ivására biztató, a bornak jó kedvet fokozó v. gondot, bánatot feledtető hatását élénk, csapongó hangon dicsőítő rövid lirai költemény; bordal

dözsől ige ◊ mulatozik; tivonyázik; részegeskedik
döszöl ◊ lakomázik; vendégeskedik
döszőköl ◊ sokat eszik

Drabant fn ◊ fegyveres Őr; hajdú; gyalogos katona; darabont

◊
dúgos fn és mn lásd dolgos
dugpénz fn az a pénzösszeg, amelyet vki vmely hivatalnak bizalmas felhasználásra szánt pénzalapjából, különféle cimeken és okokból (gyakran nem kifogástalan alapon) kapott
dugsegély fn <hivatalos helyről> vikinek segélyezés címén alkalmilag juttatott pénzösszeg, amelyet közpénzből, többé-kevésbé titokban szoktak fizetni
  ◊ olyan pénzbeli juttatás, amelyet vmely sportegyesület vezetősége a versenyzőnek nyújt
dugulás fn ◊ székrekedés
duhaj fn ◊ szegénylegény; betyár
dughog ige ◊ dohoh; mérgeződik; zsörtölődik
dukál ige ◊ szabad; lehet; illik
dukát fn ◊ velencei aranypénz
duktus fn ◊ földmérő vonalzója
  ◊ kézirásban a sorok vonalvezetése
duláb fn ◊ a legnagyobb, legvastagabb, faragatlan fenyőgerendából készített tutaj
  ◊ szekrény
dulandlé fn ◊ nagyméretű, szögletes, fehér, ünnepi tüllkendő
dulár fn ◊ marcalóc; rabló
dúlás fn ◊ az országba betörő ellenségnek nagy területre kiterjedő, huzamos ideig tartó fosztogató, pusztító uralma
  ◊ erőszakos adóbehajtás, adóbeszedés
  ◊ fentelen, vad, minden felforgató játék, rohingálás, birkózás
dulló1 fn ◊ <a régi székeley szerekben> szolgábitók hatáskörére felruházott tisztviselő
  ◊ adóbehajtó

dulló2 mn ◊ pusztító; fosztogató
dúló mn ◊ ragadozó; vérengző
dülság fn ◊ martálék; préda
  ◊ rablás; pusztítás
dunnahaj, dunnahéj, dunyahahaj fn ◊ dunnahuzat
dunkli fn ◊ söttétárka; magánzárka
dunyha fn ◊ dunna
dunyog ige ◊ az orrán át beszél; morog; dongs
dupé fn ◊ paróka; vendéghaj
dupla fn ◊ kétesővű fegyver
duplikátum fn ◊ főleg vmely okirat második példánya; másodfajták; másodpéldány
durá1 fn ◊ egy fajta kártéjakérték
durák2 fn ◊ ostoba, ügyefogyott személy
duránci1 mn ◊ erős; egészséges

duránci2, duránca mn ◊ nem magaválló
durbancs fn ◊ csatlós; darabont
durboncás mn ◊ makrancos; akaratos; csökönyös
durgó mn lásd dorgó
durrancsaság fn ◊ metángáznak és levegőnek robbanó keveréké főleg szénbányákban, v. ennek robbanása; bánalégtartó

durroge ige ◊ nagyokat durranva, erősen pattogya ég, ropog

duruzsol ige ◊ szemrehányóan, dohogyja, zúgolódva beszél

durzad ige ◊ dagad; duzzad; domborodik
düs mn és fn ◊ gazdagságot eredményező; busás; zsiros
  ◊ nagy vagyonú, igen gazdag <személy>
  ◊ vezető személyiség
dúsgazdag mn ◊ igen sürün nőtt <haj>
duska fn és mn ◊ vikinek az üdvözlésére, egészségére üritett pohár
  ◊ pohár; serleg; kehely
  ◊ mértékével v. bőséges evés-ivás; dőzsölés; lakkározás
  ◊ mértékével ivásban, dőzsölésben részt vevő <személy>
dúskál, duszkál ige ◊ válogat; finnyáskodik
duskáskodik ige ◊ tivonyázik; dáridózik; vigad
duskáz ige ◊ <pharat> fenékig űrít
dusnok fn ◊ az egyháznak adományozott szolga, akinek kötelessége volt egykori ura lelkéért szolgálatokat teljesíteni
dusnokföld fn ◊ földerület, melyet a dusnokokkal együtt hagyományoztak az egyháznak
dusza1 fn ◊ kövér; elhizott ember
dusza2, duszé, duszı fn ◊ vastag vászonból varrt, szalmával, esetleg kukoricacuhéval keményre tölött zsák, amelyet az ágy deszkájára fektetek, rá pedig a lepedőt terítették; szalmaszák; bődök
dutka fn ◊ kis értékű váltopénz, pénzérme
duttyán fn ◊ török kereskedő sátra
  ◊ vásárok, búcsúk alkalmával felállított tágas sátor, ahol hurkát, kolbászt árulnak, bort mérnek; lacikonyha
  ◊ kis, sötét kamra
dúvad fn ◊ ragadozó; fenevad
  ◊ rosszindulatú, durva ember
duvaszt ige ◊ vmely növényi szár, termés belét, belső részét – gyakran a hőj épségben tartásával – folyamatosan kinyomja, kifejti
dúz1 ige ◊ felhúzza az orrát; haragszik; dúl-fúl
  ◊ duzzad; dagad
dúz2 fn ◊ kidudorodás; daganat
duzma1 fn ◊ tajték; hab
  ◊ gőzön párolt étel; felfűjt
  ◊ felfűvődás; felpuffadás
  ◊ felfuvalkodottság; önhittség; gőgösség
  ◊ harag; bosszúság
duzma2 mn ◊ felfűvődött; püffedt; dagadt; duzzadt
  ◊ felfuvalkodott, gőgös, nagyképű <személy>
  ◊ nyakas; makacs
duzmad ige ◊ felfűvődik; dagad; duzzad
  ◊ felfuvalkodik; gőgösködik; felfújja magát
  ◊ haragra gerjed; duzzog; haragszik
  ◊ makacsködik; nyakaskodik; akaratoskidik
duzmast ige ◊ felfűvődik; dagad; duzzad
  ◊ felfuvalkodik; gőgösködik; felfújja magát
  ◊ haragra gerjed; duzzog; haragszik
  ◊ makacsködik; nyakaskodik; akaratoskidik
duzmadt mn ◊ dagadt, püffedt <testrész>
  ◊ kövér, jól táplált <személy>
  ◊ gőgójében, haragjában felfuvalkodott, sértdöötttségében duzzogó <személy>
duzmati mn ◊ bosszús; mérgelődő
duzzaszkodik ige ◊ bosszankodik; haragszik
dübbencs1 mn és fn ◊ tenyeres-talpas; testes
  ◊ esetlen; félszeg; suta
  ◊ kicsiny, kövér ember
dübbencs2 fn ◊ buktaszerű sült tészta
dübbencs3 fn ◊ hátbavágás; hátabútés
dücskö fn ◊ tuskó; farónk
dübög ige ◊ <dolog> folyamatosan fojtott, tompa, mély hangot ad; dobog; dübürog
  ◊ dobogástól zeng
  ◊ <<személy> lábával v. kezével kemény tárgyat üögetve, tompa hangot idéz elő
dübögő fn ◊ házépítés végén, a még vakolatlan új házban tartott táncalkalom azok számára, akik az építésben fuvarral v. munkával szíveségből segédkeztek
dühkör fn ◊ veszétség
dühdik ige ◊ <személy> a düh állapotában van, v. ebbe az állapotba jut; dühöng
  ◊ <természeti v. emberi erő> tombol, dühöng
dühödt mn és fn ◊ veszett, megveszett (kutya)
dül ige ◊ döl
düled ige ◊ dülled; kidombokorodik
düledék, düllédék fn ◊ romba dölt épület maradványa; rom
düléndez ige ◊ düledezik; rogyadzik; omladozik
düleszkedik, düleszkedik, döleszkedik ige ◊ nekitámaszkodik; nekidől
télkedik; lopja a napot
dülő fn ◊ több párhuzamos szántóföld lábánál keresztben elnyuló föld v. mező, amelyre a szántóföldek vége kiér
◊ vmely község v. gazdaság területének rendszerint két, többé-kevésbé párhuzamos úttal v. mezsgyével határolt, gyakran azonos v. hasonló talajú része
◊ határrész
◊ szántóföldek közt vezető kövezetlen, keskeny szekrérút; dülőút
dülőföld fn ◊ dülő ◊ egy dülő hosszúságának megfelelő távolság
dülöngöz ige ◊ reszket; remeg
dülyeszt, dülyyeszt ige ◊ dülleszt; kidülleszt
dút ige ◊ dönt; feldönt; felborít
◊ ónt; tólt; dönt
◊ ont; áraszt
dys- lásd disz-

Dzs
dzsentri fn ◊ kisnemes; köznemes; kisbirtokos
dzsida fn ◊ hosszú nyelű, kétéléű, hegyes végű lándzsafajta, amelyet régebben vadászatra és harcászatban egyaránt használtak
dzsindzsa fn ◊ mocsaras hely; csincsa
◊ zátoly; homokpad

E, É
eb mn ◊ nyomorult; kutyának való
◊ ◊ a török hódoltság korabeli magyar–török viszonylatban a másik fél vallásán levő személy becsmérésére:/> hitetlen, pogány
ebadó fn ◊ az, amit a kutyának odavetnek
ebadta1 mn és fn ◊ komisz, hitvány (személy)
ebadta2 isz ◊ ◊ <bosszankodást, elégedetlenséget kifejező enyhébb szitokszó, amely kb. egyértékű ezekkel:/> a kutyafüját!; a teremtésít!
ebag fn ◊ soványító, sorvasztó gyermekekbetegség
ebdüh fn ◊ veszettség
ebédetszaka hsz ◊ ebédidőben; délben
ebédlház fn ◊ ebédő
ebédőpalota fn ◊ vendéglő
ebeg ige ◊ hebeg; habog; makog
ebes fn ◊ mocsaras, zsomberkos rétség
ebész fn ◊ ebek gondozója; kutyapecére
ebhendi mn ◊ semmirevaló; semmirekkellő; mihaszna
ebkapor fn ◊ a széfküvel rokon, házak körül, kapások közt, nedves tarlókon, erdei vágásokban tenyésző gyomnövény, ill. főzete
ebrény fn ◊ embrió
ebréos fn és mn ◊ héber
ebrúd fn ◊ dorong; husáng; bot
ebrúl ige ◊ álomból, ájulásból főleszmél; ébred; ébredrez
ebetef fn ◊ legelőkön, utak szélén termő, közönséges gyomnövény, amelynek zöldesszárga erényes virágzata van, és szára tejszerű mérges nedvet tartalmaz; kutyatej
ebtövis fn ◊ erdőszélen, ligetekben gyakori, tövises ágú, fehér virágú, eleinte zöld, majd fekete, bogyósszerű termésű cserje, amely fontos gyógy- és festéknövény; varjútövis
ebugatta mn ◊ haszontalan, mihaszna <személy>
ebül hsz ◊ hamisan; becstelenül
◊ rosszul; helytelenül
égforgás fn ◊ a csillagok látszólagos mozgása
eígiszf ◊ védőpajzs
eígív fn ◊ égbolt; szivárvány
égkör fn ◊ állatőv; zodiákus
egnézés fn lásd égbenézés
egóbél fn ◊ kanóc
egres fn ◊ apró szemű, éretlennek maradott szőlő v. szőlőszem
egsark fn ◊ égtáj
egvizsgáló fn ◊ csillagász
egzáltáció fn ◊ elragadtatás; lelkesedés; rajongás
egzáltált mn ◊ elragadtatott; átszellemült
egzámen, examen fn ◊ vizsga; vizsgálat
egza minál ◊ vizsgázat; feleltet; számon kér ◊ vallat; faggat
egséciróz, exercíroz ◊ katonai gyakorlatokat végez; gyakorlatozik
egséciroztat, egzercérozat ◊ <személy, alakulatot> vezényszőra végzendő mozdulatokra tanít
egszkűci ◊ teljesítés; véghezvitel ◊ ingó és ingatlan jószág lefoglalása adótartozás fejében; végrehajtás ◊ itéléte; végrehajtás; kivégzés
egszekvál ◊ <adót, tartozás t, különösen adót> végrehajtással beszed, behajt
egzemplár fn ◊ példány; minta; darab
egy1 mn ◊ szent; tiszteletre méltó; imádnivaló
egy2 hs z ◊ körülbélül; mintegy
egyaránt hs ◊ folyton; állandóan; kitartóan
egyarányos, egyarány mn ◊ egyforma; ugyanolyan; egyféle
egybe hs ◊ azonnal; rövgest
egybebékélik ◊ kibékül; barátságot köt
egybebeszél ◊ összebeszél; szövetkezik
egybefog ◊ kibékül; barátságot köt
egybefoglalás fn ◊ szótag
egybehangzik ◊ összehangban van v. összhangba kerül; összeillik; vmelyen téren egymáshoz idomul
egybeli mn ◊ egy helységből, egy családból v. korosztályból való ◊ <személy>
 ◊ vmely évszázad, főleg a folyó évszázad első évében született ◊ <személy>
egybevet ◊ <két dolgot> egyformának, hasonlónak tüntet fől
egyded mn ◊ egyforma; azonos
egyébaránt hs ◊ más céltól; egyébiránt
egyebekben mn ◊ egyébként; máskülönben
egyék kint ◊ egyébként; másként
egyebugyál ◊ elver; ütlegel
egyébütt ◊ másutt; más helyen; máshol
egyébüvő ◊ máshova; más helyre
egyed mn ◊ egyetlen; egy
egyedárus fn ◊ az, aki jogosítás alapján vmely árucikk egyedüli árusítását végzi; egyedárusító
egyedországlás fn ◊ monarchia; egyeduralom
egyedüles mn ◊ magányos; társtalan; egyedülálló
egyedülválság fn ◊ magány; magányosság
egyel1 ige ◊ megver; megüt; elpáhol
 ◊ egyenget; simít; lapit
egyem msz ◊ persze; ugyanis
 ◊ mondom; mondia; úgymond
 ◊ izé; hátl; szóval
egyembe, egyembelű; egyenbe hsz ◊ együtt; közösen
egyenget ◊ <testét v. vmely testrészt> több mozdulattal igyekszik kellő helyzetbe juttatni
egyenközény fn olyan négszög, amelynek két-két szemben fekvő oldala párhuzamos; paralelogramma
egyenkőző mn párhuzamos
egyenlőképpen hsz azonképpen; szintúgy; ugyanúgy
egyepeptye fn lásd etyepetye
egyes mn egyetértő; megegyező
egyesbíró fn az a bíró, aki nem tanácsban, hanem egymaga tárgyal és ítél
egyesedik ige egyesüll; összekapcsolódik
egyesfogó fn olyan agár, amelyik egymaga segítség nélkül fogja meg a nyulat; magányfogó
egyesől ige ragaszkodik
  ◊ vkihez hozzászegődik
  ◊ nemileg érintkezik; közösül
egyesség fn megértés; egyetértés; összhang
egyetem fn világmindenség; világégyetem
egyetemben hsz egyetemlegesben; általánosan; általában
  ◊ egyformán
  ◊ együtt; együttesen
egyetemi mn egyetemes; általános
egyetemleg hsz együtt; mindnyájan
egyezik, egyez ige békében van; megfér
  ◊ üt; megver
egyezmény fn harmónia
egyfedelű mn és fn olyan (repülőgép), amelynek csak egy pár szárnya van; monoplan
egyhási mn egy anyától különböző időben világra hozott; egy anyától származó <utódok>
  ◊ ikerként született
egyház fn templom; istenhaláza
egyházkönyv fn anyakönyv
egyházkör fn <a katolikus egyházban> magasabb fokú kormányzati területi egység, amelynek élén a püspök áll; egyházmegye; egyházközség; püspökség
egyházkövetés fn <a református egyházban> a gyülekezeti fegyelem gyakorlásának az a módja, melynek során az egyház ellen vétő személy nyilvánosan megvallja bűnét, és a gyülekezetet ünnepélyesen megköveti; eklézsiakövetés
egyháznagy fn <a katolikus egyházban> magas méltóságot betöltő pap; főpap
egyháztanács fn <protestáns egyházközségekben> a gyülekezet által választott, többségükben világi tagokból álló tanács, testület; presbíterium
  ◊ <egyes római katolikus egyházközségekben> ennek mintájára alakult, világi személyekből álló szervezet
egyhitű fn és mn unitárius
egyhujjában hsz egyfolytában; egyhuzamban; egyidejűleg; egyvégétben
egyidejű mn ugyanannyi idős; egykorú
egyizromban hsz egyszerre; hirtelen; váratlanul
egyke fn egyéb több gyermek születésének a megakadályozása, hogy a család vagyonát ne kelljen felaprózni, szétszótni; egykerendszer
egykézrendszer fn monopolium
egyki fn egyén; személy; egyed
egykorban hsz egyszer; valamikor; egykoron; valaha
egylet fn vmely közös cél elérésére törekvő tagokból alakult szervezet, melynek működését hivatalosan jóváhagyott alapszabályok írják elő; egyesület
egylovás fn egyfogatú bércsoi; konflis
  ◊ olyan személy, aki egyetlen, rendszerint saját tulajdonában levő lóval dolgozik, fuvarozik
egy-más fn többféle dolog
egymás hsz késedelem nélkül; gyorsan; szaporán
egymi mn valami; egy-más
egyrendű mn egyforma; ugyanolyan
egyszarvú fn többnyire lóhoz hasonló alakban, homlokán hosszú, hegyes szarvval ábrázolt mesebeli állat
egyszem fn <kártyában:> disznó, ász
ékes mn ö ékszerrel, drágakövel díszített, ékesített <tárgy>
ékesget ige õ cicomáz; díszít
ékeskedik ige õ vmely jeles tulajdonságával kitűnik; kiemelkedik
ékesség fn õ disz; ékszer
õ olyan személy, tárgy, aki, amely ékessé, diszessé tesz vmit; vminek a disze, büszkesége
ékesszólás fn õ szonoklattan; retorika
eketaliga fn õ az eke élő akasztott könnyű, kétkerekű taliga, amelybe a vontató állatot befogják
eketalap fn õ az ekének az az alkatrésze, amely az ekét függőleges irányban alátámasztja, s haladását a barázdá fekének biztosítja
ekhó¹ fn õ rudakkal v. abroncsokkal a kocsira erősített erény; ponyvasató
ekhó² fn õ visszhang; échó
ékit ige õ ékesit; díszít
ékjel fn õ disz; ék; diszitmény
õ ékezet
ekkedig hsz õ eddig; mostanig; eddig a pillanatig
ekkorára hsz õ erre az időre; ekkorra
eklatás mn õ megcáfolhatatlán; meggyőző
eklészia fn õ protestáns gyűlékezet; egyházközség
õ a protestáns egyházközségben betölött papí állás, az ezzel kapcsolatos jövedelem; parókia
ékmény fn õ ék; disz; diszitmény
émü fn õ ékszer
éktelen mn õ feltűnően csúnya, visszataszító, kellemetlen hatást keltő <személy, dolog>
õ vmivel elcsúfított <dolog>
õ ék, ékesség nélkül való, dísztelen <tárgy>
ekvátor fn õ egyenlítő
ekvipázs fn õ könnyű úri lovas fogat; diszhes hintó
õ <katona, utas, hadsereg, hadihajó> felszerelése
elad ige õ <léányt> férfjez ad
elakaszt ige õ <állatokat> elhajt, ellop
éláll¹ ige õ kifárad; kimerül
éláll² ige õ szó nélkül áll, elvisel, eltűr vmit
õ elpártol, elszakad vktól, vmitol, s így megszeg vmely vállalt kötelezettséget
õ elszegődik vhová szolgálni
élállít ige õ vkt elszegődött vhová vmilyen állandó munkára
élálló mn vhova, vmilyen minőségben munkából álló, elszegődő
elantlanodik ige õ <fiatal állat> anyaállat nélkül marad
õ <mérhaj> királynőjét elveszti
elapad ige õ <has, pocak> jóval kisebb lesz, v. egészen eltűnik
elapasz ige õ <tejlő állat> nem ad több tejet
élaporodik ige õ <étel, ital, levegő> ízet, frissességét fokozatosan elveszti, és megromlik
õ <tészta a hosszú állás következtében> elveszti keménységét, formáját, s ellágyul
élárul ige õ áruba bocsátva elad, elárusít vmit
õ <szellemi, erkölcsi értéket> pénzzé tesz
elavad ige õ elfajul; elsatnyul; elkorcsosul
elavit ige õ elkoptat; elnyű; elhasznál
elbájol ige õ elbüvös; lenyűgöz; megigéz
elbánik, elbán ige õ vhogyan bánik vmivel, kvivel
õ vmely ügyben végérvényesen eljár; vminek a végére jár
elbetegesedik ige õ egészségi állapota végleg megromlik; beteges lesz
elbitangol ige õ <jóság> gazdájától, nyájától élőborol, idegenbe megy
õ túlságosan nagy területen elszéledve legel, legelévsze kőszl
õ <személy> dolgait elmulasztva hosszabb ideig kóborol vhol; csavarog
õ rosszul v. rosszra használ vmit; elpazarol; elfecsérel
elbliccel ige õ vhonnan ügyesen és észrevétlenül eltávozik, hogy a kellemetlenségektől megszabaduljon; meglép; ellő
elbocsátatás fn õ elbocsátás; felmondás; menesztés
elbődul ige ◊ útját tévesztve kőborol vhol; tévelyeğ
elbont ige ◊ <szálas anyagot> részeire bont; kibont; szétbont
◊ ◊ <ágyat> megvet; megágyaz
elborul ige ◊ felborul; feldől; felbillen
◊ ◊ <személy> leborul, hődol, térdre borul
◊ vmiben elmerül; alármerül; elsüllyed
éléc fn ◊ csattanóval végződő, róvid, nevettető, kitalált történet, rendszerint párbeszédes formában; vicc
◊ elmésség; szellememsség; humor
éclap fn ◊ viccclap
elscsakliz ige ◊ olsó áron elad, elveszteget vmit
elscsap ige ◊ <pénzt> rövid idő alatt könnyelműen elkölt; elver
◊ ◊ <jószágot> szabadjára enged, hogy legeljen; legelőre csap
◊ ◊ <lovat> a ménesből v. a többitől hirtelen elterelve elhajt
◊ elüz, elkerget magától vkit, vmit
◊ ◊ <tárgyat, annak egy részét v. testrészt, föleg fejet> egy csapással elvág, ill. levág
elscavarás fn ◊ félekértés; félreemagyarázs
elscsip ige ◊ elsikkaszt; eltulajdonít; elemel
elscsizel ige ◊ elcsen, elemel vmít
elscsüzízık ige ◊ <személy> vhonnan ügyesen, észrevétlenül elmegy; kicsúszik vkinek a keze közül
eldall ige ◊ elénekel
eldefilíroz ige ◊ elvonul; elhalad; elléptet
élde, eldeleg ige ◊ vmít huzamosan élvez; örömet leli vmiben
éldelet fn ◊ élvezet; kéj
eldőd fn ◊ előd; ös
eldöngnet ige ◊ alaposan, csúfosan elver; elagyabugyál
él ◊ hsz ◊ itt a közelben; elérhető helyen
◊ ◊ elő
élőadás fn ◊ előadás; beszámoló; elbeszélés
élőbb hsz ◊ térbeli egymásútanában az szóban forgó személyt v. tárgyat megelőzve
◊ eddigi helyéről tovább haladva; előbbre
◊ ◊ mvely ismert v. szóban forgó v. odaértett időpontnál korábban; előbb
◊ ◊ <sorrendben> a szóban forgó személyek v. dolog előtt
◊ ◊ inkább
élébe, elibe nu ◊ élé
eleblábol ige ◊ megvert kutya módjára lopva elsomopolyog; elkotródík
eledel fn ◊ legelő; mező
elfánt fn ◊ eréncsős; gardadám; kísérő
elfánttettem fn ◊ elféntcsonct
eledenedő mn ◊ elegendő; elégséges; megfelelő
eléleg ige ◊ elének tart vmít
élégség fn ◊ vminek elegendő, elégséges volta; az a mennyiség, mely a szükségletet fedézi
◊ ◊ vminek, főként hiánynak, szükségletnek betöltése, kielégítése; vmível való betelés, jóllakás, kielégülés, megelégédés
élégtétele fn ◊ jóllakottság érzése; jóllakás
eléguetleten mn ◊ elégedetlen; zügolódó; békétlen
elégybelegy mn ◊ többféle apróságából összeállított <dolog>; legyes; kevert; mismás
eléges mn ◊ különféle anyagokból összekevert, készült <termék>
◊ ◊ különféle műfajú darabokból álló <irodalmi v. zenei mű>
elibe1 elein hsz ◊ eleinte; kezdetben
elibe2, elejbe nu ◊ élé
eleje fn ◊ vminek színe-java; legjelesebb, legkiválóbb része
◊ ◊ őse, elődje vminek
elektricitás fn ◊ elektromosság; villamoság
elektrizál ige ◊ felélleskít; felvillanyoz
élelem fn ◊ megélhetés; létfénntartás; kereset; jövedelem
◊ ◊ élelmmezés; táplálás; életben tartás
vminek a felhasználása; vmivel való élés
élélem
dj fn élétjáradék
elemeid, elemik ige öregszik; megöregszik
elemes mn étel, ennivaló tartására használt <tárgy, eszköz>
oolyan, aki, amely a kedvező lehetőséget gyorsan észreveszi, s a maga javára fel tudja használni
elementum fn elem; ősanyag

elemény fn edel; étel
és evezet; gyönyörűség; gyönyör

éléms
mn élénk; életervaló
elemészt ige <állat, különösen baromfi> megemészt vmit
mégesz, elfogyaszt vmit
<embert> megöl, meggyilkol
élémente
es mn koros; idős; éltes
élémi
ik ige lásd éllemen

elemista fn alsós; elsős
lement
fn vegyész; vegyta
lenchus fn jegyzék; adattár
élénekel ige <halottat> énekszóval elbúcsúztat
elengedeg
megbocsát; megbékél
elengedhetetlen, elengedhetlen mn nem változtatható; szokásos; hagyományos
meg nem bocsátható; megbocsáthatatlan
élény fn oxigén

éléped
ige épekedésben elpusztul, meghal
élérend
ige elindul; útnak indul
éléré
ige <gyümölcs, termés> túléri
élernyed
ige <szövött anyag> elkopik, szétfoszik, szétmállik
élért
ige azonnal megért vkit, vmit
élés, élös
mn eszes; okos; agyafürt
goromba; durva

élés fn élelem; edel; eleség
<szindarab> sikertelen marad, megbukik
élésláda fn élelmiserektől tárolására használt, rendszerint több rekeszre osztott láda
elesteledik, elestvéledik ige beesteledik
<idő> egészen estére jár
<személy> élethez közedelik
eleszt
ige <testet, testrészt> üdít, frissít, elevenít
elenctöbb hsz korábban; előbb; ezelőtt
elet fn gabona; búza
élelem; eleség
elet
ige etet; táplál
étét fn verőér; ütőér
élites mn lásd éltes
eletirás fn elhunyit személy életéről írt munka; életrajz
önélterajz
élétiró fn életirások; önélterajró
élétékép fn az a rendszerint dalos és táncos, drámai műfaj, amely a mindennapi étel vmely tipikus jelenségét, eseményét v. vmely társadalmi réteg életviszonyait komikusan v. szatirikusan mutatja be
élletlurás fn életlurajz; önélterajz; életlurás; önélterirás
éltemű fn emberi, állati v. növényi szerv
élmősnég fn szervezet; organízmus
élteműszer fn szerv; orgánum
élétősz fn az életnek vége felé járó, késői szakasza
éllektár | fn | élésten|; | kamra |
élleturalom | fn | az | életkede|v hiánya; | az | az | állapot, | melyben | vki | nem | látja | életének | értelmét |
elévátor | fn | fognak | az | állkapocsból | való | kiemel|ésére, | ill. | foggyökerek | eltávolítására | való | fogászati | műszer; | emelő |
eleven | fn | olyan | személy, | élőlény, | aki, | amely | még | életben | van | <gyakran | a | holttal, | az | élette|ennel | ellentét|en|;>
élface|sarodik | ige | õ| elsavarodik |  ◊ <arc> | torz | formát | kap, | vesz | fel |
elffaggy | ige | õ| <emberi | tevékenység, | megnyilatkozás> | meg|dermed, | elhal; | élénksége, | működése | megszűnik |
elffajzik | ige | õ| elfajul; | elsatnyul; | elkorcsosodik |
elffejéredik | ige | õ| elféheredik; | elsapad |
elffekszik, | elfekészük | ige | õ| nyugovóra | tér; | lenyugszik |
elfen | ige | õ| <piszkoló | anyagot | vmin> | véletlenül | eldörzsöl<, | elken |  ◊ elpiszkol; | összepiszkol; | összekoszol |
elseléslik | ige | õ| ruha, | lábbeli | a | variàs, | céra, | fonal | elszakadozása, | meglazulása | következtében|> | varrott | részén | elválík, | szétyilík |  ◊ <várrás | a | fonal | elszakadozása | következtében|> | szétyilík |  ◊ <virág> | túlságosan | szélesre | nyílik, | ill. | kifeselve | elnyílik |
elfog | ige | õ| <pénzösszeget> | visszatart, | vkitől, | vmitől | megvon, | v. | vki|nekek | járandóságából | levon |
elfög|ad | ige | õ| <köszönést> | tudomásul | vesz | és | viszonzon; | fogad |  ◊ <személyt> | fogad, | vendégül | lát |
elfogadó | mn | olyan | <helyiség>, | amelyet | vendegek | v. | felek | fogadására | használnak, | és | erre | a | célra | is | rendeztek | be |
elfogadott | mn | olyan | <személy>, | akinek | a | látogatásait | v. | udvarlását | szívesen | veszik |
elfogult | mn | õ| meglillet|ödött; | elfogódott; | meghatódott; | elérzékenyül |  ő|vkit <pénzösszeget> | visszatart, | vkitől, | vmitől | megvon, | v. | vki|nekek | járandóságából | levon |
elforgat | ige | õ| <szót, | kifejezést> | értelmből | kiforgat, | ill. | hangalakját | tekintve | megváltoztat |
elgennyad | ige | õ| elbódul; | eltomplul; | elszédül |
elgyaratol | ige | õ| kitisztít; | megisztít; | rendbe | tesz |
elgyűrűz | ige | õ| gyűrűvel | eljegyez | vkit |
elhágy | ige | õ| ledob |
elhajlik | ige | õ| hüttlenné | válík; | elpártol |
elhajol | ige | õ| félre|vonul; | félrehúzódik |
elhal | ige | õ| eléjul; | elalél |
elhal | ige | õ| közösül; | szeretkezik |
elhalad | ige | õ| halasztást | szenved; | elhalasztódik |
elhamva|d | ige | õ| egyre | fogyva, | gyengülve | elműlik, | elpusztul, | elhal |
elhány | ige | õ| elver, | elpárol; | elrak | vkit |  ◊ <pénzt> | meggondolatlanul, | könnyelműen | elkölt; | elpazarol; | elpocsékol |
elhanyatlik | ige | õ| <ház, | kazal | stb.> | féloldalra | đöl; | elferdül |  ◊ <harcsos, | ill. | harcoló | sereg> | harcban | megtörírk, | eleröltenedik, | ill. | elesik, | elpusztul |
elharácsol | ige | õ| <pénzt, | időt; | elvesz|teget, | elfécesér|el |
elhárít | ige | õ| <szénát, | szalmát, | gáz|t | a | föld | szinéről | mint | nem | odavalót> | gere|bélyelvé, | seprüvel | eltakarít |
elhaláromlik | ige | õ| elköl|özik; | elhurcolkodik |
elhasonlik | ige | õ| elfajzik; | elfajul; | elváltozik |
elhat | ige | õ| elnyúlik; | élér; | elhúzódik |
elhatározódik | ige | õ| tiszta|zódik; | eldől; | kiderül |
elhimlik | ige | õ| elszóródik; | elhullik |
elhitt | mn | õ| fennhé|jázó; | felfuvalkodott; | gőgős |
elhomul | ige | õ| elferdül |
elhor|d | ige | õ| <ágúy, | ágyúgolyó | vmely | testrész>t | a | testről | leszakítva | magával | visz, | röpít |
elhuny | ige | õ| <szem> | a | halában | lezá|ródik, | lecsukódik |  ◊ elünnik; | elműlik |
elhúz | ige | õ| megvon | vkitől | vmit; | nem | adja | meg | neki; | ami | meg|illeti |  ◊ <targy | vmely | testrész>t | súlyával | sokáig | lehúzva | nagyon | elfárasz|t, | eleröltlenít |
elhül | ige | õ| közönyössé | válík; | elhidegül |
elibe | nu | lás/| élébe
ellen¹ fn ◊ ellenség
ellen² nu ◊ felé
e llendarab fn ◊ <irodalomban> az a mű, amely egy másiknak a témáját rendszerint azonos formában ellentétes tartalommal v. célzattal dolgozza fel
ellenénben nu ◊ ellen; szemben
e llenes mn és fn ◊ ellenséges
ellenhad fn ◊ ellenséges hadsereg
ellenírat fn ◊ olyan írású, amelyben a szerző vmely más írásában foglalt tételeket, állításokat, érveket igyekszik megcáfölni; vitáirat
ellenkedik ige ◊ gyűlölködik; ellenségeskedik; szembeszáll
ellenró ige ◊ kifizet; kiegyenlít; megfizet
ellentábor fn ◊ az ellenség táborozóhelye, tábora
ellenétel fn ◊ ellentét; ellentmondás
ellenző fn ◊ a régi magyar és a mai tiroli nadrágon elől a hason levő, felcsatolható leffényű
ellesbel ige ◊ ellebzsél; elhenyél
e llük ige ◊ lóra, kocsíra száll
ellustul ige ◊ <hím állat> nemző vágyából v. képességéből veszít
elmáskásodik ige ◊ <étel, takarmány> nedvessé, nyúlóssá, nyállassá válík; elrohad; megpenészedik
elmarad ige ◊ <személy> hozzáztartozók nélkül, árván marad
elmárotol ige ◊ ellop; elcsen; eltulajdonit
elmarsol ige ◊ elmegy; elvonul
elmátkásít ige ◊ eljegyez
elmeél fn ◊ az elmének az a tulajdonsága, amelynek révén vki képes a dolgok közt finom különbséget tenni, bonyolult kérdésekben eligazodni, éles ésszel helyes következtetésre jutni
elmefuttatás fn ◊ nem nagy értékűnek ítélt, nem sokra becsült előadás, fejtégetés, cikk, tanulmány
elmellőz ige ◊ vki mellett – előzve őt v. vele szembejöve – úgy megy el, hogy nem veszi észre
elope ◊ kvit nem vesz észre, ill. figyelemre se méltat, s így nem említi
elménc fn és mn ◊ tréfacsináló; viccmeester; humorista
◊ szellemes; elmés; tréfás
e lménckedik ige ◊ igénytelen, süetlen élceket farag, minduntalan s erőlteteve elméskedik, szellemeskedik
elmérgesít ige ◊ fölmérésesit; felidegesít
elmerület fn ◊ elragadtatás; önkivületi állapot
e lmeszikra fn ◊ idea; ötlet
elméten mn ◊ esztelen; ostoba; buta
e lmúl ige ◊ elmúlik
◊ elmulaszt
◊ hátrahagy; cserbenhagy
elmúlat fn ◊ elmulaszt; elszalaszt
elmúlik, elmúl ige ◊ elesik
◊ <ember> meghal
◊ <intézmény, tárgy, élőlény> létezésének végére jut; elpusztul
◊ távozva nyoma vész; eltávozik; eltűnik
elmült fn ◊ halott
elnéhezedik ige ◊ vkienek az állapota, betegsége súlyosbodik
e lnyom ige ◊ beböröntöz; bezárat
elnyugszik ige ◊ meghal
elnyúlás fn ◊ hossz; terjedelem; kiterjedés
e lojik, előlik ige ◊ gyertya) elalszik, kihuny
elokvencia fn ◊ ékesszólás
elo kvens mn ◊ beszédes; közlékeny; bőbeszédű
elovas ige ◊ a számokat sorrendben <egy bizonyos határig> elmondja; elszámol
◊ tévesen számol meg vmit
elő¹ mn ◊ első; előlő
elő² fn ◊ megmunkálóan földdarabnak 60–80 lépés hosszú része
◊ egy kaszavágással felfogott fű v. gabona
előádmány fn ◊ beszámoló; referátum
körán
idejében; jökor
előszobázik, előszobáz ige ◊ érdekből, rangkórságból nagyurar körül sokat forgolódirk
előszócska fn ◊ névelő
előszőri mn ◊ első ízben való, történő
előszre hsz ◊ elsőre; egyből
előszülőt fn ◊ és mn ◊ elsőszülőt (gyermek)
előtállal ige ◊ útjába akad vki; véletlenül találkozik vkivel
◊ útjába esik, keze ügyébe akad vmi
előte fn ◊ kemence szája elé helyezett ajtó szerű tárgy
előterem fn ◊ «nagyobb épületben» az a terem, amelyből bejárat nyílik a többi terembe v. a fogadóterembe
előtiksző fn ◊ hajnali kakasszó
előttenez ige ◊ aláír; láttamo; szignál
előversengés, elővezetés fn ◊ bevezetés; elősző
előz ige ◊ «személy» őgy áll, hogy a világosságot elfogja vkitől
előzék fn ◊ gyerekek adott kis kötényszerű ruhadarab; előke
előződik ige ◊ «járművet hajtó személy» vki, vmi elé kerül v. igyekezik kerülni
◊ türelmelenlen előretör; tolatokid
előzmény fn ◊ szeműk előtt álló tárgy, dolog
elparentál ige ◊ búcsúztat; elbúcsúztat; elisrat
elperel, elprőről ige ◊ pereskedéssel elveszít, eltékozol vmit
elpipál ige ◊ elpipázik
elprédel ige ◊ zsákamánkent elrubol, elvesz vkitől vmit
elprofíroz ige ◊ etanalul; elsajátít
elrágódik ige ◊ «szij, fából készült alkatrész» hosszas koptatás következtében lassan elvékonyodik, ill. elszakad, eltörık
elránt ige ◊ «hegedűn, vonós hangszeren» gyorsan elhúz, eljátszik vmit
elreken ige ◊ elszenderedik; elszenderül
elrekkent ige ◊ elrejt; eldug
elrvan ige ◊ felordít; felkiált
elrúg ige ◊ «nőstény állat a kicsinyét» rúgással megakadályozza a szopásban, ill. csecsétől elválasztja, nem engedi szopni, nem szoptatja többet
◊ ◊ «nő a cseccsemőjét, kisgyermekét» elhagya, kiteszi, nem hajlandó róla gondoskodni
◊ ◊ «nőstény állat» magzatát, vimenhét elvetéli
◊ ◊ «nővény» nagy szárazság v. igen sok eső következtében, ill. hőség miatt elhullatja vmjéit
◊ ◊ «ruhanemű» akaratlan rugdosással elnyű
elrugasz kodik ige ◊ «lő, szarvasmarha» hirtelen, hátrafelé rúgó mozdulattal futásnak ered
◊ ◊ kiki hirtelen sietséggel elrohan, elszáguld
elsimit ige ◊ «a falra kent nedvess sarat, vakolatot v. a földes szoba ledöngölt földjét» egészen simává teszi
elsorol ige ◊ sorra véve elszámít, sorban elmond, felsorol vmit
elsőbb hsz ◊ «felsorolásban» előszőr is
elsőbben hsz ◊ előszőr; előbb; mindenekelőtt
elsőrendű mn ◊ első osztállyú
elsusol ige ◊ eldug; elrejt
elsül, elsút ige ◊ «nővény» nagy forróás, hosszú szárazság miatt nagyon elfonnyad v. elpusztul
elszakul ige ◊ «törékeny v. omlós anyag» eltörık, szétmaalk, szétomlik
elszalajt ige ◊ elkülő; elfuttat
◊ ◊ elzalaszat; elmulaszat; kihagy
elszánt ige ◊ «szántási munkával» végez
elszed ige ◊ «aszaltal» leszed
elszegódik ige ◊ «cselédéktént v. rendszerint fizikai munkástént» vhol v. vkihez elszterdik, tehát szerződéses szolgálatba áll, kötelezően eligérkezik
◊ ◊ vohvá lekőti magát, vmhez, vkihez segítően odaáll
elszerez ige ◊ «rendszerint szolgáló» közvetítéssel állásba juttat, elszegődtet
◊ ◊ «céntyt» férjhez segít, házasságot vhogy elősegiti
◊ ◊ «tárgyat» elló v. ritkán ügyskedve, ravsuzl magának megszerez
elvirul ige ◊ elhervad
 ◊ <személy> elveszti ifjúságát, életerejét
elvől  nu ◊ vmin túrlő
élvsóvár mn ◊ érzéki élvezetekre erősen vágyakozó <személy>; nagyon élvvágyó; kéjsővár
élvvágy fn ◊ érzéki élvezetekre, gyönyörőkre való állandó, túlzott vágyódás; az élvezet hajszolása
elzüllik ige ◊ <jóság, ritkán ember> elkóborol, elbitangol, s így elvadul v. elpusztul
 ◊ <vagyon elhanyagolás miatt> egyre romolva, pusztulva tönkremegy
elyen nm ◊ ilyen
em ige ◊ szopik
email fn ◊ zománcc
 ◊ fogzmománc
ember fn ◊ férfi <az asszonnyal szemben>
 ◊ férfi <a feleséggel szemben>
 ◊ felnőtt ember <a gyermekekkel szemben>
emberállat fn ◊ ember
emberfő fn ◊ emberfej
emberfutó mn ◊ emberkerülő; zárkózott; visszavonult
emberiz fn ◊ generáció; nemzedék; emberöltő
emberkor fn ◊ <a férfi életében> az ifjukor és öregkor között levő idősak; felnőttkor
embermázsáló fn ◊ személymérleg
emberóltó fn ◊ a nemzedékváltás ideje, azaz 25–35 év
 ◊ az emberélet időtartama, azaz hozzávetőleg 60 év
emberpiac fn ◊ az a hely, főleg tér, ahol mezőgazdasági munkások rendszerint rövidebb ideig tartó bérnunkára, napszámosmunkára önként felajánlóznak, ahol vmely munkáltató felfogadja őket
 ◊ rabszolgapiac
embersor fn ◊ az az életkor, amelyben vmely fiú felnőttnek, férfinak számít
embersport-fogadás fn ◊ totó
emberszóló mn ◊ rágalmazó; becsmérő; gyalázó
emberül hsz ◊ jó erősen; alaposan
eme1 fn ◊ anyasertés; anyakoca; emse
 ◊ állat nösténye
eme2, emez mn ◊ <közeli v. a beszélő által közelínek jelzett, szóban forgó, imént említett v. itt következő személyről, tárgyáról, dologról szólva:> az itt levő
émed, imed ige ◊ õbred; õbredezik; feleszmél; felébred
emelcső fn ◊ felvonóhíd; csapohíd
emelet fn ◊ emelvény; dobogó
 ◊ emkelkedő; domb
emeltese mn ◊ magas; óriási
emelyű fn ◊ emelő; emelőrúd; emelőszereket; kar
émely fn ◊ daganat; csomó
emén fn ◊ török felügyelő
dernadal ige ◊ kijavít; helyesbit
emeritus, emeritált mn ◊ kiszolgált; kiérdestemült
 ◊ nyugdíjaszott; nyugállományú
emészett, emésztmény fn ◊ bélsár; ganéj; ganaj
emésző fn ◊ trágyagődör
eméte, émetten hsz ◊ ébrenlétében; ébren; virrasztva
emez mn ◊ lásd eme2
emigy, emigyen hsz ◊ <szembeállítás nélkül:> ilyen módon, így
emik ige ◊ szopik, szoptat
eming fn ◊ sajt készítésekor kinyomott savanykás, sós lé
emlékerő fn ◊ emlékezőtehetség; emlékezet; memória
emlékezet fn ◊ emlékezés; visszaemlékezés
emléklap fn ◊ emlékkönyv
emlékvers fn ◊ vikinek a számára emlékül, régebben különösen emlékkönyvbe írt vers
emlél, emtet ige ◊ szoptat
emlény fn ◊ nefelejcs
demlet ige ◊ csecsemő tejet; csecsemőt. szoptat
demléz ige ◊ <vmely szőveget, adatot> igyekszik szóról szóra emlékezetébe vésni, könyv nélkül megtanulni; magol
demllet fn ◊ emlékezet
demlő fn ◊ gyeplö; zabola
demők fn ◊ a túróvá v. sajátá feldolgozott aludttejből kivált zöldessárga v. szürkéssárga színű, savanykás ízű folyadék; savó
demse fn ◊ nöstény disznó; koca
demi ◊ kisebb állatok nösténye <főleg kutyáé, macskáé>
demtet ige ◊ <csecsemőt> szoptat
en nm ◊ saját
demcaustum fn ◊ iráshoz használt folyadék
demcsembencsem, encsenbencsen fn ◊ és mn ◊ haszontalan, semmit sem érő apróság, holmi; semmiség
◊ haszontalan; semmit sem érö; értéktelen
demdeledik ige ◊ émelyegni kezd; felkavarodik a gyomra; émelyedik
demdeleg ige ◊ <gyomor> émelyeg
ènékes fn ◊ énemmondó; regös; igrig
dem ◊ az a személy, aki vmely pengető hangszer kíséretével, esetleg képek mutogatása mellett énekel, és
alaminznát gyűjt
démeklet fn ◊ zsoltár; ének
dénekmondó fn ◊ az a személy, aki ◊ a középkorban ◊ érdekes v. nevezetes történelmi eseményekről szóló,
ún. históriás énekeket, vitezi dalokat költött, és hivatásszerűen, töbnyire helyről helyre vándorolva,
hangszeren kísért énekszóval előadott; ének; regös; igrig; hegedős
◊ az, aki ◊ <vásárokon v. egyéb sokadalmakon> énekeket ad elő, és ebből él
dernival ige ◊ elerőlenít; elernyeszt
dernészt ige ◊ rej; eldag; titkol
dengedékeny mn ◊ olyan ◊ <anyag, tárgy>, amely könnyen enged vminek; lágy; hajlékony
dengedelem fn ◊ bocsánat; elnézés
◊ beleegyezés; engedély
dengedelmez ige ◊ érvényesít; hitelesít
dingga fn ◊ rejtvény; talány; feladvány
◊ mese; találós mese
denn mn ◊ az én …; saját
deny fn ◊ hely
denyeg fn ◊ hárta; burok
denyeget ige ◊ védelmez; támogat
◊ eltakar; elfed; beburkol
◊ simogat; cirógat
denyekes mn ◊ gennyes; gyulladt
◊ nyálkás; nyülős
◊ romlott; rothadt
denyészik, enyészs ige ◊ harcban elesik; meghal
denyeszt ige ◊ titkol; rejteget
denyett nu ◊ által
◊ helyett
◊ alatt
denyh, enyhhely fn ◊ szélől, esőtől védett hely, ahol meg lehet húzódni; pihenőhely
◊ megbékélés; vigasztalás; megnyugvás
denyhadó mn ◊ enyhülést, megnyugvást, vigasztalást nyújtó; enyhet adó
denyim mn ◊ enyém
denyű fn ◊ képlékeny anyag, viasz v. kátrány
denohárfa fn ◊ előkelő magánházaektetejére v. félég nyitott ablakába helyezett, lyukakkal ellátott szekrény,
melyen a különböző vastagságú húrok a szél erősségének megfelelően légies, lágy hangokat, futamokat
adnak
epekőrség fn a bőrnek, a nyálkahártyáknak és a szem fehérjének sárga, súlyosabb esetekben zöldesfekete, körös szineződése, amelyet a vérbe került epe okoz; sárgaság
eperjá fn eperfa
epeség, epesség fn aggodalom; keserűség; bánat
◊ fjáldalom; szenvedés; kin
epifánia fn január 6-ára eső katolikus, görög keleti és evangéliikus ünnep; háromkirályok ünnep; vízkeresztt
epítárium fn sirtelirat; sirvers
◊ felirattal ellátott, álló helyzetben befalazott sírkő
epitőszék fn tisztújítás
épkézláb hsz épéségben; baj nélkül
eplény fn szán két talpát összekötő keresztfa
epocha fn korszak; periódus
epül ige <személy> építkezik, épületet emel
érc fn pénz
ércakarat fn pénzakarat; pénz
◎ fémet, fémek vegyületeit, sót tartalmazó <anyag>
éridekfő zöldesfekete, kóros színeződése, amelyet a vérbe került epe okoz; sárgaság
eperjá fn eperfa
epeség, epesség fn aggodalom; keserűség; bánat
◊ fjáldalom; szenvedés; kin
epifánia fn január 6-ára eső katolikus, görög keleti és evangéliikus ünnep; háromkirályok ünnep; vízkeresztt
epítárium fn sirtelirat; sirvers
◊ felirattal ellátott, álló helyzetben befalazott sírkő
epitőszék fn tisztújítás
épkézláb hsz épéségben; baj nélkül
eplény fn szán két talpát összekötő keresztfa
epocha fn korszak; periódus
epül ige <személy> építkezik, épületet emel
érc fn pénz
ércakarat fn szilárd, tányerthatatlan akarat
érces mm fémet, fémek vegyületeit, sót tartalmazó <anyag>
◎ érchez hasonló, éreste emlékeztető <tulajdonosa vminek>; fémes
érdek fn érdeklődés; figyelem; kiváncsiság
érdekkelten mm érdeklődve; érdeklődőssel; kiváncsian
erdéklődősfén fn érdeklődés; figyelem
érdeklődősmen mm olyan <személy>, akinek sok érdeke van; érdelemekben gazdag; tiszteletére méltó; tekintélyes
érdelem mm tiszteletére méltó, tekintélyes <személy>
érdeemetlen hsz anélkül, hogy a szóban forgó személy megérdemelte valna azt, ami jutott neki; meg nem érdelemten
érdekmèreszt fn érdekmért adományozott, kereszt alakú kitüntetés
erdémpénznf érdekmérem, főleg katonai kitüntetés
erdőgőgés fn erdőtúz; tűzész
erdőkerülő fn az erdőre felügyelő erdőgazdasági alkalmazott; erdőőr
erdőlés fn az erdő ápolása, gondozása, vagyis a kiszáradt fák, elszáradt v. felesleges ágak, gallyak eltávolítása, az erdő ritkítása stb.
erdősz mm erdő; erdőgazda
erfn kantár; fék; gyepelő
erémita, erémi fn re mete
erényes mm szemérmes, nemi vonatkozású dolgokban szűziesen tartózkodó <főként nő>
eresztfi igé <termesztett növény, főleg gabonanemű> jól fizet, böven terem, dús termést hoz
◎ <hideg, fagyos idő> enyhül, fölenged
◎ küld; indít
eresztés fn próbálkozás; kísérlet
eresztvény fn próbálkozás; kísérlet
ergellés, ergellős mm bolondos; eszelős
◎ mérgez; hirtelen haragú
ergoja mm feleszű; felnőtt
erge fn patak; folyócska
◎ árok; csatorna
okéfn báztya; ör hely
érkezik igé <érzés, gondolat> keletkezik, támad
◎ <összehasonlítsában> tud, bír, gyöz vmit megtenni
◎ ráér vmire, vmit megtenni
erkölcs fn ◊ rossz természet; makrancos önfajúság; makacság
◊ szokás; természet; magavisellet
erkölcsbíró fn ◊ a XVIII. században> olyan bíró, aki a jó erkölcs ellen vétők felett itélkezett
erkölcscsős mn ◊ csökkentős természetű <ló>
◊ önfajta, veszekedős <személy>
érlokés fn ◊ érverés; pulzus
erméces mn ◊ ruganyos; hajlékony
erny fn ◊ szempilla
ernyed ige ◊ ültöny; ruhardarab, elnyújtott szövött anyag) kopik, foszlik, mállik
ernyedetlen mn ◊ fáradhatatlan; lankadatlan
ernyedt mn ◊ foszblott, nyújtott, máltolt <kelme, szövött, font anyag>
ernyő fn ◊ sapka ellenőrje; kalap kiálló széle, karimája, pereme
◊ árnyékot adó lombsátor
ernyős mn ◊ lombos, dús lombú, árnyékot adó <fa, bokor>
erőfogyott mn ◊ rokkant
erőhatalom fn ◊ erőszak; erő
erőjog fn ◊ ökoljog; farkastörvény
erőmives fn ◊ gépész; gépmester
erősül ige ◊ erősödik; fokozódik
erősség fn ◊ erőtlen, erődítő hely; erődítőanyag; vár
erótan fn ◊ mechanika
erre-amarra, erre-arra hsz ◊ durva szitokszó helyettesítőjeként, hasonló értékű, mint: > ilyen-aman;<bizonyos szöveghelyzetben: > a teremtési!, a mindenit!
erre-arrak hsz ◊ erről
érsek fn ◊ tudáskövető, bölcselkedő ember
erszény fn ◊ kerek fejű, hosszúra ereszített szíjon hordott bőrzacskó, amelyben a juhászok kovát és taplót tartottak
◊ pénz; költség
érszökkés fn ◊ érverés; pulzus
ért1 mn ◊ érett; kifejlődött
◊ érettségig zösségt; maturált
ért2 ige ◊ gondol; vél
ért3 ige ◊ érint; tapint; megérnt
érteigérő fn ◊ az a személy, aki felelősséget vállal vkiért, vmiért, különösen vkiért az adósságáért, s ezt a fizetés elmulasztása esetén helyette kifizeti; kezes
értekezűk ige ◊ kérdőzőködik; tudakozódik; érdeklődik
értelmesség fn ◊ vmely kisebb közösségben> a műveltségüknél, szellemi képességeinknél fogva vezető szerepet játszó személyek összessége; értelmiség
értély fn ◊ meghatározás; szómagyarázat; definició
értelményez ige ◊ meghatározó; értelmez; jellemez
értesítő fn ◊ vmely középiskola egyévi munkájáról beszámoló kiadvány; évkönyv
értetlen mn ◊ érthetetlen, értelmetlen <beszéd, szó>
érvény fn ◊ érvényesülés v. ennek lehetősége
érzemény fn ◊ érzelem; érzésvilág
érzet1 ige ◊ értekelni; érzékeltil
érzet2 fn ◊ érzelem; érzés; érzület
érzsőzarv fn ◊ csap; tapogató
es1 fn ◊ az. akitől vmely eszad hármazik; ős
es2 fn ◊ esküvő, fogadalom; esküvés
es3, és fn ◊ eső; zápor
es4 ige ◊ <eső> esik
esdekelik ige ◊ esedezik; könyörüg
◊ részáll; megtelepszik
◊ kivánkozik; őhajt
◊ belép
esdekeleik ige ◊ esedezik; könyörüg
esendő mn ◊ leendő; jövendő; jövendőbeli
esenkedik ige ◊ esedezik; eseng; rimánkodik
eses mn ◊ esküdt
eset1 fn ◊ <református szóhasználatban:> bűnbeesés
eset2 fn ◊ esés; elesés; bukás; hanyatt vágódás
esetes mn ◊ esetleges; véletlen
esetlen mn ◊ durva; vaskos
esett mn ◊ elhullott, megdöglött <állat>
◊ olyan <személy>, akit az élet nehézségei, betegség, gondok nagyon megviselték, elgyőrték, elgycengítettek, aki nem tud magán segíteni; leromlott; letört; szánalomra méltó
◊ csúsgedtséget, szomorúságot kifejező, lehajtott <fej>
esik ige ◊ <vmely esemény, tett> történik, végbeemegy; megesik
esk fn ◊ eskü; fogadalom; fogadkozás
eskél ige ◊ alábszáll; mérséklődik; alábbhagy
eskót fn ◊ idegbajból v. az agy megbetegedéséből származó olyan betegség, mely időnként fellépő, hirtelen beálló görös rohamokkal és az öntudatnak egyidejű elvesztésével jár; epilepszia; nyavalyatörés
esküdt mn ◊ eset <személy>, akit esküt tett, megesküdött vmire; hites
◊ a szolgábró mellé rendelt hivatalos személy, aki a közési közigazgatás és igazságszolgáltatás ügyeinek intézésében vesz részt
esküszó fn ◊ eskü; esküttel
eskütevő fn ◊ olyan személy, aki esküszik
esküvés fn ◊ eskü; fogadalom
◊ esküvő; házasságszövő; menyegző
esmég, esmeg hsz ◊ ismét; megint
◊ továbbá; még
◊ szintén; ugyancsak
esmer, esmér ige ◊ tud; ismer
◊ tapasztalatot szerez vkiről
◊ nemileg közösség vkel
◊ észrevesz
esméret fn ◊ ismeret; tudás
eső, essé fn ◊ feljebbvaló; felettes
◊ elsőszülött
esőszák fn ◊ leereszkedett, sűrű, terhes felhő, amelynek távolabbi részéből már esik is az eső, és rendszerint nagy zápor előjele
espáda fn ◊ tör
espán fn ◊ lásd ispán
espély fn ◊ pecek; ók
esteli, estéli, estvéli mn ◊ és fn ◊ esti
◊ vacsora
estenden, estennen hsz ◊ esti időben; este; estefelé
◊ estenként
esten-estig hsz ◊ késő estig; sokáig
estészak fn ◊ északnyugat
estétek fn ◊ vacsora
esthajnal fn ◊ alkonyat; besötétedés; este; napnyugta
estharang fn ◊ estidőben hangzó harang
estharmat fn ◊ napnyugtakor keletkező harmat
estpir fn ◊ alkonyat; alkonyat
estve hsz ◊ este
estvély, estvény fn ◊ este; estély
estvelgyő mn ◊ esteledő; alkonyodó
északfény fn ◊ <a Föld északi sarkvidékén> napnyugta után látható, rendszerint fényes ív alakú légköri tűnemény; északi fény
észélyes mn ◊ olyan <személy>, aki céljának elérésére okosan, ügyesen tudja a legmegfelelőbb eszközöket alkalmazni
az adott körülmények között a legmegfelelőbb; célszerű
eszemadta fn ó <a beszélő számára> nagyon kedves, aranyos személy, főleg lány, nő
ó drága teremtés; a lelkem
ó <a kedveshez, szerelmeshez intézett kedveskedő szóként>
eszenc fn ó aszúszőlőből készült mézédes italféle; eszencia
észenjáró mn ó eber; szemfűsés
észfogat fn ó fogalom; fellégés
eszkába, iszkábán fn ó bádogból való, U alakú szóghoz hasonló, lapos kapocs, ill. folt, amellyel
faeszközök réseit, különösen a teknő repetéséit összefoltózzák
ó fémlemez
ó durva famunka
eszkábál, iszkábál igé ó <faédényt> kéthegyű, lapos vaskapoccsal v. ilyenre formált bádogból készült
folttal szegéző
ó <hajók hasadékaít> szurokkal, tömítőanyaggal folyamatosan betőmi, kitölti
ó vmely tárgy szétálló részeinek eszkábaival való összillestését végzi
ó készít; összeállít
ó hevenyészve v. hozzá nem értő módon, nagyjából, durván összeállítva, összeültve készít vmit; tákól;
fabrikál
ó kisút, kitalál, alkat, csinál vmit
észkép fn ó elmélet; teória; elgondolás
eszkort fn ó örkeisét; fegyveres kísérlet; diszkiséré
észkotár fn ó számadó juhász; juhászgazda
eszmélkedik igé ó gondolkodik; argumentum
eszmérő Szemény mn ó olyan <személy, főleg iró, szónok>, akinek „nincsenek v. csak nagyon ritkán vannak
eredeti szeméje, gondolatai v. újszerű ötletei; eszmékben szegény
eszmérvédelem fn ó kézettársítás
eszmérvédelem fn ó kézettársítás
eszmérvédelem fn ó az eszmék összessége; a szellemi élet egész
észk fn ó érv; bizonyíték; argumentum
észténafdn lasd esztrenga
esztendős mn és fn ó éves
ó egyéves <személy v. állat>
o nagyjában kb. egy évig tartó, húzódó <állapot, folyamat>
o egy évre elszegődött szolga
esztendőszaka hsz ó az egész évben; folyamatosan
esztérág, esztrág fn ó golya
esztergár fn ó finom felületek kialakítására használt szerszámgép; eszterga; esztergápad
ó az esztergáránalkalmazott forgácsoló kés; esztergákés
ó esztergárán vas-, ill. fémanyagot megmunkáló szakmunkás; esztergályos
eszterháza, eszterhaj, eszterházné fn ó nádból v. szalmából készült háztető
ó eresz; ereszalja
esztészéfn ó ösvény; gyalogút
esztovátánósz és osztovátáfn ó szövőszék
ó <szövőszékben> vetélő
esztrenga, esztenafdn ó <hegyvidéki legelőn> vesszővel, náddal v. deszkával elkerített hely a juhok
pihentetésére és fejésére
ó ösvénykerítés
ó <fejéskor> a juhok rendben tartására és különválasztására való rekesz az akolban
esztrengál igé ó <az esztrengába összterelt juhokat> egyenként maga elé húzza, és megfej
ó <személyt> ráncba szed, móresre tanít, megfenyit
éťfn ó evés
ó étel; élelem
éťig ó etet
estalibroz igé ó felállít; létéchoz; alapít; létesít
etetera mn ó <többféle egyenmű mondatrész, mondat v. mondat sor felsorolásának megszakítására utaló
szó, amely rövidítve: etc.> és a többi
érték fn ◊ etel; táplálék
értekgogat fn ◊ fogás; étekfogás; étel
értekfogó fn ◊ királyi lakománál az ételt felszolgálók felügyelője; asztalnak ◊ előkelő háznál étlet felszolgáló és kínáló inas, szolga
értekkosztó fn ◊ <fejedelmi, főúri v. főpapi udvarban> a konyha és az étkész felügyelője; asztalnak; tállok
értekpiac fn ◊ <vására, piacon, sokadamongó sátor v. rögtönzött bódé, amelyen frissen sült húst v. halat árusítanak; lacikonyha
értekszám fn ◊ evőeszköz
étel fn ◊ evés; étkezés
erétnemű fn ◊ étel; ennivaló ◊ közfogyasztásra szánt élelmiszer, étel
étemes mn ◊ idő; koros; éttes
éter fn ◊ levegő; lég; légáram ◊ az a régebben feltételezett légnemű anyag, amely a világürt kitölti, az elektromágneses és fénynullákat, valamint a gravitációt közvetíti ◊ ég; világűr ◊ a fantázia, az ábrándozás világa
eréterezgés fn ◊ <korábbi feltévés szerint> az éternek, a világürt kitöltő anyagnak az a rezgése, mellyel többek között a fény- és elektromos jelenségek tovaterjedését magyarázták
etet ige ◊ <szitokként> vikinek azt kívánja, hogy vmi egye meg, pusztítsa el
étet fn ◊ marat; étet ◊ megmérgesz; méreggel etet
étet1, étető fn ◊ méreg; ártalmas szer
étthordó fn ◊ ételek felszolgálására jogosított, ilyen vizsgát letett étermi dolgozó; ételes
étkes mn ◊ jó étvágyú, nagyétkű <ember, állat>
etnikos fn ◊ vámszedő
étő mn ◊ méregző
étszaka, étszak hsz ◊ éjjel; éjjeli időben
étszoba fn ◊ ebédől
étt hsz ◊ ezen a helyen: itt
étterem fn ◊ <palotában> ebédőlneek használt terem
etyepetye1, egyepetye fn ◊ étvágygyerjesztő étel ◊ étvágy; gusztus; ehetnék
etyepetye2, hetyepetye fn ◊ csacsgóg; üres fecsegés; terefe
ev fn ◊ genny; váladék
evdijf fn ◊ évjáradék; járadék
evég fn ◊ üveg
eves mn ◊ gennyes, üszkös, rotható, túros <seb, fekély stb.>
evesedik ige ◊ <seb> evessé, gennyessé, üszkössé vállik
evett, evette fn ◊ mókus
evidencia fn ◊ nyilvántartás
evkönyv fn ◊ ética; ellenőrző könyv
evlap fn ◊ irodalmi v. tudományos társaságok évenként megjelenő, a tagok munkásságát bemutató kiadványa
evnap fn ◊ évforduló; jubileum
evődik1, évődik ige ◊ emészttödik, rágódiik vmin; tépelődik; emészti magát
évődik2 ige ◊ feldagad; felpuffad
evőszék fn ◊ alacsony, közepén a bogrács, ill. a vasfazék számára vágott lyukkal ellátott asztalféle
evőszer fn ◊ evőeszköz
evőszak fn ◊ időszak; időköz; szakasz
exa- lásd egza-
excelál ige ◊ kitűnik; kivállik
excerpál ige ◊ kivonatol; összefoglal
exigencia fn ◊ az, amit a pillanatnyi helyzet éppen megkövetel; szükséglet; követelmény
exkurzió fn ◊ nagyobb séta; kisebb kirándulás ◊ <előadásban, beszédben> kevésbé fontos v. nem a lényeghez tartozó kérdések fejezeté; kitérés
exkuzáció fn ◊ mosakodás; mentegetőzés
exlex mn ◊ törvény v. költségvetés nélküli <állapot, kormányzás>
exordium fn ◊ előszó; bevezetés
expatriáció fn ◊ kivándorlás
expatriál ige ◊ számúz
expenznóta fn ◊ <ügyvédő> költségszámla
experimentál ige ◊ kísérletet végez; kísérletezik
expíál ige ◊ megbűnhődik; vezekel
extemponőr fn és hsz ◊ olyan iskolai dolgozat, amelyben hallomás után kell a tanulóknak magyar mondatokat idegen nyelvre fordítaniuk, v. pedig egy-két perc alatt könnyebb számúz pillantást megoldaniuk
◊ a színész által rögtönzött, a szerep szavaitól eltérő mondatok
◊ a szerep szavaitól eltérve; rögtönözve
extemporizál ige ◊ rögtönözve, előkészület nélkül mond beszédet, ad elő vmely tárgyról
◊ <színész színpadra> szándékozó szövegébe előadás közben hatás keltésére v. szerepének hiányos tudása miatt egy v. több mondatot beletölő; rögtönöz
ezenközben hsz ◊ az imént említett v. részletezett eseménnyel egyidejűleg; azalatt, míg az imént említettek történtek; eközben; ezalatt
ezer szn ◊ évezred; ezredév
ezerédes fn ◊ szintelen, vízben oldódó, rendkívül édes ízű, kristályos szerves anyag, amely mesterséges édesítőszer; szacharin
ezerjó fn ◊ apró, piros v. ritkán fehér virágú, fonálas bibeszálú gyógynövény; ezerjófű
ezes mn ◊ édes; édeskés
ezred fn ◊ évezred
ezredes mn ◊ évezredeken létező, fennálló, tartó; évezredes; ezredéves
◊ évezredeken alatt kialakult
ezedorevos fn ◊ százados rendfokozatnak megfelelő rangú katonaorvos
ezüst fn ◊ <1945 előtt a magyar, ill. osztrák–magyar hadseregben> ezüst vitézségi érem
ezüstükör fn ◊ tükörként használt, teljesen simára csiszolt, ezüstből való lemez

F

fa fn ◊ hegedű
fabatka fn ◊ régi, csekély értékű pénzegység
◊ apró fadarab
fabrika fn ◊ termelőüzem; gyár
fabriklál ige ◊ iparilag előállít; gyárt
fabula fn ◊ tanító célzatú mesé; állatmese
fabuláz, fabulázik ige ◊ fabulákat, meséket mond; mesél
◊ beszélgetés, előadás közben anekdotázik
◊ haszontalanságokat v. valótlanságokat beszél, mesél; fecségt; locsog
◊ lódít; tödít; füllent
fácnosodik ige ◊ megromlik; megbűzsödik
fáctic fn ◊ végeredmény; végösszeg
◊ výmisek lényege, veleje
facsar mn ◊ fanyar
facsarék fn ◊ lé; folyadék
facsargó mn és fn ◊ csavargó; kódorgó; bolyongó
facsari mn ◊ fősény; zsugori
facsará fn ◊ <rendszerint megzász következtében> annyira nedves, hogy akár facsarni lehetne belőle a vizet; csurom
facsaros mn ◊ csavar; csavarodó; tekervényes
◊ tekervényes utakon járó, csavaros eszű, ravasz, álnok <személy>
fád mn ◊ kedvetlen; kedélytelen
faderék fn ◊ tőnk; fatőnk
fagaras, fapolitura fn ◊ teljesen értéktelen pénz
faggaszt ige ◊ kínos; győtör
farkashályog
karok
farkasgúzs
farkasfene
amelynek
farkascseresznye
farkasbélű
farkapénz
fark,
farizeus
faricskál
farib
farhám
fáré
fardagályos
végződik
farcsik,
farcsok
amelyben
a
farba
farazat
fáradék, faradék
fn v minek a faragása közben keletkező hulladék, forgács
◊ <bőrpiri feldolgozásokor a bőr végkonyítása során> késsel lehántott kaparék, hulladék
fáradt mn állott; nem friss
faragó fn köfaragó; szobrász
◊ ács; favágó
◊ nyílfaragó
faramuci fn zsineggel játszott durva, illetlen társasjáték
◊ régi kártyajáték
fáraó fn 52 lapos francia kártyával játszott, régebben divatos szerencsejáték
fáraóvavidék fn cigány, ill. a cigányok összessége
fáratag mn fáradékon; roskatag
farazat fn a ház mögé épített tető, melyet kocsi, szekér elhelyezésére használnak
farba fn festék; szín
farba fn több játékostól és egy bankártól magyar kártyával játszott, hazárd jellegű kártyajáték, amelyben a beteget a játékosok között oda- és visszakálnálás, újabb lapok kérése révén többszörösen növelhető, és amelyben az nyeri a játékot, akinek egy színben legtöbb pontja v. rendszerint hármas-négyes sorozata van; ferbi
farbál ige fest
farcinál ige erősen faggat, firtat, vallat <vkit>
◊ <v minek a megtételére> erőltet, erőszakol vkit
◊ igérettel, biztatással csalogat
farcskik, farcsok fn  ágyék; szeméremtújék
◊ csipő; derék
◊ az emberi v. állati testek az a része, amely közvetlenül a far nyilása fölött van, ahol a gerinccsont végződik
fardagály fn régi abroncsos szoknya
◊ párna alakú tómés, amellyel a szoknya hátsó részét emelték
fardagályos mn gögös; nagyképű; beképzelt; felfuvkodott
faré mn és fn száraz; fás
◊ izetlen, száraz, könnyen morzsálódó <étel>
◊ pudvás fa
fáré fn balsors; viszontagság
fáré fn jövedelemmel járó, papi-tanítói állás
farhám fn heveder, amellyel halálszáskor a parton haladó halász a haló kötelét fogva tartja
farib fn paripa; lő
faricskál ige faragasfál; farigesál
faris fn harci mén; csataló
farizeus mn képmutató, álszent <ember>
fark, farok fn v minek a vége v. befejezése
farkalló fn a hálóra akasztott fesztő kő v. téglá
◊ kerekkötő helyett lejtős úton felfezés végétt a szekré végéhez akasztott ágás fa v. rözszenaláb
farkapénz fn borralavol, amelyet a vevő az állat hazahajtásáért ad az eladó alkalmazottjának
farkasbélű mn fáraóvavidék, igen éhes, falánk <személy>; farkasévágú
farkascseresznye fn a burgonya rokonságába tartozó, a gyógyszeriparban hasznosított mérgezés növény, amelynek tojásad, ép szélű levele, vörösbarna virága van, és termése fekete, húos bogyó; nadrágulya
farkasfene fn a bőr tuberkulotikus eredetű, azaz bacinus által előidézett, fertőző megbetegedése; bőrfarkas
farkagúzsf  <testi büntetésként alkalmazott> olyan megkötőzés, amely abban áll, hogy a kezeket a csuklóknál összekötik, a tédeket felhúzzák az összekötött karok közé, s botot dugnak át a tédek alatt és a karok fölött
farkashályog  fáraóvavidék, fárászat, fáraóvavidék
farkaskasza fn ◊ zsákmány; préda
farkaskölyök fn ◊ <cserkészsetben: > 6–9 éves kicserekész
farkasmál fn ◊ a farkas hasáról való világosabb színű prém
farkasnevetés fn ◊ az éhes farkas dühös vicsorítása
farkassötét fn ◊ farkasvakság
farkasvacsora fn ◊ olyan esti összejövetel, társas együttlét, amelyen csak innivaló van, ennivaló nincs
farmatring fn ◊ <lőszerzsámon> az a gömbölyű, kitömött, hurok alakú szij, amely a ló farka alatt keresztülhúzva megakadályozza, hogy a nyereg v. a szerszám előrecsússzék
◊ ez mint fenyítőeszköz a régi katonaságnál
fáró, fárahó fn ◊ cigány férfi
farok fn lásd/ fark
fároshoz fn ◊ világítótorny
◊ irányt mutató, nagy hatású egyén
fársáng fn ◊ farsang
farta msz ◊ <állat terelésektől: > farolj arrább!
fartat1 ige ◊ nőgató; kényszerít; győződ; unszol
◊ hátára léptet; hátrálni kényszerít
◊ fáránál fogva félre nyom, oldalra léptet
◊ más házábá jár; kóborol
fartat2 ige ◊ kérdezőködve faggat, vallat
fartol ige ◊ meghátrál; visszafordul
fás1 fn ◊ fáaurus
◊ kopács, dárads katona
fás2 mn ◊ rideg; durva
◊ kedvetlen, fásult <kedélyállapot, magatartás>
fasé fn ◊ feszült, haragos viszony; harag
fasina fn ◊ rózsse; gallyfa; vessző
◊ cserje; bokor
faszarágó, faszarági, faszari mn ◊ <durva szóhasználatban: > fősvény; fukar; zsugori
faszol ige ◊ <kincstári anyagot, élelmiszert> vételez, felvesz
fáta fn ◊ román leány
fatalista fn és mn ◊ az előre elrendelt sorsban hívő személy, a végzetben megnyugvó ember
fátermörder fn ◊ frakkhoz viselt magas gallér, amelynek csűcskei az arc egy részét is eltakarják
fatigál ige ◊ fáraszt; kimerít; megerőltet
fáatum fn ◊ előre megszabott sors; végzet
fatykö fn ◊ a házasságon kívüli együttélésből v. az ettől független nemi érintkezésből származó gyerek; fattyú
fátyol fn ◊ fedél; borító
fátyolat fn ◊ finom lenvaszon
fattyaz ige ◊ <kukoricát v. szőlőt> a fattyúhajtásoktól megtisztít
fattyáz ige ◊ szid; becsmerül; fattyúnak nevez
fattyú fn ◊ legény; ifjú
◊ kamaszkorban levő v. még fiatalabbb fiú; lurkó
◊ házasságon kívül született gyermek
favágo fn ◊ harkály
fávor fn ◊ pártfogás; támogatás; pártolás
fazakas fn ◊ fazekas
fazár fn ◊ kallantyú; tolóretesz
fazok fn ◊ fazék; lábas; fözőedény
fazoníroz, fazooníroz ige ◊ alakít; formál
febris fn ◊ magas testhőmérséklet; láz
februárus fn ◊ február
féckés fn ◊ az erdőmunkás serüülőkorú segédmunkása, rendszerint saját fiúgyermeké, aki kisebb fejszéjjével vághta a vékonyabb fűkat, vízet hordott, fürrészt részelt
fecsely fn ◊ beszélgetés; csevej; társalgás
fecske fn ◊ <gúnyos megnevezéséktől: > köműves
fecskefocska mn ♦ csacska, fecsegő <személy>; locskafece
fecskeend ige ♦ <folyékony anyag nyomásra> nagy erővel szétlövell, frőcskől vhova
fescserakás fn ♦ törekkel, vagyis a gabonaszár és kalász csépléskor visszamaradó törmelékével v. ritkán szalmával kevert sárból, agyagból készült falrakás, építés
fescstej, főcstej fn ♦ az a különösen nagy táptértékű tej, amelyet a tehén borjuzdása után az első napokban ad
  ♦ a gyermekegyas anya első teje
fed, föd ige ♦ fedez, véd, vmely támadás, bántalom ellen
feddőzik ige ♦ szid; civakodik
fedél, födéln ♦ olyan hely, különösen épület, amely védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen; hajlék; menedék
fédel fn ♦ női fejkendő; fátyol
fédelem fn ♦ fejelem; uralkodó
fédelköz fn ♦ személyszállító tengeri hajónak az a része, amelyen a legolcsóbb menetdijat fizető utasok tartózkodhattak
fedelm fn ♦ uralkodó; kormányzó
  ♦ főnap
  ♦ fejeledelem
fedélzet, födélezln ♦ tőtő; fedél
fédor fn ♦ rugó <rendszerint kocsideréké, a kocsira tett ülésé v. óráé>
féderbál fn ♦ ágy; fekhely; hálóhely
féderes mn és fn ♦ rugós
  ♦ rugós kocsi v. ülés
fedetlen, födetlen mn ♦ olyan, amit a támadás ellen semmi sem véd; védetlen
fedez, födöz ige ♦ huzamos ideig fed, takar
  ♦ titkol; leplez
fedezet, födözet fn ♦ rejtett dolog
  ♦ védelem; oltalom
  ♦ fedélzet
fedezetlenetl, födözetlen mn ♦ fedetlen; ruháltlan; csupasz
fedeztetés, födözettés fn ♦ az a cselekvés, hogy a kancát a ménnel, a tehent a bikával meghágatják megtermékenyítés céljából
fegy ige ♦ vádol; gyanúsít
fegyedelem fn ♦ fegyelem; szigor
fegyelmelmez ige ♦ fedd; korhöl; szidalmaz
fegyhetetlen mn ♦ feddhetetlen; erkölcsileg tiszta; erkölcsös; bűn nélküli
fegyverállás fn ♦ fegyverzsinőt
fegyverbiró mn ♦ fegyveres harcra, katonáskodásra alkalmas <személy>; fegyverforgató
fegyverderék fn ♦ páncél; vért
fegyveresház fn ♦ fegyvertár; fegyverraktár
fegyvergyakorlat fn ♦ békeidőben tartalékosok behívásával tartott katonai gyakorlat
fegyverkovács fn ♦ acélból, vasból fegyvereket készítő iparos
fegyverkötés fn ♦ fegyverkezés
fegyvernök, fegyvernek fn ♦ fegyverhordózó, ill. ennek tisztét, feladatát ellátó személy
  ♦ páncélos lovas harcos
fegyvertánc fn ♦ fegyveres férfiak, katonák lejtette szertartásos, ünnepi, harci táncc
fegyvertár fn ♦ épület, raktár, amelyben a katonaság részére szükséges fegyvereket tartják; fegyverraktár
fegyverterem fn ♦ <várban, palotában, kastélyban, nemesi udvarházban> az a rendszerint díszes, fogadásra is használatos terem, amelyben a tulajdonos, a család fegyveret tartják
fehércsceléd fn ♦ nő; lány; asszony
  ♦ szolgáló; szolgálmány; női cseléd
fehérzől fn ♦ gipsz
f hesitationlet fn ♦ ürlap; nyomtatvány
fehérmaúj mn ♦ érzéki, buja természetű <nő>
fehérnép fn ♦ a nők, asszonyok, leányok összessége; asszonyép
  ♦ nő; asszony; leány
fehérnye fn ◊ fehérje; protein  
fehérpénz fn ◊ ezüst  
fehérszemély fn ◊ asszony; lány; nősszemély; vászoncseľéd  
fej fn ◊ az a hely, ahol a víz, forrás felbuggyan a földből  
fej, fejű fn ◊ párna; vánkos  
fejedelem fn ◊ fejedelem; uralkodó  
fejedelem fn ◊ főpap  
fejedelemasszony fn ◊ női szerzetesrend vezetője; apáca-fejedelemasszony  
fejék fn ◊ díszül v. hatalmi jelvényül fején viselt ékszser, ékesség; fejdisz  
◊ női hajzat; hajkorona  
fejelés fn ◊ a földből kiszedett répa felső részének, fejének levágása v. a levelektől való megtisztítása  
fejenagy mn ◊ nagy fejű  
fejér1 mn ◊ fehér  
fejér2 mn ◊ érett <gabona>  
fejes mn ◊ nagy fejű  
◊ konok, űfőfűj, makacs <ember, állat v. ezek csoportja>  
fejeveszett fn ◊ olyan <holtest v. szobor>, amelynek levágták, eltávolították a fejét; fej nélküli; fejetlen  
◊ fejeveszett; eszeveszett  
fejlemény fn ◊ állati v. növényi élettani fejlődés során előálló képződmény, képlet, változat, fajta  
fejlik ige ◊ <virág> feslık, nyíllık, kibomlik  
◊ <vmyli összeálló anyag, tomez> részekre válik, szakadozva oszlik  
◊ <ruha> feslık, bomlik, főslik  
◊ vki v. vmi vmilyenné lesz, alakul, fejlődik  
fejőʃ fn ◊ a fejést végző, fejő személy, főleg juhász  
fejrész fn ◊ <juttatás v. kötelezettség esetén> az egy főre eső rész  
fejrevaló fn ◊ fejen hordott viseletként használt ruhadarab  
fejt ige ◊ eltőrolő; felmorzsol  
fejtő fn ◊ szövéshez, kézimunkához használt, festett pamutfonál  
fejvar fn ◊ korpa; hámpikkely  
fejvétel fn ◊ lefejezés; fővétel  
fejvévő fn ◊ hőhér  
fék1 ige ◊ <durva szóhasználatban:> nemileg közösül  
fék2 fn ◊ gyeplő; kantár  
feke fn ◊ fekvés; heverés; pihenés  
feketeinges fn és mn ◊ fásisztta  
feketekönyv fn ◊ a büntetett diákokat nyilvántartó könyv  
feketeleves fn ◊ eszpresszókavé; fekete; feketekavé; kávé  
◊ sötét színű mártásféle, amelyben régen a húst tálalták; feketelé  
feketeón fn ◊ ólom  
fekete-sárga fn és mn ◊ osztrák  
feketevedad fn ◊ medve  
◊ vaddisznó  
fékomadta isz ◊ <bosszankodást v. tréfás felháborodást kiféjező enyhe szitokként; kb. egyértékű ezzel:) teringette!  
◊ <neglelepődés, csodálkozás kiféjezésére használt szó>  
fekszik, fekűszik ige ◊ <katonáság, katona> állomásozik  
◊ tartósan ott van  
◊ teherként, gáltó tényezőként van vmin, vkin  
◊ vminben rejlilik  
fektül ige ◊ vív  
fekü1 fn ◊ fekvőhely  
◊ bányszott anyag rétege alatt fekvő közet  
fekü2, fekő mn ◊ fekvő  
fekvőség fn ◊ ingatlan; birtok  
fél1 fn ◊ az a személy, akivel vki szoros érzelmi kapcsolatban van (pl. barát, társ, bajtárs); felebarát  
◊ feleség
fél fn ◊ oszlop; faoszlop
felabjagt, fölabjagt ige ◊ nagy kiabálással felébreszt, felriaszt
    ◊ felkavar; felráz; izgalomba hoz
felad ige ◊ talál; terít
feladás, föladás fn ◊ feladat; teendő
feladvány, föladvány fn ◊ írásbeli házi feladat
felajaz ige ◊ <ítat, íjon lévő húrt> megfeszít, felhúz
    ◊ <hangszert> felhangol
    ◊ felajaz; felcsigáz; felfokoz
felakad, fölakad ige ◊ elakad; megreked
    ◊ megútközik vmin
    ◊ zavarba jön, nem tud dönteni, nem tudja, mitévő legyen
felakadás, fölakadás fn ◊ fennakadás; nehézség; zavar; szünet
féltér ◊ az átmérő fele; sugár
félbeszakaszt ige ◊ előidézi, okozza, hogy vmi félbeszakadjon, egy időre abbamaradjon, megszűnjön; félbeszakit
felborzaszt ige ◊ előidézi, okozza, hogy vmi félbeszakadjon, egy időre abbamaradjon, megszűnjön; félbeszakit
felcser igo ◊ hajat> felborzol
felcsámpászkodik ige ◊ feltápászkodik; felkel
felsapkodik, félcsapkodik fn ◊ felkapaszkodik; felkel
felcsútorödik ige ◊ felkavar; felzaklat; felizgat
felcsütködik ige ◊ felkapaszkodik; felkel
felcsephetett, fölcsephetett mn ◊ olyan <személy>, aki alacsony sorból v. vagyontalan helyzetéből felküzdötte magát, ill. megmagadagott
felszer fn ◊ olyan borbély, aki sebek gyógyításával is foglalkozik
    ◊ rossz, tudatlan orvos
    ◊ tábori orvos, sebész
felcsigáz, félcsigáz ige ◊ <árat> felver, felemel, felhajt
felcsútorödik ige ◊ felkaposzkodik; felmászik; feljut
felderít, földerít ige ◊ fényével megvilágít; világossá tesz
feldül igo ◊ feldő; felborul
fele nu ◊ felé
felebarát fn ◊ <lekicsinylő, vállveregető megszölitősként>
felebb hsz ◊ feljebb
feledség fn ◊ feledés; feledőkenység
felekezik igo ◊ nemileg érintkezik; közösül
    ◊ társú; szövetkezik
felél, fölél igo ◊ életre támad; feléled
feléles fn ◊ felelősség; kötelezettség
félelmes mn ◊ félénk; félős; ijedős; rettegős
    ◊ aggódó; nyugtatlankodó; aggodalmas
félelemes mn ◊ olyan, aki v. ami hamar és gyakran fél; ijedős; félénk
félem fn ◊ félelem; ijedtség; felsz
felemás fn ◊ barát; társ
    ◊ feleség
felemelkedik, fölemelkedik igo ◊ lekileg magasra emelkedik; felmagasztosul
felemelt, fölemelt mn ◊ olyan <személy>, akit vmely méltóságra, tisztségre felemeltek
felemész, fölemész ige ◊ <tűz> elhamvaszt, eléget vmit
felemok, félemik igo ◊ megijed; megretten
felendezedik igo ◊ <gyomor> kavarog, émelyeg
félénktelen mn ◊ bátor; merész
felépít igo ◊ <nót, rendszerint házasságon kívül> teherbe ejt, felesinél
feleöltet, föleöltet igo ◊ felnagyt; túloz; túlhangsúlyoz
feles fn ◊ fölősleges; elhagyható; nélkülozhető
előterjesztett kérelme, panasza, véleménye

◊ az országgyűlés írásbeli előterjesztése az uralkodóhoz, különösen az országgyűlést megnyitó trónbeszédre adott válasz

felizen, fölizen ige ◊ magasabb helyre üzenetet küld; felszól
◊ vidékőr a fővárosba üzenetet küld; felüzen
◊ üzenettel lehív vkit, ill. lelkér vmnt vmnely felső v. magasabb helyről; lehívá
feljár, följár ige ◊ <tisza v. elrendezett felületen> lépteivel nem kívánatos módon nyomot hagy
◊ <vmely teret, vidékét> bizonyos céllal bejár
◊ <személyeket, tárgyakat> egymás után főkeres, meglátogat

felkajtat, fölkjat ige ◊ megkeres, felkutat vmnt, vkit
felkap ige ◊ viszonylag rövid időn belül jómódra tesz szert, vagyono emberré lesz
felkap2 ige ◊ berug; lerészegedik

felkeres, fölkeres ige ◊ addig keres vkit, vkit, míg rá nem talál; megkeres

féleksztyű fn ◊ ujjatlan, legfeljebb a hűvelykujjat részben takaró női kesztyű
◊ a szokottnál hosszabb szárú, de könyökök nem éró női kesztyű
félekézkalmár fn ◊ az, aki vmly holmit kiad a tolvajnak
◊ tolvaj, zsebtolvaj; rabló
◊ kis boltban, bódéban, sátorban árusító kalmár, csaló kereskedő
◊ eszmélyes; orgazda

felkiáltásjel fn ◊ felkiáltójel

felkontyol, fölkontyol ige ◊ <karddal v. más éles eszközzel> összevissza vagdalva megől vkit, kardére hány
◊ <rendeszerint tömeg> dúhében, felizgatva v. végitéletszerűen megől vkit v. vkitet
◊ <feljebbvaló háborúban az engedelmesességet megtagadó alantost> azon nyomban s rövid uton a rendelkezésre álló eszközzel (karddal, revolverrel v. puskával) kivégzi
◊ koncokra, hús- és csontdarabokra felvagdal, felszabad

felkontyol, fölkontyol ige ◊ <menyassyonyt> az esküvő napján konttyal diszít <annak jeléül, hogy már
félelmélyes; felkezéből felkóborol ige ◊ kifoszt; kirabol

felkonkol, fölkonkol ige ◊ <karddal v. más éles eszközzel> összevissza vagdalva megől vkit, kardére hány
◊ <rendeszerint tömeg> dúhében, felizgatva v. végitéletszerűen megől vkit v. vkitet
◊ <feljebbvaló háborúban az engedelmesességet megtagadó alantost> azon nyomban s rövid uton a rendelkezésre álló eszközzel (karddal, revolverrel v. puskával) kivégzi
◊ koncokra, hús- és csontdarabokra felvagdal, felszabad

felkontyol, fölkontyol ige ◊ <menyasszonyat> az esküvő napján konttyal diszít <annak jeléül, hogy már
férek, kesztyű vegyes, feljebb

felkőrös ◊ körmélő felkeres, felkarcol; megesbesít

felkóborol ige ◊ kifoszt; kirabol

felkőrös ◊ körmélő felkeres, felkarcol; megesbesít

felkontyol, fölkontyol ige ◊ <karddal v. más éles eszközzel> összevissza vagdalva megől vkit, kardére hány
◊ <rendeszerint tömeg> dúhében, felizgatva v. végitéletszerűen megől vkit v. vkitet
◊ <feljebbvaló háborúban az engedelmesességet megtagadó alantost> azon nyomban s rövid uton a rendelkezésre álló eszközzel (karddal, revolverrel v. puskával) kivégzi
◊ koncokra, hús- és csontdarabokra felvagdal, felszabad

felkontyol, fölkontyol ige ◊ <menyasszonyat> az esküvő napján konttyal diszít <annak jeléül, hogy már
férek, kesztyű vegyes, feljebb

felkőborol ige ◊ kifoszt; kirabol

felkőrös ◊ körmélő felkeres, felkarcol; megesbesít

felkontyol, fölkontyol ige ◊ <karddal v. más éles eszközzel> összevissza vagdalva megől vkit, kardére hány
◊ <rendeszerint tömeg> dúhében, felizgatva v. végitéletszerűen megől vkit v. vkitet
◊ <feljebbvaló háborúban az engedelmesességet megtagadó alantost> azon nyomban s rövid uton a rendelkezésre álló eszközzel (karddal, revolverrel v. puskával) kivégzi
◊ koncokra, hús- és csontdarabokra felvagdal, felszabad
feltart, főltart ige ◊ biztosít; foglal; fenntart
◊ fenntart; támogat; finanszíroz
◊ eltart; gondoskodik vikről
◊ felnevel; gondoz
féltelkes mn ◊ olyan <személy>, akinek fél házhelye van, v. a házához egy teleknek csak a fele tartozik
feltengül ige ◊ felépül; meggyógyul; kilábal
félítés fn ◊ szerelmi féltékenység
feltesz, főltesz ige ◊ <ételt, italt> asztalra ad; felad
◊ <postai küldeményt> postára ad, felad
◊ írásba foglal; feljegyez
◊ <felettes hivatalhoz, hatósághoz> felterjeszt
feltét fn ◊ szándék; terv
feltétel, föltétel fn ◊ a szándéknál vmivel erősöbb, szilárdabb eltökéltség, elhatározás
feltetszik ige ◊ megjelenik; feltűnik; felbukkan; láthatóvá válik
felltisztel ige ◊ díszít; csinosít; ékesít
feltuhad ige ◊ felhalmozódik; felgyülemlik
felfűr, főltűr ige ◊ <szoknyának, alsósoknyának stb. a szélét> derékig visszahajtja, s ott megerősíti
◊ felfelé hajlít
felfűril ige ◊ feltöről; feltisztít
feltűzési, föltűzési ige ◊ <vmely érzést, indulatot> felfőkoz wkiben; fellelkeszt; feltűzel
felőljüt, fölőljüt ige ◊ felüdt; felfrissít
felőlül ige ◊ vminek az emlécképe megjelenik vki előtt; vkie eszébe jut vmi
felőldülő, fölőldülő 1 ige ◊ <egyén, közösség> a kárt, veszteséget, vereséget teljesen kiheveri
felőldülő, fölőldülő 2 ige ◊ magához tér; felébred
főlül, fölül 1 ige ◊ lóra ül, és hadba száll, harcra indul
főlül 2, fölül 2, fölül 2 ige nu és hsz ◊ a szóban forgó földrajzi helytől északi irányban
◊ azonfélül; ráadásul
felülbélyegyez, fölülbélyegyez ige ◊ <utódállam az előző államtól kibocsátott bankjegyet, kötvényt> lebéljegez, és ezzel saját területén rendszerint csökkentett értékben érvényesnek ismeri el
felülcspapó, fölülcspapó mn ◊ olyan <kerék>, amelyet a víz felülről ráömölve hajt
felült, föltől ige ◊ útve odaerősít v. létesít vmit
◊ <záslót> vhova kitűz
◊ <katonának> felcspap
felvállal, főlvállal ige ◊ vmivel járó munkát elvállal
felvég, főlvég fn ◊ vminek a felső vége
◊ a falunak nagyjából északra fekvő része, vége
◊ a falu magasabban fekvő vége, széle
◊ a falunak az a vége, ahol a jobb módúak laknak
felverétez, fölvétez ige ◊ <harcos, különösen lovas katona vállát és törzsét> ércelemezből készült védő felszereléssel, azaz vétel felszereli
felvész, fölvész ige ◊ <nagyobb nőstény háziállat a hímjét> magára engedi, hogy az meghága
◊ felfogva érez, érzékel vmit, v. vminek az értelmét felfogja
◊ meggondol; megfontol
◊ törődik vele; figyelemre méltatja; megszívleli
◊ <helyiséget, területet vmely lármá, hangulat v. azzal vki> fölver, betöl
felvet 1 ige ◊ <ágyat> bevet
◊ <ágyat> kibont, lefekvésre előkészít; megvet
felvet 2, fölvét ige ◊ kiszámít; összeszámít
felvettet ige ◊ felrobbant; levegőbe repit; szétrepepsz
felvígzázó, fölvígzázó fn ◊ az a tanuló, aki a tanító v. a tanár érkezéség ügyel arra, hogy a tanteremben csend és rend legyen; vígzázó
felvilágosít, fölvilágosít ige ◊ megyvilágít vmit; megmagyaráz vmit
felzendiről, fölvendiről ige ◊ zendirést kezd; fellázad
felzivatarlik ige ◊ felhangzik; felzendül
felyül hsz ◊ felül
fémlık ige ◊ fénylik; világít
fémnívelő fn ◊ kohász; kohómunkás
femurál fn ◊ nyári ruha
◊ kis nadrág
fen¹ fn ◊ kasza élesítésére való kő; fenőkő; kaszakő
fen² ige ◊ ken; dörgöl; dörzsöl
◊ dörgöldzik vkihez; hizeleg
fene¹ fn ◊ ördög; sátán ◊ vadállat
◊ fekélyes, gennyes betegség
◊ csavaros fonál alakú apró kórokozó által okozott, főleg nemi érintkezés útján terjedő, ma már gyógyítható fertőző betegség; szifilisz
fene² mn ◊ félelmet, rettegést keltő; elszánt; erősakos
◊ ádáz; szilaj; dühödt
fene³ hsz ◊ szerfölött nagy mértékben v. fokban; szörnyen; rettenetesen; nagyon
fenék, fenékfal fn ◊ alapztat; aljzat; talapztat
fenekedik ige ◊ acsarkodik; áskálódik; ellenségedik; gyálzódik
fenékő fn ◊ alapkő; talpkő
fenékrajz fn ◊ rák; alaprajz; tervrajz
fenélyavalya ◊ vad; gőgös; beképzelt
fenéség fn ◊ bujakóros seb; kelés; kiütés
◊ bajos, veszélyes állapot, helyzet, eset; nehézség; baj; bökkenő
◊ kegyetlenség; embertelenség
fenész ige ◊ káromol; gyaláz; átkoz
fenő fn ◊ kasza élesítésére való kő; fenőkő; kaszakő
fenn, fent hsz ◊ hangosan; hasznosan
◊ <színpadi utasításban, az előbbi „féle” utasítással jelzett beszéd után: fennhangon, hangosan
fennakad, fönakad ige ◊ akasztófára kerül
fennálló fn ◊ fenékére állított, felül nyitott hordó, amelyben a szőlőt a présházba hordják
◊ szekrény
fennen, fönnen, fenenny hsz ◊ magasan; fenn
◊ magasra
◊ gögösen; büszkén
◊ követőv. dicsékvő módon; nagy hangon; fennhájzva
◊ hangosan
fennponkö hsz ◊ kevély; gögös; beképzelt
fennköltn ◊ öntudatos; büszke
fennszárnyaló hsz ◊ emelkedett; magasztos
fennszőval hsz ◊ rendes, hallható beszédhangon, nem suttogva; fennhangon
◊ emelt hangon; hasznosan
fennláng, fönntart ige ◊ előrehaladásában megakadályoz, feltartóztat, visszatart, gátol, nem enged előre haladni vki, vmit
◊ a maga számára továbbra is megtart, nem ad át vmit
◊ későbbi időre halaszt vmit; más alkalomra tartogatja
fenntérség fn ◊ fenmsik; felföld
fenség, főnség fn ◊ felség
fensőbbség fn ◊ fenhatóság; uralom
fenszterlizik ige ◊ az imádott nő ablaka alatt fel-alá sétál, abban a reményben, hogy a nő megjelenik az ablakban
fent hsz lásd fenn
fentebb, űntettebb mn ◊ szelemai v. társadalmi szempontból magasabban levő; felsőbbrendű
fentereg ige ◊ tetreng; henterég; himpereg
◊ <rendszerint gyermek, apróbb háziállat> láb alatt van, lábatlankodik
fentes mn ◊ rivasz; csalárd
fentírt, űntírt mn ◊ <iratokban utalásként: a már említett, a fent is jelzett <dolog, élőlény>
a címül írt, a címben írt, a címűben megnevezett, jelzett <dolog>
fentő fn  ágasbogas végű halászszerszám a vízfenék felkutatására
    fából v. vasból készült horog, amellyel az elszakadt, fenéken maradt véghorog zsinórját keresik meg és emelik ki; katka
    szöges dárda
fentő² fn  edény tartására szolgáló, földbe ásott, többágú rúd; edénytartó ágasfa
    kerék küllője
fentő³ fn  fokhagymából kötött fűzér, koszorú
    csiga módra v. koszorú alakra összehajtogatott mézes-mákos kalács, ill. parázsban sült pogácsa
fentős fn  küllőkészítő
    dáragyártó fentség fn ◊ fellengés; nagyzolás
fény fn  napvilág; világ
fénybogár fn ◊ szentjánosbogár
fényeleg ige ◊ ragyog; csillámlik; fénylik; szikrázik
    ◊ paradézik; tetszeleg; páváskodik
fényér fn  nedves, zsombékos helyeken tenyésző, vékony szálú fű
    száraz, füves lejtőkön, sovány legelőkön tenyésző, évelő, bokros fű
    ◊ kopár, gyél füvel és bokrokkal benőtt sík terület
    ◊ hínár
    ◊ iszap
fényeskedik ige ◊ fényben ragyog; tündöklik; csillog
fényességes mn ◊ dicsőséges; hatalmas
fénygőz fn ◊ pompa; fényűzés; csillogás
fényirászat fn ◊ fényképzés
fényíró fn ◊ fényképesz; fotós
tenyit ige ◊ fényeget; fénygetőzik; ráíjesz
fenyiték fn ◊ szigorúsággal, büntetéssel fenntartott fegyelem, így végzett fegyelmezes
fenyítő mn ◊ olyan <intézmény>, ahol vmely kiszabott büntetést végrehajtanak
fenyék fn ◊ ragyogó tükörkép
fenyőkórás fn ◊ fényűzés; luxus
fénykő fn ◊ gyémánt
fénylak fn ◊ palota; kastély
fényledezik ige ◊ csillog; ragyog; szikrázik
fénylik ige ◊ <személy> öltőzetével, külső megjelenésével, ritkán más (pl. erkölcsi, szellemi) értékkel ékeskedik; ragyog; tündöklik
tenyit ◊ ragyogó tükörkép
fenyén hasz ◊ lásd fennen
tenyít ◊ ragyogó tükörkép
fenyőbokor fn ◊ boróka; gyalogfényő
fenyőmadár fn ◊ föleg hegyvidéken, ritkán sík vidéki ligetekben elő, a rigók családjába tartozó madár, amely a feketerigőnél nagyobb, feje és törzsének közepe tája hamuszürke; fenyőrigó
fenyővíz fn ◊ fényőpálinka; borókapálinka; borovicska
fenyrajl fn ◊ fénykép; fotó
fenytelen mn ◊ ékeség nélkül való, egyszerű, disztenél ◊ öltőzet, külső>
    ◊ olyan, ami értékét, vonzó hatását elveszítette
tenyit ◊ ragyogó tükörkép; fotó
tenyit ◊ ragyogó tükörkép; fotó
tenyit ◊ ragyogó tükörkép; fotó
ferár fn ◊ kovács
tenyit ◊ ragyogó tükörkép; fotó
ferbézer fn ◊ hivatali előljláró, hivatali tisztsgént
ferblí fn ◊ magyar kártyával játszott kártyajáték
ferdekk fn ◊ fedélzet
tenyit ◊ ragyogó tükörkép; fotó
feredő, fördő fn ◊ fürdő; fürdőhely
fenyre, fördős fn ◊ fürdőházi gazda; fürdőmester; fürdős
    ◊ sebészborbély; fürdős
tenyit ◊ ragyogó tükörkép; fotó
tenyit ◊ ragyogó tükörkép; fotó
féréreg fn ◊ farkas v. más nagyobb ragadozó állat
tenyit ◊ ragyogó tükörkép; fotó
ferencjóska fn ◊ fekete szövetből készült, térdig v. térd alá érő, ünnepélyesebb alkalmakkor viselt hosszú kabát; szalonkabát
fereszt ige ◊ mosdat; füröszt; fürdet
férficseled fn ◊ a ház körüli v. a házi munkákat végző férfi alkalmazott (pl. kocsis, béres, inas)
◊ férfi
férfiember fn ◊ a másik nemmel való nyomatékosabb, erősebb szemébeállítással:> férfi
férfiügyermek fn ◊ fúgyermek
férfihús fn ◊ pityang; gyermekláncfü
férfikör fn ◊ társaskör, egyesület, amelynek csupán férfiak a tagjai
férfínép fn ◊ vmely szempontból tekintett férfiak összessége
férfisor fn ◊ himmemű személynek az az állapota, helyzete, amelyben már férfinak számít, annak tekinthető
férfitestvér fn ◊ rendszerint felnőtt fiútestvér; fivér
ferge, fürge, forgó mn ◊ eszeveszett; bolond
fergeteg, forgatogat fn ◊ hirtelen széllel támadt, gyorsan továrohanó, heves víhar v. zivatar
◊ télen kavargó hőesés
fergetű, fergetű, fürgető fn ◊ fából készült csigaforma, heges végű játékszer, amely megperditve a földön sebesen mozog; pórgettyű
◊ ajtón alkalmazott, forgatható, fából készült zár
◊ <kocsin, szekéren> az első tengely párnáján fekvő, középen egyetlen erős szeggel a párnához és a tengelyhez kapcsolt, forgatható fa, amely lehetővé teszi, hogy az első tengely jobbra v. balra elfordulhasson
ferhéc fn lásd felhérc
ferhel fn ◊ katonai előjáró által tartott kihallgatás
férjesül ige ◊ férijhez megy
férkezik, férkőzik ige ◊ összejövő, megfőr vikivel
◊ összébb szorul, hogy helyet engedjen másoknak
fermán fn ◊ a szultán írásos parancsa, pecsétes rendelete, okirata
fermentum fn ◊ élesztő; erjesztő
fersing fn ◊ gyokesből varrat szoknya, rokolya
◊ női felsőruha
ferslág, ferslög fn ◊ nagyobb láda gyalulatlan deszkából
fertály fn ◊ vminek a negyedrészé; negyed
◊ negyedőra időtartam
◊ óranegyed mint időpont
◊ negyedév időtartam, főleg mint bérleti időszak
◊ a negyedévre eső, fizetendő bér, főleg házbér v. lakbér
◊ a hold első, ill. harmadik negyede
◊ egy negyed telek, azaz 8–15 hold föld
◊ falu- v. városnegyed; kerület; rész
fertálymester fn ◊ kerületi kapitány; városnegyed kapitánya
◊ alsóbb rangú városi tisztviselő, akinek feladat volt a katonák elszállásolásáról gondoskodni
fertelem fn ◊ az, ami érzékszerveinkre hatva undort kelt; főrtelem
fértet ige ◊ helyezkedik; nyomakodik; lökdősődik
fertezettség fn ◊ gnoszság; gyűlölet; rosszindulat
ferton fn ◊ adófajta; telekadó
◊ súlymértéktajta, amely kb. 6–7,5 dekagrammnak felel meg
fertő fn ◊ süpperdéses, moscasar has; ingovány
fertőz ige ◊ szennyez; bemocskol; moeskol
fertőzetetett mn ◊ fertelmes; szörnyű; undorító
fesel ige ◊ feslik, szényilik; szétszakad
◊ kinyilik; nyiladozik; kibomlik
fest ige ◊ mos; kitisztit
festékes fn ◊ székely háziszötes szönyeg
festés fn ◊ festmény; kép
festő fn ◊ egyszerű, sötét szinre, rendszerint kékre v. feketére festett, erős vászon
festőde fn ◊ kelmefestő üzem
festőpálsa fn ◊ az egyik végén golyóban v. gömbölyű kis párnában végződő pálda, melyet a festőművész munka közben bal kezében tart és a vászonnak támaszt, hogy dolgozó jobb kezét rajta nyugtassa az aprólékos részletek fárasztó kidolgozása közben
festvénny fn ◊ festmény; vászon
fésületlen mn ◊ olyan <szálas anyag>, amelyet még nem fészültek, nem gerebeneztek, nem károltak
fésűs mn ◊ fészűvel feltűzött, összefogott <haj, hajviselet>
fész fn ◊ merevség; feszesség
 ◊ fészélyezettség; feszengés; zavar
 ◊ katonás fegyelem
fész fn ◊ madarak költö helye; fészek
fészek fn ◊ ősi származási hely; birtok; uradalom; vár
fészekfentő fn ◊ fészeklakó madárfióka
 ◊ időtelen v. időrendben utolsónak kikelt madárfióka
 ◊ utolsónak született, kései gyermekek
feszeleg ige ◊ fészelődik; izeg-mozog; feszeng
 ◊ fészélyezve érzi magát; zavarban van
 ◊ gőgősen viselkedik
feszély fn ◊ feszesség; merevség
 ◊ fészélyezettség; zavar; feszengés
feszes mn ◊ szilárd; állhatatos; kitartó
feszül ige ◊ <szálfegyver> vívás közben az ellenfél szálfegyveréhez szorosan hozzátapad, hogy annak szurását, vágását elhárítsa
fetyerész ige ◊ keresgél; kutat; fürkész
féval fn ◊ párna
févő fn ◊ fejen való teherhordás segédeszkőze: egy rongyból, kendőből készített párnát a fejre helyeznek, hogy a teher ne törje a fejbőrt
fez fn ◊ vörös posztóból készült, csonka kúp alakú bojtos fejfődő, a mohamedánok viselete
fezőr fn ◊ gyanus üzletekből, kétes vállalkozásokból gyorsan vagyont szerző, nagy lábon élő, költező ember; kalandor; szélhámos; szerencselovag
fi fn ◊ fiú; fiúgyermek
 ◊ férfi; legény; ember
 ◊ férfiutód; vikenek a fia
 ◊ állatnak, főleg madárnak ivadéka, fiókája, kicsinye
fiacska fn ◊ magzat
fiagér fn ◊ kicsi, fiatal egér
fiág fn ◊ vmely családnak egy férfi tagjától való leszármazási sora, rendje; férfiág
 ◊ az így leszármazott utód v. utódok sora
fiáhordó fn ◊ kenguru
 ◊ oposszum
fiáker, fiakker fn ◊ kétszálas bérkocsi
 ◊ bérkocsis
fiál¹ ige ◊ <főleg koca, emse> fiadzik, malaczik
 ◊ <kukoricaszárat> fattyaz, fölösleges hajtásiáltól megfoszt
fiál² fn ◊ mostohafúfi
 ◊ fiúcska; gyermekek
fiála fn ◊ csűcsivés építészetben a pilléreket koronázó oromzatos v. torony alakú végződés
fiás mn ◊ olyan <nőstény állat>, amelynek kölykei, kicsinyei vannak
 ◊ olyan <tojás>, amelyben életképes csíra van
fiaskó fn ◊ kudarc; bukás; felsülés
fiatal mn ◊ az azonos nevűek közül az, amelyiknek kisebb a kora; ifjabb
 ◊ <személynével v. rangot, címet, foglalkozást jelölő névvel:> az azonos nevűek, egy helyen azonos foglalkozást újó személyek közül az, amelyik mellett egy idősebb (gyakran fontosabb) ilyen vki is van
 ◊ gyermekeket
fiaveréb fn ◊ mezetlen v. tokos fiatal veréb; veréb kicsinye; verébfióka
fiavatató fn ◊ ketrec v. öl elkölnitett helye, ahol a háziállat (kutya, macska, nyúl, sertés) világra hozza kicsinyeit
ficere mn ◊ és fn ◊ diszes; cifra
 ◊ cicoma; cifraság; diszítés; ékesség
ficimántos mn ◊ cicómás; diszes
 ◊ különcködő; különcc
fickéz ige ◊ cicomáz; cifráz; ékesít
fickó fn ◊ fiatal legény
  ◊ bányaüzemben főleg küldönci munkára alkalmazott fiú
  ◊ <vmely szerkezetben, készítményben> pótlékul, kiegészítőül alkalmazott rész, ill. vmínek kisebb része
  ◊ vmely nagyobb mérték részét alkotó kisebb mérték, ill. mérőedény
ficma fn ◊ cicoma; diszítmény; ék
ficos mn ◊ csinosan öltözött; cicomás; piperész
ficcs fn ◊ az első világháborút követő pénzromlás idején a már keveset érő ezerkoronás bankjegy
  ◊ fitying; garas; vas
ficsere fn ◊ pipere; illatszer
ficsereg ige ◊ csicsereg; csivitel; csiripel
  ◊ <eső> csepereg, szemerkél
ficson, ficsúr fn ◊ román fiú; román legény
  ◊ legényke; siheder
fidel fn ◊ nyak köré tekert, elől lelőgő v. ruha alá fogott hosszú kendő
fidélis mn ◊ meghitten bizalmaskodó, kedélyes, barátságos <személy>
  ◊ a vélt fölény, fensősségs tudatában leereszkedően közvetlen, kitüntetően barátságos <magatartás>
fidelitás fn ◊ jökedv; vidámság; derű
fidibusz fn ◊ vékony fadarab <személy>
  ◊ és oszecsavar papírdarab, amelyet gyertya lángján meggyújtottak, s amellyel pipára, szivarra gyújtottk
figaro'1 fn ◊ borbély; férffifodrás
figaro'2 fn ◊ cilinder; keménykalap
fige fn ◊ füge
figura fn ◊ ábra; rajz
  ◊ komolytalan v. helytelen eljárás, magatartás
  ◊ tréfának szánt cselekvés, magatartás; mőka
figurál ige ◊ alakit; szerepel
figuráns fn ◊ statisztta; szereplő
figurás mn ◊ tréfálódzó, mőkázó, mőkás <személy>
  ◊ lakodalomban a vendégeket rendszerint sikamls tréfákkal szórakoztató <személy>
  ◊ bonyolult; fejtőrész okozó; nehezen kiismerhető
figuráz, figurázik ige ◊ mőkázik; tréfálkozik; bolondozik
figyelmetes mn ◊ figyelmes; előzékeny; udvarias
figyelmez ige ◊ figyel; fülel; hallgat
  ◊ ügyel; vigyáz
figyelmezzető fn ◊ <a távolabb levő csapatok számára> a vezénszót megelőző kúrtjel
fik ige ◊ közösül; nemileg érintkezik
fika fn ◊ gyalogos katona; bakancsos; baka
  ◊ <sakkjátékban: gyalog, paraszt
  ◊ kis gyerek; takynos; takonypóc
  ◊ elsős gimnazista diák; kisdiák
fikarc fn ◊ vékony szál; rost; kis rojt; fosszlány; rongyocska
  ◊ (jelzőként) vmiből igen kevés; kicsiny; parányi
fikátor fn ◊ elindulásra intédo dobosz
fikusz fn ◊ füge
fil' fn ◊ fül
fil'' fn ◊ elefant
filagória, filegória fn ◊ szabadon álló, oldalt rendszerint nyitott kis kerti faházikó, lugas
filantróp fn ◊ emberbarát; jótékonyszín
file fn ◊ nyúl
filia fn ◊ az a kisebb egyházközség, amelynek nincs saját lelkészé, s amelyet egy másik egyházközségnek, az anyaegyházaknak a lelkészé gondoz; fiókégyház
filiaľé fn ◊ fiók; leányvállalat
filliszter fn ◊ kereskedő v. iparos <szemben azokkal, akik értelmesi pályán működnek>
  ◊ nyárspolgár; kispolgár
filkö fn ◊ <kártyában:> felső
◊ magyar kártyával játszott játék, amelyben ennek a kártyalapnak megkülönböztetett ütőereje és pontértéke van
◊ ostoba, nyegle, ügyefogyott fiatalemben, ifjú, kamasz
fillentő mn ◊ hazudós; füllentős
filléres¹ fn ◊ pénzváltó; kalmár
filléres² fn ◊ olcsó vonat
filoméla fn ◊ csalogány; füleműle
filótás fn ◊ fuvolán játszó zenész; flótás
filozófus fn ◊ <az 1848-ig érvényben levő iskolai rendszerekben> a közpénz kútka oktatást betöző két év folyamos filozófiai tanfolyam tanulója
filozopter fn ◊ bölcsészhallgató
finak¹ fn ◊ fickó; suhanc; siheder
finak² fn ◊ nyeses vízerő edény; rocska; csőbör
◊ fából való nyeses edény, amellyel a vízmolnára az orrlésért vánumot svedett az örömlénnyel
finánck fn ◊ pénzügyőr, vámüztisztviselő
finánccminiszter fn ◊ pénzügyminiszter
finck, finca fn ◊ ugrándozás; fickándozás
◊ egyfajta gyermekjáték
fincáll, fincol ige ◊ ugrándozik; izeg-mozog; szökdécesel
fincos mn és fn ◊ ugrándozó; szökdéceselő; táncos
◊ vőfély
findzsa fn ◊ csésze; kávécsésze
◊ bögre; csupor
finesz fn ◊ furfang; ravasz fogás; ügyekedés
fingált mn ◊ kitalált; elképztelt
finta¹ mn ◊ ferde; görbe; kajla
◊ pisze, fitos <orr>
◊ tetető; félrevezető
finta² fn ◊ ravaszzság; furfang; csalafintaság
◊ szinlelt támadás; csel
◊ közpáki mulattatók egy csoportja, a fíntorgató bohócok csoportjának tagja
finny, finnya fn és mn ◊ finnyászkodás; kényeskedés
◊ finnyás; kényes; válgotatós
finnyogat ige ◊ az orrat felhúzza vmiért; dül-fül
fiók¹ fn és mn ◊ fióka
◊ fiú; fiúcska
◊ kukoricán, dohányon fattyúhajtás
◊ fiatal
fiók² fn ◊ <főleg istállóban, magtában> elkerített, elkülönített rész v. ládaforma tartó
◊ <az összegyűjtött szénából, szálas takarmánnyból> két rúdon egyszerre elvihető kisebb csomó, rakás; petrence
◊ ablaknak olyan része, melyet a többitől keret választ el; az ablak szeme
fióka fn ◊ kis fiú; fiúcska
fiókos mn ◊ fiókokra, részre tagolt <ablak>
fiola fn ◊ gyógyszer, vegyes a tárolására használt kis üveg
firhang fn ◊ függöny
firis¹ mn ◊ gyors; fürge
firis² fn ◊ asszonyok mellére való diszes ruhadarab
◊ nyakék; nyaklánc
◊ vászonujjas
firlefánck fn ◊ vicik-vacak dolog; semmiség
firma fn ◊ aláírásp; szignálás
◊ cég; vállalat
◊ cégtábla; cégér
firnisz fn ◊ kence; krém
firol ige ◊ félrevezet; becsap
firtli fn ◊ negyedrész
fisek fn ◊ tölény
fisér fn ◊ halkeresskedő, aki nagy városok halpiacain, sátrakban kádakból árusítja az élő halat
fiskális fn ◊ ügyvéd ◊ kincstári tisztviselő
fiskus fn ◊ ügyész ◊ kincstár; államkincstár; állampénztár
fisztula fn ◊ <organonában:> sip ◊ a természetes hangmagasság feletti, mesterkélt, sipitó fejhang
fitak fn ◊ bojt; cafrang ◊ hányszvetett dolog, holmi, tárgy
fitakos mn ◊ taknyos
fitél, fityész igé ◊ keresgél; fürkész ◊ keresgél; fürkész; szimatol
fitit igé ◊ ferdít; felhúz ◊ dicsekvő, másban írigységet v. bosszúságot keltő szándékkal mutat
fitong igé ◊ mozog; mozog
fityelék, fityőlék fn ◊ rojt; bojt; díszt; cafrang; fityegő
fityemonya fn ◊ hólyag
fityfirigy, fityfirity fn ◊ és mn ◊ lábatlankodó; jelentéktelen
fityma mn ◊ és fn ◊ hitvány ◊ fitymálo; ócsárló; lekicsinylő ◊ fitymálas; lenézés; lekicsinylés ◊ kevésre becsült dolog
fitymány fn ◊ himvessző előbőre; fityma
fityenet fn ◊ kelés; fekény
fityula fn ◊ fejre húzható, ruhára varrt, háromszög alakú anyagdarab; csuklya; kázmza ◊ asszonyok által hordott fejfedő; főköző ◊ pincérmők, szobáhákon által hordott, pártához hasonló széles szalag, amely a hajnak csak a homlok fölötti részét takarja el ◊ ápolónők és szakácsnők által viselt, keményített vászonnál való fehér fejkendő, mely a hajat egészen eltakarja ◊ lecsüngő disz ◊ kisfű himvesszője
fixiroz1 igé ◊ mereven néz, bámul vikt, vmit
fixiroz2 igé ◊ meghatároz; megszab; előír
fixum fn ◊ állandó fizetés
fizás fn ◊ arcvonás; arckifejezés
fizetés fn ◊ költség ◊ díj; jutalom
fizetésjavítás fn ◊ béremelés; fizetésemelés
fizikus fn ◊ orvos
flagelláns fn ◊ és mn ◊ önsztorozó; önkorbácsoló; vallásos rajongó
flangíroz igé ◊ csatangol; csavarog; kóborol
flaska, fláskó fn ◊ palack; borosüveg
flastrom fn ◊ tapasz; sebtapasz ◊ <lelki fájdalomra, sérelemre, méltánytalanságra> vigasz, gyógyir, orvosság
flaszter fn ◊ kövezet; burkolat; kőburkolat
flint fn ◊ kova; kovák; tűzkő
flinta fn ◊ olyan lőfegyver, amelynek töltetét az elsőző szerkezet kacásába beszorított kovakónek
acéllemezre történő lecsapódása, ill. az ekkor kipattanó szikra gyújtotta meg; kovás puska
flöbertpuska fn ◊ kis kaliberű vadászpusta
flosculus fn ◊ szóvirág; ciráda; frázs; cikorknya
flóta fn ◊ fuvola
◊ <kártyával játszott némi szerencsejátékban:> a kártyacsomagban a lapoknak csaló szándékkal összeállított olyan sorrendje, amely rendszerint a bank javára sorozatos ütéseket biztosít
flótás fn ◊ flótán játszó személy, zenész; fuvolás
fluszpapír fn ◊ simítatlan vékony selyempapír
fodor1 fn és mn ◊ hullám, göndörödés <hosszú női hajban>
◊ fodor; fodrozódó; göndor; hullámos
fodor2 ige ◊ peder; pödör; sodor
fodorhaj fn ◊ belfodor <különösen disznóé, borjúé, bárányé>
fodorít ige ◊ <személy hajat> hullámossa, födrosszás tesz
fodorítás fn ◊ csiga; csigadisz
fodorkelet fn ◊ fodros, csipkés levelelő kel
fodros mn ◊ olyan <női haj>, amelyben fodrok vannak; hullámos; göndor; göndörödött
◊ göndörödő, csavart tollazatú <madár>
fog ige ◊ <nő, nöstény állat> fogan, fogamzik
◊ <személyt> fogad
◊ <csövizez> vmely edénybe úgy gyűjt, hogy az edényt az ereszcsatorna lefolyója alá helyezi
◊ <állatat> befog
fogadás fn ◊ fogadalom; igéret; eskü
◊ fogadtatás; üdvözlés
fogadjisten, fogadj Isten fn ◊ válasz az „adjon Isten” köszöntésre
◊ jökvivánságra, ünnepi üdvözletre adott felelet
◊ látogatáskor a vendéglátó részéről megnyilvánuló szíves fogadtatás
◊ vmilyen fellépésre, eljárásra, magatartásra viszonzás képpen tanúsított magatartás, visszahatás
fogánas fn ◊ fogamzás; fogantatás; megtermékenyülés
foganatos mn ◊ kedves; kedvelt
fogános mn ◊ hatásos; eredményes
fogantyú fn ◊ fogózdó; támpont; kiindulópont
foganzik ige ◊ fogamzik; megtermékenyül
fogány fn ◊ detektív; nyomozó
fogas mn ◊ csipősen hideg <idő v. ezzel kapcsolatos jelenség>
fogás1 fn ◊ az az értelmi képesség, ahogyan vkinek az esze, a feje fog; felfogás
fogás2 fn ◊ markolat; fogantyú
◊ vmely munkának egy szakasza
◊ akkora földterület, földdarab, szakasz, amennyi egyszeri nekifogással megdolgozható
◊ szakasz, darab, rész erdőn, mezőn
◊ (jelzőként) maroknyi; csomó; koszorú; füzér
fogásoskodik ige ◊ furfangozokodik; ravaszkodik; mesterkedik
fogat fn ◊ markolat
fogató, fogatély fn ◊ fogantyú; markolat
fogdmg fn ◊ vmely rendőri karhatalmi szervezet tagja; pandúr; csendőr; detektív
fogható mn ◊ olyan <dolog>, amelyet fel lehet fogni
foghely fn ◊ vásárhely; piac
foghíjások fn ◊ az emlősöknek az a csoportja, amelybe tartozó állatoknak közös vonása az, hogy fogazatuk visszafeléjődt v. visszafeléjődőben van
foglal ige ◊ vmit hvhvázat fog, szorit, odafog
foglalat fn ◊ <szóbeli, írásbeli közzététel v. eseménnyel kapcsolatos> tartalmi összefoglalás, lényeg, jelentés
foglalatos mn ◊ elfoglalt; sietős
foglalatosság fn ◊ fogalkozás; munka; mesterség; szakma
foglalkozik ige ◊ táncra igényt tart, igérkezik
foglalo1 fn ◊ fogalat; keret; ráma
foglalo2 fn ◊ szegődöttetésnél, vmely munkára való igénybevételnél a munkavállalónak adott előleg; felpénz
◊ vmely későbbi teljes nyereség, siker elérésének biztató, reményt keltő jele v. bizonyítéka
folyamvölgy, folyamodó, folyamodás, folyammérnök, folyamlik, folyadék, foltozó, elüt, folt, folnagy, fóliáns, fold, földből, fokvár, fokozat, vágó, fokos, fokocska, fokla, foklyos, folgalat, folgatott, folyosó, folyadékok, folyami, folyami, folyamos, folyamanyag, folyamhullám, folyammaradvány, folyammaradvány, folyammaradvány, folyammének, folyamos, folyamvölgy
folyánya, folyás fn ◊ kisebb folyóvíz; patak; árok
folyár fn ◊ futár, kővet
folyár² fn ◊ folyó, áradat
folyat ige ◊ <<tehén>> párosodik
 ◊ <tehenet> párosít, bikával megháthat
folyik ige ◊ <<szarvasmarha, különösen tehén>> párosodásra készséget mutat, ill. párzik
folyó fn ◊ futár; követ; hirmondó
folyó² mn ◊ más jellegű elemmel nem kevert; megszakítás nélküli; folyamatos
folyóirás fn ◊ folyőírát
folyóka fn ◊ <esőzés után keletkezett> tócsa vízének levezetésére alkalmilag kapával vont kis árok
 ◊ vmely futó- v. készönövény (pl. aranka, komló)
folyomány fn ◊ vmely tételből, tényből, helyzetből, eseményből, jelenségből önként származó, adódó következmény
folyondár fn ◊ készönövény
folyos ige ◊ folyik; folydogál; csörgedezik
folyosó fn ◊ a parlament folyosóin tartózkodó képviselők, ill. az itt zajló élet
folyosós mn ◊ sárgaságban szenvedő
folyózatlan mn ◊ keréktalp nélküli <kerék>
folytatá lobbyist ◊ <elkezdett cselekvését, ténykedését> folytatva
 ◊ egy időre megszakadó cselekvését folytatva
folyton-foly ige ◊ egyre jobban folyik
folyvást hsz ◊ folyton; egyfolytában; szakadatalan
fon ige ◊ <kis rágcsáló állat> hátsú lábaira állva v. üle elülső lábait mozgatja
fonadék fn ◊ hajfonat
fónagy, fonalgy, falunagy fn ◊ vmely falu közös ügyeit intéző személy; falu előljárója; falusi bíró
 ◊ majoros; gondnok; jószágigazgató
fonal, fonál fn ◊ a méterrendszer elfogadása előtt a tengerészek által használt hosszmérték, amely 1,67–2,2 méter
fonalfényűg fn ◊ finemű gazdasági növényeken elősködő, levéltelen, sárgás, vékony, csavarodó szárú növény, amelynek apró, sárgás, illatos virága, toktermése van; aranka
fonalg ige ◊ vitatkozik; veszekedik; ellenkezik
fonalvágó fn ◊ olló
fonás fn ◊ fonat; füzér
fonatos fn ◊ a fánkeval azonos hozzávalókból készült, zsirban v. olajban kisütött fonott tészta
foncs fn ◊ rongydarab
foncsik fn ◊ hajfonat
 ◊ fonatos kalács
 ◊ hagymakoszorú
foncsika fn ◊ hajfonat végébe font kis rongydarab
 ◊ kis darab vmiből
foncsorol ige ◊ <<fém ét és higant>> kever
fondolódás fn ◊ egyesítés; egyesülés
fondor fn és mn ◊ raszvalzó ármánykodó, alattomosan cselt szővő, mást bajba keverő személy v. csoport
 ◊ fondorlattal, ármánykodással teli <állapot, helyzet>
fondorlat fn ◊ <<drámai művekben és regényben>> az intrikus személy cselszövése; intrika
fonográf fn ◊ a gramofonnal régibb típusú hangfelvétő és lejátszó készülék
fonóka, fonó fn ◊ az a helyiség, szoba, ahol téli estéken a falusiak, főleg a fiatalok fonás és szórakozás végét összegyűlnek; fonóház
fonóka² mn ◊ elpuhult, asszonyos, gyámtálatan, pipogya <<férfi>>; anyámasszony katonája
fontott fn ◊ fonatos sült tészta
font fn ◊ területenként változó sülymérték, amely általában 32 lat, azaz 56 dekagramm
 ◊ mérleg, ill. mérleggel való mérés
 ◊ a legnagyobb régi pénzegység
 ◊ a Mérleg csillagkép
fonana fn ◊ szökőkút
fontol ige ◊ vmínek a súlyt fonttal, mérleggel méri
fontoló fn ◊ mérleg
fontos mn ◊ vagyono ember
  ◊ fontoskodó, nagyképű <személy, magatartás, megnyilatkozás>
fóra msz ◊ kifelé!; takarodj!
  ◊ <színházban elismerésként kiáltva> hogy volt?
forbát fn ◊ visszatérítés; visszafigyelés; megtérdítés
forbátol igé ◊ hasonlóit hasonlóval viszonyoz; megtorol
forcsek fn ◊ derék
forda1 fn ◊ szókép; metafora
forda2 fn ◊ az az előre meghatározott sorrend, amely szerint vmely szántóföldön évről évre váltakozva más-más növényt termesztenek; vetésforgó
  ◊ vasúti kocsiforduló
  ◊ az az időtartam, amely alatt a vágás az erdőgazdaság egész területén egyszer végighalad
fordítás1 fn ◊ aszúbor törkölyre öntött és azon kierjesztett mustóból v. borból való borrhajta
fordítás2 fn ◊ csizmának új talppal, sarokkal való ellátása
fordító fn ◊ fából készült kilincs
fordulat fn ◊ kanyarulat; kanyar
forduló fn ◊ kanyar; ütforduló
  ◊ a mezőgazdasági művelés alatt álló határának egy része, amelyben a nyomásos gazdálkodás idején azonos jellegű növényeket termeltek
forgás fn ◊ változás; műlás
forgataj fn ◊ forgó; örvény
forgató fn ◊ az a személy, aki vmely tőkét, penzt forgat
forgó fn ◊ és mn ◊ napraforgó, különösen a napraforgó magja
  ◊ a kukoricának a csúcstól< füzéres bugát alkotó virág
  ◊ főväzegre; sisakra, turbánra, ritkán kalapra erősített, gyakran tollakból álló v. tollakat utánzó dísz
  ◊ örvény
  ◊ izület
  ◊ táncean forgás, forgatás
  ◊ fürgé; serény
forgós mn ◊ <szítkozódásban a szítoksó nyomásítására használt szó>
forgott mn ◊ tapasztaít, ügyes, sokat látott <személy>
forintos fn ◊ pénzverő
  ◊ sok forintot birtokoló; gazdag
fóris fn ◊ szalakból sodrott drót
  ◊ fonálon levő csomó
  ◊ sodronyoszálból készült díszítés
formalitás hsz ◊ névleg; formailag; látszólag
formán hsz ◊ <számév után: körülbélül, körül, hozzávetőleg
  ◊ félig-meddig; majdnem hogy
formaruhu fn ◊ egyenruha
formáz igé ◊ alakját, külségétek tekintve vkihez, vmihez hasonlít, annak formáját mutatja v. ábrázolja
formondor fn ◊ felügyelő; gondviselő; gyám
  ◊ szolga; urasági inas
formula fn ◊ bűvös igé; varázsszé; varázsgértő
  ◊ rövid összegezés; tömör meghatározás; tétel
formulárlé fn ◊ vmely hivatalos iratnak általános, szokásos v. megállapított, szabályszerű szövege, alakja; szövegkontextus
  ◊ kitöltendő nyomtatvány; ürlap
formuláz igé ◊ tömören, szabatosítra törekedve és rendszerint hivatalos formában szövegez, szóbeli v. íráshoz formába önt vmit
forrács fn ◊ fa forradása, boga; sebhely
forradék fn ◊ eredet; származás; forrás
forrás fn ◊ heves érzelem; indulatosság
forráspont fn ◊ forráspont
forráskutató mn ◊ olyan <személy>, aki az ún. varázsvesszővel a talajban levő vizek megtalálásával
foglalkozik

**fórro** mn ◊ túláradó; lelkes
◊ heves; lobbanékony
◊ lázzal járó <betegség>

**forróhideg** fn és mn ◊ hidegrázás
◊ olyan <láz>, amely váltakozva hidegrázást és forróságot okoz

**forróláz** fn ◊ különféle megbetegedésekkel kapcsolatban fellépő, gyakran önkívülettel járó, igen magas láz, lázas betegség

**forróság** fn ◊ láz

**forspont** fn ◊ <a vasúti közlekedés létrejötte előtti időkben a postai és személyszállításban előre meghatározott helyeken> a kifáradt lovak váltságára befert és előkészített lófogat; előfogat
◊ a jobbágyoknak bizonyos közigazgatási, de főleg katonai szállításra kötelezően előírt és kirendelt fogata

**forsz** fn ◊ vminek a fortélya, nyitja
◊ előnyös sajátság

**fortély** fn ◊ csel; furfang; mesterkedés

**fortélyoz** ige ◊ ravaszkodik; csal; fondorlatoskodik

**fortifikáció** fn ◊ erőd; erődítmény; erődítmény, erődítmény;

**fortifikál** ige ◊ erősít; alátámaszt; megzsilárdít; aládúcol

**fortunátus** mn ◊ szerencsés; sikeres

**fortyonkodik** ige ◊ forrong; forr

**fórum** fn ◊ főter; piactér
◊ hatóság; hivatal

**fosos** mn és fn ◊ sáros, lucskos <út, ruha alja>
◊ elérebb, nagyon puha és leves <gyümölcs>
◊ éretlen, kiskorú, taknyos, szaros fiatal személy, főleg gyermekek

**foszlát** fn ◊ zsákmaró; prédá; szeremény
◊ rablás; fosztogatás

**foszlik, foszol** ige ◊ <friss kelt tészta, kenyér v. kalács bele> a jó kidolgozás és megkelés folytán> könnyen vékony rétegekre bontható, szálasan szakítható v. szakad

**foszt** ige ◊ <személy> kirabol
◊ fosztogat; rabol

**fosztán** fn ◊ ujjatlan köntös, kabát
◊ kelmefajta

**fosztánya** fn ◊ foszlány; darab; cafat

**fosztás** fn ◊ fosztogatás; rablás
◊ a kukoricascal borítóleveleinek lefosztása, ill. az erre a munkára szervezett társas összejövetel
◊ háziszármás kitépett tollának a szárról való letépése

**fosztozik** ige ◊ vetközik

**fót** fn ◊ egyetlen pásztor által örözt juh – ritkábban sertés – kisebb, 50–100 darabból álló csoportja
◊ csapat

**fotogén** fn ◊ petróleum

**fotográfia** fn ◊ fénykép; fotó
◊ fényképezés

**fotográfus** fn ◊ fényképesz

**fotój** fn ◊ fotel; karosszék

**fő** fn ◊ patak forrása
◊ kezdett; eredet

**főal, főalj** fn ◊ fejal; párna

**főbetű** fn ◊ mássalhangzó

**főcsőg** ige ◊ fecseg; locsog
◊ csiripel; csivitel; csipog

**főcstej** fn ◊ <lásd fécstej

**főd** ige <lásd fed

**fődél** fn ◊ <lásd fedél

**fődélzet** fn ◊ <lásd fedélzet

**fődetlen** mn ◊ <lásd fedetlen
főlő fn nemes vérű paripa
fööstökköm, frööstök fn reggeli; früstök
fööző fn rendszerint nyírfa vékony ágaiból készült, hosszú nyelű seprű, mellyel régebben a gabona tetejéről szórások, tisztitások a szemetet sőpörték le, és ma udvar seprésére használják
föözőttnn oylan, ami színültig meg van töltve; púpózott
fööpörös fn felperes; panaszos; panasztévő
föösal, föösal fn a marha combjának felső részből való hús; felsál; felsár
fööseses fn magas; magasztos; fenséges
fööltartó fn nevelő; tanár; oktató
fööltét fn szándék; akarat; elhatározás
fööltetszik ige megjelenik; előtűnik
fööül nu lásd felül
föömagasságü mn fenséges
föömeredek hsz fejel lefelé; tótágast
föönixin fn a görög–római mondákban szereplő madár, amely előgeti magát, és hamvából megjövő támad új életre
föönixpála fn datolya
föönnen hsz lásd fennen
föönség fn lásd fenség
föördő fn lásd feredő
föördös fn lásd feredős
fööreál fn oyan iskola, ahol a két világháború között magas óraszámban tanítottak természettudományos tárgyakat
föörend fn főnemes; arisztokrata
föörendő mn és fn a förendek közül való; a förendekhez tartozó <személy>; főnemesi; föüri
  ◦ magas rangú személy; főnemes; főúr; mágnás
föörevaló fn <női> fejdisz
föörgő, föögő fn lásd ferge
föörgetegefn lásd fergeteg
föömeteg fn heves teli vihar; hófévas; hóvihar; fergeteg
fööst igé fest
föösték fn festék; színezőanyag
fööstrázsamester fn órnagy
föösz fn gipsz
fööszak fn <a bölcsészetudományi karon a három szak közül> az a két tudományszak, amelyből a hallgatóknak a tanári diplomá megszerzése végett szakközvetést is kellett tennie
fööszolgábonrő fn a járáš első tisztviselője, a járás közigazgatásának bíráskodási hatáskörrel is rendelkező irányítója
fötáltos fn pogány főpap
fötanoda fn főiskola
föttantárgy fn <készpiskolában> az általános tanulmányi eredmény megállapításakor figyelembe veendő tantárgy
  ◦ vmely szempontból a legfontosabb, a legodaadóban tanult tantárgy
föfte fn oszlopö
  ◦ a bánya belső térségének mennyzete
föftelet, fövetlen mn fötlen <étel>
föftisztn fn magasabb rangú tisztviselő; főtisztszerve
föövvarnemester fn nemes förendi méltóság, az uralkodói udvartartás legfőbb vezetője
föür fn főtisztszetlendő úr; plébános
föövad fn szarvas
föövadászn fn <erdőgazdaságban> a vadászok fölő rendelt alkalmazott
  ◦ nagyobb vadgazdasági egység felügyeletével és irányításával megbízott, a vadörök fölő rendelt vadgazdasági szakalkalmazott
fööveg fn férfi fejfedő; süveg; diszes kalpag
fööveny, föövény fn apró szemcsékőből álló talaj; homok
föövenyóra fn homokóra
fővétel fn ◊ lefjelezés; févjétel
fővezérlőt fn ◊ főparancsnokság
főzemény fn ◊ főzélék
főzet fn (jelzőként) ◊ annyi, amennyit egyszerre megfőznek; egy főzésre való
fraj, frajla, frájla, frajcimmer fn ◊ hólyg; dáma; kisasszony
  ◊ komorna; szobalány
  ◊ nevelőnő; társalkodónő
  ◊ rossz erkölcsű nőszemély; szajha
frakció fn ◊ törtszám
frakkos mn ◊ olyan <alkalom, főleg estély, összejövetel>, amelyen frakkban kellett megjelenni; előkelő
frakta fn ◊ törtszám; tört
  ◊ töredék
franc1 mn ◊ francia; fransz
franc2, francisenyv fn ◊ csavaros fonál alakú apró kórokozó által okozott, főleg nemi érintkezés útján terjedő, ma már gyógyítható fertőző betegség; szifilisz
franci fn ◊ roj; disz; sullang
francos, francus mn ◊ vérébajos, esetleg más ehhez hasonló súlyos betegségben szenvedő <személy>
  ◊ <káromkadásban nyomósító szóként>
  ◊ szakadott, fosladózó szélű <ruhadarab>
francu fn ◊ csavaros fonál alakú apró kórokozó által okozott, főleg nemi érintkezés útján terjedő, ma már gyógyítható fertőző betegség; szifilisz
  ◊ bőrbeteg
frang, fráng fn ◊ bizonyos helyek v. személyek zavartalanságának oltalma, illetőleg vmely tevékenység szabadsága, kiváltása
  ◊ bírság; büntetés
  ◊ tilalom; tiltás
frank, transz mn ◊ francia
frankiózige ◊ felbelyegez; bérmentesít; bérmentesített <postai küldemény>
frankó mn ◊ bérmentesített <postai küldemény>
fránya fn ◊ <szitkozódó v. kérdést nyomósító kifejezésekben:> fene, manó
frappírozige ◊ meglep; meghökkent
frász fn ◊ görcsös rohamokkal járó különféle betegség, főleg nyavalyatörés v. rángógörcs, ill. az e betegségekkel kapcsolatos roham, görcs
frászkarika fn ◊ hazánk némely vidékén különleges módon készített, perec alakú sütemény, amelyen a frászos csecsemő gyógyulás végett átújítatják
fráter fn ◊ pappá fől nem szentelt szerzetes; barát
  ◊ megyetett ember
  ◊ <lekicsínlyő megszólításként:> barátom, barátocskám
fraternizál ◊ barátkozik; bizalmaskodik; bratyizik
fregoli fn ◊ átváltozóművész
frekvencia fn ◊ társaság; gyülekezet
frekventál ◊ sűrűn felkeres; látogat
freskó fn ◊ kacagtató történet
fréz mn ◊ pirosba játszó rózsaszín; eperszínű
frigy fn ◊ szövetség; baráti szerződés; egyezség
  ◊ békekötés; béke; fogyszünet
frigyesül ◊ frigyre, szövetségre lép vkivel; szövetkezik
frigykötés fn ◊ szerződés, szövetség kötése vkivel
fríngia fn ◊ infim acélból készült szablya, kard
fríssel ◊ felfrissít; megújít; megszépít
fríziroz, frizérroz ◊ fősül vkt; frizurát csinál vkin
frizőr, frízér fn ◊ borbély
fronton fn ◊ épület; oromzat
frottíroz ◊ pirosba játszó rózsaszín; eperszínű
fruktifikál ◊ hasznosít; kamatoztat; kiaknáz
frukszinka fn ◊ kamasz lány; fruska
früstök fn ♦ reggeli
fü¹ fn ♦ vadhacsa
fü² ige ♦ fúj
♦ sóhajtozik
füász fn ♦ vadhacsavadász
fucsi fn ♦ faedény; bődön
fudáz¹ ige ♦ elszeleskedik, elhamarkodik vmit
fudáz² fn ♦ hóbortos, szeszélyes ember
fudázó mn ♦ szeleburdi; hóbortos
fufnyos mn ♦ az orrán keresztül beszélő
fujt ige ♦ folt
fuka fn ♦ a véka nyoleadrésze, vagyis kb. 3,5 liter mint a molnárok vámolómértéke
fukar fn ♦ város v. úr jóvedelmeinek haszonbérője
◊ pénzváltó
◊ kufár; kereskedő
◊ szugori személy
fül, fúlad ige ♦ fullad; megfullad
◊ szur; csip; mar
◊ félbeszakad; félbemarad; meghíúsul
fulaftár fn ♦ vmely fejedelem v. nagyú kocsija előtt ügető lovas; előlovas
◊ a hajót vontató lovakat hajtó lovas
◊ kocsis, különbösen aki a hatszogban az első nyeregben ül
◊ hírvivő; futár; küldönc
◊ (jelzőként) ide-oda futkosó <ember>
fumigál ige ♦ semmibe vesz; lekicsinyel, lenész vkit
fumu fn ♦ escsemső nagyságú, pólyás gyermekek alakú ünnepi kalács, amelyet a keresztanya ajándékoz a keresztelőlakoma alkalmával
fundáció fn ♦ alapítás; alapítvány
fundál ige ♦ alapít; megalapít; megalapít
fundáló fn ♦ építőmester
fundamentum, fundamentom fn ♦ az épület alapja; alapkö
◊ vmely körülmények alapja, oka
fundátor fn ♦ alapító
fundus fn ♦ telek; belső ház hely
◊ kisbirtok; jóság
◊ pénzalap; tőke
◊ fenék; ülep
funerátor fn ♦ olyan tisztségviselő v. fizetett személy, aki megszervezi és lebonyolítja a temetést
fungál ige ♦ működik; dolgozik <vmilyen minőségben>
fura mn ♦ élnék; eleven; furge; serény
fúradék fn ♦ lyuk
furcsa mn ♦ kötekedő; akadékoskodó
◊ serény; buzgó
◊ kiváncsi; érdeklődő
◊ rvasz; furfangos
◊ csinos; formás
furda fn ♦ a csizmaszár, cipőnek a fejrész kibélesére használt vékony, sárgás szattyánbőr, esetleg vászon
furdal ige ♦ tartósan v. ismételten fúr, ás vmit; furkal
furdalék fn ♦ fullánk
furdeaux fn és mn ♦ alkalmilag lyuk fúrására használt hegyes vas, fácska, csontocska; lyukfúró eszköz
◊ fában elő; azt furkaló féreg, hennyó v. kukac
◊ csipkelődő; másokba belekötő
furfant mn ♦ furfangos; rvasz
◊ alattomos; fondorlatos; kétszínű
furi mn ♦ helyes; csinos
fúria fn ♦ erős felindulás; dühroham
furik fn ◊ talicska
furikázik igé ◊ két gyermet úgy játszik, hogy az egyik (a targonca) a földön két kézen jár, a másik pedig ennek kinyújtott két lábát tartja; talicskázik
furír fn ◊ élelmészeti altisz; szállásmester; hadtápos
furkata fn ◊ csónak; sakja
furkó fn ◊ buzogány feje, vége
◊ nyelre erősített nagyobb tuskó, melyet döngölésre, karó beverésére használnak
◊ barna liszttel v. kukoricaliszttől készült ragacsos v. keletlen és idomtalan gombóc v. kenyér
furmán, furmány fn ◊ kétkerekű kocsi
furmányos1 mn ◊ furfango; ármányos
furmányos2 fn ◊ az a szekerész, aki bérért fuvaroz; fuvaros
fúródik igé ◊ furakodik; tolakodik
furt hsz ◊ el; tova
◊ folyton; egyre; állandóan
fúrtagyas mn ◊ ostoba; bugyuta; buta
fúrtágyú, fúrtészű, fúrtfejű mn ◊ makacs; ravasz
furtonfurtn ◊ az unalomig ismételve; szakadatlanul; szüntelenül; egyre; folyton
furum fn ◊ lopás; rablás
furu fn ◊ fűrő; furógép
furuglya fn ◊ furulya; tilinkó
furvézer fn ◊ <az Osztrák–Magyar Monarchia közös hasderegében> szekerész, a katonai szállítást
lövontatású szekerékkel végző vonatcsapatan szolgáló katona
fuser fn ◊ céhen kívül dolgozó mesterember; kontár
fusol igé ◊ kontárkodik
fustély fn ◊ vastagabb guércsös v. bunkós bot; furkósbot; husáng
fuszkel fn ◊ fűrfitaktól hosszúadárhoz hordott, a térd alatt zoknitartóval a lábhoz erősített rovid harisnya; zokni
fuszuly, fuszulyka fn ◊ bab; paszuly
fut igé ◊ <edény hiba folytán> a benne levő folyadékot vmely repedésen, résen át apránként kifolyoni engedi; ereszti; szivárog
◊ <seb, némely sebes testrész> folyékony váladékot, gennyet ereszt; folyik
futa fn ◊ gyapotból készült szövet
futalékos fn ◊ és mn ◊ futó; szaladgáló
futam fn ◊ futva, gyorsan történő előrehaladás, iram
◊ nekifutás; szökellés
futamlik igé ◊ futkos; megfutamodik
futamtat igé ◊ futtat; szalaszt
futóbetyár fn ◊ bujkáló, hol itt, hol ott feltűnő útonálló, zsivány, betyár
futócsillag fn ◊ hullócsillag
futott fn ◊ menekült, szókőt személy
futra fn ◊ takarmány
◊ takarmány beszerzése
futrázs1 fn ◊ egy-egy kötet szálas takarmány, melyet lovas katonáknak szolgáltattak ki
◊ csomó; kötet
futrázs2 fn ◊ klasszikus szöveg magyar fordítása diákok segédeszközéke
futzsíroz igé ◊ takarmányt szerez be
futrinka fn ◊ nagyon fürge és játékos leánygyermek v. fiatal leány
futtatás fn ◊ löverseny
futtató fn ◊ versenyfuttatás
futurum fn ◊ jövendő; jövő
fuvalkódik igé ◊ dagad; duzzad
fuvali igé ◊ <füvöhangszert, főleg kürtöt> belefűjva megszőlaltat; megfúj
fuvallós, fuvalmány, fuvalom fn ◊ szélvihar; orkán
fuvat, fuvatag fn ◊ szél futta hótorlasz; hőfüvás; hőfuvat
◊ fuvás; fuvalatt
fuvó fn ◊ a levegő sürítésére, fújtatására, a légáramlás élnéktisésére való szerkezet; fújtató
füstös
füstölés
készített
és
fürgönc
fürgöl,
füremedik
fémlázott,
füred
fürdőház
amelynek
fünyug
fültű
fülmile
fülfüggő,
füjt
függő
függirályos;
függesztő
függesztel
ige
bevés
függesztő
fülbevaló; függő
függitó
függiányos
függ
füllő
füllfúggő, füllengő, fürtőzet
fülfúggő
fültő
fülbevaló; fülöpfúggő
fülőröm
fül
fülbemászó
füülcs
fül
fül;
füled
ige
párolog; illan
füles
fn
kancsó
fülfúggő,
füllengő,
fürtőzet
fülbevaló; fülöpfúggő
fügöröm
fül
a hasított körmű állatok (szarvasmarha, juh, kecske, sertés) csülke fölött, hátlú nőtt kettős,
csenevész ujj
fülleng
fn
theher; kényelmetlenség; nyúg
fülimile
fn
fülemule; csalogány
fültő
fn
fülbemászó; ékszer
fünyög
fn
fümű gazdasági növényeken elősködő, levéltelen, sárgás, vékony, csavarodó szárú növény,
amelyen apró, sárgás, illatos virága, toktermése van; aranka
fürdőház
fn
épület, amelyben fürdés céljára szolgáló helyiségek vannak; fürdő
szabadtéri, folyami strandon vetközére, öltözésre való kabinokból álló építmény
füred1
fn
kisebb őköl nagyságú, szinte gömbölyű, agyagszínű, sötétebb foltokkal és világos vonásokkal

füred2
fn
fürdőhely
füremedik
ige
gyógyul; javul
megelevenedik; föléled
fürgő
der
fürgő
fürgő
fürgócön
fürge; gyors; élénk
fürtőzet
füsad
fülfúggő
füsztaragó
fn
kéményseprő
füstfogó
fn
régi parasztház ún. nyitott konyhájának boltozatos mennyezete, amely a kéménybe torkollik,
e és oda vezeti a tűzhelyből felszálló füstöt
kémény tetején deszkából, félkör alakban hajlított bánoglemezből v. hálószőrűen alakított drótából
készített bura, amely a füst és korom kitódlalását és a szikrát felfogja; koromfogó; szikrafogó

szabad láng fölött (pl. kovácsműhelyben) erényezően elhelyezett bura, amely a kormot összegyüjtí, a
füstöt elvezeti, esetleg a szikrát felfogja
füstölés
fn
bizonyos anyagoknak kezdetleges gyógykezelés végett való égetése
füstös
fn
füsztzinű; feketés
kürtő; kémény
füstös² mn és fn ◇ szennyes, piszkos <testrész>
◇ barna bőrszín
◇ cigány
füstpénz fn ◇ jobbagyetelkenként fizetendő régi földesúri adó
füszerszámos mn és fn ◇ fűszeres; fűszerezett
patikus; gyógyszerész
füző, füttő fn ◇ fűtőanyag; tűzelő
◇ kemence, kályha
fütőz, füttőz ◇ i meg ◇ <személy> tűznél, kályhánál melegsik
fütykős, fütykő, fütyő fn ◇ nagyobb bunkósból, amellyel a pásztor az állatokat tereli; furkósból; pásztorbot
fütyő fn ◇ főkötő
fütyök fn ◇ fütykökos, amellyel a pásztor az állatokat tereli; furkósból
◇ nagy bog; csomó
fütyölék fn ◇ fityegő; mütyür; fütty
füty ◇ borból a pohár feneskén egy ujjnyi
fütyülő, fütyölő fn ◇ borosüveg alakú, féldecis pálinkásüveg
füvel, füvez ◇ legel, legelészik
◇ <állatot> füvön legeltet, füvel tart, etet, táplál
füvelő fn ◇ legelő;
mezőfüvesasszony fn ◇ a gyöngynövények hatását igen jól ismerő, tapasztalt idősebb asszony, akinek rendszerint természetfölötti varázserőt is tulajdonítanak; javasasszony
füvész fn ◇ botanikus
◇ (jelzőként) növénytani
füvészkedik ◇ i meg ◇ <személy> foglalkozik, növényeket gyűjti és tanulmányoz; botanizál
füvészkereszt fn ◇ különféle növények bemutatására, a növények ismeretének terjesztésére, a növények tudományos tanulmányozására létesített kert; botanikus kert
füvészkönyv fn ◇ a könyvnyomtatás korától kezdve a XVIII–XIX. századig divatozó növénytani rendszerezés, amely elsősorban a növények gyógyító hatását szokta tárgyalni; füves könyv
füvez ◇ i meg ◇ <állat> füvel, legel
füzér fn ◇ rovátkosból, amellyel a hordóban levő bormennyiséget mérik
füzértánc fn ◇ francia eredetű, több figurából álló társas tánc
füzes fn ◇ kosárkonó
◇ füzfákkal benőtt terület
füzetlen mn ◇ fűzöbe nem sorított, fűzővel el nem láttott <személy, testrész>
füzfapoéta fn ◇ kezdetlegesen verselgető költő
füzőzsínör fn ◇ női fűző összefűzésére használt zsinór
G

gabalyit ◇ i meg ◇ vmit eszkából, tákol, hevenyészve, sietve készít
gabanica fn ◇ bokáig éró férfikabát
◇ köpenyeg
gáblí fn ◇ villa
◇ villásreggeli
◇ két olyan kártyalap kombinációja, amelyek egy kihagyással követik egymást (pl. 7–9, dáma–ász)
gabona fn ◇ rozs
a a búza és a rozs együtt
gabonabér fn ◇ mezőgazdasági jellegű munkáért v. bérletért természetben, gabonában adott v. kapott bér
gabonafő fn ◇ kalász
gabonamérce fn ◇ gabona mérésére használt, meghatározott űrtartalmú mérték, kb. 25–30 liternek fele meg; véka; mérő
gaborgyás, gabógyás mn ◇ erős, szeles, viharos <idő>
◇ bolondos, féleszű, hóbortos <személy>
galacsín, népeibe galcsikós gajló monoton gajdol gajdesz gajda gagyula gagyatol gágó gagancs gacsos gacsaly, csőre, gáborján◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ chipsetett, ittas, részeg <személy>
gáborján fn ◊ rigó nagyságú, hátán világos hamuszürke, hasán szennyes fehér színű madár, amelynek csőre, lába, szárnya, farka fekete, szemén keresztül fekete szalag húzódik; örgébics
gac fn ◊ gaz; gyom; dudva
gacsaly, gacsal fn ◊ szölőkacs
◊ szőlövessző
gácsér fn ◊ a kacsas himje
gacsos mn ◊ kajla, görbe, csámpás <láb>
◊ görbe lábú <ember, állat>
◊ görbe lábú emberre, állatra jellemző <járásmód>
◊ girbegurba, görcsös <fa>
gádor fn ◊ a háztól különböző épített helyiség boltozott bejárata, ill. előtere
◊ oszloppal alátámasztott eresz alatti tér, egyik oldalán nyitott folyosó; tornác
◊ létrán megközelíthető padlásnak a tető síkjából kiugró bejárata
◊ pince bejárata, torka
◊ üreg; mélyedés
gádorfa fn ◊ a tornacot az udvartól elválasztó gerenda
gádzsó fn ◊ cigány
◊ csavargó, kóborló személy
gaff fn ◊ báklovés; melléfogás; ballépés
gaggancs fn ◊ a téli rakományból kisebb mennyiségű széna v. szalma kitépésére alkalmas horog, kb. 1,5 méteres nyéllel; vonogó
gágó fn ◊ lelógó kampókkal felszerelt vízhorló rúd, amelynek két végére akasztják az edényeket, és az egyik vállon viszik a rudat menetirányánál párhuzamosan; garagulya
gagyatal ige ◊ gögicsél; gagyog; gügyög
gagyos mn ◊ ittas; részeg
gagyula mn ◊ és fn ◊ léhútő; haszontalan; semmirekellő
gaj fn ◊ róg; göröngy; földdarab
gadj fn ◊ jökedvű lárma; zsibongás
◊ tréfas, csúfolódó dal
◊ <ittasoktól, koldusoktól hallható> hangos, rendszerint csúf és egyhangú ének, dal
◊ trombita; duda
gajda fn ◊ duda
gajdász1, kajdász1 fn ◊ kikiáltó; hírnök
gajdász2, kajdász2 ige ◊ tele torokból kiabál; kiáltoz; lármázik
gajdesz mn ◊ beteg
◊ halott
◊ pityókos; félrészeg; ittas
◊ lerongyolódott; szakadat
gajdol ige ◊ idegen nyelven v. a szavakat érthetetlenül ejtve, éneklő hanglejtéssel v. éppen nagyon is
◊ monoton hangon beszél v. kiabál, ill. ilyen módon mond vmit
◊ kiabál; lármázik
gajdorász ige ◊ huzamosabb ideig gajdol, kornyikál
gajdos fn ◊ gajdon, azaz dudán játszó zenész
◊ trombitás
◊ kissé ittas, becsipett személy
gajdosodik ige ◊ megittasodik; lerészegedik
gajgonya fn ◊ tojásrántotta
gajló fn ◊ hosszú nyére felerősített vaskarika, amellyel a nyeregőből való tereléskor az elhajított botot a csikós a földről, a rét felszínéről felszeli anélkül, hogy a lóról leszállna
gal fn ◊ göröngy; róg
gál fn és mn ◊ az ókori Galliának kelta nyelvet beszélő és a népvándorlás korában a Római Birodalom más népeibe belevált lakói; gall
gála fn ◊ ünnepi öltözet; diszruha
galacs fn ◊ golyó; pirula
galacsín fn ◊ ágyúgolyó; puskagolyó
galagyol ige ◊ gagyog; karattyol

galamb fn ◊ kálacsésztablából madár formájára sütött tészta
◊ vkinek, többnyire férfinak a kedvese, szerelmese, választottja

galambász fn ◊ galambokra vadászó ember v. állat

galambbúg fn ◊ galambdúc; galambaház

galand fn ◊ keskeny szalag; pántlila; zsinór

galantéria fn ◊ szívesesség; udvariasság; figyelmesség

galap fn ◊ futár; küldőn

galéria fn ◊ a vár falán belül végzett, lőrésekkel ellátott, erődítmény
◊ föld alatti folyósója
◊ föld alatti börtön várban, erődítményben

galéria, galéta fn ◊ sajt- v. vajtartó bödön
◊ vajköpülő edény
◊ vízhordó edény

galgen fn ◊ akasztófa

galgenhumor fn ◊ annak a keserű, kesernyés tréfálkodása, aki bajban van, aki érzi a vesztést;
 akasztófahumor

galiba fn ◊ gottosz; rosszakaratú ember

gallér fn ◊ sisak alakú süveg

gallóka fn ◊ hinta

gallus fn és mn ◊ francia

galocsi fn ◊ kalocsnik; kalucsnik; sárcipő

galopp fn ◊ kétnegyedes ütemű, gyors zenére járt pár, táncok

galoppoz, galoppozik ige ◊ <ember> galoppot, azaz gyors ritmusú, ugró körtestet jár, tánccal

galuska fn ◊ vastag, duzzadt ajak

gambátfn ◊ diszítésre használt drágakőféle v. elefántcsont

gamasz fn ◊ kamasz

gamba fn ◊ vastag, duzzadt ajak

gamó, kamó, kajmó fn ◊ kampó, horog <tárgy, eszköz végén>
◊ horgas, kampós végű bot, eszköz vminek felakasztására, felszedésére, összetakarítására stb.
◊ mankó

ganaj, gané  fn ◊ ércnek, vasnak a salakja
◊ <szidalmazásként: hitvány, gyalázatos ember

ganat fn ◊ piszok; kosz

gánca fn ◊ kánca

gáncs fn ◊ tűskés, tővises, hegyes tárgy, eszköz vminek az útból, haladásban való feltartóztatására
◊ hiba, tévedés, kifogásolható tulajdonság, amelyen fennakadunk, amelyet szánva teszünk
◊ daganat; kelés

gáncsol ige ◊ gyakran kicsinyeskedve, akadékosodva kifogásokkal illet vkit, vmit; helytelenít; hibáját
 felrója, szóval teszi

gáncsolos mn ◊ daganatos; keléses
◊ gottosz; vétkés

ganéjlik ige ◊ szükségét végzi; székel

gang fn ◊ nyitott v. félég nyitott, oszlopos, fedett folyosó; tornák

ganga fn ◊ kisgyermek hintáztatásához, ringatásához használt, nagyobb kendőfele
◊ a női ruhat deréktól lefelé fedő kötény

gángó, gangó mn ◊ feltűnően magas
◊ vékony; sovány

gangos mn ◊ büszke, délcég, hetyke járású, mozgású <személy

gánica, gánca fn ◊ kukoricá-, árpa- v. hajdinaliszból, ill. liszttel kevert burgonyából fözzött, kanállal v.
 késes kiszaggatott galuska
gátor, gantárfa fn ◊ a pincében a hordók alá helyezett gerenda; ászokfa
gányó fn ◊ dohánykertész
◊ kukás
garaboly, garabó fn ◊ kerek v. tojássdad alakú, rendszerint gömbölyű fenekű füles kézikosár
garabonciás mn és fn ◊ házsártos, kötekedő <személy>
◊ természetteleli erejű személy, aki rongyos környezetben, kezében könyvvel kopogtat be a házakba, és
jeget v. tojást kér, ha megtagadják, büntetésül vihart, jégverést okoz
garád fn ◊ tűskés sővényből, gallyakból, szalmából, trágyából, gigazgóból rakott kerítés
◊ árok; vízmeder
garádics fn ◊ lásd grádics
garádkép hasz ◊ oltalom gyanánt; vedelemképpen
garagulya fn ◊ lelógó kampókkal felszerelt vízhordó rúd, amelynek két végére akasztják az edényeket, és
az egyik vállon viszik a rudat menetiránnyal párhuzamosan; gágó
garágya fn ◊ trágyakerítés
◊ eresz; tornác
◊ halfogó rekeszték
garantiroz ige ◊ garantál; szavatol
garas fn ◊ öt, három, majd két krajcárt értékű, ezüstből v. rézből vert váltópénz, ill. egy-egy ilyen pénzdarab
v. ennek értéke
◊ igen csekkély érték; jelentéktelen összeg; fillér
garasos mn és fn ◊ egy v. néhány garast érő, ennyibe kerülő <áru>
◊ egy garas értékű váltojáértéken
garatos fn ◊ próbás arany
garázda mn ◊ békeütlenkedő; civakodó; veszkedő
◊ erős zák magatartású; durva
◊ mások tulajdonával kényére-kedvére bánó, azt rongáló <személy>
gárda fn ◊ <némely református kollégiumban> egyazon v. egymás mellett két szobában lakó s valamelyik
felsőbb éves tanuló felügyelete alatt álló diákok csoportja
gardedám fn ◊ rendszerint idősebb nő, aki fiatal lánya társaságban felügyel
gardina fn ◊ ablakfüggöny
gardiroz ige ◊ <fiatal lányt> nyilvános helyre elkísér, és ott rá felügyel
gárdista fn ◊ testőr
gardon fn ◊ a csellőhöz hasonló, házi készítésű, négyhúrú útühangszer
gárgyán fn ◊ lásd gvárdian
gárgyul ige ◊ őrül; megbolondul
gárib fn és mn ◊ idegen; más országbeli; külföldi
garicsa fn ◊ fából készült büntetőeszköz három, kör alakú nyilással ellátva, amely az elitált nyakát és két
csuklóját fogta össze; a calalá egyik fajtája
garizs fn ◊ zárt ható ajtóval elláttott helyiség, ahol a rövid időre elitált v. vízsgálat alatt álló személyeket
tartották fogva; fogda
garmada fn ◊ nagyobb mennyiségű, főleg szemes v. szemcsés anyag felhalmozott tömege; halom; kupac;
rokás
◊ (jelzőként) nagy tömegű; nagy mennyiségű
garnatus fn ◊ ujjatlan felsőkabát
garmiszállo fn ◊ rendszerint mellékutcában, eldugott helyen levő kisebb, kétes hírű szálló, rövid időre,
találja céljára is kivehető szobákkal; zugszálló
garnizon, garnizonörség fn ◊ helyőrség
◊ helyőrségi laktanya
garol ige ◊ gázol; keresztlümes
garszon, garzon fn ◊ nőtlen fiatalember, ill. ritkán magányosan élő nő
gát fn ◊ mocsaras helyeken keresztülvezető út
◊ malomgát
gátor fn ◊ rács; rostély
◊ lécekből készített kerítés
gatya fők a fehér v. kék háziszöttes vászonból v. gyolcsból készült bő, könnyű, tédjen alul éró, közvetlenül a testen viselt férfi ruhadarab

gatyabaj férfi nemi betegség

gatyakorc fők a gatyának levarrott felső szegélye, amelybe belefüzik a gatyamadzapot

gaudium hangos derültség; vidámság; nevetés
   ◊ enyhén gúnyos, károrende nevetés, mulatás vkiek a kárára

gavallária ◊ <anyagi természeti kérdésekben> udvariasságból fakadó bökezűség
   ◊ lovgiasság; udvariasság; előzékenység

gavar fők gavallér; nemes; lovag

gaz fők széna; takarmány
   ◊ szárban levő gabona, főleg búa
   ◊ a gabona szára, szalmája <különösen a fejjel, kalásszal szemben>
   ◊ szemének tekintett szára, töredezett növényi részek (szár, levél) bizynos mennyisége

gáz1 ◊ főleg diszítsésre használt, ritka, fátyolszerű, áttetsző selyemanyag
   ◊ könvykötőválasz

gáz2 ◊ gazló; átkelőhely

gazda ◊ a ház ura; a család feje; családfő; apa; férfj
   ◊ vmely üzlet, különösen kocsma tulajdonosa; főnök; kocsmáros
   ◊ <paraszember megnevezéseken> <megszólításként használt szó, főleg keresztév után>
   ◊ vmely közösség, esetleg falu, város főleg anyagi ügyeinek intézője, vagyonának felügyelője; gondnok; vagyonkezelő

gazdagul ◊ gazdagodik; vagyonosodik

gazdakör ◊ rendszerint gazdagabb, vagyonosabb parasztok társadalmi egyesülete

gazdákodás ◊ takarékoskodás; spórolás

gazdámérnök ◊ agrármérnök; agronomus; mezőgazdász

gazdaság ◊ gazdagság; vagyon
   ◊ takarékkosság; spórolás

gazdász ◊ képzett, mezőgazdasági egyetemet v. főiskolát végzett mezőgazdasági szakember;
   ◊ mezőgazdász; mezőgazda
   ◊ mezőgazdasági egyetem, főiskola v. szakiskola hallgatója

gazdászat ◊ mezőgazdasági szakismertetek összessége
   ◊ rendszeres gazdálkodás; mezőgazdaság
   ◊ <vmely nagyobb katonai egységben v. polgári intézményen belül> gazdasági ügyintézés; gazdasági hivatal; gondnok

gazdasszony, gazdaasszony ◊ gazdász nagy férfi háztartását v. vmely háztáji gazdaságot vezető női
   ◊ alkalmazott; házvezetőnő

gazduram ◊ a gazda megzölítése a csalédek v. ismeretlenek részéről>

gazoflanciorn ◊ ◊ persely

gazol ◊ szemetet, főként gazt elsőr, piszkol vhol, vhová

gázol ◊ lábbal típor; tapos
   ◊ vkit becsületében serteget; becsmérel; gyaláz

gázosít ◊ ◊ a robbenomornak az az alkatrészé, amely a folyékony üzemanyagot (pl. benzint) a levegő
   ◊ áramlásával parányi részecsékére bontja, porlasztja, és robbenásra alkalmas mértékben levegővel keveri,
   ◊ gázosítja; porlaszt; karburátor

gázi ◊ katonatiszti fizetés

gazsulál ◊ hízelgésből kedveskedik, hajbokol vki előtt

gerbed, gebbed ◊ <állat v. durva beszédben ember> döglik, döglőfélben van, nyomorultul elpusztul, és
   ◊ feltan megemerevedik

gebeszkedik ◊ ágaskodik; csimpaszkodik
   ◊ fészit; poffseszkedik
   ◊ zsugorodik; összehúzódik
   ◊ berzenkedik; dohogy; méltatlankodik
   ◊ erőlkődik; kinfódik

gedél ◊ kényeztet; édesget; kedveskedik vkiek

gedeleg ◊ ◊ szüken él

gégeség ◊ torkosság; inyenkedés
gegőzés fn ð gégeʼre tett ujjakkal módosított torokhangok, amelyeket jeladásra, hírközlésre használtak a tanyavilághab.

gelencsér, gerencsér, gölöncsér fn ð cserépedényeket készítő iparos v. szakmunkás; fazekas

gelet fn ð ólomoxid

geléta fn ð az az edény, amelybe fejnek

glezna fn lásd gerezna

gelyva fn lásd golyva

gém fn ð sorompó, ill. annak kinyitható v. felemelhető része, rúdja

gémberedik ð ð <folyadék, víz, sár> felszínén megfagy, fagyni kezd, <a hidegtől> egyre jobban sűrűdik, dermed

gemecs fn ð jég alatti halászatnál használt kampós bot

gemia fn ð teherszállításra használt hajó

generális, generál fn ð tábornok

generálisszimusz fn ð fővezér; hadvezér

generálmajor fn ð vezérőrnagy

generátor fn ð gépkész

genézis fn ð vminek a lefolyása; fejlődés; folyamat; történet

geniális, gyéniális mn ð zseniális

genialitás fn ð zsenialitás

geniusz fn ð ihlet; sugallat

◊ <régi vallásos hit szerint> az emberen, főleg gyermeken öröködő, őt óvó védőszellem; örszellem; órangyal; nemtő\n
◊ <a szobrászatban és festészetben> a görög–római mitológiából átvett szálag, a fogantatástól kezdve egész életén át védô az embert

◊ <szobrok és szoborokat> a görög–római mitológiából átvett szálag, a fogantatástól kezdve egész életén át védô az embert

genet ige ð apró lépésekben üget, ballag

genyegunya fn ð többféle, rendszerint nem nagyon értékes, kisebb ruhadarab, összevissza hányszoros hatalmi ruhaféleből; kellecedes

gépel ige ð cséplőgéppel csépel, vagyis a szemtermést a kalászból kiveri

gépely, képely fn ð jargány

◊ felvonó szerkezet <pl. sóbánya>ból>; emelőgép

◊ teherhordó eszköz
gépész fn ð gépek javításával foglalkozó iparos; gépészkovács

gépház fn ð használaton kívüli, pihenő gépek elhelyezésére használt helyiség; gépsín

gépirat fn ð íróállatsor, gépírásos kézirat

géprézsf fn ð cséplőgéppel csépel, vagyis a szemtermést a kalászból kiveri

gépelyné, képelynéné fn ð jargány

◊ felvonó szerkezet <pl. sóbánya>ból>; emelőgép

◊ teherhordó eszköz
gépésznél, gépésznél fn ð használaton kívüli, pihenő gépek elhelyezésére használt helyiség; gépsín

gépirátnél, gépirátnél fn ð íróállatsor, gépírásos kézirat

gépréznél, gépréznél fn ð cséplőgéppel csépel, vagyis a szemtermést a kalászból kiveri

géra fn ð vízből kicsapódott só

◊ a sóaknákból kihánynyi föld- és sóelegy

gercesza fn ð a torok környéke; a nyak elülső része

◊ ádámscsutka

◊ hátgerinc

gerdány mn ð sovány; védna

geréd fn ð községi előljáró; soltész; bíró

◊ falusbíró; esküdt

◊ majoros gazda; csárbíró

◊ gróf

geréd hatóságai

◊ száraz ág; rózs

geréd mn ð csigolya

◊ hátgerinc

gerében, gerebeny fn ð kender, len és más növényi rostok fésülésére, tisztítására használt eszköz, amely deszkába vert, több sorban elhelyezett vas- v. acélfogakból áll

gerébenel, gerebenez ige ð <szálas anyagot> gerebennel fésülve tisztíten

gereses mn ð száraz

◊ sovány; védna
geregye fn ○ <rekeszű halászatban> dorongokból, karókból készített kerítésféle a folyó medrének elrekesztésére; cége
gerencsér fn lásd gelencksér
gerenda fn ○ padlás
gerendely fn ○ <vizesímalomban> a száraz kerekek tengelye
  ○ a tulajdonképpeni ekét az eketaligával összekötő rúd
  ○ gerenda
  ○ a boronának fogakkal ellátott része
geresz fn ○ szőlöfürt
  ○ szőlöfürtnek egy mellékszáron levő kis része; biling
gerezna, gelezna fn ○ kisebb állat (róka, nyúl stb.) lefejejtett, szőrménye feldolgozható, szörös bőre; prém
  ○ ebből v. állt. prémes állatbóból készült ruhadarab
  ○ sovány ember
gergány fn ○ torok; gége
gerj fn felindulás; felindultság; izgatottság
gerjed ige ○ <tűz> egyre inkább égni kezd; <tűz> gyullad
gerjeszt fn ○ jó illatozás; tömjénezés
  ○ tűz
gerjeszt ige ○ <tűzet> gyulladásra késztet; szit
gerli fn ○ hegyoldal
gernye mn és fn ○ sovány; vézna; szikár; görhes; gornyedt
  ○ kicsi; könnyű
  ○ kiszáradt
  ○ rózse; gallyfa
  ○ gerince; hátgerinc
gerób fn ○ gróf
gérokk fn ○ fekete szövetből készült, térdig v. térd alá erő, ünnepélyesebb alkalmakkor viselt hosszú kabát; szalonkabát
gersli fn ○ árpgagóny
geszt fn ○ gyümölcés fás héja
  ○ fás terület; liget; ligeterdő
  ○ a fa testének belső része
gesztex 1 mn ○ sótétbarna; gesztényebarna
gesztex 2 mn ○ fás
gesztet ige ○ apró lépésében üjet, ballag
gesztor fn ○ fővállalkozó
gezemice fn ○ száraz ágakból álló hulladék, törmelék, szemét; gizgaz
  ○ mindenféle dídbáb portéka; értéktelen hulladék; limlom
  ○ értéktelen szellemi termék
  ○ apróra vágott paprikából, uborkából, káposztából stb. készült savanyúság; csalamádék
  ○ (jelzőként) hitvány; silány; csenevész
giberedik ige ○ gémberedik; zisbbad
gica 1 mn és fn ○ göndör szörű
  ○ disznó
gica 2 fn ○ tojásfestő eszköz
gica 3 fn ○ összekötött szalmacsomó <ház födésére>; zsúp
gida fn ○ bárány
giga fn ○ gége
gigerli fn ○ piperkőc; divatmajom; ficsúr
gili, gilice, gilicemadár, gilicitővis fn ○ szürkésbarna tollazatú, a galambnál kisebb, erdőkben, ligetekben, közönséges magvakkal táplálkozó madár; iglice
gim fn ○ főleg a szarvas, ritkán az öz, dámvad nősténye
gimbes mn ○ haragos; dühös
gimpli 1 fn ○ együgyű, hiszékeny, könnyen rászedhető ember; balek; pali
gimpli 2 fn ○ súvóltó madár
gingalló msz ○ <gyermeknyelvben: haranglábon elhelyezett, kisebb harang gyorsabb ütemű hangját utánzó
szó>

**gira** fn ♦ a különböző korokban más-más értékű pénz- és súlyegység

**giráľ, zsiráľ** ige ♦ <vmely értékpapírt, főleg változt> hátlatlon történő aláírással másra ruház, forgat, s ezáltal kötelezettséget vállal az új tulajdonossal, a forgatmányossal szemben

**gircsáva** fn ♦ kötelezésből keletkezett zavar, felfordulás

**girgáč** fn és mn ♦ órmény

**girhes** mn ♦ köhögős; göthös

**girînd** fn ♦ görény

**givás** mn **lásd golyvás**

**glaszé** fn ♦ kecske- v. báránybőrből készült puha, fényes bőrfajta

**glazhaus** fn ♦ télíkert; üvegház

**glázli** fn ♦ üvegpohár; üvegkancsó

**glázur** fn ♦ üvegzsőrű máz

**gléda** fn ♦ rend; sor

◊ sorakozó; gyűlkező; szemle

**glét** fn ♦ kísérő- v. oltalomlevél, menlevél

**glóbis** fn **lásd golyóbis**

**glóbus, glóbusz** fn ♦ földgömb; gömb

**glokni** fn ♦ szoknya harangszabása

**glomerus** mn ♦ dicső; dicsőséges; felségés

**glossza** fn ♦ magyarázt; kommentár

◊ szójegyzék

**gnóm** fn ♦ a föld mélyében kincset őrző szellem

**gnomon** fn ♦ napóra

**góbé** mn ♦ csavaros eszű, ravasz ember

◊ tudatlan, együgyű ember

**gobecs** fn ♦ sórét; ölomgolyó

**gobonca** fn ♦ rétesféle sült tészta

**góc, göcik** fn ♦ szobát fűtő kemence; tűzhely

**góca** fn ♦ réce; kacska

**góbélkodik** ige ♦ tréfálkozik; mőkázik; pajzánkodik

**godam** msz ♦ az isten verje meg!

**godamező** mn ♦ szitkozódó; káromkodó

**godolya** fn ♦ körtefa

**gogán, gogány** fn ♦ vesszőből font kémény

◊ vesszőből font kemence

**gohér** fn ♦ laza fúrtú, hosszúkás bogyójú szőlőfajta

**gólya** fn ♦ újdonsült képviselő

**golyhó** fn ♦ megbocsátható v. megértőn nézett együgyükségében, ügyfogyottságában bolonds, bohókás, ill. tudatlan, csaci ember

◊ nehézfefű, mafla, kamasz, naiv v. ostoba fiatalembere, ill. oktondi kisdiák

**golyó** fn ♦ ágyúgolyó

**golyóbis, glóbis** fn ♦ gömb alakú test; golyó

◊ földgolyó

**golyva, gelyva** fn ♦ a pajzsmirigy kötössöveti állományának rendellenes, de károsan fokozott működéssel nem járó megményobbodása, amelynek következtében a nyakon daganatszerű képződmény fejlődik

◊ <egyes állattajtáknál> púposan kiálló gégeő v. begy

◊ <egyes termesztt növények győkerén v. gumóján> különféle okokból, főleg gombák okozta fertőzésből származó daganatszerű kinövé

**golyvás, givás** mn ♦ daganatszerű, főleg gombák okozta fertőzésből származó kinövéssel, ill. kinövésekkel teli <növény>

**gomb** fn ♦ feltúzott férfihajfonadék csomója

◊ csomó; bog

**gombház** fn ♦ a ruha egyik oldalára varrt, zsinóról v. paszomámból készült hurok, amelybe a gombok kapcsolódnak

**gombkötő, gombos** fn ♦ selyemből v. szőrből gombo, vitézkötést, zsinórt, övet készítő személy
gombocka fn ♦ galuska; fött tészta
gombóta fn ♦ gombóc
♦ tárhonya
gomolya fn ♦ édes juhtejből készített, gömbölyded alakú sajt
gondola fn ♦ a léghajó kosara
gondolás fn ♦ gondolkozás; elgondolkozás
gondolatlan mn ♦ meggondolatlan; könnyelmű
gondoly fn ♦ gondola
gondor mn ♦ gondör; hullámos
gondság fn ♦ gond; kellemetlenség; nyűg
gongyola fn ♦ <fonáshoz> felgöngyöltített kender
gór1 ige ♦ <vminek a részeit, ill. többféle vmit> egymás után, rendetlenül dob, hajít; dobál
♦ gázol; tapos
♦ szór; széttúr
gór2 mn ♦ rövidre nyírt hajú, szőrű
♦ fekete hajú, szőrű
górál ige ♦ dobál; hajigál
górcső fn ♦ mikroszkóp
gordon fn ♦ igen szívős, mélyen gyökerező, a bogáncshoz hasonló tüskegyöngyövény; aszat
♦ bozótos, gazos terület
♦ kunyhó; rejték hely
♦ utvesztő; labirintus
gordonyozás fn ♦ a gabonavetések megtisztítása a vadon nőtt növényektől, gyomoktól (pl. a mezei gondortól); aszatolás
góré1 fn ♦ csöves kukoricás szárítást és raktározást használt, szellős, fedett, rendszerint hosszú, keskeny építmény, amelynek oldalait lécekből készítik, v. vesszőből fonják; kukoricagóré
♦ fából összerött, szegényes kis kunyhó
♦ magas oszlopopok álló figelőhely
♦ különféle növényeknek rendszerint télen át is megmaradó, száraz, kemény növényi szára; kóró; kóré
góré2 fn ♦ csöves kukoriča szárítására és raktározására használt, szellős, fedett, rendszerint hosszú, keskeny építmény, amelynek oldalait lécekből készítik, v. vesszőből fonják; kukoricagóré
♦ fából összerött, szegényes kis kunyhó
♦ magas oszlopopok álló figelőhely
♦ különféle növényeknek rendszerint télen át is megmaradó, száraz, kemény növényi szára; kóró; kóré
górál ige ♦ dobál; hajigál
górcső fn ♦ mikroszkóp
gordon fn ♦ igen szívős, mélyen gyökerező, a bogáncshoz hasonló tüskegyöngyövény; aszat
♦ bozótos, gazos terület
♦ kunyhó; rejték hely
♦ utvesztő; labirintus
gordonyozás fn ♦ a gabonavetések megtisztítása a vadon nőtt növényektől, gyomoktól (pl. a mezei gondortól); aszatolás
góré1 fn ♦ csöves kukoricás szárítást és raktározást használt, szellős, fedett, rendszerint hosszú, keskeny építmény, amelynek oldalait lécekből készítik, v. vesszőből fonják; kukoricagóré
♦ fából összerött, szegényes kis kunyhó
♦ magas oszlopopok álló figelőhely
♦ különféle növényeknek rendszerint télen át is megmaradó, száraz, kemény növényi szára; kóró; kóré
góré2 fn ♦ csöves kukoriča szárítására és raktározására használt, szellős, fedett, rendszerint hosszú, keskeny építmény, amelynek oldalait lécekből készítik, v. vesszőből fonják; kukoricagóré
♦ fából összerött, szegényes kis kunyhó
♦ magas oszlopopok álló figelőhely
♦ különféle növényeknek rendszerint télen át is megmaradó, száraz, kemény növényi szára; kóró; kóré
goromba mn ♦ érdes felületű, durva kidolgozású <tárgy>
♦ nagy szemű, ill. nagy darabokból álló <darabos anyag>
♦ az egészből kirívó, a megszokottól elútt <jelenség>
gorombás mn ♦ durva; goromba; nyers
gorond fn ♦ földhát; dombhát
♦ sziget, félsziget a mocsárban
♦ mezsgye; határ
gorongyag fn ♦ göröngy; rög; földdarab
gorta fn ♦ gyertya
gorzsa fn ♦ patkószeges facsáklya, amellyel jég alatti halászatnál a vezért, hajtó lébet és testét
*góstyan, gozstyan fn ♦ aranyszemcse; aranyrög
gőszálás fn ♦ legény- v. leányhalott énekel való kikísérése a temetőbe
gőb fn ♦ kisebb bog, csomó <főleg madzagon, zsinegen>
♦ <emberi v. állati testen> kisebb, kemény daganat
gőbe1 fn és mn ♦ kifejlett nöstény sertés; koca
♦ otromba, idomtalant testű; tenyeres-talpas
♦ ostoba; buta; bugyuta
göbe² fn ◊ <folyó medrében> gödör, mélyedés
  ◊ sárral, vízzel telt gödör, pocsolya

gőbecs fn ◊ apró golyó; sőrét

gőbőly fn ◊ levágásra, hízlala szánt, ill. fogott szarvasmarha, főként ökör

gőbőrcs fn ◊ göröngy; egyenletlenség

gőbőrcsös mn ◊ csomós; egyenletlen; göröngyös

gőbőrodik ige ◊ gémberedik; elszsibbad; elmacsásodik

gőcke fn ◊ gödör <az utakan>

gőcég ige ◊ <kisgyermek, kövér ember> jóízüen kacag, hogy a teste is rázkódik; dőcóg
  ◊ <jármű göröngyös úton> rázódva megy; dőcóg
  ◊ vacog; didereg

gőcs fn ◊ <madzagon, zsinegen> csomó, bog
  ◊ fatuskó; farönik
  ◊ <növény szárán a szárat izkre tagoló> megvastagodás; csomó; csombók
  ◊ nehezen megoldható kérdés; bökkenő; nehézség

gödény fn ◊ pelikán

gödölény fn ◊ gombóc

gődölő ige ◊ <növény szárán a szárat izkre tagoló> megvastagodás; csomó; csombók

gődölye fn ◊ kecskegida

gődőr fn ◊ mélyebben fekvő, lapályos terület <dombok között>

gőfője fn ◊ juhitejából készített túró, amelyet tojás v. ököl nagyságú gombócokká formáltak, és tartósítás végett megszáritottak

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

gőgás mn ◊ kiálló gégéjű

gőgyöget ige ◊ kecsetget; hintetget; ámit

gőlődény fn ◊ gombóc

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

gőlőcsér fn ◊ lásd gelencsér

gőlye fn ◊ nővény sertés; koca

gőmelelg mn ◊ gőmőlyű; kereked

gőmőc fn ◊ disznószajt

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

gőmelelg mn ◊ gőmőlyű; kereked

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

gőnő mn ◊ kicsi, kövér <ember

gőngyőleg fn ◊ gőmb; golyóbis

gőnye mn ◊ görbe hátú; púpos

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

gőrbeszt ige ◊ görbit; hajlit

gőrcs fn ◊ fejlődésében elmaradt, kores, csenevész állat v. növény

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

gőrcslő fn ◊ gebe

gőreb fn ◊ vegyi folyamatok megfigyelésére és folyadékok lepárolására való, tűzálló anyagból készült edény, amelynek oldalából nyíló hosszú szára, csőve lefelé hajlik; retorta; lombik

gőrényfű fn ◊ fűnem gazdasági növényeken élősködő, levéltelen, sárgás, vékony, csavarodó szárú növény, amelynek apró, sárgás, állatos virága, toktermése van; aranka

gőrűggöny fn ◊ roletta; rolo

gőrgés fn ◊ mennydörgés; egyzengés

gőrget ige ◊ <kandisznó> párzik, párzodik

gőrgeteg fn ◊ köomláš

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

gőrgől ige ◊ horzsol; dörzsöl

gőrhe fn ◊ kukoricalisztból készült száraz, porhanyós pogácsa v. lepényforma sütemény

gőrhés mn ◊ girhes; köhögös; göthös

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

<szokatlan színű, divatjámu ízabású v. kopottas; felsőruha

gőröblő mn ◊ guruló; gördülő
görög
ige ◊ <koca> párizsi időszakában van, ill. párosodik
görög
2
mn ◊ görög katolikus v. görögkeleti
görög
3
fn ◊ kereskedő; kalmár
görögös
mn és fn ◊ olyan <személy, csoport>, aki, amely a görög nyelvet tantárgyként tanulja <görögöptálással ellentétben>
görögpántoló
fn és mn ◊ a görög helyett választható tantárgy, amelynek keretében a tanulók az óra egyik részében magyar nyelven görög és magyar irodalmi személvényeket olvastak, másik részében szabadkézi rajzot tanultak
do olyan <ismeretanyag>, amelyet egy időben a középiskola felső osztályaiiban az arra jelentkezőknek görög helyett tanítottak
görönd
fn ◊ tengely; rúd
görredőny
fn ◊ ajtora, ablakra szerelt, rendszerint hullámbádogból készült, gördülő, lehúzható, feltolható redőny
görvély
fn ◊ <emberben, szarvasmarhában, ritkán más állatban> idült fertőző betegség, amelyet pálcika alakú bacilus idéz elő azáltal, hogy a szervezetben gyulladást v. a vérbe jutva általános fertőzést, ill. vmely szervben teljes pusztulást okoz: gümőkő; tuberkulózis
betegséggel járó s gyakran gyulladásos góccá, sipolyá válo duzzanat
fonálféregk okozta golyva, daganatszerű kinövés <növényen>
görzsed
ige ◊ görnyed; göröd; hajol
gőthős
mn ◊ beteges; gyenge; nyiszlett
köhögős; kehes
őköhögős; kehes
őtudobajos; tébécés
gőzeke
fn ◊ egyszerre több barázdát szántó különleges szerkezetű nagy eke, melyet rendszerint két gözgép (lokomobil) acélsoronykötélen vontat fel és alá a szántóföldön
gőzgép
fn ◊ mozdonya
gőzkép
fn ◊ ábrándkép, káprázat
gőzkör
fn ◊ a földet körülvevő levegőréteg; légkör
hatókör; hatóátvolság
gőző
ige ◊ hosszabb-rövidebb ideig gőzt bocsát ki magából; gőzőlő
gőzördík
ige ◊ fonnyad; töpörödik; töpped
gőzős
fn ◊ gőzhajó
gőzmozdony, ill. az ezzel vontatott vasúti szerelvény
gőszekér
fn ◊ lokomotív; vasút
gőzü
fn ◊ lásd güzü


gőzül
ige ◊ lásd gűzül
grábla
fn ◊ szénágyújtó gereblye
grácia
fn ◊ leereszkedő jöindulat; kegy
kegyelem; megkegyelmezés
grádics, garádics
fn ◊ lépcső; lépcsőfok
létra
grádicsos
mn ◊ grádiccsal ellátott; lépcsős
egyenlet, nem sima, felületén változva hol kijebb, hol beljebb álló
graduál
fn ◊ a szentelecké k követő zsoltárrészlet a misében
énekgyújtétemény
grádus
fn ◊ <tudományos, társadalmi, hivatali rangsorolásban:> fok, fokozat
szögek, iven, ill. hőmérséklet mértékegységeként: fok
<iskolai> évfolyam, osztály
grám
fn ◊ gramm
gramofon
fn ◊ hanglemez; gramofonlemez
granárium, gránárium
fn ◊ magtárr; hombár
gránát
fn ◊ biborvörös posztó
granátos, granátos
fn ◊ sajátos egyenruhát, többnyire medvebőrös süveget viselő, magas termetű egyénekből kiválasztott, kézi bombákkal is felszerelt katona
gránic
fn ◊ az országnak katonasággal védett határa; határvidék; határszél
országhatár
terület- v. birtokhatár
granicsár fn ◊ határőrvidéken szolgáló katona; határör
grapsa fn és mn ◊ elavult, öcska irat
 ◊ régi szokásaiban megcsontosodott, vaskalapos ember
 ◊ öcska; elavult
grasszáli ige ◊ <járivány> dühönő, pusztít
 ◊ <folyamat, szokás, vélemény> tért foglal, terjed
grasszált ige ◊ kétsé üzemleket folytat; garázdálkodik
gratifikál ige ◊ jutalmaz; kárptol; kártalanít
gravámen fn ◊ sérelem; igazságtalanság
gravitál ige ◊ vonzódik; rokonszenvez
gravitás fn ◊ méltóság; komolyság
grejfol ige ◊ tapogat; fogdos
grill mn ◊ kirívó; rikité
griff fn ◊ mesebeli ragadozó madár
 ◊ keselyű
griff 2 fn ◊ fogás, ill. az a mód, ahogyan megfog vki vmit
 ◊ fogantyú; markolat; kallantyú
 ◊ csel; fogás
griill fn ◊ iróvessző; palavessző
grisette fn ◊ varró- v. divatárus lány
grispán fn ◊ rézrouzsa
 ◊ réz v. vasgálic
gróf fn ◊ vmely vidékné, földbirtoknak a bárónál magasabb, az örgrófnál és a hercegnél alacsonyabb rangban levő ura
grófság fn ◊ vmely gróf tulajdonában levő terület; grófi birtok
grotta fn ◊ <főleg régi fölli parkokban:> faragatlan kövekből épített, mesterséges barlang
 ◊ pince; borospince
gruba fn ◊ gödör; verem
gundredroz ige ◊ alapoz; aláfest; bevon vmivel
grupp fn ◊ beültetett virágágyás; disznóvénnyekkel beültetett ágyás
gruppiroz ige ◊ csoportosít; osztályoz
guba fn ◊ fűrtőerre szött durva posztóból készült, kezdetleges szabású hosszú v. rövid felsőkabát, amely régen szegény parasztok viselete volt
 ◊ <sok növényen, főleg a tölgyfa levelén> gubacsdarázs v. légy szürása következében keletkező,
 ◊ gömbölyű v. buzogányszerű kinövés; gubacs
 ◊ kenyértésztablából henger alakúra sodort, tepsiben megsütött tészta, amelyet leforrázva és megzsírozza,
 ◊ mákkal v. túróval stb. meghintve fogyasztanak
 ◊ penész
 ◊ lepra
gubanc fn ◊ juhról lenyírt és még szálaira nem bontott gyapjú v. annak egy csomója
gubás fn és mn ◊ guba készítésével foglalkozó mesterember
 ◊ bozontos, borzas, kócos, fürtős szórű <állat>
gubaszkodik ige ◊ gubbaszt; kuporog
gubernátor fn ◊ az erdélyi fejedelemségben a kiskorú v. távollévő fejedelem helyett kormányzó személy
gubó 1 fn ◊ len, mák toktermése
 ◊ <sok növényen, főleg a tölgyfa levelén> gubacsdarázs v. légy szürása következében keletkező,
 ◊ gömbölyű v. buzogányszerű kinövés; gubacs
 ◊ fűrtőerre szött durva posztóból készült, kezdetleges szabású hosszú v. rövid felsőkabát, amely régen szegény parasztok viselete volt
 ◊ kenyértésztablából henger alakúra sodort, tepsiben megsütött tészta, amelyet leforrázva és megzsírozza,
 ◊ mákkal v. túróval stb. meghintve fogyasztanak
gubó 2 mn ◊ együgyű, ostoba ember
gubós mn ◊ toktermést hozó <növény>
gudó fn ◊ hegyoldal
guga fn ◊ <egyes állatfajtáknál> púposan kiálló gégeffő v. begy
 ◊ kelevény, kemény csomó <a testen, különösen a nyakon v. a hónaljban>
◊ <egyes termesztett növények gyökerén v. gumóján> különféle okokból, főleg gombák okozta fertőzésből származó daganyaszerű kinovés
◊ nyirokmirigy-gyulladás; nyirokdaganat
◊ patkányok, ill. ezek bolháj által terjesztett, a nyirokmirigyek gyulladásával és elgennyesedésével járó, egyik legpusztítóbb járványos betegség; pestis
◊ hajkososzor; konty
gugás mn ◊ daganyaszerű, főleg gombák okozta fertőzésből származó kinovéssel, ill. kinovésekkel teli <növény>; golyvás
guggol, gugol iże ◊ gúnyol; csúfol
guggos mn ◊ neveletes

gugora fn ◊ álló v. fekvő helyzetű, rúddal v. karral forgatható csöről: a rácsavarodó kötél segítségével dereglyét, kompot, hajót, uszályt, vízimalmot víz ellenében, sekély v. állóvízben mozgatnak, vontatnak, nehéz tárgyakat magasba emelnek
gugorázás fn ◊ vminek (hajónak, uszálynak, kompanak, vízimalomnak, tehernek) gugorával mint csőrlővel való mozgatása, vontatása
gugyi fn ◊ a pálinka alja, seprője
◊ pälinka
◊ a dohányzásokor keletkező, nyállal kevert dohánymaradékból, hamuból, bagóból álló sűrű nedv; bagólé
◊ italozó ember
gukker, kukker fn ◊ kisebb kettős távcső; látcso; színházi látcso
gula1 fn ◊ labda
gula2 fn ◊ kulacs
gulács, gulacs mn ◊ kopasz
gulástta fn lásd gurászta
guliba fn ◊ fahajók farán, a fedélzetben levő kis házikó, amely a hajósnép alvó- és tartózkodóhelye
gulya fn ◊ szarvasmarhák csoportja, amely éjjel-nappal a legelőn van
gulyáshús fn ◊ apróra vágott húsóból bőrgácsban főtt, vörőshagymával, paprikával, gyakran köménymaggal fűszereszt, rendszerint burgonyás étel; gulyás
gumó, gúmő fn ◊ <alvó rúgyek rendellenes fejlődése következtében> fák törzsén v. ágain keletkező fás, kérges dudor
gúnár fn ◊ him lúd
gunya fn ◊ ruha, különösen felsőruha
◊ szegényes ruha, öltözék
◊ lepedő
gunyhó fn ◊ kunyhó; házikó; viskó
gunnaszt iże ◊ szundikál; bóbiskol
gurászta, gulászta fn ◊ a borjas tehén friss v. első-második napos sűrű teje; fecestej
◊ fecestejból melegítés által kicsapódott édes túró
gurdély1 fn ◊ a bél kiöblösödése, kitüremlése, melyet néha műtéttel kell eltávolítani
gurdély2 fn ◊ zug; rejtekhely
gurgál iże ◊ gargarizál; öblőget
gurgat iże ◊ görget; gurit
gurgul iże ◊ gurul; gördül
gurgula, gurgulya fn ◊ henger v. csó alakú tárgy
◊ nehéz tárgynak görgetéssel való továbbítására használt henger, fatörzs
◊ fából készült vontatható henger, amelyet szántás után a hantok szétzúzására használak
◊ gömb v. henger alakú fadarab, melyet középén, ill. tengelye hosszában átfúrva kötélre húznak, hogy a kötelet bizonyos irányban vezessék, v. vmely tárgyhoz való sülődását megakadályozzák
◊ a céma orsója
◊ henger alakú, fából való játékser ide-oda gurítása
gurgulyás mn ◊ olyan <személy>, akinek szüntelenül forognak kidülledt, nagy szemei; gurgulya szemű
◊ olyan <személy>, akinek nagy a szeme fehére
guryal fn ◊ házikó; lak
gurgyolag fn ◊ náddal, gyékénnyel, vesszővel, deszkával bekerített, rendszerint fedetlen helys a szabadban legelő háziállatok együtt tartására és védelmére; karám
guriga fn ◊ kezdletes játékszereként használt, henger alakú tárgy, különösen üres cérnaorsó
guszár fn ◊ lúd himje; gúnár
guszlica, guzlica fn ◊ domború testű délszláv vonós hangszer, amelynek csak egy, lőszőrből való húrja van
gusztál igé ◊ ízlel; kóstol; kóstolgat
 ◊ gyönyörködik; csodál
gusztany fn ◊ szeges végű bot; ösztőke
guta, gutautés fn ◊ agyvérzés következtében fellépő részleges v. teljes bénulás, ill. halál; agyszélhűdés; szélútés
gutíroz igé ◊ élvez; gyönyörködik
guvaszt fn ◊ felületi réteget leválaszt, hántol
guvat fn ◊ nádasokban, nedves réteken élő, sötét tollazatú, nappal rendszerint alvó, s éjjel előbúvó, harsagó hangu, a fürjén nagyobb, a galambnál kisebb költőző madár; haris
guvviroz igé ◊ <szoknyát> berak, ráncol
guzlica fn ◊ délszláv népi egyhúros hangszer
gúzs fn ◊ párolással hajlékonyná tett, szívós ágból, ill. szalmából v. kenderből, ritkábban bőrből csavart kötő
 ◊ az a vaskarika, amellyel a lőcso, ill. a vendégoldalt a szeke r oldalához fogatják
 ◊ lőszőr és csepu, vagyis apró, vékony szálú kender keverékéből font kötől, szíj, béklyó
guzsaly, kuzsaly fn ◊ kézi fonáshoz használható eszköz, amelynek pálcájára a megfönni való szöszt, gyapjút tekerik
 ◊ fonáshoz használt háziipari eszköz, amelynél a fonál sodrását egy (kézi v. lábhajtású) kerékkal forgatott orsó végzi; rokka
guzsalyas fn ◊ felnőtt lányok által szervezett, intézményesedett fonó, ahol felfő n ják az összegyült kenderszőszt, miközben dalolnak, mesét mondanak, szórakoznak
guzsol igé ◊ gúszt készíti; fon; csavar
gübü² fn ◊ halhajtó rúd
 ◊ vaj készítésére használt rúd; köpülőfa
gübü³ fn ◊ és mn ◊ moslék
 ◊ mocskos; piszkos; koszos
gügye, gyüge mn ◊ elhetetlenül, ügyefogyottan bamba, mafla, buta <személy>
 ◊ útödött, felkegyelmű, hülye <személy>
gügyú¹ fn ◊ hivatásos v. alkalmi házasságközvetítő, házasulandók között közbenjáró személy
gügyú² fn ◊ lekaszált fű, takarmány, gabona egy kis része; nyaláb; marok
 ◊ rövidre tört nádnyaláb v. száraz gallycsonó, amellyel a kemencét táplálja
gülü fn ◊ golyózáshoz használt apró golyó, amelyet a játék során a gyerekek egy kis gödörbe igye ksznek juttatni
gümö fn <lásd gumó
güzmöl, gumzőldik igé ◊ <fogatlan ember, gyermek> ételt inyével morzsol, puhit; majszol
 ◊ kelletenül, nyámmogva, lustán eszik, ill. jólakott állapotban még eszeget
güzü, gőzü fn ◊ a háziágérel rokon, főleg mezőn élő rágecsáló állat
 ◊ földbe vájt lyukakban élő kisebb mezői állat (mező egér, pocok, űrge, vakondok)
güzül, gőzül igé ◊ a legapróbb dolgokat, a legjelentéktelenebbnek látszó értékeket is gyűjtögeti, és a zsgurúságig takarékosodik
gvárdian, gárgyán fn ◊ <ferences, kapucinus és minorita> szerzetesrendi húzfőnök

Gy

gyak¹ fn ◊ hegyes szúróeszköz
gyak² igé ◊ szűr; dőf
 ◊ nemileg érintkezik; közösül
gyaka fn ◊ rúd; karó
gyakdos igé ◊ böködős; bököd; bököget
gyakor mn ◊ sok; számos; gyakori
 ◊ súrú; sok
gyakorlat fn ◊ írásbeli feladat; dolgozat; felmérő
gyakorlatos mn ◊ gyakori; sokszor előforduló
gyakorta hsz ◊ gyakran; sűrűn
gyal ige ◊ megmérévít; megkeményít
gyalár mn ◊ gyaroló, esendő ◊ <ember>
gyalászka, gyalázka fn ◊ a nád learatására, ill. kukoricaszár-vágásra, vesszőszedésre, ágvágásra is szolgáló, ivelt pengéjű, kaszaszerű vágóeszköz; nádvágó kis kasza
gyalat ige ◊ érzéketlenné tesz
gyalit ige ◊ csíllapítt; csökkent; mérsékel
gyalmos fn ◊ kerítőhálóval csónakról halászó halász
gyalog1 fn ◊ gyalogos katona
◊ jobbágy
gyalog2 mn ◊ kézzel húzott v. hordott, ill. kezelt
gyalogezred fn ◊ három v. négy gyalogos zászlóaljból és távbeszélő, géppuskás, aknavető stb. századokból álló csapattest
gyalogfenyő fn ◊ boróka; borókabokor
gyalogkatona fn ◊ gyalogos katona
gyalogmunka fn ◊ kézi erővel végzett mezőgazdasági munka
gyalognapszám fn ◊ gyalogmunkában, azaz kézi erővel végzett napszám
gyalogos fn ◊ <sakkjátékban:> gyalog, paraszt
gyalogposta fn ◊ gyalogosan szolgálatot teljesítő postai alkalmazott v. alkalmi küldönc
gyalogsereg fn ◊ gyalogos katonákából álló sereg
gyalogszánkó fn ◊ emberi erővel vontatott, főképp szállításra használt kisebb szánkó
gyalogszék fn ◊ keményfából készült, zsámoly alakú, támla nélküli, négy lábú, alacsony szék
gyalogszekér fn ◊ emberi erővel húzott v. tolt, kéts- v. négykerekű kisebb szállítóeszköz
gyalogszerezes fn és mn ◊ jobbágy
gyalogtazó fn ◊ turista; turázó; természetjáró
gyalom fn ◊ tavi halászatra használt hosszú kerítőháló, melynek közepén zsák van
gyaludik ige ◊ csíllapodik; mérséklődik; enyhül
gyalulatlan mn ◊ faragatlan; modortalan; neveletlen
gyaluszik ige ◊ érzéketlenné válik
gyalut ige ◊ mérsékel; csökkent; csíllapít
gyám fn ◊ az, aki elhagyatottságában gyámolít, segít, támogat vkit
gyámata hsz ◊ gyámmapa
gyámfan fish ◊ földbe erősített rúd, amelyre a bográcsot akasztják
gyámol1 ige ◊ gyámolít; segít; támogat
gyámol2 fn ◊ támasz; támaszték; oszlop; pillér; támasztópillér
◊ az, ami bizalma, biztonságot, támogatást, védelmet, segítséget ad; támogató, segítő, védő dolog;
segítség
◊ az, aki gyámolít, gondoz, apol vkit, törődik vele
gyámolatlan mn és hsz ◊ olyan <személy>, akit senki sem gyámolít, akinek nincs pártfogója, segítője;
védelmen
◊ gyámoltalanságra, tehetetlenségre valló; gyámolatlan
◊ gyámolítás, támogatás nélkül
gyantár fn ◊ gyanta
gyantáros mn ◊ fényezett; politúrozott
gyapjasfű fn ◊ egész felületén fehér szőrökkkel fedett, magas hegyekben termő alacsony, évelő növény;
gyopár
gyapjog fn ◊ posztó; szövet
gyapjúfű fn ◊ ökörfarkkóró
gyápol ige ◊ korhol; szid; becsmérel
◊ földre terít; leteper
gyaponik ige ◊ gerjed; lángra gyül; meggyullad
gyapont ige ◊ gyújt; meggyújt
◊ felhevít; buzdit; fellekelés
gyapor mn ◊ termékeny; tápláló
gyarap mn ◊ szpora
gyarapul ige ◊ gyarapodik; növekedik
gyarat, gyaratol ige ◊ <szálas anyagot> gerezbennél fésülve tisztít; gerezben ez
◊ vakar; kapar; tisztit
◊ sarlóval vág
◊ koptat
gyarat ige ◊ jár-kel: jön-megy
gyarlit ige ◊ gyengít; erőtlenít
gyarló mn ◊ testileg erőtlen, gyenge <személy>
gyárnik fn ◊ gyáros; gyártulajdonos
gyarat ige ◊ sántít; vánszorog
gyász mn ◊ gyászos; szomorú
◊ élhetetlen, gyámbolta, gyáva, ügyefogyott <személy>
gyászszuszár fn ◊ a ravatalozást, a ravatal lebontását, a koporsónak a halottas kocsira fel- és lerakását, a halottas kocsi kisérését végző, gyakran ezüst zsinórra fekete zubunnyt viselő temetkezési vállalati alkalmazott
gyászmagyar fn ◊ a 955. évi augsburgi vesztes ütközetből hazatért magyar harcos
gyaur fn és mn ◊ <az oszmán törökök megnevezésében:> keresztény
◊ nem mohamedán; hitetlen
gyáva mn ◊ tehetetlen, gyámbolta, ügyetlen <személy, csoport>
gyég fn ◊ befagyott víz; jég
gyehenna fn ◊ pokoli kinszenvedés; kárhozat
gyekel fn ◊ büntetés
gyémántos mn ◊ gyémántéhoz hasonló fénypeletetmutató <tárgy>
gyenye, gyöngye mn ◊ könnyen alakítható; lágy; puha
gyengéged mn ◊ gyengéd; finom
gyéniális mn lásd geniális
gyentel ige ◊ dögonyöz; gyomroz; kínóz
◊ tipor; gázol
gyepágy, gyöpágy fn ◊ gyepell benőtt, gyepell borított hely, melyen heverni lehet
◊ kertnek gyepell borított, gondozott, ápolt része
gyeplős, gyeplúis fn ◊ a négylovas fogatban az elől baloldalt befogott ló
gyepélő fn ◊ gyepelő; kantárszár; szij
◊ fegyelmetes erő; hatalom; gyepelő
gyepű fn ◊ élő, eleven sövén, erdőszövedék képezte akadály
◊ eleven sövén v. tüskevél magasan megrakott árokpart, kerítés vmely terület mesterséges elkülönítésére, elhatárolására, bekerítésére
◊ országhatár; államhatár
◊ műveletlen földe terület
gyerekcse fn ◊ kisled; kisgyermek
gyereklány, gyermeklány fn ◊ gyermek mellett fogadott, rájuk felügyelő fiatal lány; pesztonka; pesztra
gyerkőce fn ◊ gyerek; gyerkőc
gyermek fn ◊ fiúgyermek
gyermekizik ige ◊ szűl; világra hoz
gyermekkert fn ◊ övoda
gyermekló fn ◊ csikó; kiscsikó
gyermeknap fn ◊ az a nap, amelyen a szegény gyermek mellett fogatására gyűjtést rendeztek
gyertya fn ◊ fáklya az éjjel halászathoz
gyertyamártás fn ◊ az a művelet, amelyen során a gyertya mellett addig mártogatják forró, folyékony fágyúba, parafína stb., míg a rá tapadó és megszilárduló anyag a gyertya kívánt vastagságát el nem éri
gyertyamártó fn ◊ faggyugyertyát készítő mesterember
gyertyavilág fn ◊ az a világosság, amelyet a gyertya lánjára áraszt; gyertyafény
gyertyáz, gyertyázik ige ◊ gyertyát égetve virraszt
gyető fn ◊ domboldal; hegytető
gyikleső fn ◊ keskeny, rövid diszkard v. szurony
gyilok fn ◊ kétélű, rövid szíreögyever; tör
gyimgyom fn ◊ mindenféle apró gyom, gaz, dudva
◊ (jelzőként) akaratlagan, jellemtelen, gyenge, hitvány <személy>
gyimilcs fn ◇ gyümölc
gyió fn ◇ dió
gyisznó fn ◇ disznó
gyógyász fn ◇ orvos; doktor
gyógydíj fn ◇ gyógyfűrendőben a fürdővendégektől hatósági engedély alapján a fürdőtelep fejlesztésére szerzett díj; üdülőhelyi díj
gyógyerő fn ◇ <szerben, anyagban> gyógyító erő, képesség; gyógyhatás
gyógyfű fn ◇ gyógnövény
gyógyirat, gyógyrendelet fn ◇ recept; vény
gyógytan fn ◇ az orvosi tudományok az az ága, amely a betegségek gyógyításával, a betegek kezelésével foglalkozik; gyógyász
gyocols, győcs fn ◇ tiszta vizű tó; nádmentes vízfelület ◇ finom, fehér vászon
gyolkos fn és mn ◇ gyilkos
gyomorkatarhus fn ◇ a gyomor nyálkahártyájának fertőzés v. étrendi hiba miatt keletkező, fájdalommal, égő érzéssel járó enyhe gyulladása; gyomorhurut

gyolyú kaszáló; tűz; aprófa, vékony ágfa, forgács v. más gyúlékony anyag; gyújtós
gyújtó
- fn. gyufa
- öngyújtó
- gyűjtős; gyűjtálék

gyűjtőfácska
- fn. tüzgyútő eszköz; gyufa

gyűjtőlencse
- fn. egyik v. mindkét oldalán domborúra csíszolt lencse, amely a ráeső napsugarakat egy pontban, a gyútőpontban egyesít, úgyhogy az e pontban levő gyülekkony anyag meggyullad; nagy gyűjtőlencse

gyűjtovány
- fn. lázás betegség; hideglelés
- tüz; láng

gyula
- fn. a honfoglaló magyarság fő bírája v. hadvezére

gyulany
- fn. hidrogén

gyúpont
- fn. gyútőpont
- központ; gócpont

gyuradék
- fn. gyurma

gyurkó
- fn. kulacs; butykos; csutora

gyűró
- fn. gyűrődeszka; gyűrótábla; nyújtódeszka
- sodrófa; nyújtófa

gyű msz. <ió, föleg kocsiba fogott ló elindítására, lassan menő ló nógatására használt szó>; gyi

gyűde
- fn. csőcselék; csürhe; sőpredék

gyűge
- mn. lásd gyűge

gyűjtés
- fn. az a cselekvés, hogy takarmányfélét összegyūjtetnek, és petrencékekbe, kisebb csomókba raknak

gyűjtő
- fn. széna, takarmányféle gyűjtésével foglalkozó mezői munkás

gyűkeres
- mn. lásd gyűkeres

gyűlde
- fn. az a hely, ahová a hasonló felfogású v. foglalkozású emberek (társalgás, játék, mulatság, megbeszélés, vita céljából) szoktak összejönni

gyűlekezet
- fn. tanácskozó testület; gyűlés

gyűlep
- fn. gyűmőlcsből készített szörp; szirup

gyűlés, gyűlevény
- fn. gennyes kelés

gyűlevész
- fn. gyűlés; gyűlekezet
- szedett-vedett tőmeg; csőcselék; népség
- jöttment; csavargó

gyűmőlcsény
- fn. kisebb erdőkben, vízparton, más fákkal vegyessen növő alacsony v. közepes nagyságú fa, amelynek fogazott, nem szimmetrikus levele, szárnyas termésé van; szilfa

gyűmőlcskirály
- fn. ananász

gyűmőlcslé
- fn. olyan habart leves, amelybe egy- v. többféle gyűmőlcsöt főznek bele

gyűmőlcstelen
- mn. sikertelen; eredménytelen

gyűn
- ige. jön; közzeledik; érkezik

gyűr
- fn. mocsaras, vizenyős területen szilárd talajú, kiemelkedő domb, bucka
- karéj; szelet

gyűrke
- fn. a kenyére sütéskor kidudorodó, kihasadó vége v. pereme

gyűrus
- fn. jegyes; mátka

gyűrűváltás
- fn. eljegyezés; kézfogó

gyűrűz
- ige. <vkit> gyűrűvel eljegyez
- <iritat> lepecsétel

gyűszmek
- ige. <személy kisebb távolságon> komoly ok v. cél nélkül minduntalan jön-megy, jár-kel

gyűsző
- fn. gyűszű

H

ha
- ksz. amikor

hab
- fn. hullám; a tenger hulláma

habar
- ige. gyorsan beszél; hadar

habarca
- fn. polip

habarcs
- fn. hig sár; pocsolya
habarék fn ◊ keverék; kotyvalék
◊ híg, sáros lé; piszkos, iszapos víz
habarica fn ◊ híg sár
habarint, habarit ige ◊ <ételt> hirtelenében habar
◊ hirtelen főz, kotyaszt vmit
habarnica¹ fn ◊ tengeri polip
◊ tintahal
◊ bűz; bűdösség
habarnica² fn ◊ duzzanat a nyálkahártyán
habarófa fn ◊ fakanál; keverőfa
habda fn ◊ bakanc v. bokscor fölött viselt, csőszerű, a csizmaszárra emlékeztető, bőr lábszárvédő
◊ idomtalanul nagy, hosszú szárú, bő csizma
habitus fn ◊ öltözék; ruha; viselet
habitué, habitué ige ◊ az, aki bejáratos v. megszokott látogató, bennfentes, törzsrendeg vhok
habog ige ◊ evickél; lubickol
◊ csobog; csörgedez
habók mn ◊ szeles; szeleburdi
◊ hóbortos; bolondos
habókol ige ◊ fickándozik; vergődik
◊ vágat; nyargal
habókos, habókás mn ◊ bolondos; bogaras; hóbortos
háborlat fn ◊ vihar; zivatar; fergeteg
háborús mn ◊ hárúból; nyugtalan
háborúság fn ◊ személyek v. csoportok közti viszálykodás, veszélyedés
◊ vmivel való hosszas veszödés, vmivel kicsiésseggel való sok kínulódás
hadartás fn ◊ hadviselés, háborúsodás
habtest fn ◊ feltűnően fehér és könnyű személy
habuckol ige ◊ evickél; lubickol
hadverő fn ◊ porfelhő
habzat fn ◊ porfelhő
habzsi fn ◊ olyan személy, aki mohón eszik v. iszik, aki az ételt v. italt habzsolja; falánk
habcárcé ¹ fn ◊ jökedvű, zajos mulatság; italos, táncos szórakozás
◊ rikitóan, tarabáncban szines, tűlságosan díszített, agyoncicomázott szövet, ruha
habcárcé² ⁵ isz ◊ <tám közben használt kurjantás>
hacuka, hacoka fn ◊ könnyű női kabát
◊ viseltes v. divatjamúlt ruha
hacsér, haccséros fn ◊ testőr; csatlós
◊ poroszló; rendőr; fogdmeg
◊ ajtónálló; kapus
had fn ◊ egy nemzetéhez, nagy családhoz tartozó emberek összesége
hadállás fn ◊ az a hely, terület, amelyet vmely hadsereg, nagyobb csapat megszáll, ahol elhelyezkedik, hogy ott várja az ellenség támadásait, ill. hogy onnan indítsön támadást ellene
hadapródf fn ◊ középkopás katonai tisztképző iskola növedéke; kadét
hadar ige ◊ gyorsan ide-oda út; összevissza csapkod; hadonászik
◊ gyorsan, összevissza csapkod, dobál, forgat, kavar vmit
hadarász ige ◊ kapkod; hamarkodik
hadari mn ◊ zavaros; fejét vesztett
◊ szapora beszédű; hadarva beszélő
hadastyán fn ◊ öreg; gyakran rokkant, kiszhouált katona
hadász ige ◊ ide-oda csapkod; viaskodik; küzd
◊ hadonászik; kalimpál
◊ bólogat
hadaz, hadazik ige ◊ vagdalkozik; harcol; küzd
hadcsapárnófn ◊ a katonák között étel, ital és használati cikkek árusításával foglalkozó nő; markotánynosnő; kantinosnő
hadfi fn ◊ katona; harcos; hadviselő
hadfogadó fn ◊ toborzó katona; verbunkos
hadfőnők fn ◊ hadnagy; hadvezér
hadi mn ◊ hadviselt 〈katona〉
◊ olyan 〈dolog〉, amilyet háború alatt gyártanak a polgári lakosság számára, és rosszabb minőségű, mint a békebeli
hadige fn ◊ jelszó
hadiláb fn ◊ hadiállapot; had készültség; mozgósított állapot
hadindító fn ◊ párütő; lázadó; áruló
hadinép, hadnép fn ◊ hadsereg; had; sereg
hadipacsírta fn ◊ pártütő; lázadó; áruló
hadisa fn ◊ a hadsereg harcképességének biztosítására való fegyver, lőszer v. egyéb anyag; hadfelszerelés
◊ tabor; had
haditanács fn 〈a Habsburg-uralom idején a XIX. század közepéig:〉 legfőbb katonai hatóság, amely az egész osztrák birodalom hadügyeit intézte
hadkar fn ◊ hadtest
hadláb fn ◊ hadoszlop; hadcsoport
hadnagy fn ◊ nemzetségnek, családnak vezetője, feje
hadnél, hadnép fn ◊ hadoszlop; hadcsoport; katonaság
hadona fn ◊ kapkodás; sietség
◊ cívakodás; veszekedés
◊ kapkodó személy
hadonc fn ◊ újonc; kiskatona
hadra fn ◊ civódás; szőbeli veszekedés
hadrász fn ◊ katonákat sorozó; verbuváló
hadronc fn és mn ◊ újonc
hadsegéd fn ◊ uralkodó, államfők és magas rangú parancsnokok mellé beosztott, rendszerint magasabb rangú katona, tiszta
hadseregszállító mn és fn ◊ olyan (vállalkozó v. vállalat), aki, amely – rendszerint igen nagy haszonnal – hadiányogat, élelmiszert, felszerelési anyagot szállít a hadseregnek; hadiszállító
hatápvonal fn 〈a háborúban〉 az a kijelölt útvonal, különösen vasútvonal, amelyen a hadseregnek lőszerrel, élelmiszerrrel és minden egyéb anyaggal való ellátását lebonyolítják
hadügyér fn ◊ hadügyminiszter
hadverő mn ◊ győztes; győző
hág ige 〈lép, fellép, rálép vmire
hácsó fn 〈meredek, függőleges, többnyire kötélből való létra, amelynek fokain az ostromlott vár falára lehetett feljutni; ostromlétra
◊ létra
◊ lépcső
◊ 〈sővény- v. deszakkerítésen〉 rés, amelyen át lehet lépni
◊ puszta eszköz, lépcső víkinek a számára, hogy vmit elérhessen, társadalmi rangban és gazdagságban felemelkedhessen
hagácsok, hagynakozik ige 〈végrendelkezik
◊ 〈távozás előtt〉 többféle utasítást ad az ott maradóknak a teendőkre nézve
hagyap1 ige 〈köp
hagyap2 ige 〈megcsőkol; csókot ad
hagyapás fn 〈nyál
◊ köpés
hagypressi ige 〈köp
hagás fn 〈parancs; rendelet; előírás
hagyigál ige 〈hajigál; dobálózik; dobál
hagymán fn 〈nyereg alá való takaró
hagymáz fn 〈tifusz
◊ önkívüllettel járó, súlyos, lázas betegség, ill. láz
◊ önkívület; kábulat; felzaklatott ideállapot
hagymázos mn 〈hagymázzal, tifusszal együtt járó; hagymázza valló; tifuszos
hagymázban szenvedő, tifuoszos <személy>
magas lázzal kapcsolatos önkívületi állapotban bekövetkező, ilyen állapotra valló <megnyilatkozás>
**hagyomány** fn ᵃ hagyaték; örökrész; juss
**hagyomás** fn ᵃ megbizatás; meghagyás; parancs; rendelkezés ᵃ hagyaték; örökség
**haha** isz ᵃ <meglepetésszerű, villanásszerű ráeszmélés kifejezésében>: aha!
&lt;felháborodásszerű ellenvetés, tiltakozás kifejezésére&gt;: aha!; hohó!
**haho** msz ᵃ <gyors mozgásban levő állat mozgásának lassítására való felszólításként, főleg vágtató ló csendesítésére használt szó>
&lt;vadászat során a lövés hangja nyomán sebes futással megjelenő kutyák megállítására használt szó>
&lt;mozgásban levő, főleg futó személy visszatartására, megállítására való felszólításként használt szó>
**hahogy** ksz ᵃ ha talán; ha esetleg; ha történetesen ᵃ hogyha; ha ᵃ ha egyszer; ha; ha már ᵃ vajon
**haj¹** fn ᵃ termény burka; héj ᵃ padlás; házfödél
**haj²** msz ᵃ <szarvasmarha hajtására, terelésére szolgáló szó>
**haj³** ige ᵃ jajgat; jajvizeszékel
**hajadon** mn ᵃ fedetlen fejű; hajadonfőtt járó
**hajadonfővel** hsz ᵃ leányként
**hajadonság** fn ᵃ növek hajadon volta, férfjezetlen állapota; leányság
**háj, hój** fn ᵃ szemhályog
**hajha, hajjaha** isz ᵃ <tréfás, gúnyos versben, főleg káröröm kifejezésére használt szó>
&lt;ánkócszúgyóban használt szó, rendszerint tréfás, gúnyos szövegkörnyezettel>
**hajas** mn ᵃ olyan <termény>, amelyet hőjától nem fosztottak meg
**hajaz¹** ige ᵃ <őlát> nádál v. zsúppal, azaz összekötött számalval fed; tetővel ellát ᵃ vminek a héját lehúzza; hámoz vmit
**hajaz²** ige ᵃ kezd érteni vmit; konyit vmihez
**hajcsövesség** fn ᵃ hajszálcsövesség
**hajdan** hsz ᵃ a messzi jövőben
**hajdankor** fn ᵃ közélebről meg nem határozott történelti kor; hajdani őséink legendás kora; régmúlt
**hajdanta, hajdantán** hsz ᵃ hajdan; régen
**hajdí** msz ᵃ nosza; rajta
**hajdina** fn ᵃ a sóskával rokon, fehér v. rózsás virágú, lisztes magja miatt ősődik óta termesztett, egynyári növény; haricska ᵃ a növény hántolt termése, amelyet szemes takarmánynak, megőrzve kásának, megőrlőve lisztnek használnak
**hajdinakása** fn ᵃ hajdina hántolt termeséből készült étel
**hajdű, hajdo** fn ᵃ marhapásztor v. gyalogos katona, ill. a mostani Hajdú-Bihar megyében élő magyar néprajzi csoport tagja ᵃ martálóceből, szegénylegényből lett katona ᵃ egyenruhás tiszt
**hajdukáposzta** fn ᵃ rétegesen rakott, párolt savanyú káposztából, fűstölt szalonnából, sült húsóból, kolbászból paprikásan, tejfölösen készített, s lábasban megsütött étel
**hajék** fn ᵃ a nők hajának díszítésére való ékszer, szalag, csat, virág v. diszes fésű
**hajfodor** fn ᵃ <női fejen> göndör v. göndőrítet, hullámos hajfiúrt
**hajgató, hajogató** mn ᵃ jajgató; siránkozó; panaszkodó
**hajház** fn ᵃ vadász
**hajház** ige ᵃ üz; hajt; kerget
**hajibájí¹** mn ᵃ régi és értékelen; ócska; avult ᵃ silány; rossz minőségű
**hajibájí²** nm ᵃ mikor; milény régi
**hajítófa** fn ᵃ bot, amellyel a pásztor a nyájat tereli ᵃ dióverésre, dobálásra használt fa
**hajjaha** isz lásd **hajaha**
hajkász ige ◊ <személy állatot, jóságot> feleslegesen v. eredménytelenül ide-oda kergetve, hosszasan hajszol; hajkurász
  ◊ nyugtalanul, sietve, szertejárva mindenütt kereség vkit, vmip; szaladgál vki, vmi után; hajkurász
  ◊ izgatottan keresve, kutatva, mohón űz, kerget vmip; hajhász
hájlad ige ◊ szárad; összeszárad
hajlak fn ◊ hajlék; szállás; szálláshely
hajlandó mn ◊ olyan, aki megértő, jóindulatú vki iránt
hajlandóság fn ◊ szerelmi vonzalom; rokonszenv
hajlás fn ◊ lejtő alja; mélyedés; hajlat
  ◊ hajlam, hajlandóság vmire, vki iránt
hajlat fn ◊ lejtő alja; mélyedés; völgy
hajlatlan mn ◊ makacs; akaratos; nyakas
hajlit ige ◊ <főleg a latin nyelvre vonatkoztatva: igét, névszót, névmást> ragoz
hajlitás fn ◊ ragozás; szóróagózás
hajlok fn ◊ hajlék; visskó; kunyhó
hajlós mn ◊ olyan, ami hajlanzi szokott; hajlékony
hajma fn ◊ hagyma
hajnalfény fn ◊ hajnalhasadáskor látszó világosság, a felkelő nap első sugarai
hajnallik ige ◊ <arc> egészséges, rózsás színben pompázik, virul
hajó fn ◊ fából készült, csónak alakú eszköz, amellyel a szövőgépen a vetülékfonalakat a láncfonalak közé berőpitik; vetelő
hajóda fn ◊ hajgótár
hajogató mn ◊ lász/ hajgató
hajókoffer fn ◊ utazóbőrönd
hajósinas fn ◊ olyan 14–17 éves fiú, aki kereskedelmi v. iskolahajón gyakorlati úton készül hajósnak,
matróznak
hajóslegény fn ◊ matróz; tengerész
hajpor fn ◊ finom rizspor, amellyel a XVII–XVIII. században a hajat v. parókát behintették
hajporos mn ◊ hajporral behintett v. olyan, amire hajpor került
  ◊ olyan <személy>, akindes haja hajporral van behintve
hajsókál ige ◊ hintázat; ringat
hajsz msz és fn ◊ <a befoogott szarvasmarha terelésére, irányítására területenként eltérő jelentésben:> balra!, ill. jobbra!
  ◊ <területenként eltérő jelentésben:> a bal, ill. jobb oldal v. irány
  ◊ hajszolás; siettelés; üzés
hajszás, hajszos mn és fn ◊ <területenként eltérő jelentésben:> olyan (szarvasmarha), amely a szekkerről
nézve a rúdót jobbra, ill. balra van befogva
hajt ige ◊ <szót, mondanivalót> folyton ismétel; hajtogat
hajtány fn ◊ három- v. négykerekű, emberi erővel v. motorral hajtott, a vágányból könnyen kiemelhető,
yitott jármű, amelyet a pálya bejárására, ellenőrzési utakra használnak
  ◊ autót utánzó négykerekű, kormányozható játékszer, amelyet a benne ülő gyermekek kézzel v. lábbal hajt
hajtás fn ◊ vkire, vmire hallgatás; vminek a követése
hajték fn ◊ ránc; redő
hajtó fn ◊ csősz; mezőző; erdőőr
hajtogat ige ◊ <főleg a latin nyelvre vonatkoztatva: igét, névszót, névmást> ragoz; konjugál; deklinál
hajtogatás fn ◊ névszóragózás; deklináció
hajtószár fn ◊ <szántás alkalmával> a gyeplőszár meghosszabbítására való szij v. kötél
hajvári fn ◊ kaviár
hajzat fn ◊ a fejen levő, főleg sűrű és nagy haj összessége
  ◊ háztető
hákog ige ◊ torkát hangosan köszörüli; krákog; harákol
  ◊ köp
  ◊ durva hangon szól; hápog
hákol ige ◊ kőheces; köhint; krákog
  ◊ köp
háladatlan, háladatlan mn ◊ hálátlan <személy>
halmadi fn ♦ halmocska; kis domb
halmos mn ♦ halomra rakott
halmozat fn ♦ rakás; halom
haló fn ♦ halni v. halára, halálba készülő, halála árján levő ember; az, akinek eljött utolsó órája; halodkló
halódiik ige ♦ halodklik
hálóház fn ♦ hálószoba; hálóterem
hálókabát fn ♦ hosszú, derékban zsinórral átkötött házi köntös, amelyet reggelenete a hálóing v. a pizsama fölött, napközben a zakó helyett viselnek; hálóköntös
hálól ige ♦ hálóba fog
◊ eltakar; leplez vmit
halom fn ♦ székely nemzetség
hálórékli fn ♦ ágyban, hálóing felett viselt női kabátka; ágykabát; hálókabát
halottégétés fn ♦ halothamvasztás
halottnéző fn ♦ olyan személy, csoport, aki, amely a gyászlókat meglátogatja, s a halottat megtekinti
◊ az a szokás, cselekmény, hogy a gyászlókat meglátogatják, és a halottat megtekintik
◊ hullaház; tetemnéző
halpaprikás fn ♦ halászlél
halpénz fn ♦ halpikkely
haluska fn ♦ galuska
halvány mn ♦ különböző világos, de nem élénkságás v. szürkés színű <tárgy, jelenség>
hályag fn ♦ pisztácia
hályogmeggy fn ♦ vékony héjú, nagyszemű meggy; hályagos meggy; hölyagmeggy
hám fn ♦ a lőszerszámok az a kenderből v. szijból készült része, mely a szügyet és a törzset fogja körül, amelyhez kapcsolódik a vontató rész, az istráng
◊ az ember törzsén, vallán átvetett heveder, amelynek segítségével pl. kis kocsit, taligát húznak
hamac, hamak fn ♦ függőágy
hamar mn ♦ gyors; sebes
hamarja fn ♦ jólslás; jövendőmondás
hamarnap hsz ♦ nemsokára; a közeljövőben; a közeli napokban
hamarság fn ♦ gyors mozgás; gyorsaság; fürgeség
◊ elhamarketőt, kapkodó cselekvés; sietség; sietés; hirtelenség
hambár fn lásd hombár
hambit fn ♦ folyosó
hámfű fn ♦ az árvalánya hajnak egyik, a homokot jól megkötő fajtája; hajfű; kunkorgó árvalányhaj
hamis mn ♦ olyan <állat>, amely hirtelen v. ok nélkül támad vkire, vmire
hamisol, hamissol ige ♦ cáfol, megcáfol, ellenez
hámor fn ♦ kovácsműhely
◊ vizi erővel működő kisebb ipari berendezés, melyben egy fel-le mozgó, súlyos kalapácscsal, tűzzel megtisztított ércből fékkész termékeket, ill. szerszámokat készítettek
◊ vizi erővel működő, súlyos kalapáccsal ellátott fémmegegmenkülő üzem
hamoros fn ♦ kohász; kohömunkás
hámos mn ♦ hámba, kocsiba fogott, kocsi húzására használt, nem nyerges <ló>
hamuhodik ige ♦ hamavad; porlad
hamulyuk fn ♦ <tüzehely, kemence alatt> a hamu felfogására való tartó, üreg
hamuvahodik ige ♦ hamusznívé válík; megfakul; sápad
hamvas1 fn ♦ durva fonalból szött, kötény, ill. lepedő nagyságú vászon, amelyet részint mint kötényt, részint mint ponnyát használnak
◊ gödör, amelybe a timár a bőröket meszesedni teszi
hamvas2 mn ♦ hamuvál behintett, bevont, beszennyezett, hamus <tárgy>
◊ hamuszníví; hamusznírke
hamvveder fn ♦ a halott maradványainak, főleg az elhamvasztott holtest hamvainak befogadására való, rendszerint diszes, zárt edény, melyet különösen a régi görögök, rómaiak használtak; urna
◊ sír; temető
hanák fn ♦ egy morvaországi cseh néprajzi csoport tagja
hancúzás fn ♦ kissé szabadabb dévajkodás, pajzánkodás; hancúrozás
hancúzik, hancúz ige ♦ kissé szabadabban dévajkodik, pajzánkodik; hancúrozik
hanacsik fn ◊ <réteken, legelőkön határjelzésül:> gyepes földből felhasított hosszú, keskeny földcsik; megszegye
  ◊ <határjelzésül földek szélén:> göröngyökkből, kövekből rakott apró buckák sora
  ◊ kis földkupac (pl. vakondtúrás, hangyaboly, zsombék)
handalé fn ◊ használtcikk-kereskedő; összeres
handzsár, hancsár fn ◊ <főleg keleti népekknél használt> 20–50 centiméter hosszú, görbe pengéjű, 
rendszert díszes csontmarkolati, éles szűrőfegyver; dákoshanemha ksf ◊ <rendszerint általánosító tagadás toldásszerű megszorításának bevezetésére:> hacsak nem
hangász fn ◊ zenész
  ◊ cigányzenész ◊ cigányzene
  ◊ hangegyesztető mn ◊ rímes verselés
  ◊ hangegyesztő mn ◊ rímes verselés
hangarafőkön határjelzésül: gyepes földből felhasított hosszú, keskeny földcsik; megszegye
  ◊ <sokszor felhasított hosszú, keskeny földcsik; megszegye>
hangarafőkön határjelzésül: gyepes földből felhasított hosszú, keskeny földcsik; megszegye
  ◊ <sokszor felhasított hosszú, keskeny földcsik; megszegye>
háradéknő ősszegereblyézett széna- v. szalmacsomó, kaparék
harag fn v. mvely természeti jelenségben> vad, pusztító háborgás, tombolás
harák fn köpet; turha
harákol ige a torkára ülepedett váladékot krákogva igyekszik eltávolítani; krákog; hákog
harambasa, harámbasa fn a török rablócsapat v. gyalogos csapat vezére <főleg a török hódoltság idején>

haramia, haramja fn a török hódoltság korában egy fajta gyalogos katona
háramlik, háramol ige <vagyón, jóság> ági örökségként száll, jut vkire
harangláb, harangszék fn a harang felfüggesztésére szolgáló faállvány
harangozópénznő ősszegyűjtött harangozónak temetéskor fizetendő pénz
haránt hsz lejtősen; rézsútosan
hártan ige áthárít; másra tol
haránték mn és hsz ferde
  ◦ ferdén
  ◦ közvetett módon
harántos mn ferde
harap fn avar; lombszönyeg
  ◦ száraz fű
harapat fn és mn harapás; egy harapásnyi
harapófog fn metszőfog
haraposzik ige megzsől; rágalmaz
hárásznő fn laza fésűsfonal
  ◦ könnyű gyapjúsövet
hárászkendő fn puha gyapjúfonálnól ből kötött nagykendő, amelyet a falusi asszonyok nyakukban és fejköken viselnek
harasztnő fn fiatal, sarjadzó, cserjés erdő, bozót
  ◦ olyan káposztafej, amelynek széles, csipkés levelei nem borulnak össze
  ◦ tölgyerdő; erdő; tölgyes
  ◦ lomb; levél
harázsol, haricsal ige <tüzet> piszkál, kotor
harc fn csata; ütközlet
harcfi fn harcokban részt vevő, küzdő férfi; harcos; vitész
harcatalom fn katonaság
harcjáték fn hadgyakorlat
haricska fn zöldes virágú, széles levelű növény; tatárka
  ◦ fehér v. rózsás virágú, lisztes magja miatt ősidők óta termesztett növény; pohánka; hajdina
  ◦ a haricska növényből, vagyis tatárkából v. pohánkából készített étel
hárint ige osztályrészül juttat, kiszab rá
  ◦ megszerezz; magáévá tesz
  ◦ elhárít; félretol; eltol
  ◦ rátesz; rákapar
harisnya fn közvetlenül a lábat borító ruhadarabnak a levágot s alul és fölül bekötött szára, amelyben némelék összegyűjtött pénzüket tartották, őrizték, v. amelyet ritkán más célera, pl. dohányszacskóknak használtak
  ◦ durva, fehér házi posztóból készült, testhez álló, hosszú, szűk nadrág mint székely férfi népviselő
harisnyszalag fn harisnyakötő
hárit ige vmit sepergetve, kapargálva, szedegetve egy helyre v. félrerak, gyűjt
  ◦ <rákást, csomót> sepergetve létrehoz
harizsál ige piszkál; kotor; szit
harizsnya fn harisnya
harmad fn két másodból álló hangkő; terc
harmad fn a termésből járó harmadrész, amelyet a munkás a föld megmunkálásáért kapott
harmadebéd fn uzsonna
harmadfél snz két és fél
harmadfű mn harmadik évében levő, harmadéves <csikó, borjú>
harmadhó fn március
harmadik szn ő távoli; messze levő
harmadízigen hsz ő a család harmadik nemzedékére is kiterjedően
harmadol ige ő <természetbeni munkabér megadásakor terményt> három részre oszt
ő <szőlőt> harmadszor kapál
harmados fn és mn ő vminek a harmadrészt birtokló; föld, ingatlan harmadrészének birtokosa
ő olyan személy, aki a mezőgazdasági munkákat v. ezek egy részét a termény harmadáért vállalja, ill.
végzi el
ő a termény harmadrészétért megmunkált
harmadosztályú mn ő vmely iskola harmadik osztályába járó; harmadik osztályos
harmat fn ő verejték; veríték
harmatoz ige ő öntöz; locsol
hármac ige ő hárszoroz
harmincados fn ő határvámszedő; határvámos; vámtisztviselő
harmóniás mn ő dallamos
harmonika fn ő hangmagasság sorrendjében egymásba illesztett s forgatható tengelyen, szekrényben
elhelyezett üvegsészekből álló hangszer, amelyet a játékos pedállal hozott működésbe, s ujja hegyének
érintésével szólaltatott meg
hármul hsz ő háromszor; három alkalommal
hárogat ige ő elhárít
ő kifogásol; nehezményez
ő összegyűjt; összekotor
három szn ő <a sok fogalmának érzékeltségére szolgáló számként, fokozó értelmű állandósult
kifejezésekben:> a szokottnál, várhatónál több; sok; akárhány
ő <szorzó számnév helyett, milyenségre utaló mutató névmas előtt:> háromszor
háromlááb fn ő vasból készült, háromláábú konyhai állvány, amelyre nyílt tűzön való főzéskor az edényt
teszik; vasláb
ő <az ökori görög vallási szertartásokhoz használt> díszes, három lábon álló állvány, amelyen a jósnő ült,
ill. amely az álodozati üstöt tartotta
ő három lábon nyugvó emelőszerez ket v. támasztó eszköz
háromnegyedes mn ő az elégségesenl gyengébb, az elégtelennel pedig vmivel jobb jeggyel, osztályzattal
minősített
háromszeglet fn ő háromszög
haros, háros fn ő hárs
hars mn ő harsány; hangos; harsogó
hárs fn ő háncs
hárskötél fn ő hársfa háncsából font kötél
harsolás fn ő harc
harsoló fn ő harcos
hártyapapír fn ő pergamen
harzsol ige ő tusakodik; harcol; veszekszik
hasaalja fn ő az állat hasának alsó, az emlők tájékán levő része
hasáb fn ő besavanyított egész káposztafej
ő <káposztából, dinnyéből, tökből> egy cikk, szelet
hasas mn ő vemhes <állat>
ő <durva szóhasználatban:/> láthatóan terhes <nő>
hasgat ige ő hasogat; hasít; aprít
ő sajog; nyilall; hasogat
hasmánt hsz ő <emberről szóla:> haszon; vízszintesen
ő hasra
hason mn ő egyenlő; hasonló
hasonalakú mn ő hasonló v. azonos, egyforma, ugyanolyan alakú
hasonelvű mn ő ugyanolyan v. hasonló elvű; hasonló gondolkozású
fizetés fn ő költség
hasonlag hsz ő hasonlóképpen
hasonlatos mn ő <bizonyos külső v. belső vonásaiban, jellegzetességeiben> egy másikkal megegyező,
hozzá hasonló
◊ a zsellérel, béreslakóval szemben házat birtokló jobbágy
házasságrontás fn ◊ házasságürtérs
házasságszerzés fn ◊ házasságiközvetítés
házasságtalan mn ◊ nőtlen
határellát hsz ◊ hazafélé
hazavakarodik ige ◊ hazamegy
hazavesztett mn ◊ hazátlan
hazavisz ige ◊ <nőt a férfje> egybekelés után feleségeként otthonába visz, s ezzel együttélések megkezdődik
házaz ◊ megken; lefizet
házégető fn ◊ gyűjtogató
házfedő fn ◊ tetőfedő; ács
háznép fn ◊ a ház padlásá; teteje
házi mn ◊ vmely uralkodó v. nemesi házzal kapcsolatos, ahhoz tartozó
háziezred fn ◊ vmely nagyobb városban huzamosabb ideig állomásozó, főleg helybeliekből álló ezred
◊ vmely uralkodóházi ezredtalajdonos ezrede
házikisasszony fn ◊ <bálok alkalmával> a rendezvény fényének emelése végett a részvételere külön felkért leány, aki esetleg a szervezésben is segítségére volt a rendezősegének
◊ <polgári családban a vendégek szempontjából nézve> felnőtt leány, aki a vendégek fogadásában, ellátásában részt vesz
◊ <jobb módú családokban> a gyermekekre felügyelő, nevelésükben részt vevő, néha Őket idegen nyelvre tanító leány, gyakran rokon
házinő fn ◊ háziasszony
háziiszolga fn ◊ a kellékes, diszlezező munkaköröt is betöltő, szolga jellegű személy
háziúr fn ◊ főbéről
házkötel fn ◊ nádétokkészítő, ill. sővénnyből épített és tapasztott ház készítője
háznagy fn ◊ a régis országgyűlésen mindkét ház tagjai közül külön-külön választott tisztviselő, aki a ház helyisgére, berendezésére felügyelt, segítségére volt az elnöknél a rend fenntartásában, és adminisztratív teendőket is végzett
háznép fn ◊ egy családhoz tartozó személyek, családtagok összessége
◊ a házhoz tartozó cselelés, ill. ebből vki
◊ vmely ház lakóinak összessége
háznépanya fn ◊ családú
házattatástan fn ◊ a háztartási ismeretekre oktató tantárgy <a polgári leányiskolában, a felsőbb leányiskolában és a tanítónőképzőben>

háztűzésfn ◊ a menyasszonyul kiszemelt leány szüleinek, rokonainak látogatása a kérő családjánál, amelyen esetleg maga a leány is részt vesz, hogy a legény anyagi helyzete, életkörülményei felől tájékozódjanak
◊ a házassalandó férfi első látogatása, gyakran szüleivel együtt a menyasszonyának kiszemelt leánynál
hazudság fn ◊ hazugság; hazudozás
◊ tényleg és szavaknak egymást cáfoló volta; valótlanság
hazuka fn ◊ széles gallér a parasztzakén
◊ egy fajta bő felsőkabát
◊ női köpenyféle
házsárt fn ◊ kockajáték
◊ veszekedés; perpatvar
házsártos mn ◊ kockajátékos
◊ bajkeverő; felforgató
◊ bajvívő; küzdő
házsma fn ◊ fiatal zöldhagyma hajtása
hé1, hév mn ◊ és fn ◊ hő; melegség
◊ forró; heves; meleg
hé2 isz ◊ <a férfi megszólításaként a feleség részről v. a feleség megszólításaként a férfi részről>
◊ <magázo beszédén, megszólításként>
hébé·hóbfa fn ◊ télen-nyáron; mindig
hébér, hévér fn ◊ lopótől b. üvegből készült, hosszú csőben végződő, mindkét végén lyukas, öblös
eszköz, amellyel a bort szivják a hordóból; hévér; lopó
hédérez ige ◊ <folyadékot, főleg bort> hédérel, lopóval szív
hethé bel ige ◊ gyorsan, mohón, habzsolva eszik
◊ szaporán, hadarva v. hebegye, érthetetlenül beszél
hebre mn ◊ zavaros; érthetetlen
◊ hadarva, érthetetlenül beszélő
hebrencs mn ◊ meggondolatlan, hebehurgya, szeleburdi, érthetetlenül beszélő ◊<személy>
hecc fn ◊ állatiadiál
hecclap fn ◊ felekezeti izgatást üzö v. nemzetiségellenes v. vmely társadalmi réteg ellen rendszeresen uszító, alacsony szellemi színvonálu hírlap
hecsedi, hecepecs fn ◊ a vadrózsa termése; csipkebogyó
◊ érett csipkebogyóból cukorral fűzött lekvár; csipkelekvár
hechedredik ige ◊ hanyódik; hever
hedereg ige ◊ ide-oda mozog
◊ hanyódik-vetődik
◊ láb alatt van; lábatlankodik
◊ henyél; lustálkodik
hederedint ige ◊ elbizakodottságában nem hallgat rá; elbizakodottságában nem törödik vele; ügyet sem vet rá; hederit
hég fn ◊ jég
hegedű fn ◊ <középkori> vándor énekmondók, népénekesek által használt pengetős hangszer; koboz
hegedős fn ◊ középkori vándorzenész, ill. énekmondó, népénekes, aki hegedűn (v. hegedűn) játszott, v. énekét azon kísérte
◊ költő; énekese
hegedű fn ◊ kaloda; szégyenpad
hegedűl ige ◊ <rossz vágóeszközzel> nyiszlál
hegeszt ige ◊ <orvossággal, gyógyszerrel> vmely seb, fekély hegesedését, begyógyulását segíti
hegy fn ◊ szőlőhegy; szőlőkert
hegybíró fn ◊ a hegyközségből választott szőlőbirtokos, aki a hegyközség érdekeit képviseli, és a közös teendők elvégzésének (pl. a szüretnek) az idejét szokta meghatározni, ezenfelül a közös költségek viselésének arányát is o állapítja meg
hegyé nu ◊ vmi fölé
hegyes1 fn ◊ magas földfelszíni kiemelkedés; hegy
hegyes2 mn ◊ büszke; öntelt; gögös; délegeg
◊ hetyke ◊<testtartás, járás>
hegyett nu ◊ fölött
hegyhát fn ◊ a hegyek alsóbb részein elterülő vidék
hegyibe hsz ◊ följe; rá
◊ ellene; neki; rá
hegyközség fn ◊ vmely község v. város határában levő (legalább 50 holdnyi) szőlővel v. gyümölcsfával beültetett terület tulajdonosaik szervezett közössége, testülete, a szőlőműveléssel és gyümölcstermesztéssel kapcsolatos közös érdekek előmozdítására
hegykúp fn ◊ hegycsúcs; hegyorom
hegylapály fn ◊ fennsik; magasföld
hegyöl hsz ◊ fölülről
hegypárt fn ◊ szélső baloldali párt
hegypásztor fn ◊ csős <szőlőhegyen>
hegytaraj fn ◊ hegygerinc
hegyvágány fn ◊ hegyszoros
héhely1 ige ◊ <szálas anyagot> erre használhatos eszközzel, geregennel fészüle tisztít; geregenez
héhely2, héhely fn ◊ kender, len és más növényi rostok fészülésére, tisztítására használt eszköz, amely deszkába vert, több sorban elhelyezett vas- v. acélfogakból áll; gereben
héj1 fn ◊ házföldöl; padlás
◊ tollas ágyemű, paplan huzata; ciha
héj2 isz ◊ hej
héj3, hej msz ◊ <távolabb levő v. vhol a közbeli tartózkodó személy figyelmének felhívására, kiáltva,
megszólítás helyett, főleg olyankor, amikor a személy neve v. kiléte ismeretlen a beszélő előtt:> hé!

héjas, héjás fn Ô tetőfedő; ács

héjaz ige Ô <gyümölcst, termést> hámoz, héját fokozatosan lehúzza, lefejti
Ô tetőt fed

héjazat fn Ô tető

héjázat ige Ô nagyra tartja magát

hejjetés fn Ô újévi népszokás, melynek során a legények v. gyerekek csapata házról házra járva 
rigmusokkal köszönti az új évet; rególés

hejjető mn Ô jajgató; siránkozó; panaszkodó

hejh mʃ õ hej

hejnye isz Ô <vágyódás, vágyakozás, sajnálokozás v. bosszúság kifejezésére használt szó>
Ô <jóindulatú, enyhe kórholás, helytelenítés, rosszallás kifejezésére használt szó>

hejt mn Ô ostoba; bolond; hitvány

hejtság fn Ô esztelelenség; butaság

héjhu mn Ô üres; hiányos

hékmán fn Ô <nők egymás közti tréfás megszólításaként: barátném
Ô <alacsonyabb rangú személy meghitt megszólításaként>
Ô <házastársak megszólításaként>

hékszás fn Ô <barátok között; gyakran tréfás, kedéyeskedő megszólításaként: pujtás
Ô <jó ismerősök között, a beszélőnél fiatalabb v. alacsonyabb rangú személy, főleg gyermekek tréfás 
megszólításaként>
Ô <lekiicsinylő, fölényeskedő, gúnyos kifejezésben, főleg gyermekek megszólításaként>
Ô <házastársak megszólításaként>

hektika, heptika fn Ô tüdőbaj; nátha; influenza; száraz köhögés

hektikás, heptikás mn Ô olyan <személy>, akinek hektikája van; tüdőbajos; tüdővészes; náthás
Ô súlyos köhögési rohamokban szenvedő <személy>

hektográf fn Ô régi fajta sokszorosító készülék, amelyen a különleges tintával írt v. rajzolt eredetiről
zselatinréteg közvetítésével készítettek levonatokat

héléa fn Ô üres kalász
Ô a magyak borítóhártyája

hélihelb ige Ô ácsorog; lebzel

hellebárd fn Ô hosszú, hegyes nyelű, szekereses, vágó és szúró fegyver; alabárd

helmu fn Ô sisák

helóta fn Ô szolgalelkű; gyáva ember

helvét, helv mn Ô svájci
Ô református
Ô helvét hitvállású; kálvinista

helyes, heles fn Ô telkes jobbágy

helyesleg hasz Ô néhol; elszórtan; itt-ott

helyhezet1 fn Ô helyzet; állapot

helyhezet2, helyhet ige Ô helyez; tesz; rak vhova

helynők fn Ô helyettes

helyre mn Ô csinos; helyes
Ô úgyes; talpraesett

helyremegy ige Ô <kiugrott alkatrész v. kificamodott test rész megfelelő igazítás után> visszakerül 
termézetes, működéséhez szükséges helyzetébe

helyszerző fn Ô munkaközvetítő

helytáll ige Ô idézésre megjelenik

helytelen mn Ô neveletlenül viselkedő, rossz magaviseletű, csintalan <személy>

helytelenkedik ige Ô pajzánul viselkedik; csintalanokdik

hemiszférium fn Ô félömm; félteke

hencser fn Ô nappali pihenőügy; heverő

hencsereg, hentereg ige Ô <tárgy> elhanyagolva, haszontalanul, gondoatlanul ide-oda hányódva hever 
vhol
Ô hemperereg; hemperőzık

hendikep fn Ô <az étel, a pálya közdelmeiben> akadály, hátrány, megterhelés
heredelő, herengeli fn ő előke
hengerbóc fn ő bukfenc
hengeredik ige ő hempereg, hentereg
hentel ige ő disznőt öl
hentellér fn ő mészáros; hentes
henteredik ige ő testét teljes hosszúban gyors mozdulattal vmire ráfordítja; vhová v. vmire terül
  ◊ <személy, állat> fékvő helyzetben egyik oldaláról gyorsan a másikra fordul
henterereg ige lásd hencsereg
henterész, henterzik ige ő <személy, állat> fektében pajkosan, játékosan ide-oda forgolódik
  ◊ <főleg személy> lustaságából, kényelem szeretetből heverve, fektében forgolódik
hentes fn ő marhával, disznóval kereskedő személy; csiszár; kupec; bőllér
hemye mn ő tunya; lusta; dologkerülő
heon hsz ő csupán; kizárólag
heppé ige ő lassan jár; cammog
heppen ige ő leheveredik; lefekszik; lepíhen
heptika fn lásd hektika
heptikás mn lásd hektikás
herbarium fn ő növénygyűjtemény
herbaté fn ő herbatea
hercegprimás fn ő érsek; primás
herdeburdi mn ő hebehurgya; meggondolatlant; kapkodó
here ő fn ő mások munkájából élő személy; ingyenélő
here ő fn ő lóhere
here ő fn ő férfi
vmely állat himje
herél ige ő <nőstény állatot, főleg kocát> petefészktől megfoszt; miskárol
  ◊ vmely részétől éppen megfoszt, megeskonkít vmít; kiveszi, kiemeli, kidobja egy részét
herélt fn ő herélt férfi mint rabszolga v. őr gazdag keleti urak udvarában, főként háremében
hérész, herész fn ő lakodalom utáni napon a fiatal pár házánál tartott vendégség
  ◊ lakodalom v. kézfogó
  ◊ lakodalmas nép, elsősorban a menyaszony vendégei együtt
  ◊ víg lakodalmas menet a lakodalmat követő reggel
  ◊ a násznép vmelyik ifjabb tagja, aki lakodalom után a magához hasonlókkal együtt zeneszává és táncolva bejárja a falut
heretnek mn ő eretnek; eltévelyedett
hergel ige ő dörzsől, kapar vmít
  ◊ szétviszklál, széthany, összetür vmít
  ◊ <kakas> párosul, közösül
herger fn ő hóhér; bakó
hérics fn ő napos, fűves, köves lejtőkön, homokbuckákon gyakori, évelő mérés növény, amelynek levelei keskeny száluak, és amelynek nagy, sárga virága van, hajtásait a gyógyszeripar felhasználja
herkényű fn ő zsirban sült, perec alakú, porhanyós töltött tütemény
hermec, hermecszij fn ő nyergeszjí, csapószh a nyergen, amihéz hozzá lehet kötni vmít
heroikus mn ő hirtelen, erőszakosan ható <gyógyszer, gyógymód>
herold, herolodus fn ő futár; hirívő; hímnök
  ◊ <világi és egyházi előkölcsönvek v. uralkodók udvartartásában> a szertartások intézésével és vezetésével megbízott személy; udvarmeister; hopmester; szertartásmeister
herőce fn ő forgác alakura csavart, zsirban kisütött, majd cukorral behintett, vékony, omlós, házi sütemény; csőrögefánk; csőröge; forgácsefánk
herpitél ige ő fuldokolva kőhög; hőrög
herreg ige ő <kutya> félelmében, védekezésképpen fogat vicsorítva morog
  ◊ <ember> zsémbesen pöről, civakodik
herseg ige ő <vmely tárgy, anyag, erős külsős behatásra> recsegésszerű, magas, sercegő hangot ad
  ◊ <madár> recsegésszerű, sercegő hangot ad
hersen ige ő suhintásszerű hangot adat vmivel
hersent ige ő suhintásszerű hangot
hertelen mn ◊ indulatos; lobbanékony; heves
hervadatlan mn ◊ teljes viruláshban levő
hervadhatatlan, hervadhatlan fn ◊ lándzsás levelű disznővénv, amelynek nagy, száraz, hártvás, hervadhatatlan, sötétsárga, piros, lila v. fehér színű virága van; szalmavírág
héség fn ◊ hőseg; nyárí meleg
hesseget ige ◊ <jóságát, vagyonát> pazarolja
heted fn ◊ vmely alaphang és a rá következő hetedik hang alkotta hangkőz; szeptim
hetedfél szn ◊ hat és fél
hetediziglen hsz ◊ a család hetedik nemzedékére is kiterjedően
◊ több nemzedéken át; nagyon hosszú időn át
hetedszaka hsz ◊ egy egész héten át
hetel ige ◊ tartózkodik, téttlenül időzik, vesztegel vhol
◊ hétszárma (nem pedig napszámban v. darabszármá) dolgozik
◊ egy hétig v. hétszárma tartózkodik vhol
◊ egy hétig v. hetekig tart
hetes mn ◊ a hetedik ezredhez tartozó <katona>
◊ olyan, aki a szóból forgó héten szolgálatra be van osztva
◊ egyénileg termelő felszabad, aki a földesármak a szokás szerint hetenként három napi robottal szolgált
hétköz fn ◊ két vasárnap közötti időszak
hétrét hsz ◊ úgy, hogy vmi hét sort alkot, alkossan
hétszilvafás mn ◊ kis birtokú, a legszegényebb nemesekből álló, velük kapcsolatos
hetvenhetedik szn ◊ <nemzedékekben> a szóban forgó személytől nagyon messze eső <személy>
◊ <menet közben, vmely feladat megoldása közben> számtalan hasonló után következő, ill. élért
hetvenkedik ige ◊ hányja-veti magát
hetypeetye fn lásd etypeetye²
hetykélkedik ige ◊ kihívóan, fölényeskedően felel
hév mn és fn lásd hé
heveder fn ◊ kenderfonálból szőtt széles, erős szalag
◊ kenderszalag, ill. szij, amellyel a nyerget felcsatolják a lóra
◊ összekötő, merevítő pánt
hevély fn ◊ hevitő, felrázó hatású érzés; izgalom; szenvedély
heven hsz ◊ melegen; forró
hevenében, hevenén hsz ◊ minden előkészület nélkül; hirtelenben; hamarjában; rögtönözve
◊ kellő megfontolás, mérlegelés nélkül; elhamarkodva
hevenyész fn ◊ rögtönző
hévér fn ◊ bánýasz; vájár
hévérl fn ◊ loptókból v. üvegetől készült, hosszú csőben végződő, mindkét végén lyukas, öblös eszköz, amellyel a bort szívják a hordóból; lopó; hébér
◊ csavaros kézi emelőgép
heveteges mn ◊ forráshoz levő; forró
◊ gyors lefolyású; heveny
hevez ige ◊ <állat> fűjtab
hévfőrás fn ◊ hőforrás
héfvárdfő fn ◊ gyógyfürdő; hévíz; termálfürdő
hevi mn ◊ forró; meleg
hévízai ige ◊ <személy> kényelmesen téttlenkedik; téttlenül báméskodik; lopja a napot
hévség fn ◊ hőség; kánikula; forróság; melegség
hévvíz fn ◊ hévíz; termálvíz
◊ meleg vízi fürdő
hézaghely fn ◊ barlang
hézagos mn ◊ üreges; odvas
hézagul ige ◊ kiűrül
hí¹ ige ◊ hív
hí² msz ◊ gyi!
hí³ isz ◊ <kellemetlen meglepetés kifejezésére:> hűt; tyű!
hidász fn ő hidépítést végző műszaki alakulatban szolgáló katona
hidegláz, hideglelés, hideglelet fn ő magas láz kísérőjelensége, amikor a beteg egész testében reszket, fázik, fogai vacognak; hidegrázás
hidegség fn ő hideg, zord időjármű, szél; hideg
betegség, félelem v. izgalom okozta borzongás, fázos, hideg érzés
agy nyugalam; higgadtság; hidegvér; hidegvérűség
hidegvette mn ő hidegverü; higgadt
hidelevei fn ő vmely településen a híd előtt lakó
hídlás fn ő vmely helyiségnek, főként őlnak, istállónak alul üreges deszkapadlázata, amely alá a híg ürülék, vizelet, trágyalé lefolyik
kömp; nagyobbfajta ladik
disznóol
hidpénz fn ő ő hindon való átkeléskor> vámként fizetett pénzösszeg; hídvám
hidrióta fn ő búvár
hidverés fn ő hidépítés
hiedékeny mn ő hiszékeny; naiv
hiedelem fn ő meggyőződés; vélemény
hienc fn ő Sopron és Vas megyei német
higgad fn ő <folyóvíz> tisztul
higgadmn ő idegen elemektől, zavaros részecskékktől megtisztult, lecsendesedett <folyóvíz>
higy fn ő fülbevaló; ékszer
hihüdt mn ő hitet, fogadást tett
hijnye isz lásd hinnye
hijú mn ő üres
him1 fn ő virágpor; himpor
ő a virág hím ivarleve; porzó
him2 fn ő <vmely kelmére, ruhára, bőrre finom, színes fonállal v. gyönggyel> kivarrt díszítés, minta
ő himzés, kézzimunka
díszítés készítésére való fonál
himba fn ő középen megtámasztott, fel és le mozgatható vastag deszkaszál, amelynek mindkét végére egy v. több gyermekek ülhet és hintázhat; libikóka
himel-hámol ige ő himez-hámoz; mellébeszél; köntőfalaz
himen fn ő házasság; nász
himes1 fn és mn ő ruhát fonállal, gyönggyel díszítő mesterember; himvárró
ő színes mintákkal ékes, tarka fotokkal díszes <anyag>
himes2 mn ő csalárd; köntőfalazó beszédű
himetlen mn ő virágok nélküli, nem himes <terület, vidék>: puszta; kopár
ő hím nélküli, azaz nem díszített, egyszerű <ruhadarab>
hířpes mn ◊ asztmas; köhögős
hírkus fn ◊ kecskebá
hírlap fn ◊ rendszerint hetenként hatszor megjelenő újság; napilap
hírlapbányeg fn ◊ a hírlap v. nyomtatványköltemények bermentesítésére használt külön postabányeg ◊ főleg külföldről behozott időszaki lapokra bélyeg alakjában kivettet adó
hírlő fn ◊ hírlap; újság
hirmondó mn ◊ olyan <személy>, aki vikről, vmiről szóban hirt közül, üzenetet visz; hirvivő; hírnök ◊ olyan, ami vmely esemény, jelenség bekövetkezett jelzi
hirnök fn ◊ a lovaipornák kikáltója, a játékok sorrendjének közlője
hirsovár mn ◊ olyan <személy>, aki hírénvére, elismerésre mohón vágyik, s ennek elérésére mindent elkövet
hírszerzés fn ◊ az a mód, amellyel vki magának hírcsovet szerez, biztosít
hírszerző mn ◊ és fn ◊ olyan, ami dicsőséget, nevezetességet jelent ◊ az a személy, aki tetteivel dicsőséget szerez annak a közösségnek, amelyhez tartozik
hirtelenkedet fn ◊ harag; bosszú
hirtelenkedő fn ◊ meggondolatlan; heves
hirült mn ◊ elterjedt; közismert
hírvágó mn ◊ olyan <személy>, aki hírvágó vágyik
hirzet ige ◊ híresztel; széktőről
hiszpán, hispániai; hispánuš fn és mn ◊ spanyol
história, istória fn ◊ vmely népnek, területnek, intézménynek múltja; történet; történelem ◊ történetirás; történettudomány; történelem ◊ kalandos történeteket, históriákat tartalmazó könyv v. ponyvafüzet
históriás, istóriás fn ◊ <rendszerint vásárokon> könyveket, kiadványokat árusító vándorkereskedő
historikus, hisztórikus fn és mn ◊ történetíró; történész ◊ olyan <magatartás, eljárás, tulajdonság>, amely történetkutatóra, történetíróra jellemző v. hozzá illő
hiszem ksz ◊ hiszen
hisztrió fn ◊ komédiás; paprikajancsi; csepűrágó; ripacs
hit fn ◊ házasálandók egyházi eskülettele; esküvő ◊ becsület, ill. becsületesz vmely igéret megtartására v. vmely állítás erősítésére ◊ a legyőzöttnek szabad elvonulást, bántatlanságot biztosító írásbeli v. szóbeli igéret ◊ ünnepelemes igérettel vállalt feladat, kötelezettség ◊ szavahihetőség; hitel
hit mn ◊ esztelen; balga
hitbajnok fn ◊ mártír; véréntő
hitbér fn ◊ a házassági köteleseggel teljesítéséért v. általában a házasság megszűnéskor a feleségnek hűsége jutalmakban a férfi vagyonából biztosított rész
hitcikkelet fn ◊ <főleg katolikusokknál> a tételes hitvallás egy-egy összefüggő része, fejezete, szakasza; hitágazat
hiteles mn ◊ olyan <személy>, aki a valósághoz híven és csak azt szokta elmondani, amit személyesen tapasztalt; szavahihető; megbízható
hites fn és mn ◊ törvényes házasságban élő, törvényes (házastárs) ◊ megbízható, hú <személy> ◊ jó szakértői által végzett ◊ <nemzetközi érintkezésben> a követeknek adott megbízólevél
hiteszegett mn ◊ olyan <személy>, aki megszegte esküjét, eskü alatt tett igéretét, fogadalmát; hitszegő ◊ áruló; hűtlen ◊ árulóról jellemző <eljárás, magatartás>
hitet ige ◊ ámit; rászed; félrevezet
hitetlen mn ◊ hamisan esküvő, igéretet, egyezséget meg nem tartó <személy> ◊ hűtlen; hitszegő
hitetlenség fn ◊ hitszeges; árulás
hitető mn ◊ mást rászedő; csábító; csaló ◊ hitet, bizalmat ébresztő
hitezés fn ◊ eskü; fogadalom
hitfél fn ◊ a beszélő v. a szóban forgó személyével azonos egyházhoz v. vallási közösséghez tartozó személy
hitkövet fn ◊ apostol; hitpiritő
hitlen mn ◊ hitetlen, vallástalan <személy>
◊ nem keresztény; pogány
◊ <szerelmeséhez> híten
hitlevél fn ◊ <nemzetközi érintkezésben> a követeknek adott megbízólevél; hites
hitmártír fn és mn ◊ hitéért, meggyőződéséről a halált is vállaló (ember)
hitsorsos fn ◊ <megszólításként is> a beszélővel v. a szóban fogó személlyel egy, rendszerint kisebbségben levő egyháznak v. vallási közösségeknek a tagja
◊ <tréfás szóhasználatban>: zsidó
hitszakadás fn ◊ egyházsakadás
hitszegés fn ◊ esküivel fogadott igéretnek, hűségnek a megszegése; esküszegés
◊ árulás; hűtőlenség
hitszegő mn ◊ házassági hűségesküjét megszegő; hűtő
◊ <szerelmeséhez> híten
hittagadás fn ◊ vknnek hirtelen s látszólag indokolatlan szembefordulása addigi politikai magatartásával
hittelen mn ◊ hűtő <személy>
◊ áruló; hitszegő
◊ hit, reményesség nélkül való
hittőlszakadat mn ◊ hitehagyott; hittagadó; hitáruló
hitújítás fn ◊ az az X VI. században Európa-szerte kibontakozó vallási mozgalom, amely a keresztény egyházak a Bibliia szerinti megújítását tűzte ki céljául, és amelynek során szervezeti új egyházk keletkeztek: reformáció
hitújító fn ◊ a hitújítással, reformációval kapcsolatos, ezt elősegítő személy, törekvés, cselekvés
◊ a reformáció szöszólója, irányítója
hitvallás fn ◊ vallásfelekezet
hitvány mn ◊ sovány; vézna
hitványka mn ◊ meglehetősen gyenge minőségű, gyatra, silány <ruhanemű, kelme>
◊ kicsiny, sovány, fejletlen, vézna <személy, házilállat> ; soványka; vékonyka
hitványkodik ige ◊ soványodik; vékonyodik
hitványság fn ◊ vknének, vminek hitványul, gyengén, rosszul fejlett volta; soványság; girhesség; erőtlenség
◊ hitvány, kicsiny, vézna, beteges külsejű személy, főként gyermek
◊ hitvány, aljas személy
hitves fn ◊ <megtisztelő v. költői megnevezésként: > feleség, női házastárs
hitviszál fn ◊ felekezeti viszály
hiu, hijú fn ◊ padlástér; padlás
◊ üreg; hézag; űr
hiú mn ◊ hiábavaló, üres, tartalmatlan <beszéd>
◊ alapjában, légdből kapott <híresztelés>
◊ erőtlen; gyenge
hiúság fn ◊ hiú, tartalmatlan, haszontalan, hiába való dolog; semmiség; haszontalanság; hiábavalóság
hív mn ◊ hű; hűséges
hivalgás, hivalkodás fn ◊ üres, haszontalan időtöltés, kedvtelés, szórakozás
hivatal fn ◊ állandó foglalkozás; állás; kényérkereset
◊ fonts feladat, szerep, szerepkör; hivatás
hivatalfő fn ◊ feljebbvaló; felettes
hivatáskör fn ◊ önképző kör; szakmai kör
hivel fn ◊ tok kardpenge, kés tartására; hüvely
hivernen fn ◊ bölömbika
hives mn ◊ hüvös
hivít ige ◊ üresít; üressé tesz
hivogat ige ◊ <vőfél> több személyt, ill. családot egyum után meghív a lakodalomra
hivogató fn ◊ lakodalombeli vendéghívó vőfél
◊ az e személy által mondott s a lakodalomra való meghívást közől, tartalmazó verses v. prózai szöveg
hivás fn ◊ hűség; haszontalanság; hiábavalóság
◊ vminek hiú, hiába való, üres, tartalmatlan volta
◊ férfiakban, önmagának fitogtatásában megnyilatkozó hiúság; hivalkodás
hiváságos mn ◊ hiúsággal teljes; igen hiú
önmagában értelmetlen, célaltalan; hiábavaló

hijséges mn hű; ragaszkodó
hivtelen mn áruló; hitehagyott
hizak fn hézag; rés
hizalmány fn sertés; disznó; hizó
hizló mn és fn vminek termékenyebbé tételel elősegítő, előmozdító
ό állatok hizlalásával foglalkozó személy
hizó fn mesterséges, módszeres hizlalás
hizodalmas mn hizlaló; tápláló <étel>
hizodalom fn felüdülés
○ pihenőhely
hő1 mn és fn hőfehér
○ hold
hő2 msz ○ <messze levő v. vhol a közélen tartózkodó személy megszólítására:> hél; halló!
○ <kutyák hívására, kiegészítő hívó szóként>
○ <állatterelő, szarvasmarhának, rendszerint az ellenkező irányra utaló mondatszó társaságában:> balra!
hóbolygó mn holdkóros; alvajáró
hoci, hocci msz ○ add ide <az a tárgyat, azt az állatot, amely nálad v. a közzeledben van>
○ adj nekem, adj a kezembe (vmit)!
hód fn ○ hold <égitest>
hora hsz ○ holnap; a következő nap
hodai mn ○ holnapi; másnap
hódoltat ige ○ meghódít; leigáz
hodály fn ○ fedett juhakol; birkastálló
○ nagyobb pajtaszerű gazdasági épület
hódas, hódos, hódikós mn ○ fehér foltos homlokú <ló>
hodi fn ○ búcsú; búcsújárás
hódol ige ○ az ellenség adófizetőjévé válak
○ az ellenségen megadja magát
hódoló mn ○ <főleg levélben, udvariassági formulaként, a legmélyebb tisztelet, alázat kifejezésére használt szó>
hodu fn ○ had; hadsereg
hódvas fn ○ vmiker hódnak, ma vidrának, görénynek és más kisebb négylábú állatoknak fogására való vas, csapda, tőr
hódzság fn ○ lámpaüveg
hófnica fn ○ középkori lövegfajta
hófuvat fn ○ hófüvás
hófuvatag fn ○ hófüvás
○ hógorgeteg; lavina
hógomoly fn ○ kisebb lavina; hógorgeteg
hógúja, hógulya fn ○ hógyolyó
○ lavina
hogy1 hsz ○ amilyen módon; ahogy; ahogyan
○ amikor
hogy2 ksz ○ <kívánságot v. átkozódást, sztizkozódást kifejező mondat bevezető szavaként>
hogymint hsz ○ milyen állapotban, helyzetben?
○ milyen módon?; miképpen?; hogyan?
○ milyen mértékben?; milyen fokban?; mennyire?
hóha msz ○ <lő, ökör, tehén v. egyéb állat megállítására használt szó>
○ <messze levő v. vhol a közében tartózkodó személy megszólítására, megállítására olyankor, amikor a személy neve v. kiléte ismeretlen a beszélő előtt:> hél; halló!
hóhár fn ○ hóhér
hóharmat fn ○ dér; zúzmar
hóhérot ige ○ kínoz; üt; ver; gyötör
hóherság fn ○ kegyetlenség; öldökls; vérengzés
hójag fn lásd hájag
hompolyg ige ◊ fetreng
hompos mn lásd hancsikos
hon fn ◊ otthon; hajlék; lakás
hön fn ◊ hónalj
hónapszám fn ◊ havi vérzés; menstruáció; hószám
honáruló fn ◊ hazaruroló
honatyafy fn ◊ országgyűlési képviselő
honbarát, honfi fn ◊ hazafi
honsok fn ◊ kis földkupac (pl. vakondtúrás, hangyaboly, zsombék); halom; hancsik
◊ vakondok
honfibú fn ◊ a haza sorsa miatt érzzét aggodalom, keserűség, bánat
honfiúsít ige ◊ állampolgárrá fogad; honosít
honfivér fn ◊ vikinek hazájaért kihullott, kiontott vére
honföldi mn ◊ beföldi
honkórfn ◊ honvágy
honleány fn ◊ hazájaért szerető, annak javáért élő, elkesedő, küzdő nő
honmentő mn ◊ hazájaért nagy vesezedelmétől, pusztulástól megvédelmező, segmentő <személy, rendszerint politikus, hadvezér>
◊ a haza segmentésére irányuló; a haza segmentésével kapcsolatos
honn hsız otthon; odahaza
honnan hsız ◊ amely helyről; ahonnan
◊ <más határozó után.;> és egyéb hasonló helyről; máshonnan
honrarócrfn ◊ közhivatalt viselő nem nemesi származású személy
honrálf ige ◊ <tartozást, váltót> elfogad, kifizet
honrárius mn ◊ tiszteletbeli; címzetes
honos mn és fn ◊ honfitárs
◊ helybeli lakos
honszerem, honszeretet fn ◊ hazaszeretet; hazafiság
honszerző fn ◊ honfoglaló
hopfőrfn ◊ vezető főember
hopciher mn ◊ ordöngös; démonikus
hopcihér fn ◊ vezér
◊ fökolompos; főbujtató
◊ tekergő, dologkerülő személy; kupcihér
hópénznfn ◊ egy hónapra járó zsold v. fizetés
hopmester1 fn ◊ nemesi udvarház, major első cselédje
◊ fejedelem, főür udvari személyzetének tagja
◊ fejedelmi, főüri udvari személyzet vezetője; királyi udvarmester, szertartásmester; királyi udvar
газdasági vezetője
◊ királyi ajtónálló
◊ királyi fiatal vezető
◊ nevelő; házitanár
hopmester2 fn ◊ előfutár; előhírnök
◊ egyházi előlőjáró, vezető
◊ vikinek híve
hoporcs fn ◊ dudorodás vmely testen, tárgyon v. a föld felszínén
◊ göröngy
hoporcosos, hoportos mn ◊ rücskös; púpos; göröngyös
hóra1 fn ◊ egy fajta román népi tánc, körtánc
hóra2 fn ◊ az az idő, amelyet a szerzetes az előírt imák olvasásával tölt
hóra3 fn ◊ óra
horcog ige ◊ horkol; hortyog
hord ige ◊ a keresztdekbe rakott gabonát; a szőrűre szállítja, és asztagokba, halmokba rakja
horda fn ◊ féktelen, garázsdalkodó fégyveres csapat, sereg
hordár fn ◊ nagyobb városokban; hatósági engedélytel, megfelelő díjazásért csomagok szállítását, levelek, üzenetek közvetítését v. egyéb megbízásokat vállaló munkás; köszolga
hordás fn ◊ terményeknek a mezőről való összegyűjtése és beszállítása; betakarítás
◊ a méhek virágport és mézet gyűjtő tevékenysége, munkája
hordómű fn ◊ olyan kocsi, amelyre hosszúkás hordót szereltek, hogy abban vizet, élő halat stb. szállítsanak;
lajos kocsi; lajt
hordoz ige ◊ <költséget, kiadást> visel, fizet, fedez
hordozkodás fn ◊ költőzködés; hurkolkodás
hordozkodik ige ◊ költőzködik; hurkolkodik
hordtávol fn ◊ lőfegyver legnagyobb lótávolsága; hordtávolság
horgacsol ige ◊ horgol
horgas1, horgos mn ◊ tekergős, görbe <út>
horgas2 fn ◊ hiba; tévedés
horgasodik ige ◊ fokozatosan horgassá válik; görbül
horgászódik ige ◊ kérdezősködik; tudakozódik
horgol ige ◊ vkit rendszerint ingerelve, bosszantva zavarba próbál ejteni, zaklat; hergel
◊ <ember. állat> dühösen, indulatosan morog; herreg; acsarkodik
horrhó, horhos, horh fn és mn ◊ <szakadékos hegyoldalban képződött> vízmosta, meredek út; mélyút
◊ <hegyoldalban> meredek oldalú, alul keskeny, nagyobb árokhoz hasonló, vízmosta (mélyedés)
◊ vízmosta árok; mélyút; völgy
hórihorgas mn ◊ vékony és szerföllött hosszú <tárgy>
horka fn ◊ magyar méltóságnév
◊ ösmagyar bíró
horkad ige ◊ felfortyan; horkan; felmérgezedik
horkol ige ◊ horkan; felmordul
horno fn ◊ ásó
hornista fn ◊ trombitás
hornyák fn ◊ felvidék szlovák lakói, akik mint drótosok, üstfoltozók vándorolnak
hornyoló fn ◊ diszítésre használt, T alakú, többnyire fa nyéllel ellátott véső, a fej mindkét végén görbe
ëlél; fáncoló
hornyolt mn ◊ pájatos; barázdás
horó fn ◊ szakács
horológium fn ◊ idömérő eszköz; óra; harangjátékos óramű
horpasz fn és mn ◊ gyomor; has
◊ az emlősállatok hasának mindkét oldalán, a bordák és a csípő között levő behorpadás, amely különösen
a kihezett, sovány állatokon mély
◊ behorpad; beesett; sovány
hort fn ◊ vadászkutya; agár
horty fn ◊ orrlyuk
hospitály fn ◊ kórház
hóstád, hóstát fn ◊ telek, amelyen lakóház és major áll v. épül
◊ <nemely városban> külső városrész, városnegyed; külváros; előváros
hostél fn ◊ házhely a belsőségekkel együtt
hostya fn ◊ ostya
hósuvadás fn ◊ nagy tömegű hónak hirtelen lecsúszása, főként hegyoldalról; hógörgeteg; lavina
hószám fn ◊ menstruáció; havabaj
hospodár fn ◊ fejedelem; vezér; vajda
hosszan, hosszatt hasz ◊ hosszában
hosszszékek fn ◊ lábakra illesztett deszkából való, rendszerint hordozható, több személy részére készült,
támla nélküli ülőalkalmatosság; egyszerűbb pad; lóca
hótakelve hasz ◊ másnap; holnap
hova, hová hasz?? ◊ hol?
hovahamarabb hasz ◊ minél hamarabb; mit sem késve
hozzáad msz és fn ◊ <az igába fogott ló mozgatásának irányítására területenként eltérően:> balra v. jobbra
kanyarodj, fordulj!
◊ <területenként eltérően:> bal v. jobb oldal, irány
hozzáfér ige ◊ vkitől kitelik vmi; olyan jellemű, hogy hamar megteszi
hozzáolvas ige ◊ <számolás közben> hozzászámít vmit vmihez
huhogat ige ◇ üvöljt; ordít
 ◇ rosszat jósol
 ◇ rálehel
huhol ige ◇ huhog
 ◇ dúdol
 ◇ fűs; lehel
huhu fn ◇ egy fajta bagoly; uhu
 ◇ vénasszony; öregasszony
huhukkol, huhukkol ige ◇ huhog
 ◇ jesztő hangokat hallat
huj, hujj msz ◇ <disznó kergetésére használt szó>
 ◇ <ember kihívására: gyere ki!>
 ◇ <ember elüzemésére, elkergetésére használt szó>
huja1, hujja hsz ◇ vmely dologgal egyidejűleg s egy erőkifejtéssel, egy fáradsággal; egy füst alatt
 ◇ egyszerű; egyből; azon nyomban
hujah2, hujjah hsz ◇ <munkaközben rövid pihenés elrendelésére, főleg kubikusok, zsákolók, homokot hordók, nehéz testi munkát végzők között: rövid pihenőre hagyd abba a munkát!; pihenő!
 ◇ <felhívására: ne evezz!; lassan!>
 ◇ <felhívására: hagyd abba (hagyjátok abba) a munkát!>
hujjuju, hujjuju hsz ◇ <kitörő öröm, lelkesedés kifejezésére használt szó>
 ◇ nagyfokú tetszést kifejező kiabálás
 ◇ helyeslő kiabálás
hujjuju, hujuju hsz ◇ <kitörő öröm, emelkedett v. duhaj jókedv kifejezésére használt szó>
 ◇ <tánckurjantásként: ujjujju!>
hulladék fn és mn ◇ megcsontkított v. abbamaradt irodalmi alkotás; töredék
 ◇ nem vmely nagyobb egészhez tartozó, töredékes, kisebb jelentőségű <művészi alkotás>
hullámszörny fn ◇ <a görög mitológiában> kilencfejű veszedelmes szörny; hidra
hullatag mn ◇ veszendő; mulandó
humán mn ◇ humánus; emberséges; jöindulatú
humanisztikus mn ◇ görögöt és latint tanító <iskola>
humi, hummi fn ◇ holmi; kacat
humor fn ◇ <a régi orvosi felfogás szerint> az emberi testben keringő, a testet fenntartó azon nedvek összesége, amelyeknek az egyén kedélyvilágára lényeges hatásuk van
hun hsz ◇ hol?
huncut, huncut mn és fn ◇ semmirekellő; mihaszna
 ◇ aljas; alávaló
 ◇ gazfickó; semmirekellő
 ◇ csintalan, pajkos gyermek; csibész
huncutka fn ◇ <főfi hajviseletben> elöl, a fül mellett kétoldalt lecsüngő göndör v. bodorított hajfürt; pajesz; pofászakáll
huny ige ◇ szundít egyet; alszik
 ◇ meghal; elhuny
 ◇ <túz, láng> kialakuló, kezd kialudni
hunyfa fn ◇ darócóból v. gyapjas birkabőrből készült felsőruha
 ◇ nadrág; vászonnadrág
 ◇ pokróc; takaró
hunyósca, hunyósdi fn ◇ <gyermeknyelvben: bújócska
hunytat ige ◇ altat; ringat; álomba ringat
hupál ige ◇ püföl; üt; ver
hupog ige ◇ potyog; hullik
 ◇ pufog; dönge
hupolyag fn ◇ daganat; duzzanat
 ◇ növény magjának hólyagcsőrű tokja
 ◇ göröngy; bucka
huppad ige ◇ dagad; puffad
húr fn ◇ bél; gyomor
ideg
ősszesodort fonál; szíj
hurok
e 〈ruhát, ruhafejlett〉 sokáig, kimélet nélkül visel
huruba fn ő mélyü; völgyorsos; völgy
hurút ige ő harsányan kiált, kijárt, ordít vikinek, vkinek
ő nyersen v. durván, zsemberesen kiabálva leint, korhol, gyaláz
hurka fn ő szálas (haj, bőr, széna stb.) v. puha anyagból tekercsszerűen ősszesodródott v. ősszesodort, ősszehajtott csomó
hurkos mn ő bonyolult; szővevényes
hurláb fn ő 〈a hegedű fedélén előzöpén〉 a húrok alátámasztására való, mintegy 4 centiméter magas, faragott falemez; hegedűláb
huromat ige ő gyaláz; szidalmaz; becsmerel
ő rákiabál; rákiált
hurokketés fn ő hurok, csapda felállítása, elhelyezése vmely kisebb állat megfogására
huruba fn ő viskó; putri; kunyhó
hurat ige ő köhög; krákog; köhécsep
hurutálás fn ő köhögés; köhécselés
husángol ige ő husánggal v. általában nagyobb bottal alaposan ver vkit
húshagyókedd fn ő 〈a katolikus vallási életben〉 a farsang utolsó napja, mindig a hamvazószerdát megelőző keddő nap, amikor elhagyják a húsevést, és megkezdődik a bőjt
húslé fn ő húsleves
huszít ige ő uszit; lázit; ingerel; 〈-allatot〉 hajszol
hússzék fn ő hentesüzet; húsbolt
húsvágó mn ő olyan 〈személy〉, aki állatok (marhaféle, sertés) leölésével, szét darabolásával, kiméréssel foglalkozik; mészáros; hentes
ő az állat levágásához, feldarabolásához v. hússának kiméréseihez használt 〈eszköz〉
huszár fn ő zsinórós dolmányt viselő hajdú, megyei altiszt
ő könnyű fegyverzetű lovás katona
ő lator; rabió
huszámente fn ő prémmel szegélyezett, zsinórrozott katonai mente, amelyet a huszár a dolmány, kabát föléjőt viselt, és gyakran vártra vetett
huszámiatiánk fn ő hosszú, cifra káromkodás
huszárszín fn ő higant tartalmazó, szürke, tető irtásiára való kenőcs
huszás fn ő húsz krajcárt őrő ézüspénz
huszonöt szn ő 〈túlzó megnyílvánulásaként;〉 nagyon sok
huszt fn és mn ő eretnek; huszita
huta fn ő vas, acél és fém olvasztására való kemence; olvasztó kemence; kohó
ő fémet éreciből kiolvasztó üzem
hutmány fn ő bánafelvigyázó
hutyorít ige ő suhintva üt
hutyoró fn ő vessző; ág; gally
hutyorodik ige ő felfelé kapaszkodik; felkuszik
ő roskad; rogyadozik
huttyan ige ő felfele nö; nyúlik
ő vékonyodik; soványodik
húz ige ő fészit; nyújt
ő hasonlit rá v. hozzáz
ő megrővidít, zsarol, nyúz vkit
huzakodik ige ő nyújtódzik; pipiskedik; ágaskodik
huzalkodik ige ő felsersdül; felceperedik; felnő
huzalkodott mn ő felnőtt
huzam fn ő huzat; léghuza
húzásh ő vonás, vonal rendszerint vminek a feljegyzésére
húzatt ige ő 〈kapásnövényt, kapásnövényen belületetett területet;〉 ekekapával munkál
húzó1 fn ő 〈lábbeli;〉 rávart hurokszerű szalag, amelynél fogva felhúzzák; föl
húzó2 fn ő 〈puskán;〉 kakkas
húzogat ige ♦ <mosott ruhaneműt vasalás előtt> több irányban meghúz, és vizelek behint
hú msz ♦ <üreghorgás, elgondolkodás, elmélázás kifejezésére:> hm!
 ♦ <disznó, malac hajtására használt szó>
hú mn ♦ hívő
hűdés fn ♦ bánulás; paralízis
hüdints fn ♦ havasi pázsitorok, hegyalakok szabadban, nagy távolságra történő jeladása és kiáltó párbeszéde
hülem fn ♦ hüledés; ámulás; csodálkozás
hülemedik ige ♦ hül; kihül
hümget, ümget ige ♦ tagoltabban, erősebben, ismételten hümmög
hüök fn ♦ hüvelyk
hüöl fn ♦ hüvely
hűség fn ♦ hőség; kánikula; forróság
hüsel ige ♦ <árnyékos helyen> pihen; hűsöl
hüszi ige ♦ hisz
hút fn ♦ hit
hüttlés fn ♦ eskü; esketés; esküvő
hútőzik ige ♦ <nagyi melegben> hűvös helyen tartózkodik, pihen, hogy lehüljön; hűsöl
hüvelyez ige ♦ magyaráz; fejteget; taglal; zavaros dolognak próbálja az értelméért kideríteni
hüvelyk¹ fn ♦ hosszmérték, a láb tizenkettő része, amely kb. 25–27 milliméternek felel meg; coll
hüvelyk² fn ♦ bab, borsó héja, burkolata
hüzni fn ♦ cigarettahüvely
 ♦ töltényhüvely

I, í

-i hszo <kérdőszóként>: -e
lafia, ijafia fn ♦ vikinik fia, gyermek, hozzátartozója
ibrík fn ♦ agyagból v. fémából készült, öblős, füles, gyakran fedővel ellátott, csúcsos szájú, korsóserű kisebb edény, főleg folyadék töltésére
 ♦ csésze; bögre; csupor
ibríklál, iprikál ige ♦ nagyi szükségét végzi; kakál
ice, itce, ice fn ♦ <folyadék, szemes anyag mérésére> kb. 8 deciliternyi régi ürmérték
 ♦ ilyen ürmertő edény
idább hszo ♦ idébb
idebb-odább, idább-odább hszo ♦ egyik irányban is tovább, másik irányban is tovább; egyik helyre is, másik helyre is; ide-oda
 ♦ egyik helyen is, másik helyen is; itt is, ott is; itt-ott
idebb-tovább hszo ♦ <hosszabb időn át> ide-oda járva, eközben hol egyik, hol másik dolgát végezve
idefel hszo ♦ idefenn
ideg fn ♦ hanger, különösen lant v. íj húrja
 ♦ az íj húrja
idegen fn ♦ idegen terület, birtok
idegenség fn ♦ idegenkedés; tartózkodás; hidézség
ideges mn ♦ inas; erős
ideiglenvaló mn ♦ ideiglenes; átmeneti; provizórikus
idegláz fn ♦ lázáll járó idegbaj
ideki hszo ♦ idekinn
idele hszo ♦ idelelenn; idelelent
ide-oda hszo ♦ <számméve megközelítő értékéle jelölésére, időtartamot kifejező szóval kapcsolatban:>
körülbül; idestova, innen-onnan
 ♦ mindegy, hogy van-e v. nincs; nem számít; ide v. oda; akár ide, akár oda
ides mn ♦ édes
 ♦ idős; koros
idestova fn ♦ ide-oda
idétlen mn ♦ idő előtt világra jött, koraszülött, s ezért fejletlen, csenevész <gyermek, állatnak a kicsinye>
 ♦ idősérült, alkalomszerüült, idejémtült <emberi megnyilatkozás>
gyámtalan, esetlen, ügyetlen <személy, állat, megnyilatkozás>
alaktalan, formátlan, elfajzott, ostromba <lény>
idevaló mn ő ehhez a városhoz, faluhoz tartozó, itt levő, itt fekvő <dolog>; iteni
idez ige maga elé rendel, hív vkit; hivat
ideztető fn ő felperes; panaszos; panasztevő
idióma fn ő nyelv
nyelvjárás; tájszólás; csoportnyelv
idiótkon fn tájszógyüjtemény; tájszótár
idnap, idnap fn ő ünnep; ünnepnap
idom fn művészsi forma, különösen irodalmi, költői forma
idomos mn ő alkalmassal; megfelelő
erkölsős; becsületes
rendes; csinos
aránynos; formás
idomtalan mn ő ostrombán alaktalan, az illó v. szép formát sértő <dolog>
idomzat fn ő alkat; testalkat; termet
idomzatos mn ő szép; csinos; formás
idő fn ő rossz idő; vihar
időhaladék fn ő vmely határidő elhalasztása; halasztás; haladék
időszó fn ő ige
időz ige ő időpontot meghatároz, kitűz; határidőt kijelöl
idővontatás fn ő időtartam; időköz
idres-bodros mn ő bodros szalagokkal díszített; nagyon bodros; felcicomázott
idus fn az őkori latin naptárban a hónap közepé
idvezítk ige ő üdvözít; megvált
boldogít; boldoggá tesz; üdvözít
idvezélés fn ő üdvözlés
idvezüül ige lásd üdvözül
idvezült mn lásd üdvözült
ifíasszony, ifíasszony fn ő <gyakran kedveskedő megszólításként:> fiatal asszony, menyecske
kipépes, rossz hírű menyecske, asszony, nő
ifiúr fn ő fiatalúr; úrfix
ifijanta, ifijontar ha ő ifjú korában; ifjúként
ifijunc fn ő ifjú férfi
ifijonti mn ő fiatalkori; ifjú; fiatalos
ifijúdad mn ő fiatal
ig fn ő késpenge
iga fn ő igásállatok húzó szerszámának az a része, amely az állat testére támaszkodik, s amelyhez a közvetlenül húzó rész (istráng, rúd) van kapcsolva; járom
vmely munkára igénybe vett, főosztott, párhuzamos fogott teherhúzó állat, rendszerint szekérel v. ekével együtt
igás mn és fn ő olyan <háziállat>, amelyet igába fognak, v. amelyet mezőgazdasági munkára, teherhúzásra használnak; igavonó
igásállatok, főleg örökök gondozásával foglalkozó, velük dolgozó mezőgazdasági munkás
nehéz munkát végző, robotoló, igát húzó <személy, csoport>
ingaz mn ő vmely jogi követelmények v. szabálynak, ill. vmely egyezménynek, egyezségnek megfelelő; jogos; törvényes; szabályos
becsületes munkával szerzett, jogosan birtokolt
igazándi mn ő igazi; valódi; valóságos
igazlátó fn ő döntőbíró, ítélőbíró, akinek feladata a felek közötti egyezség létrehozása a megfelelő és megvalósítására vonatkozó jogok végrehajtása
igazlátó fn ő döntőbíró, ítélőbíró, akinek feladata a felek közötti egyezség létrehozása a megfelelő és megvalósítására vonatkozó jogok végrehajtása
igazoló fn ő rendelet
igazság fn ő igazságszolgáltatás; törvény
hivatalos igazoló irat
igazságügy mn ő az állam végrehajtó hatalmának gyakorlása a jogszabályok meghatározására, a jog védelmére
és érvényének biztosítására; igazságszolgáltatás; bíraskodás; törvénykezés; itélkezés
igazságtévés fn † az a tény, cselekvés, hogy vki igazságot tesz vmely ügyben, vki között; itélet, döntés arról, hogy kinek van igaza; igazságtétel
igazszóló mn † öszinte; igazmondó
ige fn † három szál fonál mint egység
○ keresztszem
ige2 fn † szó; kifejezés
○ kinyilatkozatasszerűen hangző, nagy mélységeket sejtető szó, láttnoki, prófétai kijelentés, eszme
○ jelige; jelszó
igen hs z többnyire; általában
○ körülbëlül; hozzávetőleg; közelítőleg
igenleges hs z † félreérthetetlen; egyértelmű; világos
ígész ige †<babonás hiedelmek szerint> vkit hatásos cselekménnyel v. szóval vmely cél érdekében szabad elhatározó képességétől megfosztzani igyekszik; bűvől
ígézet fn † varázslat; bűbáj
○ az a szöveg v. cselekvés, amelynek elmondásával, végrehajtásával a varázslat bekövetkezik
○ lenyűgöző, elbüvölő hatás
iglice, iğlic fn † reteken, legelőkön tenyésző, liláspros virágú, tövises törpe cserje, amelynek gyökere gyögyítő anyagot tartalmaz
ignorál ige † szándékosan mellőz; nem vesz figyelembe vmit
ignoráns mn † járatan; gyakorlatlan; tapasztlatlan
igric fn †<királyi, főnemesi> <főleg hagyományos> <hangos, hangulatú> vezetés, sietés, sietség
igyen hs z † így főleg
igyől, igyők hs z † valóban; bizony
○ nehogy; talán
○ hátha
○ majd
○ rögtön; azonnal; azon nyomban
igyvirág fn †<hangos> gabonavirág; búzavirág
ih fn †<hangos> lásd jonh
ihalja isz †<főleg versben, hangos, emelkedett hangulatú v. duhaj mulatás közben hangszagot tartalmaz, a jókedv kifejezésére használt szó>
ihajnáré isz †<hangos, emelkedett hangulatú v. duhaj mulatás közben hangszagot tartalmaz, tánckurjantás, a jókedv kifejezésére használt szó>
ihaj-tyuhaj isz †<hangos, emelkedett hangulatú v. duhaj mulatás közben hangszagot tartalmaz, a nagy jókedv kifejezésére> : ihaj-csuuhaj!
ihar fn † juhar
iharos fn † juharfából álló liget, ill. erdő v. erdőrész
ihas mn † szomjas; tikkadt
iháasz fn † juhász
ihazik ige † szomjazik
ihel, ihil ige † sugalmaz; inspirál; leekesit; buzdít
ihletes mn † ihlettel, ihletben alkotó, ihlettet <személy>
○ ihlettől áthatott, erre valló <alkotás>
○ ihlettet sugalló, ébresztő
ihlettet, ihlett mn † hivatott, művészete magaslatán álló
ihlik ige † ihlettet állapotban van
○ nagyon elmélyültten ír, alkot vmit
ihol, ehol, ehun hs z és is † itt
○ <a meglepetés kifejezésére v. pusztán az előadás élénkítésére közbevetett felkiáltásként> : ime, lám; ime itt
ijafia fn lásd iafia
ijas fn ◊ olyan eszköz, szerszám, amelyik kifeszített húrral v. vékony madzaggal működik
◊ ijas harcos; ijasz
ijegető fn ◊ madárijesztő
ijen ige ◊ ijeszt; rémiszt; riaszt
◊ ijet; riad; retten
ijeszke mn ◊ könnyen megijedő; ijedős
ikább has ◊ inkább
iklat ige ◊ <embert, állatot> hajt, kerget, űz, zaklat
◊ <áram-Kv.> vhová tart
iklik, ikol ige ◊ megtorpan; hököl
ikrás mn ◊ nőstény <hal>
iktat, igtat ige ◊ <vmely magasabb hivatali állásba, tisztségbe, rangba> ünnepélyesen behelyez, felavat vkit
◊ küld; juttat vhova
ilány, ileány fn ◊ kislány; lányka
ildom fn ◊ ésszerűség; okosság
◊ tisztességtudás; illedelmesség; illemtudás
ildomos mn ◊ okosan, eszesen, ésszerűen viselkedő <személy>
ildomtalan mn ◊ ésszerűtlen; buta; oktalan
◊ illetlen; modortalan; neveletlen
illa fn ◊ futás; szökés; menekülés
◊ menedékhely
illatoz ige ◊ szagol; megszagol
illant ige ◊ elfut; elszökik
illedelem fn ◊ illem: jómódor; illendőség
illeget ige ◊ illeszteni próbál; illeszttet
illendő mn ◊ kinek a lényéhez, természetéhez illő, annak megfelelő
◊ összeillő; egymáshoz tartozó
illet ◊ ike ◊ kivile érzelmű hatást tesz; lelkileg érint
◊ tapint; érint
illet2, illetes, illetet fn ◊ érintés; tapintás
illetetlen, illetlen mn és hsz ◊ olyan <tárgy>, amihez még nem nyúltak hozzá; érintetlen
◊ illetetlenül; érintetlenül
illik ige ◊ eltűnik
◊ elszalad; elrohan; elfut
◊ elmallad; elporlad
◊ illazik
illiterátus mn ◊ műveletlen; tanulatlan
illó mn ◊ eltünő; ellillanó
illumakativ mn ◊ haszontalan; hiába való; eredménytelen
illuminál ige ◊ <ünnepe alkalomból utcákat, ablakokat> kivilágít
illumínált mn ◊ kivilágított
illumínátnus fn ◊ megvilágosult; felvilágosult; a felvilágosodott eszméket terjesztő titkos társaság
illvány fn ◊ sáros föld
ilyen, illyen nm ◊ <szitkozásban, bosszús, haragos szidalmazásban, enyhítő szóként>
ilyenadta mn ◊ erős, erős szidalmazó, korholó jelzők enyhítő helyettesítőjeként:> ebadta
ilyen-amolyan nm ◊ olyanféle, amilyen legtöbb van; nem valami értékes; akármifele; akármilyen
◊ <szidalmazó, korholó jelzőket helyettesítő enyhítő kifejezésként:> ilyen meg amolyan
ilyennemű nm ◊ ilyenfajta; ilyenféle
ilyetén nm ◊ ilyen
imád ige ◊ nagyon kérlel vkit; könyörög
◊ imádokzik; fohászkodik; imát mond
imádságos mn ◊ olyan <személy>, aki szeret imádkozni, sokat imádkozik
◊ imádkozó v. az imádkozás áhitatát sugalló
◊ imádkozás kor szokásos
imaginárius mn ◊ képzel; képzeletbeli
imán fn ◊ előimádkozó a mohamedánoknál; imám
imé msz ◊ ime
imed ihe ős dü émed
imeg fn ◊ ing
imette, imetten hsz ◊ ébren
imhol msz ◊ ime; itt van
◦ <a meglepetes kifejezésére v. pusztán az előadás élenkítésére:> ime, lám
imide-amoda hsz ◊ egyik helyre is, a másikra is; hol ide, hol amoda; különféle helyekre
imig, imigyen hsz ◊ az imént, a közvetlen szövegelőzményben meghatározott, körüliit módon
◦ a szövegnek itt közvetlenül következő részében idézendő szavakkal
imilyen-amolyan mn ◊ <enyhe szitkozódásban, szépítő szóként>
imitt-amott hsz ◊ időnként; néha-néha; hébe-hóba
imlet fn ◊ szoptat
immakulata mn ◊ szűz; érintetlen; ártatlan; szűzies
immár ◊ immár
immatrikulál ◊ jegyez
immáron ◊ immár; már
impéria fn ◊ államhatalom; uralom
impertinens mn ◊ arrogáns; hetyke; neveletlen; szemtelen
impók fn ◊ lábdaganat
imposszibilis mn ◊ elfogadhatatlan; lehetetlen
imposztor fn ◊ csaló; szélhámos; gazember
◦ huncut ember, gyerek; kópé
impropál ◊ meghatározt
impresszárió fn ◊ előadóművészek fellépéseinek, vendégszereplésének, különösen hangversenyeinek üzleti megszervezésére
imprimál ◊ <vmely hatóság> a nyomtatásra szánt írásmű megjelenését engedélyez
imprimál ◊ <vmely hatóság> a nyomtatásra szánt írásmű megjelenését engedélyez
imputáció fn ◊ vád, gyanú
imputál ◊ ráfog; megvádol
imt ◊ buzdít; serkent
ín1 fn ◊ szolgarendű személy; rabszolga; szolga
ín2 fn ◊ futónév szára, indája
◦ lábikra; lábszár
◦ halászhaló keretéül használt vastagabb kötél v. zsineg
◦ horog zsinege
inaskodik ◊ vmely ipari v. kereskedelmi szakmában inasként van alkalmazva
◦ <<kinél, vmely családban v. intézetben, szállóban stb.> inasként szolgál
inaszakadt mn ◊ olyan <ember, állat>, akinek, amelynek megeröltetés, betegség, öregség miatt inai, izmai pethüdtetek, s ezért erőtlen, gyenge
incendium fn ◊ tűz; tüzvész
incifunci mn ◊ nevetségesen kicsi, alacsony termetű és vékony alkatú, sovány <személy>
incs fn ◊ inger; ösztön
incsel1 fn ◊ cselvétés; mesterkedés; cselszövés
incsel2, incselkedik ige ◊ bűnre csábít; kisért ◊ buzgókodik, iparkodik, igyekszik; mesterkedik vmín
ind mn és fn ◊ Elő-Indiában lakó népek közé tartozó <személy>, indekből álló <csoport>
indicum fn ◊ bűnjel; bizonyíték
indigéna fn ◊ bennszülött
indigitál ige ◊ megjelöl; kijelöl; megszab; előír
indignálódik ige ◊ bosszunkodik; főlháborodik; felindul
indóház fn ◊ vasútállomás; pályaudvar
indul ige ◊ vmely érzélem állapotába kezd jutni; gerjed vmire
indulatlan mn ◊ mozdulatlan, egy helyben álló; állandó
induló, indulat fn ◊ indulás; elindulás
indus fn ◊ Elő-Indiában lakó néphez, főleg az indoeurópai nyelvtörzshöz tartozó személy ◊ Észak-Amerika őslakó népeihez tartozó személy; indián
indzsellér, inzsellér fn ◊ általános műszaki tudású, képzettségű személy, különösen földmérő v. vízszabályozó mérnök
iné, inó fn ◊ fiatal nőstény szarvasmarha; őnő
infámia mn ◊ gonoszság; aljasság; galádság
infámis mn ◊ aljas; becstelen; szégyenletes ◊ szörnyű; borzasztó; rettenetes
infáns fn ◊ a királyi hercegek és hercegnők címe a régi spanyol és portugál királyságban
infekt mn ◊ búzös; undorító
inferioris mn ◊ alsóbbrendű
infernális mn ◊ gonosz; ördögi; pokoli
infidélis fn ◊ pártútő; zendülő; lázadó
infiltrál ige ◊ beszívárog; behatol; beívódik
infúlai ige ◊ befolyásol; hat
infuła fn ◊ püspöksüveg
ing, üng fn ◊ a ruha alatt, közvetlenül a testen viselt, könnyű, mosható anyagból (vászonból v. gyolcésből) készült bő, hosszú fehéremű; női alsó- v. fehéremű; pendely ◊ kombiné ◊ ujjatlan női ruhadarab, melyet az ing fölé vettek, hogy derekukat összeszorítsák, és karcusbóbnak lássanak; ingváll
ingadoz fn ◊ mozog; jár
ingalj fn ◊ női ing alsó része ◊ a női ingvállnak kiegészítő, a derékon alul erős része; pendely
ingatlan mn ◊ nem ingó; nem ingatható; nem mozgó; nem mozgatható; mozdulatlan; szilárd
ingbetét fn ◊ <női ruha v. blúz mellrészén> mély kivágásba illesztett, rendszerint fehér pamutszövetből készült, gallérral és esetleg zsabóval díszített betét ◊ <női ingen> diszként alkalmazott hímzett v. csípkés betét
ingesztel ige ◊ ingerel; idegesít
ingfodor fn ◊ az ing mellrészét v. az ingujjat díszítő fodor
ingmássa fn ◊ gatyva; alsónadrág
ingó mn és fn ◊ ingatag; bizonytalan; változó ◊ ingóság
ingó-bingó mn és fn ◊ ingó (vagyontárgy); ingóság
ingrediencia fn ◊ alkotóelem; hozzávaló
ingváll fn ◊ ujjatlan női ruhadarab, melyet az ing fölé vettek, hogy derekukat összeszorítsák, és karcusbóbnak tűnjenek; pruszlik
ingyen hsz ◊ ok v. cél nélkül; hiába ◊ egészsen; teljesen ◊ semmiképpen sem
ingyenes fn ◊ az a személy, főleg tanuló, aki vmely intézetben, rendszerint internátusban az ellátásáért,
irredenta mn és fn ◊ fel nem szabadított; nem egyesített

◊ az a mozgalom, amely vmely állam területi igényeit nemzetiségi összetartozás v. a történeti jog címén akarja érvényesíteni

irremediális, irreparábilis mn ◊ jóvátehetetlen; helyrehozhatatlan

irrevokábilis mn ◊ visszavonhatatlan; megmásíthatatlan

irtapasz fn ◊ sebatapasz; tapasz

irtóbika fn ◊ keskeny, erős kapa, amelyet gyökerek elvágására, szólótoke kivágására használnak

irtóvány, írtvány fn ◊ kiírtott erdőrész; írtás

◊ a fagyonkerekek kiszedeése után szántófölddé alakított erdőrész

isa hsz ◊ íme; bizony; valóban

iskála fn ◊ létra

iskátkula fn ◊ skatulya; doboz; kis szelence

iskola fn ◊ iskolai osztály

iskolakönyv fn ◊ az alsó- és a középfokú oktatásban használt tankönyv

iskolamester fn ◊ elemi iskolai tanító

iskolapénz fn ◊ tandíj

iskolaszék fn ◊ a közép és a felekezeti elemi iskolák helyi felügyeletére és gondozására az egyházközség tagjaiból választott testület

iskolaszolga fn ◊ iskolában alkalmazott hivatalségé; pedellus

iskoláz ige ◊ fegyelmez, fenyit vkit

◊ növény hajtásainak növekedését szabályozza

islang, islóg fn ◊ ruha, főkötő és öv díszítésére való csillogó, kerek kis fémlap; flitter

◊ lemezzé kalapált fém, pléh

isling fn ◊ halászkötél

isme fn ◊ ismeret; tan

ismég hsz ◊ megint; ismét

ismerektenlenség fn ◊ vmiről való ismeretek hiányára; tájékozatlanság; tudatlanság

ismettség, ösmerettség fn ◊ vmiről való ismeret, tudás

ismerőv, ismédia fn ◊ olyan tulajdonság, amelyről vmi v. vminek a lényege felismerhető, megismerhető; ismertető jegy, kritérium

ismétlen hsz ◊ ismét

ismétlés fn ◊ ismétlés

ispán, ispány, espán fn ◊ a királyi várak és a várhóz tartozó csapatak parancsnoka

◊ királyi főtisztviselő, aki egy királyi vármegye élén állott

◊ gazdasági intéző

ispinác fn ◊ paraj; spenót

ispion fn lásd spion

ispotály, ispita fn ◊ szálláshely utazók, főként zarándokok, búcsújárók részére

◊ szegénysorsú betegek, öregek, ösvények menhelye

◊ lelenceház; árva váz

◊ kórház; betegház

◊ a haltartó bárka külön rekesze, melybe a megbágyadt halat rakják

istál ige lásd instál

istáp fn ◊ bot; pálca; vessző; mérővessző

◊ halászhalók dorongszerű tartozéka

◊ jogar

◊ mankó

◊ vikinek nyújtott segítség; gyámolítás; oltalom

◊ az a személy, aki vikinek segítséget, gyámolítást nyújt; gyámolító

istápó ige ◊ anyagilag v. erkölcslég támogat vkit, vikinek segítséget nyújt, gondoskodik vkit, vmiről; gyámolít

istápos fn ◊ birói pálca v. mankó; bot

istenadta, Isten adta mn ◊ <elismerő, dicsőr jelzőként>: bőven termő, termékeny <föld>: áldott

◊ szálonlomra méltó ember

istenáldás fn ◊ gyermek <a családban>

istenenes mn ◊ nagyon vallásos
istenészet fn ◊ hittan
istenfáját isz ◊ <szépítő, enyhe káromkodásként használt szó>
◊ <nagyfokú felindulás, harag, felhúborodás kifejezésére használt szó>
◊ <nagyfokú megütközés v. csodálkozás kifejezésére használt szó>
istenház fn ◊ templom
istenhozzád fn ◊ búcsúzó köszöntés rendszerint „Isten hozzád v. hozzátok” szavakkal
◊ végleges v. hosszabb időre szóló búcsú
istenigazába,istenigazában hsz ◊ a kellőnél, a kielégítőnél is nagyobb mértékben, erősebben, jobban; alaposan; ugyancsak
◊ az igazságnak, a valóságnak megfelelően; úgy, ahogy van
istenkedik ige ◊ Istenre hivatkozva kér vkit, vmit; rimánkodik, könyörög vkinek, vmiért
istenlova fn ◊ <tréfás megnevezésként:> szamár
istentelen mn ◊ hitetlen; elvetemült
istentudomány fn ◊ hittan; hit tudomány
istenuccsse,istenugyse,isten uccseg msz ◊ <vmely állítást, főleg igéretet, fenyegetést v. tagadást erősítő esküdőözésként:> esküszöm az Istenre, hogy …; hitemre, szavamra mondon, hogy …
istenverése fn ◊ Isten től eredő súlyos csapás, szerencsétlenség
◊ olyan személy, akivel nagyon sok gond, baj, bosszúság, méreg van, különösen nagyon rossz gyernek
isteráza fn ◊ strázsá; őr
istifán fn ◊ fejdís; diadém
istória fn lásd hístória
istóriaíás fn lásd históriaíás
istráng fn ◊ kötél; szij
iszák1 fn és mn ◊ részeges ember
iszák2 fn ◊ bőrtarisznya
◊ <juhássoknál> birkabőrből tarisznyaformára varrt eleséges tömlő
◊ lovorn hordott élelemzásák
iszam fn ◊ a test vmely szervének előreessé
iszamik,iszamodik ige ◊ csúszik; siklik
iszamos mn ◊ átvedesedett; nyírko
◊ csúszós; síkos
iszeg fn ◊ üszők; parázs
iszén ksz ◊ hiszen
iszény fn lásd ízék
iszkába fn lásd eszkába
iszkábál ige lásd eszkábál
iszkódik ige ◊ kotródi; takarodik
◊ készségeskedik; hunyászkodik
iszling fn ◊ rendszerint csírhöz, istállóhoz toldott, félreszes melléképület, amelyet gabonatórmelék, polya, gabona v. széna tárolására használnak
iszonyátató mn ◊ borzalmat, írottázást, retettegést keltő, iszonyatos <dolog>
iszós mn ◊ olyan <személy>, aki kedveli a bort, sertet inni; iszákos; részeges
it fn ◊ ital; innivaló; folyadék
it ige ◊ itat; innivalóval kínál
ital fn ◊ ivás, különösen szesztes ital ivása
◊ szesztes ital rendszeres v. túlzott fogyasztása
◊ <italból> annyi, amennyit egyszerre v. egy hajtáshoz megiszik vki
italméritos fn ◊ az a helyiség, üzlet, ahol szesztes italokat mérnek
itató fn ◊ itátsára való vályú
◊ folyékony, kanalas orvosság
itce fn lásd icce
ítelőmester fn ◊ bíró; itélőbíró
itélőszék fn ◊ peres ügyekben itélkező hivatalos testület; törvényszék
iterál ige ◊ többször megismétel
ítész fn ◊ bíraló; kritikus
itos mn ◊ bort kedvelő; iszákos
itt hsz ô <meglepô tény bosszús, méltatlankodó megállapításában, megütközés kifejezésében:> na, tessék!; lám!; ime!
itten hsz ô itt
ithonos mn ô bennszülött; idevalósi
itt-ott hsz ô hozzávetőlegesen; körülbelül
ív fn ô ij
ivadék fn ô nemzedék
ivar fn ô nemi szerv, fôleg férfié; ivarszerv
ivik ige ô túlérik; puhul; kásásodik
ívôka fn ô pióca; nadály
ivola fn ô ibolya <virág>
ivor fn ô elefantcsontô 
ô (jelzôként) elefantcsontszinû <testrész, fog>
ivôtüûôk fn ô pásztorok tehenszarvból készített vízmerítô edénye
ívrét fn ô nyomtatvány, kézirat ívének egyszeri összehajtásával létrehozott alak; fôlíó
ízô1 fn ô nemzedék <leszármazási fokban tekintve>
lô rokonsági fok
ízô2 fn ô a szájüregnek v. a fogaknak a betegsége
ô gennyes, fekélyes betegség; fene; râkfene
ô <elhomályosult jelentéssel szitkozódásban, bosszús kívánságban>
izik ige ô tüsszent; tüsszög; köhécsel
izék, izik, iszény fn ô a takarmánnak olyan hulladéka, amelyet a jôsz nagym nem eszik meg, a jászolban hagy v. szétszôr
ô emberi eleked elmaradéka, hulladéka
izel ige ô vminek a kellemes ízét érzi és élezeti; ízlel
izen ige ô üzen
izgágaô fn és mn ô veszekedés; ellenségeskedés
ô veszekedôs
izgágaô2 fn ô gyomorégés
izik ige ô prüsszent; tüsszent
ô csuklik
ô ásít
izlôstan fn ô esztétika
izletes mn ô îzlôs
izmaelliôta fn és mn ô az Árpádok korában Magyarország déli részén lakó, egyebek között kereskedelemmel és pénzveréssel foglalkozó, mohamedán vallású bolgárok, szaracékok, szerecsenek közé tartozó (személy)
izmos mn ô erôs, vastag <târgy>
izromban hsz ô ízben; alkalommal; valahányszor
iztagos mn ô izmos; tenyeres-talpas
izül ige ô összefügg; kapcsolódik
izz fn ô izzadság
ô hô; hév
izzadmány, izzadék fn ô izzadság
izzasztô fn ô <lôszerszámon> a lô hátán fekvô, párnázott rész
ô nyereg alatti pokróc
izzô fn ô parázs

J

jáger fn ô puskás erdôkerülô; vadôr
ô belsô urasági alkalmazott, aki a földesurat vadászataira fegyveresen elkísérte, s egyéb szolgálatokat is végzett körülôtte
ô <az egykori Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében> határvadász
jajabasi fn ô török gyalogos katônák parancsnoka
jajditás fn ô dühkîtôres; dühroham
jajos mn ô fajdalmás; nyomorúságos; sirámas
járovány fn ○ járvány
jártaś mn ○ olyan <személy>, aki sokat járt-kelt mindenfelé a világban, aki sok helyet bejárt, beutazott
járvány fn ○ vándor; vándorló
járulékszó fn ○ jelző
jáspis fn ○ vörösbarna feldrágakő
jászol fn ○ szarvasmarha, ló, juh etetésére használt, fából (esetleg vasból, vasbetonból, téglából) készült, lábakon álló v. gyakran az istálló falához rögzített, vályúforma eszköz, rekesz
jassz fn ○ csavargó; huligán
ját fn ○ drusza; névrokon
  ◊ bajt v. veszélyt megosztó jó barát; pajtás
játék fn ○ szindarab
  ◊ színi előadás
  ◊ bizonyos alkalmakkor, népi szokásásként, erre vállalkozó előadóktól eljátszott, gyakran énekes jelenetek sora
játékbank fn ○ játékkaszinó; játékbarlang
játékmese fn ○ szindarab
játékpiac fn ○ színház
játékszín, játszószín fn ○ színpad; színház
  ◊ színjátszsás; színészet
játszi mn ○ játékos könnyedséggel mozgó <jelenség>
játszó fn ○ játék; játékszer
játszódik ige ○ játszadozik; játszik
játszóiskola fn ○ óvoda
javadalmas mn ○ hivatalallá járó birtokot, jövedelmét, javadalmat elvező, ebből élő <személy>
javadalmaız ige ○ javadalombanból, hivatalallá járó jövedelemben, birtokban részesít vkit
javadalmaızás fn ○ javadalomban, hivatalallá járó jövedelemben, birtokban való részesítés; javadalom, hivatalallá járó jövedelem, birtok juttatása, adományozása
javadalom fn ○ föld; földbirtok
  ◊ bizonyos egyházi hivatalallal, méltósággal járó birtok, ill. (biztosított) jövedelem
javall, javal ige ○ helyesel, helybenhagy vmit
javas fn ○ pogány kori pap; kuruzsló; varázsló; táltos
  ◊ a rendszerint apáról fiúra hagyott kuruzsló és jósló eljáráskokat ismerő, a babonás hiedelem szerint gyakran természettelütti erővel és képességgel rendelkező férfi
javassazony fn ○ népi babonákon alapuló kuruzslással foglalkozó nő
  ◊ természetes gyógyímodot alkalmazó nő
javasol ige ○ kuruzsló; rálolvas
jávor fn ○ a hazai ártéri erdőkben és diszkertekben, valamint városi utcákon gyakori kétlaki fa, melynek kettōsen szárnyas termése, szárnyalt, gyakran karéjos levele, apró virága van; juharfa; jávorfa
jégár fn ○ gleccser
ejec fn ○ kristály
jegecesedik, jegécül ige ○ kristályosodik
jeged ige ○ kristályosodik; összeáll
jegenye fn ○ nyárfa; fehéryárfa
jegesz ige ○ fagyaszt
jéglencse fn ○ kristály
jégsarok fn ○ sarkvidék
jegy fn ○ <állaton> a megkülönböztetés v. a felismerés megkönnyítésére való vágott jelzés, főleg a baromfi lágban v. farkán, nagyobb állatt fülen, ill. ugyanilyen céllal égetett v. pecséttel jelzés az állat bőrén (nyakán, fülen); jel: bélyeg
  ◊ vmely személyre, főleg rabszolgára, elitéltere, büntetettre süttött jel, bélyeg
  ◊ vmely állapotrtra, méltóságra, tisztességre v. eszmére utaló jel, jellép; jelvény
jegyajándék fn ○ az az ajándék, amellyel a jegyesek eljegyzéskor kedveskednek egymásnak
  ◊ olyan ingó v. ingatlan ajándék, amelyet a jegyesek jövő házasságvk szándékával egymásnak adnak
jegybeli, jegybéli mn ○ eljegyzett; jegyben járó
jegyes mn ○ olyan <személy, állat, dolgo>, akin, amelyen megkülönböztető, ismertető jel v. jegy van
  ◊ olyan <személy>, akit vmely helytelenített cselekedete miatt különösen figyelemmel kísérnek;
jó fn ◊ folyó
jó² fn ◊ kivánatos, izletes étel, ital
jó³ mn ◊ <megszólításban megtiszteltetésként v. kedveskedésként:/> tisztelt, kedves
jóbanya fn ◊ nagyanya
jobbadán hsz ◊ nagyobbbrézst; többnyire
jobbagy fn ◊ vikinek a kivánságát, parancsát híven teljesíti, neki alárendelt személy; alattvaló
jobbik mn ◊ jobb oldalon levő; jobb
jobbit ige ◊ igazit; javit; helyesbit
jobbos mn ◊ olyan <állat>, amelyet jobb oldalra szoktak befogni; jobb oldalra befogott
jódtinktúra fn ◊ jódnak alkoholos, barna színű oldata, amelyet főleg fertőtlenítésre használnak
jóféle mn ◊ igazi; valódi; nemes ◊ megbizhatatlan; csélszab
jog, jóg fn ◊ jobb kéz; jobb ◊ jobb oldal ◊ igazság
jógazda fn ◊ jómódú, gazdag paraszt, nagygazda
jogérvényes mn ◊ jogerős; hatályos
jogyakornok fn ◊ ügyvédjelölt; patvarista
jogtudor fn ◊ a jogtudományok doktora; jogi doktor
joházo mn ◊ csillapító; szelidítő
jókor hsz ◊ korán
jókötésű mn ◊ erős, izmos és egészséges <személy, főként férfi>
jól hsz ◊ jóformán; szinte
jóltartás fn ◊ vendéglátás; vendégség
jómoddal hsz ◊ annak rendje s módja szerint; szépszerével
jonh, johos, joh, johos, lh fn ◊ szív ◊ lélek ◊ epe ◊ ágyék ◊ has; gyomor; belső rész ◊ máj
jonkább kzs? ◊ inkább
jóraló mn ◊ céljának, rendeltetésének kifogástalanul megfelelő; alkalmas; hasznos ◊ kiadós; nagy
jórendin hsz ◊ alkalmassá; valószínűen; jóformán
jorgat ige ◊ irgalmaz; kegyelmez; könyörül
jóság fn ◊ isteni, mennyei erő ◊ csoda ◊ földbirtok; ingatlan; javak ◊ bármely vagyontárgy ◊ vetés; gabona
jóságbírakos fn ◊ földesúr
jóságigazgató fn ◊ nagyobb földbirtok kezeléséért, a gazdaság ellátásáért felelős, mezőgazdaságigazgató
jóságmagyaros fn ◊ jóformán
jóságkormányzó fn ◊ intéző; ispán
jóságos mn ◊ vagyono; gazdag
jóta fn ◊ az i betű görög neve
jötehetetlen mn ◊ magatehetetlen; cselekvőkeptelen
jótékonyn mn ◊ jóságos; kegyes
jótét, jótétemény fn ◊ jótét
jottányi mn ◊ egy cseppnyi; nagyon piciny
jovall fn ◊ tanácsol; javasol
jovas fn ◊ kuruszló; jós
joválas mn ◊ derűs; jökedvű; vidám
jödögél, jödögél ige ◊ lassan közeledik, esetleg közbe-közbe megállva, lassan jön
jön jönnek bekövetkezik v. bizonyos állapotba, helyzetbe jut, kerül
jószté msz jöjj ide hozzád, hozzáink! gyere ide!; jer ide!
jövel msz <személyhez, képeletbeli lényhez szólva: jöjj hozzád!; jer hozzá!
◊ <kívánt, nehezen várt időszakasz, állapot bekövetkezését kérve, sürgetve: köszönts be hozzá!
jövendőmondó fn <kalendáriumokban> az az állandó rovat, amely az évi időjárást jövendői meg, rendszerint versben
jövés fn fiatal hajtás; rügy
jövet fn az a tény, hogy vki jön; jövés; jövetel
◊ vmely jövőbeli időpont bekövetkezése
jövevény fn idegen, máshonnan jött személy v. személyek csoportja
jövőget ige <személy> ismételen, nem nagyon gyakran jön
◊ <pénz, kereset> apránként és időnként jön, kerül, adódik
jubilér fn ékszer
◊ ékszerész
judícium fn döntés; ítélet
jugszél fn bizonytalan irányból, de leginkább dérlő fújó szél
juha fn szekérrúd szárnyát fenntartó fa
juhászit ige lecsendít; lecsillapít; nyugtat
juház ige csillapít; szelídít
juházik ige <felindult ember v. állat> haragja, indulata, felindultsága csillapodik; szelidül; engesztelődik; nyugalmát visszanyeri
juhgomolya fn juhászit házigal készített, mellette rügyesztő alakulat, ahol a savó fújó szélből készült, gyakran elmesélődik az élethez csatlakozó súlyossággal, gyakran éjszakai, súlyos időjárással hajtunk át.
jülep fn főzet
◊ főzet
juss, jus fn <kit megillető> örökség; örökresz
◊ jog; törvény adta jog
◊ jogtudomány
jussol ige <örökségen való osztozáskor> örökségként kap vmit; örökül
jutány fn haszon; nyereség
jux fn tréfa; ugratás
jükér fn lásid gyökér
jülep fn főzet
◊ hűsítő ital
K
k. fn <1925 előtt:> korona (pénzegység)
kaba fn többféle madár neve vércse; kánya; ölyv; héja
kabala1, kabla fn nöstény ló; kanca
◊ ló
kabala2 fn cselszövény; ármány
kabaré fn szőrakozóhely; mulatóhely
kabát fn felöltő v. katonazubony
kabátszány fn hátul hasított kabátok lent, a hasítéktól jobbra, ill. balra levő egyik része, szárnya
kábel fn táviró; távirat
kabinet fn kis, keskeny oldalszoba; benyíló
◊ dolgozószoba
kadáver
kada
kacsos
kacsíma
kacska
kácsi
kacsálna
kacsáló
kacsalódó
kacébal
kacér
kacér
kacifántos
kacimbál
kacikí
kackos
kacola
kacor
kacor
kacoroz
kacs
kácsi
kacsi
kacsba
kacsína
kacska
kacsmar
kacsos
kada
kádár
kadárka
kadáver
kadencia, kádencia fn ◊ rím, ill. egy másik szóra rímelő szó
◊ szépen hangzó, gyakran ritmusos, találó, bölcs v. tréfás mondás; rigmus
káder fn ◊ a békeállományú hadseregben v. vmely katonai alakulatban> az a nagyobbbrészt hivatásosakból v. ténylegesekből álló állandó keret, váz, amelyet háború idején a behívtakkal, mozgósítottakkal feltöltenek ◊ háború idején a csapatoknak visszamaradó részlege, melynek az a feladata, hogy a harcoló csapatokat feltöltse; pótkeret
káderesz ige ◊ tudakozódik; kérdeznek; kikérdez
kadét fn ◊ az osztrák–magyar hadseregben> olyan örmesteri rangú, de tiszti állományú katona, aki önkéntesé váló esetében kitöltötte, és a tiszti vizsgát letette; hadapród ◊ <nemely nyugati államban> kapitányi rangot még említése, nemési származású katonatiszt
kádi fn ◊ békeállományú hadseregben v. vmely katonai alakulatban
kadóc fn ◊ panriózázóhoz való lístr, morzsa ◊ pép
kafána fn ◊ kávéház
káferka fn ◊ vízmérő
káffant, kaffan ige ◊ egyet utat; vakkant
kaffog ige ◊ pőfog; pöfkel ◊ sürrőn egymás után tüzet csihol
káforka fn ◊ bőgre, ivóedény
kaftán, kaftány fn ◊ hosszú, bő, kényelmes férfi hídikabát
káguár fn ◊ jaguár
kágyilló fn ◊ mezetlen csiga
kagylódad mn ◊ csavaros; kacskaringős
kagyma mn ◊ értékkel; hítvány
kagymában hsz ◊ hebehurgyán; félvállról ◊ elnagysolt; felületesen
ek hsz ◊ hebehurgyán; felületesen
ek hsz ◊ hebehurgyán; felületesen
kahácsol ige ◊ köhög; köhecsel
kahitol ige ◊ köhecsel; köhög
kahol1, kahog1 ige ◊ éles hangon, szaggatottan utat; csahol ◊ <rőka> jellegzetes, utatot hallat
kahol2, kahog2 ige ◊ köhög; nehézkesen köhecsel; kedvesen
kaholy fn ◊ fábol készült aljzat, amelyen a kemence v. a kályha áll ◊ kályha
ekajkó fn ◊ török csónak; evezős bárka
kajkó fn ◊ török csónak; evezős bárka
kajal-baja fn ◊ kiabálás; kiállózás; óbégatás
kajács mn ◊ görbe; ferde; horgas
kajál-bajál ige ◊ kiabál; kiállózik; ordibál
kajált fn ◊ kiált; ordít
kajár mn ◊ kiáltó; hangoztató
kajcsos mn ◊ görbe, girbégörbe <tárgey>, ◊ olyan <emberi, állati láb>, amely járás közben egymáshoz ütődik; gacsos
kajdács fn ◊ papagáj
kajdácsol ige ◊ kiabál; rikácsol
kajdász fn és ige lásd gajdász
kajler fn ◊ orgazda; zugárus
kajik fn lásd kaik
kajkó fn ◊ pénzna; karó ◊ horog; kampó
kajkol ige ◊ szüköl; vonit
kajla mn ◊ görbe; ferde ◊ szeles; vigyázatlan; hebehurgya; könnyelmű
kajmakán fn ◊ török helytártó
kajmó fn lásd gamó
kajsza, kajszos mn ◊ görbe; horgas
kajt ige ◊ kutat; keres
kajtár mn ◊ haszontalan; mihaszna
◊ kártevő; ártalmas
◊ nyalánk; falánk
kajtat ige ◊ keres, kutat vkit, vmit
◊ kerget, zavar, űz vkit, vmit
◊ kóborol; kőszál; lót-fut
kakas¹ fn ◊ kisfű himvesszője
kakas² fn ◊ puska ravasza
kakas³ fn ◊ szépen kipattant pattogatott kukorica
kakasgerenda fn ◊ a szarufa két agát összetartó keresztgerenda mint a tetőszerkezet része;
kakasülő fn ◊ a szarufa két ágát összetartó keresztgerenda mint a tetőszerkezet része
kakerlák fn ◊ csótány
kákics mn ◊ gyermekláncfű
kákog ige ◊ <tyúk, kakas, fácán> kárál;
kákumbák fn ◊ zavaros, összevissza beszéd
kákog ige ◊ <ember> sokat, értelmetlenül, haszontalanul fecseg
◊ köhög; köhécsel
◊ brekeg; kuruttyol
kakucsol ige ◊ <tyúk, kakas, fácán> kárál;
kákog ige ◊ ember sokat, értelmetlenül, haszontalanul fecseg
kakuszi mn ◊ hallgatag; szótlan
kálala, kálabriásh, kaláber, kalábriász fn ◊ az alsóssal megegyező kártyajáték, amelyben nem az adu alsó, hanem az adu felső a legmagasabb értékű kártyalap; felsős
kalaborgya fn ◊ szegestalpú fabocskor, amely a jégen is lehetővé teszi a biztonságos járatst
kalács¹ fn ◊ görbe (v. vmilyen célból meghajlított) fadarab
◊ tekervényes hely; ütvesztő
kalács² fn ◊ följelentőnek, nyomravezetőnek fizetett jutalom
kalácsol¹ ige ◊ összefon; összekulesol
kalácsol² ige ◊ feljelentőként megnevezi a gyanúsítottat
kalafa fn ◊ kaloda
◊ talpbotozás
kalafaktor fn lásd kalefaktor
kaláka fn ◊ falusi dolgozók önkéntes, segítő szándékú alkalmi összeállása egyes munkák (aratás, házépítés) közös, ingyenes elvégzésére
◊ a kalákában végzett munkát követő vigalom, mellyel a gazda a segítséget meghálálja
◊ általában evés-ivással egybekötött falusi társas összejövetel
kalács fn ◊ kanál
kalamajka¹ fn ◊ gyors ütemű, szilaj (lenyeg, ill. ukrán) tánc
◊ mutatlanság; mulatozás
◊ duda
◊ zavaros, összevissza beszéd
kalamajk¹ fn ◊ bizonyos fajta gyapjúkélme, ill. ebből készült ruha
kalamájó fn ◊ lábasfejű; fejlábú; kalmár
kalamár fn lásd kalmár
kalamáris fn ◊ nagy, porcelánból v. fém ből való íróasztali tintatartó
kalamász fn ◊ kocsikenőcs; kulimász; kerékkenő
kalamistrál ige ◊ alkalmatlankodik; lábatlankodik
motoz; kutat; kaparász
lézeng; csavarog
kalamitás fn õ zavaró, bosszantó, kellemetlen v. szégyenletes eset; kellemetlenség; galiba
baleset; szerencsétlenség
kalamol õ zörgő; zajt csap
motoz; kutat; kaparász
lézeng; csavarog
kalamus fn õ íróeszköz; írótoll; írónád
baleset; szerencsétlenség
kalamol õ írásig
zörög; zajt csap
motoz; kutat; kaparász
lézeng; csavarog
kalán fn õ írásig
galiba
baleset; szerencsétlenség
kalamol õ írásig
zörög; zajt csap
motoz; kutat; kaparász
lézeng; csavarog
kalapos fn õ kalap
kalap õ kalap
kalapos fn õ kalap
kalapkatulya, kalapkatulya fn õ főleg női kalapok szállítására, tartására való, rendszerint kerek tartonboz
kalapné az õ kalap
kaláris 1 fn õ korall
kaláris 2 fn lású/kláris
kalász fn õ a kukoricá porzós virágzata, címere
szénáborglya
kemence
kalangyálg õ <learatott gabonát> kalangyába, boglyába rak
kalantos mm õ mámoros; kötyagos
kalánynos fn õ falra akasztható kanálturtó
kalapfű fn õ nagy és széles, rendszerint húsos levelű gyomnövény; lapu
kalapos fn õ kalap
kalapskatulya, kalapkatulya fn õ főleg női kalapok szállítására, tartására való, rendszerint kerek tartonboz
kalaráb fn õ karalábe
kalárías 1 fn õ korall
kalárías 2 fn lású/kláris
kalász fn õ a kukoricá porzós virágzata, címere
kalászat 1 fn õ az a tevékenység, hogy vki az aratók után a tarlón maradt, elhullott kalászokat összeszedi; tallózás; kalászolás
kalászat 2 fn õ irodalmi művekből kiírt idézetek, jeles mondások, válogatott részletek gyűjteménye
kalászol õ <aratás után> a tarlóra húllott kalászokat, gabonaszálakat összeszedegeti; tallóz
kalászosodik; kalászt növeszt
kalászor 1 fn õ kalbász
kalászor 2 fn Jewish
káldeus fn õ csillagjós, jövendőmondó
kalafaktor, kalafaktor fn és mm õ szolga
bajt okozó, kellemetlenkedő, veszélyes <személy>
tréfacsináló; kópé; csinytevő
besúgó
kalendárium, kalendáriom fn õ olyan naptár, amely olvasmányokat is tartalmaz, régen időjáráslásokat, átomfejtéseket, a falusi népnek szánt, rendszerint alacsony színvonalú és tudománytalan írásműveket, esetleg ismeretterjesztő cikkeket, irodalmi alkotásokat közölte benne
kalézol õ csavarog; kóborol; kőszál
kalifa fn õ kis házikó; kunyhó
kalimpázik õ bukfencezik; henterég
félreferdul; elfordul
csavarodik
kalimpál; lóbálódzik
kalinkó fn õ lakodalmi fonott kalacs
fejkötódísz
forgó szerkezetű járóka
kalista fn õ pocsolya; tócsa; sáros hely
magas szárú, a szárán gombolható cipő
kamasz, gamasz fn ♦ vadászkutya; kutya
kamerád fn ♦ társ; barát; pujtás; cimbora
kamerád2 fn ♦ kémény; kürtő
    ◊ kandalló
    ◊ falban lévő kis üreg, amelyet tárolásra használnak
kamin fn ♦ kémény
    ◊ tűzhely
kamizől fn ♦ ujjas; zubbony
kamó fn ♦ lásd gamó
kamomilla fn ♦ kamilla
kamorás fn ♦ lárd kamarás
kamoraşek fn ♦ árnyékszék; illemhely; budi
kamőzik ige ♦ nemileg érintkezik; közösül
kámpesz msz ♦ vége van; odavan, meghalt v. megdöglött; kampec
kámpol ige ♦ csúfol; gúnyol
    ◊ nemileg érintkezik; közösül
kámpész msz ♦ vége van; odavan, meghalt v. megdöglött; kampec
kámva fn ♦ perem; szél; karima
kámzas fn ♦ a szerzeteseknek durvább len. a szerzeti ruhára varrt háromszög alakú fejrevaló; csuklya
kámzas fn ♦ barát; szerzetes
kán fn ♦ kanna
kanaf fn ♦ zsinór; fityegő; cafrang
kanafória1 fn ♦ gyógyzszer; orvosság
kanafória2 fn ♦ hegedűvönö lyukázására használt gyanta
kanalös fn ♦ konyhában a falra akaszthatott tartó, főleg főzőeszközök számára
kanalizál ige ♦ áról, csatornál; kanelíroz
kanapé fn ♦ sonkás zsemle
kanapész fn ♦ jelentéktelen nézeteltéréstől támadt, felfújt viszály, perlekedés, sértődés
kánasz fn ♦ disznópásztor; kondás
    ◊ durva, faragatlan, nyers modorú ember
kanavász fn ♦ <ágyneműként, bélésnek, különféle ruhadaraboknak stb. való v. hímzés alapjául szolgáló> durvább len. v. pamutszövet
kancamente fn ♦ kikészítetlen vadbőrből készült, rövid palásthoz hasonló, vállon átvétve viselt férfi ruhadarab; kacagány
kancás mn ♦ buja
kancélária fn ♦ iroda; hivatal
    ◊ kormányzó testület; kormányzó Szövetség
kancsi mn ♦ kancsal
kancsit ige ♦ kancsalít
kancsuka fn ♦ rövid nyelű ostor, amelyet a bivalyok hajtatására használnak
kandál ige ♦ nézeget; kandikál
kandalló fn ♦ parázs tartó; szeneleö
kandelábér fn ♦ nagyméretű, rendszerint több karú, diszes gyertya- v. lámpatartó
    ◊ állolámpa
kandi2 fn ♦ az istálló mellé épített takaránynaló toldaléképület
kandí² fn és mn  kíváncsiskodó személy
kandics mn  kancsal, bandzsa
kandicsál ige  leskelődik; leselkedik; kandikál
kandidál ige  vmely hivatalra, feladatra, címre jelöl vkit
kandika fn színházi látszó
kandikál ige  vhonnán lopva, kíváncsian tekinget, nézeget, leskelődik vhova, vmerre
kantus fn vmely tárgy, dolog v. vm mögül kissé látszik, előtűnik, feltűnik
kantit ige  vhonnán lopva, kíváncsian tekinget, nézeget, leskelődik vhova, vmerre; sandit
kandli fn  kis kanna; kis kancsó
kankalék fn a kútgémnek a kút felett levő végéről lelőgő hosszú, vékonyabb rúd, amelyre akaszthák a vedret, s ezzel húzzák fel a kútból a vízet; kútgém; kútstor
kankó1 fn  <szegényebb parasztok viseleteként> ványolt posztóból készült, csípőig, fél combig v. térdig éró, többnyire álló gallérú, újjas, lefelé bővíülő felsőruha; szűrkankó
kankó2 fn  kampó; horog
kankus fn  képezetlombeli rossz lény; mumus
kannibál fn  karib ember
kánon fn  törvény; szabály
kannón fr  tüzér
kannonikus, kanonok fn  egy káptalan tagja, magasabb rangú pap
kanta fn  régen agyagból, ma inkább fémből készült, főleg vízhordásra használt széles szájú, nagyobb korsó, kanna
kantair fn  orvosság; gyógyszer
kataires fn  és mn  boszorkány; varázsló
kántál ige  <gyerek, diák> karácsony előtt, ó- és újév napján házról házra járva (egyházi éneket) énekel
kantár fn  vminek az elhelyezésére v. vivésére használt, szögre, válla akasztható, szijből v. zsinegből, olykor háncsból készült ritka hálóforma tárgy
kantároz ige  fekez; lassít; zaboláz
kantás fn  fazezkas
kantaszékfn  hosszú nyelű, kerekkekkel ellátott villás rúd, amelynek segítségével a kemence belsejébe tolják, ill. kiveszik a fözőedényeket; kuruglya
kantátó fn  zene- és énekhangra írt kantát
kántor fn  negyedévé
kántorbőjt fn  a katolikus egyházban negyedévente tartott bőjti időszak
kantus fn  <gyermekek, néha nők viseleteként> egybeszabott, ingszerű, újjas felsőruha
kántus fn  <érffiviseleteként> kaftánszerű bő kabát, köpeny
kanto ige  énekek; ének
kányar fn  zöldgomb; kanyarodik
kanyarit, kanyaránt ige  görbén, iv alakban hajt, fordít, teker vmit
való kötelezése, ill. maga ez a szolgálat
kapituláns mn ◊ magát megadó, a fegyvert letevő, a harcot abbahagyó, feladó ◊személy>
kapitulum fn ◊ fejezet
káplán, káplyán, káplány fn ◊ segédlelkész
  ◊ gazdag földesúr v. főur házi, udvari papja
  ◊ a plébános mellett, annak beosztottaként papí feladatokat ellátó személy
káplár fn ◊ tizedes; altisz
  ◊ vőfély
kapli fn ◊ a lábbeliorrán elhelyezett bórdarab
  ◊ merev tok a konty befedésére; kápli
kápló fn ◊ asszonyok által hordott fejfedő, főköző
  ◊ kontyra való tok; kapli
kapó mn lásd kopó
kapocsfa fn ◊ csipesz; csiptető
kápolna fn ◊ gyökerekstül kihúzott kender v. len; sátor alakú csomóba rakva
kápolódik ige ◊ panaszkodik; zúgolódik
  ◊ gúnyolódik
  ◊ szitkozódik; átkozódik
kaponya, kapinya fn ◊ merítőedény; vödör
  ◊ koponya
kapornya fn ◊ kapor
  ◊ cserje; kis bokor
káposztalé fn ◊ a hordóban savanyított káposzta savanyú leve
  ◊ gyenge, savanyú bor; lőre
káposztás fn ◊ káposztával beültetett, káposztát termő föld
kappa mn ◊ testes
kappan fn ◊ herált kakis
  ◊ nök körül legyeskedő idősebb v. nemileg tehethető férfi
kappanoz ige ◊ <fiatal kakast> herél, ivartalanít
kápra fn ◊ érzéksalódás; káprázat
káprázat fn ◊ kísértet; szellem; látomány
  ◊ bűvölés; varázslás; varázslat
kapric1 fn ◊ és mn ◊ szeszély; hóbort
  ◊ csökönyösség; makaacsság
  ◊ makrancos; dacos
kapric2 fn ◊ kispárnák
kápsa fn ◊ kenyeres zsák, tarisznya
  ◊ szelelence; tok
kápsál ige ◊ <diák, kolduló szerzetes> természetbeni adományokat gyűjt az iskolai köztartás, ill. a rendház számára
kapszlí fn ◊ tok; tartó
  ◊ gyutacs
  ◊ a székét tengelyének végére húzott vaskupak, amely megakadályozza, hogy a kerék lecsússzon; stészli
kapta fn ◊ lópata
  ◊ fából készített, lábfej alakú cipészeszköz; kaptafa
kaptalan fn ◊ egyházi hiteles hely vezetője, illetőleg levéltárosa
  ◊ katolikus vallási egyesület intéző, vezető testülete
  ◊ szerzetesek gyűlése
  ◊ a püspökök tanácsadóinak, a kanonokoknak a testülete
kaptány fn ◊ különféle szerkezetű (pl. két félfőr alakú, összecsapódó vaslemezből v. pecekkel kitámasztott oldalú ládkádból álló), önműködő fegő szerszám, csapda, csapó ◊egér, patkány, görény, róka fogására>
kapat ige ◊ vmire szoktat vkit, vmit; kapat
  ◊ <főleg ló v. más tehervonó állat, ritkán személy v. közlekedési eszköz> lejtős v. meredek úton nehezen, kapaszkodva fölféle meg
kapu fn ◊ vmely tájréss eleje, kezdete
kárpátől v. régebben balvány alakra, ill. diszesre kifagartott kapufélfa
kapuciner fn ♢ egy kevés tejjel kevert sötétbarna feketévé
kapucium, kapicom fn ♢ csuklya
kapucsí fn ♢ török ajtónál; kapuőr
kapus fn ♢ kastély, vár, kolostor bejáratánál örködő személy
kapuszám fn ♢ adórozási kuls, mely szerint a megyék, városok és községek kapukra, portákra voltak felosztra, s meghatározóak, hogy mennyi adó fizetendő egy-egy kapu után
kapuszín fn ♢ tágas, rendszerint boltozatos kapuak
kaput fn ♢ hosszú felsőkabát, amely elsősorban a férfiak városi viselete volt
kaputós mn ♢ hosszú felsőkabátban, városi viseletben, kaputban járó, caputot viselő <személy>
kaputrokk fn ♢ francia v. német szabású hosszabb felsőkabát, amely városi emberek viselete volt
kapuzábé fn ♢ kapufélfa
kar fn ♢ karzat
karab fn ♢ kis hajó
karabély fn ♢ rövid csővűpuska
karabin fn ♢ főleg a lovasságnál és különleges csapatnemeknél rendszeresített, a vállon keresztbe csatolva is hordható rövid csővű puska; karabély
karacs fn ♢ éremcosásnál használt szerszám
  ◊ szénpor, só, köpor, törmelék stb. össze-, továbbkotorására használt bányászszerszám; bányászkapa
karaffina, karaffa, karaft fn ♢ üvegpalack; butéria; üvekgancsó
karaj fn lásd karéj
karajcár fn lásd krajcár
kárákatna fn lásd kárókatona
kárál ige ♢ <kapirgáló v. enni kérő tyúk> elnyújtott, kissé érdes hangon folyamatosan szól
káram fn ♢ nádadal, gyékénnyel, vesszővel, deszkával, bekerített, rendszerint fedetlen hely a szabadban legelő háziállatok együtt tartására és védelmére
karapool ige ♢ meghint; belcosol; bepermetez
karasia fn ♢ szoknya
karatylol ige ♢ <béká> kuruttyol
karavánszeráj fn ♢ vendégsfogadó; az utasok és kereskedőkaravánok elszállásolására alkalmas nagy fogadó a mohamedán országban
karazéroz fn ♢ becész; csókolat
karbidlampa fn ♢ kalcium és szén kristályos, világításra használt vegyületével működő lámpa
karbol fn ♢ átható szagú fertőtlenítő szer
karbonát fn ♢ karaj; sertésborda
  ◊ sült húsgombóc; pörkölt
karbunkulus, kárbugunkerfn ♢ vörös színű drágák; (pl. gránát, rubín)
karc fn ♢ rövid, hanguatos, gyakran tréfás leírás, elbeszélés, eszmefuttatás vmely időszerű eseményről; karcolat; kroki
karcer fn ♢ börtön; tömlő; fogda
  ◊ az a kis helyiség, ahol a büntetésből a diákokat bezárták; zárka
karcog fn karcolás
karcos mn ♢ még teljesen ki nem forrott, erősen csípos izú <szeszes ital>
  ◊ homoki szőlőből való, rossz minőségű, gyenge, savanyú <bor>
  ◊ harcias; veszélyes
karcsof fn ♢ kardkötő; kardec
karcsoh ige ♢ átkarol; átölel
kardal fn ♢ énekkar által, karban énekel dal; karének
kardalézsa mn ♢ hanyag; rendetlen
kardalézsai ige ♢ kóborol; kőszál
kardalos fn ♢ színházénekkar tagja; kőrisa
kardbódé fn ♢ kardmarkolat
kardcsörtető mn ♢ feltünési szándékból v. elbizakodott kardját csörtetve járó, hencegő, esetleg hetvenkedő, hányaveti <személy, főleg önkéntes, katonatiszt>
kardikó fn ♢ kis diszkardscska
elpergés
karmazsin
férfiak
nyitott,
karmantyú
beleillesztik,
karlyuk
háznál
kárlátó
karistol
karimzsál
karikáz,
karikásmester;
karikás
karikaláb
karikál
karika
karicsál
káricál
külső
görbe
gabona,
vívókesztyűnek
lovagi
a
karman
a
nagyjában,
kaparó,
v. szem
vöröshordót,
főleg
növénynek,
vmely
félkör
a
takarmány

által,
a
karöltő;
karvikázás

kardvas
a
da
kard pengéje; vas

kard

káré
fő
kétkerekű taliga; kordé

karéj, karaj
szele, kerülete vminek

félkör alakú hely a természeten v. vmely építményben

élőlények mozgása, ill. elhelyezkedése nyomán keletkezett, kb. félkör alakú képzelt v. valóságos iv v.
görbe vonal

vmely testből, anyagból levágott, félkör alakú darab, szelet

<növénynek, főleg fának a levelérn> olyan, görbe v. iv alakú bemetszés, amely a falevél lemezének
külső harmadáig ér

káríccal
e g<madár, különösen tyűk> hosszan, vontottan, vékony, rekedtes hangot ad; kárál

karicsál
e g<feccseg; locsog

többször ismétlődő, éneklésszerű hangot hallat; kárál; káríccal

énekkelget
dalolgat

karikál
e g forgat; perdít

karikaláb
e g olábs; lócslábl

karikás
vmely< tárgynak, amelynek kör alakú foglalata van

<csikosok, gulyások, kondások állatterelő eszköze; karikás ostor

hordót, kádat és más gazdasági, háztartási faedényt rendszerint puha sfából készítő iparos; kádár;
karikásmester; kerékgyártó

karikáz,
karikázik
<ige g karikát bottal hajt

körben, karikára mozog, fut, repül; forog; gurul

<görbe lábú ember> nagyon siet, fut

<szem> szaporán tágra nyílik, kimered

karimzsál
e g karmolgat, kapargat, vakargat vmit

karistol
e g torkot köszörül; krákog

kaparó, csikorgó hangot ad; csikorog

gyorsan megfésül vkit, vmit; <hajat> kafével elsimít

karkötő
e g <haborúban v. hadgyakorlatokon> bizonyos személyeknek vmilyen textilanyagból készült, a
felső karon hordott jelvénye különös rendeltetés jelzésére; karszalg

káráló
vmely< lakoma (lakodalom, tor stb.) vendégeinek látogatása a következő napon a vendéglátó

háznál a megmaradt étel, ital elfogyasztására

a a megmaradt étel, ital elfogyasztására

<ig> szaporán tágra nyílik, kimered

karománcsál
e g karmolgat, kapargat, vakargat vmit

karmáncsál
e g torkot köszörül; krákog

kaparó, csikorgó hangot ad; csikorog

gyorsan megfésül vkit, vmit; <hajat> kafével elsimít

karkötő
e g <haborúban v. hadgyakorlatokon> bizonyos személyeknek vmilyen textilanyagból készült, a
felső karon hordott jelvénye különös rendeltetés jelzésére; karszalg

káráló
vmely< lakoma (lakodalom, tor stb.) vendégeinek látogatása a következő napon a vendéglátó

háznál a megmaradt étel, ital elfogyasztására

<ig> szaporán tágra nyílik, kimered

karmantyú
vmely< két-egy Dél-Anatóliában, Karaman vidékén lakó török népra j: csoport tagja

<ig> karman vidékéről való finom györcske me v. bőráru

karmantyú
vmely< két-egy Dél-Anatóliában, Karaman vidékén lakó török népra j: csoport tagja

<ig> karman vidékéről való finom györcske me v. bőráru

karmantyú
vmely< két-egy Dél-Anatóliában, Karaman vidékén lakó török népra j: csoport tagja

<ig> karman vidékéről való finom györcske me v. bőráru

karmantyú
vmely< két-egy Dél-Anatóliában, Karaman vidékén lakó török népra j: csoport tagja

<ig> karman vidékéről való finom györcske me v. bőráru

karmantyú
vmely< két-egy Dél-Anatóliában, Karaman vidékén lakó török népra j: csoport tagja

<ig> karman vidékéről való finom györcske me v. bőráru
◊ <falusi kocsimaxból> lécekekel elkerített hely, ahol az edényeket, üvegeket, poharakat tartották, főleg azért, hogy verekedéskor kár ne essék bennük
◊ a boroshordő csapja alá tett edény, mely a csapból csepegtő v. kicsorduló bort felfogja
◊ a ruhát védő, kimélő munkaköpeny
karmonádi fn ◊ karaj; sertésborda
karneval fn ◊ mulatságokban, táncokban, tréfákban gazdag farsangi időszak; farsang
kárókatona, kárakatna fn ◊ a varjúállakééssé nagyobb, teljesen fekete, zöldes fémfényű, evezőlábú madár, amely halban dús vizek mentén él, a halállományma kölós
◊ galamb nagyságú, nádasokban fészkelő, evezőlábú madár, amely fekete alapszínnél csak a fej és nyak
gesztényeibarna
károm fn ◊ káromkodás; átak; szitok
káromlás fn ◊ vallásos tiszteletben részesülő személyeknek v. fogalmaknak durva, ocsmány, trágár
szavakkal való szidalmazása, gyalázása
káromol ige ◊ szitkokkal illet, szidalmaz vkit
karórépa fn ◊ sárgarépa
káros mn ◊ olyan <személy>, aki kárt vallott vmiben; károsult
karosnya fn ◊ kis kézi kosár
◊ ételhordó kosár, amelyben az ételt a mezei munkásoknak hordják
karózat fn ◊ levert karók sora
kárpál ige ◊ <ősképp nő> javító szándékkel, enyhébb szavakkal szid vkit; pirongat; korhol
◊ sokat, haszontalanul beszél, fécség, sopánkodik
◊ zsöröldök; lármáz
◊ szintetlenül kér; kunyéről
kárpit fn ◊ a szinpad nyílását a nőzők elől elzáró, nehezebb kemélből készült függöny, melyet az előadás
megkezdésekor fel- v. széthúznak, befejezével pedig leeresztenek, ill. összehúznak; kortina
karszé fn ◊ karosszék
karszoritó fn ◊ karkötő; karperc
kárt1 fn ◊ fából készült edény
kárt2 fn ◊ szögekkel ellátott falap, mellyel a gyapjút kifésülik; gereben
katrács fn ◊ golyókkal v. vasarabokkal tölött, vékony falú tüzérségi lövedék
kartácsol ige ◊ gerebenez; fésülve tisztít
kartácsszóró fn ◊ golyószóró; géppuska; gépfegyver
kartamlány fn ◊ karfa
kártány fn ◊ régi lövegfahta
kartárs fn ◊ kolléga; munkatárs
kartell fn ◊ párbajra való kihívás, kihívó levél
kártéteľ fn ◊ ártalom; kár
kártó fn ◊ szőrmefűső
kártos fn ◊ fából készül kisebb ivóedény v. fából készült dézsa- v. kannaszerű folyadéktartó edény
kártya1 fn ◊ fából készült, magas, fölélél szükülő edény, kanna; vízhordó edény
kártya2 fn ◊ levelezőlap
◊ névjegy
karuca, karuc fn ◊ bánysztagonca; székér; kordé
◊ gyerekkocsí
karul, karuly fn ◊ karvaly
karusszel fn ◊ körhintó
◊ lovaskaték
kárvallás fn ◊ kár; veszteség
karvas fn ◊ a páncélruha kart védő része
kas1 fn ◊ a székér aljához és oldalához illeszkedő, vesszőből font betét, amely megakadályozza, hogy a
szállított anyag kihulljon
◊ fűzfavesszőből font, kúp alakú, fenék nélküli kosár kis csebébb összetartására, ill. annak
megakadályozására, hogy a kotlós elkalandozzék; borítókosár
◊ kosár, amelyrel a halász a sekély vizet elkeríti, s a kosár tetején benyúlva fogja meg az ottrekedt halakat
◊ vesszőből font, dézsa v. kád alakú nagyobb kosár
◊ vesszőből font és belül megtapasztott hombár, tároló láda
kasző <kocsin> az alvázon nyugvó építmény; karosszélria
kása, kásza fn durvára örölt gabonaféle
◊ durvára örölt gabonaféleből v. kukoricából (esetleg magvakból, bogyókból, gyümölcsökőből is)
pépszerűvé főzött étel
kásagyöngy fn apró szemű gyöngy
kaska fn kisebb füles v. karos kézikosár
kaskétan fn sisak
kaskétő fn az egész hajat beborító, merev vázas, körül fekete csipkefodorral szegett főkötő, fejfedő
kasmatol ige kutat; keresgél; motoz; matat
◊ csatangol; lődőrög; ödöng; bolyong
kasurya fn kis kosár; kézikosár
◊ mezei bölcse
karszonya fn kisár, háló, amellyel különféle edényekben élelemet visznek a menzán dolgozónak
kásfa fn betűszekrény rekesze
kastellum fn kastély
kastély fn megerősített főúri lak
kástély mn világospiros színű
◊ emelyítő; emelygős
◊ sáros; piszkos
◊ részeg; ittas
kastol ige sárral bepíszkit; koszol
◊ megvisel; elnyű
kastos mn lucskos; sáros; csatakos; piszkos
kástu fn kamarféle épület
kasu fn cukorka
kaszab, kaszap fn kasa alakú hosszú kard
◊ mézsáros; hiúrus; hentes
kaszafén fn a kasa élesítésére való, megmunkált felületű, finom szemcséjű, hosszúkás, kemény kö; kaszák
kaszaj fn téglalap alapú, szögletes formájú széna- v. szalmarakomány, amit a szabad ég alatt tárolnak
kaszálás fn lekaszált takarmány, főként széna
kaszálófenék fn bozót; sűrű
kaszanyűg fn a termesztett v. vadon termő, pillangós virágú takarmánynövény, a bükköny vmely fajtája
kaszánnyáráristom fn <a régi hadseregben: laktanyafogság
kaszás mn lábaival járás közben kaszláló mozdulatokat végző <állat v. láb>; csámpás
kaszáslé fn olyan léblőból készült savanyú leves, melyben füstölt disznónőst főztek
kaszinó fn žalt társaskör
◊ társaskörök találkozásának állandó helyséne
◊ pihenésre v. szerszámok tárolására használt kerti házikó; filagória
kaszinózik ige elbeszélgeti az időt; lopja a napot; tereferél
kaszínő fn <kavéházakban, mulatóhelyeken> pénztárosnő, aki rendszerint a pénztár körül elhelyezett égetett szesztes italokat, cukorféléket is kezelte
kaszkaí fn vízesés; zuhatag; sellő
kaszli, kaszten fn tárolóbútó, melyet általában diszedény bemutatására is használnak
kasznár fn magtárakat kezelő uradalmi tisztviselő, uradalmi tiszttartó
kasszní fn különböző formájú és rendeltetésű szekrény v. láda
kasszoj fn egyszerű, gerendákóból rakott, nyergetetős kunyhó, amelyet erdei kaszálón, juhteleltető szálláson építenek a pásztor számára
kaszolódik ige hosszasan, lassan, nehékes kényelmesességgel, szemmel láthatóan sokat mozogó oldal készülődik, szedelődikdik, különösen eltávozás előtt; kászálódik
kaszrol, kasztrol fn serényő; vasfazék; lábas
kasszir fn pénztáros
kaszt fn gabonásláda; lisztlesláda
kásztigál ige fenytít; büntet
kasztröl fn serényő; lábas
kászu fn fakéregből, háncsból készült kis puttonyforma edény
katuskodik ige ◊ <férfi> konyhán okvetetlenkedik, lábatlankodik; katicáskodik
◊ gyáván, pipogyán, katuska módra viselkedik
katyma fn és mn ◊ semmiség; semmi
◊ kotyvalék; rosszul főzött étel
◊ hasznavehetetlen tárgy; silány dolog
◊ vminek a selejtje, utolsója
◊ hitvány; silány
◊ zagyva; zavaros
◊ csúnya; rendezetlen
kautéla fn ◊ óvatosság, óvatossági záradék szerződésen
káva fn ◊ seprűnek az a vesszőből készült része, amely a szálakat összetartja egy csomóban
kávéházi mn ◊ színes, újságíróasszisseurően rögtönzött <irodalom>
kávémérés fn ◊ olyan kisebb üzlet, ill. helyiség, ahol kávé, tej, tea, csokoládé s ezekhez különféle sütemények fogyaszthatók
kaverna fn ◊ üreg; barlang
◊ <sziklás, hegyi terepen> állásharcok idején a katonák, lőszer, élelem stb. számára mélyen a földbe v. sziklába vájt üreg
◊ kóros üreg a szervezetben
kávé m mn ◊ kávéházban, kávémérésben működő, dolgozó, ott alkalmazott <személy>
kavicocs m mn ◊ olyan <gyümölcs>, amelyben sok az etetetlen, köszerű szemese
kavillál ige ◊ kóborog; csavarog
◊ ide-oda bámul; tekintget
kazal fn ◊ a leartatott gabona kétéből összerakott, rendszerint széles, terkedelmes, több méter magas halom, amelynek alakja házra emlékeztet, és ily módon védik a gabonát az esőtől, beázástól a cséplésig; asztag
kazalog ige ◊ <szénát, szalmát> kazalba rak
kazamata fn ◊ <régi erődökből, várakban> a lövedékek ellen védő, rendszerint lőrésekkel ellátott, erős boltozatú, földbe mélyített v. sziklába vájt, gyakran alagútserű helyiség, amelyet raktárnak, lakóhelynek is használtak, főleg ostrom esetén
◊ föld alatti várbörtön
kazán, kozán fn ◊ üst; fazék
kazdag mn ◊ gazdag; vagyonos
kazettófon fn ◊ hangonak elektromágneses uton való rögzítésére, ill. visszaadására használt készülék; magnetófon
kazimir fn ◊ posztóféle; kasmir
kazula, kazsula fn ◊ miseruha
kazul mn ◊ persza
kazup fn ◊ kétfülű kosár; füles kosár
◊ fakéregből, háncsból készült kis puttonyforma edény
◊ bő szárú, ostroma csizma
kázus fn ◊ feltünést keltő v. botrányos ügy, eset
◊ különleges, fontos ügy
◊ jogi eset
◊ <névszóragozásban:> eset
kebel fn ◊ vminek rendszerint öblös belseje
◊ az ember melle és az ezt takaró ruha közötti rész, tér
kebél fn ◊ házi lenvászonból készült fehér, derékből ráncolt, fél lábszárig érő, bő szoknya
kebelbeli mn ◊ falubeli; ideális; földi
kec fn ◊ juhok és sertések oljában deszkákkal védelmi célból elkerített rész, ahol a vemhes állatok különzárva hozzák világra kicsinyeiket, ill. ahová a megellett állatokat fiaikkal bezárják
kece1 fn ◊ halásháló; zsákhaló; húzóháló
kece2 fn ◊ katonai pokróc
kecefice mn ◊ sántikáló; bicégő
◊ ugrándozó; fickándozó
keceficél ige ◊ ugrándozik; ugrabugrál
◊ összefissza zagyvál
◊ összefissza jár
kegyed² nm ◊ <udvarias, megtisztelő megszólításként:> ön
kegyel ige ◊ <személyt> kegyben tart, kedvel, jóindulatban, párfogásban részesít
◊ <dolgot> előnyben részesít, kedvel
◊ <nő> gyöngéd vonzalmat, szerelmem érez vki iránt
kegyelem fn ◊ leereszkedő, kegyes jóindulat; nagylelkűség; kegy
◊ uralkodó kegy, jóindulat
◊ leánynak az öt szerető legény iránt tanúsított szivbéli hajlandósága
kegyelemdöfés fn ◊ utolsó, halálos döfés, szúrás, amelyet a harcban v. párviadalban legyőzöttnek adott ellenfele, hogy a haláltusa kínjáitól megszabadítsa
◊ halálos döfés, szúrás, amelyet a hőhér a kerékbe tört áldozatnak adott, hogy szenvedéseitől megszabadítsa
◊ a leterített budaláltusaját megszűntető szúrás
kegyelet fn ◊ szívárvány
kegyelmed, kigyledmed nm ◊ <tisztelettel megszólított személynek némi fensőbséget is kifejezésre juttató, kissé vállevergető megnevezéseként>
kegyelmes mn ◊ vki iránt leereszkedően nagylelkű; kegyes
kegyenc fn ◊ olyan személy, aki vmen hatalom kertesszőlésénak – rendszerint érdemtelenül – kegyében áll, s ennek folytán kivételtes kedvezményeket élvez
kegyes mn és fn ◊ kedves, szép <nő>
◊ <szellemi v. házassási kapcsolatban:> nő, különösen szeretett nő
kegyeskedő fn ◊ valla polos
kegyesrend fn ◊ piarista szerzetesrend
kegyig ksz ◊ pedig
kegyme hsz ◊ majdnem
kegymél ige ◊ kényeztet; babugsat; dédelget
kegyteljes mn ◊ kegyes; nagylelkű; jósgásos
kegyúr fn ◊ pártfogó; patrónus
kegyvesztett mn ◊ olyan <személy>, akitől uralkodója, magas rangú pártfogója megvonta a kegyét
keh, kehi fn ◊ kőhöges
kehel, kehul ◊ egó nehézkesen köhécst; kőhög
kehely fn ◊ lefelé szűkülső, talpas, rendszerint aranyból v. ezüstből készült nagyobb, díszes ivópohár
◊ mise v. ürvacsora alkalmával használt ivóedény
◊ növény csészéje
◊ <virágban> a szirmok összessége, a pátra által határolt, felül nyitott üreg
kéj fn ◊ akarat; hajlandóság
◊ kény; önkény; erőszak
kéjkedik ige ◊ kéjelég; bujálmádik
kélak fn ◊ fényűzően berendezett, üdülésre, szórakozásra, olykor tivornyázásra használt, villaszerű nagyúri épület, különösen nyaraló, üdülő
◊ finom ízlés szerint, tetszetősen, kényelmesen berendezett kisebb lakás v. villa
◊ nagyúri kedvtelésből, szerelmi találkák céljára épített, fényűzően berendezett, kisebb kastélyosz kastélyosz épület
kéjleány fn ◊ szajha; prostituált
kéjtázás fn ◊ nem határozott céllal, hanem szórakozásból, időtöltésből, kedvtelésből tett, rendszerint hosszabb, költséges v. éppen fényűző utazás
kékbeli mn ◊ kék posztóból készült <ruha>
◊ ünneplő öltözetként illet viselő <személy, rendszerint kisgazda v. mesterember
kékga g fn ◊ ciangáz
kékharisnya fn ◊ a művészetek és tudományok iránt rajongva érdeklődő, de rendszerint csak tudálékos és műveltségét fitogató nő
kékkő fn ◊ régalic
kékav fn ◊ a keserű mandulához hasonló szagú, illékony, savas hatású folyadék, nagyon erős méreg, amelyet a vegyi és a gyógyszeriparban használnak; ciánhidrogén
kékszakáll fn ◊ olyan férfi, aki a nőket magába bolondítja, aztán cserbenhagyja
kel, kél ige ◊ keletkezik; kezdődik; támad
kelebőlál ige ◊ fáradtan v. tájékoztatlanul, rendszerint vmit keresve ide-oda jár, jön-megy; nagy területet
összevissza, esetleg eredménytelenül bejár
kele 
kelekóla
 ◊ kelekóta; szeleburdi; hebehurgya
 ◊ rendetlen
 ◊ idomtalan; alaktalan
kelekóval
 ◊ irányát változtatja; ide-oda fordul, forog
 ◊ jár-kel; kószál; csavarog
 ◊ tántorog
kelem 
kelep
 ◊ folyó két partja között átkelőhely
kelempász
kelemente
kelependő
 ◊ tiszteletben, becsületben részesülő; szívesen látott, fogadott
kelengye
 ◊ ruhanemű, főleg fehérnemű, ágyemű, asztalnemű, amelyet a menyasszony, házasságkötése alkalmából, rendszerint születől ajándékul kap
 ◊ nevelőintézetbe benlakónak menő leány fehérneműje
kelep
 ◊ kereplő
kelepce
 ◊ madarak, vadak megfogására használt eszköz; csapda; tör
 ◊ egérfogó
kelepce
 ◊ kereplő
kelepcés
 ◊ bonyolult
kelepícél
 ◊ kóborol; csatangol
 ◊ rugdalózkik; hánymolódik; vergődik a vízben
 ◊ kelepel; kerepel
kelet
 ◊ napkelet; hajnal
keleve
 ◊ szúrófégyverül használt hosszú rúd; fanyárs
kelevény
 ◊ csoportosan jelentkező nagyobbs kelés, gennyes daganat a bőrön
kelevég
 ◊ dárdaszerű hajtőfégyver
keh
 ◊ kehely; serleg
kell 
kellem 
shade ideje bár
 ◊ fiatal nő külső megjelenésében, mozgásában, megnyilatkozásában észlelhető, tetszést v. vonzalma
 ◊ <főleg a természetben, vmely természeti jelenségben megnyilvánuló> báj
 ◊ kellemes érzés, élmény; gyönyör
kellemdús
 ◊ csupa bár, kellem; kelkemet sugárzó <nő v. gúnyképpen férfi>
kellemetes
 ◊ kellemes; jóléső
 ◊ szükséges; kellő
kellemetlenség
 ◊ betegség; rosszullét; kór
kelletekorán
 ◊ idejekorán
kelletik
 ◊ tetszik; megtetszik
 ◊ kedveskedik
 ◊ kell; szükségszerű
kelletlen
 ◊ haszontalan
kellner
 ◊ felszolgáló; pinceár
kellő
 ◊ kellemes; ildomos; hasznos
kellőleg
 ◊ jákor
kellőség
 ◊ ár; bér
kelme
 ◊ szövet; szőtt ruhaanyag
kelmed
 ◊ megzöldsítésként: maga, ön, kegyed
keltóóra
 ◊ ébresztőóra
kémel
 ◊ kémlel; fürkés; megfigyel; vizsgál
kemencepadka
 ◊ kemence, különösen búbas kemence körül téglából v. más anyagból rakott pad
kemény
 ◊ zöngötelen <mássalhangzó>
kémény
 ◊ kandallóserű tűzhely
keménynag
 ◊ köménynag
keménynaká
 ◊ makas; nyakas
kémezet
 ◊ követség; küldöttség
kémleleti mn ◊ kísérleti
kémlelőszer, kémszer fn ◊ vegyszer
kémlo¹ mn és fn ◊ kémlélő; kutató; fűrkésző
◊ hírszerző; kém
kémlo² fn ◊ katéter; tubus
kémszemle fn ◊ egy katona v. kisebb katonai egység felderítő útja, kutató tevékenysége az ellenség vonalai mögött
kémszemlél ige ◊ megles; megfigyel; kifűrkész
kén fn ◊ kin, gyötrelem
ken ige ◊ töről; odaken
◊ ◊ <személyt v. testrészt> nyomogat, dögönyöz, masszároz
kenceficél ige ◊ <kénőccsel, szépítőösszerrel> ken-fen, keneget
◊ ◊ <betegség ellen> megken, keneget
◊ ◊ elver, elagyabugyál vkit
◊ ◊ mázol; maszatol
kencs fn ◊ kenőcs
kéncs fn ◊ kincs
kend¹ ige ◊ ken; dörgöl; törül
kend² fn ◊ főfejedelem; kende
kend³ nm ◊ <parasztemberek, falusi kisemberek, főleg férfiak megszólításaként egymás között, különösen ha egyáltalán nem v. csak kevésse ismerik egymást:> maga
◊ ◊ <rokoni kapcsolatban v. közeli ismeretében levő parasztemberek között a tegezésnél több tiszteletet, megbecslést kifejező megszólításként, különösen idősebbbekkel szemben, házastársak közt az asszony részéről a férjel szemben>
◊ ◊ <kenész, fölényeskedő megszólítás parasztemberrrel, cseléddel, alacsonyabb rangú alkalmazottal szemben>
kendeni fn ◊ törölni; tisztíteni
kenderhám fn ◊ kenderből készült szegényes, kezdetleges hám, amellyel a narjet felcsatolják a lóra
kendész ige ◊ keresgő; kutat
◊ ◊ leselkedik
kendett mn ◊ cifra; diszes
kendez ige ◊ kendnek szólít vkit
kendő fn ◊ törülköző, törölrúha v. hasonló, de néha csak disznek használt kelmedarab
kendőlakás, kendőváltás fn ◊ eljegyzés; kézfogó
kendőz ige ◊ kifest; kisminkel
kendőzés fn ◊ vminek szépítőösszerrel való bekenése, befestése, illatosítása
kendőzőszer fn ◊ kozmetikum; smink; szépítőösszer
kenes fn ◊ fájos testrészek nmivel való bedőrzésére; masszároz
kéneső fn ◊ higany
kenet fn ◊ kenőcs; krém
kenéz fn ◊ főember; vezető
◊ ◊ román és ruszin vidéken a telepítés vezetője, később a falu birája
kengyel fn ◊ <ruhán> pánt- v. kantárszerű elem (pl. nadrágtartó, talpalló stb.)
kengyelfutó fn ◊ vásári mutatványos, aki a vásárteret egymás után többször körülfutja, s ezalatt társa v. hozzattartozója tányérral körüljárva gyűjti a hallgatók v. a nézők adományait a szórakoztatásért
◊ ◊ főüri hintót, illetőleg nemesembert futva kísérő, diszes ruhába öltöző szolga, ill. gyorsfutár
kengyelvas fn ◊ a nyereg két oldalára szíjjal rácsatolt, rendszerint vasból v. rézből készített, átmérőjével lezárt félkörhöz hasonló alakú tárgy, amelynek alsó, megfelelően kiképzett részére támasztja a talpát a lovas nyeregbe szálláskor és lovaglásokra; kengyel
kenig kzs ◊ pedig
kénkö fn ◊ kén
kénkőszag fn ◊ a kengőz fojtó szaga, amely a babona szerint az ördög megjelenését kíséri
kénköves mn ◊ kőv. kengőz tartalmazó; az égő kén szagára emlékeztető
◊ ◊ <káromkodásban, elhomályosult jelentéssel használt szó>
kennőasszony fn ◊ olyan parasztasszony, aki ért a kenéshez, a masszározáshoz, és alkalomadtán ezzel gyógyítja a bájával hozzá fordulót
kenőcsli i.e. bekeni; ápolja
kénszín mn ≡ sárga
kenter¹ hsz ≡ könnyen; tetszés szerint; fölényesen
kenter² fn + rövid vágta
kentreg, kentreng fn < a hám részéért: > párnázott széles szíj, bőrpánt, amely az állat szügyére feszül; szügyelő
kénvírág fn + kénpor
kény fn + a maga akaratának minden írott és íratlan törvénytől független érvényesítése; kedv; tetszés
+ kényuralom; erőszak
kényér fn + lisztzseker, kesernyés izű, romlott méz a lépben
+ kényérmagvat termő gabona (búza, rozs és néhol árpa is); kenyér gabona
kényéradó mn + olyan < személy >, aki vikinek munkát és megélhetést ad
+ olyan < tényleges >, amely vikinek megélhetését biztosítja
kényéradomány fn + alamizsa
kényeres¹ fn + kényeres pájtás; egy kényéren elő; kenyerestárs; háztartási v. baráti kapcsolat
kényeres² mn + puha halmazállapotú, keserű izű, csomós, romlott < rész a lépes mézben>
kényerhaj fn + kényérhaj
kényérkosár fn + szalmából, gyékényből v. vesszőből font, hosszúkás v. kerek, nyitott, ülőletlen tartóeszköz, amelyben a kiszakaszított kényértészttást keleszti, lisztek, gabonát, tojást stb. tartják; szakajtó
+ nagy kerekek házi kenyér és tartására használt fedelekos kosár
kényérleső fn + < trefás megnevezésként: > száj
+ olyan személy, főleg gyermekek, aki eltartásra szorul
kényérnekvaló fn + kényérgabona; kényermag
kényérpusztító fn + ingyenlő, nem dolgozó személy
+ hivalkodásból tartott, felesleges szolga
kényérvirág fn + naranccs-, sáfrány- v. citromsárga virágú, régebben a sáfrány hamisítására használt, ma kertekben disznővirágként ültetett faj; amely növény virágának főzetét és szeszese kivonatát a gyógyszeripar és a vegyi ipar használja; körömvirág
kényes mn + dőlyfős; gögős; kevély
+ ruhájával v. szépnek velt külsőjével feltünően tetszegő, azt hetye, rátarti viselkedéssel fitogtató
<személy>
+ bűzske, kimért, tetszetősen hetyke < mozgás, magatartás>
kénynszeredett mn + < betegségétől, kopolalástól v. nagy fáradasgótól > lesoványodott, fejlődésében elmaradt < állat >, ill. rosszul nőtt, csenevésh < növény >
kénytelenítő mn + kötelező; kényes; kényerítő
kénytet i.e. vikit, vmit erőszakokkal kényesített vmit tenni
kénytetik i.e. vmit tenni kényesztő, v. kényesztől vmire
kép¹ fn + lándzsad; dárda
kép² fn + vikinek személyét képviselő személy; helyettes
kepe fn + ledbolt, s csomóba kötött gabonából, kévéből rakott kereszt; csomó; kalangya
+ papnak, kántornak az aratásból járó rész
képebeli fn + képviselő; helyettes
képedezze i.e. ámuldózik; csodálkozik; hüledezik
képél, képex i.e. a ledbolt, csomóba kötött gabonából, kévéből rakott kereszt; képbe rakja
+ az aratóknak járó gabonakeresztetek, a munkabér fejében ígért termést megelőli
képely fn + lásd gépély
képés mn + részes aratóként dolgozó, azaz a munkabér helyett a termés egy részéért dolgozó < személy >
+ ledbolt és képekkel, keresztbe rakott gabonakévékkel telerakott < gabonaföld >
képes fn és mn + lándzsahordozó
képesül i.e. képesítést, jogosultságot szerez, kap
képeszkodik i.e + kapálódzik; rugdalódzik
+ vergődik; evickél
+ kapaszkodik; cssimpaszkodik
képeszet i.e + kapaszkodva megy, erőlködve kapaszkodik, mászik fölFelé
+ evickél; vergődik
+ küszkódi; nyomorog
mozug; halad

képzeg ixe lásd kepél
képeze ixe ◊ alakit; létrehoz; alkot
◊ képzeletében alakit; elképzel
◊ hasonlít vmhez; formáz vmit
képezde fn ◊ tanítóképző; tanítónőképző
képezdész fn ◊ vmely tanítóképző tanulója; tanítóképzős
képfaragó fn ◊ kóból, fából díszeket, alakokat, szobrokat faragó művész v. iparos
kepickol ixe ◊ ide-oda kapkodva, rugdalózva mozog, kezét-lábát hányja-veti
◊ kétségesesen küszködik, hogy a bajból kimeneküljön; vergődik
képirás fn ◊ festőművész; festészet
képiró fn ◊ festő; festőművész; rajzoló
képlet fn ◊ alakzat; mintázat
◊ <állati, növényi testben> alakilag és szerkezetileg elkülönült, kisebb élettfontosságú képződmény
◊ csillagkép; csillagzat
képmás fn ◊ arckép; portré
◊ vminek a példája, mintája, jelképe
képoszlop fn ◊ szobor
képzelem fn ◊ képzelet; fantázia; képzelőerő
képzelet fn ◊ elképzelés; elgondolás
képzemény fn ◊ ábránd; álomkép; ábrándkép
kerámia fn ◊ fazekasmeisterség
kérdezet fn ◊ kérdés; tudakozódás
kérdő fn ◊ itéltő bíró
kéredzik ixe ◊ kéredzkedik
kéreg fn ◊ a szita, a rosta fából való kerete
◊ a malomkő kerete, kávája, fából való burkolata
◊ <vminek az alján> sűrűsödés, merevedés folytán keletkező kemény réteg
kerek fn ◊ erőd; vadon; rengeteg
kerekked mn ◊ nagyjából ívszerűen hajló vonalakkal határolt; telt
kerekes mn ◊ kerekked; gömbölyded
kerékenő fn ◊ kocsitenőcs; kulimász
kerékkóst fn ◊ és fn ◊ olyan <tárgy, eszköz>, amely a kocsi egyik kerekének forgását akadályozza v. lehetetlenné teszi, s ezáltal a kocsi haladását a lejtőkön lassítja
◊ kerékköst lánc, saru, szij v. kötél
keréksaru fn ◊ fék
keréktánc fn ◊ szerb körtánc; kóló
kerekü fn ◊ kerék
kerékvétő fn ◊ a kapu két oldalán elhelyezett kő, amely megakadályozza, hogy a kocsi kereke közel menjen a kapuféléház
kérel ixe ◊ hosszabb ideig, kitartóan kér; kérlel
kérelem fn ◊ kérel
kerenget fn ◊ kerület
kerengő fn ◊ román stílusban épült kolostor udvarát körülvevő és a kolostort a templommal összekötő oszlopos, négszögletes alaprajzú fedett folyosó, amely az udvar felé rendszerint nyitott; körfolyosó; keresztfolyosó
kerenta fn ◊ sajtészítés során használt, egy darab fából kialakított, egyik végén csőrszerű kifolyóval ellátott, sajtnyomó teknő
kerep1 fn ◊ hajó; dereglye; komp
◊ a vizimalmot tartó csónakok közül a legnagyobb
kerep2 fn ◊ fából készült, csattogó hangot adó eszköz, melynek forgatható fogaskerekehez hajlékonypalaf csapódik, amelyet a madarak eljegyzésére használnak; kereplő
kerepel ixe ◊ fából készült, csattogó hangot adó eszköz forgatásával eljelzesi a madarakat; kelepe
kerepes1 fn ◊ lóval vontatott hajó
kerepes2 fn ◊ szőlőben használt zajkeltő eszköz a madarak elriasztására; kereplő
kerepleye, köröplye fn ◊ kb. 30–35 centiméter átmérőjű, lábra erősített, vesszőből és zsinegből készült hótalp
kereset fn ◊ keresnivaló; elintézendő ügy; teendő
keresetlen mn ◊ <népi babonában> olyan, amit keresés nélkül találtak
kereskedés fn ◊ kereskedelem
kereskedik igé ◊ vki vmely cellal vmit keresve jár, időzik vhol; vmi keresnivalója van, vmi járatban van vhol
◊ keresgél; kutat
◊ vkin követel vmit
keresmény fn ◊ vki rendszeres munkájának, foglalkozásának anyagi eredménye; fizetés; kereset
◊ az a pénzösszeg v. természetbeli járandóság, amelyet vki munkájával v. más módon esetről esetre megkeres; nem rendszeres jellegű kereset
◊ szerzemény
kereső1 fn ◊ itélkező bíró
kereső2 fn ◊ tárgymutató; névmutató
kereszt fn ◊ vmi tisztségével járó, rendszerint kereszt alakú jelvény v. ilyen alakú kitüntetés
◊ 12–20, fejükkel egymás felé fordított s így egymásra rakott kévéből álló, aratástól hordásig a tarlón hagytott rakás gabona
◊ <gyermeknyelvben:> keresztapa; keresztanya
◊ keresztseg
keresztjes fn ◊ lovas kocsi v. székér rúdja hegyére akasztható kettős hámfá, melyhez négyes fogatban az első pár lovat fogják
keresztlez igé ◊ <aratáskor> kévéket, csomóba kötött gabonát keresztbe rak
keresztkoma fn ◊ a gyermek keresztága <a gyermek apjának v. anyjának szempontjából>, ill. az apa <a keresztapa szempontjából>
keresztlánc fn ◊ bilincs; lánc, amellyel a kezet keresztsben összekötözik
keresztlevél fn ◊ <egyházi anyakönyvezésben> a megkeresztelést igazoló bizonyítvány
◊ születési anyakönyvi kivonat
keresztút fn ◊ útkanyarulat megrövidítésére való, vmin keresztülvezető út; általút
◊ Jézsus szenvedéseit tizennégy jelenetben ábrázoló kép – v.ombokorusorozat, és a szenvedéstörténet mozannatait megörökítő templomi ájtatosság
keresztüljár igé ◊ vmit átfúva keresztüljegy rajta
◊ szélhában-hosszabban járva, utazva bejár vmit
keresztülvág igé ◊ <utó eszközzel, föleg ostorral, korbáccsal> úgy csap, hogy az a megütitott testrészt egész szélességében éri
keresztvas fn ◊ olyan rablác, amely a jobb kezet a bal lábbal, a bal kezet a jobb lábbal láncolja össze
keresztvonzás fn ◊ kereszthe húzott két vonás, ilyen módon történő áthúzás vminek megsemmisítésére, érvénytelenítésére
kéret igé ◊ <megbízott személy közvetítésével> feleségül kér
kergekör fn ◊ juhok agyelvejében fellépő megbetegedés, melyet a kutyában elől galandféregnek az embriója idez elő, és amelynek tünetei: kényszermozgás (pl. körben forgás), görcsök, levertseg, legengülés
kérges mn ◊ sártól, piszoktól, izzadságtól kisés merevvé vált
kerget igé ◊ <állatot> a szükségsenél gyorsabb, erőtelített munkára v. menetre hajszol
kergeteg fn és mn ◊ juhokra jellemző betegség, amelynek tünetei: kényszermozgás, görcsök, levertseg, legengülés; kergékoszág
◊ kergékoszágban, kergékoszboran szenvedő
◊ dühöngés; dühkitörés; őrjöngés
◊ dühöngő; őrült
◊ vihar; kavargás
keringő fn és mn ◊ csavargó; kóborló
kerit igé ◊ kerítéssel körülvész
◊ <föleg ruhát magára, a nyakába, a vállára v. vkire> széles mozdulattal odatész; magára terit; vkire ráterit
◊ <személy> vminek körvonalát meghúzza vhol (pl. pálcával a porban)
◊ elfogni igyekszik
◊ kiveti és bevonja a kerítőhálot
kerítéknő fn ◊ kerítőnő
kérelle ige ◊ <hívó személy> vmely felsőbb lényhez, Istenhez fohászkodik, áldozattal engesztelést kér tőle
 ◊ <sírót> vigasztal, megyugtat, csillapít
kermes fn ◊ templombúcσú
kernyácsa fn ◊ tizedbe adott sertés
erőfő fn ◊ kérés
 ◊ leánykérés; megkérés
kérő fn ◊ az, amit a szarvasmarha másodszorra megrág
kerrent ige ◊ egyszeri ijetd hangot ad ki
 ◊ egyszer seregeő hangot ad
kert fn ◊ kerítés
kerti ige ◊ kerítéssel körülvesz, bekerít vmit
keritéses fn ◊ kerítés csinálása, készítése; vminek elkerítése
 ◊ vmit, vmely területet elhatároló, védő alkotmány, építmény; kerítés
erőlet fn ◊ kerítés
erőlua ige ◊ kerüléakról körülvész, bekerít vmit
kerülő fn ◊ ellipszis
kerület fn ◊ vmit körülvettő szegély
 ◊ vmit körülvétő, környeő videk; szűkebb környék
 ◊ a közigazgatás vmely ágának v. az ország egész területére kiterjedő hivatali, egyházi v. társadalmi
szervezetek egy-egy nagyobb, gyakran több járast v. megyét magában foglaló területi egysége
erőulfordul ige ◊ <idő> telik, múlik
kerülőkőzrik ige ◊ alakomszerűen jut v. akad, kijut vmit vkiek
kerülő fn ◊ csős; erdőr; mezőr; mezőrendőr; szőlőpásztor
késa, kisa fn ◊ küzelem; viaskodás; harc
gyötrelem; győtrés
veszekedés; huzakodás
lázadás; viszály
kesál, kesálودik ige ◊ viaskodik; küzd
késés mn ◊ harcos természetű
kesem mn ◊ olyan <állat>, amelynek szőre sárgásfehér, fakó; kesely
 ◊ alul fehér lábu <ló, őkőr>
 ◊ olyan <személy>, akinek a haja, bajasza, szakálája igen világos, nagyoz szőke
késedelmés mn ◊ olyan <munka, kötelezettség>, amely a kellő időn túl, késéssel történik meg, megy
vége, késik
 ◊ késéssel érkező; késő
 ◊ olyan <személy>, aki munkáját, feladatát késse, lassan végzi, aki vhonnan v. vmivel elkerít
késedelméskedik ige ◊ késik vminek az elvégzésével, ill. késedellemvel végzi a szóban forgó v. megnevezett cselekvést
keşelymn ◊ olyan <házállat, főleg ló>, amelynek szőrmet sötétebb színű, vmelyik, esetleg több lába
azonban kiseb-nagyobb magasságig fehér
 ◊ fehér v. világosabb foltokkal tarkázott <állat, főleg ló, szarvasmarha>
 ◊ világos, sárgásfehér v. sárgásvörös szőrű <állat, főleg ló, szarvasmarha>
 ◊ világosszőke, hirtelenszőke <haj, emberi szőzet>
 ◊ fakó színű <emberi testrész>
keselyű fn ◊ keselyű
keserűgomba fn ◊ olyan műrő gomba, melynek kalapja ellaposodó felgömb, a kalap alsó részén levő
lemezei fehérek v. sárgák; galóca
keserül ige ◊ vkiek az elvesztése miatt nagy lelki fájdalmat érez
keserveses mn ◊ igen keserves; nagyon elkerítő; keserves
késes fn ◊ késes fiók, láda
keshed ige ◊ avul; kopik
kiadott

kiadványoz

kiadó

kiadás

kiad

kiadó

kiadott

kiad

kiadás

kiadó

kiadott

kiad

kiadás

kiadó

kiadott
az a folyamat, hogy vmely zavaros, válságos helyzet megoldódik, rendeződik, tisztázódik; kibontakozás
<drámbában> a bonyodalom után a cselekmény végző alakulása, kibontakozása; kifejlet
kifejlődés
kifejlő
ige ő<növény bimbója burkából, rejtetett helyzetéből> fokozatosan elűzőnik
<termés hűvelyéből> kibontakozik, kihull
<<személy vikinek az öleléséből, szorításából> kiszabadítja magát; kibontakozik
kifejлődik
ige ő<katonai csapat> harcolásra alkalmassá alakzatot vesz fel; felfejлődik
kifejt ige ő a társasági életben vmilyen magatartást mutat, nyilvánít
ő<kifejleszt; kinevel; kiművel
kifejtődik
ige ő<sorításból, ölelésből> kiszabadítja magát; kibontakozik
kifejtőzik ige ő kibontakozik; kifejlődik
kiféle, kifele hsz ő kinn
kifén ige ő<bajuszt> vmilyen kenőccsel beken, és hegyesre kipödő
ő<arcot> kifest, kimázol
kifeszik ige ő<olyan helyről, ahol eddig el volt rejtve, be volt borítva v. zárva> lassan, fokozatosan kifordul, kijön vmi
ő<virág> kinyílik
kifirtat ige ő<eltünt tárgyat> a másik felre kellemetlen kutatással előkerít vhonn
kifruncvancigol ige ő<jogos tulajdonától> csalárdul megfoszt; <vagyonából, örökségből> kiforgat vkit; kisemminz
ő<kikabrárl, kitol vkivel
kifog ige ő<kisebb összeget vmely összegből, járandóságból> levon, lefog
kifogad ige ő kibérel; kivesz
kifogóhely fn ő kiköt; hajókikötő; rév
kifolyás fn ő az a forma, amelyben v. ahogyan vmi kifejeződik, megnyilvánul; eredmény; következmény
kifolyik, kifoly ige ő kihat; vonatkozik
kifoszt ige ő tollnak, kukoricáknak stb. fosztását, az érett kukoricacsőről a csuhé letépését befjezi
kifőz ige ő vmely családi ünnepté, különösen lakodalom alkalmával a sütést-főzést irányítja, és részben végzi
kifutó fn ő társas labdajáték, amelyben a két felre oszló játékosok arra törekszenek, hogy az ellenfél egyik tagját ki- v. befutás közben a labda hozzá dobásával elfoglajk; méta
kifűlik, kifül ige ő<fütés következtében> a kivánt mértékben v. teljesen átmelegszik vmi
ő<csomóban levő nedves növény, különösen megazott széna> átfűlik, átfejlik
kifüz ige ő vkinek a derekát összeszoríta tartó füzöt megoldja, kibontja
ő gyöngyevel kihímé
kigolyóz ige ő<kaszinóból, klubból> fekete és fehér golyókkal történő titkos szavazással kizár vkit
kigumielastikumoz ige ő kitörőv.; káridrozó; kihiuz
kigyelmed nm lásd kgyelmed
kigyóhal fn ő angolna
kigyőkö fn ő olyan, rendszerint feltűnő színű, gömböyled kavics, melyet <babonás hiedelem szerint> a kigyók fújnak nyálukból, és amelynek régebben varázserő volt tulajdonítottak
kigýoröppentyn fn ő petárda; rakéta
kihuag ige ő <ember> vmely szokástól, szabálytól, rendtől eltér, vmely megkötöttségen túlteszi magát
kikáhá fn ő segédtiszt
kikhallgat ige ő vkinek minden mondánivalóját meghallgatja; végighallgat vkit
kikallik, kikhallszik ige ő kikhallszat
kikhánh 1 ige ő<személyeket> arra kényszerít, hogy kiköltözzsenek vhonn, v. hogy birtokukat elhagyjak
kikhánh 2 ige ő<kalázsos v. más, hasonló terméső növény a termését, féjét> kifejleszti, kidúja
kiharangoz ige ő harangszoval jelzi, hogy az istentiszteletnek vége, már jönne ki a templomból
ő harangozzással jelzi, hogy vki meghalt, v. hogy a halottat viszik a temetőbe
ő régi református kollégiumban az iskola csengő megszőlaltatásával jelzi, hogy vkit eltávolítanak,
kicsapnak az intézetből
kihasít ige ő <fenygetésként:> felhasít, széthasít vkit
kihat ige ő vmely akadályon átőrve vmely határvonalon túlra, vmin kívülre jut, terjed; kihatol
kihatol ige ő <vmely állapotból, helyzetből> kiszabadul
kihesseget ige ő<nem kívánatos személyeket, főleg lábatlankodó gyermekeket rendszerint perlekedve v.
kinővés fn ◊ pince; kamra
kilottyan ige ◊ kiloccsan; kiömlık
kim hsz ◊ talán; valószínűleg; lehetséges
kimarjít ige ◊ kisebesít; felsebez
◊ kificamit; megránt; megrándít
kimarjul ige ◊ sebessé válík; kisebesedik
◊ kificamodik; megrándul
kimenetel, kimenet fn ◊ kimenés
◊ kijárat
◊ halált; kimulás; vég
kimenyülés fn ◊ ficam
kiméra fn ◊ az antik görög regék oroszlánfejű, kecskестű és kigőfarkú, tűzokádó szörnyetege
◊ agyrém
kimerül ige ◊ előbükkkan; felbükkan
kimetsz ige ◊ <állatot> kiheréll
kimind nm?? ◊ kiki: mindenki
kimívelt mn ◊ művelt, tanult ember; kimívelt
kimódol fn ◊ kiműlik, kimozdul
kimondatlan1, kimondatlan1 hsz ◊ szerföltött; módfelett; nagyon-nagyon
kimondatlan2, kimondatlan2 fn ◊ <tréfás megnevezésként:> nadrág; gatyá
kimodul fn ◊ vthonnan elmegy; útra kel
kiműlik, kimül ige ◊ <vmilyen állapotból, helyzetből> kimarad
kimustrál fn ◊ kiselejez
◦ <hasznavehetetlen állatokat> az állatállományból kiválogat; kiselejez; kivon; mustrál
◦ <embert hasznavehetetlensége, alkalmatlansága miatt> vthonnan elbocsát; kicsap
kimustrált mn ◊ olyan <állat, dolog v. ritkán személy>, akit, amelyet kimustráltak; hasznavehetetlen v. alig használható; ócska; silány minőségű
kimutat ige ◊ több közül megmutat
kinaezüst fn ◊ vörösérz, nikkel és cink ötvözetéből álló ezüstfehér, kemény fém, amelyből finomabb eszközöket, disztárgyakat készítenek; alpakka
kinagyol ige ◊ <tervet> nagy vonalainban kialakít
◦ vminek a nagyját kiszedti, eltávolítja
kinálkozik ige ◊ rendszert hosszasan, ismételten kínál
kincseszház fn ◊ az a helyiség, ahol kincseket őrznek
kincstár fn ◊ az állam vagyona és pénzkészlete; kincstár
◦ <magánszemély, többnyire vmely uralkodó v. főrangú úr magántulajdonában levő> értéktárgyak, kincsek elhelyezésére való, használt helyiség; kincstár
kincsez ige ◊ kincseket gyűjt; javakat felhalmoz
kincstár fn ◊ kincstári bányaát; erősségeket kezelő üzem v. hivatal
kincstári ma ◊ a hadsereghez tartozó; a hadsereg tulajdonában levő
◦ katonatiszthez tartozó <nő>
kincstárënk, kincstáros fn ◊ királyi kincstár öre
kincstartó fn ◊ királyi kincstár öre; kincstáros
kindruc fn ◊ gyantás fenyőfa égetéséből származó korom; fenyőkorom
◦ fenyőkoromból enyvev v. mésszel készült fekete festék
kinematográf fn ◊ filmfelvévő; filmvetítő; vetítőgép
kinematográfia fn ◊ film
◦ filmgyártás
kinézer fn ◊ olyan betéy, aki vmilyen ürüggyel szétnézett a lopásra kiszemelt házban, kipuhatolta a körülményeket, az értékes vagyontárgyakat
kinigli fn ◊ üreginyül
kinől ige ◊ növekedve kifejlődik; kinő
kinött mn ◊ felnőtt; meglett
kinövés fn ◊ rügy; hajtás; sarjadék
kintálás fn ◊ éneklés
kintátor fn ◊ énekes
kintorna fn ◊ zárt, gyakran kerekre szerelt szekrényben elhelyezett zeneszerszám, amelynek sípjait lyukakkal fémlapra rögzített dallam alapján egy forgatható karral működésbe hozható fútató szerkezet szólaltatja meg; verkli; sipláda
kintornás fn és mn ◊ kintornán játszó <személy>;; verklis
◊ hegedűs v. hárfas
kinzőfá fn ◊ kaloda
kinzókamara fn ◊ kinzókamra
kinyer ige ◊ <vmit, ami másnak a tetszésétől, jóindulatától függ, v. másnak a hatalmában van> elkap, elnyer, mert kegyből v. jutalomként átengedik neki
kinyit ige ◊ <virággal> kinyiló, kifeszítő
kinyom ige ◊ erőteljes szavakkal, hatásos módon kifejez; kimond
kinyomat fn ◊ vmely érzelmennek, szenvedélynek, jellemvonásnak v. vmely testi, lelki állapotnak külső, föleg az arcon mutatkozó kifejeződése, tükröződése
kinyomtat ige ◊ <lejutott, földre terített gabona kalózaiiból a szemet> rajtuk taposó, körben járó lovak segítségével kipergeti
kinyomul ige ◊ hosszan előrenyűlik, feltűnően kiáll vmiből
kinyű, kinyő ige ◊ <gyomort, kendert, lent, ritkán más növényt> gyökerezést kitép a földből; kiszakít, kigyomlál
◊ ◊ <hajszálakkal> kitép, kihúz
kiomlik, kiomol ◊ nagy tömegben v. nagy erővel, hosszan árad vmiből, vhonnan
kioszk fn ◊ <nagyobb városok utcáin v. fürdıhelyeken> szabadban levő újság-, virág-, cukorkaárusító házikó; pavilon; bódé
◊ ◊ kerteléséggel ellátott (nyári) vendéglő
kiőlí ige ◊ <embereket> csoportosan, tömegesen megöl; legyilkol
kióserm ige ◊ kiismer
kipálléroz ige ◊ kiművel, kicsiszol, kifinomít vkit, vmit
kipapoli ige ◊ <pap egyházi beszédben a hívek előtt ismert személyt, kapcsolatban> – rendszerint elítélőleg, feddő szavakkal – megemlíti vmit; kip棋牌ikál
kipécéz ige ◊ <vmit> a határát, körvonalait> kijelöli
kipéckel ige ◊ <pecekkel v. más hasonló tárggyal kifeszített, megerősített dolgot> a pecek kimozdításával meglazít, kiold
kipirul ige ◊ <hajnalra> pirosan feltűnik, megjelenik, előbukkan
kipörzsöl ige ◊ kiéget; égetéssel kiirt; kipergeti
kipusztul ige ◊ kitakarodik; elhordja magát; elpusztul vhonnan
kirakodik ige ◊ nagy mennyiségű székletet ürit
királyasszony fn ◊ a király felesége; királné
◊ ◊ királynő
királybíró fn ◊ a régi vármegeye és a városi törvényszégek korábbi elnöke, a kormánytól kinevezett bizalmú tisztviselő, aki a törvényhatóság területén folyó közigazgatást ellenőrizte; főispán
királydárda, királygyertya fn ◊ fűves lejtőkön, szikes pusztákon, utak, történek mentén gyakori növény, amelynek virágja rendszerint sárga; ökörfarkkőró
királyvíz fn ◊ marátásra használt sav; választóvíz
kirekeszt ige ◊ <vmely szövegészrossz> kihagy, kihúz
kirejesztő mn ◊ egy magában levő; egyedülí; kizárólagos
kirelejzumát, kirelajzumát isz ◊ <bosszankodást, meglepetést kifejező enyhébb káromkodásként:; a mindenségit!:; a teremtésit!
kireparál, kireperál ige ◊ <rongált szerkezetet, épületet> kijavít, rendbe hoz
◊ ◊ <tövedést, hibát> helyrehoz
kirlán fn ◊ egyéves bárány
◊ ◊ fiatal herált juh
◊ ◊ egyéves csikó
kirág ige ◊ ◊ <lőh> hátrafelé v. előre és hátra nagyot rúg
kiruház ige ◊ anyagi lehetősége szerint minden szükséges ruhával ellát vkit
◊ ◊ <leányt> kelengvével ellát
kiszakaszt, kisüt, kisülés, kisfűzöd, kisruha, kismester, kislelkű, kiskendő, kiskarácsony, kísértetes, kisebbít, kisbőgő, kisbíró, kisasszony, kisál, kisa, kirurgia, ◊
dobveréssel, <bizonyos bőven
kevés kis termetű;\nfn
<négyes munkás\nfn\ntalpig\nkistaférő, veszekedés, a\nizmához volt a
kívánt nagyságú darabokat kitépve> vmivé (kenyérré, kalácsá stb.)
formálja\n◆ <bizonyos területből, összegből egy részt, vmely csoportból bizonyos számú egyedet> vmely célra…
elkülönít
◊ vmely állatot a többiek közül kihajtva elkülönít
kiszalat, kiszalaszt ige ◊ kikerget; kizavar
kiszáll ige ◊ kockáztatot vállalva állandó lakóhelyéről kimegy vmely számára többé-kevésbé ismeretlen területre
◊ bátiran vállalja a nyilvános szellemi harcot vmiért v. vmi ellen; sikra száll
◊ <hír, gondolat v. más elvont dolog vhonnan kiindulva több v. sok helyre> eljut, ismertté válik
kiszálló fn ◊ kikötő; rév; kikötőhely
kiszármazik ige ◊ kiárad; terjed; kiható
kisze1, kiszi1 fn ◊ zablisztből készült, kocsonyaszerű savanykás pép
◊ bából készült ecetpötlo
◊ savanyú gyümölcs- v. korpareves mint böjtő étel
kisze2, kiszi2 fn ◊ lánynak felőltőztetett szalmabábu, amelyet a virágvásárnapi téltemetéskor vízbe dobnak
kiszemel ige ◊ <szemes termést> a közé került szennyező anyagoktól és hibás szemektől elkülönítve szemekként kiválogat
kiszenved ige ◊ megszenved; elvisel; eltűr
◊ meglakol; megbűnhödik; megszenved
◊ meghal
kiszi ige ◊ <pipában égő dohányt> szívással elfogyaszt; kiszív
kiszől ige ◊ vkitől, vmiertől ki lehet olvasni, ki lehet érezni, meg lehet állapitani vmit
kiszolgál1 ige ◊ <személy vmely megszabott időt> szolgáltatón belől
◊ katonai szolgáltatást kitölti
kiszolgál2 ige ◊ <nyilás, azt elzáró v. más szerkezetet> kifélvezzet, nyilik, irányul, vmely külső hely felé szolgál
◊ <hang> kihallatszik vhonnan vhova, elhallatszik vmeddig
kiszönyegez ige ◊ kirat; kitesz
kisztni, kisznii fn ◊ láda
kiszuperál ige ◊ <embert, lovat> a katonai szolgáltatot alól alkalmatlansága miatt felment, ill. ilyen szolgáltatóból elbocsát
kita fn ◊ csomó; köteg; tekercs
◊ Hajfonat
kitégláz1 ige ◊ <fehér neműt v. más ruhafelét> kivasal
◊ <timár bört> simító hengerrel kisimít
kitégláz2 ige ◊ nagyon megver; elaganyak yul
kitelhető mn ◊ olyan <dolog>, amely kitelhet vkitől; lehetséges
kitér ige ◊ kifér
kiteremt ige ◊ <feltétlenül szükséges dolgot> nagy nehézséggel, mindenáron megszerez; előteremt
◊ <személyt> felkutat és rendelkezésre bocsát
◊ <személyt, tárgyat> egyszerre, hirtelen kidob
kiteremtettéz ige ◊ kicifráz; kidiszít
◊ indulatosan megdorgál; összeszid; letteremt
kitesz ige ◊ <jutalmat, határidőt> kitűz
◊ <vmely szót, nevet, rövidítést, irott jelet> kiir
◊ kifejez vmit ◊ <vmely nyelven>
◊ <szó vmely fogalmat> kifejez
kitetszik ige ◊ <személy, tárgy> több közül v. környezetéből szembenően kilátszik, kiválik
kitett mn ◊ irásban biztosított, rögzített
◊ nyomatéktan közzétett, közölt
kitisztáz, kitisztít ige ◊ <anyagileg> rendbe hoz vkit, adósságaits rendezi
◊ <adósságot> kifizet, letörleszt, teljes összegében rendez
kitisztul ige ◊ kitakarodik; kivonul; távozik
kitli fn ◊ vászonból készült köpeny, zubbony v. ujjas
◊ női blúz, kabátka
◊ az az ingszzerű fehér ruha, amelybe a vallásos zsidók halottaikt öltöztetik, és amelyet a nagy ünnepeken is felvesznek
kitol ige ◊ <növény szárát, ágat> hajt
kizsuppol ige ◊ kitoloncol; kiűz; számkivet
klakk1 fn ◊ összelapítható, rugóval ellátott báli cylinder, kalap
klakk2 fn ◊ vmely színház v. egy-egy fellépő művész bizalmi embere által megszervezett, olykor pénzzel, esetleg ingyenes belépéssel díjazott csoport, amelynek az a feladata, hogy tüntető tapssal, ünnepléssel a közönséget is tapsra, ünneplésre serkentse
klakórf fn ◊ fízettet színházi tapsoló
klapanci6 fn ◊ erőlettert, kiagyalt, gyakran az értelem rovására menő, rendszerint több szotágú, néha több szóból álló ritm; kinirim
 ◊ költémeny; vers
klár1, kaláris1 fn ◊ <járomba fogott őkör nyakán> szúrós öv
 ◊ az idősebb, de még munkára nem fogott szilaj borjú, tinó igába törésekor használt kötél
 ◊ <némely madár nyakán> a tollazat általános színétől eltérő színű sáv
klár2, kaláris2 fn ◊ kezdetleges szervezetű tengeri állat, amelynek rendszerint mészből álló szilárd váza van, csoportosan él, helyét nem változtatja, és telepei gyakran zátonyokat alkotnak; korall
 ◊ korallból készült csiszolt ékszer, piros v. fehér színű nyaklánc, füzér; korall
 ◊ olvasó; rózsafüzér
klarissza fn ◊ ferencrendi apáca
klstrom fn ◊ kolostor; zárda; rendház
klasszifikál ige ◊ vkinke az érdemjegyét, osztályzatát megállapítja; osztályoz
klasszikaf fn ◊ klasszikus kor
klasszikai mn ◊ klasszikus; antik; görög-római
klasszif fn ◊ osztály; rend; csoport
 ◊ iskolai osztály
klauzula fn ◊ a szónoki beszéd befedező része, ill. záró mondata
klauzurá fn ◊ zárdának, kolostornak a külvilágtól elzárt része
klavif fn ◊ zongora
klázlf fn ◊ üveghodar; üvekgancsó
klenódiumpfn ◊ kincs; ereklye; drágaság
klepetus fn ◊ rendszerint ujjatlan, mély zsebű, bő, galléros köpönyeg; malaclopó; körgallér
klepszidra1 fn ◊ vénasszony; banya; boszorkány
klepszidra2 fn ◊ olyan kezdetleges óra, mely az időt bizonyos vízmennyiségeknek egyik edényből a másikba való lefolyásával v. lecsöpögésével méri; vízóra
 ◊ régimódi, ócsa óra
klerikus fn ◊ katolikus papi rendhez tartozó személy, a legmagasabb méltsőségek viselőinek kivételével
 ◊ még fel nem szentelt pap; papnövendék
klérusp fn ◊ papság
klibanos fn ◊ kemence
klistély, klistér, kristély fn ◊ orvosi beöntés; állővet
kloaka fn ◊ szennyvizeket levezető föld alatti, fedett csatorna
kloptert fn ◊ egy öl, vagyis kb. 2 méter
 ◊ fahasáb
klofft fn ◊ egy fajta textil
klub fn ◊ politikai párt
klubfotel fn ◊ minden oldalán párnázott, rendszerint bőr huzatú, tágas, igen kényelmes fotel
koács fn ◊ kovács
koalizál ige ◊ egyesület; összeolvad; egyé válik
kobak fn ◊ lopótök, ill. a belőle készült szűk nyakú ivóedény v. borszívó, lopó
 ◊ lopótökóból készített tárolóedény
kobold fn ◊ tréfás, incsélkedő törpe, erdei manó
kóbor, kóber fn ◊ szalmából fonott táská, kosár
 ◊ tarisznya
 ◊ kóbor személy; vándor; idegen
 ◊ székér födele, ernyője, borítója
kóborol ige ◊ rabol; fosztogat; zsákamányol
kóborolni ige ◊ fosztogatni, zsákamányszerző úton járni; portyázni
koboz2 fn ◊ lantszerű régi magyar négy- v. úthúrú, rövid nyakú, gömbölyű hasú pengetős hangszer, főleg
dal kíséretére
  ◊ ez a hangszer mint a költői tevékenység jelképe, ill. maga a költészet; lant
koboz² ige ◊ keres, kutat, kotorász vmiben, vmin
  ◊ rabol; harácsol; fosztogat
kobzos fn ◊ középkori vándor zenész, ill. énekes, aki kobzon, négy- v. öthűrű pengetős hangszeren játszott, v. énekét azon kísérte
  ◊ költő
koc ige ◊ út; koppint
kóc fn ◊ szösz
  ◊ (jelzőként) hitvány, semmirevaló, pipogya <ember>
koca¹ fn (jelzőként) ◊ fiatal, anyátlan <háziállat, ritkán gyerek>
koca² fn ◊ kövecskékkel való játék
koca³ fn ◊ egy fajta halászháló
koccanó fn ◊ rím
koccant ige ◊ koccint
kócipor mn és fn ◊ haszontalan, semmirevaló, faragatlan <személy, csoport>
  ◊ durva fráter; semmirekellő alak
kocka fn ◊ véletlen; véletlen eset; véletlenség
kockázás fn ◊ kockával folytatott szerencsejáték; kockajáték; kockavetés
kockázat fn ◊ kockakövekből kirakott padló
kockázik ige ◊ kockával szerencsejátékos játékos, üz
kocódik ige ◊ <óenny, golyó stb.> összeütődik, összekoccan
  ◊ <vemely jelentéktelen dolog miatt> perlekedik, veszekedik, összezörődől vkivel
kocog ige ◊ <személy> kopogtat, zörget vhol, vmin, rendszerint bebocsátás, jeladás végett
  ◊ <fog v. ritkán térd> koccanva többször összevertük, vacog
kocol ige ◊ kopogtat; zörget; kopog
kocor fn ◊ kandúr
kócos¹ fn ◊ hosszú szőrű v. gondozatlan kis ló
kócos² fn ◊ kisiparos; kiskereskedő
kócsagos, kolcsagos mn ◊ félég ittas; pityókos; kötyagos
kocsán fn ◊ a növény virágjának v. termésének hosszabb-rövidebb nyele, szára; kocsány
kocsibér fn ◊ fuvardíj
kocsiló fn ◊ <a hátlóval és különösen az igáslóval ellentétben> kocsi húzására szoktatott, kocsiba fogyatő, könnyű járású ló
kocsintás fn ◊ hibás v. akadózó, botladozó beszéd; beszédben v. írásban elkövetett nyelvi hiba; nyelvboltás; beszédhiba
kocsisátó fn ◊ ernyő; tető
kocsorba fn ◊ parázsfgó; csípővas
  ◊ hosszú nyelű, kerekkel ellátott villás rúd, amelynek segítségével a kemence belsejébe tolják, ill. kiveszik a főzőcédnéyet
kódé fn ◊ koldus
kódex fn ◊ törvénykönyv
kódis fn ◊ koldus
kofa fn ◊ viztartó fakanna
kofahajó fn ◊ Budapestre v. némely nagyobb városba a hajnali v. kora reggeli órákban érkező s többek között a piacra élelmezésért vivő termelőket v. kófákat szállító, lassú járatú, helyi forgalmat lebonyolító folyami hajó, ennek utasait visszaszállító, a városból kora délután induló hajó
kófic¹ fn ◊ vízben főtt pépes kása, étel
  ◊ a sör alja
kófic² mn ◊ hitvány; haszontalan
koh fn ◊ fémeknek ércekából való kinyerésére szolgáló kemence; kohó
  ◊ tűzhely
  ◊ kovácsstűzhely; ötvös v. kovácsmúhely
  ◊ kúp alakú szabadkémény
koha fn ◊ tűzkő; kovakő
kohol ige ◊ kovácsol; kalapál; alakít
nyári lak; villa
kolompár fn ◊ vas- és rézlemezből különféle eszközöket, edényeket (üstöt, bográcsot, kolompot) készítő, ill. ilyen tárgyak javításával foglalkozó kézműves, rendszerint cigány; rézműves; üstfoldozó
kolompér, korompély fn ◊ burgonya; krumpli
kolon fn ◊ tanciskola
kolonc fn ◊ a kútged végére erősített tuskó, kö- v. vasdarab
koloncos mn ◊ bozontos; kocós; lompos
kolónia fn ◊ birodalom gyarmati területe
kolonista mn ◊ telepes; gyarmatos
kolonnád fn ◊ oszlopcsarnok
kolontár fn ◊ hölgy; kontár
kolontos mn ◊ részeg; ittas
kolop fn ◊ fiekő; legény
kolortárs fn ◊ kikézbesít
kolortár fn ◊ a talaj sziklás kiemelése; szikla
koltag ige ◊ kopog; zörget
kolta fn ◊ a talaj sziklás kiemelése; szikla
kólya, kólyla fn ◊ négykerekű jármű; seekér; kocsi; hintő
koltó fn ◊ a talaj sziklás kiemelése; szikla
koltog ige ◊ kopogtat; zörget
koltó, koltómnna fn ◊ négykerekű jármű; seekér; kocsi; hintő
komá masszony fn ◊ a beszélő komámasszonyának megszólításaként v. megnevezéseknél, különösen magáé viszonyban
komámasszony fn ◊ a beszélő komámasszonyának megszólításaként v. megnevezéseknél, különösen magáé viszonyban
komámuram fn ◊ a beszélő komájának megszólításaként, különösen magáé viszonyban
komán fn ◊ kun
komárnika fn ◊ karókkal kitámasztott fűoldalas deszkalap, amely a juhászok számára a nyáj mellett éjszakai alvóhelyként szolgál
komárság fn ◊ a szülők és a (kiválasztott, felkért) keresztülök közötti kapcsolat
komárszülő kézbesítő; postás
komédia fn ◊ színdarabban játszik, főleg mint műkodvelő
komédiai, komédiás ige ◊ színábrányban játszik, műkodvelő
komédia, komédiáz fn ◊ színész
komédiázik, komédiái ige ◊ színész
komédiai, komédiás fn ◊ színházban játszik, főleg mint műkodvelő
komédiázik, komédiái ige ◊ színábrányban játszik, főleg mint műkodvelő
komédiázház fn ◊ színház
komédiásház ige ◊ színházban játszik, főleg mint műkodvelő
komédiásház ige ◊ színházban játszik, főleg mint műkodvelő
komédiásház ige ◊ színházban játszik, főleg mint műkodvelő
komédiázik, komédiái ige ◊ színábrányban játszik, főleg mint műkodvelő
komfortábilis mn ◊ kényelmes; otthonos; komfortos
komfortábl, komfortál, komfortáblí fn ◊ egylovas békocs; bérelhető lovaskocs; konflis
◊ ilyen bérkocsit hajtó kocsis
◊ (jelzőként) komfortáblíst hajtó v. húzó
kominár fn ◊ kéményseprő
komissió ige ◊ megbízatás apróbb elintézénivalókra, vásárlásra
komissziózik, komisszióz ige ◊ <unatkozó, ráérő, nem dolgozó nő> azzal tölti az idejét, hogy sétálgatva, kikaratot nézegette, üzletekben válgotatva vásárlatot, ill. ilyen célál sétál
komisz fn ◊ kinctári katonai felső- v. alsóruha
◊ szabványos alakú és összetételű katonai kényér, cipő
komiszáros, komiszárús fn ◊ a pusztán és a tanyavilágban működő rendfenntartó közeg; csendbiztos
komiszkényér fn ◊ katonai szabvány szerint sütött kényér; kinctári kényér; prófunt
komisszárius fn ◊ a kormánytól rendkívüli feladatok elvégzésével megbizott személy; kormánybiztos
komisszió fn ◊ bizományi ügylet, szerződés; megbízás; bizomány
◊ bizományi díj, jutalék
◊ bizottság
komitátus fn ◊ megye; vármegye
komité fn ◊ bizottság
komma fn ◊ vessző; ékezet
kommandáns fn ◊ parancsnok
kommandéroz ige ◊ parancsol vikinek; utasításokkal irányít vkit
kommandó fn ◊ parancs
kommasszázóció fn ◊ több darabból álló birtok helyett csere útján egy tagból álló birtok kijelölése; tagositás
kommemoráció fn ◊ emlékezés; megemlékezés
kommenció fn ◊ főleg mezőgazdasági cselédek, alkalmazottak egész évi munkájáért szerződésben megállapított v. meggyezes szerint adott természetbeni fizetség, járandóság
kommenciós mn ◊ olyan uradalmi, ritkán községi <mezőgazdasági dolgozó>, aki kommencióért szolgál, béret természetben kapja
kommendál ige ◊ ajánl; javasol
kommód fn ◊ szekrény
kommodizál ige ◊ kényelmeskedik; pihen; henyél
kommunikál ige ◊ áldozik; az oltáriszentséget magához veszi
◊ ürvacorát vesz
komód, komót mn ◊ kényelmes; komfortos
komor fn ◊ rosszul herélt bika
komorna fn ◊ főleg arisztokrata családnál a ház asszonyának v. vmely nötagjának személyi szolgálatára alkalmazott belső nöcsélő, szobalány
komornyik, komornik fn ◊ főleg arisztokrata családnak, rendszerint libériát, azaz zsínóros egyenruhát viselő férfi alkalmazottja, aki főleg a ház ura körüli szolgálatot látnja el, s a személyzet többi tagjára felügyel
komót fn ◊ mintegy asztal magasságú, végig fiókos szekrény, főleg fémhernemű tartására; subló; komód
komótizál ige ◊ tétenkedik; henyél
komp fn ◊ kis domb, halom; földtúrás; földhányás
◊ határbelülő domb
kompánia fn ◊ katonai szájad
◊ társaság; baráti kör
◊ társulat; szinttársulat
kompass1 fn ◊ című jellegű gazdasági kézikönyv
kompass2 fn ◊ irányítú
kompetál ige ◊ megillet; jár vikinek
komplár, kompár fn ◊ kiskereskedő; viszonteladó; üzér
◊ kocsimáros
komplárház fn ◊ kocsma; csapcsék
kompleťroz ige ◊ kiegészít; kibővit
komplexum fn ◊ egy tagban levő földbirtok
kompliment fn ◊ bók; szépevés
komplimentez, komplimentíroz ige ő bőkol; udvarol; hízeleg
komplot fn ő összeesküvés; cselszövény
kompona fn ő mérleg; mérőserpenyő
  ◊ sajt és túró mérésére használt mértékegység, ami kb. 16, ill. 24 kilogrammnak felel meg
komposzt fn ő befőtt; kompót
  ◊ savanyúság; saláta
komposztor fn ő a szálak rendezését szabályozó alkatrész a szövőszéken; vezérpálca
komprommitál ige ő gyanúba kever; rossz hírbe hoz
konak, konák fn ő megállás; letáborozás
  ◊ szálláshely
konc fn ő csonton levő bőrös hús főzve v. sütve mint emberi táplálék
  ◊ csont
  ◊ zsákmary; prédá
  ◊ <mint papiros mérésére használt mérték> száz iv
konceptus fn ő fogalmazvány; tervezet; vázlat
koncér fn ő a kukorica v. a nád virága, címere
koncesszió fn ő engedély; engedélyezés
  ◊ engedmény
koncipiál ige ő elgondol; fogalmaz; megtervez
koncleső mn ő nyereségre áhítózó személy
koncol ige ő <személyt, ritkán állatot v. húst> darabokra vagdal
koncol ige ő munka közben úgy hajt vkit, hogy annak se nappala, se éjjele
koncos mn ő csontos; darabos
koncsorog ige ő kuncsorog; lézeng; tétlennel jön-megy
  ◊ csavaron; kóborol; tekereg
konda fn ő együvé terelt, együtt őrzött disznókból álló csoport; csürhe
  ◊ egy tulajdonos együtt őrzött disznainak csoportja, mely rendszerint tavasztól össig kinn tanyázik a legelőn
  ◊ <a csürhével ellentétben> nem malacokból, hanem kifejlett disznókból álló, együtt őrzött csoport
kondás fn ő a kondát, disznókból álló csoportot őrző pásztor; kanász
kondér fn ő csopolyó; kulacs
kondició fn ő alkalmazás, állás, különösen házitanitói
kondít ige ő az ostort megesőrdíti, és éles hangot hallat vele
kondító fn ő harangozó
konditor fn ő cukráz
kondolencia fn ő részvétynyilvánítás
kondor mn ő kunkorodva nőtt <növényi szár, levél>
  ◊ göndör, fodros <haj, szőrzet>
kondorodik ige ő <növény szára, levele> kunkorodva nő
konduktor fn ő <villamoson, vonaton> kalauz, jegykezelő v. kocsivezető
  ◊ adószedő; vámszedő
kondul ige ő <dinnye> megkopogtatva az érettség foka szerint többé-kevésbé mély, tompa hangot ad
konfekt fn ő édesség; csemege; sütemény
  ◊ befőtt
konferál, konferenciázik ige ő megbeszélést folytat; tanácskozik; értekezik
konfesszió fn ő beismérés; bevallás; gyönás
  ◊ felekezet; egyház
konfetti fn ő édesség; csemege
konfidenciális mn ő belső; bizalmas
konfidens fn ő kém; besúgó
konfiskál ige ő <vagyont, birtokot, értéket> elkoboz, lefoglal, kisajátít
konflis fn ő egylovas városi bérkocsí
konfortaló fn lásd komfortáló
konfundál ige ő tévedésből felcserél vmit; összezavar; összetéveszt
  ◊ zavar, megzavar, zavarba ejt vkit
konfúzus mn ő bonyolult; kusza; zavaros
kong ige ♦ <ember, állat> vmely helyiség v. helység méreteihez képest kis számban, ill. egyedül tartózkodik vhol
kongat ige ♦ nagyobb, főleg karikás ostornak a levegőben való megforgatásával, majd hirtelen visszarántásával több izben mély, dördüléshez hasonló hangot idéz elő
kongó fn ♦ Rákóczi Ferenc rendeletré építől vert pénz
    ◊ kolomp
kongrua fn ♦ a katolikus lelkész minimális évi járandósága, amelynél kisebb illetményt az állam v. a kegyűr szokott kiegészíteni
konjunktúra fn ♦ <az égbolton vmely időpontban> a csillagoknak egymáshoz való helyzete, viszonya, állása
konkordancia fn ♦ egyetértés; összhang
konkurrál ige ♦ pályázik, folyamodik vmiért
konskrribál ige ♦ összeir; soroz
konstábler fn ♦ rendőr; csendbiztos
    ◊ aliszt
konstelláció fn ♦ csillagkép; csillagzat
konsternál ige ♦ elképeszt; megijeszt
konstitució fn ♦ alaptörvény; alkotmány
konszideráljlis mn ♦ jelentékeny; fontos; jelentős
kontár fn ♦ céhen kívül működő iparos, kereskedő
kontárkodik ige ♦ mint cebhe nem tartozó iparos, mint kontár dolgozik
    ◊ <szakképzett iparos> iparedédegy nélkül dolgozik
kontató mn ♦ olyan <személy>, aki vkt vmire, rendszerint bűnös tett elkölvetésére izgt, bujtotat, ösztönöz
kontempláció fn ♦ elmélkedés; gondolkodás
kontignáció fn ♦ emelet; szint; a ház felső szintje
kontíroz ige ♦ számláz
kontó fn ♦ számla; folyószámla
    ◊ könyvbe, folyószámlánál feljegyzett tartozás, adósság
kontra hsz ♦ <vmely természetes v. jogi személy által indított peres ügyben> vki ellen
kontrabont fn ♦ baj; akadály; galiba
kontrabontos mn és fn ♦ lázadó; felkelő; zendülő
kontradikció fn ♦ ellentmondás; ellenvetés
kontrahál ige ♦ esőkkent; megszorít; összevon
kontrakaríroz ige ♦ keresztet; megakadályoz; meghiúsít
kontrakts fn ♦ szerződés; egyezmény
kontraszignál ige ♦ ellenjegyez; aláír; hitelesít
kontribuál ige ♦ adót fizet; adózik
    ◊ összead; összedob; összegyűjt
kontribuens fn ♦ adófizető
kontrólléria fn ♦ ellenőrzés; felülvizsgálat; kontroll
kontrolór fn ♦ ellenőr
kontoverz mn ♦ ellentétes; ellenkező; szembenálló
konty fn ♦ nából készült kunyhó, különösen pásztorkunyhó tetejének kúp alakban összefogott és szénából v. gázgazóból sodort kötelél körülcsavart csúcsa
kontyos fn ♦ olyan hódoltság korabeli török férfi, aki egyébként borotvált feje tetején lőfarkohoz hasonló címeket visel
konvenció1 fn ♦ játékszabály
konvenció2 fn ♦ főleg mezőgazdasági csendékek, alkalmazottak egész évi munkájáért szerződésben megállapított v. megegyezés szerint természetben adott fizetés, járandóság; kommenció
konvent fn ♦ kolostor; rendház
    ◊ a protestáns egyházk naggyülese
konviktus fn ♦ alapítványi iskola
    ◊ <katolikus egyházi iskolában> középiskolai tanulók részére létesített diákoktthon, internátus
    ◊ <protestáns egyházi iskolában> diákrétkeze a diákmesta
    ◊ papnevelde
    ◊ <egyetemen, főiskolán> a tanszékek mellett szervezett, a hallgatókat öntevékenységre serkkentő és öket
koriandrom, koriándrom fn ◊ koriander
kórica fn ◊ kóborlás; csavargás
kóricál ige ◊ cél nélküli, tétlenül, hosszabb ideig erre-arra járkál; csatangol; csavarog; kószál
korifeus fn ◊ vezető; vezéregyéniség; hangadó
 ◊ karvezető
 ◊ híres ember; kiválóság
 ◊ <A Opera balettkarban> ösztöndíjas v. címzetes szólótáncos
ekórisme fn ◊ a betegségek és az egészségben beálló egyéb zavarok megállapításával foglalkozó tudomány; diagnosztika
kórlak fn ◊ kórház; gyógyintézet
korlát fn ◊ sorompó ◊ʃ <bajvíváskor>
kormány fn ◊ az ekének az a rendszerint honorum alkatrésze, mely a csoroszlya, vagyis kés alakú, éles vas, és az ekesus által felhasított földet a barázdába fordítja; <ekén> kormánylemez
ekórház fn ◊ a fae tejlápos oldalához szegélyzett deszka, mely a felhasított hantot, földet a barázdába fordítja
kormányférfi, kormányférfiú fn ◊ államférfi
kormánypálca fn ◊ az uralkodói hatalom egyik jelvénye; jogar
kormányzék fn ◊ az országot v. vmely közigazgatási egységet irányító, kormányzó testület
 ◊ királyi trón
kormányügyosztály fn ◊ minisztérium
kormos mn ◊ sötétbarna bőrű, hajú v. szőrű
korn1 fn ◊ <fociiban> szöglet; szöglettrágás
korn2 fn ◊ tőzsdei spekulánsok alkalmi összefogása az áruk, cikkek felvásárlására, a keresletnek ily módon való növelésére s az árak emelésére
kornéta fn ◊ lovassági lobogó; zászló
 ◊ lovasszázd; egy lobogó alá tartozó katonák csapata
 ◊ kürt; trombita
kornétás fn ◊ zászló tartó katona
 ◊ csapatkőrtös; trombitás
kornis fn ◊ szegély, párkány
ekornyha fn ◊ bágyadi, gubbasztó ember
kornyadozik ige lásd gornyadoz
kóroda fn ◊ betegszoba; kórterem
 ◊ kórház; gyógyintézet
koroglya fn ◊ gyógyügy- v. kenőcstartó patikai szelence
kórolkodik ige ◊ betegeskedik; gyengélkedik
koromély fn lásd kolompé
koronabírtok fn ◊ a királytól használt, a király, ill. a királyi család elidegeníthetetlen tulajdonának tekintett ingatlan, bírtok
koronácí fn ◊ koronázás
koroskint, korosként hsz ◊ mindenkor; mindig; szüntelen
korozsma, korosma fn ◊ szentelt olaj; krizma
 ◊ keresztelői ajándék
 ◊ a gyermekágyasnak vitt étel
 ◊ a halott gyermek alá a koporsóba tett vászon
korpá az ◊ szid; ostoroz
korporáció fn ◊ egyesülés; ligai; testület
korpoláré fn ◊ mises rendőr
korporus fn ◊ test; Jézus teste a keresztfán
korporuskula fn ◊ molekula
korrespondéál ige ◊ egyezik; harmonizál
 ◊ levelez
korrespondencia fn ◊ levelezés
 ◊ egyezés; megfelelés
korridor fn ◊ folyosó; átjáró
kótéc fn ◊ ól; ketroc
◊ kunyhó; putri; viskó
◊ fogda
◊ postaláda
◊ pelyvatartó kamra
kotár fn ◊ magas oldalú, takarmányszállításra használt székér
kótér fn ◊ börtön; tömlőc; fogda
◊ tyúköl; tyúkketroc
◊ fáskamra
kotéria fn ◊ érdekcsoportosulás; klikk
kótis fn ◊ nyeles, bunkós ütőeszköz; sulyok; verő
◊ karikahajtő görbe bot
◊ rudacska, amelyre a megszáritott fonalat feltekerik
kotla fn ◊ három lábra állított főzőüst v. bognacs
◊ főleg lakodalom, disznótor alkalmával használt nagy bádog főzőedény
kotlát fn ◊ nagyméretű, háromlábú főzőedény, üst
kotlett fn ◊ borda; bordaszelet; karaj
◊ oldalszakáll; bárko
kotló fn ◊ kotlóstyúk; kotlós
kotlós mn ◊ olyan <csirke>, amely még a kotlóval jár, amelyet az anyja még nem hagyott el
kotóg igé ◊ ütőgetéssel, kopácsolással zajt út
◊ <nem egészen telt edény (korsó, kulacs) rázás közben> kotyogó, kopogó hangot ad; kotyog ◊ feccseg
kotonoz igé ◊ tapogatódza keresgél, vhová nyúlkálva kaparász; kotorász
◊ <élelman> dészmalgat
kotorgárt fn ◊ pajzs
kotró fn ◊ kéményseprő
kotródik igé ◊ vakaródzik; kaparódzik; vakarja magát
kotta fn ◊ hangjegy
kotú fn ◊ gödőr a halastavakban
◊ elkorhadt növényi anyag a réten
◊ nádторzsa
◊ moecsár; pocsolya; tócsa
kóty fn ◊ sárgadinnye
kótya mn ◊ féleszű; félbolond
kótyavetty fn ◊ árverés, amelyen a tárgyakat, holmikat rendszerint jóval értékűkön alul kinálják eladásra, ill. igy kelnek el
◊ vminek oleső áron való elvesztegetése, elprédálása
kótyavetyél igé ◊ értéken alul árverez
kotyfitty fn ◊ kotyvasztott lé
kotymány fn ◊ vízzel, sárral telt gödőr az utakon
◊ vízárra hely
kotyó fn ◊ szilva
◊ főtt szilva
◊ túlérett gyümölcs, különösen szilva
kotyog igé ◊ <tyúk> folyamatosan, egyenletesen rövid, szaggatott hangon jelzi, hogy kotlani, tojást kelteni készül
kótyogó fn ◊ kevés vízű malom
kótyomfitty, kotyonfity mn ◊ haszontalan, semmit éró, hitvány <személy>
◊ olyan <személy>, akit bolondos magatartása miatt nem lehet komolyan venni; balga; eszelős; féleszű
kotyor fn ◊ bokros, tűskés hely
◊ nedves, vizes hely
◊ gödőr; árok
kotyos mn ◊ a kotlás időszakában levő
kova, kovakó fn ◊ tüzkő
kovacs fn ◊ kavics; kis kődarab
kovákol, kovácsol ige ◊ ordít; bőg
◊ köhéces; köhög
◊ kuruttyol; bredeg; vartyog
kóval ige ◊ kóbolor; csavarog
kovarc fn ◊ kvarc
kovázs1 fn ◊ a megkelt kenyérterületből kiszakított és felretett kisebb darab, amely megerjedve és egy másik kenyér tésztabája belekeverve azt megkelesztí
◊ lísztethe kevert vízzel készített pép, amelyet rendszerint ragasztásra használnak; csíriz
◊ savanykás, erjesztett ital
kovázs2 fn ◊ lassú v. észrevétlen, de állandó hatásával fejlődést, előrehaladást biztosító személy, dolog
kazák fn ◊ a cári Oroszország katonai jellegű szervezetének vad, marconia lovasa
kázán fn ◊ lásd kázan
kózma fn ◊ a pipa falához égetett bagó mosca
kózmás mn ◊ eljegyzett, jegyben járó <menyasszony, vőlegény>
kozmopolita mn ◊ különféle nemzetek tagjait magában foglaló <csoport, közösség>
közsök fn ◊ báránybőr bunda; ködmön
kózokár fn ◊ ruházadásra alkalmas bőrök kikészítésével, szabásvával és varrásával foglalkozó iparos; szűcs
kö ◊ fn ◊ kúp alakú sziklacsúcs; sziklás hegy
köágazat fn ◊ alapfal; alapzat; talapzat
kób fn ◊ kocka
köblös, kölbös mn ◊ olyan <tártya>, amelybe egy köbölönyi (kb. 62, 94 v. 125 liter) fér vmiből
◊ olyan <terület>, amelybe rendszerint egy köből magot szokás vetni; egy holdnyi
köböl fn ◊ koronként és helyenként változó nagyságú űrmérték <szemes termény, darabos anyag, folyadék mérésére>, ami kb. 62, 94 v. 125 liternek felel meg
◊ dongabolból v. kivált faderékből készített, ekkora űrtartalmú éden
◊ a kút v. forrás gődrének kibelelézére való, fából készült alkotás
köbölkút fn ◊ kút v. forrás, amelynek gődrét korhad, odas való v. kivált, mindkét végén nyílt fatönkkel, azaz köböllel bélelték ki
köbözés fn ◊ kockázás; kockajáték; kockavetés
ekőe fn ◊ disztelen, az ünnepre való, barnára festett bőrmellény, rövid ködmön
köcölék fn ◊ batyu; cőkmők
◊ fejkendő mint nö ruhadarab
köcsőg, köcsőgkalap fn ◊ <tréfás megnevezésként> magas kalap; cilinder
ködmön, kódm bn ◊ a juh gyapjas bőrétől készült, rövidebb-hosszabb újjas felsőkabát
köeső fn ◊ jégeső; jégerver
kőg fn ◊ körvonál
◊ karika; abroncs
◊ küzdőtér; versenypálya
◊ közeppont
kögit ige ◊ szerves egységbe foglal; tömörít
kögül ige ◊ összpontosul; tömörül
kohajitás fn ◊ akkora távolsága, amennyire egy követ el lehet hajítani; köhajításnyi távolság
◊ kövek hajítása mint hadi cselekmény
köhent, köhhent ige ◊ köhint; köhög
kőhurut fn ◊ <leginkább gyermekeket megtámadó> fertőző betegség, amely görcső köhögési rohamokban s ezzel kapcsolatos hányásban nyilvánul meg, s a levegő hirtelen beszivásából eredő jellegzetes, sűtítő hangról ismerhető fel; szamárköhögés
kökényszemű mn ◊ sötétkék szemű <személy, főként nő>
kókörca, kókörcs fn ◊ kikerics
kökörü fn ◊ kunkorgó; tekergőző
köláb fn ◊ oszlop; támaszték
kőlbs fn ◊ lásd kölbös
kölcsőszó fn ◊ jövevényszó
köldök fn ◊ köldőkzsinór
köldőkcsömör fn ◊ belgörcs; hascsikaras
kölönc1 fn ○ fattyú; fickó
○ gyerek
kölönc2 fn ○ a kútgem végére kötött nehezék
○ a kutya nyakába akasztott nagyobb fadarab, amely akadályozza a futásban
○ teher vikinek, vminek a nyakán
költ1 ige ○ épít, megépít
○ előkészít
költ2 ige ○ álmából ébreszt; kelt
○ <vmilleny érzelmet> ébreszt, létrehoz vkiiben; kelt
költémeny fn ○ kitalált, költött, valóltan dolog v. csemény
költér, költész fn ○ költő
költés1 fn ○ kelesztett tésztából való lágy, édes sütemény
költés2 fn ○ költészet
költészet fn ○ irodalom; szépirodalom
költészeten fn ○ a költészetnek, különösen a költői műfajoknak elméletével foglalkozó tudományág mint tantárgy
költség fn ○ vikinek vmely célra rendelkezésére álló pénzösszeg; költőpénz
kölük, kölik fn ○ barlang
kölykes mn ○ olyan <fából készült zár>, amelyet a rajta alkalmazott fogak és az ezeknek megfelelő, sajátos szerkezeti bevágások csak a beavatott személy számára tesznek kinyithatóvá
kölyű, kölyő fn ○ különféle anyagoknak, különösen szemes terményeknek összefűzására, idegen részektől való megtisztítására használt útő, törő kalapácsokkal felszerelt készülék, gép
○ kézimalom
kölyűz ige ○ <szenes terményt> kölyűben tör, zúz, tisztítt
kömetszvény fn ○ könyomással készült nyomtatvány; könyomat; litográfia
könyeny, könlég fn ○ hidrogén
kőntő fn ◊ szár
kőtől ige ○ <kocsi hátsó kereke> lecsúszik az útról
köntőfarold ige ○ hímez-hámos; köntőfalaz; mellébeszél
○ settenkedik; oldalog
köntöös fn ○ felsőrula, ruházat
○ hosszú, bő kábát, lebernyeg
○ vmely hivatás, méltóság külső jeleként viselt köpeny-, palást- v. talárszerű ruha
könyék fn ○ könyök
könynyű, könyő fn ○ könyv
könyökök fn ○ hosszlemény, amelynek nagysága a könyököktől a középső ujj hegyéig érő hossznak felel meg, kb. 44 centiméter
könyöklelet fn ○ egy fajta hosszmérték, kb. 62 centiméter; sing
könyökülő fn ○ <karzaton, folyosón, erkélyen, ablakon> párkányrája kiképzés, amelyre könyökülő lehet
○ falusi ház udvarra néző oldalán épített, fedett, oldalt nyitott v. korláttal elzárt, védett, rendszerint oszlopsos tornác, széles folyosó; ámbitus
könyör fn ○ könyörgés; kérés
ekönyörog ige ○ imádkozik; fohászkodik
könyv, könyű fn ○ könyv
könyves mn és fn ○ szokatlanul nagy műveltségű
○ vásáron könyvet árusító, könyvvel házaló <személy>
○ <löversenyen> az a személy, aki a felekkel üzletszerű fogadásokat köt a tekintetben, hogy hányaszonos pénzt fizet győzelmemért, ill. helyezésért; bukmérk
könyvsház fn ○ könyvtár; a könyvtár helyisége
könyvezetés fn ○ könyvelés
köpcős mn ○ illetlen, durva, vaskos <élc, szellemesség>
köpcősődik ige ○ izmosodik; erősödik
köpec1 fn ○ folyó medrében lévő gödör
○ pocsolya; tócsa
köpec2 fn ○ hosszú szőrű juhászkutya; komondor
köpenyeg fn ○ lástol köpönyeg
köpesz mn ◊ kopasz; tar
◊ pusztas; csupasz
eköpeszt ige ◊ <szemes terményt: babot, borsót stb.> hédából, burkából, tokjából kifejt; hámoz
◊ <állatot> kopasz
kőpködő fn ◊ némely alföldi város piacere, néhόl a munkaközvetítő iroda helyisége, környéke, ahol munkaalkalmat remélve földmunkások, napszámosok szoktak várakozni
◊ némely alföldi város piacere v. más nyilvános helye, ahol a jómodú gazdák ráérő idejükben beszélgetni, politizáltatni szoktak
eköpőce, köpécé fn ◊ a molnárok negyedvékás, vagyis kb. 6–8 literes mőredénye
◊ boroskancsó
◊ kis üveg illatszer, olaj számára
köpöly, köppöly fn ◊ kis üveg- v. fémbura, amelyben melegítéssel megkritikották a levegőt, majd hirtelen a beteg testrésznek gyakran felhasított bőr felületére borították, és így a légnyomáskilönbősz szívó hatása a bőrfelületen, ill. a beteg testrészén vébősséget idézett elő, v. a vérzést elősegítette, fokozta
◊ ez az eljárás mint gyógyomód; köpölyözés
köpölyőz ◊ ige ◊ vikiből v. vmely testrészéből köppölyvel, kis üveg- v. fémbura segítségével vért szív
köpönyeg, köpenyeg fn ◊ az échtelepeknek a föld felszínén levő v. felszinre kerülő s a levegővel való érintkezés következtében átalakult felső rétege
köppen ige ◊ <torkon> lecsúszik
köppent ige ◊ kortyant; kortyl
köppöget ige ◊ idoggál; iszogat
köpü fn ◊ csonka kúp alakú, fént középen lyukas lappal elzárható faedény, amelyben a fedél lyukába dugott köpőfőval tejfőlőből, tejszínből vajat köpülnek; köpü lö
◊ bődőn
◊ kiváltatottból készült v. vesszőből font hasas kaptár
◊ vadméh odúja vmely fából
◊ <vasvillán, áson, szigonyon> az a cső alakú rész, amelybe a nyelet erősíti
körbec fn ◊ lefelé fordított csonka kúp alakú, kétfülű kosár
körégő fn ◊ petróleumlámpa v. petróleumfőző kör alakú egője
körfal fn ◊ vmely épületet, főkent várat, erődítményt, ill. a régi városokat körben védő, rendszerint vastag, erős fal
körirat fn ◊ <béliégzőkön, űteményeken, emlékérmeken> kör alakban elhelyezett felirat
◊ hatósági hivatalos közlemény, amelyet kézről kézre adva eljuttatnak minden érdekelő félhez, s amely látamozás után rendszerint visszakerül ahhoz, aki kibocsátotta; körözővény; körlevél
körít ige ◊ <vmely tárgyt, területet, épütményt stb.> többkéveséből körhöz hasonló alakban üveg, körülvesz
◊ <haj, szőr, koszorú stb. főleg arcot, fejet> körülvesz, üveg
◊ kör alakban rászál, rászhelyez vmire vmít
körítés fn ◊ vminek vmivel való körülvétele
körjárat fn ◊ az a menet, amelyet katonai ősész tesz meg ellenőrzés végett bizonyos időközökből olyan területen, amelynek rendjére és biztonságára felügyelnie kell
◊ éjjeliőr hasonló cselekvése
◊ vmely közigazgatási területnek, közetnek hivatalos személy, főként körörovos által történő és bizonyos időközökből megismétlődő bejárása
körjegyzősf fn ◊ a tanácsok megalakulása előtt két v. több kisközögből álló közigazgatási egység
körkör fn ◊ ellipszis
kökkörös mn ◊ ellipszeshez hasonló alakú; elliptikus
köklevél fn ◊ utcán, nyilvános helyeken közzétett, felragasztott közérdeki, nyomtatott hirdetmény, főként elfogató parancsot tartalmazó körözővény
körmagyar fn ◊ a francia négyeshez hasonló, a XIX. század második harmadában a főüri körökben divatos társas magyar körtánc, ill. ennek zenéje
körméd ige ◊ gyengén, vékony rétegen megfagy
◊ a fagyítól megcserepesedik
körmeszt ige ◊ vékony rétegen megfagyaszt
körmőcif fn ◊ arany; aranypénz
körmős fn ◊ és mn ◊ <büntetésből> pálcával az ujjak hegyére, a körmőkre mért ütés
◊ lopásra hajlamos, lopni szerető, tolvaj természetű <személy>
körömőhal fn ◊ béka
körömösködik ige ◊ erőlködik; iparkodik
körny fn ◊ kerület; szegély; szél; határ
◊ kör
◊ környék; vidék
◊ működési terület
◊ életpálya; életút
környékező ige ◊ körülvesz vkit, vmit
◊ <több személy> szüntelenül v. gyakran vmely érzelmet tanúsít, nyilvánít vki iránt
környékezetlen fn ◊ körülmetéletlen
környez ige ◊ <vmely állapot, körülmény> vkit folyton kísér, körülvész
◊ <vmely testi v. lelki állapot> erőt venni készül vkin, kerülget vkit; környékező
környőz ige ◊ elkerít; kertel
környűlállás fn ◊ körülmény; helyzet; állapot
körorvos fn ◊ több kisebb községből álló egészségügyi körzetnek tiszti orvosi v. községi orvosi vizsgát tett, kinevezett orvosa
körösdi fn ◊ <időmértékes verselésben> két rövid szotag közt egy hosszú szotagot magában foglaló ütem
körő mn ◊ porhanyó; mellő; törékeny
◊ kiszáradt; kirapedező
◊ kemény húsú; ropogós
köröm' fn ◊ szaruképződmény patás állatok ujja végén; pata
köröm' fn ◊ kapaszkodó; fogantyú
körömfaladék fn ◊ olyan finomabb ennivaló, amelyet kézből, az ujjak közé fogva esznek, fogyasztanak
◊ ételmaradék
körömsél ige ◊ vakar; kapar; vakargat
körömszakasztó mn ◊ fárasztó; nehéz
körömvas fn ◊ általában nyéllel ellátott, csavar alakú vas, amelyet vhová beszorult test, anyag kihúzására használnak
◊ puskaüresszé végén levő hegyes, csavaros vas
◊ a kovácsok lapos végű, hosszú nyelű, éles eszköze, mellyel a ló patáját lasposra faragják, hogy a patkót jól ráillesthessék
◊ eszköz, amellyel a tárnában fürt repesztő lyukakból a fúrástól keletkezett törmeléket, iszapot kikaparják
körömszél ige ◊ karmol; karmolász
körönd fn ◊ kör alakú tér; körter
köröple fn lásd kerepleyé
körös fn ◊ körész
körösdi fn ◊ olyan játék, amelyet gyermekek körben összefogódkodva játszanak
körösség hsz ◊ minden v. több irányban, többe-kevésbé kör alakú vonalban, sávban; minden v. több oldalon
köröte fn ◊ köröntet
körött nu ◊ körül
köröz ige ◊ körülvesz, körülfog vmit
körrajz fn ◊ távolról v. csak rövid ideig látszó személy v. tárgy körvonalából kibontakozó kép, rajz
◊ a jellemző vonásokból adódó kép, általános kép
körreplülés fn ◊ keringő repülés
körzsék fn ◊ <színázásban, rendszerint a földszinten> a színpadtól közepepes távolságra levő és közepepes áru ülőhely
körte fn ◊ vasból készült hosszúkás v. gömbölyded nehezék az egyenlötlen karú mérleg egyensúlyban tartására
körtve, körtevé ny ◊ körte
körülaggat ige ◊ vmire – gyakran diszként – körös-körül nagy mennyiségben aggat vmiket, rendszerint fölösleges tárgyakat
körüle, körüle hsz ◊ köréje
körülfogal ige ◊ vm, vki körül elhelyezkedik; körülotte van; körülvész vkit, vmit
körülerít ige ◊ <ellenséges csapatok, várat> fegyveres csapatokkal minden oldalon elzár környezetétől; körülfázás
körülnéz i.e. minden oldalról v. több oldalról megnézi magát, a ruházatát v. a körültötte levő helyet, rendszerint azért, hogy rendben van-e
körülte hsz o körültötte
körülvész i.e. "<személy>t" ügyeskedéssel akaratának hatása alá akar vonni; erkölcsileg megkerit, megkönnyékez
kösöntyi fn n nemessémből készült, drágakövekkel, zománcos díszítéssel ékesített, változatos formájú női ékszer, különösen karkötő, karperc, nyaklánc, násfa, melccsat, melltű
kösz fn n olyan ember, akinek nem nő szakálla, bajasza
köszen fn n zsentet ábrázoló, köből faragott szobor
kőszkőpü fn n kőnyelkeskedő személy
  ◊ pletykhahordó személy; pletykafészek
  ◊ ármánykodó, fondkodó, intrikus személy
  ◊ házasságszerző személy
  ◊ gyűlökezések, megbeszélések helye
köszméte fn n zöldesfehér v. pirosas színű, savanykás izű, bogyó alakú gyümölcs, amelyet főleg leves és mártás készítésére és a konzerviparban is használnak; piszeke; pőszméte; egres
eköszvény fn n az izmoknak, az inaknak és az ízületeknek hasogató, nyilalló fájdalommal, néha duzzanattal v. izületi megmervedéssel járó betegsége; reuma; csúz
köt1 i.e. o, vmely növénynek a virága, ill. magrúgye megtermékenyül, s terméssé fejlődik
köt2 i.e. o "<babonás hiedelem szerint> varázsíattal megront, ill. meg szokott v. meg tud rontani vkit
kötél1, kötel1 fn n tájánként különféle nagyságú, kb. egy holdnak megfelelő terülemtérték
kötél2, kötel2 fn n vérségi v. érzelmi kapcsolat; kötelék
kötelék fn n kótés a sebre
  ◊ málha; batýu
kötelef fn n kötelesség; kötelezettség
köteles1 fn n és mn n adós; lekóteleztett; tartozó
köteles2 fn n "<tréfás megnevezésként> hőhér
kötelező fn n olyan okirat, amelynek kiállítója kötelezi magát vmely készpénzbeli tartozás megfizetésére; kötelezvény; adóslevél
kötés1 fn n a növény megtermékenyülése
  ◊ szerződés; egyezség; megállapodás
  ◊ szövetség; szövetkezés
  ◊ megegyezés vmely tőzsdei ügylet lebonyolítására
  ◊ kötet, könyv
kötés2 fn n testalkat, testfelépítés
kötésig hsz n derékkig
kötlevéfn n o adásvételi okirat, mely a szerződő felek nevét, az ügyet megkötésének idejét, az ügyet tárgyát és feltételeit foglalja magában
kötmény fn n könyv kötése, burkolata
  ◊ sebre való kótés
  ◊ sebre való kótés
kötő fn n kötény
köttődik i.e. o "<tréfálkozva bosszant vkit, ingerkedik vkivel
  ◊ veszkedést, verekedést kezd; kötekedik; kötzőkődik
köttőfek fn n o ló fejet a kantárhoz hasonlóan átfogó, köttől v. szőjlő készült szerszám, amelyből kiágazó köttelnél foga vezetik v. köttik meg a nyergetlen, felszgerszámozalilat lovat
köttőlén fn n kenderkévéből álló köteg
köttöz i.e. o "<érzelem, körülmény> vkit erősen, tartósan köt vkihez, vmhez; odakötve tart; odalánco
köttőzkődik i.e. o "<kis gyermek> nyűgőskődik, nyafog
köttőző fn n szlag
köttész fn n élesztővel kelesztett tésztaból sültött kalácsféle, kelt tészta
kövecs fn n apró, a víztől többnyire simára csiszolt kődarab; kavics
kövekől i.e. o sír; ri
kövérendik i.e. o "<gabonaféle kalácszabában a szem> egyre jobban duzzad
köverít i.e. o trágyáz
köves mn n kemény; dagadt
kövész fn ◊ bánýász
köveszt ige ◊ <húsfélét, szalonnát> aból, abárol, párol
követ fn ◊ országgyűlési képviselő
◊ az a személy, akit vmely vezető ember v. vmely embercsoport üzenettel v. kéréssel küld vkihez
◊ vminek a közeledtet jelző dolog, jelenség; előjel
követelmény fn ◊ követelés; sürgető kivánság; nyomatékos kérés
követjelölt fn ◊ a választások előtt követnek, képviselőnek jelölt személy
következ ige ◊ akar; követel
következendő mn ◊ következő; a soron lévő
következőleg hsz ◊ és ksh ◊ úgy, amint itt következik; a következő módon
◊ következésképpen; ennélfogva; tehát; ezért
kövezetvám fn ◊ városok és egyes községek által közütaik használatáért idegen járművektől szedett s ezeknek fajtája szerint megszabott összegű vám
kóz fn ◊ szűk kis utca; sikátó
közarányú mn ◊ párhuzamos
közábmulat fn ◊ sok embernek, vmely közösségnek csodálkozása, bümulata vkin, vmin
közbátorság fn ◊ közbiztonság
közbeszéd fn ◊ közmondás; mondás; szentencia
közbíró fn ◊ letétbe helyezett vitás vagyontárgy gondnoka
közbirtok fn ◊ olyan birtok, amelyet többben (testület, családtagok) azonos jogon osztatlanul birtokolnak
közbirtokosság fn ◊ az a testület (jogi személy), amelynek tagjai földjüket, rendszerint legelő- és erdőterületeket, közös használják
◊ a közútbiró intézménye, birtokjogi szervezete
közbocsátan fn ◊ közkegyelem; amnsectia
közbűl hsz ◊ között; közben; középen; középtű; közöttük
◊ közé; középre; kökjük; közbe
közbülső mn ◊ három személy közül a legidősebb és a legfiatalabb v. a legnagyobb és a legkisebb köz levő <személy>; középső
közcél fn ◊ közös cél
közcsoálát fn ◊ vmely közösség minden tagjában, ill. mindenkiben felkeltett csodálat, csodálkozás; általános csodálkozás
közебéd fn ◊ örvendetes, nevezetes esemény megünneplésére meghívott vendégek részvételével nyilvános helyen rendezett, rendszerint szónoklattal egybekötött ünnepi ebéd v. vacsora; bankett
eközegeyen fn ◊ egyensúly
közel1 mn ◊ közel eső; közeli
közel2 fn ◊ felebarát; embertárs
közellebb hsz ◊ legutóbb; nemrég; a múltkor; a minap
közellebről hsz ◊ nemrég; legutóbb
◊ a közeljövőben; nemsoktára
közelesen hsz ◊ a jövőben nemsokára
közélet fn ◊ mindennapi élet
közelmőtt fn ◊ folyamatos, befejezetlen múlt idő
◊ az igeidő nyelvi kifejezési formája (pl. láték)
közember fn ◊ rendfokozat nélküli katona; közkatona; közlegény
köcéparánz hsz ◊ középen
középbirtok fn ◊ az a földbirtok, amelynek nagysága 100-től 1000 holdig terjedt
középbirtokos mn ◊ és fn ◊ olyan (személy), akinek birtoka 100-től 1000 holdig terjedt
kö泽pett hsz és nu ◊ középen; középtű
◊ a szóban forgó terület középső részén, vmely csoportban úgy, hogy vikik v. vmik körülvéshik
◊ a szóban forgó cselekvés v. folyamat lefolyása közben, bizonyos kisérőjelenségektől körülvéve
◊ vmely állapot tartamának köz bülső idején; közben (nem az elején s a végén); vmely állapot erősebb jelentkezése alatt
eközépette nu ◊ vmi által körülvéve; vikik, vmik között
◊ két dolog között, középen
középfínom mn ◊ közepes minőségi <árucikk, anyag>
középhad fn ◊ derékhad; fősereg; főhad
középhossz

középpont

középszer

középtől

közérzés

közfal

közfolyam

közösödik

közösködik

közösség

közösség

közösség

közösség

közösség

közösségszervezés

közösségtanítvány

közösségterület

közösségügy

közösségügy

közösségügy

közösségügy

közösségen

közösségen

közösségen

közösségés

közösségés

közösségés

közösségés

közösségteljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény

közösségés
teljesítmény
krácol ige ◊ karcol; rovátkát készít
kráflí fn ◊ fánk
krajcár, karajcár fn ◊ a XIX. század elején használt, ún. konvenciós forint egy hatvanad része, ennek értéke, ill. egy-egy ilyen értékű pénzdarab
◊ az 1858-ban bevezetett osztrák forint századrésze
◊ két fillér értékű rézpénz
◊ nagyon kevés pénz; jelentéktelen összeg; fillér
◊ vas
krajcáros mn ◊ egy krajcáért kapható <ár>
◊ nagyon olcsó, igen kevés értékű, silány <dolog>
krajnik fn ◊ perviteli és pénzügyi tisztviselő
◊ az úrbéri szolgáltatások behajtója
◊ több fillérből álló birtokigazgatási egység feje
◊ gazdatiszt
krájzleráj fn ◊ üzlethelyiség; szatocsbolt
◊ vegyeskereskedés; vegyesbolt
karakél mn ◊ duhaj; pimasz; ripők; kötekedő <ember>
kramancs fn ◊ csákány, amivel a vasúti pályamunkások a zúzott követ a talpfák alá verik
kramancsálo fn ◊ használt, ún. konvenciós forint egy hatvanad része, ennek értéke, ill. egy-egy ilyen értékű pénzdarab
kramancsoló fn ◊ vasúti pályafennfertést végező betanított munkás
kramancsolás fn ◊ cukorral kevert, fahéjjal, citrommal stb. fűszerezett, pálinkából v. rumból készült,
felszolgáláskor rövid időre meggyújtott erős szeszes ital
kramel, krampál fn ◊ csákány, amivel a vasúti pályamunkások a zúzott követ a talpfák alá verik
krampló fn ◊ kapa; írtókapa
kránic fn ◊ alkalmi munkás, aki a szálfából összerött tutajt leúsztatja a folyón
krapsál ige ◊ firkál; irkál
kratos fn ◊ próbás arany
kravát fn ◊ nyakkendő
kravátli fn ◊ nyakkendő; nyakravaló
kravaló fn ◊ katonák, papok keménygállérja
◊ kutya nyakörve
kredencia fn ◊ hitellevél; megbízólevél
◊ pohár, pohárszek, tálalóasztal; büféasztal
kredenciális fn ◊ pálnka; papramorgó
krédó fn ◊ a katolikus hitvallás, a hiszegemegvalósítás
◊ hitvallás, életelv
krepol ige ◊ foldoz; megfoldoz
krepfn ◊ bojt; paszomány; rojtozat
kreppe fn ◊ hullámos v. érdes felületű selyem-, gyapjú v. gyapotkelme
kreton fn ◊ rendszerint festett fonálból készült vékony, mintás pamutszövet
krida fn ◊ csőd
kriminális mn ◊ vmely bűnügyre, bűncselekményre vonatkozó, vele kapcsolatos; bűnügyi; büntetőjogi
krispin fn ◊ finom gyapjúszövetből, taftból, csipkéből készült rövid, fodros, válla teríthető férfi és női köpeny
kristalom fn ◊ kristály; jégkristály
kristély fn ◊ lázad klistély
kristusarc fn ◊ szenvedést, de erkölcsi tisztaságot, nemességet kifejező arc
krisztusfa fn ◊ karácsonyfa
križli fn ◊ fodor
krok ház ◊ térképvázlat
◊ rövid, hírlapi írás
krokomodenus fn ◊ krokodil
kronográf fn ◊ krónika
kronómeter fn ◊ óra
krúcifiks fn ◊ fészület
krudélis mn ◊ kegyetlen, nagyon rossz <személy>
gonosz, szörnyű <dolog, jelenség>
kru pi fn ő pépes étel; kása
kubatúra fn ő tér fogat; ürtartalom
kubik fn ő gátépítéskor a föld kitermelése után keletkező gödör, amely áradáskor vizzsel telik megtálécsga
kubikméter fn ő köbméter
kuburc fn ő híg sár; latyak zöree
kuburcol ige ő siet csoszogva, lábát húzva jár zöree; neszez
kuburcol 2 ige ő összevissza kever
kucik fn ő kuckó; sut a kemence padkája, ill. a padkának a fal melletti magasabb része
kucó fn ő bent a házban vmely zug, szöglet <paraszházban> a kemence és a fal között levő szükk hely, régebben szegényebb helyen gyermek és öregek tanyázó v. alvó helye; sut tűzhely
kucorit ige ő zsugarít; összhezuh
kucorog ige ő nélküloz; szükköldik
kucu msz ő <többször ismételgetve disznó hívására használt szó>
kucsebéer fn vándor kereskedő, aki többynýire csecebebeceket, játéktárgyakat, délizgyúmlcsőt, nyalánkságokat árul v. sorsol ki szerencsejátékkal, főleg szórakozóhelyeken szélhamos; gazember
kúf fn ő kisebb hordó; cseber
kufár fn ő kisebb értéki árukkal kereskedő személy csak a maga hasznával törödő, nyrészkedő kereskedő
kufárkodik ige ő mindenfélevé kereskedik; csereberél; kofalikodik; kupeckedik szalárd, haszonleső módon kereskedik
kuferc fn ő keverék zúrzzavar; zenebona
kufercbese mn és fn ő különféle figurákkal tarkított, gyors, csárdás jellegű <férfi- v. vegyestánc>
ehéz; fárásztó
kufercse tánc, ill. az a dallam, amelyre ezt járják
kuferccol ige ő gyalogol; baktat jókedvében táncol
kuffer fn ő bőrönd; koffer<br/féleg női far, fenék
kugler fn ő csokoládés bonbon
kuhi fn ő szégyen; felsülés kudarc elismerése; lemondás
kuhínt ige ő eltüntet; eltulajdonít hazudik; letagad
kujak fn ő ököl
kujtorog ige ő cél nélkül, hosszabb ideig ide-oda járkál, mászkál vhol, vhova; csatangol; csavarog; kőszál házal; kilincsel
kuka 1 mn ő siketnéma <személy>
kuka 2 fn ő horgas fa, kampó, amellyel a dohánykertészek a szárításra felfüzött dohányt felaggatják
kuka 3 fn v. a janicsárok vezéreitől viselt sűveg
kukás mn ő dohánycserek közé tartozó <személy>
kukkadoz ige ő bóbiskol; szundikál; szunyókál
kukker fn lásd gukker
kukkó mn ő együgyű; féeszű
kukkra hsz ő egyenesen, magasan fölfelé
kukla fn ő csuklya
kukliprédikáció fn ő a feleségnek férfijéhez intézett zsörtölődő, kicsinyes korholása, szemrehányása
kukó fn ◊ magzat
◊ tojás
◊ megtöltött tojáshajt mint egy fajta étel
kukoja, kukojsza fn ◊ áfonya; fekete áfonya; kokojsza
kukora mn és fn ◊ görbe; hajlott
◊ göndör; hullámos
◊ gömbölű; kereked
◊ apró; hitvány
◊ görbe szarv
◊ kacs; inda
◊ csőrlő, amellyel hajót, vízimalmot vízfolyás ellenében v. álló vízben mozgatnak, nehéz tárgyat magasba emelnek
kukoricahaj fn ◊ a kukoricacsőről borító fedőlevelek összessége; a kukorica héja, csuhéja, suskusja
kukoricahántás fn ◊ az érett kukoricacsőről a csuhé letépése; kukoricafosztás
kukoricáz fn ◊ <háziállatot> kukoricával etet
kukoricázik fn ◊ vkinek valódi v. vélt tekintélyét nem tisztelve, bizalmasodva, pajtáskodva v.
csuflódva, ingerkedve viselkedik vele; packázik vkivel
kukorít ige ◊ <kakas> egyet v. egyszer kukorékol
kukrek fn ◊ középparaszt;
◊ nagygazda
kuláns mn ◊ előzékeny; figyelmes; készséges
◊ méltányos; korrekt
kulcsar fn ◊ a gazdasági épületekre, különösen a magtárra, raktárakra, valamint a cselédségre felügyelő alkalmazott
◊ a kastély v. vmely nagyobb háztartás kulcsainak, különösen az éléstár és pince kulcsainak örzője és kezelője
kulcsárné fn ◊ <nagyobb háztartásokban, intézményeknél> női kulcsár
◊ házvezetőnő; gazdasszony
kulcsosarlnáló fn ◊ kulcsár
kulcsos fn ◊ kulcsos kalács; fonott kalács
kuli mn ◊ befelé gőrbülő, lehajló <ökör- v. tehénzavar>
◊ ilyen szarvú <ökör, tehén>; kajla
◊ nagyfűlű
kullimász fn ◊ kocsikenőcs
◊ ragadós szenny, piszok
◊ vakolatul használt sárkeverék, vályog
◊ mindenféle ragadós kotyvalék
kulina fn ◊ a kényem köblőszödése; kályhanyílás; kemenceüreg
◊ az akol elkülönített része
◊ fáskamra
◊ nyári konyha
kulinária fn ◊ szakácsművészet
kulináris mn ◊ olyan <személy>, aki szeret jól enni; hasát, gyomrát kedvelő
◊ nem a nyelvtan szabályait, a klasszikus, irodalmi nyelvhasználatot követő; nem mintaszerű, nem választékos <főleg idegen nyelvi beszéd- v. kifejezésmód>; pongyola; csiszolatlan; kezdetleges
kullancs fn ◊ kutyán, lovon, juhon élősködő, csőkevényes szárnyú, légysfélű rovar
◊ a bojtorján, gyomként tenyésző, a lapuhoz hasonló, feltűnően nagy levelű, lila virágzatú növény
bimbója, virága v. termése, amely horgosan végződő pikkelyeivel könnyen belesorakod az állatok szörébe v. az ember ruhájába
kulint ige ◊ csen; lop
kulmináció fn ◊ tetőpont; csúcspont
kultivál ige ◊ <földe> megmunkál; megművel; művel
 ◊ <növény> terem; hajt
kulturó史ória fn ◊ művelődéstörténet
kultusz fn ◊ vallás- és közoktatásügyi minisztérium; kultuszminisztérium
kulyok fn ◊ okól
kumisz fn ◊ tejből erjesztett, enyhén alkoholos ital
kummog ige ◊ könyörü; kunyerál
 ◊ kuruttyol
 ◊ érthetetlenül beszél; dörmög; dünnyög
 ◊ rágódik
kumpán fn ◊ cimbora; barát
kuna¹ fn ◊ menyét
 ◊ nyest
 ◊ nyestbőr mint adófajta
kuna² fn ◊ női szeméremtest
kuncog ige ◊ <gyermekek, kis kutyák> kényeskedve, nyafogva siránkozik, panaszkodik
 ◊ <gyermek, kis kutya> kényeskedve, nyafogva siránkozik, panaszkodik
 ◊ <béka> kuruttyol
 ◊ kuncogva panaszol, nyűglődve kér vmit
kuncorog ige ◊ didereg; vacog
 ◊ félelem miatt összehúzza magát
kuncsom ige ◊ rimáncodik; könyörüg
 ◊ ácsorog; áldogáll
kuncorolog ige ◊ télenül jön-megy; lézeng; ácsorog
 ◊ csavarog; kóborol; tekereg
 ◊ várakozva egy helyen kuperog
kunéroz ige ◊ incselkedve bosszú, ingerel, zaklat vkit
kunkapitány fn ◊ <lakomán> az asztal végére félrehúzódó, bort nem ivó vendég
kunkapotány fn ◊ lakodalomban a vendégeket kínáló, tréfáival mulattató, rendszerint idősebb férfi
kuncog ige ◊ <ember> fojtott hangon, szaggatottan, halkan nyögdécsel; siránkozik
 ◊ <állat> fájdalmában vonít, mély hangot hallat
kunrépa fn ◊ a kankalinnal rokon, gumós, sötétzöld, tarkán foltos növénynemzetségnek nálunk erdőkben, vadon termő, igen illatos, lillás rózsaszín virágú faja; ciklámen
kunszt fn ◊ ügyes mesterségfogás; mutatvány
kúp fn ◊ rakás; kupac
 ◊ kupola; hagymatető
kupa fn ◊ nagyobb vízghordó edénynél, különösen védőr, öntözőkanna
 ◊ kisebb, rendszerint henger alakú doboz, tartály
 ◊ a vízghordó kanna hengeres teteje; kannafedő
 ◊ mintegy kétütemes, főleg fából készült mérőedény <folyadék, szemes termény mérésére>
 ◊ kehely v. kancsó alakú, nagyobb, gyakran fedelese ivőedény; serleg
kupaktanács fn ◊ falusi vezetőség
kupáncs fn ◊ kisebb emlősök v. nagyobb madarak csontjából készített, gyöngyszerű csontgyűrű, amely erzsények, szíjak összehúzására és díszítésére szolgált
kupcihér, kupciher, kopcihér fn ◊ tekergő, dologkerülő, naplópoló személy
 ◊ a csőcselék vezetője; előcsahos; főkolompos
kúpcsohú fn ◊ és mn ◊ az énekő madarak rendjének egy csoportja, amelyre a hirtelen elkeskenyedő és hegyben végződő rövid csőr jellenző
kupé fn ◊ <vasúti személyszállító kocsiban> fülke, szakasz
kupec

◊ vándorkereskedő; vásározó jóságkereskedő

◊ rava, ügyes, haszonleső személy

kuplé

◊ rendszerint vmely operettből elterjedő, igénytelen, rövid életű, felkapott, könnyed múdal, amely gyaoran időszüri célzásokat is tartalmaz

kupler

◊ kerítő

kúpol

ige ◊ <trágát v. keményebb szárú, kévébe kötött növényt> kúp alakú rakásba rak

kupori

◊ fukar, zsgor, fősvény személy

kuptor

◊ kemence

kuputrák

◊ felsőkabát

kura

◊ farkatlan tyúk

kuracér, kurác

◊ páncél

kurafi

◊ eslelt erkölcstő, nők után futkosó, a nemi elvezeteket hajhászó férfi

◊ <szidalmazásként> hitvány, alávaló, aljas férfi

kuratéla

◊ gondnokság; gyámság

kurátótor

◊ a református egyházközség gondnoka

◊ irányító testület, kuratórium tagja

kurázi, kurázs

◊ vakmerő, elszánt merészsg; legénykedő bátorság; mersz

kurccina

◊ nyers zsírszalonna és tartósított szalonna kialvászasakor egyaránt visszamadar, összesült zsírdarab; töpörtyű

kurcol

ige ◊ karmol; kapar

kurgál

ige ◊ kerget; úz

kurgat

ige ◊ <állatot, ritkán embert> lármásan kerget, nógatva hajszol

◊ kiált; kúrjat

◊ gurít; görđit

kurheja

◊ kánya

kúria

◊ vidéki nemesi udvarház, lakóház; kisebb kastély

◊ a legfelső magyar bíróság

◊ a középpontú pápai hatóságok összessége

kuriális

mn ◊ a legfelső magyar bíróságra, a kúriára, ill. általában a legfelső igazságszolgáltatásra vonatkozik

kuríózum

◊ érdekesség; furcsaság; különös tény v. eset

kurir

◊ futár; hírívő; küldöncc

kuritó

ige ◊ csavarog; lődörög

kurityoló

◊ gézengúz; mihaszna; naplopó

kurizál

ige ◊ udvarol; bölök

kurja

◊ kiáltás; kurjantás

kurkász, kurkál

ige ◊ kotorász; turkál

◊ böngészve keresgél; kutat; förkész

◊ faggatva kérdezőködik vmiről, kutat vmit

kurko

◊ fattyúgyerekv

kürol

ige ◊ mély, morgásszerű hangot ad

kurrens

◊ kőrözvény; kőrözölevél

◊ hímök; küldöncc; futár

kurrental

ige ◊ nyilvános hirdetés útján v. körözőlevéllel köröz, keres vkit

kurog

ige ◊ <állat> dühösen, indulatosan, mély, berregeg hangon morog

◊ <madár> mély bűgő, ill. morgásszerű hangot ad

kurta

mn és fn ◊ rövidre vágott <faro>

◊ fogyatékos, csökkent mértékű, fokú, értékű <szellemi képesség v. jog>

◊ <társadalmi, szakmai stb. vonatkozásban> a többiehez képest alacsonyabb fokon levő <személy>

◊ <néhány állat (kutya, nyúl, tyúk) tréfus v. gúnyos megnevezése rendszerint mesében, népi mondásokban>

◊ olsósób, rövid szivar

kurtály

◊ főleg a lovasságnál és különleges csapateméknel rendszeresített, a vállon keresztbe csatolva is hordható rövid csővű puska; karabély

kurtályos

◊ szuronyos rövid puskával, karddal és fémterjéjű sisakkal felszerelt lovás katona; dragonyos

kurtny

◊ román lovas testőr
kurtavas fn ◊ olyan bilincs, amellyel a kezet a lábhoz csatolják, s így a rab csak görnyedten ülhet
kurtizán fn ◊ előkelő társaságokba is bejáratos, kitartott félvilági nő
kurtka fn ◊ rövid férfi felsőkabát, zeke
◊ női ujas, kabát
kuruc fn és mn ◊ a függetlenségi, Habsburg-ellenes, ellenzéki politika híve, harcosa
◊ olyan, aki elveiben, magatartásában kuruc
◊ harciassan bátor
kurucvíz fn ◊ pálinka; papramorgó
kuruglya fn ◊ hosszú nyelű, kerekekkal ellátott villás rúd, amelynek segítségével a kemence belsejébe tolják, ill. kiveszik a főzőedényeket; kantaszekér
◊ parázsnak a kemencéből való kihúzására használt, hosszú, nyére merőlegesen ráerősített lapból álló eszköz; szénvonó
◊ szénvonó forma eszköz vmely elszóródott anyag összevonására, ill. vmely anyag (pl. oltott mész) keverésére
kuruttyol igé ◊ várakozik vhol; kuksol
kuruzs fn ◊ kuruzsló
kuruzsol igé ◊ varázsol, igéz; bűvöl
kusza mn ◊ farkatlan, megcsonkított farkú <tyúk, veréb, macska>
kuszkura fn ◊ vmelyik házastárs anyja, apja; nász; nászasszony
◊ titkos szerető
kusza mn ◊ gyik
kuszpitál igé ◊ szeretkezik; közösül
kusztora fn ◊ fanyelű bicska; zsebkés
kút fn ◊ forrás
◊ kés
◊ operálókés
kút fn ◊ forrás
kutacs1 fn ◊ tüz piszkálására való vasrúd; piszkavas
kutacs2 fn ◊ műtét előtlenítéséhez használt műszer, csipesz; kutasz
kutak mn ◊ kicsi; törpe
kúttor, kútő, kútfej fn ◊ olyan forrás, amelynek vize vmely kutat táplál
◊ olyan körülmény v. tény, amely egyéb körülményeknek oka, okozója, forrása, előidézője
kültéány fn ◊ fürdőhelyen a fürdő gyógyvízét felszolgáló női alkalmazott
kutrica fn ◊ lécből, deszkából készült ketrecszerű alkotmány, ől, ill. az ől többi részétől elkülönített ketrecszerű hely
◊ disznófiazlató
◊ hitvány házikó
◊ kis zug; kuckó
kuttog igé ◊ kuporog; gubbaszt
◊ lappang; rejőzködik
◊ kullog; baktat
◊ lopakodik; oson
kútya fn ◊ kunyhó; viskó
◊ kamra
◊ tüzhely
kutyabóros mn ◊ nemes; előkelő; úri
kutyafejű mn és fn ◊ mongol; tatár
kutyáfekom isz ◊ <enyhe v. tréfás káromkodás, ill. szitokszó:> a kutyafajját!
kutyagerinc fn ◊ sok apró fadarabból láncszerűen összeállított, kör alakú eszközt, amelyet a pásztorok a bogrács alá tesznek, hogy félre ne billenjen
kutyaháj fn ◊ reuma ellen használt kenőcs; kutyazsír
kutyahal fn ◊ cápa
kutyahittu mn ◊ makacs; megáttalkodott
kutyalakodalom fn ◊ verekedéssel járó lármá; zűrzavar; bonyodalom
◊ büntetésül kapott verés; kikapás; haddelhadd
kutymosó fn ◊ csicskás; tisztiszolga
kutyapeccér fn ◊ sintér
◊ kutyákat kedvelő, velük túlzottan foglalatoskodni szerető személy
kutyaporsció fn ◊ ütleg; verés
kutyaszorító fn ◊ nagyon keskeny, szűk utca v. zsákutca
kutyaverő fn ◊ gyeptomester; sintér
kutya zik ige ◊ pajkosan, kötekedve, ingerkedve viselkedik, beszél; kutyálkodik
◊ kutyá módjára csapkodva, kapkodva, kutyáuszással üszik
kutyazsír fn ◊ reuma ellen használt kenőcs; kutyaháj
◊ sárgás cipő- és bakancskénőcs
kütyőka fn ◊ szobai tűzhely
kutyodorik ige ◊ kuponidik; vhova guggol
◊ kunkorodik; tekeredik
kutyul ige ◊ sütés-főzés közben keverget, kavarbogat, kotyvaszt
◊ turkálva kereségül; kotorász
◊ kutyá módjára lábatlankodik, sűrűg-forog vki körüli; útbvan van
kuzin fn ◊ unokahúg
kuszaly fn lásd guzsaly
kú fn ◊ kő
kübl fn ◊ kanna; vődör
◊ bőrtőben a cellában elhelyezett, vécét pótló fedele vődör
kües fn ◊ köves; kaviccos
kül nu ◊ kívül
küllő fn ◊ harkály v. feketerigó
kulország fn ◊ külső ország; külföld
küllön mn ◊ <egyenként sorba véve az egyeseket:> a sorra kerülő, következő, új
küllönb mn ◊ másféle; másfajta
küllönbőzik ige ◊ torzsalkodik; cívódik; egyenetlenkedik
küllönféle fn ◊ <újságban> apróbb vegyes hírek, érdekességek, furcsaságok, ill. az ilyeneket közöl rovat
otinek; vegyesek
küllönóra fn ◊ túlóra
küllönösen hsz ◊ külön-külön; egyenként
küllönöz ige ◊ eltérő véleményt mond; vmi nem egyezik meg vmivel
külső mn ◊ olyan <alkalmazott>, aki nem a lakásban, ill. a házban dolgozik, hanem azon kívül (konyhában, udvaron)
külsőség fn ◊ a várós v. község beépített területén kívül eső földterület (szántóföld, legelő, szőlő, erdő stb.)
<a belsősséggel szemben>
küll1 fn ◊ magok, száraznövény-félésegek, esetleg gyümölcs összezúzására, törésére, hántolására használt,
egyszerű mechanikai gépezet
küll2 fn ◊ kolomp; harangoecska
küllügyér fn ◊ külügyminiszter
◊ küligyekkkel foglalkozó politikus, újságíró; külügyi referens, ill. rovatvezető
külvilág fn ◊ külső világosság, fény
künt hsz ◊ kinn; kint
künti mn ◊ kinti
kür1 ige ◊ <ökröt, tehened> járomba fog
kür2 msz ◊ <ökröt nógató szó a járomba fogáskor>
◊ <katonai vezérszó>
kürazsír fn ◊ vérttel, vagyis vállat, törzset elől-hátul takaró védőfelszereléssel ellátott katona; vértes katona; nehézlovas
kürtő¹ fn ◊ kályhacső
◊ kémény
◊ nyílt tűzhely fölıtti nyílás, amely a füstöt a szabadba vezeti
kürtő² fn ◊ kéményre szerelt szírénna; gőzsip
kürtőkalap fn ◊ cilinder
kürtősfánk fn ◊ kürtőskalács
küts mn ◊ kis; kicsi
küszkődík, küzkődík ige ◊ az élet bájaival, gondjaival több-kevesebb eredménnyel harcol, bajlódík
küszküldő fn ◊ a járom és a ről összefogására való fapecek
tügyű fn ◊ termés külső héja
küzdővény, küzdhomok fn ◊ porond; aréna
küzdhely, küzdõhely fn ◊ csatatér; harcmézo; harctér
kvadrál ige ◊ egybevágó; egyezik; összeillik
kvadrát fn ◊ négyzet
◊ vmely szám négyzet
◊ <területszámítási mértékegysékként: négyzetes
◊ <zenében: feloldójel
kvadruplett fn ◊ négyüléses kerékpár
kvalifikáció fn ◊ vmely munkára, munkakörre, foglalkozásra jogosító képesítés
◊ minősítés; megítélés
◊ képesség; tudás
kvalifikál ige ◊ <vmely munkakörre, életpályára> képesít
◊ vminek ellátására, betöltésére alkalmassá teszi
◊ vkit, vmít minősít, hivatalos véleményt ad róla
kvart fn ◊ negyedévet
kvártely fn ◊ bérelt szállás, lakás
◊ a polgári lakosságnál beszállásolt katonák által ideiglenesen igénybe vett szállás
ekvártélyoz ige ◊ elszállásol
kvártalan fn ◊ egy fajta pénzérme
kvaterka fn ◊ negyed liter ürtartalmú borospohár
kvaterkázik ige ◊ iszik; iszogat; poharazgat
◊ barátkozik; ismerkedik
kverulás fn ◊ örökösen panaszkodó, sérelmeket hánytorgató, ill. összeférhetetlen személy
◊ konokon, szenvedélyesen pöröksödő ember
kvesztor fn ◊ pénzügyek kezelője; pénzkezelő; gazdasági intéző
kvietál ige ◊ <közalkalmazott, főleg katonatiszt> nyugalomba, nyugdíjba megy
◊ hivataláról; rangjáról lemond
◊ nyugalomba küld; nyugállományba helyez; nyugdíjaz
kvóta fn ◊ az Osztrák–Magyar Monarchiában a közös ügyek költségvetéséhez való hozzájárulás aránya Ausztria, ill. Magyarország részéről

L

la msz ◊ <rámutató szó nyomossítására, főleg magas v. mély hangú mutató névmással, mutató határozószóval kapcsolatosan, rendszerint a mondat v. tagmondat végén, gyakran mutató kézmozdulattal kísérve:> ni!
láb fn ◊ alsó rész
◊ az egyes országokban kialakult gyakorlat szerint különböző, 29,2 és 32,5 centiméter között váltó hosszmérték
lábad ige ◊ felkel; kel
lábal ige lábad lábol
láballó fn ◊ a széknél jóval alacsonyabb bútordanab, amelyet ülő helyzetben a láb megtámasztására v. gyermekek ülőhelyéül használnak; zsárnely
labanc, labonc fn ◊ Thökölly, illetőleg Rákóczi korában a Habsburgok híve, katonája
lábasház fn ◊ árkádos, oszlopos ház
lábasjószág fn ◊ nagyobb háziállat (pl. ló, szarvasmarha)
lábaslag hsz ◊ ágyban lábbal egymás felé feksszenek, szemben egymásnak
lább ihe ◊ úszik
 ◇ folyva szétterjed; folyik
 ◇ könnyben úszik; könnyessé válik
 ◇ hullámzik; ingadozik; lebeg
 ◇ vízben gázol
 ◇ érzelmileg felindul
 ◇ felülkerekedik
lábbad ihe ◊ lábadozik; gyógyul
labban ihe ◊ ugrik; szökkél
lábbó fn ◊ tutaj
 ◇ a tutaj egy része
 ◇ cölöpsorok közé tőzegből vert gát, átájáró
 ◇ embert megbíró, járható ingó láp
labdacs fn ◊ golyócska alakú gyógyszer; pirula
 ◇ galacsin; golyó; gömb
labirint fn ◊ labirintus; útvesztő
labít ihe ◊ lábbal mozdít
 ◇ elsözik; elszökött
lábitó fn ◊ vmely szerkezetnek az az alkatrésze, amely lábbal való nyomásra a gépet, szerkezetet működteti, ill. működését megindítja, szabályozza, módosítja; pedál
 ◇ a faragópad alsó része, amelynek a faragó személy nekifeszítí a lábát
 ◇ létra; lajtorja; lábitó; hágcsó
 ◇ láb alá való zsámoly
laboda fn ◊ kerti gyom
lábg ◊ üszkál
lábol, lábal ihe ◊ <munkában, valamely cél érdekében> rendszerint sietve, gyorsan jár; lót-fut; talpal; talpon van
labonc fn ◊ kerti gyom
laborál ihe ◊ szenved; betegeskedik
 ◇ veszködik; kinlódik
lábravaló fn ◊ férfi felhőműködik viselt hosszú alsónadrág; gatyafelhasználású
lábszárhűvely fn ◊ nadrag
lábszíj fn ◊ az Alföldön a bő gatyafelhasználású szárának hideg v. esős időben a térd alatt való összekötésére használt keskeny szij
lábszomszéd fn ◊ olyan szomszéd, akinek a telke vége egy másik személy telke végével érintkezik
lábtó fn ◊ fokokkal ellátott, felhálásra és leszállásra alkalmas, hordozható eszköz; létra; hágcsó; lábtó
 ◇ vmely szerkezetnek az az alkatrésze, amely lábbal való nyomásra a gépet, szerkezetet működteti, ill. működését megindítja, szabályozza, módosítja; pedál
lábyú fn ◊ harisnya
 ◇ lábszárvédő
 ◇ lábbeli; cipő
lábyú fn ◊ lábbeli; cipő
 ◇ harisnya
lábszámoly fn ◊ alacsony, kisszéhez hasonló, támla nélküli bútor
laci fn ◊ kézművészi üst az ebédlőben; kis vízmeregető
 ◇ nyári konyha
lacibetyár fn ◊ kisebb büntettek elkövetésére hajlamos személy
 ◇ csintalan, pajkos, huncat személy, rendszerint gyerek
lacikemence fn ◊ nyáron a szabadban felállított kemence
lacikonyha fn ◊ <nagyon szegény pusztai telepes visszafogója mellett> vályogból v. sárból rögtönzött, banyakemence alakú főzőhely
 ◇ egyszerű, szegényes, oleső vendéglő
 ◇ <vásáron, piacon, sokadalomban> sátor v. rögtönzött bódé, amelyben frissen sült húst v. halat árusítanak
lacipcsenyehnő<alacikonyhán, rögtönzött bódéban, főzőhelyen>bő zsírban, hirtelen sült, rendszerintkét szelet kenyér közé tett és így fogyasztott pecsenyehnő
lacsuhané és hné tespéd; lusta; dologtalan
◊piszkos; lompos; rendetlen öltözetű
◊csavargó
◊haszontalan, könnyűvérű nőszemély
lándafnhö láda
◊gabonatartó édeny
◊lőtató csöbör
lándafnhő fölfelé nyíló fedéllel ellátott, rendszerint hosszúkás, öblös, gyakran rekeszes bútor, amelyetruhaneműnek, élelemnek v. kisebb házi holmink a tartására, sőt ülésre, ráfekvésre is használtak
◊a menyasszony lágájára, ill. hozománya
ládafiathnő a láda rövidebb belső oldalán, félül vízszintesen fölszerelt, rendszerint csuklós fedélű kisrekesz, amelyben apróbb dolgokat, főleg pénzt és értéktárgyakat szokás tartani
◊az a hely, ahol a pénzt tartják
láddmszhőcsak tegező beszédben, a megszólított személy érzékelésére, tapasztalatára, belátására,hivatkozó szőként: te is láttad, hallod, tapasztalod, hogy ...; te is láthatod, hallhatod, tapasztalhatod, beláthatod, hogy ...; ime; lám
lafancnhő olyan ruhadarab, amely szakadozott, rongyos, és amelynek a részei, rojtjai lelőgnak
◊vhonnak kilőgő, lecsüngő rongydarab
◊rongyos ruhájú ember
◊semmiházi, haszontalan, mihasza ember
lafatalhőgő lefetyel; iszik
laféthinő lövegetlap; ágyútalp
laffognafohegő <ember, állat> lomhán jár
◊<ruha, ill. annak foszlott, szakadozott része, rojtja, szalagja> minden lépésnél ide-oda lebeg, hányódik, repdes; leffég
◊lomposan, rongyos ruhában jár
◊ide-oda mozog
◊jár a szajá; összevissza beszél
lafolhő möhön fal; habzsol
lágerhön katonai tábor
◊hadifogolytábor
lágerhőgő lakkos; lakkozott
lágyhön lusta; rest
◊langyos
◊szelid; gyengéd
◊zöngés <hang>
lágyhshön hasmenés
lágyvahanő langyos, állott, poshadt <folyadék>
lágyvahọn langyos
◊se hideg, se meleg; langyos; lagyvahat <ember, emberi megnyilatkozás>
lágyvamoshön edények, evőeszközök mosogatására használt puha, nedves darab ruha; mosogatórongy
lajbihön rendszerint vastagabb posztóból készült, fémgombos kabát, ill. ujjas nélkül, felsőruhatonként hordottmellény, régi falusi férfiviselet
◊mellény; női mellények
◊a női ruhának a szoknyához varrott derékrész
lajhatnő olyan <személy>, aki járás közben fejét, karját esetlenül lógtatja; tunyán, lomhán járó, mozgó
◊a munkára szánt időt munkáltalanul, henyélve, lustálkodva töltő <személy>
◊langyos
◊csendes, szemerkélő <eső>
lajhálhőgő <eső> szemerkél, permetez
lajhárhön lomha; tunya; rest
◊esztenel; bolond
lajhunthön hosszú pórásban tartott nyomkereső vadászkutya; vezetékeb
lajstromhön hivatalos nyilvántartó könyv, amelybe bizonyos rendszerben főlgégzik a hivatalos iratokat,
ill. adatokat

◊ vmely hivatalos ügyre vonatkozó ügyiratoknak külön közös szám (és ehhez csatlakozó alszámok) alatt kezelt összessége, csomója, dossziéja

laјstromoz ige ◊ jegyzékbe foglal

◊ <a jogi helyzet rögzítéséül> laјstromba fölvesz, bevezet

laјt fn ◊ kocsira szerelt hosszúkás hordó, amelyben vizet, élő halat stb. szállítanak

laјtorja fn ◊ létra

◊ a szekér oldala

lak¹ ige ◊ eszik; táplálkozik

lak² fn ◊ bűn; vétek

lak³ fn ◊ különálló lakóház; családi ház

◊ vkről elnevezett villa, nyaraló

◊ udvar

◊ település

lák fn ◊ vizenyős terület; mocsár

◊ pocsolya; tócsa

lakadalom fn ◊ lakodalom; lagzi

lakáj fn ◊ libériás uraságia inas; komornyik

◊ (jelzőként) meghunyászkodó, a felsőbbséget kiszolgáló személy

lakás fn ◊ étkezés; lakoma; évés

lakáspénz fn ◊ lakbér

◊ <vkinek a jövedelméből> az az összeg, amely a lakbérek és járulékanak a kifizetésére szükséges

lakbérnegyed fn ◊ három hónapi időtartam, amelynek elején az egy évre megállapított összegű lakbér negyedrészét ki kellett fizetni

lakik¹ ige ◊ etellel, itallal <vhogyan, rendszerint nagyobb mértékben, teljesen> eltelik; jóllakik

◊ eleget élvez; eltelik vmivel

lakik² ige ◊ lakol; bűnhődik

lakmár fn ◊ lakmározás; falatozás

lakocska fn ◊ kis lak; házaeska

lakodalmas fn ◊ lakodalom résztyevoje; lakodalmai vendég

lakodalmaskodik ige ◊ lakodalomban vesz részt, ott vendégeskedik; mulat; lakomázik

lakodalom fn ◊ lakás; szállóhely; a tartózkodás helye

◊ évés-ivás; lakmározás; mulatság

lakoma, lakma mn ◊ torkos; falánk

lakós fn ◊ lakó

◊ polgár

lakosztály fn ◊ több helyiségből álló lakás; vmely háznak egy része

lakozás fn ◊ lakmározás; lakoma; eszem-iszom; dözsölés

◊ vhol való lakás, tartózkodás

lakozik ige ◊ lakmározik; lakomázik

◊ vhol állandóan lakik, tartózkodik

laksás, lakszás fn ◊ enyhítő borogató szer

laksza fn ◊ enyhítő, borogató szer

lakszál ige ◊ <a beleket> meghajtja

laktor fn ◊ öl mint bányászati mértékegység

lam fn ◊ víz; harmat

lám fn ◊ ime; no nézd csak

lambína fn ◊ kárpit

lamentáció fn ◊ jajgatás; panasz; síralom

lamos mn ◊ bozontos; szörös; bolyhos

◊ vizes; harmatos; lucskos

lámpafény fn ◊ rivaldafény

lámpagyújtogató fn ◊ a város, ill. a gázművek alkalmazottja, aki az utcai gázlámpákat meggyújtja, eloljtja és tisztáni tartja

lámpás fn ◊ <a ló homlokán> hosszúkás fehér folt, amely sokszor az Orrára is kiterjed

lampértos mn ◊ nagyothalló
lompos; rendetlen
lassú járású; lomha
lán  fn  egy tábla föld; bizonyos nagyságú szántóföld
lanc1 fn  német zsoldos katona; labanc
lanc2, lán  fn  a föld mérésére, parcellázására használt bizonyos hosszúságú, láncszerű eszköz
  ◊ mértékegység: <mint hosszmérték:> 10 űl, ill. <mint területmérték:> 1000–1200 négyzetöl, ill. ma
inkább egy magyarához nyúló terület
lanc3 mn  magas; sudár; karcu
lancetta, lancéta fn  különféle alakú kétélű kész mint sebészeszköz
lánca fn  hajítófegyver-fajta
  ◊ lándza; dárda
  ◊ hosszú rúd
láncgyűrű fn  láncez
lánochordta mn  <szidalmazó szóként:> sok bosszúságot okozó, gyüleöltre v. megvetésre méltó <személy
v. ritkán dolog>: gyálzatos; átkozott; beste
lanciroz ige  hajít; dob
lanckenét, lanckenét fn  gyalogos német zsoldos a XVI. században
láncsa fn  láncez
láncsás fn  lándzsával főlfejtett katona
landauer fn  hintó
lándzsavetés fn  lándza elhajítása, elvetése
  ◊ testedző gyakorlat; tornamutatvány v. versenyszám
langallik, langall ige  <tűz> lângol; ég; lobog
  ◊ elhamvadóban van
langalló, langaló mn és fn  lânggal égő; lângoló
  ◊ elhamvadó
  ◊ lângos
  ◊ vékonyra hasogatott tûzifa v. röpse, amellyel kenyérsütés előtt a kemencét a kellô hûfokra melegíti
  ◊ érce olvasztására való kemence, amelyben a hevített érc a fûtóanyagnak csak a lângjával érintkezik
langallós mn  intenzív; heves; erôs
lángit ige  gerjeszt; gyûjt
lángliszt fn  szítált, finom liszt, a liszt legjava; lisztláng
  ◊ finom rozsliszt
lángos, lángas mn  heves; indulatos
lángoszlóp fn  a tömegeket vezetô, nekik irányt mutató, történelmi jelentôséggû személy
langy mn  langyos <idôszak, idôjárasi jelenség, folyadék>
  ◊ lagymatag; kedélytelen; energiátlan
lanka fn  <víz mellett> bozótos, nádas hely; berek
  ◊ hely, ahol a víz lassan folyik
  ◊ enye lejtô
lankás mn és fn  vizenyôs (térség)
  ◊ víz melletti (gyûmôlcseks)
  ◊ a folyóvízek lassú folyású helye
lánya fn  lap; lemez
  ◊ vékony fêmlap; fêmlemez
  ◊ penge
lanolin fn  tisztított gyapjûzsír
lanszíroz ige  hajít; vet; lövell
lantideg fn  a lant hûrja
lantol1 ige  igyekszik eltûnni vki elôl; vho vá siet
lantol2 ige  lanton, hat hûrû pengetôs hangszeren játszik; lantot penget
lantorna fn  lámpa
  ◊ lámpa- v. ablaküveget helyettesítô hártya
  ◊ belhártya; magzatburok
lantos mn és fn  lírai
  ◊ költô
lantverő fn ◊ olyan személy, aki lantot, hat húrú hangszert penget, lanton játszik, lantol
lánya- lásd leány-
lanyha fn ◊ lassú, csendes nyári eső
lányos, lyányos mn ◊ udvarolgatni szerető, leányok után futkosó <fiatal férfi>
lap fn ◊ mélyen fekvő sík terület; lapály
lapác, lapász fn ◊ sík vidék; lapály
lapaj fn ◊ hórihogas termetű és tenyeres-talpas, mihaszna személy
lapály fn ◊ szántóföldek (pl. kukoricáca, répa termesztésére alkalmas) lejtős része
◊ a hegy lábánál fekvő sík, fátlan terület
lapátoz ige ◊ evez; csónakot hajt
lapbizományos fn ◊ olyan személy, aki újságra előfizetéseket gyűjt, és újság eladásával is foglalkozik, ill. ezt vmely helyiségeben, területen megszervezi
lapí fn ◊ lapályos terület
◊ lapos tárgy, gomb
lapicka fn ◊ lapos ütőeszköz
◊ lapocka
lapidáris mn ◊ tömör; szűkszavú; lényegre törő <kőbe vészető>
lapin fn ◊ házinyúl
lapincs mn ◊ lapos; sovány, ösztövér <testalkat>
lapis mn lásd lapos ²
lapító fn ◊ sodrófa; gyűródeszka; nyújtódeszka
lapítófa fn ◊ sodrófa; nyújtófa
laplika fn ◊ vmely kelméből, többnyire selyemből v. bársonyból készült, rendszerint dísznak használt szalag; pántlika
lapocka fn ◊ parázs szedésére v. hordására használt kis vaslapát
◊ <kényésütséskor, lekvárőszkőr: keverésre használt, fából készült, kis lapát alakú, nyeles eszköz
◊ ruha sulykolására használt lapos, nyeles fadarab
lapogat ige ◊ <tenyérrel v. vmely lapos tárggyal> ütőget
laponya, laponya fn ◊ mocsaras terület; lapály
◊ völgy
laponyag fn ◊ <sik, rendszerint áradásos területen> a környezetből alig kiemelkedő, lapos hely, enyhe domborulat
laponyagos fn ◊ olyan hely, tájék, ahol laponyag, a környezetből alig kiemelkedő domborulat van
lapor fn ◊ lapos, sík hely
lapos ¹ fn ◊ lapályos fekvésű hely, vízenyős terület
◊ kiszáradt tőfenék
lapos ², lapsis mn ◊ vékony v. alacsony <testalkat>
laposvas fn ◊ ekveas; szántóvas
lappália fn ◊ csekélyeség; jelentéktelen dolog; hiába valóság
lappan, lappad ige ◊ rejtózik; lapit; bútik; meglapul
lappancs fn ◊ vmely nyilást, üreget záró fedél, ajtó, amely nyitott helyzetéből bizonyos részének elmozdítására lecsapódik; csapőajtó
◊ csapádának, kelepcedén ilyen lecsapódó födele
lappang ige ◊ vhoffa somfordád, settenkedik, lopódzik
lapszus fn ◊ nyelvbotlás
◊ <főleg erkölcsi megítélés szemprontjából> nem súlyos, esetleg megbocsátható botlás, megtévedés
lapta fn ◊ labda
lapтика fn ◊ kétkerekű, egylovas kocsi; kordé; lektika
lárama fn ◊ riasztást jelző zaj, útés; riadó
lármafa fn ◊ a környezetből kiemelkedő helyen felállított magas pózna v. rúd, amelynek szurkos szalmával bekötött felső részét hajdan, háborúban, közvetlenül fenyegető nagy veszedelemben idején meggyújtották, ill. hasonló körülmények között jeladásul használt csőva, máglya
◊ földbe ásott és létraforokkal ellátott pózna v. olyan fa, amelynek ágcsonkjait meghagyták, s amelyről a csősz kukoriácsokat, magas vetéseket stb. át tudott tekinteni
larmonnya fn ◊ harmónia
lárvan fn ◊ álarc; maszk; álca
laska fn ◊ a tűzhely vasán szárazra és ropogósra megsütött tészta
◊ keskeny csikokra vágott főtt tészta
◊ kovásztalan tészttából készült vékony, ropogósra sül, lap alakú tésztafele, amelyet a zsidók húsvéti ünnepükön kenyer helyett fogyasztanak; macesz; pászka
laskanyújtó fn ◊ sodrófa; nyújtófa
lasnak fn ◊ takaró; pokróc; ágyterítő
lasponya fn ◊ rövid kis körte alakú, barnás héjú, savanykás ízű gyümölcs, amely éretten, állásban megphuhul, és kásás lesz; naposlyá
lassan hsz ◊ <beszédről, hangról szóval>: tombpán, hankan
lassú mn ◊ nem nagy erővel, tombpán v. hankan hangző <beszéd, hang>
lassúdik ige ◊ <mozgás, folyamat> egyre lassábbá válík v. kezd válni; lassul; lassúbodik
lat fn ◊ régi súlymérték, a font harmincsett része, 1,75 dekagrammnak felel meg
◊ <az észütemművességben> az ézüst finomságának mértéke
lát ige ◊ látomásai vannak
láta fn ◊ szemgád; pupilla
látalék fn ◊ látszat; látvány
látás fn ◊ az, amit látni lehet; látvány
◊ látomás; képzelődés; káprázat
látat fn ◊ eredmény; haszon; siker
◊ látás; érzékelés
látatlan mn ◊ és hsz ◊ olyan állapotú, helyzetű, hogy nem látják; láthatatlan
◊ látatlanul
lateiner fn ◊ egyetemet végzett, általában szabad foglalkozású értelmiségi pályán működő, rendszerint latinos műveltségű ember
laterna fn ◊ lámpa
láthatár fn ◊ látóhatár; szemhatár; horizont
◊ ameddig vki az időben előre lát; a közeljövő, ill. ennek képe
◊ az a kör, az a határ, ameddig vkinek a tudása, érdeklődése, tevékenysége terjed; látókör
léhatártalan mn ◊ beláthatatlan
latifundium fn ◊ egy földesúr kezében levő, 10 000 holdon felüli nagybirtok
◊ nagy kiterjedésű adománybirtok
latinság fn ◊ diákság
latitál ige ◊ rejtozik; rejtezik
látkör fn ◊ látókör; látóhatár
látlagos mn ◊ egyforma; változatlan
látó fn ◊ olyan személy, akikről azt hiszik, ill. aki azt hiteti el magáról, hogy jóstehetsége van, a jövőbe lát;
látnok; próbéta
◊ áruvizsgáló v. gyógyítással foglalkozó falusi személy
◊ látószerv; szem
◊ köstoló; izelítő
◊ mutató; mutatvány; minta; mustra
látfőfa fn ◊ két oldalán váltakozó rendben kiálló cövekekkel ellátott, földbe ásott oszlop v. fatörzs, amelyre felmászkodva a csősz v. a pásztor szemmel tartja a környéket
látoğat ige ◊ vmely csapással süjt, büntet v. próbára tesz
látomány fn ◊ látomás; érzékesalódás; vízió
◊ meglepő, valószerűtlen jelenség, tűnmény
◊ látvány
lator fn és mn ◊ bűnős szerelmi viszonyban élő, kicsapongó személy, rendszerint férfi; kurafi; szerető
◊ rabló; gonosztevő
◊ gonosz; elvemetült; gaz
◊ kicsapongó; parázna
latorkert fn ◊ várat körülvevő védőfal
latorkodik ige ◊ <férfi> nők, különösen szajhák után futkos, velük enyeleg, szerelmeskedik; kurafi módjára viselkedik
latorság fn ◊ gonoszság; gazemberség; zsiványász
◊ csintalanság; kópéség; szilaj vásottás; garázdaság
leckéz ige ◊ leckézted; kioktat
◊ oktató modorban magyaráz neki; oktat vkit
lecsap ige ◊ állásától, tisztsgétéből hirtelen intézkedéssel megfoszt vkit; elcsap
◊ <elemi iskolában> a rangsort jelentő ülésrendben lejebb üllet vmely tanulót
lecsip ige ◊ kisebb mértékben lerészegedik; becsip
lécska fn ◊ böngészés; utószüret
lécskál, lécskáz ige ◊ böngész; keresgél
lecsperdi mn ◊ fecesgő; locsogó
◊ rágalmazó; gyalázó
lecsúszik, lecsusz ige ◊ lekuszik; lemászik
ledér, lődér mn ◊ csaló; kétszínű
◊ léha; pajzán
lederc fn ◊ kottyvalék; keverék
ledíbol ige ◊ <járkálva, hancúrozva, cívóda> letapos, lenyom, rendetlenné tesz vmit
◊ szét dúlva, szétzilálva lever, ledöngöl vmit
lednek fn ◊ számos fajtában és változatban termesztett, pillangós virágú takarmánynővény; bükköny
leellik ige ◊ megellik
leend ige ◊ létezik
leereszkedik ige ◊ lassan, nehézkesen leül
lefattyaz ige ◊ <növényt> buján növő, túlburjánzó, fölösleges hajtásaitól megfoszt
lefeketet ige ◊ harcban elejt, megől vkit
lefeslik ige ◊ <kérég, bőr> lehámlik
◊ <ruha> elnyüve leszakad vkitról
lefetyel, lefetyől ige ◊ <kutya, macska, esetleg más állat> úgy eszik (rendszerint híg ételt), hogy nyelvét gyorsan bele-belemártogatva, azzal kapkodja
◊ <szemmel folyékony étel> gyorsan, hangosan, habzsolva, illetlenül eszik
leffeg ige ◊ <ruhának foszlott, szakadozott v. lelőgő része, rojta, szalagja> minden lépésnél ide-oda lebeg, hányódik, repdes; laffog
◊ <allat lelőgő füle> lazán, puhán le-föl mozog, lebeg
◊ <ember, állat> lomhán jár
◊ <kutya> fáradtan kinyújtott nyelvvel, lelőgő felül időnként meglebbentve lihegő, ill. vakkantó hangot hallat
◊ szuszog, nehezen, bágyú módon beszél
leffencs fn ◊ sokat besztélő; fecesgő; locsifecsi
leffentyű fn ◊ a szekrér, a kocsi vázson fedelének, ponyvájának elől v. hátul függönyszerűen lelőgő része
lefogy ige ◊ elfogy; megszűnik
leföjt ige ◊ <cső v. a töltény aljában levő puskapot v. lágyapotot> lenyomkodja, összetömi
◊ <puskát, ágyút> a csővében levő puskapot v. lágyapot leszorításával, lenyomásával tüzelésre előkészit
lefolyás fn ◊ <vmely történeti alakulatban, jelenségben> az utolsó szakasz, a vég
lefordul ige ◊ <függöny> legörül, gyorsan lemegy
leföst ige ◊ lefest
lefú ige ◊ lefúj
lefut ige ◊ <idő> gyorsan elmúlik, letelik
lég fn ◊ gáz
legáció fn ◊ követség; képvisletek
legát fn ◊ pépái követ
legátor fn ◊ örökhagyó; hagyományozó
◊ adományozó
légátus fn ◊ református teológiai főiskolától, ill. kollégiumtól kiküldött teológus v. felső osztályos diák, akit vmely nagy egyházi ünnep alkalmából vmely gyülekezet prédikálni hív, s ennek fejében egyszeri anyagi támogatásban részesít; legátus
◊ teológus
◊ követ; küldött
légely fn ◊ ivóvíz, bor, tej tárolására és szállítására használt hordó, amelynek keresztmetszete nem kör, hanem lekerekített csúcsokban végződő háromszög
legenda fn ◊ <térképen v. vmely művészeti alkotáson> szöveg, képaláirás, magyarázat; jelmagyarázat
legény fn ◊ felserdült, házasságra érett, nőtlen falusi férfi, amíg a szokásos nősülési kort jóval túl nem haladja
◊ (jelzőként) nőtlen; családta
◊ iparosségéed
◊ belső v. személyes szolgálatra alkalmazott szolga, inas
◊ tisztszolga
◊ közkatona
légeny fn ◊ oxigén
legénymber fn ◊ legénysorba került férfi
legényes mn ◊ legényhez illő <viselet, ruha>
◊ legények után járó, legényeket kedvelő, velük szerelmeskedő <nő>
legénhűség fn ◊ pity pang; gyermekláncfű
legénye fn ◊ kisfű
legénykedés fn ◊ iparosségédi állapot, ill. ennek ideje
legénykedik ige ◊ legényelétet él; nőtlen állapotban van
legénykor fn ◊ az az idő, amely alatt vki legény, segéd
legénység fn ◊ vkinem legény volta; legényi, nőtlen állapot; legénykor; legényélet
legénysor fn ◊ az az életkor, amelyben vki legénynek számít
léghajózás fn ◊ légi járművel való közlekedés, a legevőben való mozgás, haladás, tartózkodás, repülés
léghuzam fn ◊ huzat; léghuzat
légi mn ◊ testetlen, anyagtalan, árnyserű <dolog>
légió fn ◊ tömeg; sereg; sokaság
legisztaturna fn ◊ törvényhözás; országgyűlés; törvényhözó szerv; törvényhöző testület
legista fn ◊ jogász; jogtudós; törvénytudós
legitt, legitten hsz ◊ azonnal; rögtön
◊ mindjárt itt; azonnal e helyen
legközelebb hsz ◊ legutóbb; nemrégiben; múltkor; a minap
légmérőző, légnyomásíró, légsúlymérő fn ◊ barométer; légnyomásmérő
légművész fn ◊ akrobata; légtechnász
légyvilágás fn ◊ a növények leveleinek és fiatal, zöld szárának, hajtásainak bőrszövetén levő nagyon apró nyílás, amelyen át a növény gázcserséje történik; légzőnyílás
legombolyít ige ◊ <szövevényes, nehéz ügyet> lebonyolít, elintéz
legott, legottan hsz ◊ azonnal; rögtön; nyomban
légsav fn ◊ salétronsav, mely az arany ötvözeteből más fémeket kijö; választóvíz
légsúlymérő fn ◊ lásd légmérő
légszeszfn ◊ a köszén száraz lepárlása útján keletkező gáz, amelynek lángja világításra és fűtésre
használható; világító gáz
légszeszgyár fn ◊ világító gáz termelő üzem; gázgyár
légalakítás fn ◊ csűrés-csavaras; mellébeszélés; köntőfalazás
légvonalat, légvonat hsz ◊ léghuzat
légvonatos mn ◊ huzatos
légtet fn ◊ botrány; felfordulás
légyf fn ◊ célgöm <a puska v. a pisztoly csövének a végén>
légy2 fn ◊ az alsó ajak és az áll között meghagyott kis, rövid szakáll <egyébként borotvált arcon>
légy2 fn ◊ poroszló; nyomozó
légyecské fn ◊ <női arcon> egy időben divatos szépségtapasz, szépségfiasstrom
légykörös fn ◊ a légynekek húsva v. más ételbe lerakott apró petéje, ill. petéinek tőmege
◊ a légynekek pont nagyságú, fekete ürüléke; légyipiszok
légyott fn ◊ találka; randevű
légyvíz fn ◊ legyek pusztítására való folyadék
leh1 ige ◊ lélegzik; liheg
leh2 fn ◊ lehelet
léha1 mn és fn ◊ olyan <növény, növényi termés>, amelynek satnysa v. fejletlen s ezért könnyű v. egészen üres a magva
◊ a gabonaszemet borító, vékony, hártyas levélkék, ill. ezeknek a csépléskor leváló és összegyűlő tőmege; pelyva
leha\textsuperscript{2} mn \( \diamond \) rest; tunya
\( \diamond \) bolondozó, tréfákozó, mólázó \(<\text{személy}>
lehajít\textsuperscript{3} \texttt{ige} \diamond \texttt{ruhafelélet} \texttt{mint használhatatlant eldob, nem visel többé}
lehajít\textsuperscript{4} \texttt{ige} \diamond \texttt{fogatva hajtott eszközzel} \texttt{megöröl, feldarabol vmit}
lehajít\textsuperscript{5} \texttt{ige} \diamond \texttt{letörleszt; visszafizet}
lehallik\textsuperscript{6} \texttt{ige} \diamond \texttt{lehallatszik}
lehangolás fn \( \diamond \) \texttt{lehangoltság; kedvetlenség}
lehel, leheg \texttt{ige} \diamond \texttt{lélegzik; liheg}
léhen fn \( \diamond \) \texttt{hubérbirtok}
\( \diamond \) katonák alkalmi, pénzbeli v. természetbeni ellátmánya a késlekedő zsoldfizetés előtt, ennek terhére
lehetség fn \( \diamond \) \texttt{lehetőség; alkalom}
lehidal \texttt{ige} \diamond \texttt{ráfekve v. rajta hancúrozo összegyűr, lenyom, lehever v. rendetlené tesz vmit}
lehiggad \texttt{ige} \diamond \texttt{<folyadék a benne felkavarodott szennyező anyag leülepedése következtében> teljesen megtisztul}
léhen fn \( \diamond \) \texttt{hubérbirtok; jobbágybirtok}
lehi, lehív \texttt{ige} \diamond \texttt{kéri v. cselekedésével előidézi, hogy vkire, vmire <átok, baj, csapás> leszálljon, lesúlyson
léhő fn \( \diamond \) \texttt{hordóra való nagy fatölcsér; tőltike; tőtike}
lehord fn \( \diamond \) \texttt{ruhában, cipőt> a hordással viseltté, kapottá, nyűtté tesz}
lehota fn \( \diamond \) \texttt{újomna telepített, könnyítésekben, adókedvezményekben részesített falu
lehoz fn \( \diamond \) \texttt{<dőrendben> levezet, leszármaztat}
\( \diamond \) a múltból korukba előhoz, felidéz
lehuny \texttt{ige} \diamond \texttt{ember> meghal, elhuny}
\( \diamond \) \texttt{idő> a múltba veszve elmúlik
lehúz \texttt{ige} \diamond \texttt{<kutyta> vkit, a ruhájába kapaszkodva, esetleg azt le is tépve v. testébe harapva, nem enged tovább menny
\( \diamond \) \texttt{<boglyárobat, kazalból bizonyos mennyiségű szénát, szalmát> lefelé húzva leszed}
\( \diamond \) \texttt{<vágó szerszámot> néhány mozdulatallal megfeneve v. ritkán köszörüléssel élessebbé tesz}
\( \diamond \) \texttt{<vikeinek járó összegből, járandóságából> gyakran méltánytalanul, jogtalanul visszatart vmennyit; lefog; levon
lehúzódik \texttt{ige} \diamond \texttt{súrlódás, dörzsölés következtében lejön, levállok vmiről, vminek a felületéről
leíszik \texttt{ige} \diamond \texttt{<eléktartalmat, érzelmet> ivással eléllok világából eltávoztat; megszüntet
leiterjakab fn \( \diamond \) \texttt{tévés fordítás; sajtőhiba}
lejár \texttt{ige} \diamond \texttt{<eszköz, tárgy> haladása, járása, munkája közben vmely anyagba, talajba belenyomul, belesüpped}
\( \diamond \) \texttt{<malom> megöröl vmit}
\( \diamond \) \texttt{<malomban> bizonyos mennyiségű gabona őrlése befejeződik, megtörténik
lejrás fn \( \diamond \) \texttt{lejárat; lejáró; lenemen
léjö fn \( \diamond \) \texttt{tócsér}
lejt \texttt{ige} \diamond \texttt{lassú, ütemes léptekekkel halad, ill. lassan, könnyed járással v. szinte játékos mozgással sétál, andalog
lejtés fn \( \diamond \) \texttt{finom, könnyed táncos mozgás; tánelépés
lejtő fn \( \diamond \) \texttt{lassú magyaránc; táncc
lejtős mn \( \diamond \) \texttt{lassú
lejtősen hszh \( \diamond \) haránt; ferdén; rézsű
lekanyarodik \texttt{ige} \diamond \texttt{ide-oda kanyarodva, csavarodva leszáll, leereszkedik
lekaszabalo fn \( \diamond \) \texttt{<egy személyt, ill. vmely emberi tréfázást> hevesen vagdosva, kegyetlenül, durván levág
lekció fn \( \diamond \) \texttt{előadás}
\( \diamond \) a mise bevezető részében felolvasott rövid szentírási szöveg; szentlecke
\( \diamond \) olvasat; szövegolvasat
lekcmerleg, lekemeler \texttt{ige} \diamond \texttt{fent levő helyről kcmereregve, nehezen lejut vhova
lekepez \texttt{ige} \diamond \texttt{lefest
lekér \texttt{ige} \diamond \texttt{kéressel elért engedékenység révén kap vmit; elér; nyer
lekókod \texttt{ige} \diamond \texttt{<fej, bajusz> lehanyatlak, lehajlik, legőrbed
\( \diamond \) \texttt{<érzelem, hangulat ereje, hevessége> erősen csökken}
lekótaž ige ő lekottáz
lekötelez ige ő odaigér vkinke vkit; elkötelez
lektika, lettika, leptika fn ő kétkerekű, egylovás kocsi; taliga; kordé; laptika
◊ hordszék; gyaloghintó
◊ hordágy
lekupercál, lekupercol ige ő lekuporodik; leguggol
lekushad, lekussad ige ő <ótatossából, félelemből> fejét lehúzza, meglapul, lehúzódik
◊ <külöönösen kutya> meghunyászkodva, félénken földhöz lapul
◊ legörnyed; lerokad
lekutyodorik ige ő lekuporodik; leüt; lekucorodik
tel ige ő vkire, vmire butkan; talál; lel
leledző mn ő sóvár; epedő; állítóz
lélegzik, lélekendez, fölényes, lelkemadta
lelkiismereti
lelketlen
lelkes
lelkendezés
lélegzik,
lelkendez,
leltanító
lelkiismeretes
lelketlen
lelkes
lelkendezés
lélegzik,
lelkendez,
leltanító
lelkiismeretes
lelketlen
lelkes
lelkendezés
lélegzik,
lelkendez,
leltanító
lelkiismeretes
lelketlen
lelkes
lelkendezés
lélegzik,
lelkendez,
leltanító
lelkiismeretes
lelketlen
lelkes
lelkendezés
lélegzik,
lelkendez,
leltanító
lelkiismeretes
lelketlen
lelkes
lelkendezés
lélegzik,
lelkendez,
leltanító
lelkiismeretes
lelketlen
lelkes
lelkendezés
lélegzik,
lemonya fn ◇ citrom
lemotoláll, lemotolál i ge ◇ <fonalat> motollával az orsórol legombolyit
lemozdon yoz i ge ◇ <ágyút, mozgókonyhát> a hozzá tartozó vontató eszközzel lekapcsol, és készenléti állapotba helyez lenagyol i ge ◇ <munkadarabot> nagyjából megmunkál úgy, hogy anyagából itt is, ott is levesz, rendszerint lefarag, legyalul, levés vmit; kinagyol lende fn ◇ apró gyümölcs
 ◇ kisgyermek; utód
 ◇ rokonság; rokon; atyafi lendergáló fn ◇ nyeles, kb. 20 × 30 centiméteres falap, végén két kovácsoltvas szegsorral, amivel a lenmagot a növény hegyéről lehúzzák lenge mn ◇ jellemből, érzelmében ingatag, megbízhatatlan <személy>; állhatatlan; csapodár; könnyelmű lengedező fn ◇ az a négy szótagú versláb, amelynek első és utolsó szótagja hosszú, a középső kettő rövid; choriambus lengedi fn ◇ egy hosszú és két rövid szótagból álló, ereszkedő lejtésű versláb; daktílus lengene fn ◇ gyöngyvirág lengeség fn ◇ állhatatlanság, csapodárság, könnyelműség, ill. erre valló magatartás, gondolkozásmód, megnyilatkozás lengeteg mn és fn ◇ olyan <könnyű tárgy>, amely anyagánál, jellegénél fogva könnyedén, játszi módon leng. lebeg, hajlong
 ◇ könnyű és finom; szellős, nyárias <ruhadarab, öltözék>
 ◇ sudár, kacsú s ezért légyes könnyed, könnyédén, szinte lebegye mozgó <személy, főként nő>
 ◇ természeténél fogva gyorsan, könnyen változik, állhatatlan, megbízhatatlan; könnyelmű; ingatag; csapodár
 ◇ könnyű szellő
 ◇ könnyű, lecsüngő, fityegő, lengő szalag- v. csipkedisz <női ruhán>
lengettyű fn ◇ függöny lengyel fn ◇ <a XIX. században> emigrált lengyel hazafi, aki magyar nemesi házakban otthonra találva a házigazda vendégszertetetéből élt
 ◇ elszegényedett magyar nemes, akit baráti szívességből ismerősei, rokonai tartottak el
 ◇ lengyel népi tánc
 ◇ lengyel kabát v. bunda lengyelke1 fn ◇ egyéves, erős illatú, szárnyalt levelű, bársonyosan barnássárga virágú kerti disznóvény; bársonyvirág; büdöske lengyelke2 fn ◇ háromnegyedes ütemű lengyel nemzeti tánc; mazurka lénia fn ◇ vonalzó
 ◇ vonal
 ◇ egyenes erdei v. mezei út; dülőút léniás mn ◇ vonalas lente fn ◇ kisgyermek; utód
 ◇ rokon lentet i ge ◇ ingadozva, hajladozva megy, halad
 ◇ lassan kocog
 ◇ alacsonyan, lassan repül
 ◇ lebeg
 ◇ fodrozódik; hullámnzik
 ◇ lenget; lobogtat
 ◇ legeye; szit lénung fn ◇ zsold; illetmény lenyakaz i ge ◇ v. embernek v. állatnak a fejét, nyakát levágja lenyom i ge ◇ <összehasonlításban, arányban, egyensúlyban> fontosságával túlhalad, felülműl, ill. kiegyensúlyoz v. leront vmit
 ◇ nyomott helyzetbe, lelkilámpotba, hangulatba juttat vkit, nyomasztó hatásával ránehezedik lenyűgöz i ge ◇ nyüggel, kötelével v. láncdal leköt, tehettelelnén tesz
 ◇ szabadságban, szabad cselekvésében nagymértékben korlátoz vkit; megbénit leolvás i ge ◇ <több darabból álló tárgyat, főleg pénzt> egyenként számlálva letesz
vesszőből font v. deszkából készített, a legelőn ide-oda szállítható juhrekeszük, juhkosár
vesszőből font kerítés, sővény
nád- v. visszófalakból készült, a víz szinétől fenekeír érő és ott levert, labirintusszerű, ősi halfogó eszköz, amelybe a halak beletévednek, s nem tudnak többé kikerülni belőle; vejsze
leszolgál ige v. <kötelezettséget, összeget, tartozást> munkájával ledolgoz, kiegyenlíti
<vmely juttatást> ellenszolgáltatásként végzett munkával megszolgál, kiegyenlíti
<út, vmely irányt követő dolog> célzó szerű módon levezet, levisz vhova
leszőkik ige v. <főleg lóról, járműrıl> fürgen, gyorsan leugrik, lepattan
lelőcsol ige v. lehurrog; elnémit
létánia fn lásd litánia
letargikus mn ige kábító; bódító
letart ige v. továbbhaladásában megakadályozva vhol ott tartóztat
léteg fn szerv; orgánum
létel fn ige az a tény, hogy vki, vmi van, létezik; létezés
<testi, fizikai élet; lét
<az a tény, hogy vki, vmi olyan, amilyenek a jelső mutatja; volta
létesül ige v. <tevékenység, folyamat, eredmény> létrejön, születik, támad
letesz ige v. <kincset> elás
<levegő, nemesfémből
<levegő, nem tart, nem fog, nem visel tovább
próba, erőfeszítés> levesz vkit, vmit a lábáról; legyőz; legyengít
létez ige v. létezik; van
letisztáz ige v. <adósságot, terhet> kifizetve, kiegyenlíteve tiszta
letisztít ige v. <kikt mint nem kívánt személyt> elűz, lekerget, eltávolít vhonnán, vmiről
letottyan ige v. <személy> rendszerint akarata ellenére, esetlenül, magát elhagyva, hirtelen leül; lehuppan
letör ige v. <testrészt, különösen derekat, vállat> rámért csapással, ritkán teherrel eltör
letyeg ige v. lötyög
letyemet fn ige rossz, izetlen lé
letyvedés fn ige penész
leuság fn ige meghőtránkozás; megütközés; felháborodás
leü ige v. <tárgy> aljával, farával a földre roskad, ereszkedik
leüt ige v. <villám> csapással földre sújt, agyonút vkit
<fejét> gyorsan lehajtja, lesúti, lehorgasztja; <tekimetét> lesúti
lexikográfus fn ige szótáriró; szótárszerkesztő
lev fn ige lé; folyadék
leveg fn ige lebeg; lassan száll
leveg ige v. lebegő; lég
levegőég fn ige lebegő; lég
levél fn ige irat; hivatalos irat
levél, level fn ige meghatározott mennyiséggű (rendszerint egy tucat) varrófü; ill. (egy dekagramm) gombostű, kis papírtasakba csomagolva
<fejét> gyorsan lehajtja, lesúti, lehorgasztja; <tekimetét> lesúti
levénfn ige léveles
levél, level fn ige egy fajta torokbetegség
levelensült fn ige lepényféle vékony szütemény, amelyet káposztalevélre téve szoktak a kemencébe vetni, s úgy megszűnő
leveles mn ige olyan, aki csínyt követett el; hibás; ludas
<szamúzott; körözőtt
levélvez ige v. vmely könynyvek a lapjait forgatja; lapoz vmiben
<növény levelet haj
levellezés fn ige lapozás
levélféf ml ige a papírlap egy oldala
levélmarf fn ige levélféle
levélpapf fn ige levélpapír
levélárk fn ige levtáros
levente fn ige katona
liliomos mn ♦ szeplőtelen; szűzies; tiszta
lilijom fn ♦ liliom
limány fn ♦ folyópart menti nagyobb örvény
◊ a folyóvíznek visszafélé való áramlása
◊ áradás után visszamaratd víz, pocsolya
◊ homokzátány
limbus fn ♦ mocsár; ingovány
◊ a pokol tornáca
linea, linea fn ♦ vonás; vonal; lénia
◊ vonalzó; lénia
◊ határ; korlát
lineáz, lineál ige ♦ vonalat húz; megvonalaz
lingár mn ♦ hosszú, nyurga, nyakigláb <személy>
◊ csavargó, semmirekellő, hitvány, mihaszna <személy>
◊ hizelkedő <személy>
linkabas fn ♦ lidércnyomás; boszorkánynyomás
◊ lidérc
linkó fn ♦ süppedékes, mocsaras hely
◊ kiszáradt ingovány
◊ kis mélyedés, amelyben idönként felgyülemlík a víz
◊ gödör; mélyedés
linx fn ♦ hiúz
linnya fn ♦ lénia; vonal
lion fn ♦ kőöltözzött, piperkőc fiatalember, fiatal úr; ficsúr
lipánt fn ♦ leeresztett hajviselet
lipántos mn ♦ ingadózó járású
◊ hanyagul öltözött; lompos
lipe fn ♦ lepke; pillangó
liphec mn ♦ lomha járású
◊ ügyetlen; bamba
◊ semmirevaló; esztelen
lipina fn ♦ pipagyűjtéshoz való vékony fenyőforgács
lipinka fn ♦ mérleghinta; libikőka
lipinkázik ige ♦ mérleghintán hintázik; libikőkázik
lipítyánka fn ♦ szellős, könnyű, rövid női kabátka
lipped ige ♦ enged vminek
◊ lelapul
lippeg ige ♦ libben; lebben
lippen ige ♦ meghúzza magát; lelapul
◊ vhová lebben, leszáll
◊ kisés leguggol
◊ enyhül; csillapodik
◊ meghökken; megijed
líra fn ♦ <villamoson, villanymozdonyon> áramszedő
irulálárum fn ♦ lárfári; haszontalanság
lisza fn ♦ olyan ló, amelynek a homlokán fehér folt van
liszt fn ♦ púder
lisztta fn ♦ lista; jegyzék; lajstrom
lisztel ige ♦ lisztzez
◊ adja, onjtja a lisztet
liszttáng fn ♦ a legfinomabbra örölt és szitält bútaliszt; a liszt legjava
litánia, létánia fn ♦ <katolikusoknál és görög keletieknél> rendszerint ritmusos szertartási szöveg, amelyet a pap v. az előimádkozó és a hívek párbeszédes formában énekelnek, ill. imádkoznak
◊ az a rendszerint délutáni v. esti istentisztelet, amelyen ezt mondják
◊ hosszadalmas, unalmas felsorolás, beszéd
litera fn ♦ betű
literátor, litterátor fn ◊ irodalmár; íróember; irodalommal foglalkozó személy
literatúra fn ◊ irodalom; szépirodalom ◊ műveltség; tudományosság; írásbeliség
literátus, litterátus mn és fn ◊ nagy irodalmi műveltségű; irodalomban képzett, jártas; sokat olvasott, művelt ◊ irodalommal, írói alkotással foglalkozó, irogató <személy>
lichőes, lichőes mn ◊ irodalommal, írói és íróemberek, írásbeliségű; irodalomban képzett, jártas, sokat olvasott, művelt ◊ irodalommal, írói alkotással foglalkozó, irogató <személy>

litómánnyos, latchómnnyos mn ◊ középfokú műveltség;

litográfá fő ◊ könyomás ◊ könyomat ◊ könyomda
litográfál fő ◊ könyomással sokszorosít
litográfált fn ◊ könyomással sokszorosított; könyomatos

litográfi fő ◊ könyomás

literátus, litterátus mn ◊ nagy irodalmi műveltségű; irodalomban képzett, jártas, sokat olvasott, művelt ◊ irodalommal, írói alkotással foglalkozó, irogató <személy>

lobo, loga fn ◊ hinta

lobabb fn ◊ nagy szemű bab
lubickol fő ◊ lubickol; fickándozik; úszkál
lobogó fn ◊ szalag

lobogvány fn ◊ láz

loboncos mn ◊ hosszú és összekuszált <haj, ször>; bozontos
lobusz fn ◊ lófogatú, fedett, néha emeletes társas bérkocsi; omnibusz
lóca fn ◊ lábakra illesztett deszkából való, rendszerint hordozható, több személy részére készült, támla nélküli ültetőkocsi, egyszerűbb pad ◊ <lóallozó> fal mellett elhelyezett, gyakran diszesebb, több személy részére alkalmas ültetőkocsi, amelyet pokrócoval letakarva lehetővé teszi használnak
locch fő ◊ mocsár; hig sár

locsadék fn ◊ rossz, hig étel; kotyvalék ◊ zagyvalék; zagyvaság

locsing fő ◊ folytonosan, sokat és fölöslegesen beszélő; locskapecske
lócsiszár fn ◊ loval kereskedő kupec, aki az eladó lovat megvakarja, kifésüli, esetleg megfesti, hogy tetszetősebb, kelendőbb legyen ◊ lókötő; lóolvaj ◊ közönséges, másokon keresztülgázoló, durva ember
locshka, locskafecske mn ◊ folytonosan, sokat és fölöslegesen beszélő; locsogó-fecségő; csacsogó; locsifecsi
lócskál fő ◊ hempereg; pocscol; lubickol

lócskol fő ◊ piskol; bemocskol ◊ öblöget; mos

locsos mn ◊ piskos; koszos ◊ vizes; vizenyős
lóding fő ◊ lőfégyverbe való töllet, tőltény v. lőporzacskó, lőporszaru ◊ lópor v. tőltény tartására való tarsolykerítő táská ◊ vállira vethető széles szőnyeg, amelyre a karabélyt, kardot, tarsolyt stb. akasztották
lóding fő ◊ himvessző

lódingol fő ◊ libeg; lebeg
lódít ige ◊ vkihez v. vmiért küld, szalaszt vkit
lódókotor fn ◊ falusi, vidéki állatorvos
lőfé fn ◊ a székely nemzetnek az a lovagi rangú, kiváltságos tagja, aki lovon vonult hadba
lófuttatás fn ◊ löverseny
lóg ige ◊ <esőfelhő> igen, és már-már hull belőle az eső
lóga fn ◊ lásd lóba
lógáz ige ◊ ügy lógat, tart vmit, hogy az ide-oda himbálódzik, leng
lóger fn ◊ közös birtoklású, város, ill. falu széli, épületek nélküli gazdasági telephely, ahol a takarmányt és a tüzelőt tárolták
◊ gyakran fal nélküli szénatároló építmény
◊ láger; fogolytábora
logikus fn ◊ a logikai, vagyis felsőbb osztály tanulója a középiskolában
lógó fn ◊ láncáról csüngő csecsebecse, különösen a fülbevaló szabadon csüngő része
lógony fn ◊ az óra ingája
lohad ige ◊ indul; megy; halad
◊ lihegyve siet; lohol
lohajt, lohint ige ◊ lihegyve siet; lohol
lóhalálánban hasz ◊ a lovakat gyorsan hajtva, nem kimélve; vágatvah
lóher fn ◊ lóhere
lohog ige ◊ buzog; peszeg; forr
◊ csapdos; verdes; lobog
◊ <vízben> hánykolódik, hánykódik
◊ liheg; zihál
◊ takarodik; kotródik
lojalitás fn ◊ hűség; méltányosság; jóhiszeműség
lok fn ◊ mocsaras terület; lapály
◊ két hegy közötti völgy, szoros
◊ lapályos erdőség; rét
lóka fn ◊ pad; lóca
lokalitás fn ◊ helyiség
lokomobil fn ◊ gőzgép
lokomotív fn ◊ vasúti mozdony
◊ gőzgép; lokomobil
lókörümfű fn ◊ nagy és széles, rendszerint húzos levelű gyomnövény; lapu
lókötő fn ◊ tolvaj, aki lovát lop v. szokott lopni
lom fn ◊ zúzmarara; dér
◊ latyak; csatak
◊ harmat
◊ zajló jég
◊ víz
◊ húgy
lombár mn ◊ nagy, szétálló, kifelé hajló <szarv>
◊ ilyen szarvú <szarvasmarha>
◊ néhezkes, nehéz mozgású, nagy testes <ló, őkör>
lombárd fn ◊ értékpapírra, esetleg más kézizálogra adott kölcsön
lombfedél fn ◊ luxus; filagória
lomp fn ◊ zacskóban, bugyosan lógo ruhárész
◊ bó szabású nadrág
◊ bozontos szőrzet
lompos fn ◊ és mn ◊ hosszú, gubancos szőrű kutya
◊ kócos; bozontos
lomszekér fn ◊ négykerekű, csupán teherszállításra használt, lapos rakfelületű jármű, amelynek nincs kocsiszekrénye; társzekér
loncs fn ◊ szenny; mocsok; piszok
◊ latyak; lucsok
loncsol ige ◊ sárt csinál; sároz
loncsos fn és mn δ hanyagságból, gondatlanságból eredően szennyes, mocskos (felső ruhadarab)
lonka fn δ lanka; lejtő
lóperje fn δ a pázisítüvek családjába tartozó, keskeny levelű, laza bugájú gyomnövény; perje
lopó fn δ alkalmi tolvaj
lopóťök from v. üvegből készült, hosszú csőben végződő, mindkét végén lyukas, öblös eszköz, amellyel a bort szívják a hordóból
lopóžik ige δ elrejtőzik; bujkál
loppal igs δ vigyázva, hogy észre ne vegyék; lopva; titokban
lóránt fn δ uzsonna
lóré, lóri fn δ keskeny vágányon közlekedő, rendszerint lövontatású vasúti kocsi, ill. ilyen kocsikból álló szerelvény
lornyon fn δ hosszú nyélen a szem elő tartott, összecsukható női szemüveg
lórom fn δ a sóskával azonos nemzetségbe tartozó, vadon tenyésző, rendszerint magas termetű körös növény; lősoka
lóstat ige δ fut; lohol
lóstol ige δ mutatló alaknál jár enn-ninni
lósszárnyék fn δ tető nélküli éjjei szálás lovak számára, amelyet két nád- v. vesszőfonadékból készített táblákból taldalakként építenek a csikosok, gulyások szabadban elkerített helye, az ún. cserény mellé
lóti-futi mn δ egy helyen meg nem maradó, folyton ide-oda futkós, lótó-fútó <személy, főleg gyermek>; gyors mozgású; szeles
lottéría fn δ államilag engedélyezett szerencsejáték, amelyben a játékos a kiválasztott számokat tetszés szerinti összeggel tette meg; lutri; lottó
lóttoka fn δ lottéria, lutri, ill. az itt elért találati eredmény
lőtőfn δ több résztvevővel rendezett társajáték: egy lapon szereplő több, rendszerint 15 szám kihúzása
lőtyog ige δ ide-oda mozog, lőködik vmiben; lőtyög
lottyadt mn δ tétlen életmód v. soványodás, öregedés következtében pethűldíté, erényedtité vált <személy, emberi izomzat, testrész>
lovagias mn δ a lovagi rend legnemesebb hagyományainak megfelelő, igazi lovaghoz illő <magatartás, cselekedet>
lovagos fn és mn δ lovas, lovas vétké, katona
lovakaró fn δ téglalapot alakú, többsoros fészkerő foga zattal elláttott, fémalap készült eszköz, amellyel a ló, a tehén v. egyéb hasonló háziállat szüröt tisztítják
lovat fn δ versenylovat; zoké
lovásút fn δ személyszállító közúti vasút, amelyen a kocsikat ló húzta
lózung fn δ bevétel
lózősn δ szold; fizetés
l菊 szelíd; felirat
lőszől fn δ színházi páholy
lőbiké, lőbőtyke, lőböz fn δ könnyű, bő szabású női blúz; rékli
lőcs1 fn δ <szekréne> enyhén görbülő rúdhoz hasonló függőleges alkatrész, amely a szekérdalad felső szélét tartja úgy, hogy alsó végét a tengely külső részére támaszkodik
lőcs2 fn δ a szamokat és logaritmusukat feltüntető keskeny tábla, közepén tologatható részsel, segítségével számos bonyolultabb mennyiség- és táblák könnyen és gyorsan elvégezhető; logaritmi
lőcslábl fn δ olábj; karikaláb
lődér mn lázd ledér
lődőr fn δ csavargó; tekergő
lődőrögg ige δ <tárgy> ide-oda hánykódik, egyik oldalról a másikra vetődik, zötyög
lődöz ige δ többször egymás után ló; lővőldöz
lőközet fn δ lótávol
lőporszaru fn ◊ <régen, különösen az elültöltő puskák korában> egy-egy katona számára szükséges lőporkam tartására, hordozására való, szaruból v. agancsból készített, rendszerint díszes tartó
lőportár fn ◊ lőporraktár
lőre fn ◊ vizzel felöltött seprőből v. törkölyből erjesztett, gyenge minőségű, enyhén szesztes ital; csiger
lőrinces mn ◊ tülerett; poshadt
lőtye fn ◊ habarcis; máltér
◊ kótyvalék; keverék
◊ híg sár; latyak
lőtyögős fn ◊ kényelmes, lassú, fel-le hullámzó mozdulatokból álló tánc; lőtyögős tánc
lővér fn ◊ lővész; puskás; határvédő katona
lővész fn ◊ könnyűpuska kezelésére kiképzett gyalogos katona
◊ legénységi állományú gyalogos katona
lővet fn ◊ főszer
◊ lővés
lővölde fn ◊ célővézetre berendezett, erre használt helyiség, épület, térség
◊ mutatványos telepen v. vásárban felállított, rendszerint ideiglenes jellegű helyiség, bódé, amelyben a közönség szórakozásból célba lő; célővölde
lővöldék1 fn ◊ kilőtt tárgy; lövedék
lővöldék2 fn ◊ pillangó; lpke
lucázás fn ◊ Luca-napi, vagyis december 13-i népszokás, melynek során a legények házról házra járnak, és verses köszöntést mondogatnak
lucrum, lukrum fn ◊ nyereség; haszon
lúcs fn ◊ világító fényőszilánk
ludas mn ◊ ludat áruló, lúddal kereskedő <személy>
◊ esküszegő; hitszegő; számivettet
◊ hibás; csinytevésben részes
lúdgége fn ◊ rovid, cső alakú, a lúd géjéhez hasonlóan gyürüs, levesbe való tészta; csigatészta
ludimagiszter fn ◊ iskolamester; tanító
lúdmáč fn ◊ pipacs
ludovikás fn és mn ◊ a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia növendéke, tanítványa, a katonai felsőoktatás legmagasabb szintjén képzett diák
lúdvérc fn <lásd lidérc
lug fn ◊ erősség; csalit; sűrű
◊ volgy
lúgoz ige ◊ <szennyes fehérmemüt> tisztítás és fehérítés céljából meleg lúgos vízben áztat
lukma, lukna fn ◊ régi gabonamérték, amely kb. 156 liternek felel meg
◊ a papnák, tanítónak fűstetéséért járó gabona és bor
luminózus mn ◊ fényes; ragyogó
lumpert fn ◊ zálogház
lunátikus fn és mn ◊ holdkóros, alvajáró (személy)
◊ hóbortos; bolond
lunka fn ◊ hegyoldal, hegyi legelő
luntra fn ◊ kisebb, torpedószérűen hegyesedő Orrú hajó; burcsuja
lupa, lupe fn ◊ rendszerint bekeretezett v. nyéllel ellátott kézi nagyítóüveg
lustos mn ◊ sáros léltől átrendezett, esőtől átázott, lúcskos, csatakos <ruha>
◊ ilyen ruhájú, bundájú <személy, állat>
◊ oszmány; ronda
◊ szemtelenül rágalmasó, mások becsületét mocskoló, gyalázkodó <beszéd, nyelv>
lustoz ige ◊ mocskol; gyaláz
lustra fn ◊ szemle; összeírás; számbavétel
lusztér fn ◊ csillár
lusztiráció fn ◊ felvonulás; szemle; dispszemle
lutránus mn ◊ lutheránus; evangélikus
lutri fn ◊ államilag engedélyezett szerencsejáték, amelyben a játékos a kiválasztott számokat tetszés szerinti összeggel tette meg; lottó; lottária
◊ az itt elért találat, eredmény
luxuriózus mn ♦ fényes; ragyogó; vakító
♦ fénysző; pompás; pazar
luxusos mn ♦ bőséges; kiadós; gazdag; tartalmas
lük ige ♦ lők; taszít
lükő fn ♦ zúzó, törtő eszköz
♦ gabonát, sót törtő személy
lükött fn ♦ köles
lüktetés fn ♦ bícégés; sátítás
lükő fn ♦ emberi lábmunkával működtetett törőeszköz; lépőkölyű
lűszer fn ♦ fényes felületű, vékony gyapjúszövet
♦ fémes fénysző bevonat üveg- és agyagtárgyakon
♦ csillár

Ly

lyányos mn ♦ lásd lányos
lyukasszék fn ♦ felső lapján kerek vagy gyűrű, amelybe a járni még nem tudó kisgyereket állítják; állóka
lyüki fn ♦ apró ember v. gyerek, ill. törpe

M

maberzáció fn ♦ sikkasztás; visszaélés; hűtlen kezelés
maca1 fn ♦ olyan nő, aki vikinek a szeretője, kedvese
maca2 fn ♦ heryő; pondró
macál ige ♦ megnézi, leeszt-e a tyúknak tojása
macerál ige ♦ marat; éget; kiold
mackó fn és msz ♦ csikó, ill. kisebbfajta parlagi ló
♦ szamár
♦ majomfajta
♦ <csikóhívogató szó>
mácsik1 fn ♦ vmivel ízesített metélt fött tészta
♦ mákos metélt
♦ apró, kerek sütemény
mácsik2 fn ♦ bőrlebenyeg a sertés nyakán
macska1 fn ♦ hosszú zsinereg kötött kő, amelyel a fáról a termést az ággal együtt lerántják
macska2, macskaló fn ♦ alacsony, sovány, hitvány ló
mackaezüst fn ♦ ezüstös szilikátásvány, amely nagyon vékony, tökéletesen átlátszó lemezekké hasítható
mackekófn ♦ a szarufa két szárát kitámasztó keresztker enda a tetőszerkezet részeként; kakasüllő
mackakaparás, macskaméz fn ♦ némes eszthajás gyümölcfszol (barack, csereznye, meggy) kérgének repedéseinek kisztivárgó sárgás, átlátszó, nyúlélékény anyag; mézga
macskanadrág1 fn ♦ vízben v. tejben sűrűre fözzött metélt v. reszelt tészta
♦ lisztből, vajból, cukorból és tojásfehérjéből készült pépszerű gyermeketel
♦ búza- v. kukoricás lisztből készült leves; lisztés leves
macskanadrág2 fn ♦ bórből készült v. bőrrel foltozott lovaglónadrág
macskatekerő fn ♦ vasmacska; horgony; fenékhorgony
macskaméz fn ♦ mézga; fából lassan kifolyó sűrű nedv
cmacskavakarás fn ♦ akombákomonk; mackakaparás;分离
macsuka fn ♦ fütyköös, amellyel a pásztort az állatokat tereli; bunkösbot
♦ furkóbot, páztortor bunkója
♦ csomó; görecs
madám fn ♦ ápolónő; nővér
madárcseresnye fn ♦ májusfa; madárcseresnye
mágnestú fn ◊ iránytű
magnetikus mn ◊ hipnotikus; delejes; bűvös
magnetizmus fn ◊ mágnesesség
magol, magoz ige ◊ napraforgómagot, tökmagot rágscaš, és a héját szétköpködi
magos mn ◊ magas
magosság fn lásd magasság
magosságos mn lásd magasságos
magszakadás fn ◊ az a tény v. körülmény, hogy vkinek magva szakad, ill. az így bekövetkező helyzet, állapot; vkinek elhunyta utódok hátrahagyása nélkül
◊ vemly adományozott nemesi birtok tulajdonosának elhalálózása az adománylevélben öröklésre kijelölt jogosult utódok hátrahagyása nélkül
magszin fn ◊ tágas gazdasági épület csépeletlen gabonának, nagy tömegű takarmánynak a beraktározására; fedett szérum; csúr
magtárno fr ◊ intéző; gazda
magzatos fn és mn ◊ terhes; viselős; áldott állapotban lévő
magzatúzés fn ◊ magzatelhajtás; abortusz
magyal fn ◊ molyhos tőlgy
magyar fn ◊ magyar tánc
◊ magyar nőta
◊ magyar ruha
magyarádi mn ◊ magyarországi <az erdélyivel szemben>
magyarán hsz ◊ magyar módra; magyar ember módjára; ahogyan magyar ember szokta
magyaráz ige ◊ vemly nyelvre fordít, bizonyos nyelven tolmácsoł vmit
magyari mn ◊ a magyarokra jellemző; a magyarsággal kapcsolatos; sajátosan, jellemzően magyar
magyarat ige ◊ <idegen nyelvi irodalmi művet, idegen szerzőt> magyarrá fordít
magyarmískásan hsz ◊ alaposan; rendesen; kiadósn
magyartalan mn ◊ olyan <személy, csoport>, aki, amely magyar mivoltát levetközte; hazájával, nemzetével nem törödő; hazafiátlan
◊ a magyar jellegtől elítő; nem magyars
magyartalanság fn ◊ vkinek magyartalan mivolta, tulajdonásá; hazafiátlanás
◊ a magyar emberek szokásaival ellentétes, a magyar néptől idegen (magatartás, cselekedet)
magyarul mn ◊ magyar módra; magyar ember módjára
magyáfn fn ◊ mágia; varázslat
mahomet, mahumed mn ◊ hatalmas, vállas, de rendszerint idomtalan, esetlen, nehézkes mozgású <férfi>
maj fn ◊ vmíne a legbelső része, zuga
◊ a háztető és a padládeszká által alkotott szeglet, sarok
májas mn ◊ májhoz hasonló sűrűségű, tapintású <anyag>
majc fn ◊ szij; öv; (diszes) kantársztj
◊ arany v. ezüstfontalból szótt szalag
majdan hsz ◊ majd; egykor; a jövőben
◊ nemsohára; hamarosan
major1 fn ◊ uradalmi mezőgazdasági központ, gazdaság a határban
◊ nagyobb gazdasági település a határban
major2 fn ◊ örnagyt
majoreszkó fn ◊ elsőszüllőt
majorítás fn ◊ többség, különösen szavazattöbbség v. részvénytöbbség, ill. az ezt képviselő csoport
majoros fn ◊ vemly majorban lakó, ill. dolgozó mezőgazdasági munkások felügyelője; gazda; intéző
◊ majorban az állatok gondozására alkalmazott mezőgazdasági munkás
◊ fejőstehenekre igyelő alkalmazott
majorság fn ◊ baromfi, aprójóság, aprómarha, szárnyas, ill. ezek összessége
majszi mn ◊ pismogó; bibelődő; babráló
majszog ige ◊ pismog; matat; szőszmőtől
◊ rágscaš; eszeget
majszter fn ◊ <főleg megszólításban;> kisiparos mester
májusfa fn ◊ a tavasz érkezésének ősi jelképe: kivágott, magas, fiatal fa, amelyet a legények virágokkal, szalagokkal feldíszítve a május elsejét megelőző éjszaka vmely lánynos ház ablaka elé v. udvarában, ill. a község főterén a földbe állítanak
◇ a meggyel, szilvával rokon fa v. cserje, amelynek fehér, illatos virágai fürtöt alkotnak, borsó nagyságú, fanyar, fekete termése van, levele és fája illatos; zelnice; madárcseresznye
mákony fn ◊ bódító méreg: búfeledtető
◇ a szellemi éberséget elalátó csalárd fogás
makk fn ◊ a kötél egyik végén csomózással alakított hurok, amelyen a kötél másik vége keresztülvúzható
◇ <kaszán, nádávágo szerszámom> a penge nyélbe járó részének, nyakának csapszerű darabja
◇ <főleg régimódi kulcsan> a zárat elfordító, kiálló rész; toll; zászló
◇ fából készült zár cövekje, amely a fakulcsal felrehúzható, s így az ajtó kinyílik
◇ a pipának az a része, amelybe a szárat illesztik
makk ige ◊ mukkan; nyikkan
makk-kopács, makk-kopáncs fn ◊ kis termetű ember; korához képest kicsi gyerek
◇ a makk csészéje, kupakja, amelyben a makk ül
makkol ige ◊ <sertés erdőben> a lehullott makkot feleszi
◇ <személy> makkot szed
makkoltat ige ◊ <disznókat összel v. télen> tölgy- és bükkerdőben terelget, hogy felegyék a lehullott makkot
makkos mn és fn ◊ olyan <hely, terület>, ahol sok makk terem, sok makk van
◇ makkot termő <fa>
◇ makkot termő s makkoltatásra használt erdő
mákony fn ◊ felérett mákfejből sajolt tejszerű nedv, amelyből gyógyszert, ópiumot készítenek
◇ ópium, ill. ópiumos készítmény; kábítószer
◇ altató
mákonyáalom fn ◊ kábula; bódulat
makra, makrappfa fn ◊ vörösre égetett agyagból készült, alul szük, felül kissé kiszélesedő öblű pipa
makranc fn ◊ makacssság; akaratosság
makrancsás mn ◊ makacs; nyakas; önfőjű
makula fn ◊ szennfolt; mocsok
◇ anyajegy; folt
◇ erkölcsi fogyatkozás; jellembeli hiba
◇ nagyon kis mennyiség
makulányi hsz ◊ nagyon kevés; szeményi
makulátlan mn ◊ hibátlan; szeplőtelen; tisztta
mál1 fn ◊ prémes állatnak has altali prémje
◇ szarvasmarha v. más állat által lelőgő, lefityegő, lecsüngő húos bőr; lebernyc
mál2 fn ◊ hegy lejtője, oldala; délnel fekvő hegyoldal
malaclopó fn ◊ ujj nélküli, bő köpönyeg
malacozik, malacoz iге ◊ <nöstény sertés, koca> malacokat hoz világra; fiadzik
malagma fn ◊ enyhítő gyógynöcés, ir
malágy fn ◊ mocsaras bozót
◇ bozótos, cserjés terület
◇ füzfajta
◇ füzfavessző
maláka fn ◊ vizenyős, mocsaras hely
malaszt fn ◊ jöndulat; irgalmasság
◇ isteni kegyelem; áldás
malasztos mn ◊ <katolikus szóhasználatban:> malaszttal, kegyelemmel teli
maláta fn ◊ csíráztatott asztalt gabona, főként árpa
◇ moslék; pállinkafőzésből nyert moslék
mái1 fn ◊ kukoricailiszból v. darából vizenyős, sűrű kásához hasonló ededel, amelyet némely vidéken kenyér helyett is szoktak fogyasztani; puliszka
◇ ez az anyag forró zsírral leöntve v. tejjel elkeverve, ill. sajjtal, túróval v. lekvárral ízesítve mint külön étel; puliszka
◇ kukoricailiszból v. darából vizenyős, sűrű kásához hasonló ededel, amelyet némely vidéken kenyér helyett is szoktak fogyasztani; puliszka
◇ kukoricailiszból v. darából vizenyős, sűrű kásához hasonló ededel, amelyet némely vidéken kenyér helyett is szoktak fogyasztani; puliszka
mániákus készülék amellyel mángorló mángol mangalica vérengző mándruc helyett mandró mándli mancsova mancs mánap lábbelire, mamlasz mámi mamaliga mamaligazsalmás málikó, málingó malmos malmorlásra, malmész a mály a mály, mány mályva mamaliga fn ¤ kukoricalisztből v. darabból vízben főzött, sűrű kásához hasonló éledel, amelyet némi-vádáskenyér helyett is szoktak fogyasztani; puliszka ◊ ez az anyag forró zsírral leöntve v. tejjel elkeverve, ill. sajttal, tůrával v. lekvárral ízesítve mint külön ◊ elkésen népességben szereplő, közelebről meg nem határozott, pompás képezeletbeli étel ◊ mameluk fn ¤ a felsőbbség v. onmegy magas állású, nagyhatalmú személy előtt hajbókoló személy ◊ mámi fn ¤ anna; mama ◊ idős nő; öregasszony ◊ mamlasz fn ¤ ügyetlen; ügyefogyott ◊ bahokás; bohő ◊ mamuszn fna ¤ vastag posztóból, nemezből készült, bőrtalpú, bő, téli csizma, amelyet rendszerint más ◊ lábbleire, cipőre, csizmára húzva viselnek; botos ◊ manap haszna ¤ ma ◊ mancs fn ¤ fából készült golyó mint játéksz ◊ mancsetta, mancssetta ◊ mancsova fn ¤ hilibics; rablánc ◊ mándli fn ¤ posztóból készült rövid kabát mint falusi férfiviselet ◊ mandoletti fn ¤ cukrászda ◊ csemege; édesség; nyalánkság ◊ mandró fn ¤ kukoricalisztből sütött pogácsa ◊ kukoricalisztből v. darabból vízben főzött, sűrű kásához hasonló éledel, amelyet némi-vádáskenyér helyett is szoktak fogyasztani; puliszka ◊ kenyer ◊ mándruc fn ¤ a nép képezeletében élő, a macskafélék közé tartozó, valószínűleg a hiúzzal azonos, félelmes, vérendző vadállat ◊ nagy bátorságú, félelmetes ember ◊ mangalica fn ¤ szopós malac ◊ hízott ökör ◊ mángol, mángorló ige ◊ <vázasztott, más szövött anyagot> mángorlóval puhít, simít ◊ mángorló fn ¤ keményfából készült, vastagabb deszkiforma, alul hullámos felületű, nyeles eszköz, amellyel a sodrófára felcsavart fehérmemet mángorolják, simítják, puhítják ◊ mángorlásra használt, hengereken görög v. rugókkal egymáshoz szorított, forgatható hengerekből álló készülék ◊ mániákus fn ¤ kényszerképzet hatása alatt álló személy
alkalmas voltát; járlatlevél; passzus; járlat
máriás, márjás fn ◊ olyan pénz, zászló, amelyen a gyermekét tartó Szűz Mária képe látható
◊ ilyen, hűs kötjárás értékű ezüst váltopénz, ill. egy-egy ilyen pénzdarab v. ennek értéke
máríaszóik, márjászóik i.e. ◊ magyar kártyával, rendszerint nem pénzben, 3–4 résztvevővel játszott
kártyajátékok, amelyben legtöbbet az azonos színből, különösen abudból egy kézben levő király és felső számít
máriáüveg, macskadüveg fn ◊ nagyobb, tisza gipszkrístálából v. csillából hasított vekony, átlátszó
lemez, amelyet régen szentkiépeken, ablakokon, újabb kályhaajtókon üveg helyett, a villamosiparban pedig
szigetelőnek használnak
marionett mn ◊ <gyengeségéből v. vmely előny reményében> magát vmely külső irányításnak alávető
<személy, csoport>
marjul ige ◊ kifícsakodik; megrándul
morkoláb, morkoláb fn ◊ a grófnál magasabb, a hercegnél alacsonyabb rangú főnemes; Őrgróf
◊ a népi hit szerint olyan lények, amelyek az égítestek fogyatkozását okozzák; képzeletbeli rossz lény; mumus
markos mn ◊ izmos, erős <személy, főleg férfi>
◊ bizonyos számú marok magasságú 
markoskodik ige ◊ erőködik; iparkodik
markotány, markotányos fn ◊ <háborúban, táborban> a katonák között étel, ital és használati cikkek
árusításával foglalkozó polgári személy, főleg férfi
marmelád fn ◊ üzemileg készített lekvár, gyümölcsíz
marmota, murmúter fn ◊ Európa havasaiban élő, ürgehez hasonló, de annál vmivel nagyobb, feketésbarna
színű, földbe ásott üregben teli álmos rágcsáló állat, amelyet prémje miatt vadásznak; mormota
maró fn ◊ sólyom- v. kányaféle ragadozó madár
maródi mn ◊ menetképellen; beteg; gyengéldő
◊ szomorú; bánatos
◊ boros; mámoros
marok fn ◊ régi hosszúlépett, amely 10,4 centiméteren felel meg, főleg a lovák nagyságának mérésére
használták
◊ kaszával v. sarlóval learratott gabanának ölbe szeletlen mennyisége
◊ csomó; nyaláb
maroklat fn ◊ nyél; markolat
marokszedő, marokverő fn ◊ olyan személy, aki aratáskor a markot, a learratott gabonát szedi
marokvas fn ◊ a székér tengelye alján végignyúló vas
marokvessző fn ◊ ostor; korbács
marólúg, marószóda, marótragyán fn ◊ a lúgkő vizes oldata, amely mérgező, maró hatású anyag, a
háztartásban szappanfőzésre használatos
marót fn ◊ morva nép
mars fn ◊ gyalogos menetelés
◊ katonai induló
◊ katonai menetelés; menet
◊ hassegnek ellenséges országba való bevonulása, ill. onnan való kivonulása
marsoll fn ◊ a lovasság v. az egész hasseg legfőbb parancsnoka; tábornagy
marsolva ige ◊ szabályos lépésekkel menetel
◊ katonai menetelést végez; menetel
marsruta fn ◊ katonai menet megszabad rendje, utírása
◊ az ezt tartalmazó menetparancs
◊ úti terv
mart fn ◊ magasabb fekvésű, meredek hely; emelkedő; kapaszkodó; part
◊ magas, meredek, rendszerint kimosott vízpart
◊ kisebb hegy; domb
martalék fn ◊ mástól, főleg az ellenségtől erőszakkal elragadott személy, dolog
◊ <vadászaton> a kisemelt, hajszolt v. vadászszákmányként elejtett állat
◊ vmely ragadozó állat zsákmánya
martálék fn ◊ mártás; szósz
martalóc fn ◊ zsákmányolással, rablással foglalkozó, kóbor, gyülevesz katonaságnak a tagja
◊ fosztogató, útonálló zsivány
mászik, másutt másunnan mássa másodszülött másodosztályú másodíziglen másodfű magra, máslás lakodalomban; legény, maskara, masíroz, masinál másamód fn női kalapok, sapkák, fejkötők készítésével v. árusításával foglalkozó, rendszerint fiatalabb nő; divatáruslány; kalaposlány ◇ varróléány; varrónő másforma nm a mutatottól v. az ismerttől, a szóban forgótól tulajdonságaiban, milyenségében többé- kevésbé eltérő; nem ilyenforma, nem olyanforma; másféle másollét fn alibi máshonnét hsz máshonnan mási fn nagyanya masina fn gépszerű szerkezet v. gép ◇ cséplőgép ◇ mozdony; vonat ◇ gyufaszál ◇ takaréküthely masinál; masináz ige cséplőgéppel csépel masinériá fn gépszerű szerkezet, készülék; gépezet masinisza fn gépet kezelő munkás ◇ mozdonyvezető masiroz, masirozik ige menetel; marsol maskara, maskura fn álruhába öltözőt és a felismerhetetlenséggig elváloztatott arcú személy, főleg legény, aki rendszerint hívatlan vendékgént jelenik meg vmely népi társas összejövetelen, különösen lakodalomban; alakos ◇ korához, egyéniségehez nem illő módon, feltűnően és nevetségesen öltözőt v. kondőzött személy ◇ madárírjasztó maskarabál, maskurabál fn álarcosból; jelmezbál; maszkabál maskarakéTd fn álarcos, jelmezés farsangi felvonulás; álarcosból; jelmezbál máslás fn törkölyre, azaz gyümölcsök, magvak v. méz sajtolása alkalmával visszamaradt szilárd anyagra, magra, gyümölcshéjra öntött vízből erjesztett szeszes ital; csiger; lőre másli, masli, masni fn <horgolásban, kötésben> szem másodfőnk fn alelnök másodfű mi második évében levő, másodéves <csikó, borjú> másodhó fn február másodízigen hsz a család második nemzedékeire is kiterjedően másodlat fn hasonmás; alteregő ◇ másodpéldány; másolat másodosztályú mm vmely iskola második osztályába járó; második osztályos; másodikos másodszűlött fn ugyanazon családányának korban az elsőszülött után következő gyermeke másol ige másít; megmásít; változtat; módosít másolókönyv fn üzleti leveleköről, számlákról szóló másolatok készítésére való, ill. ilyen másolatokat tartalmazó üzleti könyv massa fn vasolvasztó; kohó mássa fn mása; hasonmása; másolata mássaléthető fn mellékknév másunnan hsz máshonnan másutt hsz máshol mászik, mász ige <kisebbs állat> félénken, lopva megy
maszka fn  ◊ jelmez; maszk
  ◊ átlarcot viselő személy
maszlag fn  ◊ a burgonya rokonságába tartozó, házak körül, parlagos, trágyázott helyeken gyomként növő mérgezett növény, amelynek öblösen fogazott levele, nagy, tölcsér alakú, fehér virága, dió negyszágú, tüskés toktermése van
  ◊ mérgezett étel; méreg
  ◊ vminek elbódító, lelket mérgező, jellemet megrontó hatása
maszlagos mn  ◊ egy mérgező gyomnövénnyel, a maszlaggal kevert, mérgezett <étel, ital>
maszók fn  ◊ vastag, hosszú szőrű gyapjúból szőtt takaró
  ◊ marhaszór
  ◊ szősz
másszor hsz  ◊ a beszélés idejétől, a szóban forgó időponttól, alkalomtól különböző időben, ill. alkalommal; nem most; nem akkor
  ◊ a mostanihoz hasonló helyzetben; a jövőben; máskor
  ◊ ezlölt; régebben; egykor; vnikor
masszakrál ige  ◊ legyilkol; mészárol; öldököl
maszuta mn  ◊ alattos; sunyi
  ◊ piszmogó; ügyetlen
  ◊ zárkózott; visszahúzódó
matador fn  ◊ közéleti kiválóság; vezető személyiség
  ◊ ütkőártya; adu; tromf
matak fn  ◊ a szénarakomány rögzítését segítő kis fahorog
matász fn  ◊ nyersselyem
  ◊ selyemfionál
máté1 fn  ◊ kilincsszerű alkatrész a szövőszéken
máté2 fn  ◊ medve; mackó
matéria fn  ◊ anyag; szövet; kelme
matézis fn  ◊ mennyiségtan; számtan; matematika
mátka fn  ◊ menyasszony, jegyes <vőlegényéhez való viszonyában>
  ◊ szerető
  ◊ vőlegény, udvarló <menyasszonyához, kedveséhez való viszonyában>
mátkapár fn  ◊ jegyespár
mátkaság fn  ◊ a vőlegény és menyasszony között levő kapcsolat; jegyesség
  ◊ menyasszonyoság, vőlegénység és ennek ideje, időtartama
mátoha fn  ◊ és mn  ◊ kísértet; jelenés
  ◊ lassú, lomha (ember)
  ◊ elhanyagolt öltözetű; lompos
  ◊ gyámoltalan; ostoba
mátra fn  ◊ a nyelőcsőben fel- v. lefelé mozgó golyó érzésében megnyilvánuló fájdalom
  ◊ anyaméh
  ◊ havívérzés; havibaj
  ◊ a szüléskor a méhből távozó méhlepény és magzatburok
matrikula fn  ◊ anyakönyv, a plébánián vezetett jegyzék
  ◊ imakönyv
matrimónium fn  ◊ házasság
matring, motring fn  ◊ összekötött szalmacsomó <ház fődésére>; zsúp
  ◊ kender- v. lenfonálnak a motollőről, rüdről levet és egy csomóba kötött, rendszerint 150 szálból álló fonálcsmója
matrix fn  ◊ rézből készült negatív a betűnya öntéséhez
matróna fn  ◊ tiszteletre méltó idős hölgy
matula fn  ◊ éjjeliedény; éjjeli; bili
matúra fn  ◊ érettségi vizsga
maturál ige  ◊ érettségi vizsgát tesz; érettségizik
  ◊ érlel
maturandus, maturáns mn  ◊ a gimnázium utolsó osztályát végzett és érettségi vizsga előtt álló v. azt tevő (tanuló)
mátyás fn a varjak családjába tartozó, a csókánál kisebb, tarka tollazatú, mindenevő, élénk, hangos madár, amelynek jellemző tulajdonsága, hogy ha nyelvét felvágyják, más állatoknak, sőt az embernek hangját is tudja utánozni; mátyásmadár; szajkó
maxim fn gépfegyver; géppuska
maxima fn a alaptörvény; alapszabály; életelv
  ◊ jellege: jelmondat; mottó
mazna, mázna mn o elkényeztetett, kényeskedő, hamar elpityeredő, nyafka <személy, főleg gyermek>
  ◊ olyan <személy>, akiben semmi eleveség sincsen; erőttlen; bágyadt
  ◊ vézna; nyápic; erőttlen
mázos mn o mázzal bevont; mázas
  ◊ édeskés; hízelkedő; mézesmázos
mazur fn és mn o bujdós, hontalan személy
  ◊ állásából elbocsátott magasrangú tisztségviselő
  ◊ nehéz és pizskos munkát végző ember
  ◊ szegény; koldus
  ◊ üres; pusztá; kifosztott
mázsás fn o nagyobb terhek mérésére való mérleg, különösen tizedes- v. hidmérleg
  ◊ nagyobb terhek mérésére való mérleg kezelésére alkalmazott v. ezzel megbízott személy
meakulpázik ige o véték beismerően mentetőzik; szánja-bánja bűnét
méc fn o egy fajta ürmérték, véka, fél mérő, kb. 25–30 liternek felel meg
mecénás fn o miútpároló, a művészek és a művészetek támogatója
méczs fn o méces
mecsr fn o a fahajókon a napi teendőkkel megbízott munkás, aki kiszivattyúzta a vizet, rendben tartotta a kötélzetet és a hajófedélzetet
mécsbél fn o kanóc
mecset fn o mécs; méces
medália, medály fn o főleg katonai kitüntetésként kapott és rendszerint a mellen viselt érem
  ◊ aranyból készült tok, amelyben arckép v. más emléktárgy van; medalion
  ◊ emlékpénz; emlékérem
medalion, medallion fn o aranyból készült tok, amelyben arckép v. más emléktárgy van
mediglen nv? ◊ meddig?
meddő fn és mn o eunuch
medence fn o széles, öblös, nyitott edény mosdásra, mosogatásra v. étel készítésére; borbélytányér
medencés fn o tálszerű édeny mosdásra, mosogatásra
medicina fn o orvosság; gyógyszer
medikamentum fn o orvosság
médium fn o hímnözzettel cselekedetre birható személy
medve fn o nagykalapács; pöröly; bunkó
  ◊ komor, morozus, idomtalan ember
medvetáncoatló fn o mutatványos, aki faluról falura járva, szelidített medve ugráltatásával szórakoztatja közönséget
meg¹ hsz ◊ megint; ismét; újra; újból
meg² hsz ◊ vmi mőgött levő hely; vminek a hátsó része
még hsz ◊ már
megad, megád ige ◊ másnak hatalmába enged, kiszolgáltat
megadjusztál, megagyusztál ige ◊ <ruhaneműt> kijavít, rendbehoz
  ◊ <katonai egyenruhát> vikinek méretéhez hozzáigazít
megagyabugyál ige ◊ alaposan megyer, agyba-főbe ver vkit
mégakkora mn ◊ <hasonlításban, gyakran érzelmi színezés nélkül:> még egyszer akkora
megálódozik, megáldoz ige ◊ feláldoz; áldozatul bemutat; felajánl
megalkuvás fn o szerződés; megállapodás; megegyezés
megáll ige ◊ <fogadást, adott szót> nehézségek leküzdése árán is megtart
megállapít ige ◊ megalapoz; biztosít
megállapodik ige ◊ megáll; megtorpan
megamnesztáz ige ◊ megbocsát; megkégyelmez; felment
mégannyi mn ◊ <hasonlításban, érzelmi színezés nélkül is:> még egyszer annyi
megapad ige ő <test, ill. vmely domborúbb része> terjedelméből veszít; megsoványodik
megapol ige ő megcsőkol
megaprehendál, megaprehendál ige ő megneheztel; megorrol
megaszik ige ő emészti magát; eleped; senyved
○ elszárad, összeszárad
megbabázik, megbabáz ige ő megszüli gyermekét; lebabázik
megbájol ige ő megigéz; megront
megbékóz ige ő megbékyóz; bilincsbe ver
megbéllel ige ő <ruhaneműt, lábbelit> beléssel ellát; kibélel
○ levélborítékba vmilyen értékű bankjegyet tesz
megberzeget ige ő megbolygat; felbolygat
megbikacsol ige ő megköt; odaköt; kiköt
megbír ige ő <nagyobb megróbáltatást, testi szenvedést> el bir viselni, képes elviselni; kibír
○ <vmely nagyobb lelki terhet, szenvedést, önmegértőztatást> van lelki ereje viselni
○ eredményesen meg tud mérkőzni, meg tud birkózni
megbíztat ige ő biztatva megnyugtat vkit; reményt kelt vkiben
○ egy alkalommal biztat, unszol, nőgat vkit, vmit
megbódul ige ő eszét veszti; megbomlik; megbolondul
megbokrosodik ige ő <gabona> bokrosodásában a kívánt mértékben előrehalad; bokrossá, sürűvé válik
megbopszkránzoy ige ő elkáprázat; elbűvöl; megbabonáz
megbosszankodik ige ő hirtelen bosszússá válik; bosszúság fogja el
megbőjtől ige ő <vmely időszakot> kopalva, nélkülözve tőlt el
megbúbol ige ő többször fejbe ver, hajánál fogva megráz, megcibál, megtépáz vkit
○ <kakas tyúkot> megtermékenyít
megbuggyan ige ő <üreges tárgy> folyadékkal megtelte elmerül
○ <személy> álló: v. folyóvízben megmártja magát
○ elérzékenyül; meghatódik; ellágyl
megbukik ige ő <dény, vízben> vízzel megtelve alábukik, alámerül
○ <személy> vízben hirtelen alámerül, megmártja magát
megbuktat ige ő hirtelen víz alá nyom
○ <üveget, korsót> ismét teletolt vmely itallal, különösen borral
megbüsul ige ő elkeseredik; rossz kedve lesz
megbűzől ige ő vminek a szagát megérzi, megszimulálja; megorront
○ <vmely kellemetlen esemény bekövetkezését> előre megérzi
megbűzőlő ige ő megigéz; elvarázsol; megront
megcsalatkozik ige ő téved; melléfog; hibázik
○ törbe esik; elbükik
megcsap ige ő <gyermeket, alárendeltet> fenyítésképpen megyer
megcsapat ige ő okozza, elrendeli, hogy vkit megcsapjanak, megverjenek
megcsépel ige ő elpáhol; elver
megcsikózik ige ő <kanca> csíkát hoz világra; meggellik
megcsodál ige ő <terhes nő babonás hit szerint vmely dolgot, embert, állatot> oly nagyon megnéz, hogy a megnevezett dolog, ember, állat jellegzetes vonása a születendő gyermeken kiutiközik; rácsdálkozik
megcsömörlik ige ő elrontja a gyomot; gyomorrontása lesz
megcsunyel ige ő <állat> veszetté válik; megveszik
megdézsmál ige ő vkitől pénzt csal v. zsarol ki; megpumpol
megdömököl ige ő <féllassz földet v. más laza anyagot> ütügetve lenyomogat, hogy tömörebb tegye
○ öklvével tasziggávala, lökősve jól megnyomok vkit, vmít
megdörzsöl ige ő <kendert, lent törés után> a benne maradó hulladéktól, pozdorjától úgy tisztít meg, hogy láblában tiporja, v. erre való eszközzel teljesen összetőri
megdühödik, megdühöződik ige ő <állat, főleg kutya> veszetséget kap; megvész
megé ige ő mögő
megegzaminál ige ő megvizsgál; tanulmányoz; szemügyre vesz
megegyezik, megegyez ige ő <két v. több személy> békében, egyetértésben él egymással; megfér
meghül, megéhül ige ő megéhezik
megejt ige ő <vadat> kelepcébe, törbe csalva elfog
meggyőző ige ◊ elbir, kibir vmit
meghabarodik ige ◊ megbolondul; megzavarodik
◊ összezavarodik
meghág ige ◊ megmászik vmit; felhág vmi re
◊ <kakas tyúkot> megtermékenyít
meghajt fn ◊ megtérit
◊ meghódít; leigáz
meghalálozott mn ◊ megboldogult; elhu nut
meghall ige ◊ meghallgat, tudomásul vesz vmit
meghamoz ige ◊ megver; elnadrágol
meghánt ige ◊ elver, elnáspángol vkit úgy, hogy beleszakad a bőre
meghány ige ◊ <fonalakat, szálakat> a szövőszékre tekeréskor szétrendez, hogy egymás mellett legyenek, feküdjenek
◊ összevissza ráz; megráz
◊ jól elver; megver vkit
meghasznál ige ◊ kárt okoz; megárt
meghatalmazvány fn ◊ meghatalmazás; megbízás
meghatárol ige ◊ megjelöl; kiemel; hangsúlyoz
meghátrál ige ◊ késedelmet okoz vikinek; hátárlat
meghéjáz ige ◊ meghámoz
meghévül ige ◊ izzad; verejtekız
meghibásodik ige ◊ <romlóandó anyag, különösen élelmiszer> megromlik, egészben v. részben hasznavehetetlenné válik
◊ <csh, elme> megzavarodik; működésében megbomlik; meghibban
◊ <vmely testrész> megsérül, meghibásodik; megbénul
meghibban ige ◊ egyensúlyát veszti; félre- v. lebí llen
meghibezedik, meghidegszik ige ◊ <tárgy, különösen étel, ital> előző höfokából vesztve hideggé v. hidegebbé válik; meghú; kihül
◊ <időjárás> hidegre, hidegebbre fordul
◊ <test, végtag> megfázik
◊ <személy, viszony> elhidegül
meghiggad ige ◊ <víz v. más folyadék> miközben a benne oldatlan állapotban levő idegen anyagok leüllekednek, megítisztul
◊ <vki v. vkinének a természete> lassan megcsendesedve higgadta válik
◊ <gondolkodás, ítéletképesség> korábbi szertelenségét v. zavarosságot lassanként elveszti; biztosabbá, meghibásodottabb válik
◊ <indulatba jött lélek, ill. ilyen lelkiállapotú személy> lecsillapodik, megyugszik
meghijol ige ◊ lesoványodik; lefogy; veszít súlyából
meghisz ige ◊ hisz, hitelt ad vikinek, megbizik vikiben
meghiteltet ige ◊ <tanúként v. szakértőként való kihallgatás alkalmával> meges ket vkit, esküt tétet vele
meghívodesedik, meghívodeszik ige ◊ <időjárás, időszak> egészén hővőssé lesz
◊ <személy> egészen hűvös, tartózkodó kezd lenni vki iránt
◊ <viszony> elveszti bensőséges, meghitt jellegét, kezd pusz tán külsőséges kapcsolatokra szorítkozni
meghívó mn ◊ meghívást tartalmazó
meghizlal ige ◊ felüdt; felfriszit
mérköpő fn ◊ méhek tartására való, fatörzs ből v. vespőből font kaptár
meghékonypadik ige ◊ elámul; meglepődik; elsodalkozik
meghol ige ◊ meghal; elhuny; elhalálózik
megholat fn ◊ halál; elhalálózás; elhunyás
meghonsodik ige ◊ <idegen honosságú személy> letelepszik vhol, vmely új országot állandó tartózkodási helyül választva, állampolgárságot szerez
meghord ige ◊ <vmely területet, lapos helyet> betakarva feltölt vmi vel, amit a felületére, a tetejére hord, és ott széterít
meghorgaszt ige ◊ behajlí; meggőrébit
meghurít ige ◊ keményen, éles, nyers hangon megdorgál, megfégyelmez, elhallgattat vkit
◊ kiabálva úz; kerget vkit, vmit
meghúz ige ◊ <nagyobb edényt> úgy tőlt meg, hogy a kútából vizet húz bele
◊ <v. melé, a szervezetre ártalmas dolog> úgy megvisel, megtör vkit, vmit, hogy az egészen elgyengűl,
lesoványodik
meghúzódik ige ◊ <személy v. arc vmely beletégg> szenvedés következtében> megsovernőidik, megvékonypódik
meghúl ige ◊ elhidgeü vkitől
meghújt ige ◊ <vmely testi, lelki tevékenységet fokozó érzelm v. lelkiallapotot> hirtelen megszüntet, v. nagymértében csökkent; lehút
meghúvesedik ige lásd meghúvesedik
megigazgat ige ◊ <egy v. több személy> helyireagazit, kijavít vmit
megigazít ige ◊ <beszédet, szót> helyireagazit, kijavít
megigazul ige ◊ a katolikus, ill. a protestáns egyház tanítása szerint> a gyönás és a feloldozás által bűnetől megszabadul, ill. Krisztusba vetett hite által eljut oda, hogy Isten igaznak, bűntelennek tekinti
◊ megjavul; jó útra tör; észre tör
megigenel ige ◊ <v. melé hosszú ideig tartó cselekvést, folyamatot, állapotot, magatartást> túlságosan soknak kezd tartani – többnek, mint amennyi elviselhető –, és szeretne véget vetni neki; megsokall
megjillet ige ◊ vmilenly módon megérint; hozzáér
megin hsz ◊ megint; ismét
meginstál ige ◊ megkér; kérélmez; folyamodik
megint hsz ◊ az előbb; az említettek után még … is; meg; és
megintelen, megintlen hsz ◊ megint; újra
mégis hsz ◊ amiatti csodálkozás, sajnálkozás v. enye megútközés, felháborodás, megbórnokozás kifejezésére, hogy vmely állapot, cselekvés túlságosan sokáig tart, holott meg kellett volna már szűnne:
◊ meg mindig?
megismer, megösmer ige ◊ <növel> nemileg érintkezik, közösül
mejjár ige ◊ <helyet, helyiséget> keresztül-kasul jár, bejár
◊ <hír vmely helyet> bejár; elterjed
◊ <fizikai hatás> átjár, legkisebb részéig áthat vkit, vmit
◊ <hegyes tárgy> mélyen behatol, belefuródik vmine
megjegyez ◊ ige ◊ jeggyel v. jelléll ellát; megjelől
◊ <vmely bűncselekménye, politikai magatartása miatt a hatóság, a rendőrség> a bűnösök, a gyanúsak közé feljegyez vkit
megjegyzés fn ◊ vminek vmely jelléll, jeggyel való megkülönböztetése, megjelölése
megjelel ◊ ige ◊ eszben tart; megjegyez
megjelenit ige ◊ megmagyaráz; elmagyaráz; megvilágosít
megjelent ige ◊ bejelent; jelent; tudat; tudósít
megjobbít ige ◊ megigazít; kijavít
megjuhászít ige ◊ <dühös személyt, állatot személy, magatartás, cselekvés> lecsillapit, megszelididit
megjúházik ige ◊ <haragos ember> lecsillapul, megszelidül
megjut ige ◊ megérkezik; visszajön; hazárhoz
megkap ◊ ige ◊ hirtelen megfog, megragad
◊ <keresett tárgyat> megtalál, meglél
megkaróz ige ◊ <karóval> meger
megkártyáz ige ◊ kockára tesz; veszélyeztet
megkásztigál ige ◊ megfenyit; rendreutast
megkefél ◊ ige ◊ alaposan elver, elpáhol, ill. megszid
◊ <kártyajátékban> elnyeri vkitnek a pénzét, kifosztja
megkel, megkél ◊ ige ◊ vmely testszenn gennyedés keletkezik, kelés támad
megken ◊ ige ◊ alaposan elver, helybenhagy vkit
megkerés fn ◊ vminek visszakerére
megkéret ◊ ige ◊ <nőt férfi, különösen leányt legény> megbizottja, rendszerint násznyagya révén feleségül kér
◊ <kicsónodott dolgot> megbizottja által visszakér
megkergül ige ◊ <főleg juh, néha szarvasmarha, kecske, ló> kergekörba esik, kerge, legyengült, kényszermozgató, levert lez
megkerít ige ◊ bekerít; körülvár
megkészít ige ◊ a kelleténel tovább elidőzik vh, ill. a kelleténel több időt tölt el vmivel
megnyakaz ige ◊ lefejez; lenyakaz
megnyalint ige ◊ hamarjában kissé megnyal vmit
megnyekegtet ige ◊ megkinoz; meggyötőr
megnyilaz ige ◊ <lovat> patkolás közben az eleven húbsba vert szöggel megsebez
  ◊ nyílat belelévő víkke, vmibe
megnyit ige ◊ <ajtót, kaput, kilincset> próbál v. kezd nyitni
  ◊ <nyitható tárgyat> kinyit, felnýt
megnyítő fn ◊ vmely zenemű, főként opera, operett, zenekari szvit első, megnyító, bevezető tétele, szinpadi zenében rendszerint a zenemű fő motivumait tartalmazza; nyitány
megnyom ige ◊ ránehezedve, ráesve megsért v. megől vkit, vmit
  ◊ <vmely természetfeletti képességekkel rendelkezőnek vélt lény a babonás hiedele szerint> alvás közben a mellére ül, és ezzel zavart okoz a légzésben v. a sziv működésében
megokosít ige ◊ nagyon okossá tesz
  ◊ felvilágosítva jó tanácsokkal ellát vkit
megold ige ◊ kötetelékeitől megszabadít; eloldoz
megolvas ige ◊ megszámlál; számba vesz; megszámol
  ◊ elolvas; kiolvas; végigolvas
megorvosol ige ◊ <testi v. lelki betegséget, beteg személyt> meggyógyít
megől nu ◊ mőgül
megömlík ige ◊ <ásványi anyag, különösen érc, fém> hő hatására folyékony halmazállapotba kerül; megolvad
megösmer ige ◊ lásd megismer
megparáhul ige ◊ meglágyul; puhul; petyhűdik
megpergál ige ◊ megpörköl; megperzsel
megpeticionál ige ◊ megtámad; megfellebbez
megpirít ige ◊ <személy magatartásával v. vkinek a beszéde, magatartása> pirulásra kész let vkit
megpotyol ige ◊ <húst, gyümölcsöt> ütögetéssel puhít
megpókől ◊ ◊ <disznőt> megperzsel
megprezentál ige ◊ megjámdékoz; meglep; kedveskedik
megprisál ige ◊ felbecsül; felmér
megragaszt ige ◊ árat nagy nehezen összekuporagtatva, meglevő tulajdona kiegészítéseképpen vesz, szerez vmit; vmít szerez magának
megránt ige ◊ megkárosít; megrövidít; kifoszt
megrebbed, megrebbenkedik ige ◊ megjíjeg; megrémül; megrriad
megregáló ige ◊ ◊ <földet> megforgat, felszánt
megreguláz ige ◊ ◊ megfényelmez, megszaboláz, ránca szed vkit
megrekessz ◊ ◊ felbhegy, abbahagy
megrekken ige ◊ ◊ <termény v. élelmiszer friss levegő hiányában v. nagy melegtől> elszárad, elfonyad, megpeneszedik, v. más módon tönkreemegy
megretírál ige ◊ ◊ <katonai egység, személy> harcban az ellenség elől meghátrálva visszavonul
  ◊ <személy> félemében hátrálni kezd v. visszafordul
  ◊ <eléntelen> bevedezhető, számítva jelentősnek, nem mutat vele fellépni
  ◊ bátorságát elveszítve nem vállal vmit; visszalép
  ◊ <vitatkozásban> álláspontját feladja
megrikistol ige ◊ megigazít; kijavít
megrokkann ige ◊ ◊ <testrész megerőltetés következtében> elveszti tartását, a benne levő inak meglazulnak
  ◊ <lő> megsántul
  ◊ <asztag, kazal, szénabogyla, ritkán vmely anyag> összébb tömörül, szintje alacsonyabb lesz, alább száll
megront ige ◊ vkinek teljes anyagi v. testi romlását okozza; tönkreteszşi
  ◊ varázslattal, boszorkányássággal rontást, betegséget okoz vmely élőlénynek
megrom könyödik ige ◊ ◊ lekaszázt széna, kimosott ruha nedvességtől, levegő hiányában befüllöd, penészfojtat kap, romlásnak indul
megsajdít, megsejdit ige ◊ bizonyos jelekából halványan megsej, halványan sejteni kezd vmit; megneszel
megsanyar ige ◊ ◊ megkinoz; meggyötőr
megsarcol ige ◊ ◊ rendkívüli adót v. joggal szolgáltatást> erőszakosan behajt vkin, vmin
megsértődik ige ◊ megsebesül; megsérül
megsóz ige ◊ <szarvasmarhát> sóval megetet
megspecifikálás fn ◊ szemle; szemrevételezés; szemügyre vétel
megsúlyosít ige ◊ megkeményít; megedz; megacéloz
megsüt ige ◊ magas hőfoka miatt érintésre egyszeri hirtelen fájdalmat, esetleg égési sebet is okoz vikinek, ill. vikinek vmely testrészen
megsüvegel ige ◊ kalapját tisztetelett megemeli vki előtt
  ◊ megadja neki a kijáró tiszteletet
  ◊ megalázódik vki előtt
megszalad ige ◊ szaladásnak ered; szaladva távozik vhonnan; megfut
megszaljat, megszalaszt ige ◊ <harcban, köztelemben> hirtelen gyors menekülésre kényszerít; megfutamít
  ◊ hosszabb ideig tartó szaladásra, futásra készlet
megszáll ige ◊ <arádás, árvíz> lelapad, alább száll
  ◊ megülepedik; leülepedik
  ◊ <tártya, természeti alakult> lejebb ereszkedik, alacsonyabbá, kisebbé válik
megszapul ige ◊ <szennyes fehérneműt> meleg lúgos vízben kiáztat
megszed ige ◊ <tejet> lefölöz
megszeg ige ◊ vmely testrészét, különösen nyakát hirtelen mereven, feszesen kezdi tartani
  ◊ <ember, ló> hirtelen csökönysően kezd viselkedni
  ◊ a szekér rújdát hátrafelé tolás közben jobbra v. balra fordítja, hogy a szekér a kivánt irányban haladjon
megszentenciáz ige ◊ büntetést mér ki rá; elitél
megszeplősít ige ◊ <nőt> nem ártatlanágától, tisztaságától erőszakkal megfoszt; megbecstelenít
  ◊ vikinek, vikinek szellemi v. erkölcsi tisztaságán foltot, csorbát ejt
megszeplőtlenít ige ◊ megerőszikal; megbecstelenít
megszépennis ige ◊ ráírjeszt; megijeszt; megérmít
megszerez ige ◊ <vmivel, rendszerint mint kiegészítéssel, pótlással, ráadással> megolt, megvetett vmit
megszesszen ige ◊ <megszéppen, megítet; megriad
megszí, megszív ige ◊ <borogatás gennyedést, gyulladást> megérl; ill. elmulaszt
megszikkian ige ◊ <megkeményedik; megszikárdul; megköt
megszőlámlik ige ◊ <ember, állat> szőlni kezd, megszőlal
  ◊ <hangot adó tárgy> hangot kezd hallatni, adni
  ◊ <hang> szőlni kezd, megszőlal
megszőlít ige ◊ figyelmeztet vkit, vmely tettét helytelenítve részül vkre
megszorul ige ◊ <gabona, gabonaszem közvetlenül a teljes érés előtt hirtelen jött nagy hőség miatt> összesszárad, s apró marad
megszőlémlik ige ◊ <gondolat, terv> létrejön, alakot ölt
megszűr ige ◊ <betegség, nyomor, szenvedés> lesoványít vkit
meagtakarít ige ◊ <ruhámenűt, lábbelit> szennytől megtisztít
megtáncoltat ige ◊ <lovat> egy helyben való mozgásra kényszerít, rendszerint azért, hogy ezzel vikinek a figyelmét magára vonja
  ◊ ellátja a baját vikinek; elver; megver
megtart ige ◊ visszatart; feltartóztat
  ◊ <vmely ügy, teendő> leköltve tart vkit vmennyi ideig
megtartóztat ige ◊ megakadályoz; feltartóztat
  ◊ visszatart; fekéz
megtataroz ige ◊ megigazít; kijavít
megtenyészt ige ◊ meghonosít; elterjeszt; betelepít
megtré ige ◊ <megsebe; megkinoz
megtepeszt ige ◊ <megtér
megtér ige ◊ elfér vhol
  ◊ megfér, összfér vikivel, vmivel
  ◊ visszafor dul; megf ordul
  ◊ megérkezik; visszatér
megterít ige ◊ <szörható anyaggal> vastagabb rétegben beborít vmit
megtesz ige ◊ a megkelt kenyérőztetéstből kiszakít és félretesz kisebb darabot, amelyet megerjedés után egy másik kenyér tésztájába belekever, íly módon keleszti meg az újabb kenyeret; <kovászt> elkészít
megvonal fn ◊ meggyógyul
megzabál ige ◊ <jószág v. durva ember> annyit eszik, zabál, hogy elrontja a gyomrát
megzabolázs ige ◊ <lovat> a szájában levő gyeplőhöz kötött vaspálcikával, azaz zabolával megfékez
megzápul ige ◊ <fog> megodvasodva, kilyukadva elromlik, megromlik
megye fn ◊ két szomszédos szántóföld, szóló, kert stb. között a határt jelölő, megműveletlenül hagyott
keskeny, kiemelkedő földcsík; mezsgye
  ◊ vminek a határa; határvonat; mezsgye
méhe fn ◊ méh
méhkosár fn ◊ méhkas
méhköpű fn ◊ méhkas
méhsőr fn ◊ higított mézből erjeszett szezes ital
mell fn ◊ mell
mélák fn ◊ hatalmas termetű, nagy táttott szájú kutyavá
melákosroas mn ◊ bűskomor; mélabús
melankólikus mn ◊ borongó kedélyű; szeliden fájdalmas; mélabús
melegen hsz ◊ halasztás nélkül; azonnal; rögtön
mélence fn ◊ hús, gyümölcse, zöldség megmosására, valamint dagasztásra, mosásra használt kisebb-
nagyobb, tál v. teknő alakú háztartási faedény
mellbaj, mellbetegség fn ◊ tűdőbaj; tuberkulózis
melled ige ◊ szóért hullatja; vedlik
mellékág fn ◊ azoknak a leszármazottaknak az összessége, akik az egyenes ági ősnek nem elsősülőtt
fiúgyermekétől származnak; oldalág
mellénkév fn ◊ csúsfővén; gúnynév
melléktantárgy fn ◊ az általános tanulmányi eredmény megállapításakor figyelembe nem veendő tantárgya
mellény fn ◊ női alsóemű: a ruha alatt, az ing felett viselt, a törzs melégtől ilyen ruhadarab rendszerint
vásonból, flanelból
melles, melledzö, mellyes fn ◊ rendszerint vattával béllelt bőrmellény
melleszt, mellyeszt ige ◊ madarat, szárnyast kopaszt; libát foszt; megtisztít; szörtelenít
mellffodor fn ◊ a férfi főfőnöknyilász részében alkalmazott csípszerkész disz <a XVIII. században>
mellttő fn ◊ nyakkendőtöbb
mellvas fn ◊ pánclé; vért
mellvéd fn ◊ várfrának, bástyának a felső része, amely mögött a várvédők tartózkodnak, és amely kb. mellig
ér, és véd az ellenséges lövedékeket ellen
  ◊ a föld felületén emelt földhánya f. v. a harcoló katonák védelmére
  ◊ könyökkagasságig érő kő-, vas- v. fákkorlát, amelyet teraszokon, erkélyeken, hajók szélén stb. építenek; körlet
mellvért fn ◊ több rétegbe rakott bőrből v. bőrrel borított vasból, acélból készített, a mell védésére való
eszköz
mélt ige ◊ illik
méltatlankodik ige ◊ kvivel szemben rosszul, méltatlanul viselkedik
mely nm ◊ milyen?; miféle?
  ◊ <felkiáltásban> milyen nagy mértékben, fokban!; milyen!
  ◊ aki
mélyőföld fn ◊ mérőföld
melly fn ◊ mell
mellyes fn ◊ lásd melles
mellyeszt fn ◊ kopaszt; nyúz; <libát, kacsát> foszt
membrum fn ◊ tag; testrész
mementő fn ◊ gyárosos eseményre, tényre emlékeztető jel v. eset
memoár fn ◊ emlékirat; írás, amelyben a szerző saját életét örökíti meg
mén fn ◊ a ló himje; csődőr
menázs, menaszéria fn ◊ cirkuszi állatsereglet
  ◊ összetartózó v. vkihez tartozó emberek csoportja
menársz fn ◊ katonaik étkezés, ellátás
  ◊ ebéd v. vacsora <főleg a katonaismagán>
menazsíroz i.e. gazdálkodik

közétkészésben részt vesz

mend fn i.e. mind

mendikál i.e. koldul; kéregget

mendikán, mendikás fn i.e. református kollégium kis diákkja, a legátus kísérője, aki házról házra járva ünnepi köszöntöt mondott, és ezért kisebb pénzadományokat kapott; kis legátus

díádával felfegyverzett harcos; dándás

mené hsz i.e. mihelyt

menedék1 fn i.e. lejtő; lanka

menedék2 fn i.e. nyugta; nyugtatvány

menedékes, meneteles mn i.e. kis szögben lejtő, ill. emelkedő; lejtős

csavarmentes

menedéklevél fn i.e. üldözött személy részére szabad közlekedést, bántatlanságot biztosító irat

nyugta <pénzösszegről>

menekedik, menekszik i.e. menekül; meghátrál; eliszkol

ménes fn i.e. só

méneskar fn i.e. a magyar lötenyésztést irányító és régebben a honvédség kötelekébe tartozó állami szervezet

menetel fn i.e. út; menés

meneteles mn i.e. lásd menedékes

menetszázad fn i.e. háború idején a megöttes országzászból a harcértre irányított század

menház fn i.e. közület v. alapítvány által fenntartott, jótékonysodó szellemben működő intézmény, ill. ennek épülete, ahol aggokat, esetleg nyomorókot a más kereteképteleneket helyeztek el és gondoztak; szeretetház

ilyen intézmény lakóinak közzössége

menhely fn i.e. szállás

ménkű fn és mn i.e. lásd mennykő

menlevél fn i.e. olyan oklevél, amely bizonyos jogokat, ill. szabad elvonulást biztosít

mennél hsz i.e. minél

menőfélben hsz i.e. induálásra kész v. közvetlenül az elindulás utáni állapotban; induálóban

menőfől fn i.e. bizonyos idő alatt bejáratot föld, út

menőke fn i.e. a menés vágya, nyugtalanás, ösztöne; mehetnék

ment mn i.e. vmely bajtól, rosszótól, veszélytől> távol álló, szabad; kellemetlenül ható dologgal nem terhelt <személy, dolog>; mentes

<i vmely kötelező szolgáltatás v. munka alól> felmentett, mentesített <személy>

ménta fn i.e. az ajakos csalájdája tartozó, a leveleiből nyerhető illó olajért termesztett, de vadon is tenyésző növény; menta

mente fn i.e. többnyire prémiezzett, bélelt, zsinóros, rövid felsőkabát, amely régi magyar férfi v. ritkán női viselletet felőttve v. panyókára, felsőruhára vetve hordtak

prémiezzett, zsinórozzott katonai mente, amelyet a huszár a dolmány fölött viselt, és gyakran a húsra vetett; huszármente

mentekezik i.e. mentetőzik; magyarázkodik

mentekötő fn i.e. rendszerint díszes lánc v. zsinór, amely összetartja a vállra v. nyakba vetett mentét, kabátot

mentes mn i.e. <vmely kötelező tantárgy tanulása alól> felmentett <tanuló>

mentés mn i.e. mentét, rövid felsőkabátot viselő <személy>

mentést hsz i.e. azonnal; rögtön

mentor fn i.e. nevelő; házisztanító

gyámolító

mentsbér fn i.e. váltásdíj

mentség fn i.e. védelem; oltalom

<i vmely bajból belőle megmenekülés, menekvés, menedék

menstégely fn i.e. menedék; mentsvár

mentsvár fn i.e. vár, ahová végző szükségben menekülni lehet; utolsó menedéket adó vár

biztos menedéket nyújtó hely

mény fn <az öcs felesége <a fiútestvérhez való viszonyában>

menyasszonytánc fn i.e. lakodalomi tánc, amelyet a vendégek járnak a menyasszonyval, és ezért ajándékoz,
pénz stb. adnak a fiatal párnak
  ◊ a tánc során összegyűlt összeg, ill. ajándékot összesége
  ◊ menyegezői tánc, amelyet a vőlegény jár el a menyasszonyal

menyecske fn ◊ <megszólításként is:> fiatalasszony, ifiasszony
  ◊ fiatalabb, rendszerint csinos, eleven, életvidám asszony

menyekezik ige ◊ nősül; házasodik

menyétasszony fn ◊ menyét

menyez ige ◊ eljegyez

menyit ige ◊ kificamít; megrándít

mennybeli, mennybéli mn ◊ mennyben levő, lakó
  ◊ mennyei; égi

mennyedik mn ◊ mennyiedik; hányadik

mennyezet fn ◊ négy rúdon hordozható diszes födél, amely alatt <körmenetek v. más szertartások idején> a pap halad, ill. ül; baldachin

mennyi mn ◊ amennyi

mennykő, ménkű fn ◊ és mn ◊ villám (a mennyörgéssel együtt); villámcsapás
  ◊ vikinek, vminek hirtelen lesújtó ereje
  ◊ <kérődő mondataban nyomásító szóként, bosszankodás, harag kifejezésére>
  ◊ különös; furcsa; rendkívüli

mennyköcsapás fn ◊ villámcapsás; villám; mennykő

menyül ige ◊ kificamodi; megrándul

mér ige ◊ <ruházatot, lábbelit> mértékre szab
  ◊ vmely mértékben meghatároz, megzavar

meráz mn ◊ olsó; értéktelen
  ◊ gyáva; kishitű

mérce, mércse fn ◊ negyed vekának, azaz 6–7 liternek, máshol egy vekának, azaz 25–30 liternek megfelelő ürmérték

meredély fn ◊ és mn ◊ nagyon meredek lejtő
  ◊ meredek; lejtős

meregyle, mereklye fn ◊ aratók által használt villa; szénagyűjtő villa; petrence
  ◊ különféle célokra használt karó (pl. szőlőkaró)

méregtarisznya fn ◊ méregzsák; pukkancs
  ◊ (jelzőként) rendkívül indulatos; ingerlékény; lobbanékony

méregyen fn ◊ arány; aránypár

merende fn ◊ útravaló; élelem; elemőzsia

merény fn ◊ merénylet; gyilkossági kísérlet; támadás
  ◊ meredség; merész vállalkozás; elszántság

merénylet fn ◊ merészség; merész vállalkozás

merénylő fn ◊ vállalkozó; vállaló

merevedik ige ◊ mered; meredezik

merevül hsz ◊ egészen; teljesen

merinó fn ◊ értékes gyapjáról híres juh

meritum fn ◊ érdem; becs; érték; lényeg

mérkezik ige ◊ mérközik; összecsap

merkuriom fn ◊ higany

merő mn ◊ és hsz ◊ egészséges feszességgel keményen álló
  ◊ hajlékonyosát nélküli; merev; megmerevedett
  ◊ <erős lelki megrázkodatástól> mereden; megmerevedve; dermedten
  ◊ megfeszített izmokkal; görcsös merevsséggel
  ◊ valósággal; egészen; teljesen

mérő fn ◊ szemes anyagok mérésére használatos, vidékenként változó nagyságú régi magyar ürmérték

merőke fn ◊ füles fapohár

mérsék fn ◊ hőmérséklet

mért hsz lásd miért

miért fn ◊ mérleg
  ◊ <vmely zenei műben, tánccban:> ritmus
mértföld fn ◊ mérőfeld
merthogy ksz ◊ <olyan mondat bevezetésére, amely okot tartalmaz:> mert, minthogy
◊ abból a célból, hogy…; azért, hogy…
◊ <közülést, kérdést tartalmazó mondat után annak megkölzésére olyankor, amikor a második mondat tartalmából következtetjük azt, amit az elsőben állítunk v. kérdezük:> mert, ugyanis, tudniillik
mesés fn ◊ mesesmondó; mesélő
meséző igen ◊ rejtvényt, találós kérdést ad fel
mesgye fn ◊ föl nem szántott földcsík két szántóföld között; mezsgye
mester fn ◊ falusi tanító, főként kántortanító
◊ önálló iparüzésre jogosult személy
◊ vmaink irányítójára, igazítójára
◊ előjáró
◊ tanult személy
◊ hónhér; ítéllet-végrehajtó
mestersasztaloz ige ◊ nevel; idomít
mesterkedik ige ◊ mint falusi tanító, főként kántortanító működik vhol
◊ ingerkedik; incselkedik
◊ művész képesség, ihlet, rátermettség nélkül foglalkozik vmivel
mesterlegény fn ◊ vmely ipari szakmában tanulóéveit, inasidejét már letöltött, felszabadult, de mestervizsgát még nem tett, ill. legényként dolgozó fiatal férfi; iparossegéd
mesterverélév fn ◊ <a céhek korában> a mestervizsga sikeres letételét igazoló oklevél
mestermű fn ◊ <a céhek korában> a mestervizsgára jelentkezett iparossegédétől remekbe készített munka
mesterremek fn ◊ <a céhek korában> olyan kiváló ipari munka, melyet a mesterekénynek kellett alkotnia, hogy a céhek őt mesternek ismerje el
◊ művész iihetettségre vallo alkotás; műremek
mesterség fn ◊ ipar; technika
◊ <vmaink a sikeres elvégzésében, megtételeben> nagyfokú ügyesség, furfangan
◊ eszköz, szer, szerszám, amellyel vműt meg lehet csinálni, végre lehet hajtani
mesterséges mm ◊ nagy ügyességgel, hozzáértéssel, remekbe készített; művész; ügyes
mestersző fn ◊ vmely mesterségben, iparában használatos műsző, szakszó; terminus
mestervágás fn ◊ <vívásban, karddal folytatott harcban> nehezen védhető, rendszerint eredményes, halálos sebet okozó vágás
mészár fn ◊ mészáros; hentes
mészárol ige ◊ letaglóz; leír; lecsap
mészároskutya fn ◊ nagy testű, nagyon vastag nyakú, zömök törzsű, rövid, sima szőrű, erős kutya,
amelyen felig felálló füle, lecsüngő ajka van, orra rövid és nagyon tompa; szelindek
mészároslegény fn ◊ a mészárosiparban tanulóéveit letöltött, felszabadult, de mestervizsgát még nem tett, rendszerint fiatal férfi; mészárosségéd
meszet fn ◊ mész
messzelátó mn és fn ◊ olyan <pont, hely>, ahonnan messze el lehet látni
◊ távcső; látcso
messzely, meszely, mészsel, mészöly fn ◊ régi ürmérték, főleg bor mérésére használták, fél íccével, azaz kb. 3–4 decilerrel volt egyenlő
◊ helyenként változó nagyságú mérőedény
messzi hsz ◊ távoli; messze
◊ távol
messzünten hsz ◊ messziről
méta fn ◊ társas labdajáték, amelyben a két félére oszló játékosok arra törekszenek, hogy az ellenfél egyik tagját ki- v. befutás közben a labda hozzá dobásával elfogják; kifutó
◊ határvalon a kifutójátékban
◊ határjel
metélék fn ◊ hulladék; maradék; törédék
métely fn ◊ a juhok keresésére, betegsége
◊ ragály; fertőzés
◊ erkölcsi romlottság
mételyező mn ◊ romboló; veszedelmes; vészes
meteorologist fn ◇ meteorológus; időjós
méter fn ◇ métermázsá; 100 kilogramm
metódus fn ◇ módszer; eljárás
metresz fn ◇ kitartott nö; szerető; ágyas
metronápász fn ◇ tördelőszerkesztő; tördelő
metropolita fn ◇ főpap a görögkeleti egyházban
metrum fn ◇ versmérték
metsző1 mn ◇ levágni való <állat>
◇ író; gyomláló
metsző2 fn ◇ a zsidó hitközség alkalmazottja, aki a háziállatok rituális levágását és feldarabolását végzi;
sakter
metsző3 fn és mn ◇ rézmetsző; rézmetszeteket művészi fokon készítő mester
metszvény fn ◇ metszet; karc; lenyomat
mezaliánusz fn ◇ rangon aluli házasság
mezei1 mn ◇ falusi; vidéki
◇ olyan <egyetemi hallgató>, aki az egyetemre beiratkozott, de – mivel vidéken lakott v. kenyerkereső
foglalkozást üzött – az előadásokat nem látogatta, csak vizsgázni járt
mezei2, mezzei fn ◇ szántóföld; legelő; rét
◇ falusi birtok; paraszti majorság
mézes mn ◇ mézesmázós; hitzegő
mézeskalács fn ◇ különféle alakokat albrázoló, képekkel, színes cukorral, felirattal, néha túkörrel diszített
ilyen sütemény, amelyet rendszerint ajándékként veszik, ill. kapnak
mézga fn ◇ fényőgyanta
◇ kaucsuk; nyersgumi; gumi
mézgáncs fn ◇ kellemes, citromra emlékeztető illatú, fehér virágú, évelő növény; citromfű
gegélé i ◇ böngész; keresgél
◇ kérgétől megfoszt; hánt
◇ kiél; kifoszt
megzegér i ◇ az elhagyott fiútőket összeszedi, böngész
◇ nyesget <különösen fákat>
◇ babrál; matat
mezitelen mn ◇ mezitelen; ruhálatlan
mező fn ◇ szénával való, lekaszált v. lekaszálasára váró fű vmely területen
◇ falusi birtok; paraszti majorság
mezőbíró fn ◇ legeteltés felügyelője
mezőgazda fn ◇ földműveléssel, gazdálkodással foglalkozó személy; földműves; gazda
mezőny fn ◇ mező; felület
mezzanín fn ◇ félemelet
mezei fn ◇ lásd mezei2
mezsgey fn ◇ két szomszédos szántóföld, szőlő, kert stb. között a határt jelölő, megműveletlenül hagyott
keskeny, kiemelkedő földcsík; mesgey
◇ vminek a határa; határvonal
◇ keskeny mezei, erdei út, ösvény
mi mn ◇ <főleg érzelmileg nem színezett mondatban> milyen?; miféle?
◇ <vele egyenrangú mondatrész használata>
◇ vagy más ilyesmi; és még valami (hasonló); s a többi
efféle
miá, mián nu ◇ miatt
miazma fn ◇ <régi felfogás szerint> mindenféle, a talajban, vízben v. levegőben tömegével előforduló, s
abból főleg kigözőgés formájában kiáramló, az egészséget megtámadó kórokozó anyag
◇ fertőző anyag; baktérium
miázmás mn ◇ ártalmás; egészségtelen; káros
mici fn ◇ sapka
micsodás mn ◇ miféle?
◇ mivel szennyezett, bemocskolt?
mider fn ◇ női dérek- és csipőfüző
miért, mért hsz ◇ amely okból, ill. célján v. célból; és ezért
minden irányból; mindenfelől

◊ <távolítást, távolítást jelentő igék és kifejezések mellett:> minden szóban forgó v. elképzelhető helyről; mindenhonnan

mindenővé hsz ◊ mindenhova; mindenfelé
mindétig hsz ◊ örökösen; örökkel; mindig
mindjárást hsz ◊ azonnal; rögtön; mindjárt
mindközönségesen hsz ◊ <köszöntésemben:> minden jelenlevőnek; mindenkinek
mindöröktől hsz ◊ öröktől
mindszenthő fn ◊ október

minemű, minémű fn ◊ milyenfajta?; miféle tulajdonságú?

◊ amilyen fajtájú; amilyen; aminő

minéműség, minéműség fn ◊ vmely dolog, tárgy jellege, sajátos, jellegzetes állapota, helyzete, természete

minerál, minerála fn ◊ ásvány; közet

minét fn ◊ apró lépésekkel járt, feszes, kimért, háromnegyedes ritmusú, szertartásos bókolásokkal és hajlongásokkal kisért francia eredetű udvari, majd nemesi s polgári tánc a XVIII–XIX. században; menüett

minisztterpapír fn ◊ ivrétre hajtott, jó minőségű, vastagabb írőpapír, amelyre főképp hivatalos beadványokat, kérvényeket szoktak írni

minmagunk fn ◊ önmagunk

minő fn ◊ milyen; miféle

minősítvény fn ◊ képesséts; képzettség; végzettség

minta, mintagimnázium fn ◊ gyakorló gimnázium

mintarajziskola fn ◊ <a XIX–XX. század fordulója táján> képzőművészeti főiskola, ahol a képzőművészek (festők, szobrászok) és a rajztanárjelöltek képzése folyt

mintaz fn ◊ ugyanaz

minuta, minutum fn ◊ perc; pillanat; szempillantás

◊ perc; ivperc

miogatás fn ◊ nyávogás; miákolás

mióra fn ◊ nőstény bárany

◊ egy- v. kétéves nőstény juh

◊ kecskegida

mire mm ◊ milyen okból?; milyen alapon?; milyen meggondolások alapján?

mirenny fn ◊ arzén

mirád fn ◊ megzámlálhatatlan; rengeteg; számtalan

mirigy fn ◊ mirigyforduló

◊ vmely pusztító járvány (pestis, kolera, tífusz)

◊ méreg

mirigyhalál fn ◊ patkányok, ill. ezek bolhái által terjesztett, a nyirokmirigyek gyulladásával és elgennyesedésével járó, egyik legpusztítóbb járványos betegség; döghalál; pestis

mirikló fn ◊ gyöngy; igazgyöngy

mirkáctúró fn ◊ érett sajthulladék

mirutzsorkozorú, mirtuzsorkozorú fn ◊ a mirtuszfa leveleiből és virágaiból font koszorú, v. ennek utánzata, amelyet a nők egyházai esküvőn viseltek

misál fn ◊ miskönyv

miskakancsó fn ◊ csúcsos szájú mázas cserépkancsó

miskár fn ◊ sertések, különösen kocák ivartalanítását végző személy

miskárol ige ◊ <kandiszsnót> herél, ivartalanít

miskulancia, miskulancia fn ◊ olyan tárgynak v. anyagnak a nevét pótló szóként, amelyet nem akarunk v. nem tudunk megnevezni, s amelyet vmilyen szempontból rossznak, veszélyesnek v. visszataszítónak tartunk:> izé, vacak

misling fn ◊ zölden levágott takarmányukorica

mismás fn ◊ válogatatlan, vegyes dolgok halmaza; egyveleg

◊ kutyavalé; keverék; elegy

missió fn ◊ hívők nagyobb tömege számára rendezett, néhány napig tartó római katolikus lelkigyakorlat;

viselő

misszál, misszále fn ◊ miskönyv
momentfotográf n. pillanatfelvétel
momentum n. szerzetes; barát
monak n. egyed, u. ralkodó; fejedelem
monarcha n. régebbi, középkori eredetű szerzetesrendek központjai; monostor
moncs n. lé; nedv
moncsol i.e. szétnyom; présel
mond i.e. nyomkod; morzsol; porhanyít
<ahl>
mondás n. kifejezés; szöfordulat; szókapcsolat
mondatol i.e. diktál; tollba mond
mondék n. elbeszélés; elmesélt történet; kijelentés
mondhatlan n. kimondhatatlan; mondhatalan; leírhatatlan
mondhatlan2 n. nadrág; alsó; kisnadrág
mondola n. mandula
mondómány n. állítás; kijelentés
mondúr n. katonai egyenruha; katonaköpeny; katonazubbony
mondúr2 n. héj <kromplié, gyümölcsé>
mondvacsínaált n. megrendelésre készült, nem készen vett <használati tárgy, főképpen ruhanemű>
mondél i.e. félkérésre írt <költőmény>
mondé n. viselkedés; magatartás; modor
monéta n. pénz; pénzérme
monitor n. gyors járatú, kisebb hadihajó
mondál n. barát; szerzetes; remete
monokli n. fél szemre való szemüveg
monolit n. egyetlen kőből faragott alkotás
monon n. malom
monostor n. régebbi, középkori eredetű szerzetesrendek központjai jellegű kolostora, rendháza
mons n. hegy
monstrál i.e. szemlél; mustrál
monstrancia n. szentségirtó
mont n. kipréselt szőlő; törköly
mondadék
monumentum n. emlékmű
mony, monya n. tojás
monyas m. és n. tojás <tyúk>
monyoró n. mogyoró
monyorú n. ovális
móra n. tuskó; fatuskó; tönk
mórá n. aagyos sár mint építhelyeg
mórá n. vályogtégla; vályog
mórás n. szalmás sáróból rakott fal; fecskefészek
mórál i.e. kényeskedve kelleti v. illeti magát
színlel; tettet
mulaszt
mulandóság
mula
tégla,
mugli
mufurc
mufti
mufely
lehet
muff
mö
möglet
mozsárszó
v.
mozsár
mozzanat
mozog
moziszínész
mozigép
mozgony
mozzolódik
moxa
keleti eredetű gyógynövény, amelyet kezdetén a szegények használt, ma pedig a büszkeségek és a kevésbé ragyogóra visszatérő árkokat. A moxaszó az iránu nyelvben ismert, és általában a hosszú évekig használt szó volt.

motol
ige
keres; kutat
motolla, motóla
fn
mindkét végén T alakú, kb. 1 méter hosszú rúd (a végek keresztfelé elrendezve), amelyet középen fogyva s ide-oda fordítva az orsón v. gombolyagban levő fonátnak feltekert csomókba, pázsímákba való szedésére használnak

motollá, motólá
ige
<fonalat, szalma>
 motollára felgyöngyölt, ill. csévéről lecsavarva ilyen módon matringgá, fonálosomóvá v. szalmacsomóvá alakit

<ijaival, karjával> a motollára való felgyöngyöltéshez hasonló mozdulatokat végez

motoz
fn
féreg a juh fejében, amely a kergekőről hasonló betegséget okoz

kergekőserű betegség
kukac; nyú
rögeszme; hóbort
mesébeli rém

motoz
ige
halk neszt, zajt okozva, tapogatva tesz-vesz v. kereségől vmit; matat

motring
fn
lásd matring

motyó
fn
kevés, szegényes, apró személyes holmi, cókmók, főként ruhanemű

útra szánt v. főleg útra összeeseményt ilyen holmi; batyu

motyog
ige
vminek végzésében lassan, ügyetlenül halad; pepecsel; piszmog

motyorog
ige
<gyakran magában motyogva> egyedül tesz-vesz, babráll, szuszog

motyogva beszél magában; neki-nekifogva, hosszasan motyog

moxa
fn
keleti eredetű gyógynövény, amelyet kezdetén a szegények használt, ma pedig a büszkeségek és a kevésbé ragyogóra visszatérő árkokat. A moxaszó az iránu nyelvben ismert, és általában a hosszú évekig használt szó volt.

móva
fn
ismerősök, rokonok együttes, ingyenes munkavégzése; kaláka

mozdíthat
ige
hajt, ösztökél, pepecsel; piszmog

mozgalom
fn
tómege súrgés-forgása, mozgólódása

mozagás
fn
gépészet; mechanika

mozgó, mozgóképzinház
fn
mozi; filmszínház

mozgófénykép, mozgókép
fn
film

mozgolódik
ige
<személy> igyekezettel tevékenykedik, dolgozik

<személy> vhogyan viselkedik, forgolódik

mozgony
fn
gép

mozigép
fn
filmvetítő; vetítőgép

moziszínész
fn
filmszínház

mozog
ige
megy; halad

mozzanat
fn
nagyon kis időszakban; pillanat

mozsár
fn
zömök, talpas vascso, amelyet puskaporral töltetnek meg, s ünnepélyes alkalmakkor jeladásként v. üdvözlésként elítélnek

mozsárzá
fn
mozásárgyú lövésének hangja

móglet
fn
háttér

mőndöle
fn
<népesesben> juhocska

muff
fn
rendszerint szörméből varrt, 20–40 centiméter hosszú, csőszerű kiegészítő, melynek két végébe be lehet dugni a kezet, és a test előtt tartva viselik a kéz melegen tartására

mufély
fn
olvasztóegyén

mutfi
mn
ostoba; bárdolatlan

pufo, dundí, kövérkés
arahatos; keményfejű; nyakas

mutfi
fn
mohamedán törvénytudó pap v. joggudós

mufurc
fn és mn
<katonaságnál>: az alapkiképzés kezdetén levő esetlen újonc

<gyermek kedveskedő megszőlításaként és megnevezéseként>: rossz kis teremtés

kedveskedő; rosszkedvű

mugli
fn
agyagból, földből gyűrt, finom szemcszetű, növényi adalékanyagok nélkül készülő építőelem, téglás, amelyet falazásra, de különösen boltozatok készítésére használtak

mula
fn
őszvérkancs

mulandóság
fn
értékelten, üres dolog; hiúság; hívás

mulaszt
ige
<időt> múlni enged, nem kellően, nem helyesen felhasználva tölt
mulat, múlat ige ◊ időzik; időt tölt; tartózkodik; marad vhol
mulatás fn ◊ vhol való időzés, tartózkodás
mulatozik, mulatoz ige ◊ huzamosabb ideig kellemesen tölti az időt, sokáig derűsen szórakozik vhol, kvível; vigadozik
mulatság fn ◊ kedvvel végzett tevékenység, munka; jó időtöltés
mulattat fn ◊ késleltet; hátráltat; akadályoz
mulhatatlan mn ◊ elengedhetetlen; nélkülözhetetlen
mulik, múl ige ◊ <főleg vmely dolog> mulasztást szenved, mert nincs, aki megtegye, elvégezze
múlván nu ◊ múnva
mulya1 fn ◊ iszapos tócsa; posvány
mulya2 fn ◊ öszvér
mundér fn lásd mondúr1
municipium fn ◊ helyhatóság; törvényhatóság
munificencia fn ◊ bőkezűség; nagylelkűség
munka fn ◊ kin; győtrelem ◊ jutalom; bér
munkakönyv fn ◊ olyan okmány, amely ipari munkaviszonyt igazolt
munkál ige ◊ dolgozik; munkálkodik ◊ vmi működik, hatást fejt ki, erejét mutatja ◊ igyekszik; iparkodik ◊ <talajt, földet> művel
munkálat fn ◊ művész, irodalmi tudományos mű, munka, alkotás
munkálódik ige ◊ vmivel az történik, hogy vmiképpen megmunkálják, megművelik
murás mn ◊ sötét bordó színnél
murcos1 mn ◊ piszkos, maszatos, szurtos <főleg személy>
murcos2 fn ◊ forrásban levő, ill. nemrég kiforrott bor; murci
murmutér fn lásd marmota
murok, morkó, morkó fn ◊ sárgarépa
murva fn ◊ eltörezett szalma, széna, illszalma nád törmeléke ◊ korhadt fának apró, porszerű törmeléke
murza fn ◊ török főírás
muska fn ◊ apró légy; muslica ◊ gabonaféreg; zsírszakács ◊ szúnyog
muskatér fn ◊ kanócok puskával felszerelt gyalogos katona ◊ kanócok puska; muskéta
muskatéros, muskétás fn ◊ testőr; fegyveres; lövész
muskéta, muskatély fn ◊ hosszú, kanócok puska
muskétás fn ◊ kanócok puskával felszerelt katona
mustra fn és mn ◊ vmely okból meg nem felelő minőségű, kiselejtezni, kimustrálni való, ill. már kiselejteztett, kimustrált, hitvány, alkalmatlan dolog; vmínek az alja, hitványa, selejte ◊ hitvány, gyenge, tenyésztségre alkalmas, kiselejtezni, kimustrálni való állat ◊ állatok kiválogatása, kiselejtezése ◊ vmínek, kinek alaposan megvizsgálva abból a szempontból, hogy megfelel-e céljának, rendeltetésének; szemle; vizsgálat ◊ katonai ellenőrzés, szemle; a sereg szemle; hadjáratok kezdetén és befejezésekor tartott diisszemle; sorozás ◊ <vmely árúból> a minőség megállapítása, megtekintés, bemutatás végett adott, ill. kért kisebb rész, darab, mennyiség; mutatvány ◊ mintakép; példakép ◊ <készítmunkához, szövéshez, falfestéshez használt> mintha ◊ mintául, példaképül tekintethető, vehető; mintaszerű; például; kitűnéző
mustrál ige ◊ <kevésbé jó minőségű, vmely ok miatt meg nem felelő, kiselejtezésre szánt példányokat, egyedektől, darabokat> kiválogat vimiből; kiselejtez; kimustrál
muszár, muszaj fn ◊ kényszerítő hatalom
muszka1, muszkó fn és mn ◊ orosz
muszka fn ◊ postás
◊ postakocsí
muszkoló fn ◊ fabunkó v. 3–5 csonkolt ágban végződő karó, amellyel a szőlőt összetörték mustkészítés céljából
muszla fn ◊ szúnyog
muszol ıge ◊ <szőlőt, esetleg más gyümölcsöt kádban v. csőbörben> összezúz, csömöszől
muszul fn ◊ ránca szelett, széles szegélyű szoknya
muta mn ◊ néma
◊ együgyű; ostoba
◊ ügyetlen; esetlen; suta
mutál¹ ıge ◊ változtat
◊ költőzik
mutál² ıge ◊ mutat; megmutat
mutaték fn ◊ minta; mutatvány; mintadarab
mutatkozik ıge ◊ <vmely dolog> előre látszik, igérkezik
mutató fn ◊ jegy; jel; bélyeg
muttedli fn ◊ a csavarolók az a belül üres, kör keresztmetszetű része, amelynek belső felülete a csavarorsó menetének megfelelően van kialakítva, vésve; anyacsavar
mutuj mn ◊ néma
◊ hallgatag; szótlan
◊ együgyü; ostoba; buta
◊ ügyetlen; esetlen; setesuta
műzeum fn ◊ dolgozószoba
múzsfn ◊ diáskabin; tanuló
múzsafí fn ◊ fiatal, kezdő költő, művész, színész
◊ a régi középiskola felsőbb osztályának tanulója
muz fn ◊ banán
muzsika fn ◊ vmely hangszeren előadott, főleg népi v. szórakoztató zene, zeneszó
◊ hangszer; zeneszerszám
muzsikás fn ◊ muzsikus; zeneszó
muzsikaszó fn ◊ előadott muzsika, zene
mű fn ◊ mesterség; szakma
műbarát fn ◊ műgyűjtő; műkedvelő; műpártoló
műintézet fn ◊ nyomdai üzem
műipar fn ◊ iparművészet
műítész fn ◊ biráló; kritikus; műbíráló
műlélés fn ◊ művész alkotások megítélésében, érvelésében mutatkozó finom ízlés, érzék
◊ vmely művész alkotásban megnyilvánuló finom, művész ízlés
műköny fn ◊ gép
műkör fn ◊ hatáskör; feladatkör; szerekpör
műlap fn ◊ művész tárgyú és nyomású sokszorosított kép; reprodukció
műszerető fn ◊ műkedvelő; műpártoló
műszerszám fn ◊ eszköz; segédeszköz; szerszám
műszorgalom fn ◊ üzlet; adásvétel
műtéfn ◊ művelet; eljárás
műtétefn ◊ műtét; operáció
műtörténéshfn ◊ művésztörténészn
műtörténétnet fn ◊ művésztörténészn
művelkedik ıge ◊ dolgozik; munkálkodik; tevékenykedik
műves, mivés mn ◊ aprólékosan, igényesen, nagy mesterségbeli tudással készített <mű>
◊ mesterember; kisiparos
művesnap, mivelőnap fn ◊ hétköznap; munkanap
művészkedik ıge ◊ mesterkedik, ügyesen alkoit, formál vmit

N
nagyít
nagyidő
nagyhegedű
nagyház
nagyfejű
nagyérdemű
mezőgazdasági
nagybirtokos
nagybecsű
nagybálint
megszólítása,
nagyasszony
nagy
helyeken
naftalin
nadrágos
mintha
nádparipa
nád
nádl, nádaz
nád
nacionalizál
stb.)
(neve,
születési
nádparipa
nádol
nadír
sokkal
nadír
nadály
nádal,
nádszál,
nád
nacionalizál
(neve,
neve,
kapcsolatban,
naftalin
nadrágos
mintha
nádparipa
nádol
nadír
sokkal
nadír
nadály
nádal,
nádszál,
nád
nacionalizál
(neve,
születési
nádparipa
nádol
nadír
sokkal
nadír
nadály
nádal,
nádszál,
nád
nacionalizál
(neve,
születési
nádparipa
nádol
nadír
sokkal
nadír
nadály
nádal,
nádszál,
nád
nacionalizál
(neve,
születési
nagylelkű mn ♦ bátor; rettenthetetlen; hősies
nagymise fn ♦ olyan – rendszerint szentbeszéddel egybekötött – mise, amelynek egyes részeit a pap énekelve mondja; hosszú, ünnepélyes, énekes mise
nagynéne fn ♦ nagynéni
nagyobb hsz ♦ jobban; rendesebben
nagyobbít ige ♦ magasztal; dicsőít; dicsér
nagyobbserű mn ♦ főbb; fontosabb
nagyoll ige ♦ a kellönél, a szükségesnél, a kívánatosnál nagyobbnak tart vmit
nagytakaró mn ♦ nemes cél megvalósítására tőrekvő
nagyralátás fn ♦ ambício; becsvágy; nagyravágás
nagyság, nagysám fn ♦ a polgársághoz tartozó nő megnevezéseként és megszólításaként, főleg háztartási és üzleti alkalmazottak részéről: nagyságos asszony; nagysága
nagyságol ige ♦ nagyságos címmel illet, nagyságos ünkn, fiatalünnkn, asszonykn, kisasszonykn szólít vkit
nagyságos mn ♦ előkelő; nemesi származású
  ◦ rendkívül nagy; hatalmas
  ◦ méltóságot kifejező; tiszteletet v. a fenség érzését keltő
nagyszerű mn ♦ nagyméretű <dolog>
  ◦ hatalmas; lenyűgöző
  ◦ emelkedett, választékos <nyelv, stílus>
  ◦ nagyarányú, nagyszabású <tett, megnyílalkozás>
  ◦ nagymértékű, elvetemült <bűn, gonszett>
nagyszívű mn ♦ nemes gondolkodású, emelkedett szellemű, jószívű, nagylelkű <személy>
  ◦ bátor; merész
nagytürhető, nagytűrő mn ♦ türelmes, békés; békétűrő
nagyuji fn ♦ hüvelykujj
  ◦ a kéz középső ujjja; középujj
nagyul ige ♦ nő; növekszik; terebélyedik
nagyr fn ♦ rendszerint személyjelezeve, kisebb birtokos v. polgári személy megszólításaként>
  ◦ főnemes; főúr; nádor; nagybirtokos
nagyúri mn ♦ előkelő, főnemesi eredetű, származású <személy>
nagyvérű mn ♦ lobbanékon, indulatos <személy>
  ◦ heves, tüzes vérű, nemileg gyorsan felgerjedő <személy>

nagyvezír fn ♦ a szultani helyettes
nahat isz ♦ <az elbeszélés élenkítésére, kitérés v. megszakítás után, átmenetként, az új, a lényeges mondani való bevezetésére: no; nos; nos há; elég az hozzá
najád ige ♦ a forrásokat védő istennő; nimfa; sellő
naiva fn ♦ áratlan, szende fiatal leánykák szerepeit alakító színénő
najs, najsz msz ♦ <olyan közlés bevezetésére használt szó, amely azt tartalmazza, hogy vminek bekövetkezése könnyen lebetséges>
  ◦ <rámhagás bevezetésére és színezésére használt szó>
  ◦ <nagyító, fokozó szóként, az utána következő cselekvés, történés, állapot v. szándék nyomósítására:>

bezegg
  ◦ <vmi nagyot jelentő állítás tagadásának bevezetésére használt szó>
  ◦ <főlényes, gúnyos kijelentés bevezetésére: bezegg … (is)>
  ◦ <gúnyos megerősítés bevezető szavaként>
  ◦ <fényegyes, fényegyet szándék kifejezésében használt szó>

nálkül nui?? ♦ nélkül
nám msz ♦ lám; ime; hiszen
nanó fn ♦ idős asszony; néri
napa fn ♦ anyós
napáldozat, napáldoza fn ♦ naplemente; napnyugta
napállás fn ♦ az az időpont, amelyben a Nap állása a legmagasabb, ill. a legmélyebb, vagyis amikor a nappal a leghosszabb, ill. a legrövidebb: jüm. 21., dec. 21.; napforduló
napenékszét fn ♦ nyugat <égtáj>; alkony; napnyugta
napeste fn ♦ alkony; alkonyat; napnyugta
napestekor hs z este
napestig hs z addig, amíg a nap le nem nyugszik; napnyugtág; estig
nápíck mn z gyenge testalkatú; vénza; cingár; nyápíck
napkelet fn z virradat; napkelte; hajnal
napkeleti mn z Keleten, föleg a Távol-Keleten fekvő, ott található; távol-keleti
◊ a gyermek Jézus megtekintésére és imádására kelet felől Betlehembe menő <három bölcs a Bibliában>
◊ vmely helytől keletere fekvő
naplesi mn z léhútő; naplózó
naplik ige z káprázik; vibrál
napnyilás fn z hajnalhasadás; hajnal; kikelet
napnyugat, napnyúgot fn z az az égtáj, amelynek irányában a napot lenyugodni láttuk; nyugat
◊ tólünk nyugatra elterülő vidék, a nyugati országok együttvéve
◊ napnyugta; naplemente
napnyugati, napnyúgoti mn z napnyugaton fekvő; nyugati
◊ napnyugaton létrejött, onnan való, oda tartozó; nyugati
napos fn z az a tanuló, aki a szóban forgó napon az osztály rendjéért, tisztaságáért felelős
napotszaka hs z egész nap; az egész napon át
napapajz fn z napernyő; ernyő
napság fn z nap, ill. a megnevezett nap körüli idő
napszállat, napszállta fn z napnyugta; naplemente
◊ nyugat
napszám1 fn z vkeine kötelese, kötelező munkája, elvégzendő feladata
napszám2 hs z napokon át
napszentület fn z napnyugta; naplemente
naptámadat fn z kelet <égtáj>; napkelte
naptányér fn z napkorong
narancshaj fn z narancshéj
nárdus fn z illatos olaj; illatszer
násfa fn z nyaklácon viselt, gazdag díszítésű, zománcos, drágakövel kirakott női arany ékszer
◊ fulbevaló; függő
◊ katonai jelvény
náspábol ige z násápábol; ver
nassa fn z nyaké; fulbevaló; homlokdísz
nász fn z ünnepélyes házasságtétes, nagyobb szabású menyegző
◊ násznép; názsikiséré
◊ <birtokos személyjellel megszólításként is:> házastársak vmelyikének apja <a másik házastárs szülei számára>
naszái fn z folyami hajó
nászasszony fn z vmelyik házastárs anyja <a másik házastárs szülei szempontjából>
nászdal fn z áldást és boldogságot kívánó dal, amellyel a legények és leányok az egybekelő új párt köszöntik, búcsútatjak
◊ előkelő személyiségeik tiszteletére házasságtétesük alkalmából írt költemény
náskékérés fn z leánykérés	nászruha fn z a menyasszonynak az esküvő alkalmával viselt, rendszerint könnyű, fehér anyagból készült, diszes, ünnepi ruhája; menyasszonyi ruha
nátron fn z nátrium
néta fn z a természet
◊ vérmeréskélet; lelki alkat
◊ a környező valóság mint a művészi ábrázolás tárgya
naturálák fn z főleg terményekben adott, ill. kaptott, természetben járandóság
naturális mn z természetes, házasságon kívül született <gyermek>
naturalista fn z természetbűvű; természettedős
náva fn z hajóhad
ne msz z <kiségyermeket, csecsemőt altató kifejezésben használt szó>
né msz és isz z <vmely jelenlevő v. a közbelé levő, gyakran vmely szempontból feltűnő személyre v. tárgyra való élénk rámutatásként, gyakran mutató mozdulattal kísérve:> ni
nehézkes
nehézkedés
nehézel
nehéz
nehánap,
nehéznapján
nehéz
nehézfél
nehézfű
nehézfű;
nehézek
nehézkedés
nehézkedés
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehéz
nehézkör fn ◊ epilepszia; nyavalyatörés; eskó
◊ <szitokban, ritkán kérdésben, tagadásban:> nyavalya
nehéznayavafa fn ◊ nyavalyatörés; epilepszia
neheztelel ige ◊ zaklat; bán
nehezül ige ◊ nyomorúságos helyzetbe kerül; elszegényedik
nehézség1 fn ◊ <rendszerint állandósult szőkapcsolatokban, gyakran szitkozódásként, bosszúság
kiejtésére v. bosszús kivívnásban:> epilepszia, agyvérzés, ill. általában vmi rossz v. súlyos betegség
nehézség2 fn ◊ neheztelel; harag
néhonz hsz ◊ imitt-amott; helyenként; itt-ott
nekiáll ige ◊ nekiesik; nekítamad; nekimegy; rátamad
neklered ige ◊ gyorsan útra kel; elindul
nekifog ige ◊ vmely fegyvert ráfog vkire
nekilindul ige ◊ <elölény lassú növekedés után> egyszerre nagyobb mértékben fejlődni, növekedni kezd;
hirtelen feltűnő fejlődésnek, növekedésnek indul; megindul
nekimérgesedi ige ◊ felfortyan; felháborodik
nekvívág ige ◊ gyors lendülettel rajtulat, támadást intéz vki, vmi ellen
nekivaló fn ◊ a szóban forgó személyt megillető dolog; rész; járandóság
nekiveselkedik ige ◊ minden erejét összeszedve, elszántan nekilát, nekifejszik vminek, rendszerint vmely
kelletlenül vállalt dolognak; nekigyürözik
nem fn ◊ nemzetség; család
◊ az emberek összetételére; az emberiség
némben fn ◊ <rosszalló szinézet nélkül:> nő
nemere fn ◊ hideg, viharos keleti szél a Kárpátkok délkeleti medencéjében
nemnesbedik ige ◊ fokozatosan egyre nemesebbé válk; nemesedik
nemesbit ige ◊ fokozatosan egyre nemesebbé tesz; nemesít
némethas fn ◊ hasmenés
nemez fn ◊ gyapjúból, szőről tömöritzéssel készített anyag
nemzis fn ◊ büntető igazság; megtorló, lesújtó végzet; bűnhödés
némikoron hsz? ◊ valamikor; egykor; hajdan
néminemű, néminémű mm ◊ meg nem határozott v. meg nem határozható fajtájú, minőségű; valamiféle; valamilyen
◊ <személynevek előtt:> közelebbről nem ismert, csak névrol ismert; egy bizonyos
némiszerű mm ◊ bizonyos; valamelyes; valamilyen
nemszersenem mm ◊ olyan, amit vki legszívesebben elkerülne, magától távol tartana, amitől húzódózik,
degenkedik, amit csak kelletlenül tesz meg v. fogad el
nemtelen mm ◊ nem nemes, közrendű <személy>
◊ nem nemes ◊ <fém>
neptom d ◊ az a személy, akiben a költői képezet vminek a védő szellemét, örszelmét, géniumszát látja
◊ vmely eszmének jelképes, rendszerint női alakban való megszemélyesítője; géniusz
◊ költői képezet alkotta természeti előírtó lény, tűndér, jó v. ritkán gonosz szellem
nemz ige ◊ maga után von; eredményez
nemzés fn ◊ ivadék; sarj
nemzet fn ◊ vmilyen nemzetségből, családból származó személy; ivadék; sarj
◊ egy östlő származott ivadékok sora; nemzettség
nemzetesz ◊ ◊ <főleg megszólításban, egyéb címzések mellett nemes embernek járó cím>
◊ <magasabb társadalmi helyzetben levők, főleg vmely hivatalt viselők és jobb módúak címzése az
alantassal helyzetük részéről>
nemzetfenntartó, nemzetfőntartó mm ◊ a nemzetek a létét, fennmaradását biztosító, a társadalomnak
azok a rétegei, csoportjai, amelyektől a hatalom birtokosai uralmuk fennmaradását reméltek
nemzetgazdász fn ◊ köztársadalmi
nemzetgyalállás fn ◊ a nemzetet leelacsonyító megnyilatkozással v. ilyen tettek elkövetett bűnöskelemény
nemzetgyűlés fn ◊ országház; parlament
◊ országgyűlés
nemzeties mm ◊ vmely nemzet sajátosságait, jellegzetességeit mutató, rájuk emlékeztető
◊ hazafias; nemzeti
nemzetiség fn ◊ vmely nemzetet más nemzetektől megkülönböztető jellemvonások összetétele
◊ a vkiben, vmiben meglevő ilyen jellemvonások együttvéve
◊ nemzet
nemzetsegfn ◊ egy őstől származott, ennek nevét viselő ivadékok sora; tágabb értelemben vett család
◊ rokon; rokonság
nemzetsegfa fn ◊ a nemzetségi kapcsolatokat is feltüntető családfa
nemzo fn ◊ szülő; nemző atya
néne fn ◊ idősebb nőtestvér <fiatalabb testvéréhez való viszonyában, gyakran megszólításként, keresztnévvel is>
◊ nagynéni v. általában idősebb rokon nő, néní
◊ idősebb közeli ismerős nő, főként parasztasszony <rendszerint megszólításként, keresztnévvel is>
◊ apáca; nővér
nénemasszony fn ◊ <idősebb nő bizalmas megszólításaként v. megnevezéseként>
néni, neni, nénike fn ◊ idősebb nőtestvér
nénia ige ◊ gyászének; gyászdal
neológ mn és fn ◊ a zsidó vallás ősii tanításait, mirev rituális formáit, szabályait megváltoztató, a kor szellemének megfelelőbb hirdető <személy, csoport, szervezet>
◊ az élő nyelvben új szavakat, kifejezéseket használó v. régieknek új értelmet adó
◊ nyelvújító
neológia fn ◊ a zsidó vallásfelekezeteknek az az ága, amely engedményeket tett a modern élet követelményeinek
◊ nyelvújítás
neologizmus fn ◊ nyelvújítás szava; a nyelvbe újonnan bekerült szó
neológus fn ◊ a nyelvújítás híve; nyelvújító
◊ vmely újító irányzat híve
nép fn ◊ személyeknek vmely meghatározott cellal, vmely alkalomra összegyűlt csoportja
◊ bizonyos emberek, akiket meghatározott kapcsolat köt össze, és azonos tulajdonság, sajátság jellemez
nébarát fn ◊ demokrata
népelem fn ◊ a nép vmelyik rétege v. az ehhez tartozó személy
népét fn ◊ vmely népajtó <idősebb számos etnikum>
népfaj fn ◊ az emberi fajnak mint biológiai egységnek közös alkati vonásokat feltüntető vmelyik változata; fajta; rassz
◊ nép; nemzet
népiség fn ◊ nemzetseg
népiskola fn ◊ <az általános iskola rendszeresítéség> az alsófokú, az elemi iskola, ill. ennek épülete v. helyisége
◊ az alsófokú iskolának hatosztályú, rendszeresített fajtája
népjog fn ◊ a nép közösségeben keletkezett s annak tudatában élő szokásjog <az írott törvényekbe foglalt joggal ellentétben>
◊ a nép minden tagját megillető jog
◊ nemzetközi jog
népekeltető mn ◊ népszerű; népserűsítő
népképviselő fn ◊ a népképviselet elve alapján megválasztott képviselő, a népképviseleti országgyűlés tagja
népkórmfn ◊ <a XIX–XX. század fordulóján vidéken> parasztok és kispolgárok társadalmi egyesülete
népnevelő, néptanító mn ◊ népiskolai, elemi iskolai, különösen vidéki, falusi tanító
népoktatás fn ◊ népművelés
néposzlat fn ◊ népsűrűség megoszlása
néposzátaly fn ◊ a nép mint a dolgozó osztályok közössége
◊ a társadalomnak vmely osztálya
nepotizmus fn ◊ a protekciónak az a fajtája, hogy az állások, tisztségek betöltésében dönteni jogosult
◊ színházi statiszták v. kardiolosok csoportja, utcai járókelőknek és katonáknak öltözve
◊ jelentéktelen, ismeretlen személyek vegyes csoportja
◊ nép
◊ lakosság
népszerközet fn ◊ népegyesület; szövetkezet
népszerű mn ◊ népies
népszerűség fn ◊ népiesség
néptanító fn lásd népnevelő
népuralom fn ◊ demokrácia
népvezér fn ◊ demág; néplázító
nerc, nyérc fn ◊ vizek partján élő, a menyéttelék családjába tartozó, a macksánál nagyobb ragadozó állat, amelynek testét fényes, sima, rövid, sűrű barna szőr fedi, amelyből értékes prém készül
◊ az állatnak kikészített gereznája, szörös bőre, prémje
nervózus mn ◊ izgatott; ideges; nyugtalan; zaklatott
nesz fn ◊ zaj; lárma
◊ vminek a híre, vmi körül csapott lárma
◊ vminek kisizivárgó, bizonytalan, ellenőrizhetetlen híre
◊ kifogásként, igazolásul használt ok; ürügy
neszel ige ◊ neszt, zajt okoz
◊ erősen figyel vmit; ügyel vmire
◊ csitít; elhallgattat
neszes mn ◊ a legceskélyebb neszre is megbokrosodó, ijedős <lő>
◊ suhogós <ruhadarab>
◊ bolondos; szeles; szeleburdi
neszeg ige ◊ neszt, zajt okoz; neszel
◊ nagy lármát csap; kiabál; lármázik; zajong
◊ neszre, zörejre figyel; neszel: fürel
◊ <keringő hírt, mendemondát> megtud; értesül
nesztor fn ◊ egy társaság v. közösség legidősebb tagja, bölcs, megbecsült örege
netalántán hsz ◊ vajon
◊ nehogy
◊ neszt
netek msz ◊ ne
nétenel mn ◊ nötlen; agglegény
neutrális mn ◊ semleges; pártatlan; érdektelen
◊ közömbös; közönyös; részvétlen
nevedékeny, nevendék mn ◊ fiatal; ifjú; növésben lévő
nevekedik ige ◊ <dolog, tárgy, jelenség> növekedik; növekszik
◊ <állat> táplálkozva növekszik, gyarapszik
◊ <ember> testben és szellemiakban gyarapodva fejlődik; nevelkedik
◊ gyermek- és ifjú éveit, növendék korát vhol, vminek gondozása, irányítása alatt tölti; vhol nevelkedik
nevel ige ◊ <füld, időjárási, természet vmely növényt> kifejlődésében segíti; terem; növeszt
◊ <növényt, növényrész> alakit, idomít
◊ növel; fokoz; gyarapít
◊ <vmely érzést> kelt, ébreszt, támaszt vbken
nevelde, növelde fn ◊ nevelőintézet
nevelés fn ◊ olyan személy, akit bizonyos módon, főleg a társadalom elfogadott erkölcsi nevelési elvei szerint neveltek
◊ olyan állat, amelyet vki maga tenyésztt v. céljainak megfelelően maga nevelt fel, idomított, ill. ritkán olyan növény, amelyet vki maga ültettet, ápolt, gondozott
◊ vminek a növelése, nagyobbítása, gyarapítása, szaporítása
neveletlen fn és mn ◊ még fel nem nevelt kiskorú gyermek
nevelő1 mn ◊ vmit növelő <dolog, hatás>, különösen a növények fejlődésének, növekedésének igen kedvező <idő>
névelő2 fn ◊ nevelőintézet
névelőbetű fn ◊ monogram
nevelődík ige ◊ nevelkedik
◊ <gyermek> testleg és szellemileg vmely többé-kevésbé kijelölt, megjelölt irányban fejlődik
◊ <növendék állat> a táplálás, gondozás nyomán testben fejlődik, gyarapodik
nevelt mn ◊ jó nevelésben részesült, jól nevelt <személy>
nevendékház fn ◊ növénytelep, kertészet, amelyben facsemetéket nevelnek; faiskola
névértélnő fn ◊ névmás (szófaj)
nevétlen mn ◊ olyan, akinek, aminek nincs neve; név nélküli; névtelen
nevezige ◊ vmely tisztsgere, állásra jelöl
nevezet fn ◊ az a név, amelyen vkit, vmit hívni, megnevezni szoktak; megnevezés; elnevezés
nevezetes mn ◊ figyelme, említésre méltó; érdeklődésre számot tartható; jelentős; jelentékeny
 ◊ <felkátiaktásként> érdekes!; ugyan!
 ◊ <számánl, mennyiségénl fogva> jelentős; nagy; jökora
nevezetesség fn ◊ <rangjánál, állásánál, társadalmi szerepénél fogva> nevezetes, jelentős személyiség
névjegy fn ◊ vikinek a személyes, saját kező aláírása
 ◊ jegy v. betű, amelyet festő, szobrász, ötvös, iparművész v. kézműiparos sokott alktásaira festeni, vésni v. égetni anannak bizonyításául, hogy azok az ő művei; kézjegy; mesterjegy
névleg fn ◊ nevev. név szerint; nevén
névtárs fn ◊ névelő
névtelen mn ◊ közelebről nem ismert, meg sem határozható, nevezhető <dolog>
nexus fn ◊ érzelm v. rokoni viszony; összeköttetés; kapcsolat
néz ◊ ◊ vmennyire becsül, értékel vkit, vmit
nézdegél, nézdegél ◊ ◊ nézelődik; bámészkodik; szétnéz
 ◊ nézeget; szemügyre vesz; vizsgál
nézedelem fn ◊ látvány; látványosság
nézet fn ◊ nézés; pillantás; tekintet
néző, niző fn ◊ jövendőmondó; jó
 ◊ gyógyítással foglalkozó falusi személy
nézőcső fn ◊ nagyító; nagyítólencse
nézőszín fn ◊ színház; színpad
nézőtorony fn ◊ csillagvizsgáló
ni msz ◊ ◊ vmely cselekvés, folyamat módjára, mikéntjére, vmely állapot, helyzet egyik változatára rámutató szóként
 ◊ <a mutató érték háttérbe szorulásával, figyelemeltő és megszólító szóként, más megszólítás előtt, ismeretlen személyhez szólva, leereszkedő morodon>
niche fn ◊ fulké; falbemélyedés; beszögelés
nihilista fn ◊ az erkölcsi értékeket semmiből vevő, minden iránt közömbös ember
nimbusz fn ◊ ◊ nagy tettekkel, kiváló alkotásokkal szerzett tekintély
 ◊ az a megbecsülés, tisztelet, amelyet vki iránt vélt v. valódi értékei elismerése képpen éreznek
 ◊ dicsfény; glória
 ◊ sötét, sűrű, alaktalan esőfelhő
nimfa fn ◊ könnyű erkölcsö nő
nimfománia fn ◊ ◊ a nemi ösztön kóros túltengése nőknél
nimród fn ◊ vadász
nipp fn ◊ rendszerint porcelánból készült, gyakran vmely alakot ábrázoló kisebb disztárgy, amelyet vitrinben szoktak tartani; cseccsebecse
nitt fn ◊ szegecs
nivellál ◊ ◊ <vízmértékeket> színtez; talajt egyenget
nívfn ◊ szint; folyadékszint
niző fn ◊ lásd néző
no msz ◊ ◊ <állat, főleg ló indítására, nógatására használt szó>
nódít ◊ ◊ bugdíj; biztat; lelkesít; ösztönöz
nódul ◊ ◊ mozgásba jön; lendül
nogu mn ◊ nagy; terjedelmes; kiterjedt
nojsz, nojszen msz és isz ◊ ◊ <olyan tréfás közlés bevezetésére használt szó, amely azt tartalmazza, hogy vminek bekövetkezése könnyen lehetséges>
 ◊ <ráhagyás bevezetésére és színezésére használt szó>
 ◊ <nagytó, fokozó szóként, az utána következő cselekvés, történés, állapot v. szándék nyomósítására:>
bezseg
 ◊ <főlényes, gúnyos kijelentés bevezetésére:> bezseg … (is)
 ◊ <fenyegetés, fenyegítő szándék kifejezésében használt szó>
nőmenklatúra fn ◊ szótár
nominaliter fn ◊ névleg; név szerint
nonsalansz fn ◊ nemtörödősségs; érdektelenség
norma fn ◊ elemi iskola
nosza msz ◊ rajta!; indulj!
◊ <jókedvére, szórakozásra való felhívásként használt szó>
◊ <tréfás felhívásként, cselekedésre buzdításként használt szó>
◊ <annak kifejezésére használt szó, hogy a beszélő készen áll vmit megtenni>
◊ <elbeszélésben, előadásban, a sietség, a gyorsaság érzékelhetetlenségre> rögtön, aztán
noszit ige ◊ ingerel; uszit
◊ nőgat; biztat
noszol ige ◊ sürget; siettet; unszol
◊ biztat; bátorit
nota fn ◊ számla
◊ feljegyzés; jegyzék; jegyzet
nótá1 fn ◊ népies, egyszerű, közvetlen hangú, énekelhető magyar szöveges dal volt valamely hangszeren eljátszott dallama
◊ vers; strófa; sor
◊ többé-kevésbé zenei, dallamos, ütemes hang
nótá2 fn ◊ főbenjáró <főleg hűtlenágg> vétés v. per
notabilis mn ◊ tekintetére méltó; jeles
notabilitás fn ◊ közismert fontos közéleti személyiség; előkelőség; kitüntőség
nótafa fn ◊ sok régi nótát ismerő, gyakran maga is nótákat költő, dalos kedvű falusi személy
notál ige ◊ feljegyez; leír; megjegyez
nótáltatás fn ◊ ékezet; vessző
nótáríus, nótáros fn ◊ jegyző; író; iródeák; a közigazgatás vezetője
nótás mn ◊ dalolni, nótázn azonosító, sokat, szívesen nótázd <személy, csoport>
◊ olyan <elkállapot>, amikor vki dalolni, nótázn szokott v. kíván
nótáskönyv fn ◊ nótákat tartalmazó könyv; dalokkönyv
nótászó fn ◊ a dalolt, énekelő nőta hangja
◊ dalolás; nótázás
nótátfn ◊ fiatal; ügyesség
notórius mn ◊ közismert; köztudomású
◊ javíthatatlan; megrögzött
novica fn ◊ próbaéves apáca
novicius fn ◊ próbaévét töltő szerzetesjelölő; szerzetes növendék
nőfn ◊ feleség
◊ nőstény állat, főleg madár; tojó
nőág fn ◊ leányág
nőcsábító fn ◊ leányokat, asszonyokat lelkiszeretletlenül elcsábító és azután sorsukra hagyó férfi
nőcseléd fn ◊ whol cselédként szolgáló nő; női cseléd
◊ fehérsceléd; vásoncseléd
nőcske fn ◊ feleség
nőger fn ◊ a nemzetiségű katonai kísérletének tagja
nőhim fn ◊ hermafrodita
nőlak fn ◊ a többször is megengedő egyes országokban> az egy háztartásban élő nőknek, ill. a férfi feleségeinek, ágyasainak elkülönített lakosztálya; hárem
nőmadárka fn ◊ jérece; csirke; jérecsirke
nőnevelés fn ◊ lányok intézményes nevelése, oktatása
nőnevelő mn és fn ◊ nőneveléssel, lányok intézményes nevelésével foglalkozó
◊ nőnevelő intézet
nőparaznásas fn ◊ házasságértérs
nőstényszer fn ◊ fehérnemép
nőszemély fn ◊ nő; asszony
nőszés fn ◊ nemiriítkedés; közösülés
nőszik ige ◊ <férfi> nőket kerülget, mert feleséget v. szeretőt akar magának szerezni; udvarol
<férfi> házasodik, nősül
<ember, különösen férfi> nemileg érintkezik, közösül
<állat, különösen a himje> párosodik
nősző mn és fn <nagynövő, erős testalkatú serdülő (fiú), aki hamarosan meg is házasodhat
nőső mn leánykérő, udvarló; nősül
nőtelen mn nőtlen
√ kiskorú
nőtet igé növény; növeszt
növekedik, növekszik igé <gyermekek, serdülő ifjú, leány> fokozatosan felnő; nevelkedik
növel igé <növényt, állatot> termel, ill. tenyész; nevel
növelde fn lásd nevelde
növelés fn nevelés
növendék fn v kínek a tanítványa, neveltje
√ serdülő ifjú
(jelzőként) serdülő <leány, ritkán fiú>
növendékuj fn kisujj
növényész fn füvész; botanikus
növés fn növényi hajtás, sarj
növévény, növővény, növőtény fn növény
nullpólya fn sebkötözésre használatos gáz; kötszer
numera, numerus fn szám
√ lerajzolt, leírt szám; számjegy
√ hátszám
√ osztályzat; érdemjegy
√ <prózai és verses művekben> a mondatok felépítésének arányossága és jó hangzása
numerál igé számít; megszámoz
√ számít; jelent; minősül
numizma fn érme; régi pénz
nuncium fn feljegyzés; jegyzék
nuncius fn Vatikán állam diplomáciai képviselője <vmely országban>; pápai követ

Ny

nyás mn könyörülethes; irgalmas; kegyelmes
nyájakodik igé gyűlekezik
√ tréfálkozva, pajkoskodva, dévajkodva udvarolhat, szerelmeskedik
nyájfn kanász; disznópásztor
nyák fn testi váladék; nyálka
√ nyálkaszerű, sűrűre főzőtt étel, főleg csecsemők táplálására; pép
nyakbavető fn kendő; vállkendő
√ nyaklánc
nyakcsapás fn nyakoncsapás; öklözés
nyakcsiga fn nyakcsigolya
nyakfodor fn női ruha, ing felső részéhez tartozó, a nyakat gallérszerűen körülvevő diszes fodor
nyákhártya fn nyálahártya
nyakkérítő fn gallér
nyakkupa fn tarkó
nyakló fn a ló nyakába akasztott, kötélből, szijból készített hurok, amelyet kötéllel v. láncal a szekkerrúd elejére erősítenek, hogy segítségével azt a ló megfelelő irányba mozdítsa, ill. fekezze a sekeret
√ <kötél, szij végén> hurok v. lyuk, amellyel a kötelet, szijat nyélre, rádra stb. erősítik
√ ilyen hurokkal, lyukkal ellátott kötél, szij
√ nyakkendő
√ nadrágtartó
nyakó mn görbe, hibás nyakú v. ferde nyakú
√ fejét oldalra v. hátra hajtó
◊ hosszú; vékony; vézna

nyakörv fn ◊ nyakék; női nyaklánc

nyakra-főre hsz ◊ fejjel lefelé

nyakravaló fn ◊ nyakkendő
◊ nyakra v. nyakba kötve viselt kendő
◊ nyakba kötve viselt ékszer, főként nyaklánc
◊ űmbből v. bőrből készült öv, amelyet a kutya nyakára kötnek; nyakörv

nyaktiű fn ◊ rövid fanyévre erősített hosszabb, széles, egyenes pengéjű, vasból készült szerszám; bárd

nyakvágó fn ◊ hóhér; bakó

nyakvágóhely fn ◊ vesztőhely; vérpad

nyakravaló hsz ◊ nyakörv
◊ nyaktiló fn ◊ rövid rövidre erősített hosszabb, széles, egyenes pengéjű, vasból készült szerszám; bárd

nyakvágó fn ◊ hóhér; bakó

nyakvágóhely fn ◊ vesztőhely; vérpad

nyaláb fn ◊ csomó; kötet

nyálás fn ◊ teherhordó; szállítómunkás

nyálás m n ◊ olyan <személy>, aki folyik a nyálta, de nem törül meg a száját

nyalavi fn ◊ szleng; argó; tolvajnyelv

nyalka mn ◊ csinos; dalás
◊ hizelkedő; hajbókoló
◊ kevés; önhibi
◊ torkos; dőzsölő

nyalóka fn ◊ ragasztós háttú kis röpcédula, szórólap

nyám fn ◊ rokon; rokonság

nyámmog, nyámmog ige ◊ lustán, kényelmesen, lassan majszolva eszik; nyammog
◊ száját alig felnyitva, kedvetlen lassússággal, lustán beszél
◊ kedvetlen lassússággal, lustán v. tehetségeskedve csinál vmit

nyámmyniya mn ◊ gyámsztalansága, ügyefogyottsága miatt tehetséges, pipogya <személy>

nyamvadt mn ◊ gyenge, fejletlen testalkatú <személy>; vékony; sovány
◊ gyámsztalan, ügyefogyott, tehetséges <személy>
◊ gyenge, rossz minőségű, hitvány <targy>; az emberen bosszúság, unalom, megvetés érzését keltő <dolog>

nyanya fn ◊ <gyermeknyelven> édesanya; anya
◊ nagyanya

nyáple mn ◊ vézna; cingár
◊ gyámtalan; mamlasz
◊ finnyás; vállogatós

nyár fn ◊ 1. idő, különösen életkor számításában: év

nyár² fn ◊ mocsaras hely; mocsár

nyárad ige ◊ nyállássá, nyúlóssá válik
◊ elterül; elvágódik; elesik
◊ szétfoszló; alaktalanná válik

nyaraló, nyárló fn ◊ nyári legelő

nyarára hsz ◊ akkorra, amikor az idén nyár lesz; nyárig; nyár
◊ addig; amig a nyár tart; a nyár tartamára

nyaratszaka hsz ◊ nyáron; egész nyáron át

nyárelő fn ◊ június

nyaragai ige ◊ <személy> vesszőt, kisebb rudat lába közé fogva azzal szalad, lovagol

nyargaló fn ◊ zsold; fizségs; járandóság

nyargonc fn ◊ futár; posta

nyárlik ige ◊ <bor> megromlik; beegyésztesedik

nyárlozmn mn ◊ nyálkás; nyúlós

nyárs fn ◊ dárda; lándzsa; kopja
egység
nyelvváltó fn ◊ tolmaics
nyér ige ◊ nyer
nyérc fn lásd/ Merc
nyerce, nyérc fn ◊ mérő; mérc
nyereggápa fn ◊ a nyereg vázának elől, ill. háttal kimagasló része
nyerekedik ige ◊ uzorászkodik; nyeréskedik
nyerémeny fn ◊ nyereség; haszon; előny
nyergelő fn ◊ <lovás katonaságánál> az indulás előkészítésére szóló parancs, felhívás
nyerges fn ◊ a befogott lovak közül a bal oldali, a rudas mellé fogott ló
 ◊ nyereggyártó, lószerszámkészítő iparos
nyerő fn ◊ házi szárnyas kétágú kulcsosztója, amelyet babónátras jövendölésre is használtak; sarkantyú
nyervagy fn ◊ haszonlésés; nyereségvágy
nyervog ige ◊ <macska, különböző nemi izgalomban> kellemetlen, panaszként ható hangon nyávog
 ◊ <személy> kellemetlen nyívakoló hangon sír
 ◊ <személy> síró hangon kötözködik
nyeses fn ◊ nyésésre alkalmas eszköz, szerszám
nyí ige ◊ <kutyá-, macskafélé állat v. disznó> panaszosan, szenvedően v. izgalmának, örömének kifejezéséül veköny, éles, szükölő v. visitó hangon nyívakol, nyúsít
nyílahang fn ◊ az arrán át (dünnyögyve, kényeskedve, nyafogva) beszélő személyre jellemző hang; orrhang
nyífog ige ◊ <ember, főleg gyerek kényeskedésből v. kellő ok nélkül> folyton sír, sírósan nyőszörög, nyafog
 ◊ <kutyá- v. macskafélé állat> izgatottan v. panaszosan, szaghatott hangon szüköl; nyí
nyíhog ige ◊ <kutyá, ritkán más állat> nyí, nyífog, nyívakol
 ◊ <ember, főleg nő> fojtott, csíkládós hangon nevet, vihog
 ◊ <lé> izgalmában, türelmetlenségében, féleményben egy-egy éles, nyerő hangot hallat
nyíl1 ige ◊ zártsága, bezár volta megszűnik; kitártul; feltártul; nyílik
nyíl2 fn ◊ két v. több különféle hosszúságú, összefogott nyílnesz, szalmaszál, gyufaszál, ágacska, cédula stb., amelyből sorosáskor húznak, ill. az így végzett soroslás; sorshúzás
 ◊ vmely paraszti földközösség kezelésében levő földnek egy-egy igénylőre jutó és nyílvetéssel kisorsolt része
nyíladék fn ◊ hézag; nyilás
nyílal ige ◊ <földet> kimér
 ◊ <emléfűd> emel
nyílás fn ◊ nyíllal, nyílhúzással, nyílvetéssel kisorsolt közösségi földdarab, osztályrész, főleg rét, legelő, erdő
 ◊ egyenes vonalakkal határolt rét v. erdőréz, parcella
 ◊ vidékenként különböző, rendszerint egy magyar holdnak megfelelő nagyságú föld
nyílás1 fn ◊ <erdőben, sűrű növényzetben> ritkább v. megritkított, kiirtott rész
nyílás2 fn ◊ <színházban> felvonás
nyílás fn ◊ <erdőben, sűrű növényzetben> ritkább v. megritkított, kiirtott rész
nyílátkozik ige ◊ <belso képesség, erő, tulajdonság> észlelhetővé válik, mutatkozik; nyílvánul; megnyílátkozik
 ◊ virág kinyilk; kivírul
nyílaz ige ◊ <rét, erdő, föld v. nádas felosztásakor> nyíllal, nyílhúzással, nyílvetéssel kisorsót húz
nyílhúzás, nyílvetés fn ◊ különböző hosszúságú nyílveszűkkel, pálcikákkal, cédulákkal stb. történő sorshúzás, különböző a falu paraszti földközösségébe, ill. a jobbagytelkekhez tartozó födeknek évenkénti szétosztására, kijelölésére
nyílván, nyílva hasz ◊ a nyílvánooss v. sokak előtt; nyílvánosan; nyíltan; tisztán
nyílvánít ige ◊ kinyílátkoztat; kijelent
nyílvánoos mn ◊ sokak v. mindenki által ismert, ismeretes, tudott; közismert
 ◊ nyílvánvaló; kétségtelen; világos
nyír1 fn ◊ mocsár, vízfenyős rét
nyír2 fn ◊ a ló patájának alján kidombokodó, V alakú, a körömnél puhább, érzékeny szaruképződmény
nyíredék fn ◊ hulladék; nyesedék
nyírel fn ◊ vőlegény
nyugodtan; nyugtalankodik

nyugó <élőlény>
nyugpénz fn ◊ nyugdíj; öregkori járandóság

nyugság fn ◊ vkinék, vminék a nyugta; nyugalam; nyugvás; békekesség
◊ pihenés; alvás

nyugta fn ◊ menlevél; menedéklevél

nyugtató, nyugtatvány fn ◊ nyugta; elismervény

nyugvó1 fn ◊ trombitaszó, harangütés v. más megadott jel, mely az embereket lefekvésre szólítja fel;
takarodó

nyugvó2 fn ◊ pihenő személy

nyújt ige ◊ <fonatál kézzel, orsóval> olyan hosszúra fon, ameddig a kitárt karja elér; emberhosszúságnyi fonatál fon
 ◊ vmit hosszában belesző vmibe

nyújtás fn ◊ <kézi fonásában> olyan hosszú fonál, amekkorát egy karnyújttással fonnak a guzsalyról, rokkáról

nyújtó fn ◊ a szekér két tengelyét összekötő, középvonalukban rendszerint három ágban végződő erős rúd
◊ <szénával megrakott kocsin> a szénát lefogó vastag rúd
◊ a szövet szélességi irányában, a lánccsalalakra merőleges haladó fonál; vetülékfonál

nyújtópad fn ◊ ravalatal

nyújtótat ige ◊ <halottat> úgy fektet a ravalatra, hogy tagjait sorban kinyújtogatja; kiterít

nyukli fn ◊ galuska; nokedli

nyúlfarknyí mn ◊ olyan rövid <tárgy, dolog>, mint a nyúl farka; nagyon, rendkívül rövid
◊ nagyon kevés; csekély
◊ igen rövid <idő>

nyúlfí fn ◊ fiatal nyúl; kis nyúl
 ◊ félénk, gyáva ember

nyullica fn ◊ rendszerint kellemes izű, nagy, húsos, illatos, ehető gomba; vargánya; tinorú

nyulós mn ◊ elázzott, süteltet, ragados fott v. ritkán sült <tészta>

nyúlszág fn ◊ a tágatatók családjába tartozó kerti növény, amelynek nagy, élénk színű fürtővirágzata, alul zacskószerűen kiszélesedő pártaja és keskeny, ép szélű levelei vannak, virágai kétoldali nyomásra szényítők torkukat; kerti oroszlánzsaj; tátika

nyúlvessző fn ◊ vékony fűzfavessző

nyusza mn ◊ mezteken, csupasz <test>

nyuvad ige ◊ <vmitől, pl. a torkán akadt csonttól> megfullad

nyuvaszt ige ◊ előidézi, okozza, hogy vki, vmí nyuvadjon; fullaszt, fojt vkit, vmit
 ◊ gyötör, sanyargat vkit, vmit

nyúz ige ◊ kifoszt; kirabol

nyú1 ige ◊ <ruhaféle> viseléstől kopik, szakad
 ◊ <kendert, lent> szálanként, gyökerestül kitép a földből
 ◊ <erdőt> írt

nyú2 fn ◊ fereg; tető; kucak; pondró
 ◊ rovarnak, főként légnek szem és láb nélküli lárvája

nyúg fn ◊ béklyóként, gúzként használt, lőszörből v. szöszből készült kötel, ill. szíj
 ◊ vikinc a megkötözőésére használt kötel, kötelék

nyúglélék, nyúgolódik ige ◊ <személy, főleg gyernek> úgy viselkedik, nyugtalándik, sér v. panaszkodik, hogy ezzel másokban kellemetlen érzéseket kelt v. másoknak terhére van; nyúgóskódik

nyúgós mn ◊ olyan <ló>, amelynek a lábain nyug, azaz kötél v. szíj van; nyüggel megkötőzött
 ◊ bajjal járó, terhes, gondot okozó <dolog>

nyúgöz ige ◊ <lovat> nyúgbe köt, lekötöz, lezsjajz
 ◊ <ñoszorosam lovat> szabad mozgásában gatól
 ◊ <vmely kötöttség> szabad elhatározásában gatól, leköteve tart vkit

nyuslét ige ◊ nyugtalanal ide-oda járkál

nyüst fn ◊ szövőszéknek v. szövőgépekön fonálból v. drótából készült alkatrésze, amely a lánccsalak egy részét síkjukból függőlegesen kiemeli, hogy ez így támadt nyílásban a vetélő átröpíthesse a vetülékfonalat
 ◊ a lánccsalak, ill. szövetben a hosszanti szálnak összessége
 ◊ vastagabb fonál, zsineg (pl. hálókészítéshez, szurkos fonálnak stb.)
 ◊ <bosszankodás, indulat, tagadás kifejezésére v. kérdés nyomósítására használt szó>

nyüstől ige ◊ nyugtalanal ide-oda jár
◊ <ruhát> nyű, koptat, szaggat
nyútt mn ◊ olyan, amit koptattak, szaggattak
nyűves mn ◊ férges, tetves <állat>
◊ kukacos <gyümölcs>
nyűvesdik ige ◊ lassanként, bizonyos idő alatt nyűvessé válik; nyüvek, férgek, tetvek teremnek benne; megkukac sodik

O, Ö

◊ 1 ige ◊ óv; véd
◊ 2 mn ◊ viselt; űcska
◊ nem ebből az év ből való; nem ebben az évben termet
óbester fn ◊ ezredes
óbesterlajtinánt fn ◊ alezredes
óbit ige ◊ sajnál
objekció fn ◊ ellenvetés; ki fogás
oblináció fn ◊ áldozat; felajánlás
obligát, obligatórikus mn ◊ kötelező, kényszerű, ill. ilyennel hitt, és ezért elmaradhatatlanná, szokásossá vált
obligó fn ◊ felelősség; kötelezettség
◊ jótállás; kezesség; óvadék
◊ kényszer; kényszerhelyzet
obsit fn ◊ a kis zolgáltatkoznak adott elbocsátó levél
◊ hivatalból, szolgálatból való elbocsátás, menesztés
obsitol ige ◊ elbocsát; leszerel
obsitos fn ◊ olyan katona, aki szolgálati idejét letöltött és, és obsitot, elbocsátó levelet kapott
obskúrus fn ◊ homályos; kétés; gyanús; kusza; zavaros
obstruál ige ◊ <tanácskozás, különösen parlamentben> obstruциót alkalmaz, akadályozza a határozathozatalt
obstrukción ◊ <tanácskozás, gyűlésben, különösen parlamentben> a kisebbség részéről alkalmazott olyan tárgyalási mód, amely megengedett technikai eszközökkel (pl. végént beszédekkel, folytonos név szerinti szavazás kérésével stb.) akadályozza a határozathozatalt
obszervál ige ◊ figyel; megfigyel; vizsgál
obszerváció fn ◊ észrevétel; megjegyzés; hozzásló
◊ tapasztalás; megfigyelés
occ- lárd okk-
ocsk, okcs fn ◊ játék kocka
ócskás fn ◊ mindenféle használt holmi, ócskaság, főleg ruhanemű adásvételével foglalkozó, rendszerint házaló kereskedő; összeres
ocsó mn ◊ éber; ébredő
ocsú fn ◊ a kicsépelet gabonának rostálásokor különválo szemetes alja, törmeléke
odaát hsz ◊ a szomszédba
odáb, odébb hsz ◊ <a beszéd v. vmely esemény idejétől számítva> még tovább is; tovább
odahagy ige ◊ elhagy, otthagy vkit, vmit, úgy, hogy visszatérésre nem gondol
◊ magára hagy
odáig hsz ◊ az ismert, említett, szóban forgó időpontig a múltban v. a jövőben; addig
◊ mostantól a szóban forgó, említett időpontig terjedő idő alatt; addig
odajár ige ◊ egy időre távol van, el van
odakiált ige ◊ <távolabbb levő személyt> kiáltva odahív magához
odalszk fn ◊ háremhölygő
odamarad ige ◊ nagyon sokáig távol marad vmely szóban forgó helyen; elmarad
◊ odavész; ottmarad; meghal
odaovakodik ige ◊ vhová, vmihez óvatosan odamegy
odasom ige ◊ odaút, odavág vkinek
odaszagoll ige ◊ kiván cian, de óvatosan közel megy
odavan ige ◊ úton van; eltávozott
odavesz, odaveszik ige őtt felejtkezik, nagyon elmarad, elidőzik vhol, sokáig odamarad; vhol ragad
odébb hs从来没有 odább
odiózus mn ő gyűlöletes; utálatos
ódium fn ő egy döntés által kiváltott kellemetlen következmény, neheztelés, gyűlölet
◊ súlyos felelősség
ódondász fn ő régiségkereskedő; antikvárius
odor fn ő oblós üreg; üreges mélyedés
◊ csúr rekesze, amelyben a gabonát tartják
palás; szénnapladás
◊ ágy oldaldeszkája
◊ kosár belső bőssége
◊ fémtárgyak készítésekor alkalmazott formálóeszköz
ódozkodik ige ődik; húzódozik; vonakodik
odú fn lyuk <a fogban>
oferál. offerál ige ő felajánl; felkínál; ajánl
offertórium fn ő áldozat
◊ felajánlás; adomány
officína fn ő könyvnyomtató műhely; nyomda
◊ gyógyszertár; patika
officium fn ő hivatal; a pápai Szentszék
office fn ő katonatiszt
ofszájd fn ő les; lesállás
óg-móg, ógg-móg ige ő szörtölődve, kelletlenül, elégedetlenül dörög, dohog
◊ dünnyögve töpreng
◊ kelletlenül tesz-vesz; bajlódik; küszködik; vesződik
◊ panaszodik; jajgat
óhajtozik, óhajtoz ige ő hosszasan vágyakozva óhajt vmit; sóhajtozik
óhítú mn ő görög keleti vallássú <személy>
◊ görög keleti vallással kapcsolatos <dolog>
ojjé, ojé izes ő <eldöntendő kérdésre adott nyomatékos feleletként, gyakran más nyomósító szóval,
kifejezéssel kapcsolatosan használt szó>
ojt ige ő olt; nemesít
◊ befecskendez; beolt
ojtás fn ő fás növények nemesítése oly módon, hogy szárukba v. vesszőjükbe más növény hajtását illesztik; oltás
ojetlan mn ő olyan <égő dolog>, amelyet nem oltottak el
◊ soha ki nem elégségű v. ki nem elégitett; soha nem szűnő; olthatatlan; oltatlan
ojtó fn és mn ő lásd oltó
oka fn ő régi súlymértek, amely kb. egy és egy negyed, ill. másfél kilónak felel meg
◊ régi folyadékmértek, kb. egy és egy negyed, ill. másfél liternyi ürmérték; kupa
okadat fn ő érv; bizonyíték; argumentum
okcs fn ő lásd ocsk
okért nu ő miatt
okik ige ő tanul; elsajátít vmit
okkal-móddal hs从来没有 módjával; kellő mértékeken; mértékletről
◊ körülethetetlenséggel; a lehetőségeket megpróbálva; körülményes úton
◊ ravaszkozdással; mesterkedéssel; forteljélyval
okkázió fn ő kedvező, kínálkozó, szerencsés alkalom vmire; szerencsés véletlen
◊ alkalmi véletlensével. oleszkiarántitás
okkult mn ő rejtélyes; titkos; megmagyarázhatatlan
okkupáció1 fn ő megszállás; meghódítás
okkupáció2 fn ő elfoglaltság; dolog; teendő
okkupál ige ő <más államhoz tartozó területét> katonai csapatokkal jogtalanul, erőszakkal megszáll, és birtokba vesz
okkupáns mn és fn ő megszálló
okos mn ő évatok; elővigyázatos
ólamnak, azaz ceruzával történő megvonalazása a papírnak, hogy egyenes sorokban lehessen írni
omboly, ömböly fn ᵁ láp; ingovány
    ◊ <hínáros, lápos helyen> vizinővények kusza tömege
ómen fn ᵁ rosszat sejtező előjel; íntó jel
omladvány fn ᵁ rom; omladék
omlás fn ᵁ meredek, partos hely, ahol a talaj egy része leszakadt, lecsúsztott, leomlott
omlik, omol ige ᵁ <folyóvíz, könny, vérel> szokatlanul nagy mennyiségben folyik; árad; ömlik
    ◊ <emberscosport> nagy tömegben, feltartóztathatatlanul nyomul előre, különösen vki, vmi ellen; áradva előeront
    ◊ <mondanivaló, sző> folyamatosan, áradásszerűen előtör, nagy mennyiségben kitör, ömlik vikiből
    ◊ <szél> nagy erővel fűj
omnibusz fn ᵁ <a villamos és az autóbusz előtt használt> láfogatú, fedett, néha emeletes társas bérkocsi; lóbusz
ón fn ᵁ ólom
    ◊ puskagolyó v. sörét
    ◊ kihelyezett órudacska mint a papíron szürkésfekete nyomot hagyó írószköz, íróvessző
ónas mn ᵁ önnal bevont, ónos <tárgy>
    ◊ ónszinű; ónos
onderken mn ᵁ csúnya; rüt
    ◊ ellenszenves; undok
ondózás fn ᵁ ondőset
oni fn ᵁ fekete-fehér csíkozású drágakő
onka fn ᵁ egész Dél-Amerikában és Észak-Amerika déli részein is honos, a macskával rokon, vörös barna v.
    fekete foltokkal tarkázott vörösszárba színű, nagy testű, veszedelmes ragadozó állat; jaguár
onkli fn ᵁ nagybánya; nagybácsi
önmívés fn ᵁ önedények készítésével foglalkozó iparos; ónműves
onnat, onnét hsz ᵁ onnan
onoka fn ᵁ unoka
onomasztikon fn ᵁ névjegyzék; névver, lista
ónozó fn ᵁ ónos eső; ólmos eső
ónsúly fn ᵁ rendkívül nagy súly, nehezen elviselhető teher
    ◊ nehezen elviselhető, súlyos lelki teher, gond, fájdalom
ontok fn ᵁ bélfonal, keresztfonal a vászonban, szövetben
ontora, ontra fn ᵁ lyuk, nyílás a hordón
    ◊ a gatyá korca, levarrott szegélye, amelybe a madzagot húzzák
ontozik ige ᵁ ellik
ópapa fn ᵁ nagyapa
operáció fn ᵁ hadművelet
    ◊ vmely bonyolultabb, különösen pénzügyi, ipari, kereskedelmi művelet
operatőr fn ᵁ sebész
oppidunka fn ᵁ városka
opponál ige ᵁ ellenkező véleményen van; ellenkezik; tiltakozik
    ◊ ellenszegül; szembeszáll
oppozíció fn ᵁ <rendszerint elvi téren, felfogásban, világnézeti kérdésekben> szembenállás, ellentét
    ◊ föllépés vmi ellen; ellenállás; ellenszegülés
opulens mn ᵁ bőséges; gazdag
or, orv fn és mn ᵁ tettét alattomban elkövető gonosztevő
    ◊ tolvaj; rabló
oráció fn ᵁ beszéd; szónoklat; prédikáció
órukcs fn ᵁ olyan kulcs, amellyel vmely óra, főleg fali- v. állóóra felhúzható
órákulum fn ᵁ jóslat; jövedőmondás; megfellebbezhetetlen ítélet
    ◊ mindentudó; bőlcs
    ◊ jóslyel; jósda
óranegyed fn ᵁ negyedóra
oranyszad fn ᵁ narancia szövek
óratok fn ᵁ erszényhez hasonló, rendszerint bőrből v. szövetből készült tok, amelyben a zsebórát tartják
órátor fn ᵁ szónok; előadó
oratórium fn ◊ vmely családi kastélynak v. egyházi közületnek az imaterme, ill. házi kápolnája
orbánc fn ◊ a bőrnek súlyos fertőző megbetegedése; bőrgyulladás
orbonász, orbonás fn ◊ albán
orca fn ◊ arc
orcsztori fn ◊ családi kastélynak v. egyházi közületnek az imaterme, ill. házi kápolnája
ordas 1 mn ◊ barnás, feketés bőrgyulladás, orbonás fn ◊ albán
orcsztori fn ◊ családi kastélynak v. egyházi közületnek az imaterme, ill. házi kápolnája
ordas 2 fn ◊ farkas
ordé fn ◊ rendelőorvos ◊ rendelés
ordinál ige ◊ <orvos> rendel
ordinár 1 mn ◊ országszerte elterjedt; szokásos
ordinárius fn ◊ egyetemi tanár ◊ főorvos; rendelőorvos
ordinálná ige ◊ <orvos> rendel
ordinánc fn ◊ katonai küldönc ◊ küldönci szolgálat ◊ törvényszéki hivatalsegéd; hajdú; törvényszolgá
ordináncsíztna fn ◊ a parancsnok munkájának megkönnyítésére melléje beosztott, alacsonyabb rendfokozatú tiszta; segédtiszta
ordék fn ◊ rendelet; parancs; intézkedés
orfeum fn ◊ zenés szórakozóhely, amely varietékben szokásos műsort ad, s amelyben ételt és italt is felszolgáláknak
organon fn ◊ orgona; rézduda
orgona fn ◊ légsztori, golyó öt- hat behat behatott szárnytollából v. zsenge gabonaszárak ízéből készült, fűvásra
hangot adó játékszer, amelyet falusi gyerekek készítenek és használnak
orgonyista fn ◊ orgonista
orgóvány 1 fn ◊ sikász; róna
orgóvány 2 fn ◊ orgonafa, orgonavirág
orientál ige ◊ tájékoztat; informál; tudósít
originális mn ◊ igazi; tősgyökeres
origó fn ◊ eredet; kezdett; kezdőpont
orja 1 fn ◊ sertésgerinc ◊ füstölt sertéshúsból készült leves
orja 2 fn ◊ szerszám vastagabb része
orkán, orkánkabát fn ◊ esőkabát; esőköpeny
orkeszter fn ◊ zenekar
ormán fn ◊ domb; dombhát
ormó fn ◊ vminek kiálló, kiemelkedő része, teteje; orom ◊ a szőlősorok között kapával felhúzott föld ◊ pattanás, pőrenes a testen
ormós fn ◊ és mn ◊ vmin hosszúban végigfutó kielmekedés ◊ pattanás, pőrenes, kelés a testen ◊ nagy orru
ormózat fn ◊ csúcs; orom
ormátus fn ◊ hivatalos diszruha; magas rangú pap diszoltözte
oroszlófn ◊ oroszlán
orotás fn ◊ lásd ortovány
oroz ige ◊ eltulajdonít, lop vmit
orozva hsz ◊ titkon; lopva; alattomban
orr fn ◊ hirtelen kiugró rész a hegyoldalban
előrenyúló, kihegyeső, kinyúló rész
orrol ige ő szagol, orrával érez, szimatol vmit
orront ige ő orrával érzékel vmit; szagol
ő <bizonyos jelkeből> sejt, gyanit vmit
orrony fn ő ormány
orrozat fn ő eresz
orsóhal fn ő hosszúra nyúlt testű, főreg alakú, pikkelytelen, porcogós vázú hal
ország fn ő király; uralkodó
ő vezér
országászat fn ő politika
országfő, országló fn ő király, uralkodó
országfutó fn ő csavarogó; vándor
országháborító mn ő olyan <személy, dolog>, aki, amely a fennálló rend ellen izgat v. támad, és ezáltal nyugtalanságot okoz az országban
országlárn ő államférfi; államférfiú
ő miniszter
országlas fn ő az országot irányító politikai vezetés; uralkodás; kormányzás
országnagy fn ő <a feudalizmus korában> a nemességnek bárói v. annál magasabb (grófi, örgrófi, hercegi stb.) címet viselő tagja; főnemes; főür
országal fn ő uralkodik; kormányoz
ő járja az országot; vándorol; csavarog
ort fn ő negyedrész
ő vmely mérték, súly v. pénz negyedrésze
ortály fn ő itélet; döntés
ő perlekedés; veszekedés
ortályos fn ő ellenség; ellenfél
ortályoz ige ő cívakodik; békétlenkedik; vitatkozik
ört fn ő gyomláló; kapáló; irtó
ortodox fn ő igazhitű; hithű; a görögkeleti egyházhoz tartozó
ő valam tan eredeti formájához ragaszkodó
ortográfia fn ő helyesírás
ortovány, ortotás fn ő írás; erdőírás
orv fn lásd or
orvosszer fn ő orvosság; gyógyszer
orvostan fn ő orvostudomány
orzás fn ő lopás
őság fn ő vminek ó volta, régisége
ő divatjamúlt, ődívatú, őski dolog
ő maradiság; régisége
oskola fn ő iskola
ő iskolai osztály
osont ige ő szőkik; menekül
ő észrevétlenül távozik; kioson; kilopódkik
ő mendegél; baktat
ő kitér vminek az útjából; félreáll
ő hívatlanul megy vhová; odatolakodik
ostália fn ő két személy által játszott táblás társajáték
ostorcsapó fn ő ostor
ostorfa fn ő gémeskútőn a gémről lefüggő rúd, melyen a vődör lóg
ostorhegyes fn ő olyan ló, amely a kocsiba fogott négy ló közül az első sorban a jobb oldalú
ostorkarika fn ő a karikás ostornak, azaz a csikósok, gulyások által használt állatterelő eszköznek a nyelét és a sziját összekötő vaskarika; forgó
ostoros mn és fn ő sebhelyes
ő verekedős
ő olyan személy, akinek ostor van a kezében, aki ostorral hajtja az állatokat
ostoroz ige ő <sors, istenség> csapással, szenvedéssel büntet, sújt vkit, vmit
ostorozás fn ◇ korholás; szidás
ostypepka fn ◇ juhtejből készített, kerekre formázott, sovány, füstölt sajt
öszfn ◇ zab
ösz² ige ◇ öv; védelmez; véd
öszabású mn ◇ olyan <ruhadarab>, amelynek régimódi, divatjamúlt szabása van
öszer fn ◇ régiséges; öság
 ◇ öcska holmik árusítása; zsibvásár
oszkotár fn ◇ pásztor
oszlány fn ◇ atom; részecske
oszlás fn ◇ osztózás; osztokodás
oszlop fn ◇ kör v. szabályosan sokszögletű alaprajzú, henger, ill. hasáb alakú emlékmű v. síremlék; emlékoszlop
oszmálni, ozmán fn és mn ◇ Kis–Ázsiában és Európa délkeleti részén élő török; oszmán
oszpóra fn ◇ török ezüstpénz neve Erdélyben
 ◇ papnak, tanítónak fizetett csakély adomány
oszró fn ◇ széna- és gabonaszáritásra használt, lecsontkolt ágaskaró, amelyet a mezőn a földbe szúrnak, és ágaira a szárítandó szénát, gabonát felrakják; ösztőr
oszt² hsz ◇ aztán
oszt³ ige ◇ vikvel v. másokkal közösen részesül vmiben, közösen használ vmit; megoszt vmit vkivel
 ◇ osztózik vikvek vmely érzelmében, ill. a nézetében, véleményében
osztály fn ◇ a társadalom tagjainak vmilyen szempontból (pl. foglalkozás, műveltség, vagyoni helyzet) elkülönülő csoportja
 ◇ <oroszkén, szákmányon> osztózkodás, osztózás
 ◇ az a rész, amely egy-egy örökösnek a hagyatékból jut; osztályrész
 ◇ jó v. rossz sors, amelyben vikvek az életben része van; osztályrész
 ◇ viszálykodás; ellenségeskedés
osztályos mn és fn ◇ oroszkén osztózkodó v. ezzel kapcsolatos
 ◇ az, aki vikvel együtt kitart v. osztózik vmilyen állapotban, főleg a rosszban
 ◇ örökös
osztályper, osztálypör fn ◇ hagyaték felosztásával kapcsolatos per
osztályrész fn ◇ az a rész, amely egy-egy örökösnek a hagyatékból jut; osztály
osztálytár fn ◇ vmilyen hagyatékból vikvel együtt részesülő személy
osztás fn ◇ vminek felosztása, szétosztása; osztózkodás
osztóvárna fn lássd esztováta
osztózás fn ◇ veszekedés; pörlekedés; civakodás
osztózik ige ◇ vikvel együtt részesül vmit
 ◇ veszekszik, vitatkozik vikvel
osztózkodik ige ◇ veszekszik; viszálykodik
osztrák mn ◇ a régi Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó
ótalmaz ige ◇ oltalmaz; védelmez; öv
ótalom fn ◇ oltalom; védelem; védelmezés
otkolon, otkolony fn ◇ illanó olajokkal illatosított tiszta, finom szesz mint elterjedt illatszer, piperecik; kőlinív
óttal mn ◇ óvatlan; elővigyázatlan
ott hsz ◇ <párbeszédben, nemtörődömséget, érdeklődés hiányát kifejező feleletek nyomósító szavaként, a helyre vonatkozás elhommályosulásával>
 ◇ <mondat belsejében v. mondat, tagmondat végén, nyomósító szóként>
 ◇ legott; rögött; azonnal; azonmód
ottomán fn ◇ oszmán török; oszmán
ottan hsz ◇ ott
ottan-ottan hsz ◇ néha-néha; olykor-olykor; egyszer-másszor; hébe-hóba
otthonka fn ◇ kényelmes, bő, elől nyítható női házirúha; pongyola
 ◇ rövid férfi házikabát
otthonvalók fn ◇ idegen v. távollevő családtag számára> a család otthon levő tagjai; az otthoniak
 ◇ falubeliek; földiek
ottomány, otogyon hsz ◇ ott
őe akkor
ottomán¹ fn <keleti eredetü> divánszerű, de támla nélküli kerevet, amelynek két végén párnázott könyöklő van
ottomán² fn és mn Kis-Ázsiaiban és Európa délkeleti szögetében élő török; oszmán-török
ottvesz, otttveszik, ottvész ige v. hozamos ideig eldőz, sokáig odamarad; vhol ragad
óvadék fn <katonatiszt házasságkötésekor> hatósági letétbe helyezett meghatározott nagyobb összeg, amelynek kamatai a tiszi családaknak a férj társadalmi helyzetéhez illőnek tartott, előkelősködő életmódot biztosították; kaució
óvál mn <jójássad; ovális
óván hsz <óvatosan; lassan; félteve
óvantag fn <kullancs
óvár fn v. vmely vár legrégibb, belső része; régi vár
óvást hsz <óvatosan; óvakodva; vigyázva
óvátakozás fn <ellentmondás; tiltakozás; ellenbetés
óvatol ige fh <váltót> igazoltat
óvilág fn <ókori világ, az ókori népek világá, e népek gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális viszonyai
óvószer fn v. vmely kellemetlenség, baj, nem kívánatos következmény távoltartására használt szer, eljárás
v. cselekedet
ozmán fn és mn lásd oszmánli
ozsonna fn nhuzsonna
Ö, Õ
öblint ige fhöblit
öblöget ige fh tele szájjal, hebegve beszél v. így veszekszik, civódik
○ szaporan beszél; fecseg
öblözet fn fh öreg; barlang
ócs, óccs fn fh <tréfás megnevezésként: nő fiatalabb növére, húga
óccse fn fh <megszólításként: ócsám
ócsémasszony fn fh <a beszélő nőnél fiatalabb asszony megszólításaként v. megnevezéseként
ócsémuram fn fh <fiatalabb férfi rokon megszólításaként
○ <fiatalabb férfinak megszólításaként idősebb férfiak és asszonyok részéről>
ödölö fn fh több párhuzamos szántóföld lábánál keresztben elnyúló földterület
őg fn fh üveg
őhön fn fh <pásztorok ételeként: krumpből és száraztésztából szalonnával készített étel; susinka
ökegyelme, ökigyelme fn fh <vmely harmadik személyű megnevezett személy megtisztelő v. népies megjelölése>
ökelme, ökeme fn fh <vmely megnevezett harmadik személynek megbecsülő, de kissé bizalmas megjelölése>
○ az az említett, szóban forgó személy, akit a „kegyelmed” címzéssel szoktak megszólítani
ökkel ige fh <hegyes fegyverrel v. eszközzel> szúr, dőf vkit, vmit
○ <lovagi mérkőzésben, rendszerint lóhátról> hegyes fegyverrel igyekszik ellenfelét feldönteni, ill. a nyeregől kivetni
öklelés, öklelet¹ fn fh <harcban, lovagi tornán> bajvívás, párviadal, küzdelem dárddal, kopjával, lándzsával
öklelet² fn fh mellhártyagyulladás
○ fekény
öklelő mn fn dárda, lándzsa, kopja
özlik ige fh bugyog; ömlk; áramlik
○ <őnövény bimbójá burkából, rejtett helyzetéből> fokozatosan előtűnik; zsendül
○ <rügy nagyobb tömegben> kifésik, kipattog
ökonómia fn fh gazdálkodás; gazdaság; háztartás
○ ésszerű, takarékos gazdálkodás; takarékoság; beosztás
○ gazdaságban; közgazdaságban
ökonomista, ökönműső fn ◊ gazdasági, közigazdasági szakember; közgazda
ökör fn ◊ herélt szarvasmarha
◊ <durva szóhasználatban:> vkiné fia, nemzetsége, fajtája
ökörögat fn ◊ ökör húzószerszáma, amelybe csak párjával lehet ökröt fogni; iga; járom
ökörhugyos mn ◊ hullámvonal alakú; kacskaringós; girbegörbe
ökörnyálho fn ◊ szeptember
ökörzsém fn ◊ tükörtöjás
ökrendez, ökrendezik ige ◊ öklenedezik
◊ fuldoklik; fuldokol
ökrődik ige ◊ öklenedezik; hány
◊ böfög; kérödzik
öl fn ◊ a comb, ill. a behajlított kar honorulata
◊ a derék, a csipő tája
◊ hosszmérték, amelynek hossza 1,89 méter
öles mn ◊ hatalmas termetű; vállas; erős
ölés fn ◊ disznóölés
ölfa fn ◊ l v. 1,2 méter hosszú, vastag hasábfa v. dorongfa, tüzelőfa, amelyből – soronként egymásra helyezve – rendszerint egy-egy öl nagyságú rakást alkotnak
ölget ige ◊ kever; vegyít
ölő fn ◊ levágni való, levágásra szánt disznó
◊ gyilkos
öltő1 mn ◊ és fn ◊ annyi felső ruha, amennyit az ember egyszerre magára szokott ölteni; öltöző
◊ öltöz; öltöny
öltő2 mn ◊ annyi idő, amennyi egy-egy emberi nemzedék felnövekedéséhez, kifejlődéséhez szükséges (25–35 év); emberöltő
öltöget ige ◊ csúfol; gúnnyol
öltöny fn ◊ <mindkét nem viseleteként:> öltözők, öltözet, ruha, ruházat
öltönyke fn ◊ csipőig éró, rendszerint zsinórozózással díszített kabát; dolmány
öltöző mn ◊ annyi felső ruha, amennyit az ember egyszerre magára szokott ölteni; öltő
ölyű fn ◊ a sasok családjába tartozó, a hollónál nagyobb, zömökebb ragadozó madár; ölyv
ömböly fn lásd omboly
ömlédezés fn ◊ az a tény, hogy vmi ömlédez; lassú, folyamatos v. meg-megújuló ömlés
ömleng ige ◊ <érzelem v. ennek kifejezódése:> túláradó bőséggel megnyilatkozik, érzékelhetővé válik
ömlés fn ◊ érzelmek, gondolatok áradó megnyilatkozása
ön mn ◊ <birtokos személyjes fehérvel:> a személyjellel meghatározott személy saját tulajdonában levő, saját magához tartozó, vele magával kapcsolatos; saját; tulajdon
◊ személy, személyisége; egyéniség; én
önagysága fn ◊ király, ill. a királyi családhoz tartozó személy
önakarat fn ◊ vkiné saját, tulajdon akarata, elhatározása
önbecs fn ◊ önbecsülés; önért; büszkéség
önborotva fn ◊ kétélű pengével működő borotva; zislett
önélégült mn ◊ önélnéglü; önhitt; elbizakodott
önélégült mn ◊ megélégült; elégedett
önélítirás fn ◊ önéletirajz
◊ az önéletirajz írott, nyomtatott alakja, szövege
önérdek fn ◊ önző érdek; önzés
◊ vkiné saját érdeke
önéro fn ◊ vkiné saját, tulajdon ereje, saját lehetőségei, képességei alapján
önfény fn ◊ önmaga dicsőségének keresése; hiússág
önfertőzés fn ◊ önkielégítés; maszturbálás
önik ige ◊ felemelkedik; felmagasztosul
◊ előnyben részesül
◊ sikerül; sikerrel jár
◊ erőre kap; megerősödik
önjogu mn ◊ olyan «személy>>, aki polgári, személyi jogainak teljes birtokában van
önkénte hsz ◊ önként; önszántából; magától
önkivégzés fn ◊ öngyilkosság
önostorozás fn ◊ az a cselekvés, hogy vki saját testét – rendszerint túlzott vallásosságból, bűnbánatból, vezeklésből, engesztelés céljával – ostorozza, szeges korbáccsal veri
önös mn ◊ özön; egoista; számító
önösség fn ◊ öznsz; egoizmus
önsegély fn ◊ önvédelem
önsegélyező, önsegélyző mn ◊ olyan <társulás, intézmény>, amely azzal a céllal alakult, hogy tagjainak tagsági részesedésük, ill. érdekeltségük arányában kölcsönöket, anyagi segítséget nyújtson
öntecs fn ◊ öntvény; öntet
önfétes fn ◊ babonás gyógyító eljárás, amely abban áll, hogy frissen mert vízbe olvasztott viaszt öntenek, hogy megszilárdult alakjából a bajra következessenek
♦ fözelék, amelyet vknak az újába öntenek, hogy belelépjen, és megbabonázzák vele
♦ folyó áradásos területe; rendes medréből kiáradt víz; ártér; árterület; kiöntés
önfétt fn ◊ mely folyékony, megolvasztott anyagnak, főleg fémnek vmibe, rendszerint formába öntött, megszilárdult mennyisége, darabja
♦ vminek alakja, formája, szerkezete
önzőz ige ◊ <folyó> keresztülfolyik vmely területen
önzőkódik ige ◊ locsolkodik
önzőz fn ◊ az a fiú v. legény, aki húsétvkor lányos házaknál öntözőkódik, locsolkodik
órő ◊ ige ◊ örött; összezúz
órő fn ◊ az ereszthálóra erősített, gyékényből font, kúp alakú alkotmány, amely a víz felszínén maradva, a lebocsátott hálót jelzi, ill. a különböző hálókon kifeszített fonál, amely arra való, hogy a hálóba futó halat elárlja
órállás fn ◊ vigyázó, gondos felügyelet
♦ az a hivatalosan megállapított hely, ahol az örne beosztása szerint tartózkodnia, öröködnie kell
órálló fn ◊ őr; strázsa; örszem
♦ inas; szolga
örögadta mn ◊ haszontalan, semmirekellő <személy>
♦ olyan <személy>, aki némi kellemetlen meglepetést okozott v. okozhat számunkra, akire némileg kellemetlen érzéssel gondolunk
♦ <sajnálatot v. lesajnálatot kifejező jelzőként>
♦ <csodáalkozás, meglepődés kifejezésére használt szó>
♦ <felháborodás, bosszúság kifejezésére használt szó>
örögbőr fn ◊ kordbársony, hosszú, egyenes szárú, elől gombolódó nadrag
♦ nadragok készítésére használt, igen erős posztó
öröghinta, örögszekér fn ◊ földbe ásott költőre szerelt, egy v. több rúdból álló, kezdetleges falusi körhinta, mely tengelyén forgatható, s üléalkalmatossággal van felszerelve
örögméze fn ◊ alacsony, sűrűn leveles, egy-két éves, föleg magas hegyvidéken tenyésző növény, amelynek virága tölcsér alakú, égszínhk v. liliáskék; tárncs; encián
örögmotolla₁, örögmotóla₁ fn ◊ pajkos, virgonce gyerek
örögmotolla₂, örögmotóla₂ fn ◊ kezdetleges körhinta
örögség fn ◊ <babonás hiedelem szerint> olyan rendkívüli képesség, cselekedet, teljesítmény, amely közönséges embertől nem telik ki, csak az örödg segítségével lehetséges; öröngősség
♦ mely bosszantó, zavart, akadályt okozó, meglepő körülmény, baj; bökökenő
örögszántás fn ◊ mészköhegyek karsztos alakulata: a lejtőn lefolyó csapadék által kivájt barázdák, párhuzamos mélyedések sora
örögszekér fn ◊ lástd öröghinta
őrdöngős mn és fn ◊ olyan (személy), akit az őrdög megszállt és hatalmában tart
♦ őrdögi, gnosz tetteket végrehajtó, cselszövényeket, titokzatos varázslatokat, mesterkedéseket űzô
<személy>
♦ rejtélyes; babonás; varárzserej
♦ varárzslo; borszkány; búvész
♦ nagy furfanganál, ügyességgel kieszelt, elkészített <dolog, tárgy, eszköz>, amelynek szerkezete, működése meghökentően, szinte rejtélyesen öltetes
őreg mn ◊ <a szülő neve előtt használt szó, megkülönböztetésül gyakran azonos keresztnév gyermekétől>
♦ régebben, nem frissen készült, állott izú <étel>
sűrű <étel>
nagy; óriási
vminek nagyobb, fontosabb része, nagyja

öregágyú fn ◊ nagy ágyú
öreganya fn ◊ nagyanya
◊ testvér anyósa
öregapa fn ◊ nagyapa
◊ testvér apósa

öregbedik ige ◊ öregszik; idősebbé, korosabbá válik; öregesebb lesz
vminek mértéke, terjedelme növekszik; nő; fokozódik
<vkinek, vminek a hirneve, dicsősége, tekintélye> jelentősen megnövekszik

öregbérés fn ◊ a béresek munkáját irányító legtapasztaltabb, legtekintélyesebb idősebb béres
öregbiró fn ◊ az a falusi bíró, aki az éppen hivatalban levő bírót szolgálhatban megelőzte
◊ a községi elöljáróság feje; bíró

öregbit ige ◊ vmit gyarapít, mértékét, hatékonyássát növeli
öregbojtár fn ◊ <vmely gulyánál, kondánál, ménesnél, nyájnál> a kisbojtárnál v. a többi bojtárnál idősebb, tekintélyesebb bojtár, a számadó helyettese

öregbűl ige ◊ öregbedik; növekszik; nő; fokozódik
gazdagodik; gyarapodik
öregedik, öregszik ige ◊ gyarapodik; fejlődik
◊ <hig anyag, pl. lekvár, sár> sűrűsödik, keményedik
öregfejcsze fn ◊ ácsbárd; nagyfejsze
öreghegedű fn ◊ <vmely gulyánál, kondánál, ménesnél, nyájnál> a kisbojtárnál v. a többi bojtárnál idősebb, tekintélyesebb hegedű, a számadó helyettese

öregkék mn ◊ sötétkék
öreglegény fn ◊ a cérhendszer idején> a rangidősebb, első legény vmely mesternél
öregszülő fn ◊ nagyszülő
öregűj fn ◊ hüvelykujj, ill. a láb nagyujja
órém, öény fn ◊ övény; vízforgás; forgó
◊ halászhely
órfa fn ◊ földbe ásott magas oszlop, amelyre felmászva a pásztor messze elláthat
őrizet fn ◊ katonai örszemélyzet, különösen váróserg
őrjeg fn ◊ apró tó, amely vmely folyó kiöntésénél maradható
őrel1 ige ◊ az őrlést végzi; őröl
őrel2 fn ◊ gabonából, kukoricából v. más szemes terményből nyert őrlemény
◊ (jelzéken) olyan mennyiségű, amennyit egy alkalommal megörölnék
őrlő fn ◊ az az ember, aki gabonát őrlet a malomban, aki gabonája megőrlésére vár
◊ molnár
őrmény fn ◊ malom; kis kézi malom
◊ övény; forgó; vízforgás
◊ forgószél; ciklon; tornádó
◊ ölémeny; dara
őrök mn és fn ◊ örökségbe kapott; örökölt
◊ örökség; örökségbe kapott vagyon; vkenek a jussa
őrkét, örökkét1 hsz ◊ örökké; mindörökké
őrökútás fn ◊ katolikus szertartás, írás-szép az oltárra tett öltörszépség előtt
őrökít ige ◊ megőrökít
◊ vmely anyagból megmintázva megőrökít
◊ állandósít vmit
őrökön hsz ◊ örökké; mindig; őrökze
◊ mindig csak; szakadatalanul; folyton
őrökődik ige ◊ tartóssá, maradandóvá váláik; állandósul; megmarad
◊ nagyobbodik; erősödik
◊ őrökés útján átszáll; őrökölődik
őrökösödik ige ◊ örökség útján jut vmihez; örököl
őrökség1 fn ◊ ingatlan vagyon, birtok, töbnyire föld
örsőkéség fn öökkévalóság; túlvilág; másvilág; örök élet
öről ige feleslegesen sokat beszéd; fecsö; trécesel
örömes mn vidám; jökedvű; derüs
örömeşt hsz vminek a megtételére szívés készséget érezve, tanúsítva; nagyon szívesen
örömetes mn örvendetes; kívánatos; szerencsés
örömtanya fn bordély
 ◊ a vidám öröm, derüs boldogság színhelye
őrősz fn ö jelszó
őrtűz fn az a tűz, amelyet örök, örcsapatak raknak, hogy mellette melegejdjenek v. vele jelt adjanak
őrül ige nevet; kacag
őrv1 fn hosszúkás vaskarika, amellyel a kasza pengéjét a kasza nyelére erősítik
őrv2 fn ok; ürügy
őrvény fn szép mélység
 ◊ romlás; bukás; pusztulás
őrőz fn ör; örszem
 ◊ pásztor
ős mn az ösöktől, elődöktől származó, örökségképpen fennmaradt, hátrahagyott; ősi
 ◊ igen régi időből fennmaradt, örökliöt, eredeti, természetes állapotban levő, változatlan
 ◊ igen régen volt; hajdani
ősf fn törvényes utód; örökös
ősjogász fn olyan joghallgató, aki a szükségesnél jóval hosszabb időn át végezte jogi tanulmányait, aki újra meg újra beiratkozott a főiskolára v. az egyetemre, anélkül hogy tanulmányait befejezte és vizsgát letette volna
ősmer ige ismer
ősmeretség fn lástd ismeretség
őspörös fn <a katolikus egyházban> az egyházmegye vmely kerületének élén álló pap, rendszerint plébanos; esperes
 ◊ <a protestáns egyházkban> az egyházmegye élén álló, erre a tisztre megválasztott lelkipásztor; esperes
őspróba fn annak bizonyítása, hogy vinknek bizonyos számtá törvényes felmenői nemesek voltak; nemesi próba
ősvény fn ösvény; út
őszelő fn szeptember
őszike1 fn öszi bogár; tücsökfajta
őszike2 fn öszi kikerics
őszse hsz együtt
őszseábdal ige durván v. toldozva-foldozva, nagyjából összeszerkeszt; összetákol
őszsebomlik ige összekeveredik
őszsecsap ige szövetkezik; összáll
őszzeegezik, öszzeegez ige kiegyezik; megegyezik; egyetértésre jut
 ◊ <két v. több személy> egymással békességben megfér
 ◊ egybevág; egybehangzik
őszseegezettet ige eléri, eszközi, hogy két v. több személy egymással megegyezzék; összebékeltet
őszseeszkábálat ige <írásművet> hevenyészve összeszerkeszt, megír
őszsefacsarodik ige összeeskarodik; összesszorodik
őszsefarag ige faragással elkészít, összállít vmit
őszsfen ige összeke
őszseg fn összegg
 ◊ vminek az egésze, a teljessége
őszsegázzol ige többször v. egészen legázzol; letarol
őszsehangzás fn vinknek a tetteiben mutatkozó egyöntetőség, összhang
őszsehangzik ige együtt kellemesen hangzik
 ◊ megegyezik vmivel
őszsehasogat ige több vágással több helyen felhasít vmit
őszsehatás fn két v. több dolog, tényező kölcsönös összefüggésén, együttműködésén alapuló közös, együttés hatás
őszsehorgol ige <két v. több személy, állat> elkezd veszekedni; összeke; összevész
összehúz ige ◊ <katonaágot, csapatokat> egy helyen csoportosít; összevon
összejön, összejö ige ◊ <személy kikivet v. két személy egymással> szóváltásba keveredik
◊ <két v. több személy, vitás ügyet lezárva, elintézve, egyezkedés eredményeként> megbékél, megállapodik, megegyezik
összekalatyo ige ◊ összeszeszél; összefecseg; összehord; összegagyvál
összekel, összeké ige ◊ házasságot kót; egybekel
összemarok, összemarék fn ◊ a kisujj hosszúban egymás mellé tett két tenyérből formált marok
◊ <vmely szemcsés, apó darabokból álló anyagból> annyi, amennyi egymás mellé tett két tenyérbe befelé
◊ vmiből – ami egyébként nagy tőmegek alkot – nagyon kevés, nagyon kis mennyiség
összemegy ige ◊ <személy kikivet v. több személy> azonos helyre, egy lakásba költözik, összeköltözik
◊ <két személy erők összemérésekor, vívásokor> támadva egymáshoz közelít, összecsap
összeolvas ige ◊ összeszámol
összeolít ige ◊ <kart> keresztbe fon, keresztbe tesz
◊ összeforraszt
összeparolázik ige ◊ összeismerkedik
összepászít ige ◊ egymáshoz passzít, összeillesz
összerakásol fn ◊ összegyűjt; egy helyre hord
összeront ige ◊ elpusztít, tönkretesz, lerombbol vmit
◊ <személy> megalázza megsemmisít, erkölcseg, lelkilég súlyos csapást mér rá
◊ <két személy, csapat> egymásnak rontva összecsap
összeroppan ige ◊ <két személy, csapat> a fegyverek roppanó hangja kisérétében összecsap
összeszakad ige ◊ <erős igénybevételtől> megroppan, megrokkán, megszakad
összeszerez ige ◊ <férfit és nőt> házassági kapcsolatba összehoz
összetanul ige ◊ <két v. több személy szerepet, előadásra szánt darabot, zeneszámot> úgy megtanul, begyakorol, hogy az előadás simán menjen
összetartoandóság fn ◊ az a tény, hogy két v. több személy, tárgy, dolog kapcsolata, összetartoza, egysége megokol, természetes
◊ összetartoza; összetartozaóság
összetentáz, összetentázn ige ◊ összetintáz
összetes ige ◊ <gyűttes, összetartozó
összetesz ige ◊ <jótékony célra> összead vmit
összetű 1 ige ◊ <két v. több dolog> bizonyos tekintetben összhangban van, egyezik, összegvág
összetű 2 ◊ ige ◊ <két személy, csoport> összecsap, összegtűzik
◊ vezekedésbe kezd, vitába keveredik kivével
összevág ige ◊ <allat v. jármű vmely talajt> egész területén erősen felvág
összevegyül ige ◊ <két személy, réteg> keveredik, társadalmi érintkezést tart fenn egymás közt
összever ige ◊ <több állatot> üte-verve egy helyre, egy csomóba terel
◊ <embereket> összerel, egy táborba hoz
◊ <két sziv> összedobban
összevet ◊ ige ◊ <vmilyen felsőbbnek képzelt hatalom két v. több személyt> egyazon helyre vet; összesodor
összevissza ige ◊ hasz és m ı mindent összevéve; összesen; mindössze; együtt
összevon ige ◊ összehúzza, megújul magát
◊ <háztartást> szűkebb keretekre szerit, szerényebb költségvetésre állít
összkormány fn ◊ vmely ország kormányában résztvevők összmással; a miniszterelnök és a szakminiszterek együtt, az egész kormányban egy szükebb kormányzával szemben>
ösztőke, ösztén fn ◊ bot, amelynek egyik végén hegyes v. lapos vas van, ezzel tisztíjták le az eke
kormányelemezére rátapadt földet, v. bőködve nőgták vele az öröket
◊ éles vaslapallal elláttott fabot, amellyel a bűzát tisztítják
ösztökél ige ◊ <igásállapot fánylel lapos vasdarabbal> ütőet, szurkát, hogy megindulásra, gyorsabb haladásra késztesse
◊ <igásállapotot szóval, gyepleészárral, ostorral> gyorsabb haladásra készét
◊ <ekét> sától, gaztól megtisztít arra alkalmas eszközzel, az ösztökével
ösztőn fn ◊ hegyes karó, pálca, amellyel az állatot szurkálva gyorsabb haladásra készitetik; ösztőke
◊ ösztönzés; biztatás; ösztörző erő
ösztorú fn ◊ elágazó fogakkal, szegekkel elláttott facölőp, amelyen takarmányt szárítanak, amelyre állatbőrt
v. edényeket akasztanak; ágas
◊ mérszárkosk, hentesek fogas állványa, melyre a húsdarabokat aggatják
◊ felső végén kihelyezett cölöp, karó
◊ tartó v. támasztó gerenda
◊ karókból épített gát
◊ halfogó rekeszték
ösztövérf ma ◊ sovány, nem zsíros <állat, ill. test, hús>
◊ sovány; vézna; girhes <személy>
ösztövéredik, ösztövérkedik ige ◊ fonnyad; sorvad; hervad
ösztóf ◊ november
öszül ige ◊ vmely cselekvés végzése közben szenved
öszve ◊ vmely alaphang és a rá következő ötödik hang alkotta hangkőz; kvint
ötödfej szn ◊ négy és fél
ötős mm ◊ az ötödik ezredhez tartozó <katona>
◊ öt pénzegységet éró <bankjegy>
ött ige ◊ önt; kiereszt
öttevény fn ◊ felhalmozott folyami hordalék
◊ töltsen haladó út
◊ kaviccsal burkolt római út
ötövény fn ◊ ötvözet
ötövényez ige ◊ ötvöz
övez, övedz ige ◊ <személy> vknel kerekt, fejét, homlokát, rendszerint ékességül ötvvel <állat>
◊ vmely tárgyat, különösen kardot felköt a derekán levő övre
övezet fn ◊ párkány
özön fn és mn ◊ az áradó víztömeghez hasonlóan nagy emberi tömeg, sokaság
◊ tűláradó; özönő
◊ őrülési tömegű; teméntelen sok; tömérdek
özönlik, özönöl ige ◊ <fényt> áraszt
özvégy fn ◊ párjavesztett v. párhuzamot megfosztott <állat>
özvégyel ige ◊ özvegyi életet él
özvégykenyér fn ◊ özvegyi állapot; özvegyi élet, különösen özvegyiségre jutott asszonyok v. férfinak
közt és asszonyok v. férfinak
közönség fn ◊ elhagyott; nyomorult; inséges állapot
P
pace fn ◊ szósz
pacem fn ◊ kereszt; csőkábla, ereklye, amelyre a misén a békecsóket adták
packa fn ◊ ütés; csapás
◊ <iskolában> a nyitott tenyérbe vonalzóval, pálcaval mért ütés; tenyeres
packál ige ◊ méltatlanul, félvállról, ugratva, játszadozva bánik vknel
packáz, packázik ige ◊ <iskolában> lapos fadarabbal vknel a tenyérbe üt, packát ad
◊ <két egymással szemben álló gyermekek> összeszorított két újjával játékból egymásként a kinyújtott
mutató- és középső ujjára csapdos, hogy lassák, ki birja tovább
pachu mn és fn ◊ lomha, lusta, rest <személy>
◊ rongyos, foltos, szedett—vedett ruhanemű, ágnemű, limlom
pacsfa fn ◊ a fejétől laposan, hátlul sátorszerűen a váltra boruló, bonyolultan hajtogatott fejkendő
pacsirta fn ◊ csendőr; rendőr
pacsker fn ◊ posztóból varrt házicipő, mamusz
pacsmag fn ◊ festésre v. borotválkozáskor használt nagyobb, vastagabb ecset; pamac
  ◊ a sarvasmarha fülkagyólján levő szőrzet
  ◊ szövétféléből készült papucs
  ◊ őcska, rossz cipő
  ◊ hozzáértés nélkül készített silány étel; kotyvalék
pacsmagol ige ◊ pancsol
pad fn ◊ padló
  ◊ keskeny áron, patakon átvezető kezdetleges híd, rendszerint vastag deszkaállából, korlát nélkül;
  palló
  ◊ padlás
  ◊ lapos tetejű, meredek oldalú domb
  ◊ <veteményeskertben> ágy, ágyás
pádimentum, pádimentom, padimont fn ◊ padló; padozat
padisah fn ◊ a török és a perzsa uralkodó címe; szultán; császár
padka fn ◊ <falusi házban> a kemence kiálló talapzata, párkánya, amely ülő- és fekvőhelyül használatos
  ◊ alacsony nyitott tűzhely
padláda fn ◊ pad, amelynek az alja ládául szolgál
padlat fn ◊ padló; padozat
padlat fn ◊ padló; padozat
padló fn ◊ keskeny áron, patakon átvezető kezdetleges híd, rendszerint vastag deszkaállából, korlát
  nélkül; palló
  ◊ padlás
padmaly1, pandal1 fn ◊ <meredek part aljában> víz által kivált üreg
  ◊ alámosott, meredek vízpart
  ◊ a sírgödör oldalába ásott üreg, amelybe a koporsót betolják, hogy a lezuhanó föld be ne nyomja a
  fedelét
padmaly2, pandal2 fn ◊ mennyezet
  ◊ padlás
  ◊ kemencepadka
padogra fn ◊ köszvény
padozat fn ◊ padló
  ◊ mennyezet
paganét fn ◊ <lásd panganét>
pagina fn ◊ <könyvben> oldal, lap
pagód fn ◊ mozgatható fejű, groteszk kínai porcelánfigura; pagodafügget
pagony fn ◊ fiatal, zihálva kapkodja a levegőt
  ◊ pufog
  ◊ lengedez; fújdogál
páholy fn ◊ szénartató rekesz (istállóban)
páholynitogató fn ◊ színházi jegyszedő
paizs fn ◊ pajzs
pájinka fn ◊ pálinka; papramorgó
pajk fn ◊ szolga; inas
  ◊ hírvivő; hírmok
pájkos1 mn ◊ játszadozó, fürge, mozgékony <állat, természeti jelenség>
  ◊ paráznai; kicsapongó; buja
pájkos2 fn ◊ betyár; szegénylegény
  ◊ frosztogató; rabló
pajód fn ◊ különféle rovaroknak olyan lárvája, amelynek teste puha, henger alakú, rágószervei vannak,
  növényi anyagokkal táplálkozik; pajor
  ◊ cserebogár földben élő, kártevő lárvája; csimasz; pajor
pajol fn ◊ szó; szétszó; elhint
pajta fn ◇ nagyméretű, istállószerű épület, ahová a jóságot rossz időben, telén beterelik; istálló; ól ◇ prészház
pajtás fn ◇ vkivel együtt katonáskodó személy; bajtárs
pajzán mn ◇ olyan <ló>, amelyet szabadon bocsátanak a kocsi mellett, v. amelyik lazán, csak kötőfékkel, szijjal van a kocsihoz kötve
pajzsporogó fn ◇ a gége vázának első, pajzshoz hasonló alakú porcogója; pajzsporc
pák fn ◇ a kákának, a nádank v. a gyékénynek buzogány alakú virága, bugája
pákász fn ◇ mocsaras, lápos vídeken, rétségben, nádasban halászattal, vadászattal, madárősszel foglalkozik, ebből eló személy
pákászkodik ige ◇ rétségben, nádasban halászattal, vadászattal, madárősszel foglalkozik, azaz a pákász mesterséget üzi
pakéta, pakét fn ◇ levélköteg; iratcsomó; köteg ◇ csomag; poggyász; málha
pakлинс fn ◇ poloska ◇ kullancs ◇ apró légy; muslica
pakocs, pakocsa fn ◇ csúfolódás; tréfa; bohóság
pakocsái ige ◇ kigúnyol; megcsúfol ◇ tréfál; bolondozik; viccel
pakombart, pakompart fn ◇ oldalszakáll; pofaszakáll; barkó
pákosz mn ◇ kutató; torkoskodó ◇ rendetlenkedő; kártevő
pákosztos mn ◇ az elébe kerülő ételfélét, csemegét megdélzomaló, nyalakodni, torkoskodni szerető
<személy, állat>
◇ rakoncátlan, vásott, csintalan <személy>
◇ olyan <férfi>, aki a házastársai hűséget nem veszi szigorúan
pákosztoskodik ige ◇ rendetlenkedik; rosszalkodik; csintalankodik ◇ nyalakodik; torkoskodik; ennivaló után kutat; ennivalót csen; dézmál
pakróc fn ◇ pokróć
paksaméta fn ◇ tréfa; bolondság ◇ egy fajta tánc
paket fn ◇ politikai szövetség, tömörülés ◇ megallapodás; meggyezés; szerződés
palka mn ◇ havasi juhász
pakura fn ◇ petróléum
pála fn ◇ egy villányi széna
palacféreg fn ◇ poloska
palack fn ◇ hüvelykujj
palacintasút fn ◇ olyan hely, bődé, ahol palacsintát sütnek és árulnak ◇ az a személy, aki szokásszerűen, kenyérkeresetből búcsúk, vásárok alkalmával palacsintát süt
palaj fn ◇ vizenyős völgy ◇ part menti zátony; homokzátóny ◇ iszapos hely; mocsár
palajta fn ◇ ponyva; lepedő
palamár fn ◇ hajókötel
palánk fn ◇ deszkakerítés; léckerítés
palánka fn ◇ palánkkal bekerített hely, vár, város; erődítmény
palánkin fn ◇ gyaloghíntő; hordszék
palánkerítés fn ◇ deszkakerítés; deszkapalánk ◇ egymás mellé vert s egymáshoz erősített colópókból álló kerítés
palánkol ige ◇ bekerít; elkerít
palást fn ◇ bő, lefelé szélesedő, rendsilverint hosszú, ujjatlan, köpenyformá ruhadarab, amelyet a vállra terítve, elől a nyaknál összekapcsolva viseltek ◇ a <vallási szertartáskor, ill. vmeny egyházi v. világi méltóság jelképéül ünnepélyes ruházatként viselt> ilyen szabású, nehéz selyemből, bársonyból v. más értékes kelméből készült ruhadarab; talár
palástol ige ◊ vmit fed, takar, hogy azt, ami alattta van, láthatatlanná tegye
palatálba fn ◊ kb. 25 × 20 centiméter nagyságú, fakertebbe foglalt, fekete v. sötétszürke, könnyen lemosható palalap, tábla, amelyen régebben az elemi iskolában palavesszővel az írást, számolást gyakorolták
palatinus fn ◊ a király után az első közjogi méltóság viselője; nádor
palavessző fn ◊ palából készített vékony rudacska, amellyel a palatáblára írnak
paláz mn ◊ parázna; buja
palázol ige ◊ Luca napján többedmagával hárzról hárzra köszönteni jár
  ◊ kőborol; csavarog
  ◊ beszéddel gyötör, agyonbeszél vkit
pála fn ◊ hatalmi jelvény; jogar
  ◊ botbüntetés; testi fenyíték
pálcáz ige ◊ pálcával út, ver, büntet vkit, vmit
pálha fn ◊ <az ing hónaljába> erősítésül betoldott kis darab vászon
pálházó fn ◊ dísztírsre használt, T alakú, többnyire fa nyéllel ellátott véső, a fej mindkét végén gőrbe éllel; hornyoló
pali fn ◊ szenvedő alany; állozat
pálinkamérés, pálinkasbutik fn ◊ pálanka kimérése, árusítása kicsiben, rendszerint helyben való fogyasztásra
  ◊ üzlethelyiség, ahol ez történik, folyik
palinódia fn ◊ olyan költemény, amelyben a szerző egy korábbi művének állítását visszavonja, gondolatait megmásítja
palizáta fn ◊ karókkal megerősített sánc, kerítés
pall, palol ige ◊ pálcával v. kézzel útjöget, vereget, ill. így porol vmit
  ◊ <szemes terményt> a polyvától, szemétől rostálva v. szeleelve megtisztít; rostál; szelel; szórv
  ◊ szelet csap; legyez
pallárium fn ◊ menedék; oltalom
pallag fn ◊ több éven keresztül művelteltenül hagyott föld; parlag
pallal ige ◊ rázogat; megtisztít; rostál
pallás fn ◊ padlás
pallér fn ◊ <kőműves- és ácsszakmában> munkavezető; munkafelügyelő
  ◊ kisebb épületeket, családi házak építését tervező és végző, építész, mérnöki képesítés nélküli magánvállalkozó
  ◊ hajcsár
palléroz ige ◊ csiszol; fényesít; finomít
  ◊ <nyelvet> kifejezőbbé, pontosabbá, helyesebbé tesz; művel
palléroztatlan mn ◊ olyan <ásvány>, amelyet nem csiszoltak simára, fényesre, nem munkáltak meg
pallérozódik ige ◊ <személy, közösség> egyre műveltebbé válik, magatartása, modora egyre csiszoltabb, finomabb lesz
pallérozott mn ◊ kiművelt, tanult s ezért finomabb állomású <személy, közösség>
  ◊ olyan <nyelv>, amelyet az irodalmi használat és a tudatos nyelvűművelés kifejezőbbé, pontosabbá, helyesebbé tett
pallérozottság fn ◊ csiszoltság; finomság
  ◊ civilizáltág; műveltség
pálik ige ◊ <tömegebben levő növény, növényi anyag nedves, párás környezetben> fulled, rothad, erjed
palló fn ◊ keskeny árkon, patakon átvezető kezdetleges híd, rendszerint vastag deszkaszálakból, korlát nélkül; bőrő
  ◊ <régén vidéki városok közezetlen utcáin> deszkákából készített járda
  ◊ vastag deszka
  ◊ padló
pallos, pálos fn ◊ széles pengéjű kard
pallosjog fn ◊ jog a halálos ítélet meghozatalára és végrehajtására
pallóz ige ◊ vmely helyiség, szoba alját, talaját padlóval burkolja; padlóz
pálmagyúmőlcs fn ◊ datolya
pálmaszilva fn ◊ datolya
palogár fn ◊ polgár
palóka fn ◊ borjú, csikó errán alkalmazott szíj-, vas- v. faeszkőz, amellyel megakadályozzák, hogy az állat
szophasson

**palol** ige lásd pall

**palos, palozs, palozsna** fn ő üres tojáshéj v. műtojás, amelyet a tyúk fészkébe tesznek, hogy oda tojjon

◊ záptojás

**palos** fn lásd pallos

**palota** fn ő terem; díszterem; nagy társalgó

**palotagráf** fn ő a király után az első közjogi méltóság viselője; nádor; palatinus

**palotahölyg** fn ő az uralkodónőnek, az uralkodó feleségének v. az uralkodóház többi nőtagjának kíséréthez tartozó előkérő hölgy, aki rendszerint az uralkodó udvaránál v. vmely főnemesi palotában tartózkodik; udvarhölyg

**palotás** fn ő ajtónálló; őr; hajdú

**palozsna** fn ő csalítóhely

**pálya**¹ fn ő ut; útrány

◊ csatatér; küzdőtér

◊ futóverseny dija

**pálya**² fn ő kötös; zászló

**pályabér** fn ő jutalom; elismerés

**pályafelvigyázó, pályafővigyázó** fn ő <a vasút pálya 15–20 kilométeres szakaszán> felügyeletet teljesítő vasúti alkalmazott, aki egyúttal a pályafennartási munkák helyszíni vezetője; pályamester

**pályafő** fn ő pályaudvar

**pályafutás** fn ő versenyzés; versengés

◊ haladás; út

**pályafutóhely** fn ő versenypálya; küzdőtér

**pályaház** fn ő pályaudvar épülete

**pályakérdés** fn ő pályázaton megoldásra, kidolgozásra kitűzött tudományos v. szépirodalmi tárgy; pályázati kérdés

**pályakör** fn ő épület; működés terület

**pamacs** fn ő rendszerint liba szárnytollából készült ecset, amellyel a kalácsra tojásfehérjét kennek

**panácia** ige lásd fest

**panamat** fn ő vékony szálakból álló csomó

**pamagl** fn ő kárpitozott fekvő- és ülőalkalmatosság

**pampula** fn és mn ő nagy száj, pofa

◊ szájaskodó; nyelves

**pampus, pampuska** fn ő farsangi fánk

**panak** fn ő panakum

**panácefa** fn ő csodaszer

**panama** fn ő nagy összeg elsikkasztása; csalás

**panamista** fn ő csaló; szellhámos

**panáriom** fn ő kenyeres kamra

**panaszdal** fn ő báneres húrirai kölemény; elégia

**panaszkodik** ige ő panaszkodik; siránkozik; kesereg

**panaszos** mn ő nem szívesen adott, csak odaadott; fölhallgattott

**páncéloz** ige ő páncéllal fölszerel, fed, páncéllába öltöztet vkit, vmit

◊ páncéllal borít, burkol, fed vmit

**páncélor** fn ő páncél; fémlemezekből készült hadióltózet

**pansol** ige ő <értékes folyékony anyagot> fölöslegesen köntöget, pazarol, tékozol

**pandial** fn lásd padmaly

**pandémonium** fn ő zúzavar; hangzavar; zenebona
pandúr fn ♦ török gyalogos katona
   ♦ bandita; rabló; martalóc
   ♦ a vármegek zsandárja, csendőrje
pang ige ♦ <vmeny anyag, élelmiszer> hosszas állásban élvezhetőség szempontjából veszít értékéből
panganét, paganét fn ♦ hosszú, régies formájú kétélű szurony
   ♦ rövid gyalogsági kard
paniperda fn ♦ fejét mindig huncutságokon törő gyerek, kenyerépszítő pernahajder
   ♦ gyakran kisebb székhámosságra is hajlamos, de nem ellenszentes huncut személy
pank fn ♦ pad
panka mn ♦ könnyüvérű; ledér
pánkét fn ♦ bankett; lakoma
pankó fn ♦ fánk
pankrót fn ♦ csőd; tönkremenés; eladósodás
panoráma fn ♦ az a vásári sátó v. bódé, amelyben belépődíjért képeket mutogattak, és ahol a néző
   ♦ nagyítóüveggel főlszerelt készülékben különféle képeket láthatott
pánt fn ♦ kisméretű, ritka szemű, teherhordó háló, ami edények kézben való szállítására szolgál
pantallér fn ♦ <karabély, tölénytáská, kard, rendjel stb. hordozására való> vállszij v. a vállon átvetett
   ♦ heveder
      ♦ <vállon átvetve viselt> köpenykoszorú <a katonaságnál>
pantalló, pantalon fn ♦ cipőhöz viselt egyenes, nem feszes szárú, hosszú férfinadrág
pantattýú fn ♦ ágyúgolyó, puskagolyó
panteon fn ♦ istenek, hősök emlékére emelt templomszerű csarnok
pántli fn ♦ díszként használt szalag; pántlika
pántlika fn ♦ vmely kelméből, többnyire selyemből v. bársonyból készült, rendszerint disznék használt
   ♦ szalag
      ♦ keskeny szántóföld
pántofely fn ♦ saru; szandál
      ♦ nem teljes felsőrészű, könnyű cipő; papucscipő
pantoffli fn ♦ papucs
pántolódiik ige ♦ kötekedik; veszekedik; zsembeskedik; zsörtőlődik
   ♦ töpreng; rágódik; aggódik; nyugtalankodik
   ♦ vmibe belekapcsolódiik, belebonyolódiik, belekaszkodik
panusa fn ♦ kukoricaszár
   ♦ kukoricacsuhé
panzió fn ♦ nyugdíj; penzió
panyóka fn ♦ négy sarkán kötővel ellátott kis háti ponyva, lepedő, két-két kötőjét a vállon át összefogva v. -
   ♦ kötve füvet, szalmát, szénát hordanak benne
      ♦ fel nem öltött, csak vállra vetett, nyakba akasztott felsőruha, kabát
panyva fn ♦ nyeles serpenyő
pánvyva fn ♦ kb. 8–14 méter hosszú, ujonyi vastag kötél végén karikával, amelyet az emberhez még nem
   ♦ szokott állatok kifogására használnak; árkány
pánvás fn ♦ az a ló, amely nyergelve, karóhoz kötve legel, hogy mindig készen álljon a terelő pásztor
   ♦ számára
pánvyáz ige ♦ <állatokat> pányvával, hosszú zsineggel, kötéllel vhova köt
pap fn ♦ kemény fából készült vastag födől <a borsajtó garatjában> a törköly, azaz a szőlő kisajtolása után
   ♦ visszamaradt, szilárd növényi anyag lenyomására
   ♦ ezt a födelet lenyomó hosszúság, négyszögletű, kemény fadarab, amely a csavar szorítását közvetíti;
   ♦ nyomtató fa
      ♦ eltört gerendának, elkorhadt sasfának v. ágasnak a megtámasztására való fa
      ♦ <gabonakereszt> a középre tett legfelső kéve, szalmaköteg, ami a többinél rendszerint nagyobb,
      ♦ súlyosabb; papkéve
papa fn ♦ burgonya
pápahtít fn és mn ♦ a pápa híve; katolikus
pápkákodik ige ♦ a katolikus egyházban pápaként uralkodik
pápakemény fn ♦ szemüveg
      ♦ <a ló kantárán> szemellenző
pápaszemes mn és fn ○ pápaszemet, szemüveget hordó <személy>
○ olyan <dolog>, amin pápaszem van
○ pápaszemet áruló, készítő személy; optikus
papasszony fn ○ apáca
papbojtár fn ○ káplán; segédelkész
paperalap msz ○ <felkiáltásként>: ostoba beszéd!
papfüleműle fn ○ felül szürkészarnála, alul világosszürke költőző kis énekes madár, amely erdeinkben, kertjeinkben meglehetősen gyakori; barátka
papírmalom fn ○ kézi merítéssel dolgozó, kisebb papírkészítő üzem
papiro fn ○ papir
papiroskülyű fn ○ papírmalom; papírkészítő műhely
papirospénzn fn ○ papírpénz; bankó
papirosszagú mn ○ papírszegő
papírszegő fn ○ tapéta
pápista fn ○ <gúnyos v. tréfás szóhasználatban>: római katolikus
papkéve fn ○ a gabonából rakott kereszt legfelső kévéje, kötege
papkisasszony fn ○ <protestánsoknál, görög keletieknél>: pap hajodon leánya
papmacska fn ○ elénk színű rajzokkal díszített, hosszú szemőcsökök álló szörökkel sűrűn borított, nagyobb fajta bundás, 16 lábú hernyó
papné fn ○ papnő
papol ige ○ egyházi beszédet mond, prédikál
papolás fn ○ egyházi beszéd; prédikáció
papozlár fn ○ pap
papramorgó fn ○ pálnika; tömény szesztes ital
papsapka fn ○ a kecskerágóknak, bizonyos cserjének rózsaszín-lilás, négyszögletes termése
papsegéd fn ○ segédelkész; káplán
papszákkásné fn ○ katolikus pap, különösen plébános háztartását vezető nő
papucs fn ○ vmely vonatkozásban a papucs alakjára emlékeztető növény, virág, állat
○ a szurony hüvelyét a derékszijon tartó bőrtársa
papusa fn ○ köteg; csomó
○ egy köteg dohánylevél
○ fonott kalács
○ játékbaba; bábú
pár1 fn ○ erjesztett árpából komlóval v. korpával készített kovász
pár2 fn ○ vmely írás másolata
pár3 mn ○ parázslo; izzó
para fn ○ a halászhaló szélère erősített, az alámerülést megakadályozó könnyű fadarab
pára fn ○ <sajnálkozó hanglejtéssel>: ember
○ <gyakran szitkozódásban>: teremtés, lény
paracskó fn ○ vizsla
parádé fn ○ katonai díszszemle, díszfelvonulás
○ diszruha; diszegyenruha
paradi, paradicsomalma fn ○ paradicsom
paradicsomkert fn ○ paradicsom; édenkert
paraf fn ○ kézjegy; aláírás
parafái ige ○ nemzetközi egyezményt; szerződést aláír
paráhol ige ○ permetez; locsol
○ szemerkél; szitál; csepereg
○ pazarol; tékozló
paraj, paréj fn ○ általában a ház körül, kertben, szemetes helyen nővő s elburjánzó gyom <kivált a libatop, laboda nemzetéje fajainak közös megnevezésére>
párallik ige ○ <pára> fejlődik, száll, árad belőle; ○ <párat> bocs ki magából; párolog
parancsolás fn ○ a parancsnok hivatali állása, jogköré, tevékenysége; parancsnoksg
parancsolat fn ○ parancs; felszólítás; utasítás
○ a tizparancsolat vmelyik pontja, szabálya, parancsa
parancsszó fn ○ egy v. néhány szóval kifejezett parancs; vezényszó
parány fn elenyészően kicsiny v. kevés rész vmiből; nagyon kis mennyiség
◊ olyan személy, aki vmely feladathoz méretén túlságosan gyenge, tehetetlen, vmely nagy dolgozhoz viszonyítva igen kicsiny, jelentéktelen
◊ erkölcsi értelemben nagyon kicsi, nagyon csekély értékű, jelentéktelen személy
◊ nagy kis méretű, terjedelmű testecske
◊ atom
parapács mn élénk; fürge
◊ beszédes; fecssegő; csacsogó
paraplé fn jugas; filagória
◊ napernyő
◊ esernyő
paralí fn esernyő
parás mn párába, ködbe, áttetsző felhőbe burkolt v. tőlük részben eltakart
◊ párasság, párasság fn hármas
◊ paraszt
1 fn <katonaság körében: polgári, civil személy
◊ paraszt
2 fn parlagon, megmunkálatlanul hagyott föld
◊ paraszt
3 fn és mn vminek, főleg ruhának dísztelen, kivarratlan, sima része
◊ olyan <ruha, edény, használati tárgy>, amely diszten, ill. mázolatlan
◊ durvára, nem finomra örölt; darabos
parázat fn viz v. más folyadék, ill. nedves test felszálló gőzéinek, páráinak tömege, rétege; kipárolgás
parázna mn és fn olyan <személy>, aki házasságtörést követett el; házasságtörő
◊ parázna életű, feslett erkölcsű személy, főleg nő
parazol, parazoly fn napernyő
◊ esernyő
parázs mn omlós; lágy; puha
parázsol ige pörköl; éget; parázson sütőget
◊ beránt <pl. főzeléket>
parázsolt mn sült
parázsolt fn sült
parázsolt fn sült
parázol, parazoly fn napernyő
◊ esernyő
parázs
mn omlós; lágy; puha
parázsol ige pörköl; éget; parázson sütőget
◊ beránt <pl. főzeléket>
parázsolt mn sült
parázsolt fn sült
párbajtól fn <főleg Francia- és Olaszországban> párbajozásra használt, különféle formájú és hosszúságú tör
párbérl fn <a katolikus és a reformátoria egyháznál> egyházi adó, melyet az egyházközséghez tartozó házaspárok gabonaneműben v. más természetben szolgáltatásban, ill. készpénzből fizettek a lelkésznek, felekezeti tanítónak
parciális fn részvény; értékpapír
párd fn párdic
párdat fn olyan dal, dalszerű zenei betét, ill. dalműnek olyan részlete, amelyet két személy egymást váltva, egymásnak mintegy felelgetve ad elő
pardon fn <főleg halálás títelel kimondása után, ill. harcban, párvadában történt legyőzés után kért, adott> kegyelem
pardoníroz ige megbocsát; megkégyelmez
párdic, párdúcakagány fn párdicbörből készült kagány, mente, felsőruházat, kabát
paré fn füves térség; rét; legelő
paréj fn lásd paraj
parenzs fn szülő
parentáció fn gyászszedés; búcsúztató
parentézis fn zárójel
parés mn gyomos; gazos
parget fn lásd barhet
párhagyma fn pórhagyma
párharc fn két személy fegyveres mérkőzése, harca; párbaj; párvadal
paria fn irat másolata
páriáz ige iratot, dokumentumot lemosol
páripa fn tenyésztésre alkalmatlan, herélt ló
paripá ige nyargal; vágtazik
paríroz1 ige ◊ vigvásban útést, szúrást, vágást ◊ fölfog, kivéd, elhárít
◊ ellenfelének szűró v. vágó fegyverét harc közben saját fegyverével félrelőki, hatását elhárítja
◊ <támadást, támadó szándékot> kívéd, ügyes megoldással elhárít
◊ <>béli összecsapásban, vitában> a támadást ügyesen elhárítja; visszavág
paríroz2 ige ◊ fogad; fogadást tesz
◊ feltétlenül engedelmeskedik
párismadár fn ◊ veréb nagyságú, hasznos rovarírtó énekes madár; cinege; cinke
párlajelent fn ◊ rövid jelentet v. csevegés, melyet színpadon v. pódiumon két szereplő ad elő; páros jelenet
párka fn ◊ a sors római istennője
párkány1 fn ◊ védfal; sáncc
◊ elővár
párkány2 fn ◊ gyapjúból és kecskeszörből szőtt anyag
parkiroz ige ◊ parkosít
parlag fn ◊ több éven keresztül műveletlenül hagyott féld
parlaji mn ◊ élethezek java részét falun töltő, csiszolatlan modorú, műveletlen <személy>
◊ vad; kietlen
parlament fn ◊ küldött; követ
parlamentez ige ◊ vitatkozik; vitázik
párrna fn ◊ tollal, pehellyel bőven, de lazán megtöltött, széles, zsákformá ágynemű, melyet takaródzásra használnak; dunyha
◊ alsó dunyha, derékalj
◊ <székéren> a tengelyre erősített lapos fa, amelyen a forgyótyú mozog
pármaciha fn ◊ párhuzam; párrhaj
◊ sűrű szővésű textilanyagból, rendszerint anginból varrott zsák szerű tok, amelyet tollal megtöltnek, s aztán bevannak; párnak
párnafa fn ◊ fából készült alátét, amelyre vmilyen eszköz, szerkezetnek egy része nyugszik, fekszik
párnahaj, párnahéj fn ◊ párhuzamút
párnaszkéz fn ◊ kanapé; kerevet; pamítag
pármatánc fn ◊ olyan, eredetileg lakodalmi népi tánc, amelyet úgy járnak, hogy a fiatal sörte körben áll, egy legény párnával középen táncol, majd egy lány elé dobja a párnát, ráterdelenek, megcsököljék egymást, s aztán a lány táncol közepén, s választ egy legényt
parókás fn és mn ◊ parókák készítő iparos, fodrász
◊ a régi elavult formához ragaszkodó; a haladástól elmaradt; ósdi
parókia fn ◊ pap lakása és hivatala
parola fn ◊ lendületes, erőteljes kézfogás, kézzel másnak a tenyerébe csapás <üdvözülésül>
◊ ilyen mozdollat mint az adott sző, igéret nyomósításának, vmely megállapodás, egyezség megerősítésének jelképe
◊ kézfogással megerősített, nyomósított becseületszó
◊ jelszó
◊ engedély
◊ <gyermeknyelvben> pacsi
parolá, parolázik ige ◊ szívélyes, kedélyes közvetlenséggel kezet fog, szorít vkivel; kezel
◊ erőteljes lendülettel kezet szorít vkivel, kezelével a tenyerébe csap <rendszerint vmely igéret, egyezség, megállapodás megerősítéséül, az adott sző nyomatékául>; kezel, parolát ad vmire
paroli1 fn ◊ megkétszerzett tét
paroli2 fn ◊ egyenruha hajtójájára varrt, főként fegyvernemet jelző szövetdarab
párolkodik ige ◊ büszöög; párol
páros mn ◊ olyan <ember, állat>, akinek, amelynek párja, élettársa van
◊ házas <étel>
párosúi ige ◊ nemileg egyesül; párosodik; párizik; közösül
◊ egybekek, házasságot köt vkivel
párrím fn ◊ páros rím
part fn ◊ halom, domb lejtős oldala; domboldal; emelkedő
◊ töltésnek, mesterséges földhányásnak lesimított v. vmely növényen belüli, benőtt oldala; rézsű
párt fn ◊ pártoskodás; pártútés
◊ hasonló gondolkozásuk csoportja, tábora
párt a fn ő szalag v. női fejdisz, fejék

védelem; oltalom

páta fn ő szalag v. női fejdisz, fejék

lényesség, szüresség

levarrott szegély, korc, amelybe madzagot fűznek a ruha derék részének összehúzására

pártás mn ő eladó sorban levő, hajadon <nő>

pártáz ige <személyt, fejet> pártával, korona v. félhold alakú diszes fejékkal, koszorúval ékesít

<gatyát, szoknyát> pártaszerű övvel, azaz korcgal lát el; korcot varr vmire

pártázat fn ő pártány; perem; szél

parte, partecédula fn ő gyászjelentés

partéka fn ő portéka; áru

párhív fn ő az a személy, aki vikinek pártján van, annak politikai nézetét helyesíti, és érvényesíteni törekszik

parthív fn ő nagy anyagi haszonnal járó házasság

pártoló fn és mn ő lázadó; elégedetlenkedő

partos mn ő dombok, emelkedő <terület v. ennek része>; meneteles

partal szegélyezett, mélyedésben, környezeténél mélyebben levő <dolog>

partos mn és fn ő olyan <csopor, nép>, amelynek tagjai egymás között pártokra szakadva viszálykodnak, viaskodnak, pártoskodnak

vaknok, pártoskodnak

\* vikinek a pártján álló, vikinek pártját fogó személy

elfogult; részrehajló

pártútő, összeszküvő személy

hútlen

pártoskodik ige ő lázad

pártosság fn ő pártos, pártútő magatartás; pártoskodás; pártútés; pártvillongás; széthúzás

\* vmely féltész, párhuz húzó rokonszerv; részrehajlás; elfogultság

partőr fn ő nagyobb álló- v. folyóvizek partja biztonságának felügyeletével megbízott fegyveres alakulat tagja

pártútés fn ő egyes személyek v. kisebb csoportok felkelése a törvényes hatalom, ill. gyakorlója ellen

szervezkedés, összefogás vmely közösség egységének megbontására

pártútő mn ő olyan <személy, csoport>, aki, amely vmely közösség egységét, rendjét megbontva felkel, fellép ellene

pártvonal fn ő az az irány, amelyet vmely politikai párt vezetősége a párttagoknak követésre megjelölő

\* a pártnak egy bizonyos területen kiépített és aktív szervei együtt

parvenő fn ő szegényebb sorból származó, (hirtelen) meggazdagodott ember, aki előkelőnek tartott szokásokat igyekezik utánozni

párvádás fn ő párbaj

párvonalas mn ő párvádás, kockavetés
pas fn ő páros kockavetés

pasa, passa fn ő török tartományi kormányzó; basa

pasasér fn ő utas; utazó

\* férfi; ember; fickó; alak

kocsmavendég; vendég

\* személysállító hajó

pási fn ő idősebb rokon (pl. nagybácsi, nagynéni stb.)
pázt fn ő páztis; gyep

paskol ige ő vminkev v. vmihez erősen nekicsap v. odavág vkit, vmit

páskom, páskum fn ő legelő; fűves térség

\* osztatlan közös tulajdonban és használatban lévő földterület

passa fn lásd pasa

passió fn ő győtrelem; kinszenvedés

pást, pásti fn ő alacsony, sűrű füvel benőtt hely, legelő

\* páztis; gyepszőnyeg

pástétem fn ő hússal, hallal v. más töltelékelkelt töltött tésztafélé

paszamánt fn lásd paszomány
pasztoróra
pasztormány
pásztorít
pasztorale
arat,
pásztás
pásztágy
munkába
pászta
alkalmas
vkinek
passzus
passzionátus
rablás,
passzer
passzázs
paszpartu
paszományoz
aranyfonalakból
paszományos,
használt
paszomány,
pászol,
fonálcsomó
pászma
paszkvil,
paszkvilus
fn ◊ vki ellen irányuló gínyvers, gínyirat
pásztáz
paszomány, paszományt, paszamáint
fn ◊ arany-, ezüst-, selyem- stb. fonalakból sodort, ruha díszítésére használt zsinór
<szántóföldön v. szőlőben> keskeny és hosszú tábla; pászta
meghatározott mennyiségű szálból álló feltekert fonal; a motring, azaz rendszerint 150 szálból álló
fonálcsomó egy része
pásszol, pászsról
ige ◊ passzol; illik
pásszol
pásztorál
ige ◊ masztorál; összekoszol
◊ pancsol
pásszit
ige ◊ illeszt; kapcsol; passzit
pászta
fn ◊ kereszttelő alkalmával tartott vendégség, lakoma
pászka
fn ◊ húsvéti kalács
paskodál
ige ◊ torkoskodik; lopkod
paskonca
fn és mn ◊ virágos kender
◊ egyszerű, nem teljes <virág>
◊ nemzésre, szaporításra képtelen férfi, ill. magtalan nő
◊ herélt férfi; eunuch
◊ hitvány; elsatnyult; korcs
paskvil, paszkvillus
fn ◊ vki ellen irányuló gínyvers, gínyirat
pázsma
fn ◊ szörcsomó; tincs
◊ <szántóföldön v. szőlőben> keskeny és hosszú tábla; pászta
meghatározott mennyiségű szálból álló feltekert fonal; a motring, azaz rendszerint 150 szálból álló
fonálcsomó egy része
pászol, pászsol
ige ◊ passzol; illik
pásztorál
ige ◊ masztorál; összekoszol
◊ pancsol
pásztáz
pásszol
pásztorál
ige ◊ masztorál; összekoszol
◊ pancsol
pásztorál
ige ◊ masztorál; összekoszol
◊ pancsol
pásztovolta
ige ◊ passzol; illik
pásztumány, paszományt, paszamáint
fn ◊ arany-, ezüst-, selyem- stb. fonalakból sodort, ruha díszítésére használt zsinór
<szántóföldön v. szőlőben> keskeny és hosszú tábla; pászta
meghatározott mennyiségű szálból álló feltekert fonal; a motring, azaz rendszerint 150 szálból álló
fonálcsomó egy része
pászsol, pászsol
ige ◊ passzol; illik
pásztumány, paszományt, paszamáint
fn ◊ arany-, ezüst-, selyem- stb. fonalakból sodort, ruha díszítésére használt zsinór
<szántóföldön v. szőlőben> keskeny és hosszú tábla; pászta
meghatározott mennyiségű szálból álló feltekert fonal; a motring, azaz rendszerint 150 szálból álló
fonálcsomó egy része
pászsol, pászsol
ige ◊ passzol; illik
pásztumány, paszományt, paszamáint
fn ◊ arany-, ezüst-, selyem- stb. fonalakból sodort, ruha díszítésére használt zsinór
<szántóföldön v. szőlőben> keskeny és hosszú tábla; pászta
meghatározott mennyiségű szálból álló feltekert fonal; a motring, azaz rendszerint 150 szálból álló
fonálcsomó egy része
pászsol, pászsol
ige ◊ passzol; illik
pásztumány, paszományt, paszamáint
fn ◊ arany-, ezüst-, selyem- stb. fonalakból sodort, ruha díszítésére használt zsinór
<szántóföldön v. szőlőben> keskeny és hosszú tábla; pászta
meghatározott mennyiségű szálból álló feltekert fonal; a motring, azaz rendszerint 150 szálból álló
fonálcsomó egy része
pászsol, pászsol
ige ◊ passzol; illik
paszuly fn ◊ a hüvelyesek családjába tartozó, számos fajtában termesztett, fehér, piros v. sárgás virágú növény; bab
◊ a bab termése, hüvelye, a benne levő magokkal együtt
◊ babbal bevetett föld
◊ a bab érett, megszáradt magja, amelyet a hüvelyéből kifejtve megfőznek v. különféle célokra megörölnék
◊ bábjó készült étel
◊ kisfű himvesszője
pata fn ◊ hernyó; pondró
patacs fn ◊ mák
patakcsa fn ◊ kis patak; patakcsmák
patakzik ige ◊ pataként folyik
pataró fn ◊ nemzésre, szaporításra alkalmatlan férfi v. ilyen hím állat
◊ ügyefogyott, gyámoltalan személy
◊ homoszexuális férfi
patécs, petécs fn ◊ a bőrön keletkezett kiütés, elváltozás
◊ ilyen elváltozásokkal járó járványos betegség; vőrheny
patél ige ◊ sulykol; ver
paténa fn ◊ a szentmisében használt kis tál
páttens fn ◊ kinevezési okmány; kiváltságlevelvél
◊ szabadalmi okirat; szabadalom
◊ némely református teológia, ill. kollégium igazgatósága által nagy ünnepeken kibocsátott és a legátusoknak több példányban átadott nyílt levél, mely az ünnek jelentőségét méltatja, és a legátus támogatására buzdítja a híveket
patent fn ◊ szabadalom
patentiroz ige ◊ szabadalmaztat
patentirozott mn ◊ szabadalmazott, vmely célra alkalmazható, igénybevehető <találmány>
◊ saját találomnál, tehát olyan, ami senki másnak nem jutna eszébe
páter fn ◊ katolikus szerzetes
◊ pap
patetikus mn ◊ emelkedett; ünnepélyes; fennkölt; magasztos
patics fn ◊ vastagabb vesszőkből talpfa közé erősített v. a földbe ásató karok közé font sővény, amelyet istálló, ől, viskó falának építéséhez használnak
◊ vesszőből font és sárral tapasztott fal
◊ hajlós karó; hasított husáng
patika fn ◊ orvosság; gyógyszer
patikáros, patikárius, patikás fn ◊ patikus
◊ árus; boltos
patikászer fn ◊ gyógyszer; orvosság
pating fn ◊ az az erős vaskarika v. lánc, régebben szij v. gúzs, amely az eke gerendelyét, a fogakkal ellátott részét az eketáligához kapcsolja
◊ zsinéig; szalag
patkány fn ◊ vakondok
patkás fn ◊ ül-, alvó- és tárolóbútor
patkol ige ◊ <vmely növelem> nemileg közösül
patok fn ◊ fricska; pöccints
patriarcha, patriárka fn ◊ a görög keletieknél vmely nemzeti egyház legfőbb vezetője
◊ a nemzettség, törzs ősatyja v. ritkán általában ősatya
◊ <a zsidó törzsi társadalomban> nagyobb szerepet játszó, szent életű idős férfi
patricius fn ◊ <különösen a feudalizmus korában> a városi, nem nemes, általában kereskedő polgárság régen meggyőkeresedett, gazdag, tekintélyes családjaiból származó, a polgárság legfelsőbb rétegéhez tartozó személy
◊ nemes; nemeseember
patrióta fn ◊ hazafi; a szülőföldjéért állozatokat hozó személy
patriotikus mn ◊ hazafias; hazaszerető
patró fn ◊ ör; bakter
patron fn ◊ töltény; lőszer
patróna fn ◊ vikit v. vmely közösséget, intézményt stb. kegyesen védelmező, pártfogó, támogató nő
patronátus, patronázs fn ◊ oltalom; pártfogás; védőkéső
patrontáska fn ◊ tölténytáskaid
patrónus fn ◊ jóakaró; pártfogó; védnök
patrul, patrol fn ◊ járőr
patrollíroz ige ◊ járőrözni meg; őrjárat
patrollíroz vkit ◊ tüzér; ágyúkezelő
patrulíroz vkit ◊ gúny; csúfolódás
patrolīroz vkit ◊ perpatvar; veszekedés
patvar1 fn ◊ rágalom; megváltoztatás
patvar2 fn ◊ lomtár
patvaria fn ◊ pereskedés, per
patvarista fn ◊ vmely ügyvéd mellett segédkező, jogvégzett egyén; joggyakornok; ügyvédbőjtár
patvarokodik ige ◊ mérgezésen, indulatosan beszél; veszekedik; perlekedik; cívó dik
patvaros fn ◊ rágalmazó; hamisan vádaskodó
patvaroz ige ◊ rágalmaz; igaztalanul vádol
páty, patyosz fn ◊ szösz
patyol ige ◊ göngyöl; csavar; teker
patyolat fn ◊ a legfinomabb lenfonából készült, ritka szövésű, hőfehér vászon; finom, fehér gylcés
patyolatrend fn ◊ azonosnép; asszony; nő
patyollók fn ◊ sütöök; úritök
paulinus fn ◊ magyarországi eredetű katolikus szerzetesrend tagja; pálos
pauza fn ◊ szünet; megszakítás
pauzál ige ◊ szünetet tart; szünetel
pauziroz ige ◊ átmasol
pavilion, pavillon fn ◊ szórakozás, pihenés, húülés céljára épített kerti ház
pazal, pazérol ige ◊ pazarol; eltékozló
pazar mn ◊ pazarol; tékozló
pazarfény fn ◊ pompa; fényűzés
pec fn ◊ mészégető kemence
pecál ige ◊ horgot pedz
pecáz ige ◊ olyan nyeréskedő játékot játszik, amelyben az a nyertes, aki a földön húzott vonalat bizonyos távolságról dobott pénzdarabbal leginkább megközelíti
peccent ige ◊ pöccent; pöököl
péce fn ◊ határ; határpózna
pecék fn ◊ hurkapálcika
pecék ige ◊ olyan nyeréskedő játékot játszik, amelyben az a nyertes, aki a földön húzott vonalat bizonyos távolságról dobott pénzdarabbal leginkább megközelíti
pecék ige ◊ olyan nyeréskedő játékot játszik, amelyben az a nyertes, aki a földön húzott vonalat bizonyos távolságról dobott pénzdarabbal leginkább megközelíti
pécefn ◊ határ; határpózna
kı, zömök gyerek v. ember; pocok
pecér fn ő sintér, gyeptomser segédje
◇ kutyaakkal bánó, őket gondozó, főleg vadászebecket idomító személy, ill. alkalmazott
◇ <falkavadaszatokon> a vadászkutya farkáját kivezető és irányító, rájuk felügyelő személy
◇ csatlós; poroszló; törvényzsolga; hajdú
pecera fn ő pállinkafőző kunyhó
peckás fn ő tüzzel bánó, ehhez értő szolgalegény; fűtő; kályhafűtő
◇ kazánfűtő és gépségeség a cséplégépnél
peckel ige ő gombokkal való játék, gombozas közben> gombot fricskázó mozdulattal tovább
◇ pöcköl; pőccent
◇ pecekel dda- v. megerősít, összekapcsol, megszorít vmit
peco fn ő kezdetleges, szalmatetővel fedett építmény, amely a juhok nyári és téli védelmére szolgál
pecs fn ő pócs
pecsenye fn ő sült hús
pecsét, pőcsét fn ő pecsényomó, rendszerindent pecsétyűrű, ill. ennek felmutatása mint vmely szőbeli üzenet, rendelkezés hitelesítője
◇ peccéstel elláttott hivatalos irat, oklevél, adománylevél
◇ szepő
pecsétele, pőcsétel ige ő <igazsághoz, erkölcsi állásponthoz való hűséget rendszerint élete árán>
bebizonyít; megpecsétel
pecsétés, pőcsétés mm ő peccétel elláttott palackban levő, rendszerindent régebbi évjáratú finom <bor>
pecsétnyomó fn ő bélyegző
pecsétviasz fn ő pecsétviasz
pecsvics fn ő a Habsburgok feltétlen, szolgai híve, konzervatív párti, alikus felfogású személy
◇ túlbuszgó kormánypárti, maradi ember, főleg politikus
pedagógium fn ő nevelőintézet; konviktus
pedantéria fn ő aggályos rendszeretet; kicsinyes rendszeresség
pedellus fn ő iskolai altiszt; hivatalsegéd; különösen a rangban első
peder ige ő pódör; sodor; csavar
pediglen, peniglen ksz ő pedig
pedintér fn ő gyalogos; járókelő
pedlár fn ő házaló; úgyönk
pedrő, pódrő fn ő az a kenőcs, amellyel a bajaszt a kívánt, rendszerindent hegyes formára pedrik; bajuszpedró
peg mm ő tarka <lő>
pegyet fn ő szibériai szürke mokus, ill. ennek prémje
pej mm ő vörösesbarna szőrű, fekete sőrénys és farkú <lő>
pejka, pejkö mm ő vörösesbarna
pejslí fn ő különféle állati bősésekkel készült étel
◇ tüdő
pékins fn ő kínai selyem
példa fn ő vmiből vett minta, mutatóba való darab, mennyiség
◇ elrettentő, visszataszító csúfság
◇ (jelzőként) rút; ossmány; cégéres
példabeszéd fn ő közmondás; szokásmondás; szólásmod
◇ erkölcsi tanulságot tartalmazó, költött történet, elbeszélés; példázat
példány fn ő vmely személy, dolog mint vmely típusnak jellemző képviselője; egy a sok hasonló közül
◇ példakép; mintakép; példa
példánygazdászat fn ő jól felszerelt a legfejlettebb mezőgazdasági módszerek alkalmazásával korszerűen, kiváló eredménnyel, nagy jövedelmezőséggel termelő gazdaság, amely mintaszerű berendezésével és termelölumunkájával más gazdaságok példája lehet; mintagazdaság
példánykép fn ő példakép; eszménykép; példa
példányos mm ő mintaszerű; példaszürű; eszményi; ideális
példaszó fn ő példabeszéd; közmondás; szólasmondás
példázat fn ő jelkép; szimbólum
példázat igé ő célzásokat tesz; példálózik
pele fn ő a mókuszhou hasonló kis rágszáló állat
plerin fn ◊ a vállat fedő széles, ujjatlan körgallér
pelle fn ◊ hópehely; pihe
pellengér, prengér fn ◊ oszlopszerű büntetőeszköz, amelyhez az elítéletet meghatározott ideig hozzááncolták, és ezáltal kitették a környezet gúnyjának; szégyenfű; szégyenoszlop
pelyp, pelyv mn ◊ selyp; pösze
pelyva, polyva fn ◊ a pászittővek és a sásfélekr virágát körülvevő egy-két pikkelyszerű, vékony, hártvás leverlők
   ◊ a gabonaszemet borító, vékony, hártvás levélkék, ill. ezeknek a csépléskor leváló és összegyűlő tömege
   ◊ a kicsépelt gabona szárának és a kalász összetört részeinek törmeléke, rendszerint a termék hígával;
   törek
pemet, pemét, pemetef fn ◊ hosszú rúd, nyél végére szalmából, kukoricahéjából, néha pemetefükből kötött csutak, seprő, amellyel a befűtött kemence belsejét a kenyér bevetése előtt kitisztítják
   ◊ ilyen, de rövidebb nyelű seprőféle eszköz, amelyet vízbe mártva locsolásra használnak (főleg kovácsok)
az izzó parázs befececskendésére
   ◊ hosszú rúd végére kötött rongycsomó, amelyet tűzoltásra használnak
   ◊ rendezetlen csomó, főleg haj
   ◊ pemetfű; pemetef
pemétfű, pemetefü fn ◊ parlagokon, legelőkön közönséges, tojásad v. kerekded, ráncos levelű, gyapjas,
molyhos gyógynövény, amelynek fehér virágára van
pempő fn ◊ rosszul kelt v. sületlen, ragadós kenyér
pempölőce fn ◊ hamuban gyorsan sült étel
pencel fn ◊ ecset; pamacs; penzli
pendely, pendel fn ◊ vászonból készült, bő, hosszú női ing
   ◊ hosszú, ingszureru ruha, már járni tudó kisgyermeket viselte, amíg szoknyát v. nadrágot nem kapnak
   ◊ fehér házivaszonból készült alsószoknya „közvetlenül a testet takarja v. pedig az ing fölött viselik”
penderít ige lásd pőndőrit
penderült ige ◊ <előlény> testben v. anyagi helyzetében gyarapodik
pendszom fn ◊ vasárnap délután tartott, félleg spontán táncalkalom
penecilus in lásd penicilus
peneg ige ◊ peng; cseng; szól
penész fn ◊ vén, csúf személy; vénség; banya; szipirény; penészvirág
   ◊ <állandóslult szókapcsolatokban:> fene, nyavalya; vmely kör, betegség
penetráns fn ◊ átható, nagyon erős, orrfacsaró <szag>
pengűd fn ◊ gitár
pengő, pöngő fn ◊ fémől készült, vert pénzdarab <a papírpénzzenkellelltében>
   ◊ csengő hangot adó fémdarab, különösen sarkanyú
pengős1, pengős2 mn ◊ egy pengőt érő, egy pengőbe kerülő <áru>
   ◊ bizonyos számú pengőt érő, annyi pengőbe kerülő
   ◊ bizonyos számú pengőt kitévő
   ◊ bizonyos számú pengő fizetéssel járó
   ◊ pengőben számított, fizetett, készített
pengős3, pengős4 mn ◊ pengetős
penicilus, penecilus fn ◊ ecset; penzli; pamacs
   ◊ kés, amellyel hajdan az írásra használt lúdottolat hegyezték
   ◊ zsebkés; bicska
peniglen, penig kzs ◊ pedig
penitencia fn ◊ bünbánat; vezeklés
penna fn ◊ író toll, főként írásra használt lúdott
   ◊ írói tehetség, képesség, szándék, működés
pennaháború fn ◊ vita; tollharc
pennás mn és fn ◊ írástudó
péntekel ige ◊ bőjtül
pénz fn ◊ halpikkely; halpénz
pénzbeli mn ◊ a pénzügyi, anyagi helyzetre vonatkozó
pénzcarnok fn ◊ bank
pénzecske fn ◊ kisebb, csekély értékű pénzdarab; aprópénz
hitszegő, áruló, hűtlen <személy>

Perfídia fn ó árulás; csalás; gazság

Pergamen fn ó oklevél; okirat

Pergament fn ó szőrtelenített, simára kidolgozott állatbőr; pergamen

Pergamentpapír fn ó rongyóból gyártott, áttetsző, de a levegőt és a vizet, zsírt át nem eresztő, erős, a pergamenhez hasonló papír; pergamenpapír

Pergamentszínű mn ó sárgás

Perge, pörge mn ó föléleked kunkerodó

Pergel ige ó <etelfelélet> pörkol, pirít; megpirít

Pergel ige ó <etelfelélet> kielvászt, kisüt

Pergelt mn és fn ó pörkölt; pirított

Pergel ige ó egyhangúan, gépiesen mond vmit

Pergetyű fn ód szőrű, simára kidolgozott állatbőr;

Pergamentpapír fn ó rongyból gyártott, áttetsző, de a levegőt és a vizet, zsírt át nem eresztő, erős, a pergamenhez hasonló papír; pergamenpapír

Pergamentszínű mn ó sárgás

Perge, pörge mn ó fölfelé kunkerodó

Pergel ige ó <etelfelélet> pörkol, pirít; megpirít

Pergel ige ó <etelfelélet> kielvászt, kisüt

Pergelt mn és fn ó pörkölt; pirított

Perget ige ó egyhangúan, gépiesen mond vmit

Pergetyű fn ód szőrű, simára kidolgozott állatbőr;

Pergő fn ó orsó

Periódika fn ó időszakos sajtótermék; folyóirat

Periódus1 fn ó havibaj; menstruáció

Periódus2 fn ó körmondat

Peritus mn ó tapasztalt; gyakorlott; jártas

Perjel fn ó <az apát mellett> vmely kolostor gazdasági ügyeinek intézője, gondnoka

Perkál fn ó sűrű vászonkötésű, finom pamutszövet

Perkvizicció fn ó házkutatás

Perl fn ó gyöngy; igazgyöngy

Perlekedés, pörlekedés fn ó perek folytatása; pereskedés

Perlekedik, pörlekedik ige ó pereskedik; perel; pert folytat

Perló fn és mn ó prókátör; ügyvéd

Perlődik ige ó veszekedik; perlekedő

Perlekedés, pörlekedés fn ó perek folytatása; pereskedés

Perlekedik, pörlekedik ige ó pereskedik; perel; pert folytat

Perlekedik ige ó pereskedik; perel; pert folytat

Perló fő és mn ó prókátör; ügyvéd

Perlődik ige ó veszekedik; perlekedő

Perlódnik ige ó veszekedik; civakodik; békétlenkedik

Permanens mn ó állandó; folyamatos; hosszas

Permed ige ó éled; éledezik

Permet fn ó permetező eső

Permeteg nn és fn ó igen apró, sűrű cseppekben hulló, permetező, szemerklő <folyadék, nedvesség>

Permeteg fn ó igen apró, sűrű cseppekben hulló, permetező, szemerklő <folyadék, nedvesség>

Permeteg fn ó igen apró, sűrű cseppekben hulló, permetező, szemerklő <folyadék, nedvesség>

Permeteg fn ó igen apró, sűrű cseppekben hulló, permetező, szemerklő <folyadék, nedvesség>

Permeteg fn ó igen apró, sűrű cseppekben hulló, permetező, szemerklő <folyadék, nedvesség>

Permeteg fn ó igen apró, sűrű cseppekben hulló, permetező, szemerklő <folyadék, nedvesség>

Permeteg fn ó igen apró, sűrű cseppekben hulló, permetező, szemerklő <folyadék, nedvesség>

Permeteg fn ó igen apró, sűrű cseppekben hulló, permetező, szemerklő <folyadék, nedvesség>
persenés fn ◊ pősenés; pattanás
perspektíva fn ◊ lát kép; kilátás; látvány
◊ távcső; látcső; messzelátó
persziflázs fn ◊ kígyónyolás, kinevetés a szellemes torzító ábrázolás eszközével
perszóna fn ◊ személy; egyén; személyiség
perszonális fn ◊ <1848-ig> az a főtisztviselő, aki az igazságszolgáltatásban a királyi táblának, az országggyűlésen pedig az alsótáblának volt az elnöke, és mindkét helyen a király személyét képviselte; személynők
perszvadékál ige ◊ felszólít; felkér; utasít
pertli fn ◊ pamutból v. más ilyen anyagból zsinórszerűen szőtt keskeny szalag
pertraktál ige ◊ megtárgyal; alaposan megbeszél vmely kényes ügyet
perváta fn ◊ árnyékszék; illemhely; pöcegödör; trágyadomb
◊ pöcegödör; trágyadomb
pervertál ige ◊ megront; elzülleszt
perzsa fn ◊ perzsaszőnyeg
perzsely fn ◊ persely
pesel ige ◊ vizel; pisál; hugyozik
peshed ige ◊ poshad; áporodik
◊ tesped; hever; lebzel
◊ savanyodik
pesheszt ige ◊ savanyít; erjeszt
◊ poshaszt
pest fn ◊ mészégető kemence
◊ barlang
pestálhat, pestálódik ige ◊ példálódzik; célozgat
pestilencia fn ◊ ragály; kör; betegség
pestis fn ◊ patkányok, ill. ezek bolhái által terjesztett, a nyirokmirigyek gyulladásával és elgennyesedésével járó, egyik legpusztítóbb járványos betegség; dőgvész
pesze 1 mn ◊ pösze; selypes; selypitő
pesze 2 mn ◊ anyai nagyszülő
peszébátya fn ◊ nagyvácsl
peszett fn ◊ piszok; kosz
peszmeg fn ◊ kétszersült
◊ keletlen v. sületlen, rossz kenyér
◊ ragadós tészta
◊ kotyvalék; keverék
◊ lekvár
◊ túlérett gyümölcs
◊ főzéssel besűrített szőlőmust
peszter, peszterke fn ◊ kis tórszerű kardfajta
◊ sebeszkés
peszterkedik ige ◊ ellenszegül; fellázad; berzenkedik
◊ iparkodik; erőkkök; tehetetlenül igyekszik, mesterkedik vmiben
◊ settenkedik; sürögödik; forgolódik
◊ szóródik; leesik; repül
peszterkél, piszterkál ige ◊ babrál; piszkál
◊ piszmog; pepecsel
◊ kotorász; vajkál
◊ bolygat; háborgat; noszogat; ösztökél
pesztra, peszra fn ◊ kis gyermek gondozására felfogadott, rendszerint fiatalabban női alkalmazott
peták fn ◊ 5 krajcár értéktő ezüst pénz, amelyet I. Ferenc király a XVIII. században kezdett veretni
petárda fn ◊ puskaporral töltött, harang alakú, fémből való edény, amelyet hidak, kapuk felrobbantására használtak
petécs fn lásd patécs
petek fn ◇ csetepaté; veszekedés; perlekedés; összeszőlalkozás
petél ige ◇ <madár hímje> közösül a nöstennynel; búbol
petrence fn ◇ az összegyűjtött szénából, szálas takarmányból> két rúdon egyszerre elvihető kisebb csomó, rakás
◇ (jelzőként) annyi <széna, szálas takarmány, szalma>, amennyi egy villával elvihető
◇ aratók által használt szénagyűjtő villa
petró, petrol fn ◇ petróleum
◇ köölaj
petyege ige ◇ fecség; locsog
◇ <gyermek> pötyög, gagyog, csacsog
◇ <vmi> apró, egymást gyorsan követő ütésektől származó halk hangot ad
◇ <csirke> halkan csípog
petyhed, petyhídik ige ◇ meglágyul; megolvad
petyhűdt mn ◇ frissességét v. szilárdságát vesztett, állott ◇<étel, ital>
petyhűszik ige ◇ korhad; bomlik; mállik
◇ ernyed; lohad
petymeg fn ◇ mezei gőrény
◇ ennek kikészített gereznája, prémje, szörös bőre
petty fn ◇ kicsi, kevés, csepp vmiből
pezsseg, pezsg ige ◇ <emberek, állatok nagyobb csoportja> egymás hegyén-hátán tolongva, élénk mozgásban van; hemzseg; nyűzsög
pezsereg ige ◇ lassan formi kezd ◇<víz>
pezsgő fn ◇ sződabikarbóna
pézsma fn ◇ erős szagú anyag
◇ űz nagyságú állat, amelynek egyik mirigyéből az illatanyagot nyerik
◇ a rözsafélék családjába tartozó növénynek, legismertebb faja ◇ a nedves, lápos réteken növő,
sötétbíbor virágú orvosi vérfű;
pezsma
pianoforte fn ◇ zongora
piarc fn ◇ piac
pice fn ◇ halfogó horog
picorka mn ◇ igen kicsi, picike ◇<testalkat>
picula fn ◇ tizkrajcáros váltópénz; hatos
◇ fillér; fitying
picsek fn ◇ tücsök
picsog ige ◇ szipoga sír; pityereg
piedesztál fn ◇ szobornak, oszlopnak a talapzata
pietás mn ◇ vallásos; ájtatos; kegyes
pifpafoz ige ◇ lövöldöz; lő; tüzel
pige ige ◇ lásd bige
pigézik ige ◇ lásd bigézik
pil fn ◇ lélegzet; söhaj
pika1 fn ◇ lándzsához hasonló, hosszú nyelű szúrófegyver
pika2 fn ◇ hajfonat; copf
pika3 fn ◇ kukorica címere
pikador fn ◇ lovas bikaviador
pikét1 fn ◇ feltünő, kiemelkedő hely
pikét2 fn ◇ járőr; örcsapat; örség
pikiroz ige ◇ bosszant; csípked
pikirozás fn ◇ palántának a melegágyból a szabadba való kiültetése
pikk fn ◇ neheztelés; harag
pikláció fn ◇ ivászat; tvörnya
pikó1 fn ◇ csipkeszerű szegély külső szélén egy-egy kiálló fűlecske, felőr
◇ <kollégiumban lakó diákok számára> naponként osztott friss kenyéradag, cipő
pikó2 mn ◇ ittas ember módjára viselkedő, bolondozó, ügyetlenkedő ◇<személy>
pikoló fn ◇ vendéglátó-ípari tanuló, aki vendéglőben v. kávéházban italt szolgál fel, v. az újságokat kezelő; borfiú
◊ rendszerint hosszúkás, fuiletlen pohárban felszolgált két deci sör
◊ kávéházban felszolgált kis adag, kb. egy deciliternyi feketekávé

pikonhög fn ◊ fegyverzet részeként hegyes bőrisak
piksziis fn ◊ doboz; persely; szelence
piktor fn ◊ festő; festőművész
◊ szobafestő
piktúra fn ◊ festészett; festőművészset
◊ festmény; kép; vászon

pikula1 fn ◊ a fuvarolóhoz hasonló, de annál kisebb és egy oktávval magasabb hangú fűvős hangszer; pikoló
◊ <falusi cigányzenekarban:> magas hangolású klarinét

pikula2 fn ◊ fillér; fitying; garas
pikulás fn ◊ pikulán játszó cigányzenész
pila mn ◊ vaksi; pislogó
◊ feleszű; ügyetlen
◊ pilakoló
pilács mn ◊ mécses; kis lámpa
pilácsol ige ◊ könnyezik
◊ pilskol
◊ pislog

pilákol ige ◊ pislog
pillárd, pilliárd fn ◊ billiárd

pilinc, pilincke fn ◊ két végén hegyesre faragott arasznyi fadarab, amellyel úgy játszanak, hogy a földre fektetik, s egyik végét bottal megüti, ettől a levegőbe pattan, és akkor elütiik, mint a labdát; bige

pilinckázik, pilinckékiz ige ◊ pilinccel, bigével játszik; bigézik
piling fn ◊ ajtózár kívül eső része; lakat
◊ ajtóretesz
◊ kilincs
pilinga fn ◊ kés v. kard pengéje
◊ borotvapenge

pillinkó mn ◊ pici; apró

pillis1, piles fn ◊ a kenyérnek süléskor kihasadó és kidudorodó része; gyürke
◊ a kenyér megszegésekor levágott nagyobb, hosszúkás darab
◊ levakart, lereszelt tárgy

pillis2 fn ◊ <katolikus pap feje tetején> kiborotvált kis kerek rész; tonzúra
◊ némelyik szerzetesrend tagjainak egészen borotvált feje teteje, melyet csak egy hajkoszorú vesz körül

pillis3 fn ◊ a virágnak az a része, amely a nektárt választja ki; mézőfűjtő

pillka fn ◊ hordódugó
◊ kavics, amellyel a gyerekek játszanak
◊ két végén hegyesre faragott arasznyi fadarab, amellyel úgy játszanak, hogy a földre fektetik, s egyik végét bottal megüti, ettől a levegőbe pattan, és akkor elütiik, mint a labdát; bige

pillanat fn ◊ vkire, vmire vetett gyors tekintet; pillantás

pillancs fn ◊ pilisákoló fényforrás; mécses
◊ szem

pillangó fn ◊ ruhadarabok diszítésére használt csillogó, kerek lapocska; flutter

pillangós mn ◊ pillangókkal, azaz flitterekkel diszített; cicomás

pillant ige ◊ pislant; pislog

pillantás fn ◊ egy szempillantásnyi idő; pillanat

pillanat fn ◊ pillanat; pillantás

pille1 fn ◊ a kenyér sütőskor kidudorodó vége; gyürke
◊ a kenyér megszegésekor levágott kisebbik darab

pille2 fn ◊ forralt tejen kihüléskor képződő hártya, bőr
◊ gyengébb, fiatal, rosszul kezelt bor felületén levő fehér penész v. hártya; borvirág; pimpő

pille3 fn ◊ lepke; pillangó

pilledt mn ◊ <vmely erőfeszítéstől v. nagy melegtől> bágyadt, lankadt, tikkadt

pillenyakkendő fn ◊ csokornyakkendő

pillés mn ◊ pillével fedett; bőrös
pipatórium fn ◊ dohányzó; pipáztás
◊ pipák tartására való állvány, polc
◊ pipagyűjtő

pipázik, pipáz ige ◊ <kémény> füstöl

pipe fn ◊ kisliba
◊ kicsírke
◊ madárfióka

pipeg ige ◊ csipog; csicsereg
◊ kényeskedve, nyąfoga beszél

pipere fn ◊ <beszédben, írásban>: sallang, cicoma, cifraság

piperés mn ◊ piperével, ékszerekkel, feldíszített és kisminkelt; felpiperézett; felcicomázott
◊ olyan <nő>, aki szereti a piperét, szépítőszereket, gyakran piperézi magát
◊ pipereccıkkek, sminkkészlet tartására való
◊ piperében gazdag <beszéd, írás>; sallangos; cifra

pipereüzlet fn ◊ illatszerbolt

piperéz ige ◊ <beszédet, írást> cifráz

pipes fn ◊ kisliba

pipeskedik, pipeskedik ige ◊ <főleg nő> piperézi magát, cifráldik, feltűnést keresve, a tetszést hajhászva öltözködik
◊ hetykén, tetszelegve, rátartian jár, büszkélkedik, kényeskedik
◊ <rendszertint nem fiatal nő> nagyon kedvesnek igyekezik mutatkozni, finomkodva, édeskésen viselkedik, esetleg 12 unatvó v. nevetséges módon tesz-vesz, affektál

pipi mn ◊ píros

pipics fn ◊ olajjal táplált, kanócos, édenyszerű mécses, amely asztali és kézi világító eszközként egyaránt használható

pipiske fn ◊ pacsirta
◊ kényeskedő, finomkodó fiatal nő
◊ madár alakú kis fonott kalács

pipiskezdik ige ◊ lábujjhegyre állva ágaskodik
◊ hetykén, tetszelegve, rátartian jár, büszkélkedik, kényeskedik; pipeskedik

pipité fn ◊ kóros bőrkeményedés a szárnyas nyelvén; pip
◊ száj széle

pipitér fn ◊ kamilla; orvosi székfű

piramid fn ◊ gúla alakú, óriási síremlék; piramis

pirholagos mn ◊ pirosas; halványpiros

pirics fn ◊ léčvázas szerkesztésű, főleg gyékénnyel v. szalmával befont, keskeny ágy

piricsk fn ◊ verésre, fenyítésre használt léč
◊ ezzel mért ütés; verés

pirijel fn ◊ előljáró; tisztségviselő

pirított mn ◊ megperzelt bőrü

pirkad ige ◊ piros színűvé válík

pirkadarás fn ◊ pirosodás

pirók fn és mn ◊ rót hajú ember
◊ rót hajú, ill. piros arczsinű
◊ vörhýes szörű v. tollú állat
◊ rót; sárgás-vöröses

pironság fn ◊ szégyenkezés; szégyen
◊ megszégyenítés; pirongatás

piros mn és fn ◊ vörös hajú
◊ piros arcú
◊ piros színű bor; vörös bor

pirosít ige ◊ pirosítóval, lakkal, rúzzsal beken vkit, vmit
pitosító fn ◊ piros színű arc-, ajak v. körümfesték, rúzs, ill. piros lakk
pirosul ige ◊ pirossá válik; pirosodik
◊ piros szint mutat; piroslik
pirulacsináló fn ◊ patikus; gyógyszerész
pisegetés fn ◊ csalogatás; csábítás
piskoc, piskolt fn ◊ kékésfénér, fényes, könnyen hasadó, karcusú, oszlopos kristályokból álló fém; antimonérc
pìsla fn és mn ◊ pilla; szemhéj
◊ álmos v. pislogó, hunyorgó szem, nézés
◊ pislakoló, gyengén világító <fény, mécses>
◊ ilyen fényű <fényforrás>
pislen, pislény fn ◊ kiscsirke; madárfióka
pispek fn ◊ püspök
pistor fn ◊ pék
piszeg ige ◊ hang nélkül, fojtottan, csendesen szipogva sírdogál; szepeg
piszi fn ◊ kiskutya
piskkálódik ige ◊ aprókékosan, hosszán veszödik, bibelődik, piszmog
piszke fn ◊ zöldesfénér v. pirosas színű, savanykás izű, bogyó alakú gyűmölcs, amelyet főleg leves és mártás készítésére és a konzerviparban is használnak; pöszméte; egres; köszméte
piszkosodik ige ◊ piszkolódik; koszolódik
piszkutál ige ◊ píszkál; birizgál
piszingöl ige ◊ ideje engedi; ráér
piszma mn ◊ písmogó; szőszmötőlő; babráló
◊ píszkoló; maszatoló
piszmoledik ige ◊ bibelődik; babrál; vacakol
piszra mn ◊ fehérorrú, illetőleg az orrán fehér foltos
pisszeg ige ◊ csendes szipogással, hang nélkül szepegve sir, sírdogál
◊ sziszegő hangon mond vmit
pisztergál, piszterkál ige ◊ babrál; piszkál
◊ bolygat; háborgat; noszogat; ösztökél
piszma mn ◊ písmogó; szőszmötőlő; babráló
◊ píszkoló; maszatoló
píszmolódik ige ◊ bibelődik; babrál; vacakol
piszra mn ◊ fehérorrú, illetőleg az orrán fehér foltos
pisszeg ige ◊ csendes szipogással, hang nélkül szepegve sir, sírdogál
◊ sziszegő hangon mond vmit
pisztergál, piszterkál ige ◊ babrál; piszkál
◊ bolygat; háborgat; noszogat; ösztökél
pita fn ◊ lepényféle, tojással készült sült tészta
pitar fn ◊ lašd pitvar
pite' msz ◊ <csirke- és tyúkhívó szó>
pite’ fn ◊ gabona- v. kukoricalisztből tejjel, tojással sűrűbb palacisintatésztává kavart, kb. fél centiméter vénkonságúra zsíros tepsibe öntött s úgy kisütött lepény
pitéle fn ◊ malomszita
◊ szítált liszt
píllő fn ◊ víztartó edény; vödör; puttony
píllik fn ◊ malomszita
pítteg-pattog ige ◊ éles hangon, szaporán zsémbe, zsörtolódik
◊ <személy> élénk mozgással hol itt, hol ott terem
pittoreszk fn ◊ festeni valóan szép; festő ecsetjére való
pitvar, pitar fn ◊ <parasztházban> az a helyiség, amelybe közvetlenül az udvarról v. a tornácról lehet bejutni, s ahonnan a többi helyiség nyílik, és amelyet rendszerint konyhaként és szobaként is használtak
◊ <más épületben> benyíló, elülső tér
◊ könyöklő és oszlopok nélküli tornác; a ház eleje
pitye fn ◊ csirke
pityer fn ◊ búbos pacsirta; pipiske
pityereg ige ◊ <nőstény pulyka> kicsinyeit hígogatva sajátságos, halan csattogó hangon szól
pityipalkó fn ◊ közélebbiről meg nem nevezett, jelentéktelen v. humorosnak tekintett személy; akárki; bárki
◊ senki
pityke fn ◊ fémhóból, főleg rézből készült füles, lapos gomb <rendszerint férő felsőruhán>
◊ értéktelen dolog
pitykegomb fn ◊ fémhóból, főleg rézből készült fémkocsi v. egészen domború füles gomb
pitykés mn ◊ pitykével ellátott <ruhadarab>
◊ pitykés kabátot, zubonyt viselő <személy>
Pitykéz ige ◊ <ruhadarabot, főleg mellényt> pitykével ellát, díszít
Pitykézik ige ◊ <főként férfról> tréfás szóhasználatban: nemileg közösül
Pitymallat fn ◊ az a napszak, amikor napkelte előtt világosodni kezd a keleti égalj; az első reggeli derengés ideje; kora hajnal
Pityóka fn ◊ krumpli; burgonya
Pityókás1 mn ◊ kissé ittas; becspíttet; pityókos
Pityókás2 mn ◊ krumplis; burgonyás
Pityókos mn ◊ kissé ittas, becspípett <ember, főleg férfi>, különösen olyan, aki kedélyes v. humoros hatást kelt
Pitypalatty fn ◊ fürj
Pitty fn ◊ szájjal való pattintás
  ◊ szájbiggyesztes
  ◊ alsó ajak
  ◊ lebiggyeszett ajak
Pittyed ige ◊ lebiggyed; felett
Pittyenget, pittyeget ige ◊ biggyesztet
Pizse, pizsele fn ◊ és msz ◊ csibe
  ◊ <csirkehívó szó>
Pizseg ige ◊ hemiszeg; nyúzsög; pezseg
  ◊ csipog; csivog
Pizseget ige ◊ ajakkal, nyelvvel való csettintéssel v. pisszegetéssel hív, csalogat
  ◊ csipog; csivitel
Pizsíntek fn ◊ pacsíta
Placc fn ◊ beépítetlen sík terület, nagyobb tér, amely ketonai gyakorlatozás, szórakozás, sport céljaira használható
Placatum fn ◊ jóváhagyás; beleegyezés; hozzájárulás
Plága fn ◊ ütés; csapás
Pláj fn ◊ havasi tisztás
  ◊ hegyi ösvény, átjáró
Plájás fn ◊ határokr
  ◊ erdőr; mezőr
  ◊ hajdú; megyei szolga
Plajbász fn ◊ palából készített vékony rudacska, amellyel a palatáblára írnak; palavessző
  ◊ <tréfás megnevezésként: ceruza
Plajte fn ◊ csőd; bukás; összeomlás
Planéta, plánéta fn ◊ bolygó
  ◊ égitest; csillag
  ◊ <a csillagjósításban> a csillagoknak az emberi sorsokat meghatározó állása; csillagzet; vmely csillag
  ◊ jegye
  ◊ az ember sorsára vonatkozó együgyú jósolatokat tartalmazó, nyomtatott kis papírlap, cédula, melyet több hasonló közül rendszerint vmely kis idomított állat (papagáj, tengeri malac, fehér egér stb.) húz ki vikinek a számára
Planíroz ige ◊ egyenget; elsimit; kiegyenesít
Plánta, planta fn ◊ palánta; növény
  ◊ sarjasztásra használt sarjadó vessző, hajtás; dugvány; fiatal növényi sarj
  ◊ növényi, különösen kisebb, lágy szárú növény
Plántál fn ◊ <palántát> ültet; palántál; palántáz
  ◊ <növény> megtelepít, ültet
  ◊ úgy tesz, helyez, rak, tűz vhova vmit, hogy erősen, szilárdan álljon
  ◊ erőesen, erőszakosan, szinte kényeztetve v. mások akarata ellenére állít, ültet v. helyez vhová vkit
Plántatea fn ◊ különféle gyöngynövények szárított, föld feletti részeinek (szár, levél, virág, termés) keveréke, amelyből gyógyt élt főznek; herbatea
Plánum, plán fn ◊ terv; tervezet; tervezgetés
plaszttron \ fn \ ingnek kikeményített v. keményre bélelt eleje
plátói \ mm \ Platóntíól származó, rá vonatkozó
plauzibilis \ mm \ tetszetős; elfogadható
plebs \ fn \ nép, népség, szegénynép, a jogfogstottak
pléd \ fn \ rendszerint skótos mintázatú nagykendő, sál
pléh \ fn \ bánógóból készült, ételúteknél sütésére használt edényféle, különösen tepsi
pléhgallér \ fn \ törzstiszt zubbonyának arany csikkal és a rendfokozatot feltüntető csillaggal ellátott galléria
plenipotenciáz \ ige \ meghatalmaz; megbiz; feljogosít
plezuf \ fn \ sebelyh; karcolás
plomba \ fn \ tűzferde ulemekből készült fedőlapja
plomb | plomba \ fn \ <fogaban> nemesfémből, porcelánból, fémötvözettekből való tömés
plomb2 \ fn \ biztos fellépés; nyomaték; túlzott önérzet
pluntra \ fn \ tőrd alatt v. bokában összeszűkül, igen bő férfínadrág
\ ◊ nadrág üleprésze; lovaglófolt
\ ◊ hosszú, bő felsőkabát; köpönyeg
plutaj \ fn \ tutaj
pneumatik | pneumatikus \ mm \ légies; finom; könnyed
pluviálé \ fn \ diszes papír palást
poc1 \ fn \ pocak; has
poc2 \ fn \ patkány
póc \ fn \ állvány
\ ◊ pad
pocca \ msz \ és \ fn \ <malac, disznó hívogatására használt szó>
\ ◊ disznó; malac
\ ◊ a burgonya rokonságába tartozó, házak körül, parlagos, trágyázott helyeken gyomként növő mérgez
növény, amelynek oblósen fogazott levele, tölcsér alakú, fehér virága, dió nagyságú, tűksés toktermése van; maszlag; csatánó maszlag; csatánóvirág
poci \ fn \ malac; disznó
pocik \ fn \ az egérhez hasonló, de zömőkebb, kicsiny fülű, erdőn, mezőn élő rágesáló állat; pocok
pócik \ fn \ sáróból tapasztott fali polc
\ ◊ sáróból rakott ülőhely a kemence v. a ház előtt
\ ◊ átfürészelt fatönkből való alacsony ülőhely
pócica \ fn \ polc
\ ◊ ház előtti, sáróból tapasztott lóca, pad
\ ◊ kis szék
pocok1 \ fn \ az egérhez hasonló, de zömőkebb, kicsiny fülű, rágesálóhoz, a pocokhoz hasonló életmódú,
földbe vált lyukában élő, kisebb, föleg rágesáló állat (egér, patkány, vakondok)
pocok2, pocók \ fn \ vmainek az emelésére, magasabb tételére használt tárgy
pócos \ fn \ lásd polcos
pocsaték \ fn \ pocsolya; híg sár
pocsék1 \ mm \ olyan <személy>, aki pocsékol; pazarló
pocsék2 \ fn \ pocsolya; lucskos sár
pocsékol \ ige \ becsmérel; gyaláz
\ ◊ sárban, vízben gázol
pocséta \ fn \ <esőzésből keletkező> pocsolya, tócsa
\ ◊ posványos állóvizi; mocsár
\ ◊ erkölcsi gyalázat
pocsétakerülő \ fn \ <tréfás megnevezésként> gyalogos katona; baka
pocskol \ ige \ pacskol; csapkod
paskol; csapkod; verdes
bepiszkit, bemocscol vkit, vmit vmivel
pocskondiáz; gyaláz
podagra fn többnyire a láb nagyujján jelentkező reumás tünet, köszvény
podium fn lábrészek a lenyúzott állatbőrön
podlupka fn nagylevelű friss zöldségfélék leveléből készült főzélek
podvás mn *lásd pudvás*
poéma fn verses irodalmi mű; költemény
poéta fn költő
a régi „latin iskola” poétikai osztályának tanulója
poétika fn a költészetnek, különösen a költői műfajoknak elméletével foglalkozó tudományág mint tantárgy
a tantárgy iskolai órája
poétika tankönyve maga a költészet, ill. művelése
poézis fn költőség
vminek a hétköznapitól elűző jellege; különleges báj; regényes szépség
a valóságtól, a gyakorlattól elszakadó, azt kiszínező abrándozás, képzelődés
poft, poflé, pofleves fn pofon; arculcsapás
pofa fn a hajó orrának faragvánal díszített része
pofánldi fn *lásd pufándli*
pofás mn pufők arcú
pofázny fn arc; pofa
pofitos mn pufők; kővér
pofográfia fn arc; abrázat
pofók mn pufők; kövér; testes
pogácsa fn kovásztalan kenyér
pogácsasütő fn cukrász
gyönyorú, különösen török országban elváltozó gyümölcsök
pogány mn és fn <a török háborúk korára vonatkoztatva:> mohamedán <személy>
<pogány> <személy>, dolog>
kegyetlen, cudar, szörnyű <személy, dolog>
<a török háborúk korára vonatkoztatva:> a török sereg, nép, az oszmán birodalom
hitetlen <személy>
<pogány>ság fn mohamedánok, különösen törökök összessége
<pogány>'s celekedet, magatartás; kegyetlenség; gonoszság
pogár fn polgár
pogonya fn és mn kis fiú
kis termetű; törpe; kicsiny; alacsony
gyáva; félénk
pogonyics, pohancias fn marahahajtó kis gyernek; kisbéres
poggyászol igé csomagol; pakol
pogrom mn zavargás; garázsda tömeg rohama egy vallási, faji v. nemzetiségi csoport ellen
poh fn potroh
pohánka fn a sóskával rokon, fehér v. rózsás virágú, lisztes maga miatt ősidők óta termesztett, egnyári növény;
<hajdina; haricska>
ennek a növénynek hántlott termése, amelyet szemes takarmánynak, megfőzve kásának, megőrölve liszten használnak
pohár fn kis fazék; csupor
a petrolémplampa alsó része
poháránok fn szolga, akinek az volt a feladata, hogy az asztalmál urának inni adjon, poharába töltöggessen
a királyi udvartartás egyik méltósága
pohárszék fn falra szerelt szekrénye; almárium
két részre osztott, felül rendszerint kisebb, üvegezett, alul kétszármú ajtóra nyíló polcos szekrény,
amelyben az étkezéshez szükséges edényeket s eszközöket tartják; kredenc
pojána fn havasi v. erdei tisztás
póka fn pulyka
póka2 fn pólya
pókhálós mn ♦ homályos, megtört, bizonytalan fényű <szem>
pokla fn ♦ állati méhlepény
poklos mn ♦ bélpoklos, leprás <szemlély>
  ♦ pokolhoz hasonló, hozzá tartozó, vele kapcsolatos
  ♦ szurokfőző
pokol mn ♦ ellenséges; gonosz
  ♦ komor; morgorva
pokolkő fn ♦ salétromsavnak ezüsttel alkotott sója: fehéres, kristályos anyag, maró hatású méreg, amelyet gyógyszereként, a fényképzesetben és az iparban is használnak; ezüstnitrát; lápisz
pokolsár fn ♦ ízapos, szénsavas, rendszerint élénken bugyborékoló forrás
pokolcs fn ♦ emberen lépfénés fertőzés következtében fellépő fájdalmas megbetegedés, amelyet károsító, megnyíló, majd beszáradó hólyagocskák, az ezek környékén kemény, szederjessé váló daganatok kísére
  ♦ különféle eredetű tüzes kelés v. kemény, féketés daganat
pokos mn ♦ olyan <lólab>, amelyen ínpók, azaz az ínhüvely kitágulása következtében támadó daganat van
póla1 fn ♦ fából kivájt, teknő formájú bölcsov
póla2 fn ♦ hasszorító; haskötő
  ♦ erős szalag, ill. szij, amellyel a növénymenet felcsatolják a lóra; heveder
polc fn ♦ hivatali állás; tisztség; méltóság
polcol i ge ♦ polccal ellát vmit; polcoz
  ♦ cölöppel alátámaszt vmit
  ♦ <sérült végtagot> magasabb helyzetben rögzít; felpolcol
polcos, pócos fn ♦ állvány
  ♦ pad
polémia fn ♦ sajtóvita; vita
polgár fn ♦ <tréfás v. gúnyos megnevezésként: vidéki kisiparos, kiskereskedő, jómódú parasztgazda
  ♦ községi szolga
polgárság fn ♦ vmely város v. állam közössége vég tartoza közjogi állapota
polgártárs fn ♦ vkivel azonos állampolgárságú személy
  ♦ ember; embertárs; egyén
polgárazat fn ♦ társadalom
polha, pólika fn ♦ pólya
polhák fn ♦ szakállas puska
polhisztor fn ♦ sokoldalú, széles látókörű tudós
polhos mn ♦ lásd polyhos
polícia fn ♦ államigazgatás
polísi fn ♦ lengyelországi zsidó
politechnikum fn ♦ főiskola; műegyetem
politiroz i ge ♦ fényez; fényesít
polka fn ♦ kötés
  ♦ pólya
poltron fn ♦ gyáva hencegő, szájhős ember; puhány
poltura fn ♦ egy garasnak, azaz három krajcármak a felét, vagyis másfél krajcárt érő magyar váltópénz, ill. egy-egy ilyen ezüst, később réz pénzdarab
  ♦ nagyon kevés pénz; jelentéktelen összeg; fillér; fitying
pólya fn ♦ gézből készült kötés az arcon viselőjének felismerhetetlennek tételére
pólyadal fn ♦ bölcsoadal; dajkadal; altató
polyák fn ♦ lengyel
  ♦ császárhű katona
  ♦ palóc betelepülő
  ♦ szlovák fazekas
polyh fn ♦ pohely
polyhos, polhos mn ♦ pelyhes
polyva fn ♦ lásd pelyva
pomádé fn ♦ kellemetlenül erős illátú, olsó hajkenőes
  ♦ arc-, ill. bőrápolásra használt kenőcs
pomagránt
pomána
pompa
pomparuhá
pompázık, pompáz
ponc
poncos
ponk
ponť
pontol
ponpt
por
porcogat,
porfőnt
porció
porcióz
porcogat,
pórcal
porcogat,
pórhagyma;
pompázık,
pompáz
pongya
pongya
ponnóg<br>
porcogat,
pórdal
ponk
ponk<
ponk<
pont
ponť
ponť
ponť<br>
ponť<br>
ponť<br>
ponť<br>
ponť<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
pont<br>
porha, porhó, porhás mn ◊ porhányó
porhajas fn és mn ◊ szőlő lehajtott termővesszője; szőlőbujtás
◊ facsemete
◊ szaporításra alkalmas
◊ borzas; pelyhes; hajas
porhál ige ◊ porhanyóvá tesz; kapál
porhanyó mn ◊ könnyen szétmálló, szétmorzsolódó; porhányos
porhatag mn ◊ könnyen, gyorsan porhadó, szétmálló <anyag>
porhűvely fn ◊ <vallási felfogásban> az ember teste mint a lélek ideiglenes tartózkodási helye
◊ kimált állat teste v. bóre
póri mn ◊ parasztokra jellemző; paraszti
pórias mn ◊ a hajdani egyszerű, szegény emberek, parasztok között szokásos, rájuk jellemző, emlékeztető; paraszti
◊ durván közönséges; faragatlan; bántoan nyers
póris fn ◊ a bórsva nátriumsója; bórax
porit1 ige ◊ aprít; darabol
porit2 ige ◊ szid; fedd; dorgál; korhol
pórkevély mn ◊ elbizakodott; hányaveti; pökhendi
porkoláb fn ◊ börtönőr
◊ vkit ellenőrzés alatt, fogságban, rabságban tartó személy
◊ vármagy; várparancsnok
◊ a megyei hajdú előlójére, felettese; megyei vármagy
porköpeny, porköpenyeg, porköpönyeg fn ◊ sűrű vászonból készült könnyű köpeny, amely a ruhát a portól védi <pl. kocsin való utazáskor>
porkálás fn ◊ porladás
porlatag mn ◊ könnyen elporladó; gyorsan pusztuló
pórázadás fn ◊ parasztfelkelés; parasztlázadás
pórnép fn ◊ a parasztság kisebb-nagyobb egységében v. egészében
pórnimfa fn ◊ parasztlány
porodos-porrás hsz ◊ izzé-porrá; darabokra
porolókorbács fn ◊ szőnyeg, pokrócok kiporolására használt, kemény anyagból font eszköz
porond fn ◊ apró kavics; homok; főveny
◊ por; porszem
◊ folyóban képződött homok- v. kavicszatony, ill. kis sziget
◊ vizmosásos, köveces, homokos, száraz, pusztá hely
porong fn ◊ fából v. vasból való eszköz, amelyvel szővés közben a válszat kifeszítik
◊ homokzatony; kavicszatony; porond
porontó fn ◊ tűzérséghez tartozó katona; tüzér; pattantyú
poronty fn ◊ kisgyermekek; gyermek; kölyök
◊ fottyúgyermek
◊ a kétülték – különösen a béka – és a halak ivadéka; ebihal
◊ madárifóka
poronyó mn ◊ porhányos; omlós
poros1 mn ◊ píros
poros2 mn ◊ lóporos
porosállás fn ◊ jószág letaposott pihenőhelye a legelőn
poroszka mn ◊ az egyik oldalon levő lábaival egyszerre lépő, poroszkálva haladó <ló>
◊ olyan <járás, lépés>, amelyet vmely poroszkálva haladó állat végez
poroszló fn ◊ törvényoszolga; hajdú; csatlós
◊ börtönőr; porkoláb
◊ hóhér; bakó
poroz ige ◊ porol
◊ <régimódi tűzfegyvert> puskaporral tölt
porta fn ◊ falusi, kisvárosi belső telek, a rajta levő épületekkel együtt
◊ a portán levő ház
◊ az ebben lakók összessége
porta fn ◊ portya; zsákásnyerszörő út; kisebb csapatak kitörése, támadása
portábilis mn ◊ hordozható; szállítható
portálige ◊ vkit dicsérve, népserűsítve arra törekszik, hogy érvényesülésének, sikerének útját egyengessé; támogat
◊ erkölcsi támogatással részesít vmit, kiáll mellette, nyomatékosan ajánlja
portálé fn ◊ nagyobb épület, építmény díszes főbejárata
◊ üzlet, üzlethelyiség építészeti külön kiképzett bejárata
portékafn ◊ árucikk; áru
◊ vmely tárgy, dolog, holmi, jóság
◊ vmely nem tárgyi dolog; valami
◊ <mások számára készült, a közösségnek szánt> szellemi termék, alkotás
◊ vmely személy, lény, főként nő, gyermek; teremtés; valaki
portikosz, portikusz fn ◊ tornác; veranda
◊ csarnok; oszlopcsarnok
portó fn ◊ postai küldemények szállításáért fizetendő összeg
portómentes mn ◊ olyan <postai küldemény>, amelyért nem kell portót fizetni, mert szállítási költségét előre kifizettek; bérmentes
portubák fn ◊ szártött és finom porrá örölt dohány, amelyet a XVIII–XIX. században az orra felszíva élveztek, s nagyokat tüszöntettek tőle; burnót
portyafn ◊ kaland-, zsákásnyakeresés, olykor rablás, fosztogatás céljával kóborló fegyveresek kis csoportja
portyázige ◊ kirándul; barangol
porzó1 fn ◊ az itatóspárp elterjedése előtt a nedves írás száritására használt finom, hamuszerű por
◊ az ilyen por dobozszerű tartója, amelynek apró lyukain rázásra a por kihull
porzó2 fn ◊ játéktér; porond
porzsábásmn ◊ a (lábszáj)esontoknak a betegségében szenvedő; beteges; nyavalyás
porzsolige ◊ perzsel; pörzsöl
porzsolófn ◊ serpenyő; fazék
poshadige ◊ savanyodik
poshadtnm ◊ ernyedt; tehetetlen
poslárfn ◊ kard, vágófegyver
possadige ◊ poshad; áporodik
◊ megbomlik; megbüdösödik; rothad
possadtnm ◊ poshadt; állott
◊ büzsös; rothad; romlott
possasztige ◊ poshaszt; rohaszt
posta1 fn ◊ olyan intézmény, amely saját fogatával utasokat szállított, v. vikenek saját kocsijához lovakat adott bérbe
◊ a forgalmat lebonyolító kocsi
◊ postakocsit hajtó, kisérő személy; hírnök
◊ az intézménynek az útvonalán levő állomás, ill. az egyes állomások közötti távolság
◊ üzenet; hír
◊ <újságban, folyóiratban:>; a szerkesztősége érkezett leveleket és a rájuk adott válaszokat közlő rovat
posta2 fn ◊ a sörétnél nagyobb, apró golyó, amelyből 6–8 szemet tettek egy töltésbe
postahajófn ◊ postai küldemények szállítására használt gyors járatú hajó
postamesterfn ◊ a személyszállító lovas postakocsik állomásának vezetője
postásfn ◊ a postaállomás gondozója
postáutfn ◊ olyan, rendszerint forgalmasabb, jól gondozott, kövezett út, melyen a postakocsik közlekedtek
◊ fő forgalmú út, országút
postaügyönökség fn ◊ kisebb forgalmú helyen működő postai szerv, amely rendszerint csak szerződéses alkalmazottakkal, pár órai napi szolgálatatlal bonyolít le korlátozott postai forgalmat, vmely postahivatal ellenőrzése alatt
posvadozige ◊ poshad; áporodik
posványfn ◊ melény fekvő hely, ahol a víz hosszabb ideig megáll és megposhad; iszap
posz1 fn ◊ fing
posz2 fn ◊ pőfeteggomba
posza mn ◊ satnya; vézna; gyenge; beteges
poszáta mn ◊ nagyon sovány, vézna, beteges <személy, állat>
poszmat fn ◊ szemét; hulladék
 ◦ trágya; ganéj
 ◦ szemétdomb; ganéjdomb
poszog ige ◊ végbeléből alig hallható, gyengébb szelet ereget
 ◦ <mozdony> pöfög
 ◦ dong; zümmög
 ◦ lassan, unottan végzi munkáját
 ◦ lázadozik; kevélykedik
poszpász fn ◊ csemege; ínyencfalat
poszrik fn ◊ a keresztélés utáni lakoma, vendégség
posszan ige ◊ fingik
 ◦ megpôshad; megromlik
posszedál, posszideál ige ◊ birtokol; tulajdonol; rendelkezik
posszidus fn ◊ birtokos; tulajdonos
poszt fn ◊ űrhely; őrállomás; állás
 ◦ űrszem; űr; felügyelô
posztkisztli fn ◊ postaláda
posztó fn ◊ gyapjûból szótt vastag szövet
posztol ige ◊ áll; álldogál
posztós fn ◊ posztókészítéssel foglalkozó iparos v. árusító kereskedô
posztulátum fn ◊ mû, melyet a szerzôje halála után adnak közre
potencia fn ◊ hatvány
potens mn ◊ nagyhatalmú; befolyásos
 ◦ jómôdû; vagyonos
 ◦ képes; alkalmas; megfelelô
potentát fn ◊ hatalmasság; zsarnok; befolyásos ember
pójtéglal fn ◊ <élelmiserek korlátozott forgalma idején> vmeny jegyére árusított élelmiszerbôl, közszükségleti cikkbôl pótadag vásárlására jogosító jegy
pótkeret fn ◊ hadmûveleti területen levô állandô jellegû szervezet katonai egységnek a hátrországban levô utánpôtlô és kiképzô szerve; káder
pótlár fn ◊ helyettes; képviselô
potom mn ◊ értéktelen, haszontalan, hitvány <dolog, holmi>
 ◦ hiába; haszontalan; semmirekellô <személy>
 ◦ kis növûs; alacsony termétk; jelentéktelen <személy>
potomság fn ◊ nagyon kis összeg; csekélység; semmivesség
 ◦ nagyon csekély, jelentéktelen, haszontalan dolog; kicsiség; hiábaválóság
potroh fn ◊ nagy has, pocak
potrohos mn ◊ nagy hasû, pocakos
 ◦ testes; terjedelmes
pótszázað fn ◊ a pótszászlójalj egyik százada
pótszászlóalj fn ◊ hadmûveleti területre távozott ezrednek a hátrországban maradt kiképzô s az ezred utánpôtlását végzô zászlóalja
potyadék fn ◊ vmely tömegbôl elpotyogott v. vmirôl lehullott és rendszerint selejtes, hasznavezetlen tárgy, anyag; hulladék
 ◦ (jelezôként) hullott <gyümôlcs>, selejtes <anyag, termék>
 ◦ lecsármazott; ivadék
 ◦ esô; permeteg
potyka fn ◊ lassú folyóinkban és állóvizeinkben közönséges, halastavakban is tenyészett, nagy, lapos testû, izletes hûsû hal; ponty
potyol ige ◊ <hûst v. nyújtható dolgot> ütôgetéssel, veregetéssel puhít, ill. így puhítva vmilyenné alakit v. általában ütôget, vereget
vmi csapdos, verdes vmit
tapos; tipor
összeüz; összenyom
összekever; összezavar
povedál ige ◊ sokat, feleslegesen beszél; feceseg
povéta mn ◊ sokat beszélő; szájas; fecesgő
pozdorja fn ◊ a törött, tilolt kender és len körójának apró, fás része, hulladéka
◊ apró szemét, hulladék
pozitúra fn ◊ testtartás, rendszerint különleges testhelyzet
◊ mesterkélt, színpadias, hatásvadászó testtartás, póz
pozlár fn ◊ kard; szuró fegyver
pozsár fn ◊ lassú folyónkban és állóvizeinkben közönséges, halastavakban is tenyésztett, nagy, lapos testű, izletes húsú hal; ponty
pozsgár fn ◊ kaktusz
pozsgás mn ◊ egészséges színű, telt testtartás,
◊ testtartás, rendszerint különleges testhelyzet
pócsét fn ◊ pecsét, bélyegző
◊ pecsét
pócsétel ige ◊ lásd pecsétel
pócsétes mn ◊ lásd pecésétes
pócsik, pócsök fn ◊ bögöly
◊ dongó
pódró fn ◊ lásd pedró
pöffed ige ◊ paffed; puffad
◊ <gázokkal telített sár, víz, fővő étel> helyenként és idönként felpuffadva, bugyborékolva pőfög
pöhöly fn ◊ phely
pök ige ◊ köp
pókdős ige ◊ köpdős
pönálé fn ◊ bírság; kötbér
pöngő, pöngős mn ◊ lásd pengős
pöngős mn ◊ lásd pengős
pör fn ◊ lásd per
pör 1 fn ◊ törpört; törpörtü
◊ bevagdalt, bőrössé és rendszerint húsos szalonnaadarab, amelyből kisütötték a zsír egy részét
◊ kiütés; pörzenés
pör 2 fn ◊ fonálon levő csomó
pordül ige ◊ <könny> kicsordul, perdül
pore 1, pöregyátas fn ◊ paraszti gatyában járó, azt viselő személy
◊ egy szál gatyában levő személy
pore 2 mn ◊ leplezetlen; mezetlen
pörész fn ◊ jogász; jogtudós
pörg ige ◊ pörgő; forog
pörge mn ◊ lásd perge
pörgettyú, pörgetyú, pergettyú fn ◊ fatengelyre szerelt dióhéjából és nehezékből álló népi gyermekjátékszer, amely a tengelyre tekert madzag meghúzásával megpörgetve, a vele játszó gyermek
kezében sokáig forog
◊ négy oldalán jelöl, alsó és felső lapján kinyuló tengellyel ellátott kocka, amelynek elesése után felülre került lapja határozza meg a dobás értékét
◊ <vizimalomban> a fő tengelyre szerelt fogaskerék, amely a hajtóerőt a melléktengelyre viszi át
◊ a fénchkoros karójára kötött kolomp, amely megszólal, amikor hal kerül a horogra
◊ kereplő
pőről ige ◊ szid; korhol; pirongat
◊ rápirít; megszégyenít; megleckézett
pőrőlt mn ◊ megpőrkölödött; megégett bőrű
pőrlekedés fn ◊ lásad perlekedés
pőrlekedik ige ◊ lásad perlekedik
pőrnye fn ◊ elégett könnyű és laza tömegű anyagnak (pl. szalmának, papírnak) piheszerű v. apró
lemezkekéből álló maradványa; hamu; pernye
pőről ige ◊ lásad perel
pőrőly fn ◊ kovácsoknak kalapácshoz hasonló kétékes, nagy, súlyos szerszám, amellyel az üllőre helyezett vasat a kívánt alakúra formálják
pőrőlymű fn ◊ vízi erővel működő, súlyos kalapáccsal ellátott fémkovácsoló üzem
pőrös mn és fn ◊ lásad peres
pőrpatvar fn ◊ lásad perpatvar
pőrs fn ◊ moszat; alga
pőrsenés fn ◊ kiütéses betegség; pattanás
pőrsöly fn ◊ persely; pénzgyűjtő ládika
pőrzs fn ◊ parázs; tűz
pőrzsől ige ◊ perzsel; pőrköl; pirít
pőrzssezagú mn ◊ odaégett; kozmás
pösz, pöszi mn ◊ szöke
pöszmétő fe ◊ zöldséshár cseppek és savanykás ízű, bogyó alakú gyümölcs, amelyet főleg leves és mártás készítésére és a munkaiparban is használnak; egres; köszmét; piszke
pöszmőtés fn ◊ nyalábba kötött vesszők, amelyeket mocsaras területeken utak alapozására v. gátak építéséhez használnak
praem. ◊ lásad pre-
pragmatika fn ◊ szabályzat; rendtartás
praktika fn ◊ gyakorlat; praxis
◊ ravasz mesterkedés
praktikáló fn ◊ cselszövő; ármánykodó
praktikáns fn ◊ gyakornok
praktikus mn ◊ mesterkedő; fortélyos
pranda mn ◊ ronda; csúf
◊ alávaló; hitvány; rossz erkölcsű
◊ piszkos; mocskos
preceptor fn ◊ osztálytársait kérdező, a rendre vigyázó jó tanuló
◊ tanító; segédtanító; házitánító
preciózus mn ◊ értékes; sokat érő; becses
precióz fn ◊ mesterkélt; szenvelgő
preciziroz ige ◊ meghatároz; megbecsül
preceptor fn ◊ falusi tanító; segédtanító
préda fn ◊ ellenségtől erőszakkal v. rablással szerzett holmi; zsákmány
ő rabló; zsványv; fósztogató
ő áruló; hitszegő; szőkevény
ő hőhőrségéd
ő kísértet; jelenés
ő kalauz; útmutató
priccstrfnő deszkából készült, egyszerű fekvőhely, ágy
prikulicsstrfnő kísértet; jelenés
ő torzsülött
primstrfnő <főleg kétszólamú énekléshban a dallamot hordoző magasabb szólam
primastrfnő első hang; főhang; primhang
primőrstrfnő ütőkártya
princstrfnő fejedelem; herceg
princessstrfnő hercegnő
principálisstrfnő vmely hivatalnak v. értelmiségi jellegű munkahelynek, különösen ügyvédi irodának a főnöke; előljáró; felettes
ő a vőlegény, ill. a menyasszony családjának egyik tekintélyes tagja v. jó embere mint házassági tanú, aki rendszerint a házasság előkészítésében (pl. a leánykérésben, az eljegyzésben) és megkötésében is közreműködik; násznagy
priorstrfnő katolikus férfi szerzetesek rendházának főnöke; házfőnöki; perjel
priuszstrfnő előzmény; előélet
privátstrhmsz nem hivatalosan; magánúton; bizalmasan
privatizálásstríge o vagyonából v. alkalmi, közlelebbről meg nem határozható jövedelmekből él; magánzöként él
privilégiumstrfnő vmely hasznat hajtó tevékenység, foglalkozás folytatására feljogosító hatósági engedély, ill. az erről szóló okirat; szabadalom
privilégiumlevélstrfnő kiváltságlevél
próbaszviadul; ütközét; csata
próbakóstrfnő próba; próbatétel
próbálatlanstrmnő olyan <személy>, aki vmiben csak keveset v. semmit sem próbált; tapasztalatlan; járatlan
próbáltstrmnő olyan <személy>, aki az élet különfélé viszonyai között megállt a helyét, és közben gyakorlati ismeretekkel gazdagodott; jártas; tapasztalt
ő szenvedésszen, megerősítéssel, viszontagságon átment <személy, közösség>
ő olyan <személy, dolog>, aki, amely már megtapasztalt vmit, ill. közvetlen kapcsolatba jutott v-kivel, vmivel
ő olyan <személy>, aki nehéz helyzetekben meghatározott ragaszkodását, hűségét; kipróbált
próbamazelszstrfnő modell; manóken
próbásstrmnő finomságot kifejező jellet v. számmal ellátott <arany-, ezüstötvőzlet; ill. -tárgy>; karátos
próbátétel, próbatételstrfnő iskolai vizsgálat; vizsga
procsszstrmnő és fnő olyan (személy), aki gazdagságát, vélt szellemi értékeit izléstelenül, rikító módon fitogatja, henceg, kérkedik vele; póffeszkedő; előkelőskődő
procenstrfnő százalék
processzióstrfnő egyházi körmenet; bícsú; búcsújárás; felvonulás
processzusstrfnő folyamat; eljárás
ő bírói eljárás; per
profánstrfnő és mnő a vallási kultuszba, a papí teendőkbe be nem avatott; kivülálló
professzorstrfnő középiskolai tanár
ő vitamot; oktató, tanító személy
profétászstríge ő jósolt; jövedelméért mond
profontstrfnő a hadsereg éleme, ellátmánya
profosz, profőszstrfnő <főként katona> börtönfelügyelő, foglár, porkoláb; börtönőr
profunt, prőfőnstrfnő különleges eljárással készült hosszúszámsas barna kenyér, amelyet a legénységi állományú katona kincstári élelmiszerének részeként kapott
ő katona élelmiszerkészlet
ő korlátozott időtartamra való élelmiszer
ő katona élelmiszerési hivatal
progoszstrfnő katona börtönfelügyelő
ő ítélet-véghemeljét
projektál ige őj javall; javasol
projektum fn ő brokát
prókát fn ő úgyvéd
    ◊ kis, piszkos ügyekkel foglalkozó, pénzért tisztességtelen eszközöktől sem visszariadó ügyvéd; zugúgyvéd
    ◊ vkiért közbenjáró, vkiért ügyét képviselő személy
proklamál ige ő elféke, követelésként, programként való, hirdetet vmit
prokurátorn fn ő meghatalmazott; megbízott
    ◊ ügyész; vádló
prokuratúra fn ő ügyészségtett
prokurista fn ő cégjegyző, időtöltőtét, tett utazás
    ◊ sétára
promenád fn ő sétány, sétatér
    ◊ kert-
      v. parkszerű létesítmény
      sétaterekkel, sétátérral
      szórakozásból, időtöltésből tett utazás
    ◊ sétára
promenál ige ő sétál
propeller fn ő régi dunai átkelőhajó; kishajó; csavargózós
    ◊ folyamoni v. kisfaluban állóvá
      üzemeltetett kis csavargózós
proponál ige ő ajánl; előterjeszt; indítványoz; javasol
propozíció fn ő javaslat; terv
propulzív fn ő ösztönző; inspiráló
proselita fn ő és áttért; új hívő
prostituál ige ő becstelennek mond; lealjasít; gyalzátként
prostya fn ő kerítés; palánk; fonott sokszoros kerítésen
prosza fn ő köleslepény
    ◊ kukoricásból készült, omlós, száraz, édes sütemény; kukoricapogácsa
    ◊ kukorica
    ◊ köles
protegál ige ő protezsál; támogat; pártfogol
protekció fn ő védelem; pártfogás
protektor fn ő az a személy, aki vkiért ügyét hivatalos helyeken támogatja, elősegíti; pártfogó
protestáción fn ő ellenvétés; tiltakozás
protestál ige ő ellenkezés; ellenbeteg; tiltakozik
protezsé fn ő pártfogolt; támogatott; kegyelt
protokollum fn ő jegyzőkönyv
protonotárius fn ő főjegyző
provízió fn ő élelmiszerkészlet
provident fn ő ideiglenes; átmeneti állapot, időszak
prózsáil ige ő fogás; olvas, monod
proszmál ige ő fecseg; locsog
prusz fn ő porosz
pruszló, pruszlik fn ő elől füzött, gyakran suitással v. hímzéssel díszített, testrez simuló, kivágtott női melltényére ugrásra adott, amelyet ráncos, bő szoknyához és ingvállhoz viseltek
    ◊ posztóból való v. prémümből bélelt vastaggabb mellény, ujjás
prúcsoık fn ő ticsák
ps msz ◊ <igazoló visszafizetésre biztató szóként>
pszalmusz, pszalter fn ő zsoltár; ének; himnusz
pubi fn ő fiúcska; bubi
    ◊ lányos képű, finom arcbőrű fiatalember
    ◊ <föleg a nő szempontjából> neki udvarló v. vele bizalmas kapcsolatban levő fiatalember, fiatalabb férfi
publicista fn ő jogtudós
publikáció fn ő <vidéki tájain és közösségekben> közérdekű hirdetményeknek rendszerint vasárnap
délelőtt vmely tisztviselőtől történt felolvasása a város- v. községháza erkélyéről, ablakából v. kapujából publikál ige ♦ 〈tiszinténi vidéki városokban és községekben a város- v. a községháza erkélyéről, ablakából v. kapujából közérdekű hirdetményeket〉 olvas fel
publikán fn ♦ papagáj
  ♦ pelikán
puca fn ♦ kisleány külső nemi szerve; punci
  ♦ kisfiú hímveszszője; bögőrö; póc
  ♦ nudli
pucc, puc fn ♦ hivalkodóan diszes, feltűnően cicomás öltözék
puccer fn ♦ tisztogatással foglalkozó személy
  ♦ tisztszőlga
  ♦ szidás; korholás
puceráj fn ♦ ruhatisztítással foglalkozó kisüzem; tisztító; mosoda
pucor fn ♦ disznósajt
  ♦ gyomor
  ♦ jó étvágyú gyerek
pud fn ♦ régi orosz súlymérték, 16,38 kilogramm
pudár fn ♦ szőlőcső
püder fn ♦ rizspor, amelyet a hajra v. a parókára húztak, hogy fehérré tegye; hajpor
pudli1 fn ♦ bolti asztal; pult
pudli2 fn ♦ pulikutya
pudvás, podvás mn ♦ korhad; rothadó; reves
pufândli, puffandli, pofándli fn ♦ 10–60 centiméter hosszú, hengeres párnaféle, amelyet nők viselnek felsőszoknyájuk alatt a csípőjükön a derékvonal eltolására és hangsúlyozására
puffancs fn ♦ kelt tésztaból készült bukta v. pogácsaféle, megzsírozott v. túróval ízesített étel
  ♦ gombolyüre formált kalács, cipő, zsemle
  ♦ etéleti síró, mohón evő, jö étvágyú gyerek
  ♦ kövér, húsos, puffadt arcú személy, főként gyerek
puffra, pfura hasz ♦ hitelbe; adósságra; hozomra; ingyen
  ♦ céltalanul; vaktában; összevissza
  ♦ hiába; hasztalan
pufog ige ♦ lásd bufog
pufogat ige ♦ durrogat; lövöldöz
pugris mn ♦ lásd bugris
puha mn ♦ elkényeztetett; elkapatt; nyafka
  ♦ gyenge; erőtlen
puhánhány fn ♦ a puhatestűek törzsébe tartozó állat
pukedli, pukkedli, pukerli fn ♦ nők, főként kisleányok üdvözlő, tisztelő meghajlására, miközben egy fél lépést tesznek hátrafelé
  ♦ férfiak szertartásos bokja; térdbők; térdhajtás
pukkantó fn ♦ a halak üszőhólyagja
pukkantott fn ♦ pattogatott kukorica
pukli, bukli fn ♦ meghajlás; bőkolás
puliszka fn ♦ kukoricalisztből v. daraból vízben főzött, sűrű kásához hasonló eledel, amelyet néhány vidéken kenyer hélyett is szoktak fogyasztani
  ♦ ez az anyag forró zsírral leontve v. tejjel elkeverve, ill. sajittal, tűróval v. lekvárral ízesítve mint külön étel
pulpitus fn ♦ fából, deszkából készült állvány, polc
  ♦ kottatartó állvány
  ♦ íróállvány; olvasópolc
pult fn ♦ deszkából készült polc
pulzométer fn ♦ lázmérő
pulya fn és mn ♦ gyermek
  ♦ testileg elpuhult, tehetetlen, gyáva <személy, csoport>
  ♦ kis növésű ember; törpe
puma fn ♦ ágyúgolyó
pusztázó mn ő olyan <személy>, aki a pusztán él, ill. a pusztákat járja
◇ nomád; kóbor; vándorló
putina fn hordócska alakú faedény, bödön
◇ kövér kisgyerék
◇ hátulgombolós gyermekadrág
putraszék fn árnyékszék; illemhely
putrigáj fn korhadtság; revesség
◇ korhadt, reves fa
◇ vmely kór, betegség; fene; nyavalya
puttoney, putton fn háton hordozható faedény v. vesszőkosár
◇ kenyérosz v. egyéb tartóedény
puzdarék fn gyermek születésekor, kereshetéskor adott lakoma
puzdára fn fából v. bőrből készült, háton hordott v. az övre akasztott tok, amelyben régen a harcosok a nyílvesszőket tartották; tegez
◇ az ebben tartott íj v. nyíl
◇ fegyver hajítására szolgáló eszköz
◇ rossz puska; flinta
púzsa fn csiga; csiagabiga
púzsér fn legény; ifjú
◇ gyerek
◇ gyereksereg
püspökbot fn pásztorbot
qu- lásd kva-
quo- lásd kvó-
R
rá nm <nyomósítvा>: énám
rabbíatus mn indulatos; hirtelenharagú; erőszakos természeti
rabbinus fn zsidó vallási vezető; rabbi
ráberzenkedik ige ráfőmed; ráripakodik; rákiabál
rabi fn mester; tanító
rabicfal fn dróthálóra vert, gipszes habarcóból készült vékony fal helyiségek elválasztására
rablókaland fn rablással párosult hadi vállalkozás
rabol ige rabot ejt; foglyot elejt
rabombán fn a székelyek vezére, főpapja a honfoglalás körüli időben
ráborít1 ige <rostát, borítót tojáson ülő baromfira> úgy tesz rá, hogy beborítja vele
ráborít2 ige <lábbelire foltot> rávarr
raborta fn rabszolgamunka
◇ jobbágyi munka; robot
◇ lélektelenül végzett, gépies munka
rabulista fn és mn szócsaváről; nyakatekerten érvelő
rác fn szerb
ráció fn napi élelemfejadag; porció
racionális1 ige <gépen, alkatrészben, munkaeszközön> javít, változtat; újít
racka fn üsi magyar parlagi juh, amelynek szarva dugóhúzózserűen csavart, szőre hosszú
◇ korcs; keverék
rácság fn a rácok összessége v. vmely csoportja
ráctemplom fn görögteleti vallási szerbek temploma
rács fn a jászol fölött levő létraszerű szerkezet, amelyre a szálas takarmányt helyezik az állat, főleg a ló elé
rácsihol ige rágyújt; cigarettára gyújt
rácsimpeszkedik ige rácsimpaszkodik; rákapaszkodik
rajnalan fn ◊ olyan harci alakzat, amelyben az egymás mellett előnyomuló gyalogosok egymástól néhány lépésnyi távolságra haladnak
◊ az álló v. mozgó harcban levő gyalogásnak első vonala
rajzat fn ◊ ivadék; utód
rajzolat fn ◊ rajz
◊ vminek irodalmi rajza, képe; vminek szóban v. főleg írásban történő leírása, az így kapott kép
rajzoló fn ◊ zsebes; zsebtolvaj
rak ige ◊ <névnyel> termelés céljából egymás után a földbe helyezve üllet
◊ épít
ráka fn ◊ semmirekellő; mihaszna
rakás fn ◊ 17-18 egymásra rakott kévéből álló gabonakereszt, rakás gabona
rakásol ige ◊ gyűjt; összeszéd; összehord; betakarít
rakat fn ◊ az a mennyiség, amelyet vm vből szállító eszközére fel tud v. fel szokott rakni
◊ több darabból összerakott tárgy, mű, szerkezet
rákerít ige ◊ <ruhadarabot, takaratót> hírtelen, széles mozdulattal ráterít vikire, vmire
rákerítő ige ◊ cifrán, körmönfontan, kacskarajzósnál szid, ill. szidni kezd vkit
rakett fn ◊ teniszütő
rákfene fn ◊ csavaros fonál alakú apró kórokozó által okozott, főleg nemi érintkezés útján terjedő, ma már gyógyítható fertőző betegség; szífitsz
rakhely fn ◊ áruk lerakodó helye
◊ tárház
rakia fn ◊ rossz pálinka
ráknyavalya fn ◊ rák; daganat
rakó fn ◊ építőmester; kőműves
rakodik ige ◊ <szerkeret> termémmel, mezőgazdasági termékekkal megrak
◊ szükségét végzi; vhoval odarondít
rakodó fn ◊ szürűsírt, ahová a takarmányt lerakják
rakol ige ◊ rak; elhelyez
rakonca fn ◊ <kocsin, szekién, szánón> a tengelyek, ill. keresztgerendák végére szerelt rúd, melyhez a szekér, szán oldalait támastják
◊ teherszállító jármű (pl. szekér, szán, vasúti kocsí) oldalaihoz erősíthető, felfelé álló rúd, amely – többedmagával – a magasra halmozott rakományt összetartja
◊ gát; korlát; akadály
rákos fn ◊ országgyűlés
rakott mn ◊ felépített; összerakott; szerkesztett
rákölt ige ◊ ráfog; ráken
ráköszönt ige ◊ elérkezik; bekövetkezik
ráköt ige ◊ ráerőszakol; rákényszerít; ráerőltet
rákszım fn ◊ a folyami rák gyomrában található, fél gömb alakú, kisméretű, meszes test, amelyet régen gyomorészszerű és gáboroszkónt használták, és a szembe került idegen testek eltávolítására is alkalmazták
rakvást hsz ◊ rakva; rakottan; megrakva
ráma fn ◊ keret; foglalat
◊ a lábfelzárkánál hasonló alakú, fából, ritkán fémől való, gyakran több darabból összerakható eszköz, amellyel a cipőt v. csizmát kifeszíthetik, hogy formáját megtartsa; sámfő
ramács fn ◊ dugattyú
◊ kesztyű üjjainak kifeszítésére, tágítására való eszköz; kesztyűtagító
ramaty fn ◊ szalma hulladéka; törmelék; szemét
◊ (jelzőként) hitvány, semmirekellő <személy, csoport>
ramaz fn ◊ a felvágott fatörzs egy darabja
rámegy ige ◊ ráter, áttér <vmely tárgyra>
◊ elhatárolva, rászántja magát vmire
◊ nagysága, mennyisége elér egy bizonyos összeget, számot
rámegyen ige ◊ ráter; elfér
rámond ige ◊ <vmely személyt, állatot v. vmely sebet, betegséget, szervezeteti fogyatkozást> kuruzsló szavakkal gyógyit; ráolvás
rámpa, rampa fn ◊ a színpadnak a zenei, ill. a nézőtér felé eső alsó szegélye
rámpás fn ő már kiforrott, de még le nem tisztult újbor
ránzézés fn ő az a cselekvés, hogy vki szemmel megver vkit, <a babona szerint> ránzéssel bajt, betegséget okoz neki, megbabonázza
rangás fn ő <földrengéskor> a földkéreg egy-egy lőkése; rengés
rangbeli, rangbéli mn ő vmilyen rendű, rangú; vmilyen társadalmi helyzetű
  ◊ magasabb rangú, vmely rangot viselő, előkelő, úri <személy>
  ◊ magasabb rangra jellemező; magasabb rangot jelentő
  ◊ víkvel egyenlő rangú <személy>
rangos mn és fn ő magasabb rang birtokában levő; rangjával a többi közül kiemelkedő
  ◊ méltóságteljes; tekintélyes; tiszteletet parancsoló
  ◊ hetykén, gőgősen előkelő
  ◊ forangú személy
ránkor fn ő hosszan tartó, régi harag, gyűlölet
ránt ige ő <nótát> húz
rányűgit ige ő ráerőszakol; ráerőltet
ráolvás ige ő <botbünlettéskor ütéseket> számolva rámér vkire
  ◊ <vmely szöveget, rendszerint törvényt> a vár támogatása céljából felolvasva v. idézve alkalmaz vkire
  ◊ <vmely személyt, állatot v. vmely sebet, betegséget, szervezeti fogyatozkást> kurzsoló szavakkal, babonás eljárással gyógyít
ráolvásás fn ő bűvős erejének tartott szavak kiejtésével, ilyen szöveg elmondásával való gyógyítás
ráolt ige ő <ruhát> felőlt, felvesz
rapák mn ő ragás; rücskős
rapély, rapár fn ő hosszú egyenes kard; vívótör
rapiditás fn ő gyorsaság; lendület; tempó
rapityára, rapottyára, ripityára has ő sok apró darabba; izzé-porrá
raport, rapport fn ő szöbéli v. írásbeli jelentés, jelentéstétel
  ◊ kihallgatás, főként fegyelmi ügyben, az alárendelt beszámolója feljebbvalójának
rapszódiá fn ő eposzrészlet, törédék, amelyet a régi görög vándorénekesek adtak elő
rárák ige ő rábizonyit; bebizonyít
ráránt ige ő <vmely, rendszerint pattogó ritmusú nótát hegedűs, főleg cigányzenénz v. cigányzenekar> a húrokon hirtelen rácsapott vonóval játszani kezd
  ◊ <zenész v. zenekar> húros hangszereken hirtelen rácsapott vonóval vmit játszani kezd
ráreccsint ige ő rájjesz; megriaszt; megíjjeszt
rárekeszt ige ő rákényszerít; ráerőltet; ráerőszakol
raritás fn ő ritka tárgy, pédány; ritka, értékes dolog; ritkaság
rárivakodik, rárivaszkodik ige ő ráforrmed; rákiából
ráró ige ő <vminek az oldalára v. felületére vonalakat, jeleket> vés, karcol, ír
  ◊ <adót, sarco, büntetést, bizonyos megfizetendő összeget> kivet, kiszab vkire, vmire
  ◊ <vmely terhes, nehéz dolgot> kiszab vkire
ráró² fn ő a sölyomok családjába tartozó, a varjúnál nagyobb költőző, ragadozó madár, amelynek háta szürkésbarna, tarkója és farka fehér; kerecsen
rása fn ő kelmeafajta, félvaszon
ráse fn ő zsidó hitközségi elnök
ráspol ige ő ráspolyoz; reszel; karcol
ráspoly fn ő durva reszelő
  ◊ csiszolás; simítás; beféjező művelet; átdolgozás
rastan ige ő recceen; roppan
rastog ige ő recsegeve, pattogva török
  ◊ recseg; ropop
rásupperant ige ő ráhúz; ráver; rácsap
rásül ige ő <csíny, vétség, bűn> kiderül vkről, rábizonyul vkire
rászafa fn ő palánta; dugvány
rászed ige ő ráver, ráült, ráhúz vkire; megver vkit
rászinél ige ő ráfog; ráken
rászporok fn ő a gatyának levarrott felső szegélye, amelybe belefűzik a gatyamadzagot; gatyakor
ráta fn ő részlet, főleg fizetési részlet
fölosztott földterület egy része; tag
rátart ige ○ kitartóan megmarad vmi mellett; kitart
○ szokásból, megszokottságból megkíván, igényel vmit
ráttarti, ráttartós mn ○ önmagát túlzottan értékeli, maga felől sokat tartó s ezt kifejezésre is juttató, csaknem az önteltséggel önérzeted <személy>
ráttér ige ○ ráfér; felfér
rátestál ige ○ <végrendelet útján> vkire örökl hagy vmit
rátromfol ige ○ rágír; rálíciált; felülígér
ratymat ige ○ tesz-vesz; rakosgat
ravancsolódiik ige ○ bosszút áll; megtorol
ravasz fn ○ róka
○ ravasz, furfango ember
ravaszverő fn ○ rókavadász
rávezs ige ○ <ruhadarabot> magára vesz, felőlt
rázkódás fn ige az egyéni v. a társadalmi, politikai élet alapjainak hirtelen megrendülése <vmely rendkívüli esemény v. váratlan, mélyre ható változás következtében>; megrázkojtató, válság
rázott fn ige takarmányféle, amelyet széna és szalma elegezésével nyernek
re fn ige ○ <csak szolmizálásban:>
d
ré fn ○ pudvásság; korhadtság; vminek korhadt része
○ az út jegén támadt gődör
rea, reája hsz ○ rá
real fn ○ reáliszkola
○ reálszkolai osztály
reálginzium, reáliskola fn ○ 1924-től 1934-ig fennálló, azután fokozatosan megszüntett, nyolc osztályos középiskola-fajta, melyben a tantárgyak közönt szerepelt a latin, de a görög helyett több modern nyelvet és több természettudományos ismeretet tanítottak, mint a humanisztkus gimnáziumban
○ az itt folyó tanítás, oktatási forma és anyag
○ a reálginzium épülete
○ vmely reálginzium diákjai és tanárai együtt
realiák fn ○ a természettudományi tantárgyak
realista fn ○ főreáliszkolai tanuló; realista
○ a reáliszkola vmelyik osztályába járó tanuló
○ <művészettörténetben:> realista
rebach fn ○ haszon; nyereség; profit
rebák fn ○ nyereség; haszon
rebent ige ○ <szót> rebegve kimond
rebedeg fn és mn ○ nyavalyatórés; epilepszia
○ vérelfutásból eredő, reszketéssel járó állatbetegség
○ gyengélkedő; beteges
○ ijedős; félénk
rebeg ige ○ reszket; remeg
rebegő mn ○ dadogó; hebegő
○ érhetetlenül beszélo; dünnyögő
rebellál ige ○ háborog; lázad; lázadozik
rebellió fn ○ lázadás; zendülés; felkelés; forradalom
rebellis fn ○ lázadó; felkelő; zendülő; párttúró
rebences mn ○ félénk; ijedős
rebencemedik ige ○ megijed; megriam
rebencs, rebernye fn ○ odvas, korhatad fa
rebeg ige ○ rebesget; híresztel
○ meghatottan szól, rebeg
rebez ige ○ megbízhatatlanul fecség; híresztel
rébusz fn ○ rejtvény; talány
○ nehezen érhető, szándékosan nem világos kifejezés, rejtélyes beszéd, célzás
rébzik ige ○ a képzeletben megjelenik; sejlik; rémlík
○ vhogyan, vmilyennek látszik
regálé, regále, regale fn ♦ bizonyos jövedelmeknek a király v. a földbirtokos nemesség részére fenntartott haszonévezeti joga

regatta fn ♦ csónak

regi fn ◊ ősi, szájhagyományban élő, mesés, csodás, gyakran mitikus történet, elbeszélés
   ◊ a népköltészet egyik elbeszélő műfaja: valóságélemeiben a mondáknál is bizonytalannabb, mesés, költött elemekkel erősen átszótt verses, ill. prózai elbeszélés
   ◊ műköltőtől származó, hasonló verses elbeszélés, ill. ennek irodalmi műköltészeti műfaja
   ◊ mese; mesés történet; elbeszélés

regiel ige ◊ brekég; kuruttyol
   ◊ emleget; mondogat; hangoztat
   ◊ bőbeszédűsőkődik; szószátyárkodik
   ◊ valótlan, bizonytalan hitelű híreket terjeszt; híresztel; pletykl
   ◊ rárípakodik víkre; korhol; leszől vkit

regelye fn ◊ rejett hely erőben, vízmosásos árokban

regenent, regement fn es szn lásd regiment

reget ige ◊ elszószátyárkodik
   ◊ elbeszélés, ill. teljesen elbontott szerkezetű mesé, vmit
   ◊ eljátszott híresztel
   ◊ elbemutatott híreket terjeszt, valótlan, bizonytalannak lenézett, a különböző helyeken és időszakokban
   ◊ a nyelv és az irodalom történetének régi írásos korszaka, nálunk kb. a XVIII. századig, ill. az ebből származó nyelvi és irodalmi emlékek

reghemelés fn ◊ regisztrum, regeszta
   ◊ regesztum, regentén, régente
   ◊ régiség
   ◊ régisség
   ◊ régiség várá
   ◊ régió
   ◊ régiség
   ◊ régi
   ◊ régóta
   ◊ régata
   ◊ régóta
   ◊ régóta
   ◊ régió
   ◊ régény
   ◊ régi
   ◊ régóta
   ◊ régóta
   ◊ régóta
   ◊ régió
   ◊ régóta
   ◊ régóta

regénye fn ◊ rejett hely erőben, vízmosásos árokban

regment fn es szn lásd regiment

régens, regens fn ◊ kiskorú, beteg, ill. távollevő uralkodó helyett kormányzó személy

régenten, régente fn ◊ kiskorú, beteg, ill. távollevő uralkodó helyett kormányzó személy

regesta, regeszta fn ◊ napló; feljegyzés; jegyzőkönyv

rege fn ◊ elszószátyárkodik
   ◊ elbeszélés, ill. teljesen elbontott szerkezetű mesé
   ◊ eljátszott híresztel
   ◊ elbemutatott híreket terjeszt, valótlan, bizonytalannak lenézett, a különböző helyeken és időszakokban
   ◊ a nyelv és az irodalom történetének régi írásos korszaka, nálunk kb. a XVIII. századig, ill. az ebből származó nyelvi és irodalmi emlékek

regisztrum, regesztrum fn ◊ jegyzék; lajstrom; lista

regiséggyűvő fn ◊ régiségek feltárásával, felkutatásával s gyakran leírásukkal, szakszerű feldolgozásukkal foglalkozó személy
   ◊ régiséggyűvő, régiséggyűvő

regjana fn ◊ királynő; uralkodónő

regiőr fn ◊ rétel; csoport; osztály; kör

régeség fn ◊ nagyon távoli múlt; régi kor
   ◊ a nyelv és az irodalom történetének régi írásos korszaka, nálunk kb. a XVIII. századig, ill. az ebből származó nyelvi és irodalmi emlékek

régiséggyűvő fn ◊ régiségek feltárásával, felkutatásával s gyakran leírásukkal, szakszerű feldolgozásukkal foglalkozó személy
   ◊ régiséggyűvő, régiséggyűvő

regisztrátura fn ◊ ikatató; nyilvánnyá történő fenntartás létrehozására vonatkozó jogosítvány

reglama fn ◊ katonai szolgálati szabályzat

reglő fn ◊ hegyoldalban levő tisztás, legelő

regnál ige ◊ uralkodók vikin, vmit
   ◊ vikin kézében nem hagyva szívóson, makacsul kunyorál, rimánkodik, követelődik
   ◊ rimánkodva v. korholva mondogat, magyaráz vikin vmit
   ◊ korhol; szid

regnum fn ◊ birodalom; királyság; ország

régoa hsz ◊ régóta

regő fn ◊ mulatozás alkalmával énekmondás

regől ige ◊ verses köszöntővel kíván vmit
   ◊ énekel; szaval
   ◊ mondogat, rebesget, híresztel vmit
régóly fn ◊ taposómalom kötartó padjának része
◊ keresztléc; keresztrúd
regös fn ◊ középkori énekmondó, mulattató <királyi, főnemesi udvarban>
◊ karácsony és újév táján házról házra járó regősnénet mondott, hagyományos szövegű verses közöntő
regősének fn ◊ a házról házra járó regősöktől elmondott, hagyományos szövegű verses közöntő
regruta, rekruta fn ◊ frissen besorozott katona; újonc
regula, régula fn ◊ szabály; rendszabály; szabályzat
◊ zsinórmérték; mérőzsinór
◊ vonalzó; lénia
regulás mn ◊ vallásos; a szabályokat betartó <személy>
regyistrom fn ◊ lajstrom; lista; jegyzék; számadáskönyv
réja, réjja fn ◊ <főleg népdalokban, mondókákban> jelentés nélküli, ritmikus, gyakran rimszerű v. refrénszerű felkiáltás, kurjantás, táncsó
rejciál igé ◊ visszavet; visszautasít; leszavaz
rezek fn és mn ◊ rejtekhely; búvóhely
◊ titok; rejtély
◊ titkos; elrejtett; rejttett
rejtemény fn ◊ titokzetesség; misztikum
rejtézik igé ◊ rejtőzik; megbújik
rejthely fn ◊ rejtekhely; búvóhely
rejtvény fn ◊ rejtély; talány
réka fn ◊ ér; patak
rekapitulál igé ◊ <előbb elmondott, részletesebben tárgyalt dolgokat> röviden összegezve, a lányeget kiemelve összfogal
rékas mn ◊ mosatlan; szennyes
rekedt mn ◊ levegőtlen; füllledt
rekeg igé ◊ <béka> brekeg, kuruttyol
◊ <személy> csúnya, rekedt, rikácsoló hangon szól, beszél
rekesz fn ◊ cella; zárka; börtön
◊ tolozár; retesz
◊ vesszőből font kerítés
◊ zárójel
rekeszkedik igé ◊ bezárkózik; meghúzódik vhol
rekeszt mn ◊ levegőtlen; füllledt
rekeszték, rekesztés fn ◊ elkerített, elrekesztett hely; zsilip
rekettye fn ◊ fűz, különösen kosárkötő fűz; hamvas fűz
◊ füzafelét; füzfacsoport
rekkenn ◊ elfojtódik; megfullad
◊ bennreked; bennszorul
◊ befüllled; fullasztóvá válík
◊ újában elakad; megreked; megszorul
◊ eltümik; elbújik
◊ <nagy forróságtól> hevül
◊ elszunnypad; elszenderül
◊ elvész; elpusztul
rekkent igé ◊ elfojtódik; megfullad
◊ burgó; bennszorul
◊ befüllled; fullasztóvá válík
◊ újában elakad; megreked; megszorul
◊ eltümik; elbújik
◊ <nagy forróságtól> hevül
◊ elszunnypad; elszenderül
◊ elvész; elpusztul
rekkenyeg fn ◊ rekkenő meleg
reklamál igé ◊ vikinek vmely szolgálat alól való felmentését kéri, ill. vmely kiküldetésből visszahív vkit
rékli fn ◊ könnyű, bő szabású, szűk nyakú női blúz
◊ mellénszerű női alsóruha, amelyet az ing fölött viselnek
◊ kötött kabátka, amelyet pólyások, karon ülők visznek, s rendszerint háttal a nyakon kötnék meg
rékmány mn ◊ piszkos; mosatlan
rékol ige ◊ <edényt, tányért> használ
rekomendál, rekkommendál ige ◊ jöindulatába, párttfgásába ajánl vkit, vmit vkinke; beajánl
rekonsziderál ige ◊ meghány-vet; megfontol; mérlegel
rekkordál ige ◊ megemlékezik vkiról; énekkel köszönt
rekruta fn lásd regruta
rekrutál ige ◊ besoroz; toboroz; verbuvál
rekkfitikáció ige ◊ helyesbítés; kiigazítás; helyreigazítás
rekkfitikál ige ◊ helyesbít; helyreigazít
rektor fn ◊ <a hajdani falusi felekezeti elemi iskolában> az iskolát igazgató tanító
◊ ◊ <református kollégiumban> igazgató tanár; tanító
rekkurrál ige ◊ folyamodik vkihez; kérvényez
rekkviem fn ◊ gyázműse; halotti mise
rekkvirlál ige ◊ <külöösen háborús időkben> hatósági úton felkutat, és térítés ellenében vmit (pl terményt, állatot, lakást, fogatot, ritkán embert) főleg a hadsereg számára igénybe vesz
◊ megkér, megkeres vkit, vmilyen célra
rekkvización fn ◊ színházi kellék
◊ ◊ vmely jogi ügyletnek v. okiratnak olyan kelléke, amely nélkül ez érvénytelen
reláció fn ◊ vmíröll tett jelentés, beszámoló
relé fn ◊ löváltó állomás; postaállomás
releggál ige ◊ kitilt; kiutasít; kizár
relijó fn ◊ vallás; hit
relijózus mn ◊ hívó; vallásos
rém mn ◊ rémséges; rettenetes; szörnyű
remek fn ◊ mintadarab; mestervizsgára készített munkadarab
remeklés fn ◊ kiváló, nagyszerű alkotás, mű; remek
◊ céhlegény által a mestervizsgára készített mintadarab; mesterremek
remek fn ◊ darab; remekmű
remekműví, remekmívű mn ◊ a mesterségbeli tudás legjavával, mesteri kézzel, remekbe készült
<alkotás, külöösen mútárgy>
reményel, reménynl ige ◊ remél
remese fn ◊ végbél
◊ ◊ vastagbél
◊ ◊ ágyék
◊ ◊ <tehénél> méh v. méhlepény
remetelk fn ◊ a remete lakásával szolgáló egyszerű építmény
◊ ◊ magányban, a világtól távol élő ember egyszerű lakása
reminiscencia fn ◊ visszaemlékezés; emlék
remisz, remiszerdő fn ◊ fakkal, bokrokkal sűrűn benőtt kisebb terület
rémélés fn ◊ rém; árnyalak
rémiletcs mn ◊ rémülletes; ijesztő; rettentő; félelmetes
remonda3 fn mn ◊ a regen csatlakozott üzem
◊ ◊ oszmány, undok, piszkos és rendtelen <szeremely>
remonda2 fn ◊ a hadsereg számára nevelt csikó; katonaló
rempel ige ◊ becsmerél; megszől; ócsarol
rémség fn ◊ rémül; borzalom
rend1 fn ◊ több-kevésbé egyenes vonalban lekaszált és még föl nem szedett fű, takarmány v. gabona sora
◊ ◊ (jelzőként) annyi <gabona, szarja, széna stb.>, amennyi egy-egy ilyen sorban van
◊ ◊ vmely végzett munkának bizonyos; jókora mennyisége
◊ ◊ vmiből egy készletre való
rend2 fn ◊ a katonák, harcosok bizonyos célnak megfelelően elrendezett sora
◊ ◊ a társadalomnak, az emberi közösségeknek vmely szempontból elkötelező, külön választható csoportja
rend3 fn ◊ <irásműben> szerkezet, forma, versmérték
rendbeli1, rendbéli1 mn ◊ <ruhából, fehérneműből> vhány napra elegendő
rendbeli2, rendbéli2 mn ◊ bizonyos számú csoportba, osztályba foglalható, bizonyos fajta, féle
rendbomlás fn ◊ anarchia; zűrzavar
rendel ige ◊ <időpontot, határidőt> szab vminek az elvégzésére
rendelés fn ◇ parancs, utasítás, rendelkezés vmire, vminute a megtételére  
◇ az ember sorsának előre való megszabadása, kijelölése vmely istenség, a gondviselés v. a végzet által  
◇ végrendelet; végrendelkezés
rendeletlen mn ◇ rendetlen; gondozatlan; ápolatlan <személy>
rendelőszámnév fn ◇ sorszámnév
rendelvény fn ◇ recept; vény
rendes mn ◇ különös; furcsa
rendetlen fn ◇ <írásbeli dolgozatban;> a külalakra adott legrosszabb érdemjegy
rendgyakorlat fn ◇ <testnevelési órán v. katonai kiképzés során> vmely csoporttal, alakulattal végeztetett olyan gyakorlat, amelynek az a célja, hogy a csoport, alakulat elsajátítsa a különféle alakzatokban való gyors sorakozást, a zárt rendben történő fegyelmezzet menetelést, a fordulatokat stb.
rendház fn ◇ emelet; épület felső szintje
rendit ige ◇ <hirtelen ható nagy erő vmely súlyos tőmeget> nyugalmi állapotából v. egyensúlyi helyzetéből átmenetileg kissé kimozdít; megrendít
rendórémfn ◇ detektív; nyomoző
rendőrminiszter fn ◇ belügyminiszter
rendre msz ◇ <tanácskozások alkalmával az elnököt a szónoknak v. közbeszédénak rendreutásítására felhívó kiáltásként>
rendszabás fn ◇ rendelkezés; rendelet
rendszámnév fn ◇ sorszámnév
rendtartás fn ◇ szabályozott életmód; rend; házirend; fegyelem
renegát fn ◇ az, aki megtagadja haújáját, hitét; hitehagyott; áruló
reng ige ◇ <bölcső> ring  
◇ <víztömeg, vetés> hullámzik  
◇ <vízi jármű, vízben mozgó tárgy> himbálódzik, hánykolódik a hullámokon, erősen ring  
◇ <függő v. alul megtámasztott, könnyű, de tömött v. több szálból álló tárgy> könnyedén ide-oda mozog
hajladozik, remeg  
◇ <növény v. száron levő része> hajladozik, hullámzik szélben  
◇ <harmat, könny> remeg, reszket  
◇ <ember, szív, kebel stb. vmely erős érzelem hatására, különösen félelemtől> remeg, reszket
rengedez ige ◇ <vmely kisebb tárgy, különösen kibuggyanó könnycepp> tartósan reng, remeg  
◇ <növény> ide-oda hajladozik
rengés fn ◇ ringás; himbálódzás
renget ige ◇ ringat
rengeteg fn ◇ nagy, sürű erdő
rengő fn és mn ◇ bölcső  
◇ nagy kendőből, ponyvából, pokrócból hevenyészett függőágy csecesemő részére  
◇ forgatható, átfordítható támlájú, rövid pad a bölcső számára  
◇ ringő; himbálódzó; hajladozó  
◇ páránzott, rugalmas szék v. más, kényelmes ülőalkalmatosság  
◇ karos, hátas fápad  
◇ vesszőből font kas mint halálszorzszám
renitencia fn ◇ engedetlenség; ellenszegülés
renkesz mn ◇ zömök; tömzsi
renunciál ige ◇ lekészön; lemond
rény fn ◇ érny; erkölcsség; tiszteség
rénye fn ◇ rántotta, tojásrántotta
renyhe mn ◇ lusta; rest; tunya
renyő mn ◇ aggódó; töprengő  
◇ síránkozik; keserű
renyődik ige ◇ tündövé aggódik; töpreng  
◇ síránkozik; sopánkodik; keserég
reokkupál ige ◇ visszafoglal; visszasszerez
reparatúra fn ◇ javítás; helyreállítás; rendbe hozás
repce fn ◇ <népies gyűjtőnévként;> a gabonavetésekben, kapás növények között, kertekben gyakran tömegesen termő, többféle sárga v. sárgásfehér virágú gyomnövény; vadrepce
a termeszttet felhő mustárral közeli rokon, hozzá hasonló, vadon termő, káros gyomnövény; vadrepce
olajos magváért termeszttet sárga virágú növény
repege i ge de kuruttyol; brekege
daszmattol; fecseg
kiabál; lármáz
kárál; gággos; röhögő hangot hallat
recseg; ropog
repeget i ge de hasigtat; hasogat; feldarabol
reperál i ge de javit; reparál
javít; ropog
repeg i ge de kuruttyol; hasigtat; hasogat
vadrepce olajos magváért termeszttet sárga virágú növény
repercrón i ge de javit; reparál
javít; ropog
repeges i ge de kuruttyol; hasigtat; hasogat
vadrepce olajos magváért termeszttet sárga virágú növény
reperkusszió fn de visszaverődés; visszatükröződés
dogat; ropog
reperal i ge de javit; reparál
javít; ropog
repege i ge de kuruttyol; hasigtat; hasogat
vadrepce olajos magváért termeszttet sárga virágú növény
reperkusszió fn de visszaverődés; visszatükröződés
dogat; ropog
reperal i ge de javit; reparál
javít; ropog
repege i ge de kuruttyol; hasigtat; hasogat
vadrepce olajos magváért termeszttet sárga virágú növény
reperkusszió fn de visszaverődés; visszatükröződés
dogat; ropog
reperal i ge de javit; reparál
javít; ropog
repege i ge de kuruttyol; hasigtat; hasogat
vadrepce olajos magváért termeszttet sárga virágú növény
reperkusszió fn de visszaverődés; visszatükröződés
dogat; ropog
reperal i ge de javit; reparál
javít; ropog
repege i ge de kuruttyol; hasigtat; hasogat
vadrepce olajos magváért termeszttet sárga virágú növény
reperkusszió fn de visszaverődés; visszatükröződés
dogat; ropog
reperal i ge de javit; reparál
javít; ropog
repege i ge de kuruttyol; hasigtat; hasogat
vadrepce olajos magváért termeszttet sárga virágú növény
reperkusszió fn de visszaverődés; visszatükröződés
dogat; ropog
reperal i ge de javit; reparál
javít; ropog
◊ sokág áll; pang
◊ elszibbad; elmacskásodik
részarányos mn ◊ olyan <idom, test, tárgy>, amelynek egy képzeletbeli egyenes v. sík két ellentétes oldalára eső részei között szimmetria van; szimmetrikus
részaránytalan mn ◊ aszimmetrikus
részecské fn ◊ határozószó v. igekötő
részegő ige ◊ részegő; megittasodik
rész ◊ <részibe termelt terményt, fát> oszt, részekre mér szét
◊ részt kap vmiből, részesül vmiben
◊ <terményből> a munkájáért járó részt megkapja
részesülő fn ◊ melléknévi igenév; határozói igenév
reszettel ige ◊ reszletel; vakargat
◊ nyiszál; nyírbál
reszeletpor fn ◊ fémreszelék
részcelkezik ige ◊ ragaszkodik; vonzódkik; odahúz
részbelő mn ◊ olyan <személy>, aki részel, részekre mér szét vmit
◊ olyan <személy>, aki részel vmiből, részt kap vmiből
részeltet ige ◊ vmiben részesít vkit
rész ◊ és mn ◊ a terményből való részesedésért dolgozó (munkás)
részleg fn ◊ és hsz ◊ vmely egészen része; egy rész az egésszel ellentében
◊ az egészből egy részt véve; részben
reszter fn ◊ párolt gyümölcs
részvét fn ◊ érdeklődés; figyelem
◊ az a tény, hogy vki részt vesz vmiben; részvétel
részvétel fn ◊ más fájdalmának áterezése, a bajban levő v. szenvedő emberrel való együttérzés, az iránta tanúsított szánamol, ill. könyörület; részvét
◊ érdeklődés; figyelem
rét1 fn ◊ mocsaras, vizes, sík terület
◊ kaszáló
◊ téli legelő
◊ erdei tisztás
rét2 fn ◊ réteg
reterál, retirál ◊ ige ◊ <harcban> visszavonul, hátrál
◊ hátrál; visszahúzódik
reterát1 fn ◊ árnyékszék; illemhely
reterát2 fn ◊ visszavonulás; hátrálás
retesz fn ◊ lánc
◊ ov
◊ a lakaton az a mozgatható vaslemez, amely a kulcslyuk elföldésére szolgál
◊ csukló körül forgó, egyik végén lyukas pántból és az ajtófélzára szerelhető rögzített vaskarikából álló szerkezet ajtók beállására, a pánt ráhajtása után a vaskarikába lakatot akasztanak
rétesz fn ◊ lápos videkén halászattal, vadászattal, madarakattal foglalkozó személy; pákasz
redez, retzet fn ◊ kötetéknél
retirál, retiriroz ◊ ige ◊ visszavonul; meghátrál
rétor fn ◊ <a XIX. század közepé elötti iskolarendszerben> annak az osztálynak tanulója, amelyben a retorikát tanulták
◊ szónok
retoyika fn ◊ szónoklástan
reterra fn ◊ kémiai reakciók létrehozására és lepárláshoz használt hosszú, hajlított nyakú fémedény
rettenet fn ◊ a megrettent ember lelkét betölő érzés; megrettenés; rémület
◊ izonyú, szörnyű, írtózatos dolog, látvány, esemény; rémség; borzalom; írtózat
◊ rettegetést, írtózatot keltő személy, dolog; jesztő rém
retyeg ◊ ige ◊ brekeg; kuruttyol
◊ fecsleg; locsog
◊ megszól vkit; rosszat mond vkiről
◊ hápog; háp-hápol
retyel, retyetel ige ◊ fecsseg; locsog
retyerutya fn ◊ mindennféle holmi, különösen ruhanemű; cókmók; celecula
◊ közelebből meg nem határozott hozzátartozó, családtag; rokonság
retyesz mn ◊ zömök; telt
◊ törp; alacsony
reunió fn ◊ gyűlés; összejövetel; tanácskozás
rév fn ◊ vizi átkelőhely
◊ az a hely, ahol a két hajótestre szerelt alulcsapó vízimalmot szokták üzemben tartani
revanzsál, revanzsíroz ige ◊ megbosszul; megtorol
◊ viszonz; meghálál
révedez ige ◊ mereng; ábrándozik
reveláció fn ◊ ünnepélyes megnyilatkozás
reverál ige ◊ felfed; feltár; kimutat
reverencia fn ◊ a tisztelet külső nyilvánítása; tisztelet; tiszteletadás; hódolat
reverzális fn ◊ nem egyvallású jegyeseknek vmely polgári hatóság előtt kötött hivatalos megállapodása
házzasságból született gyermek azzal az azonos vallási vonatkozásban;
◊ vminek kézhezvételét, kikölcsönzését, ill. további intézkedés végett való átvételét elismerő irat;
terítvény
reves mn ◊ redves; korhadó; korhadt; pudvás
◊ ócska; tönkrement
◊ nem kívánatos
◊ visszatetsző; visszaszínző;
◊ piszkos; koszos; mocskos
revesedik ige ◊ korhadttá válik; redvesedik
révész fn ◊ utasoknak a réven való átszállításával foglalkozó személy
◊ tengerész
révézet fn ◊ fantáziakép; kisértet
◊ támolgyó, lábadozó beteg
revokál ige ◊ visszahív; visszarendel
revoltál ige ◊ fellázit;
◊ lázad;
◊ lázong
revolúció fn ◊ forradalom
revolverez ige ◊ zsarol
révpart fn ◊ kikötő
révuil ige ◊ a figyelem nagyfokú összpontosítása által v. mesterséges módon fokozatosan felajzott
lelkiállapotba, önkívületbe kerül, v. kezd kerülni
◊ <szem, arc> ilyen lelkiállapotot tükrözve, önfeledt merevséggel, mélyen elrévedve néz,
bámul
rez fn ◊ hegygerincnek emelkedett része
◊ magas fennsík
◊ erdőbeli tiszta; irtvány
◊ gazos, bokros hely
réz1 fn ◊ vmilyen rézből készült tárgy, ill. vmely tárgynak rézből való alkatrész, különösen nyele,
foğantyúja
◊ rézkarc; rézmeszet
réz2 fn ◊ <főleg alkoholistákra jellemző> sötétvörös foltokból álló színeződés az arcon; borvirág
réz3 fn ◊ ganéj; trágya
rézduda fn ◊ orgona
rezel ige ◊ vhová, vmibe kakál; székel; tojik
rézeleje fn ◊ pálinkafőzéskor az először kifolyó igen erős, fogyasztásra kevésbé alkalmas folyadék, melyet
főleg külsőleg gyógyszerként végtagok bedőrzőlésére használnak
rezerva fn ◊ tartalék; félre tett készlet
◊ (jelzőként) tartalékban levő; tartalékos
◊ tartózkodás; óvatosság
rezervista fn ◊ tartalékos katona
rezes fn és mn ◊ a pálinka első főzete, ill. a főzetek a főzés elején lécsapódó része
◊ bélsáról, székellettől szennyezett
rezesbanda fn ◊ rézfúvókon, cintányéron és dobon játszó népi v. katonazenekar
sovány, soványan tartott <háziállat>

rideglegény fn ◊ agglegény
ridike fn ◊ fehér hálivászonból varrott, kisméretű zsákocska, amit pántjánál fogva, vállra akasztva hordoznak; oldaltarisszyna
riforma fn ◊ reform
rigályosan hsz ◊ ritkásan, itt-ott; néhol
rigolyás mn ◊ olyan <igavonó barom>, amelyet nehéz igába szoktatni; ijedős
rigórozus mn ◊ szigorú; merev; hajthatatlan
rigya, rigy fn ◊ fiatal hajtás; vessző; apró gally ◊ vesszőkerítés ◊ út bevágása erdőben ◊ bimbó; rút; bárka
rikács fn ◊ húhó; ricsaj; patália
rikat ige ◊ okozza, előidézi, hogy <vemely állat, főleg sertés> meg-megszakított, éles, sivító hangot adjon, rjon
rikit ige ◊ rikolt; kiált
rikkancs fn ◊ arúját kiabálva ajánló, mozgó utcai újságár
◊ tehénpásztor, csordás, ill. kanász
rima fn ◊ utcalány; prostituált; szajha
rimány fn ◊ rimánkodás; könyörgés
rimkovács fn ◊ versfaragó; fűzfapoéta
ring fn ◊ löversenytéri fogadóiroda
ringlefi ige ◊ kis zászlók, amelyekkel az ünnepi női papucsok, cipők fejét, ill. a csizmák kérgét díszesen kiverni
ringó ige ◊ felakasztott bölcsőféle
riog ige ◊ riaszt; íjeszt ◊ ordítva sir; bómmból ◊ éles, harsány, szaggatott hangon ◊ rikoltoz
riogat ige ◊ éles hangon kiáltózik, hogy vkit, vmit előjesszen ◊ vmely szokatlan, feltűnő jelenséggel, rendszerint erős hanggal, kiáltózással íjesztget, riasztgat vkit, vmit ◊ <állatot> kiáltóza hajt, kérget ◊ fedd; korhol
ripcs fn ◊ <vemely felületen> apró egyenlenség, kidudorodás v. bemélyedés ◊ himlőhely; rugya ◊ rongy; fioszlány; cafat
ripityára hsz lásd rapityára
ripók fn és mn ◊ durva, faragatlan, pimasz személy ◊ himlőbelyes; ragyás
rips-raps, ripsz-rapsz hsz ◊ ripsz-ropsz; váratlanul; gyorsan; hirtelen; egykettőre
ris mn ◊ vörösös; röt színű
riska fn ◊ igénytelen, apró termetű, rövid szarvú, jól tejelő, vörös v. vörösés tarka szőrű tehén
riskó¹ fn ◊ szánkó
riskó² mn ◊ vörös; sötétpiros
risza fn ◊ az ember hátsó része, feneke
riszál ige ◊ életlen késsel vágni akar; nyiszál ◊ rángat; cibál
riszsan ige ◊ nyisszanan hangot adva elváltik
riszszant ige ◊ vág; szel
risztele ige ◊ fele-fele arányban osztózik, főleg kétes úton szerzett hasznon v. vagyon
risztung fn ◊ katonai felszerelés, fegyverzet ◊ katonai öltözet
ritmus fn ◊ verses szöveg; rigmus
ritok fn ◊ kivágás; hiány; csorba
ritter fn ◊ lovag
rittyen ige ◊ csattan; pattan
rittyent ige ◊ <ostorral> pattint
csap, vág, üt vkit

gyorsan, nem tervszerűen, hirtelen csnál, összecsap vmit

szellent

hirtelen, rendszerint ijedtében szellentve kiereszti többnyire a nadrágiába hígabb ürülékét

rivakodik ige ♦ felkerekedik; utra kel

vkire ripakodik, rakiált

rival fn és mn ♦ rivális; ellenlábás; konkurens

rivalg, rivalog ♦ ige ♦ <több személy, tömeg> hirtelen támadt nagy örömében hangos kiáltásra fakad, messze hangzóan kiállt

<füvös hangszer> éles, átható hangot ad, ilyen hangon szól; hosszan, folyamatosan rikolt

rivalkodik ige ♦ kurjongat; rikoltozik; sivítokiz

rivális fn ♦ jégéső

rivás fn ♦ sírás; zokógás

éles, panaszos hang

rivós mn ♦ sokat síró-rívó, erre hajlamos

rizskása fn ♦ rizs

riz, rizsma fn ♦ a papír mértékegysége; 1000 iv

rizspor fn ♦ fehér püder, amely rizsból előállított, finom por alakú keményítőből készült

ró ♦ ige ♦ <tárgyat, alkatrészt> vés vésve beilleszt vőhova

<ítéletet, büntetést v. penitenciát, vezeklést> kiszab

számbavétel v. emlékezetben tartás végett sorra felír, összeír, esetleg vonalakkal fára, pálcára vmit

<pl. az örzendő jószág számát>

robog ige ♦ mély, tompa, ismétlődő hangot ad v. ilyen hangon szól; zúg; dübörög

robogó mn ♦ zúgób; harsogó

robot, robotmunka fn ♦ a jobbágy részéről a földesúrnak, vármegeyének stb. igás v. kézi napszám

formájában végzett kötelező ingyen munka; úrdolga

robotos mn ♦ robotmunkához, robot alkalmával használt v. általában azzal kapcsolatos

rocska fn ♦ dongákból összeállított v. bádogból készült, csonka kúp alakú edény, amelyet egy kiálló, felső végén átylyukasztott dongájánál, ill. ennek mintájára készült fülnél fogva visznek, és amelyben tejet, bort stb. hordanak v. tartanak

ródal ige ♦ vagdal; aprít; darabol

rogyázás fn ♦ kiszáradás

roh ♦ mn és fn ♦ feketés; vörös; rőt színű; rozsdabarna

feke lő

roh ♦ fn ♦ gennyesesdés

rothadás; korhadás

roham fn ♦ hirtelen nekilendülő, gyors, erőteljes futás; rohanás

rohamos mn ♦ gyors; sietős

rohanó fn ♦ roham megkezdésére rendszerint kürttel adott jel

rohaniás fn ♦ roham; támadás

rohda mn ♦ ronda; csúf

rohoda mn ♦ rút; csúf; utálatos

piszkos; rendetlen

düledező; rozzant; korhadt

lusta; tunya

rohog ige ♦ nagy lánggal és ropogva érc

moraljlik; morog

forr; rotyog

rohab

röfög

rojalista, royalista fn ♦ királypárti személy <rendszerint olyan államban, ahol megszűnt már a királyság, különösen Franciaországban>

roka fn ♦ kérvény; beadvány

róka ♦ mn ♦ vörös, vörhenyes <ember, arc v. haj>
róka² mn és fn ◊ elsőéves
rókálkokódik ige ◊ ravaszkodik; ügyeskedik
rókamálf fn ◊ a róka prémjének a torok és szügy közé eső része, ill. általában a róka prémje
rókatorkos mn ◊ vöröses színű
rokk fn ◊ hosszú télítkabát; nagy kabát
rokkat fn ◊ fonáshoz használt háziipari eszköz, amelynél a fonál sodrását egy kézi l. lábhajtású kerékkel forgatott orsó végzi
rokkan ige ◊ <gabonarakás, szénaboglya, liszt v. hasonló anyag> folyamatosan összébb ereszkedik, alább száll, megülepszik
rokolyafn ◊ bőven ráncolt, gyakran fodros aljú alsó v. felső szoknya
rokon mn és hsz ◊ közeli
 ◊ közel
rokonérzsés fn ◊ együttérzés; átérzésorokonérzet fn ◊ rokonszenv; szimpatia
rokonzél fn ◊ felebarát; embertárs
rokontalan mn ◊ vmivel rokonságban nem levő dolog
rokkeszénfn ◊ ruha v. szoknya derékrész
retyeg ige ◊ brekeg; kuruttyol
rólabeszéd fn ◊ közmondás; példabeszéd
rolla fn ◊ szerep
rolnifn ◊ hajtincs; lokni
románfn ◊ regényszélsően elbeszélés, regény
románcfn ◊ érzelmes hangulatú kisebb elbeszélő költemény v. dalszöveg
románcsíkfn ◊ regényszík
romántosmn ◊ mn ◊ regényes
romladékfnn ◊ romokban heverő épület; építésű összeomlott részei, darabjai; romhalmaz
 ◊ vminek elpusztult maradványa, romja, roncsa
 ◊ töredezett, használhatatlan v. alig használható állapotban levő tárgya, eszköz
romlandómn ◊ pusztoló állapotban levő; elromló; törékeny
romlás fn ◊ harctéri vereség
romlatagn ◊ romló, romlani, bűzhődni kezdő <vadhús>
 ◊ romló, pusztoló; romos
romtin ◊ ige ◊ ront; elront; tönkretesz
róna¹ mn és fn ◊ sik; lapályos
 ◊ tágas, rendszerint megművelésre v. legeltetésre alkalmas súk térség; síkság; alföld; puszta
 ◊ nagy állóvíz felszíne; széles, nyílt víztükör
róna² fn ◊ sekély kis árok, hosszukálas mélyedés, amelybe magvakat vetne
 ◊ barázdai vetőmag számára; árok
 ◊ keskeny út; ösvény
 ◊ kerékvágás; keréknyom
rónaság fn ◊ nagy állóvíz felszíne; széles, nyílt víztükör; róna
 ◊ tágas, rendszerint megművelésre v. legeltetésre alkalmas súk térség; síkság; alföld; puszta; róna
roncolige ◊ tép; szaggat
 ◊ vagdal; szabdal
 ◊ lekaszabol; lemészáról
roncosmn ◊ rongyos; mocskos; tisztáta
 ◊ hitvány; nyomorult
rondella fn ◊ bátyafalakhoz ágyútűz ellen épített, csaknem teljes kör alaprajzú, előreugró nagyobb bástya; körbástya
 ◊ kőrszház
rondélyfn ◊ félkör alakú terem, szoba
rondítmányfn ◊ piszkozat; vázlat; fogalmavány
rongyfn ◊ elnyújtott tészta, amelyet először megsütnek, aztán megöntik, mint a perecet, s túróval, zsírral fogyasztják, akár a galuskát
rongyászf, rongyos, rongyoszf ◊ olyan személy, aki házról házra járva papírgyártás céljára v. egyéb célokra rongyokat, rongyos ruhákat szed, gyűjt, vásárol össze; rongyoszf
rongyol ige ◊ ócsárol; becsmérel; megszól
rongyos mn ◊ vedlő, szőrét hullató <átlat>
rongyosleves fn ◊ esrezett, csurgatott, tojásos tésztaival készült leves
ront ige ◊ lerombbol; elpusztít
◊ <ellenőséget> erejében, ütközpességében gyengít
◊ <személyt> anyagi helyzetében gyengít, anyagilag károsít
◊ varázslattal hatalmába kerít vikt, vmit, és kárt tesz benne, különösen betegséget okoz neki
◊ <fényvert v. fényverű használt tárgyat> hírétlen, nagy erővel viknek a testébe vág
rontás fn ◊ varázslat útján kapott betegség v. ily módon okozott kár
◊ meghabonázó varázsszer, eszköz, tárgy
◊ az izmoknak, az inaknak és az izületeknek hasogató, nyilalló fájdalommal, néha duzzanattal v. izületi megmérévedéssel járó betegsége; csúsz; köszvény
rontatlan mn ◊ ép; sértetlen; töretlen
rontó fn ◊ olyan, aki, ami természetfeletti erejénél fogva rontást, ártalmat hoz vkre
ropogós fn ◊ szövési módsz., alkotóelemeinek összetétele v. kikeményített volta miatt fogás, mozgás közben zörgő, ropogó hangot adó ruhaanyag, ruhadarab
◊ friss tempóban, tüzesen, szilajon, keményen lejött tanc
roppan ige ◊ <fényver> dördül, elsül
◊ <dob, trombita, ill. a hangjuk> perdül, harسان
roppantott mn és hsz ◊ nagy sokaságú
◊ néház fényverzett; robajos; zörejlő
◊ nagyon; módfelett
roráté, roráte fn ◊ <a római katolikus egyházban> adventi hajnali mise
ros fn ◊ harmat
roshad ige ◊ sorvad; senyved
◊ foszladozik; foszlík
◊ rozzantta, rozogává válík
◊ rothat; enyészik; felbomlik; korhad
◊ tesped; rostokol vhol
rosseb, rosszseb fn ◊ csavaros fonál alakú apró kórókozó által okozott, űleg nemi érintkezés útján terjedő, ma már gyógyítható fertőző betegség; szifilisz; vérbaj
◊ <indulatos, bosszús beszédben, űleg szitkozódásban, elhomályosult jelentéssel használt szó>
◊ <tagadás, elhárítás, visszautasítás indulatos kifejezéseként használt szó>
◊ <a kérdés indulatos voltának jelölésére v. nyomósítására használt szó>
◊ <személyre vonatkozólag szidalomként: nyavalyás
◊ <elítélő jelzőként, határozott jelentéstartalom nékül>
rost1 fn ◊ vasrács; rác; rostély
rost2 fn ◊ pihenő; szünet
rosta fn ◊ gabona- és egyéb magvak tisztítására, osztályozására való, szitához hasonló eszköz
rostaalj, rostaalja fn ◊ a rostán, szitán áthulló sílány, szemetes gabona
rostál ige ◊ <személyes anyagot> rostán, szitán szétválaszt
◊ <szellemi alkotást v. tevékenységet> szigorúan bírál
rostás fn ◊ szitakészítő mesterember
rostély fn ◊ rás
◊ kályha tűzterének alja
◊ a tornáv v. a pitvar lébçből készült ajtaja; verőce
rostok fn ◊ pihenő; pihenés
rostoló fn ◊ serpenyő
rostrum fn ◊ emelvény; dobogó
rosz mn ◊ rossz
roszog ige ◊ <személyes, kristályos, kemény anyag a fogak közé kerülve> csikorog, ropog, serceg
◊ <vászon> tévpe éles hangot ad
◊ <vágó szerszám félkemény anyag ellenállásába ütközve> sercegő, ropogó hangot ad
◊ <féreg, szű a fában a fa rostjait rágva> sercegő, ropogó hangot hallat
◊ <pépszerű sűrű étel> főzés közben buborékot vet fől, rotyog
◊ <lő> lassan, kényelmesen halad; kocog
rózsabvak
röbbszírmű kerek dísztőélem

rozog ige .ide-oda mozog; rázkódik
rozongat ige  dorgál; fedd; szid
  sérteget; ócsáról; gyaláz
  szárnyával verdes, csapkod
rozzan ige  roskad; omlik; hull

rómsa fn v. vikinek szerelmese, szeretője <főleg nő>
  bájos, űde, fiatal lány
  a cipőnánk, kényérnek a kinyíló rózsára emlékeztetően kihasad, barnápiros domborulata
rózsalánc fn v. szerelemmel kapcsolatos gyengéd érzés
rozásáis fn v. rozspálinka
rozssanyfn v. főként a rozs kalászábán gyakori, barnásfekete, kemény, karom alakú élösködő gomba, melyet gyógyszer gyártására használnak; anyarozs
rózsaviz fn v. szagos víz, kőlín, amelyet húsvétkor locsolásra használnak
  vizivel higított kőlín v. parfüm
rozssddállik, rozssdálik ige  <fém, tárgy> rozsdássá váló, rozsda képződik rajta; rozsdásodik
rozsolis fn v. különféle fűszerekkel ízesített és illatosított, édes szeses ital, likőr
róf fn v. országonként változó régi hosszmérték, amellyel főleg szövetet, kemény, szalagot mérték; a kifeszített karon a hüvelyk hegyének távolsága a mell közepétől, kb. 60–78 centiméter
  kisebb egységekre beosztott, négyzsögetes rúd, főleg szabók, keserűk kedvező mérték
  <kiskereskedelmi textilboltokban és némely iparában> mérőeszközül használt, egy méter hosszú, többnyire centiméteres beosztással ellátott rúd; méterrúd
  az a mérték, amelyhez ecelekvést, megítélést, magatartást szabnak
rófös mn és fn v. egy, ill. a számjelzővel meghatározott számú rőfőt, vagyis kb. 60–78 centimétert kitevő
  szokatlan hossz
  olyan kiskereskedő, aki üzletében főleg méterárut szokott árusítani; méteráru-kereskedő;
  rófőlerakvó
rőfőskereskedés fn v. olyan üzlet, amelyben főleg méterárut, rőfősárt szoktak árusítani
rögz fn v. rögzít; odarepít; odaszegez
  határnapot kitűz
rögrág ige  rágcsál; eszeget; repogtat
rögtőni mn v. rögtön történő, rögtön érvényessé váló <jelenség, cselekvés, dolog>; azonnali
  hirtelen; váratlan
rögvést hsz v. rögtön; azonnal; azon nyomban
rögzik ige  <száz, tuf, tufadár> röggé, kemény csomóva szárad v. fagy össze
  <érzés, szokás> gyökeret ver vágában, szinte kőhatátlanul állandó benne
rögzött mn v. régi, már megállapodott; állandósult
rőhög ige  <lő kellemes érzése kifejezéseként> mély, nyerítő hangot hallat
rőkkentőhely fn v. vesztóhely; végpad
rökönyi fn v. penész
rökönyité fn v. döbbenet; ijedés
rökönyödik ige  <nedves ruhanemű, fű, gabona> fulladt, dohosodik
römpöly fn v. ürmérettek, amely kb. 2 deciliternen felel meg; fél messzely
rönköly fn v. zömök, köpős ember
  rónk; tuskó; fárónk
  agyagdarab
röpit ige lásd repit
rőpköd ige lásd repped
rőppentyű fn v. tütőjátékhoz v. jelzésre használt töltény, amely keményebb papírtokból, benne puska- vagy v. más robbanóanyagból áll, s egy szerkezetel a levegőbe röpitve, bizonyos magasságban szikraesőt szórvá felsorban; rakéta
  sajátos fegyverből kirepített, kilőtt gyújtólövedék
  ilyet kilővő, kiritő készülék, szerkezet, fegyver
rófs fn v. lendület; dinamika
röst ml v. rest; lusta; tunya
rúst² mn ♦ pirított; pörkölt
röstöl ige ♦ pirít; pörköl
◊ rántást készít
ről¹ mn ♦ vörös, vörhenyeges <többnyire szőr, haj>
rőt³ fn ♦dongás faedény, amelyet két heveder segítségével háton szállítanak; puttony
röttli fn ♦ kréta
rőtvad fn ♦ a szörük vörösesbarna színéről az őz, szarvas, dámvad és a muflon összefoglaló neve
rövid mn ♦ a közepesnél alacsonyabb termetű <személy>
rövidesen hasz ♦ kellő előkészület nélkül; sebtében; hirtelen
rövidnap hasz ♦ hamarosan; hamar; nemsokára
rövidség fn ♦ kár; veszteség; fogyatkozás; hiány; szükség
rözsche fn ♦ száraz gally, ághulladék
rubrika fn ♦ rovat <számadással, főjegyzésben, ürlapon>
◊ fejezet, szakasz
◊ rovatos jegyzék
◊ megítélés; elbírálás
rubrikáz ige ♦ <papírlapot> párhuzamos vonalakkal rubrikákra, rovatokra oszt; rovatol
◊ a megfelelő rubrikába, rovatba beír
◊ komoly megfontolás, mérlegelés nélkül az emberek vmely csoportjába sorol, vmínek elkönyvel vkit
ruca fn ♦ kacsca; réce
◊ vadkacsca; vadréce
rúd fn ♦ fából való dárdá
rudal, ruzig ige ♦ <járművet> rúddal ellát, rudat csinál bele
◊ <csónakot, dereglyét> sekély vízben úgy hajt, lőkdős előre, hogy a víz fenekét rúddal dökködi
◊ <szekéremre rakott szénát, szállamat, kévét> rúddal v. kötéllel leszorít úgy, hogy a rúd, ill. a kötél két végét a szekér aljához v. a vendégoldalhoz erősíti
rudalló, rudaló, ruzadó fn ♦ olyan személy, aki rudal, <járművet> rúddal ellát
◊ olyan személy, aki <csónakot, dereglyét> sekély vízben úgy hajt, lőkdős előre, hogy a víz fenekét rúddal dökködi
◊ olyan személy, aki <szekéremre rakott szénát, szállamat, kévét> rúddal v. kötéllel leszorít úgy, hogy a rúd, ill. a kötél két végét a szekér aljához v. a vendégoldalhoz erősíti
◊ <szénásszekéren> a széna lekötözésére használt rúd; nyomórúd
rudas fn és mn ♦ a felgyűjtött szénából, szálas takarmányból> két rúdon egyszerre elvi elvétő kisebb csomó, rakás
◊ a szekkerrúd jobb oldalára befogott (ló)
rudasmeister fn ♦ földmérő
rudimenta fn ♦ alapismeretek; a tudományok kezdetei
rudimentum, rudiment fn ♦ <ember, állat szervezetében> csökevény, elcsenevészesedett szerv
◊ alapvető, elemi ismeret; alapismeret
rúdzsárny fn ♦ a szekkerrúdaknak az első tengelyhez csatlakozó kettéágazó vége
rufus mn ♦ vörös; vörösés
rúg ige ♦ <szőlő> bogóját még éretlenül elhullatja
ruga fn ♦ egyházi személynek évente fizedentő pénz v. gabona
rugany fn ♦ csigavonalban, csigamenetire meghajlított rugalmás fém v. huzal; rugó
ruganyos mn ♦ olyan <eszköz>, amelyben rugó van; rugóval fölszerelt
◊ rugalmás anyagból készült <tárgy>
rugaszik ige ♦ megtámad
rugaszkodik ige ♦ futni kezd; nekiiramodik
rugyyanta fn ♦ gumi
◊ radírgumi
rugó fn ♦ eszköz, eljárás, amelynek révén vmi elérhető, megvalósítható; közbenjáró, közvetítő tényező
rugódik ige ♦ <személy> rugalmasszülőhelyen, anyagon állva v. ülve fel-le mozog; rugózik
rugódozik, rugódoz ige ♦ rugdalódzik; rágakapál
◊ makacsul, vadul tiltakozik, ellenkezik; rugdalódzik
rugós mn ♦ olyan <szerkezet>, amely visszárúg, visszalök
◊ kisportolt, tornában gyakorlott, rugékony <iszom, in>
rúgott\textsuperscript{1} mn ◊ olyan <személy>, aki vmely foglalkozást, hivatást otthagyott, v. akit onnan elcsaptak, ill. aki vmiben, vmely területen elkollódott; kirúgott
rúgott\textsuperscript{2} mn és fn ◊ csecstől elválasztott, már nem szopós (jóság)
rúgtat ige ◊ eszköz, okozza, hogy vmi rugalmasságánál fogva ugorjék, szökjék
ruha fn ◊ kendő
◊ kötény
ruhásça fn ◊ pólya
ruhatár fn ◊ <színházban> a színészek által használt jelmezek, ruhaneműek összessége
ruhatárnok fn ◊ ruhatáros
ruhatáros fn ◊ művelődési intézmény, főleg színház ruhatárában tartott ruhákat, jelmezeket, ruhaneműket gondozó, kezelő és nyilvántartó személy
ruina fn ◊ épületrom; omladék
◊ anyagi romlás; bukás; csöd
rukallya fn ◊ inguj
rukkol ige ◊ nagyobb katonai egységben vonul vhová
◊ <főleg katonai személy> előlép <vkinék a helyére>
◊ katonai szolgálatra bevonul
rukkolás fn ◊ vhová vonulás
◊ katonai kivonulás, gyakorlatra vonulás
rúna fn ◊ a régi germánok csontba, köbe vésset irásjelei
runcat ige ◊ gyomlál
rúra, rura fn ◊ vízvezetéki facsó
◊ tüzhegy sütője
◊ kályhacsó
ruszí fn és mn ◊ muszka; orosz
rusznyák fn ◊ ukrán
rútalmas mn ◊ rút; csúnya; gyalázatos
rusztikus mn ◊ parasztí; darabos, parasztos
rútalmon fn ◊ rágalom; vádaskodás; hírbehozás
rútol ige ◊ szid; gyaláz; ócsárol
rücskől ige ◊ összefú; összeroncsl; összegyűr
rücskös mn ◊ himlő, bőrbaj, nagya v. pattanások miatt keletkezett kis bemélyedések, horpadások és kiemelkedések következtében erősen egyenletlen, nem sima felszínű
◊ gyatra; hitvány; alávaló; rút
rücső fn ◊ felfelé szűkülő, hengeres faedény, oldalán nagy füllel, amely az ivóvíz szállítására, tárolására szolgált a lakóhelyen belül
rücsök fn ◊ a bőrön, különösen az arcbőrön> olyan kisebb kielmekedés, egyenletlenség, apró tudor, amely rendszerint vmely kiütése, hőlyagos betegség (pl. himlő v. pattanás) után hekgént marad meg
◊ vmely viszonylag sima felfelében rendszerint nagy számban levő kisebb kidudorodás, érdes kielmekedés
◊ ruhán, papíron gyürödés, törödés okozta kielmekedés, ránc
rüh fn ◊ viszetettsel járó bőrhetegség
rühelődik ige ◊ úgy vakaródzik, hogy vmelyik testrészét mozgatja, rangoata, s ruhájához v. vmely tárgyhoz odadörzölő
◊ feszkelődik; nyugtaatant
rüpök mn ◊ ripők; pimasz; durván neveletlen; kihívó
rüsztung fn ◊ katonai menetfelszereléshez tartozó tárgyak összessége
rüt ige ◊ lélekben elragad; önkívületbe ejt

S

sacr.- lásd szakr-
sadhen fn ◊ házasságközvetítő
saér fn ◊ lovas katoná
sáf fn ◊ fából készült edény; dézsa; sajtár; kád; hordó
◊ korsó; csupor
sáfár, sóffár fn ◊ mások anyagi javainak kezelője, gazdaságának felügyelője
salám
salaktalan
szennyező
salak
salagvárda
sál
sál
férfi;
sakter
sak
sajtos
sajtómű
a
sajtár
sajtár
sajtalan
sajt
sajog,

vminek
oltalomlevél;
a
kopott,

vminek
ottomlevél;
a
kisbeli
levágott,
begyepesedett
agyú,
mahaszna
vén
ember
salagvárda
fn
oltalmázó,
biztosító
ország

vminek
kellemetlen
oldala,
rész,
utóhatása
salak

vminek
kéllemetlen
oldala,
rész,
utóhatása
salak

vminek
kéllemetlen
oldala,
rész,
utóhatása
salám
fn
iszap;
sár

a
föld
színén
v.
kisebb
mélységben
található,
fémartalmú
kő
sárga vas-oxid por a vasköben
porrá zúzott kő, melyből az aranyat már kiválasztották
salap fn ◇ fejfédő
salapál ige ◇ tapsol; ujjong
◇ tetszést nyilvánít; megtapsol vkit
◇ ügyetlenül, összevissza csapkod, hadonászik
◇ ver; üt
salapol ige ◇ sokat járkál; jön-megy; sürögöldik
salas mn ◇ sánta
salavári fn ◇ harisnya
◇ bugyogóhoz hasonló, térdig érő lovaglónadrág
sallang fn ◇ keskeny szijakból, rojtokból álló cifraság, lelógó disz
sallangó fn ◇ a szekér oldalára erősített vaskarika
◇ rojt
sallárium fn ◇ munkadíj, különösen tisztviselői fizetés, tiszteletdíj
salpol ◇ félköríves pengéjű aratószerszám;
sarló fn ◇ rövid, szárnyas sárga
sanap fn ◇ kancsal, hibás szemű; félszemű
sanda mn ◇ és fn ◇ ocsmány; ronda; csúnya
◇ szajha; ringyó
sank fn ◇ iszap; üledék
sántál ige ◇ sántit; biceg
sanyarú mn ◇ nehéz élete, szegénysége miatt besavanyodott, félszeg, kedadít <szemnyak>
◇ önmagához és másokhoz szigorú <szemnyak>, olyan, aki keménységével másokat is gyötör, sanyargat
sáp fn ◇ haszonrész; részesedés
sápakásfn ◇ aggódás; aggodalmaskodás
saperlott msz ◇ <enyke káromkodásként:> a teringettét!
sápit fn ◇ sápaszt
◇ panaszos hangon szól
sapka fn ◇ báránybóból készült, csúcsos, kerek v. lapos tetejű fejfédő; kucsa
sápkór fn ◇ egészsegtelen életmod miatt keletkezett vérszegénység, amely tartós fáradtságot, álmosságot, gyakori fejfájást szokott okozni
sápodik ige ◇ töprekedik; gondolkozik; elmélkedik; töpreng
◇ veszöldik; kínlóidik
◇ sápitódik; sopánkodik
sápos, sápol ige ◇ <kacs, lúd> hápog
◇ <szemnyak> kellemetlen hangon panaszkodik, sopánkodik, sápitódik
saporla fn ◇ kárpit; függöny
sár1 mn ◇ sárga
◇ szőke <hajszín>
◇ világos, halvány <arc v. bőrszín>
sár2 fn ◇ mozgásban lévő folyós mocsár; mocsaras folyó
◇ ingovány; mocsár
sár\(^3\) fn ő epe; epeváladék
sarabol ige ő <szőlőt, kruplum, kukoricát> különleges eszközzel úgy kapál, hogy a gyomokat tövüknél elvágja
   ◦ életlen eszközzel csúnyán vág vmit
   ◦ <füvet> nyir
   ◦ jogtalanul kicsikar
saraboli fn ő olyan eszköz, szerszám, amelyet sarabolalához, kapálához használnak
   ◦ kapához hasonló szerszám, amelynek félkör alakú vasa szélesebb, mint a kapáé
saraglya fn lád saroglya
sarampó fn ő kerti kis kapu; sorompó; vetéskapu; porgolátkapu
sarang fn ő fiatal növényi hajtás
   ◦ kis része vminek
   ◦ maradéka, vége vminek
sárarany fn ő tisza arany; szinarany
sárat ige ő <lovat> pároztat
sarc fn ő háborúban, háború végén a győztesttől a legyőzött közösségre, országra, népre, városra büntetésből kivetett és erőszakkal behajtott pénzbeli v. természetbeni szolgáltatás
   ◦ fogyul esett katona válságdíjá
   ◦ szerződés; megegyezés
sárcipő fn ő lábelire ráhúzható, sártól, víztől védő gumicipő
sarcol ige ő <adót> kivet, behajt
   ◦ <háborúban> fosztogat, kifoszt
   ◦ <váltásgdíjat> fizet, megfizet
   ◦ <szerződést, egyezményt> köt
sárgaföld fn ő agyag
sárgahideg fn ő <trópusi tengerpartokon> egy légyfajta által terjesztett, súlyos fertőző betegség, amely magas lázáll, hányással és sárgásággal jár; sárgaláz
sarginya fn ő élő fa lefejtett kérgeből készített edény erdei gyümölcsök, gombák szállítására, juhtúró, fenyőszurok, gabona tárolására; szelet
sarang mn ő sórga színű
sarha fn és mn ő hóhérlegény; bakó
   ◦ sintér; gyepmester; kutyapeccér
   ◦ főhivatalnak szolgája
   ◦ alávaló; hitvány
   ◦ bolondos; tréfás
sárhágó fn ő sárvédő; sárfogó
sárhajó fn ő fa törzséből teknő alakúra kivéssett, sáron, jegen jól csúsztatható, személy- és teherszállításra használt, lóvontatású közlekedési eszköz
sárhajú mn ő szőke <hajszín>
sarhud ige ő közösül; párzik
sárig fn ő sórga; világos színű
sarjadék, sarjatfn ő sarj; hajtás
sarjú fn és mn ő növény levágott, lekaszált tövéből ugyanazon idényben újra sarjadó hajtás
   ◦ a második és a következő kaszálású fű, széna
   ◦ az első termés után kisarjadó <növény>
   ◦ fiatal; korai
sarjuerdő fn ő kivágott erdő helyén sarjhatásokból fejlődött, fiatal erdő; sarjerő
sarjúsána fn ő az első kaszálás után kihajtott fű lekaszált, megszáradt állapotban
sarkalat fn ő kenyérből, sajtóból karéj, darab
   ◦ vminek a legfontosabb része; alap; központ
   ◦ vminek az a része, amely körül a szorosan hozza tartozó többi rész forog
sarkal, sarkall ige ő vinnacle szorosan a nyomában jár, követ
   ◦ <lovat> sarkával v. sarkantyújával töbször érinti, dőkfödi, hogy gyorsabb haladásra bírja; sarkantyúz
sarkallik ige ő <szellemi alkotás> vmire mint alapra támaszkodik, vmin nyugszik
sarkantyú 1 fn ő a lő ösztökélésére szolgáló, a lábbeli sárkahoz erősített fémesezköz
házi szárnyas kétágú kulcssontja, amelyet babonás jövendőlésre használnak

saskantyú² fn ◊ a partról a vízbe nyúló gát
saskantyú³ fn ◊ étvágygerjesztő v. az emésztést elősegítő ital
sárkány fn ◊ puska, písztoly kakasa, vagyis az elsőző szerkezetnek az a része, amely a cső háltulsó végéhez van szerelve, és elsütéskor a töltény gyutacssára csapódva ezt működésbe hozza
sárkánytej fn ◊ megekurozott, aszalt szilvával ízesített szilvapálinka, amelyet meggyújtanak, s addig kevernek, amíg ég
sárkányvér fn ◊ élénkörvös színű festék
sarkellenes mn ◊ szélsőséges; végletes; szöges
sarkkő fn ◊ épület sarkába taljesen v. részben beépített, nagyobb méretű, kiszögellő kő; ségetlető; sarokkő... ◊ alapvető, legfontosabb, legszilárdabb tényező
sarlatán fn ◊ vásári bűvész; szemfényvesztő
sárik igé ◊ <kanca> viselkedésével s jellegzetes külső jelekkel párzásra való kézséget mutatja
sárminta fn ◊ szölövessző; vessző
sármentő fn ◊ sárvédő; sárfgató
sarnir fn lásd zsanér
saroglya, saraglya fn ◊ különféle célokra, főként szállításra használt rác
◊ rácsc alakú etető az istállóban
◊ a szekréterületének megőrzésére v. lezárására szolgáló rácso eszköz
sarok fn ◊ a Föld forgási tengelyének a föld felszínén képzelt két végző pontja, pólusa; sark... ◊ elfogásban, magatartásban két egymással szemben álló véget közül az egyik; pólus
sarokkő fn ◊ épület sarkába beépített, nagyobb méretű, kiszögellő kő
sáros mn ◊ sárga
sárrét fn ◊ az év nagyobb részében vízzel borított, csak időszakosan és részben kiszáradó, rendszerint árterületen fekvő mocsaras rét
sárvírág fn ◊ nedves, mocsaras réteken kora tavasszal nyíló, nállunk is közönséges, kereked levelű, aranyárfa virágú növény; mocsari gólyahír
sárvíz fn ◊ mocsaras területet borító izapos víz
◊ épés gyomorváladék
sarzsí fn ◊ alacsonyabb katonai rendfokozat
◊ olyan katona, aki rangban a közkatona és az örmester között van; tisztes... ◊ az alacsonyabb rendfokozat jelzése
sas fn ◊ faoszlop v. gerenda, amelyhez vmely fából készült szerkezet, építmény elemei erősítik (pl. kapufélfa, kerítés oszlopa stb.); sasfa
◊ horog, karika v. görbe szeg, amelybe vmit beleakasztanak
sás fn ◊ még szárba nem szökő kis gabona levele
sása fn ◊ etkezéskor a hús mellé felszolgált mártás
sasfa fn ◊ faoszlop v. gerenda, amelyhez vmely fából készült szerkezet, építmény elemei erősítik (pl. kapufélfa, kerítés oszlopa stb.); sas
◊ favázas épület fálában az a függőleges gerenda, amelyhez a többi, ferdén v. vízszintesen álló gerendát erősítik
sasfészek fn ◊ nehezen megközelíthető helyen, többnyire meredek hegy tetején épült nemesi, föúri vár v. olyan ősi, ódon vár, kastély, amelyben ugyanaz a nemesi család nemzedékek óta lakott
sashudik ige ◊ elpusztul; tönkremegy
◊ bajlódi; gyötrődi
saslat ige ◊ jár-kel; sűrög-forog
saslódik ige ◊ bajlódi, gyötrődi, kínlódi, vesződi vmivel
◊ inséggel küzd
◊ lappang; bújkál
◊ satnyul
sasóka fn ◊ léc
◊ kétszárnyú biztosítósóg; sasszag
◊ kapocs; horog
sasszem fn ◊ egy v. egymásra illeszthető két karika, horog, amelybe a lakatot beakasztják
sasul ige ◊ emésztődi; lankad
◊ csillapul; zsidbad
satelles fn ◊ engedelmes szolga; csatlós; fegyvernők
satis mn ◊ elég; elegendő
sátor fn ◊ kunyhószere építmény
sátoralja fn és mn ◊ az ugyanabban a sátorban lakó, nomád módon élő személyek összessége
◊ <nomád népek, főleg vándorcigányok között> az ugyanazon sátorban lakó, az oda tartozó
◊ nagy számú, a gondolt mennyiségénél több <személy>
sátoroz, sátorozik ige ◊ vh ol megtelkedve, ott időzik; sokáig, a kelleténél tovább elmarad vhol; tanyázik
◊ <páva-, pulyakakas, kakas haragjában v. nemi gerjedelmében> legyezőszerűen kinyítja farktollait, és leereszti két szárnyát
satra, satrafa, satrantyú fn ◊ vén banya; házátsortos, kotnyeles vénasszony
satrapa fn ◊ helytartó; kormányzó
sratr ige ◊ ide-oda járkál; szüntelenül jön-megy
◊ nem egyenes úton jár; allatomosan viselkedik
satu, sotu, sutu fn ◊ sünítésre, préselésre használt, rendszerint függőleges tengellyel működő, facsavaros szörítő szerkezet
◊ tekerővel ellátott, csavaros, nagyobb síly emelésére használt faszerkezet
◊ sajtó; prés
sattyog ige ◊ kullog; cammog; bandukol; baktat
◊ csattogva lőtyög
savany fn ◊ sav
◊ oxigén
savanydad mn ◊ savanykás; savanyú; fanyar
savanyú, savanyó mn ◊ kellemetlen
◊ barátságtalan; kedélytelen; morgorva
savanyúvíz fn ◊ szénsavas ásványvíz
savító fn ◊ oxigén
sávoly fn ◊ szines csik, sáv
◊ kockamintás kelme
sávolykötés fn ◊ olyan szövésmóddal készült minta, amelyben a szálak keresztzési pontjai átlós irányban fekshenzek
savószemű mn ◊ olyan <személy>, akinek savószínű, azaz halvány, zöldessárga v. szürkessárga színhez hasonló fákó színű szeme van
schwarzgelb fn ◊ azoknak a magyaroknak a csüfneve, akik a szabadságharc után hivatalt vállaltak
seb1 fn ◊ gyorsaság; heveskedés
seb2 fn ◊ zseb; ruhan apróbb tárgyak tartására szolgáló hely
sebes mn ◊ megbántott; megsejlett; fájó
◊ vmely fogyatkozása miatt könnyen kikezdhető, megtámadható, kitágulható
sebesedik ige ◊ testén seb keletkezik; teste sebes lesz; sebet kap
sebesít ige ◊ lelki fájdalmat okoz neki
sebest hsz ◊ sebesen; sietve; gyorsan; hamarjában
sebhedt mn ◊ hegedűsellen gyögyült sebelyek nyomaival borított <arc, bőr>; ragyás
sebhetetlen mn ◊ sebechetetlen; sérhetetlen
sebhorvos fn ◊ sebész
sebtében, sebtiben hsz ◊ <menése, jövése, utazása közben>; nagy sietve; sebbel-lobbal
sebtén, sebten, sebtin hsz ◊ sebtében
sebzés fn ◊ az a cselekvés, hogy vkit, vmit megsebeznek
sec- lásd szek-
séd fn ◊ kis patak, csermely, patakocska, rendszerint olyan, amelynek csak záporesők után van vize
◊ forrás
seder ige ◊ sodor; pődör
◊ siet; rohan
sedes fn ◊ fegyelmi; büntetés
sédó fn ◊ oszlópszerű büntetőeszköz, amelyhez az elítéltet meghatározott ideig hozzááncolták, és ezáltal kitették a környezet gúnyjának; deres; kaloda; pellengér
◊ akasztófa; bitó
sedre mn ◊ hebehurgyán viselkedő, kapkodó, szeles <személy>
sér² ige ◊ fúj; fájdalmat érez; sérül vmi
sér³, sérés fn ◊ seb; sérülés; sebesülés
serbet fn lásad sörbet
serblik fn ◊ széles szájú, öblös, egyfülű édeny a testi szükségeletnek szobában való végzésére; éjjeliedény
serdülf ◊ gyógyíthatják; tetté válik
seregell ige ◊ gyúlekezik
seregahajtó mn ◊ <mozgásban levő seregben> a többiek mögött rendszerint saját hibája miatt lemaradó, legháttal menő <katona, katonai egység>
seregpszámla fn ◊ seregpszemle
seregtest fn ◊ vmely hasdereg megszervezett, összetartozó nagyobb része, mely más hasderegészektől függetlenül önálló tevékenységre képes
seregzásló fn ◊ vmely sereg zászlója, amely alatt régen a sereg harcba, csatába vonult
sérélem fn ◊ testi bántalom; testi sértés
shed ◊ fájdalom; seb
sérélemkedik ige ◊ sértéget; bánt; gorombáskodik
sérélem fn ◊ sérülés; sebesülés
shed ◊ sérélem
sérélimes mn ◊ kellemetlen érzéseket, fájdalmat okozó
sérélimi mn ◊ <Magyarországot az osztrák önök uralma és egyes kisebbségeinek számára felvételével személyesen megújító légés> a testi szükségletnek szobában való végzésére; éjjeliedény
seremorál ige ◊ cél nélkül járt; lézeng
shed ◊ feleslegesen tölti az időt; piszmog
serenget ◊ sarjad; serked; sarjadzik
serély fn ◊ sörény; szőr
shed ◊ hosszú, dús hajzat; sörény
serély² mn ◊ gyorsan haladó v. gyorsan terjedő <dolog, jelenség>
séréfn ◊ fajás; fájdalom
serét fn ◊ sörét
serfőző fn ◊ sörfőző személy
shed ◊ sörénytartással foglalkozó üzem; sőrfőzde; sörgyár
serge fn ◊ függöny; kárpit; lelep
sergesleg hsz ◊ seregésztül; csapatostol
serha fn ◊ hőhérlegény
serhányás fn ◊ élesztő; erjesztő
sérikál ige ◊ fel- alá járkl; sétafikál
shed ◊ tekereg; kóborol
serit, sírit ige ◊ sodor; pődör
shed ◊ <tésztafélét> sodröfával lapít, nyújt
shed ◊ forgat; fördít
shed ◊ keményen fog, szorit vmit
shed ◊ szaporán tesz vmit
shed ◊ sűrös-forog. szaporán jár- kel
shed ◊ sietve odamegy vhova
shed ◊ üt, ver, páhol vkit
serital fn ◊ sör
serka fn ◊ sintér; gyepmester
serke, sörke fn ◊ tetveknek különösen az emberek és nagyobb emlősállatokon elősködő vérszívó tetveknek rendszerint haj- v. szőrszállakra ragasztott petéje
serkedez, serkedezik ige ◊ <hajusz, szakáll> éppen csak hogy serked, nődőgélne kezd
shed ◊ <vér> lassan szívárog, ill. szivárogni kezd
serken ige ◊ ébred
shed ◊ támad; keletkezik
serkent ige ◊ <őra> mielőtt üt v. csörög, sajátos berregő hangot ad
serkentő fn ◊ ébresztőora; vekker
šánd szerv-
sérvei1 fn ◊ testi sérülés
 ◊ a máj v. a lép daganata
 ◊ fájás; fájdalom
 ◊ sérv
sérvei2 fn ◊ hátrányos körülmény
sétsétely fn ◊ lyukakkal elláttott mellékasztal, melyre az alul hegyesen végződő boros edényeket helyezik
 ◊ ivóedény; boroskancsó
sétahangverseny fn ◊ sétatéren, szabadban tartott zenekari hangverseny, amelynek hallgatása közben a célpont fesztelemül sétáló bétás és beszéltethet
sétái1 igé ◊ <ingaóra sétálója> ide-oda leng, <az óra> jár
sétái2 igé ◊ állás, munka nélkül van
sétáló mn ◊ és fn ◊ sétálás céljára való, sétálás helyéül használt
 ◊ olyan erőké a torony körül, ahol a tűzoltó ő rendesen sétálva teljesít szolgálatot
 ◊ óra ingája
sétasor fn ◊ fasor; allé
sete mn ◊ balkezes; balog
 ◊ felszeg; ügyetlen; idéthet
setesuta mn ◊ balkezes; balog; suta
setét mn ◊ sötét
settek igé ◊ lassan lépked
 ◊ settenkedik; lopakodik
setten igé ◊ rácsap; rásújt; rávág
sexuál- mn ◊ <nyelvtanban> nem
séza fn ◊ hintó
sezon, sezlónf, sezlony fn ◊ egyik végén a fej számára kissé magasított, támláltlan, rugózott kárpirozott
velő és egyszemélyes fékvöbütor, heverő
sí igé ◊ keservesen, panaszkodva sír
 ◊ üvölt; ordít
 ◊ zihál
sib fn ◊ és mn ◊ csaló, szemfénysvesző; haszontalan <személy>
sibál igé ◊ játékból megveretet; paskol
sibár fn ◊ fűfávasszöből font korbacs
siber fn ◊ az a személy, aki nagy mennyiségben csempész át a határon értékeket, hogy az áruket, árfolemukban mutatkozó különbségen nyerészkedjék
síbol ige ◊ <vmely értéket> rendszerint csempészve átvissz a határon
sietelmest hsz ◊ gyorsan; sietve
sietős, sietséges mn ◊ sürgető; sürgős
síffent ige ◊ egyet csoszog; csossszan
sífítel ige ◊ csoszog
◊ susog; suuttog
◊ dörzsől; súrol
síffi fn ◊ mézeskalács
◊ csekélyes; semmiség
◊ négyzet v. négyszög alakúra vagdalt, általában levesbe való gyűrt tészta
sifon1 fn ◊ ágyneművászon
◊ pumát; vászon
sifon2, sifonér fn ◊ fehérnemű v. ágynemű tárolására használatos fiókos szekrény
sifonház fn ◊ hajózási hivatal
siftelés fn ◊ a hajóteher egy részének a partra szállítása, ha a fahajó zátonyra, szirten v. a víz alatt ide-oda vándorló homokháton megfeneklett
signum, szignum fn ◊ jegy; tulajdonjegy; jel
síhár mn ◊ szikár; sovány; végna
siheder fn ◊ fihatal legény, lány
sík mn ◊ nagy területet egészen elborító <víz>
◊ parti beszögpajtásból, szipetektől meg nem szakított, nyúlt <tenger>
◊ sima; simított
◊ olyan, aminek csúszós felülete van; sikos
sikál ige ◊ vmivel, különösen sárral sima-ra ken vmit, különösen a szoba földjét
sikanéria fn ◊ cselszövés; machináció
sikár1, sikárfű fn ◊ a pásztorfüvek közé tartozó, liliásbarna, laza bugájú magas gyomnövény, amelynek szívóss mellékgyökereit kefeutésre használják
sikár2 fn ◊ súrolásra, dörzsöls részre való eszköz
◊ egy fajta takácseszköz; simító
sikari mn ◊ sovány; szikár
sikárlo fn ◊ súrolásra való szalmatekercs v. kefe
sikárol ige ◊ sikál; súrol
◊ tapaszt; vakol
◊ <tésztát nyújtófüvel> nyújt
◊ meszél
◊ csuszkál; csuszik
sikátor fn ◊ szántóközok között, ill. végében vezető kövezetlen, keskeny szekrént; dülőút; mélyút
sikattyú, sikoltyú, csikolytyú fn ◊ láncból v. fából készült kapcsoló eszköz, amelyel a tészlát, rudat az ekéhez, a boronához v. egyéb, rüddel fel nem szerelt járműhöz csatolják
◊ <szövőzőséken> csiga v. karika, amely a nyústót, a zövögép egy alkatrészét tartja
◊ fémdből készült, csavaros szerkezettel ellátott kétágyú fogó eszköz munkadarabok, alkatrészek erősebb megfogására
◊ a malom hidjának deszkáit összefogó fadarab
◊ teher emelésére való csiga
sikbél fn ◊ hasmenéses
sikebóka mn lásd sükebóka
siker fn ◊ ragados sár; vízes agyag
sikér1 fn ◊ a gabonafelek magyavében levő fehérje, amely a lisztből készült tészta szívósságát, nyújthatóságát adja
sikér2 mn ◊ nem mély; lapos
sikerés mn ◊ gazdag sikértartalmú, sok sikér, fehérjet tartalmazó búza, liszt, olyan, amelyből jól nyújtható tészta készíthető
◊ ragados; tapados; nyúlás; agyagos
sikerésit ige ◊ sikeressé, eredményessé tesz; sikerre visz vmit
sikeretlen mn ◊ sikertelen; eredménytelen
sikerít ige ◊ némi nehézség leküzdése árán sikerrel készít, megalakt, létrehoz, lebonyolít vmit
Sing fn ◊ különféle hosszúságmértékek elnevezésekből (általában kb. 62 centiméter)
◊ mérőrúd; mérőléc
◊ kender- v. lenfonálnak a motolláról, rúdról levetett és egy csomóba kötött, rendszerint 150 szálból álló fonálcsomója
Sinkó fn ◊ siveg; fejfedő; a debreceni diákok magas sivege
Sinkózík ige ◊ jégen csúszkál, korcsolyázik
Sínlí ige ◊ sínyli; szenvedi; nyőgi
Sínlik, Sínlylik ige ◊ sínylődik; senyved; betegeskedik
◊ <tűz> senyved, pislákol
Sinór fn lásd zsinór
Sinórmérték fn lásd zsinórmérték
Sintér fn ◊ foghúzással foglalkozó borbély
Sió fn ◊ zügva áramló hegyi patak
◊ folyóvíz
◊ <malom mellett> zsilipes árok, amelyen áradáskor a vizet lebocsátják
◊ mocsár tó, vízfolyás fölös vizét aspasztó, levezető természetes csatorna
◊ levezető csatorna; csatorna
Síp fn ◊ a kemence kúrtójének folytatása, a padlalon végigvezetett cső a füst elvezetésére
◊ a vejsze, vagyis egyfajta halogó eszköz szűk bejáratú nyílása
Sipeg ige ◊ kényeskedve, mesterként, vékony, finom, panaszos hangon beszél, szól
Sipista fn ◊ csaló; hamiskártyás; szélhámos
Sipista fn és mn ◊ hamiskártyás
Sipka fn ◊ sapka
Sipláda fn ◊ fújtató szerkezettel működő kintorna, verkli, zeneszerszám
Sipő, Sipölc fn ◊ poroszló; törvényszolga; hajdú
◊ vadász
Sir ige ◊ <folyamatos mozgás közben súrlódó tárgy, tűzre tett víz v. nedves fa> vékony, elnyűjtott hangot ad
Siralmas, Siradalmás mn ◊ keservesen síró, sírázköz, keserves helyzetével szánalmat keltő <személy>
Siralom fn ◊ sirásra készített érzés, fájdalom; fájdalmas, síralmas dolog
Sírám, Siram fn ◊ mélyről fakadó, rendszerint sírástól kisért panaszkodás; sírázkozás; síralom
Sírány fn ◊ egyfülű, oldalán kidomborodó, hasas cserépedény; csupor
Sírat ige ◊ <temetéskor> sírató éneket, verset mondva búcsúztatja a halottat a koporsó mellett
Síratatlan mn ◊ sirással nem kísért; síralmat nem okozó
Sírató fn ◊ siratóásszony
◊ <a halottas háznál> a temetést megelőző napon népies szertartás, amikor a hozzáartozók és a siratóásszonyok a halott főlött keserének
Síratatóásszony fn ◊ olyan asszony, akit a gyászoló család arra fogad fel, hogy halottjukat a temetést megelőző estén és éjszakán szokásos népies szertartás keretében sírassa, imádkozással és gyászénekekkel búcsúztassa
Síratoz ige ◊ sirat; gyászol
Sírbolt fn ◊ vmely templom szentélye alá v. vmely kolostor alá épített, rendszerint művészileg kiképzett csarnok, amelybe halottakat temettek
◊ sziklába vájt s megfelelő módon kiképzett üreg, amelybe a halottat helyezték; sírkamra
Sírfa fn ◊ fejfa; kereszt
Sírház fn ◊ síréműlet
Síringa fn ◊ orgona; organobokor; organafa
Sírirat fn ◊ sír felirat
Sírit ige lásd serit
Sírlak fn ◊ sir; sírbolt
Síró fn ◊ sírás; síró hangulat
Sirokkó fn ◊ tikkasztóan meleg, déli szél
Siřul ige ◊ fordul; perdül
◊ sodródik; göngyöldik; tekerödzik
Sírverem fn ◊ sir; sírgődőr
Sisakbokréta fn ◊ a sisak csúcsára v. oldalához tűzött, tollakból, ill. virágból készített disz, bokréta
siség ige ♦ sistereg; serceg
disrehad, diserhad fn ♦ gyülevész, lármás, garázdálkodó hasdereg
   ♦ zajos, viszonylag sok személyből, különösen gyermekekből álló emberceport
siska¹ fn ♦ kajja, lelőgó fülfü disznó
siska² fn ♦ homokos talajon termő, régebben házak fedésére használt, sáshoz hasonló növény
   ♦ ebből a növényből, valamint sásból, kákából, nádból álló silány széna; siskás
   ♦ fényőtoboz
   ♦ tölgyfamakk
siska³ fn ♦ búbos kemosence
   ♦ fánk
sitt¹ fn ♦ műszak; napszám
sitt² fn ♦ ásványi réteg; érc
   ♦ a bánjabirtok egy része
sitár fn ♦ az a személy, aki foglalkozásszerűen vásárokrá hajtja az eladó jószágot; hajcsár; marhahajcsár
sitfa fn ♦ 1 v. 1,2 méter hosszú, vastag hasábfa v. dorongfa, tüzelőfa; ölfá
sivall ige ♦ éleset kiált: rikolt
sivány fn ♦ terméketlen, homokos föld; futóhomok
   ♦ silány; hasznavehetetlen
dsivatag¹ fn és mn ♦ futóhomok
   ♦ kietlen; pusza; sivár
sivatag² mn ♦ síró, siránkőz <hang>
sivóföld fn ♦ mezőgazdasági célra nem hasznosítható futóhomok
sívó-rivó mn ♦ folytonosan síró; jajveszékelő
sívós mn ♦ ordító; bőmböltő; üvőltő
skalapca fn ♦ kölyök; gyerek
skalliroz ige ♦ lázong; lázadozik
skandál fn ♦ botrány; hühó; cirkusz
skandalózus mn ♦ botrányos; gyalázatos
skandalum fn ♦ botrányos eset; gyalázat
skapuláér fn ♦ katolikus papok öltözője felett viselt, elől-hátul lecsüngő váll-lebenyeg
skarapia fn ♦ skorpió; mérgezésgyó
skarít, skarlatina fn ♦ <lappangási időszak után> lázzal, hányással, torokfújással kezdődő fertőző (gyermek)betegség, amely előbb kicsiny kerek, utóbb sürün pontozott, bíborvörös foltszerű kiütésekkel okoz, és súlyos szövődményekkel is járhat; vörény
skarít², skarlat fn és mn ♦ élenkipiros; skarlatvörös; vörös
skart, skárt fn ♦ <nemely kártyajátékban> bizonyos számú, a játékban nem szereplő, félretett, letett kártyalap, amelynek értéke a végző elszámoláskor többnyire beszámítódik
skatulya, skátyula fn ♦ doboz; ládika
skófium, szkófium fn ♦ fejevaló, papi süveg
   ♦ hímzésre használt arany, ezüst v. aranyozott ezüst fémzsal
   ♦ női fejkötő
skriba fn ♦ titkár
skribál ige ♦ ír
skribler fn ♦ írásbeli munkával, főleg másolással foglalkozó alacsonyabb rangú tisztségviselő; irnok
   ♦ újságíró; firkász
skrupulus fn ♦ aggály; lelkiismereti kétség; erkölcsi töprengés
slafrok fn ♦ bó, hosszú, női házi köntös; pongyola
   ♦ kényelmes, bó, hosszú házi ruha <főleg idősebb nők viselik>
   ♦ hosszú, derékban zsinórral átkötött férfi házi köntös; hálókabát
slag, slakni fn ♦ salak; hulladék
slág fn ♦ levágott erdőrész; vágás
   ♦ mérleg
sláger fn ♦ <kártyajátékban> ütés
slambuvc fn ♦ krumplival, tésztaival, szalonnával készített sűrű pásztortétel; öhön; susinka
slampet mn ♦ lompos; rendetlen öltözetű; rongyos
sléjtes fn ♦ selejtes; hibás
Sójt, sajt fn ♦ só
sok fn ♦ falu; közésp.; település
sokában hsz ♦ soká; sokára
sokác fn ♦ tűnyomóban a Bácskában, Baranya megyében és a hajdani Szlavóniában élő, a bunyevácoktól csak bizonyos néprajzi jellegzetességekben különböző kisebb délszláv népcsoporthoz tartozó személy, főleg férfi
sakadalmaskodik ige ♦ vásárból arul, árusít, elad
sokadalom fn ♦ vásár; nagyvásár; piac
♦ egy helyre összegyűl emberek sokaságába; tömeg
sokadozik, sokadóz ige ♦ téтовázik; habozik; késkedik
♦ nagy számban, tömegben gyűlegek
sokaság fn ♦ szervezetlen tömeg
sokasít ige ♦ nevelt; tenyész
sokasítás fn ♦ szorzás; többszörözés
soklábú mn ♦ sok lábon álló <építmény>
sokszor ige ♦ <visszhang vmely szót, hangot> megismétel; visszhangoz
♦ szoroz; többszöröz; összeszoroz
♦ sokszorosít; másol; másolatot készít
sokszorta hsz ♦ sokszoros mértékben; nagyon nagy mértékben; sokszorosan
♦ nagyon sokkal
♦ sokszor; sok izben
sólé fn ♦ sóoldat
soltész fn ♦ az északi hegyvidékén lakatlan ösördők bizonyos kijelölt területeinek művelhetővé tételere és betelepítésére vállalkozó személy, aki a telepeseknek kiváltságokat élvező bírója is volt
♦ szabados, jobbágyi kötelezettségektől mentesített személy
♦ Magyarországon letelepített idegenek, főként németek által alapított községek, városok bírája
sólya fn ♦ lábbeli, különösen szandál; papucs; saru
♦ az a berendezés, amelyen a hajó építés v. javítás közben nyugszik
solyomászisersztochasz fn ♦ sólyommal vadászó v. sólyomat vadászatra betanító, ill. az ilyen vadászatban segédkőző személy
solyomász1 fn ♦ és mn ♦ sólyomot idomító s a vadászaton kezelő, sólyommal vadászó <személy>
solyomász2, solymászik ige ♦ sólyommal vadászik
somlai, somlyai mn ♦ a Veszprém megyei Somló hegyen termett, pompás zamatú, savanykás ízű fehér <bor>
somlik ige ♦ <dió> zöld hajából fokozatosan előtűnik; kifejlik
summa fn lásd / summa
summasz fn lásd summasz
sommodorint ige ♦ fejbe kólint, űt
sompolyodik ige ♦ elszontyolodik; elkedvetlenedik
♦ övatosan, lopva megy; ólálkodik
somrog ige ♦ dörmög; morog
somvaszt ige ♦ hajából kifejt
somzik, somvad ige ♦ hajából fokozatosan előtűnik; kifejlik
sonha hsz ♦ soha; semmikor
sonkoly fn ♦ a méz kipergetése, kicsurgatása, kisajtolása után visszamaradó lép, salak, a méhvisz nyersanyaga
♦ alvadék; salak; sepreje vminek
sop, sáp fn ♦ oszlopon álló épület, amelynek nincsenek v. nem minden oldalának vannak falai; szín; főszín
♦ szénadalás
♦ fáskamra
♦ a hálózhoz ragasztott ől
sopa fn v. négy oszlopon álló, tetővel ellátott, takarmánytároló építmény, amelynek nincs oldalfala, fedele pedig nem mozgatható
♦ fedett, négyzsögletes karámféle, föleg juhok, ritkábban csikók, sertések, szárnyasok részére
soporla fn ♦ kárpit; függöny; takaró
sor\textsuperscript{1} ige ◊ perdül; fordul
sor\textsuperscript{2} fn ◊ vonalszerű elrendezés
  ◊ egymás mellett álló házak összessége, utca v. egyik oldala
  ◊ \textless{tulajdonnévi jelzővel}: olyan utca, amelynek csak egyik oldala volt v. van beépítve
sorozás
  ◊ vmilyen ügy, dolog, eset
sor\textsuperscript{3} fn ◊ sors; végzet
sórfn ◊ liget; berek; cserjés
sőrál ige ◊ hivalkodva, dologtalanul járkál, sétál ◊ bolyong;
  ◊ csatangol \textbullet{sordál};
  ◊ elsompolyog
sorcik ige ◊ hivalkodva, dologtalanul járkál, sétál ◊ bolyong;
  ◊ csatangol \textbullet{sordál};
  ◊ elsompolyog
sorhajó fn ◊ a legnagyobb típusú, egymás felett két v. három sorban elhelyezett, sok ágyúval felfegyverzett
  ◊ vitorlás hadihajó; csatahajó
sórikál ige ◊ dologtalanul, hivalkodva sétál, járklád
sorjádzik, sorjázik ige ◊ sorban áll, sorba van rakva v. húzva; sorakozik
  ◊ sorban egyik a másik után halad
  ◊ <mozgó tárgy> suhogva száll, v. sebesen gurul, hempereg
sorják ige ◊ sorjában elmond, előad vmit
  ◊ sorba rak vmiket
sorlik ige ◊ sodródik;
  ◊ tekeredik ◊ kihajt;
  ◊ kizöldül
sorol ige ◊ <házakat> sorban jár, látogat, több helyre is betér
  ◊ kever
  ◊ sodor; pödörit
  ◊ révől
sorompó fn ◊ kerítés <védelmül v. diszül>
  ◊ a ház tornáját az udvartól elválasztó deszkakerítés
  ◊ íróasztalon lapját három oldalról különböző, néhány centiméter magas, rendszerint faragásos,
  ◊ korlátszerű díszítémeny
soror fn ◊ apácanövék
  ◊ leánytestvér
soroz ige ◊ sorba állít; rendez
sorozat\textsuperscript{1} fn ◊ névsor
  ◊ sorozás
sorozat\textsuperscript{2} fn ◊ <növénytanban:> a csoport után következő rendszertani fokozat, amely családokból áll; rend
sorozó fn ◊ sorozás
sors fn ◊ sorshúzás; soroslás
sorsjáték fn ◊ szerencsejáték
sorsos fn ◊ vkivel hasonló körülmények között élő, azonos foglalkozást üző, hasonló elveket valló
  ◊ személy; pályatárs; sorstárs
  ◊ az, aki vkivel részes, együtt részt vesz vmiben, részese vminek
  ◊ lakótárs
sorsoz ige ◊ kisorsol
sorsozás, sorsvetés fn ◊ sorshúzás
sorvadás fn ◊ <emberben, szarvasmarhában, ritkán más állatban> fertőző betegség, amelyet pácika alakú
  ◊ bacillus idéz elő azáltal, hogy a szervezetben gyulladást v. (a vérbe jutva) általános fertőzést, ill. vmely
  ◊ szerveben teljes pusztulást okoz; tuberkulózis
sorvást hsz ◊ sorban; egymás után, egymást követően
sós mn ◊ olyan <edény>, amelyben söt tartanak
sósdi, sózsdi fn ◊ sóska
sose hsz \textit{lásd sohase}
sóskupa fn ◊ sótartó
sőstej fn ◊ savanyú tej; aludttej
söstülök fn a szarvasmarha szarvából, túlkéből fűrészt edényféleség a só tárolására
sótiszt fn a sóhivatal dolgozója, aki a szállításokat ellenőrzi és irányíta
sotu fn lásd satu
sováll ige hőjából kifejt
◊ beledönt
sovállódik ige fejlik; kifejlik
◊ mállik; omladozik
sovány mn esőt nem hozó, száraz, szárító <szél>
◊ bőjtös, nem túl laktató <étel>
sóvárság fn honvág
sóz ige <szarvasmarhát> sóval etet
sózsi fn lásd sósdi
sömlýék fn lásd semlyék
sömör fn kiütés; pörsenés
sömörgés, sömörgőzés fn ránc; gyűrődés
sömörget, sömörít ige ráncossá tesz
◊ sodorgat; teker
sömörgös mn ráncos; redős
sömörgőz ige ráncol; redőz
sömörködik ige összeráncolódik
◊ összeszárad; összeaszik
sömörög fn ránc; redő
◊ kiütés; pörsenés
söntés fn falusi kocsma ivószobájában lécekkel elkerített, körülhatárolt kis rész, fülke, rekesz, ahol az italt mérik, és az üvegeket, poharakat tartják; kármentő
söprő fn lásd seprő
sör fn nagy cukortartalmú anyagból erjesztett kis szesztartalmú üdítő ital
sörbet, szörbet, serbet fn hűsítő italként fogyasztott cukrozott gyümölcslé
sörke fn lásd serke
sörösz fn sórt szállító fuvaros
söröskocsi fn olyan nagyméretű, nagy teherbírású, lövontatású kocsí, amelyen a söröshordók elhelyezésére vaskampókkal ellátott állványzat van
sörény fn serpenyő
sörtvéles fn sertés; disznó
sörtés mn borzas; szörös
sötéttelik ige sötétnek, sötéten látszik, tűnik fel; sötétlik
◊ sötétedik; esteledik; sötétlik
sövényezet fn kerítés
spacíál, spacioz ige sétál
spáciúmn a nyomtatott szavak közti hézag, üres hely
spádé fn <tréfás megnevezésként> hosszabb v. rövidebb egyenes, hegyes, mindkét oldalán éles, keskeny acélkard
spagát, spágó fn madzag; spáró; zsineg
spájcédula fn étlap; menü; étrend
spalét, spaléta fn spaletta; ablaktábla
spallér, spaléra fn nyírott bokor sor; elősövénykerítés
spanyolfal fn összehajtható lapokból álló takarófál, ide-oda állítható, vmely helyiség egy részének eltakarására használatos eszköz; paraván
spanyollégy fn ◊ fèmesen csíllogó, zöld színű, erős, fojtó, füszeres szagú, hosszúkás bogár, amely nagy tömegekben jelenik meg, és az orgona levelét, erdőben a kőrisfa levelét, ill. lombját pusztítja; kőrisbogár
spanyollovag, spanyollovás, spanyolorompó fn ◊ karókra erősített szögesdrótból álló akadály, fonadék az ellenséges gyalogság feltartóztatására; drótakadály
spanyolnád fn ◊ egy trópusi pálmnak, ill. egy, a Földközi-tenger mellékén honos, a mi nádunkkal rokon növénynek igen szívós, hajlékony szára, amelyből ostorneyet, porolót, lovaglópálcát, sátapálcát, fonott bútorokat készítenek
    ◊ ebből készült pálcá, különösen nádpalca, sátapalca
spanyolviasz fn ◊ pecséthez használt viasz; spanyolviasz
sparhert, sparhérdfn ◊ tűzhely; takaréktűzhely
sparkassza, spórkassza fn ◊ takarékpénztár; takarék
specimen fn ◊ mutatvány; minta; próbadarab
    ◊ ismertetőjegy; ismertetőjel
spék fn ◊ szalonacsik, amivel a húst süts előtt megtüzdelik
spékel ige ◊ hegyes eszközzel szurkál vkit, vmit
    ◊ megtüzdel; megtölt
spektábilis fn ◊ a XVIII. és a XIX. században olyan személy megsemmisítésaként v. megnevezéseként, akit a tekintetes cím megilletett>
    ◊ a növény gyümölcsét csak befőzve fogyasztják; aranyalma
    ◊ a növény gyümölcsé
spektakulařis mn ◊ látványos; mutatós; tetszetős
spektakulum fn ◊ érdekes bámulnivaló, látnivaló, látványosság
spektál ige ◊ szemlé; vizsgál; tanulmányoz
spektátor fn ◊ szemlélő; megfigyelő
spelunka fn ◊ kocsma; lebúj
spendióz ige ◊ adakozik; adományoz
spicc fn ◊ csúcs; él; hegy
    ◊ csúcsos tárgy
    ◊ szipka, szopóka <cigarettházhoz, szivarhöz>
spinác, spinát fn ◊ spenót; paraj
spinét fn ◊ a zongorához hasonló, csembalószerű régi zeneszerszám
spion, ispion fn ◊ besúgó; titkos megbízott; titkos ügynök; spicli; kém
spirálfúró fn ◊ kézi fűró fa megmunkaláshoz; cigányfúró
spírituslámpa fn ◊ spiritusz, borszesz, alkohol égéssel világító lámpa
spitál; spitály fn ◊ kórház; betegápoló hely
spongya fn ◊ szivacs
spórhérdfn ◊ lásd sparhert
spórkassza fn ◊ lásd sparkassza
sporttér fn ◊ sportolásra kijelölt és alkalmas, rendszerint köz tulajdonban levő terület
spricc fn ◊ szóдавízzel kevert bor; fröccs
srajber fn ◊ írómester
    ◊ íródeák; nótaütés
srég hasz ◊ haránt; részútosan
srét fn ◊ sörét
sróf fn ◊ csavar
srófol ige ◊ <csavart, csavarmenettel ellátott szeget> foragatással és nyomással vmely szilárd anyagba juttat;
    ◊ <csavaranyát> a csavarmenetre hajít; csavar
    ◊ csavarmenetes szeggel v. csavarral hozzáérő; csavaroz
ss msz ◊ <tyúkok, csirkék elkergetésére>: hess!
    ◊ <igásnának megálláskor, vizelésre biztatásuls használt szó>
stabális fn ◊ törzstiszt; főtiszt
stáció fn ◊ pihenés; pihenőhely; várákózóhely
    ◊ állomás; megállóhely
    ◊ postakocsi-állomás, ahol fogatot váltott az utazó
    ◊ vasútállomás
útszakasz; úthossz
≈ több részletben végbemenő dolognak, ügynek vmely mozzanata, szakasza
≈ Jézus keresztútjának egy mozzanata, ill. az ezt ábrázoló kép, dombormű
≈ vmely foglalkozást, megélhetést adó (hivatali) állás
stacionálige € állomásözik; tartózkodik
staféta fn szőből v. irásbeli üzenetet, értesítést vivő, rendszerint lovas hírnök; gyorsfutár
≈ ilyen módon továbbított levél
stafétufutás fn váltófutás
staffázs fn díszítés; dekoration; díszlet
≈ kisérét; személyzet
stafiroz, stáférozige € <férjhez menő leányt v. nevelőintézetbe bentlakónak fölvett gyermeke> a szükséges használati tárgyakkal, főként kelengyével hosszabb idő alatt fokozatosan ellát, fölszerel
stafirungfn kelenge
stallótartófn vendégfogadó gazda
stállumfn meghatározott és rendszerint tekintélyes javadalommal járó, állandó jellegű hivatali állás
≈ magas hivatali állással járó, a végzett munkához képest rendszerint aránytalanul nagy jövedelem
≈ a papok számára kialakított ülőhelyek a templomban, székesegyházban
stampigíafn pecsét
standfn bérkocsik, bérutak várazkóhelye
≈ utcán, utcasarkon az az állandó hely, ahol a hordár megbízóira várazkot
stannumnfn ön
statárimumfn rögtönítélő bíróság
státerfn kb. 50 forint értékű ezüstérme
statistafn az államutdómány szakértője; államférfi
statuafn szobor
statuálfigne € rendelkezik; vezényel
statusfn állomány; álladék; készlet; összesség
≈ állapot; helyzet
≈ állam
statusférfifn államférfi
statusfogolyfn az állam ellen elkövetett bűneselekkménnyel vádolt v. emiatt elitélt fogoly; politikai fogoly
statútumfn alaktámány; alapszabály; szervezeti szabályzat
steklfın cipő v. papucs sarka
stélázi, telázi fn földön álló, polcos állvány a konyhában v. a kamrában
stempely1fn cölöp; vendégoszlop; dúc; támaszlá
≈ levágtott fatörzs szekrére rakható nagyságú darabja
stempely2fn pecsét; bélyegzőlenyomat
≈ pecsétnyomó; bélyegző
stemplifn bélyeg; bélyegző; pecsét
stercfn zsírban pirított lisztből és burgonyából készített, apró morzaszerű darabokból álló étel
stészli fn a szekércsengyel végére húzott vaskupak, amely megakadályozza, hogy a kerék lecsúszson; kapszli
stiblifn csizma
stigma1fn szégyenbélyeg; szégyenfolt
stigmacfn <növénytanban: bibé
stiklifn negyedes téglalap vagyon tett tett; bravúr
stilfn stilus; kifejezésmód
stilétfn keskeny pengéjű, sósvöl tör; gyílok
stilusfn az egyik végén hegesre, a másik végén pedig laposra faragott vessző, amellyel az őkorban viasszal bevont fatáblára írtak; íróvessző
stipendistantfn ösztöndíjas
stipendiumfn tanulmányi ösztöndíj
≈ adomány
stokkfnt hosszú, keskeny láda, amelynek fiókokra tagolt belsejében lisztet, hüvelyeseket, edényben tejet,
fogyasztásra megkezdett szalonnát, szegett kenyeret tartanak

stóla fn ◊ talár; palást; köpeny
  ◊ katolikus vallási szertartásokon nyakba vetett, tenyérnyi széles szövetsáv
stopper fn ◊ <labdarúgásban>: középhátvéd
stoppol ige ◊ <szálló v. ugráló labdát> lábbal lekezel
storm-glass fn ◊ légnyomométerő; légisúlymérő
stómpóly fn ◊ támasz; támaszték; támasztékának használt faoszlop
strákocsi fn ◊ széles, lapos rakfelületű társzékér
strája fn ◊ az állatot az istállóban egymástól elválasztó rúd
stratégéma fn ◊ hadicsel; haditerv
strázsán ◊ stóla fn ◊ talár; palást; köpeny
  ◊ katolikus vallási szertartásokon nyakba vetett, tenyérnyi széles szövetsáv

stróma fn ◊ az a személy, aki munka nélkül jövedelmet húz abból, hogy más az ő neve alatt folytat olyan üzleti tevékenységet, amelyet az illető másik személy a saját neve alatt nem folytathatna
strózsák fn ◊ szalmaszák
strúc, stucni fn ◊ főleg a lovasságnál és különleges csapatnemeknél rendszeresített, a vállon keresztbe csatolva is használt rövid csővű puska; karabély
stucci1 fn ◊ az alkart és a kezet védő meleg ruhadarab
  ◊ félkesztyű
stucci2 fn ◊ borosphóhar; söröspohár
stúdiumpen ◊ <internátusokban, tanulóotthonokban> a naponta tanulásra, készülésre fordítandó, kijelölt idő
  ◊ <református főiskolán, különösen teológián> sokszorosított jegyzet
stuk fn ◊ darab
suarc fn ◊ kötény
sub- lásd szub-
suba fn ◊ szórme; prém
  ◊ télifikábát; bunda
  ◊ hosszúfűrű magyar juh szörös bőréből készült, palátszerű, bokáig érő ruha
subica fn ◊ bunda; felsőkabát; kis suba
subick fn ◊ subivsz
sublót, sublád, sublát fn ◊ körülbelül 100–120 centiméter magas, végig fiókos szekrény, főleg fehér nemű tartására; komódszár
subrikál, zsubrikál ige ◊ <kermént, fehérneműt> úgy díszít, hogy egy irányban szalakat húz, és a bennmarradot szalakat sajt színével v. tarkán mintákat alkotva átszővi; suprikál
sudamilk fn ◊ elillán; eltűnik
  ◊ oson; lopakodik; surran
  ◊ suhan; iramlik; elszáguld
sudár, sudar fn és mn ◊ fa; facsemete
  ◊ a kútgerőről lefújt rúd, amelynek végére a vődröt akasztják; kútostor
  ◊ az ostor végére kötött, rendszertől lőszörből, pamutból, selyemből való fonadék; az ostor hegye, vége; csapó; pattogtató; suhogó
  ◊ hosszú; egyenes
  ◊ nyúlánk; karesű
sudit ige ◊ megüt; megcsap
  ◊ megsuhint; meglegyint
  ◊ megrándít; megránt
  ◊ lódit; hajít
sudrī mn ◊ szeles; hebehungya
súdul ige ◊ fölnő; fölcseperedik
  ◊ magasra emelkedik
  ◊ lódlul; szökken
sufla mn ◊ rótfakó; szennyesfakó színű
sufficit mn ◊ elég; elegendő
sufni fn ◊ deszkából összetáltott bódé, ill. kuckó, zug a szerszámok, limlom, kis mennyiségű tüzelőanyag elhelyezésére; kisebb fészker
sugallás, sugarlás fn ◊ besúgás; árulkodás
sugár mn és fn ◊ karcús, nyúlánk, sudár <személy, termé, alak>
◊ magas, egyenes, sudár <fa, építmény>
◊ hajlékony; rugalmas
◊ az ostor végéhez toldott fonadék; sudár
sugáregyenes mn ◊ nyílegyenes; egyenes
sugárító fn ◊ olyan vessző, amelynek végére a gyerekek almát, agyaggolyót szúrnak, s aztán megcsőválván elhajítják
sugárítás fn ◊ sugállat; ihlet
sugároz ige ◊ sugárzik; ragyog
suhancár fn ◊ svájci
◊ testőr; ajtónálló
◊ siheder; nyurga ifjú, legény; suhanc
suháng fn ◊ hajlékony, hosszabb vessző, faág
◊ husáng; bot
◊ fásításhoz alkalmas, 2-3 méter magas fiatal fa
suhant ige ◊ suhint; csap; legyint
suharc fn ◊ husáng; bot
◊ rózsé; gallýfa
◊ gyökérhajtás
◊ vékony, éles levelű sásféle
suhatag fn ◊ husáng; pózna
suhog ige ◊ <viz> forni kezd; sustorog
◊ <mozgással járó tevékenység> gyorsan, szaporán, zúg, susogó hangot keltve folyik
suhogó fn ◊ bot; pálca; vessző
◊ hosszú kötelű, szijú ostor, ill. ennek kötele, hegye
suhol, csuhol ige ◊ súrol; síkál
◊ fényesít; csiszol; simít
sujtás fn ◊ kacskaringósan felvarrt, lapos zsinór; paszomány
◊ izléstelen díszítés; cíkornya; sallang
sújtó mn ◊ itő; verő
sukk fn ◊ hosszmérték, amely a két ököl és az egymás felé fordított két hüvelykujj együttes hosszának felel meg
sulinčár fn ◊ kamasz; serdülő
sullog ige ◊ lassan megy; kullog
suly fn lásd süly
súly fn ◊ hangsúly; nyomaték
sülyegyen fn ◊ egyensúly
sulykol ige ◊ <kimosott ruhát, főleg fehérneműt> vastag, nyeles falappal, a sulyokkal v. más szerszámmal ver, paskol
◊ mélyen a talajba ver
◊ <rendszerint meghegyzett végű fából készült eszközt> sulyokkal út, hogy a talajba mélyedjen, és erősen álljon
súlyogat ige ◊ latolgot; méreget
sulyok fn ◊ vastag, téglalap alakú, nyeles falap, amellyel mosáskor a ruhát verik, hogy könnyebben megtisztuljon
◊ mágorlásra, azaz simitásra, puhításra használt, hengerekben görgő v. rugókkal egymáshoz szorított, forgatható hengerekből álló készülék; mágorló
◊ vminek a földbe verésére, döngölésére használt, kalapácsszerű eszköz
sulyom fn ◊ mocsári növény tüskés héjú, ehető termése; vizidió
◊ csörögefánk tésztájából készített, a vizidió, vízigesztenye terméséhez hasonló alakú, zsírban sütött sütemény
**súlyosít** ige ◊ súlyosbit; nehezít

**súlytalan** mn ◊ hangsúly nélküli; egybefolyó; egyhangú

**sumákk** mn ◊ ostoba; tudatlan
   ◊ bolond; féleszű
   ◊ konokul hallgató
   ◊ sunyi; alattomos

**summa, somma** fn ◊ pénzösszeg
   ◊ (jelzőként) <vmilyen> összegű <pénz>
   ◊ vmely idénymunkára szegődött munkásnak átalányban megállapított járandósága
   ◊ olyan idénmunka, amelyért ilyen járandóságot adnak
   ◊ vminek rövid összegezése, foglalata, lényege

**summás, sommás** fn és mn ◊ megszabott járandóságtól idénymunkára szegődött mezőgazdasági munkás
   ◊ nagyvonalú, a részletekkel nem törödő

**summáz** ige ◊ összead; összesít

**sunda** mn ◊ csúnya; ocsmány

**sundám-bundám, sundán-bundán** hsz ◊ ismeretlen, ellenőrizhetetlen, nem egyenes, sőt inkább csavaros úton, módon; alattomban; suttyomban

**sunka** fn ◊ sonka

**suny** ige ◊ <bújócskában> huny; lehuny

**sunya** mn ◊ lekonyuló; füllű
   ◊ alattomos; meglapuló

**sunyik** ige ◊ lopva, kacsinta néz
   ◊ alattomosan közeledik vkihez
   ◊ alattomosan viselkedik
   ◊ meglapul; meghúzza magát
   ◊ lekonyul; leködik

**sunyít** ige ◊ sunyi pillantást vet vhova

**sunnyog** ige ◊ <személy, ritkán állat> alattomosan, sunyin lelkekedve sompolyog, öláldódik
   ◊ úgy viselkedik (pl. hunyorgat, szemét lesült, magában hümmög, dörmög, dünnyög), hogy nemtetszésére lehet következtetni
   ◊ sunyin, alattomosan eseng, kér vmit

**sunyóka** fn ◊ bujócska; bújósdi; hunyócska

**sunyorog** ige ◊ hunyorgat; pislog

**supa** fn ◊ kocsiszín
   ◊ szalmával fedett fészek

**supákol, supál** ige ◊ ver; páhol

**super** fn ◊ hajóacs; dunai hajókat, bárákat készítő mesterember

**superlát** fn ◊ diszes függöny; kifesztett kelme kárpit föleg ajtón, ágyon, ill. ablakon
   ◊ az a mennyezet, amely alatt a pap körmenetek alkalmával az oltáriszentséget viszi; baldachin
   ◊ királyi korona

**supra, suprika** fn ◊ vesszőkorbács; virgács; korbács

**supráz, supráz** ige ◊ megyveszösz; megver

**suprika** fn ◊ virgács; korbács

**suprikál** ige ◊ <kelmét, fehér neműt> úgy diszít, hogy egy irányban szálakat húz, és a bennmaradt szálakat saját színével v. tarkán mintákat alakotva átszövi; subrikál
   ◊ vkit vesszőből font korbáccsal, virgáccsal, szijjal v. más hasonló eszközzel ver; virgácsol; vesszőz

**surbankó** fn ◊ kamasz; suhanc; siheder
   ◊ (jelzőként) kamaszkorban levő, serdülőkorú <fiú>

**surc** fn ◊ kisiparosok által munka közben viselt kötény
   ◊ őv
   ◊ női alsóruhaféle

**surgery¹** mn és fn ◊ kamasz; serdülő

**surgery²** fn ◊ vagaszónból varrt, szalmával, esetleg kukoricacsuhéval keményre töltött zsák, amely közvetlenül az ágy deszkáján fekszik, és amelyre a lepedőt teszik

**surint** ige ◊ sikkaszt; csal; hütenül kezel
surja fn ◊ bokor; bozót; bokros hely
surján, surjány mn és fn ◊ fiatal v. serdülőkorban levő <gyerek, leány, legény>
◊ karcсу, nyúlánk <fiatalembert
◊ fiatal erdő v. fiatal fa
◊ a fa vékony, idei hajtása
◊ gaz; gyom
◊ bozót; bokor
surló, surlófű fn ◊ egyenes v. szétgázó szárú, izekre tagolódó, érdes tapintású, edényes virágtaalan növény, amelyből a népi orvoslában gyógyító teát főznek; zsurló
súrlókő fn ◊ selymesen fehér v. szürke, finoman likacsos, üvegszerű vulkáni eredetű közet v. ehhez hasonló jellegű készítmény, amelyet csiszolásra használnak; habkő
surma fn ◊ pehely
surrog ige ◊ ütemesen meg-meglendülő, zúgó v. berrégő forgás hangját hallatja
susárol ige ◊ alattamosan rágalma; ócsárol; gyaláz
◊ susug; suttog; halkan beszél
susinka fn ◊ aszalt gyümölcs (pl. alma, körte)
◊ <pásztorok ételeként:> krumpliból és száraztésztaból szalonnával készített étel; őhön; slambuc
suska fn ◊ kukoricásövet borító levlé, főleg lefeszított, száraz állapotban; csuhé
◊ <sok növényen, főleg a tölgya levelén> gubacsdarázs v. légy szűrásá következtében keletkező, gömbölyű v. buzzogánszerű kinövés; gubacs
◊ fenyőtozó
susnya¹ fn ◊ fattyúhajtás; gyökérhajtás
◊ rözs; ágtörmelék
◊ kukoricá borítólevele
susnya² mn ◊ piskos; koszos; mocskos
◊ rongyos; lompos
◊ lusta; rest
◊ büdös gyomrú
◊ félénk; gyáva
susog ige ◊ súg; suttog
susogó fn ◊ puhatolódás lányos háznnál házasság céljából
sustorékol ige ◊ sistergő hangot ad; serceg; sistereg
◊ méltatlankodik; morglódik
sustorog ige ◊ sistergő; serceg
◊ suttogva beszéget vkível
◊ magában halkan méltatlankodik, zúgolódik
sústya fn ◊ a kukoricá csövét borító levelek; csuhé
◊ a faág vége
susztertáller fn ◊ rézből vert váltópénz: négykrajcáros <a XIX. század első feléből>
sut fn ◊ <parasztházban> a kemence és a fal között levő szúk hely
◊ szegényebb helyen gyermekek és öregek tanyázó v. álóhelye; kuckó; kucik
◊ kuckó, szöglet a házban
◊ a belső kemence v. sütő lapos teteje
suta¹ mn és fn ◊ alacsony, lapos tetejű <épület>
◊ kurtá, rövid, csonka <farok, szarv, szárny>
◊ ilyen farkú, szarvú, szárnyú, ill. fark, szarv, szárny nélküli <állat>
◊ nőstény öz
suta² mn ◊ balog, balkezes <ember>
◊ mulya, fúrcsa észsajárást
◊ ügyetlen; félszeg
suttogó¹ fn ◊ látogatás a lányos háznál avégből, hogy kipuhatolják a leány hajlandóságát v. a szülők álláspontját a kérő irányában
suttogó² fn ◊ kanapé; pamlag
suttogó³ fn ◊ serdülő; kamasz
sutton fn ◊ rejtek hely; zugoly
◊ kemencezugg
◊ féleeső utca
sutu fn lásd satu
sutty msz ◊ <vkinke, vminek gyors eltűnését kísérő v. érzékelő felkiáltásként>
◊ <annak érzékelésére, hogy vki észrevételen, titokban, gyorsan eltűnik, elmenekül>
suttyan ige ◊ egyszeri suhogó hangot ad
◊ suhan; surran; lebben
suttyant ige ◊ vohvá csúsztat; becsúsztat
◊ <vesszővel, pálcával, ostorraval v. hasonló eszközzel> suhint, csettint
suttýó fn ◊ műveletlen, faragatlan, esetlen személy
◊ fölcesperedő legényke; kamasz; suhan;
◊ (jelzőként) serdőlő korú, süldő ◊ <fiú, ritkán lány>
suvad ige ◊ csúszik; csuszamlik
◊ <csonthejás gyümölcs> zöld héjból fokozatosan előtűnik, kifejlő
suvadás fn ◊ csúszás; csuszamlás; omlás
◊ vizeet áteresztő talajnak v. közetnek (lösz, kavics, homok, homokkő) elcsúszása, elmozdulása az alatta levő agyagréteg felázott, síkos felületén
◊ az omlás következtében létrejött térszíni alakulat: hepehupás mélyedés, szakadék, amelyben gyakran mocsár v. tó keletkezik
suvál ige ◊ hánt; héjból kifejt; héjat lefjejt
◊ bomlaszt
suvantó fn ◊ deszkából épített, sokszor több kilométer hosszú vályú, amelyen a kitermelt fát lecsúsztatják a megközelíthetetlen hegyi területekről olyan helyre, ahonnan már el lehet szállítani
suvaszt ige ◊ <diót, mogyorót> zöld héjból kifejt
◊ <növényt, tárgyat> kitép, kihúz a földből
◊ lop; elcsen
◊ sújt; üt
suviksz, suvick, subick fn ◊ lábbeli fényesítésére használt, szárazabb, durvább fekete kenőcs
◊ csékely értékű, értékten dolog; csékélység; semmiség
suvikszol, suvickol, subickol ige ◊ azzal van elfoglalva, hogy cipőt, csizmát suviksszal bekenjen, tiszítson, fényesítsen
◊ takarít; tisztít
süc fn ◊ lővész; lővő
südő mn lásd süldő
süfűtől ige ◊ kefél; fényesit; tisztít
süheder fn ◊ siheder; kamasz
sükőbőka, síkebőka mn ◊ sikit
◊ olyan <személy>, aki sikit mindenre, ami körülotte történik, mindig másutt az esze, se ért, se hall
◊ együgyű, gyámtalan, ill. félelszű
süker fn ◊ siker; diadal; dicsőség
sükertelen mn ◊ sikertelen; eredménytelen
süket, sikket mn ◊ tompa, értetlen v. elfojtott, mélyről jóvő <hang>, ill. ilyen hangú <hangszer>
◊ rossz akusztikájú, a hangot elnyelő <térség, helyiség>, olyan, amelyben rosszak a hallási viszonyok
◊ <rendszerint állandó kapcsolatokban: olyan <vmi, rendszerint házi eszköz>, amely nem v. csak időnként, ill. rosszul működik, esetleg vmely más szempontból értéktenl, haszontalan
◊ közönyős, akinek hiába beszélnék
sül, süldiszno fn ◊ sündisznó
süldő, südő mn ◊ bizonyos állapotban, mesterségben, hivatásban még újone, kezdő <személy>
◊ egyéves kor alatti malac
süldőlány fn ◊ serdülőkorban levő, virgonc, pajkos leány; csitri; fruska; bakfis
sülf-or fn lásd süf-or
sült mn ◊ <némely népénévvel kapcsolatban: olyan <személy>, aki népénkel jellegzetes képviselője
◊ vmely állapotban még kezdő, új
süly, suly fn ◊ vitaminhiány okozta s véрезésekkel, inysonvadással, általános elgyengüléssel járó betegség; skorbut
◊ aranyér
◊ csavaros fonál alakú apró kórokozó által okozott, főleg nemi érintkezés útján terjedő, ma már
gyógyítható fertőző betegség; szifilisz
◊ <fűből> csomó; göc
◊ <indulatos beszédben, főleg szitkozódásban, elhomályosult jelentéssel használt szó>
◊ <bosszúas, átokszűrő kivánságban használt szó>
◊ <ragozatlan kérő névmással v. kérő határozótóval a kérés indulatos voltának jelölésére v. nyomósítására használt szó>

sülyed ige ◊ sülyed
sülfű fn ◊ gumós, mérgez erdei növény, amelynek apró virágai, melyeket fehérés v. lilás bokroklelő borít, buzogány alakú virágzatot alkotnak, levelei nyél v. lándzsa alakúak, termése élénkpiros bogyó; kontyvirág
sündör mn ◊ hízelkedő; hízelő; bokoló
sündöködik ige ◊ sündörgőg; oláldodik; settenkedik
◊ lábatlankodik; sündörgő
süppedék fn ◊ a nedvességtől lágy, laza, ingoványos talaj, amely a nyomásnak könnyen enged, s a lábak alatt lesüpped
sü-forr, sürr-forr, sül-forr ige ◊ hemzsegve rajzik, tolong
sürge fn ◊ sebes; gyors; fürge
sürgelődik ige ◊ sürgőlődik; buzgólkodik; sürgő-forrog
sürgődik ige ◊ szorgoskodik; serénykodik
sürgöny fn ◊ távirat
sürgönykichordó fn ◊ kézbesítő; postás
sűrit ige ◊ <sokaság> tolong, rajzik, nyúzsörg
◊ gyorsan és sokat beszél; mindenféle összebeszél
◊ sürgőlővé alkalmatlankodik, lábatlankodik vhol
süri mn ◊ sűrű
sűrű mn és fn ◊ alacsony, széles termetű <ember, állat>; tömzsi; vaskos; zömök
◊ bokros, bozótos erdőrész
sűrűbab fn ◊ babfőzelék
süvedik ige ◊ alkonyodik; esteledik
süsvű fn ◊ fejkötőre emlékeztető, az áll alatt megköthető, diszes, kemény tetejű fejfedő, amelyet főleg öregasszonyok és kisgyermek viselnek
◊ nagy sapka
sűtelen fn ◊ sűtelen; féligh nyers tészta
sütés fn ◊ (jelzőként) olyan mennyiségű <liszt>, amennyiből egy alkalommal kenyeret sütnek; sütet
◊ tűzes vassal való megbélyegzés
sütnivaló fn ◊ korpából, komlóból és vízből, esetleg hagyma hozzáadásával készült keverék, amelyet élesztőül v. kovászul használnak
sűtő fn ◊ kenyér és tésztafelék süttésével foglalkozó iparos; pék
◊ falusi ház része, ill. az udvaron külön álló kis épület, amelyben a süttökmence van
sütőház fn ◊ zárt f. fészkerületen nyitott épület süttökmencével
sütyű fn ◊ egy fajta sapka
◊ kis füköttő
sűv fn ◊ sőgor
◊ sőgorasszony
◊ nagybácsi
◊ unokafivér
süveg fn ◊ nemezből v. prémből készült, magas, hengeres v. csúcsos, karimáton v. felhajtott peremű férfi fejfedő
◊ ilyen fejfedő vmely hivatás, méltóság külső jeleként
◊ férfi fejfedő; kalap; sapka
◊ kúpformába öntött, egy tömbben forgalomba hozott, kemény, fehér háztartási cukor; süvegcukor
◊ csúcsos tető
süvegcukor fn ◊ kúpformába öntött, egy tömbben forgalomba hozott, kemény, fehér háztartási cukor; cukorsüveg
süvegel ige ◊ fejfedőjéit levéve tiszteletteljesen, alázatosan köszön neki
◊ rendszeresen jelét adja vki iránti alázatos tiszteletének; hódol vkinnek
◊ tisztelete jelűül leveszi fejfedőjét, kalapját
süvegyártó fn kalapos; kalapkészítő
süvelt ige süült; fütyül
süvítő fn friss fűgyermekek kőzötti készített sípja
süvöltő fn madár csalogatására használt metsző hangú síp
  ◇ veréb nagyságú erdei, kerti, hasznos rovarító madár, amelynek a két külső farktollán ék alakú fehér folt van, szárnyán pedig két fehér csík húzódik, és dereka tája zöldes; pinty; pintyőke
süvöltős fn nádból v. csontból készült síp
süvölvény fn siheder; suhanc
  ◇ nagyobbacska, eleven, virgonc v. fegyelmezetlen gyerek
svadron fn lovasszázd
svalizsér fn könnyű fegyverzetű lovaskatona
svartli fn disznósajt
svécial, svékusz fn és mn svéd
svindler fn és mn csaló szélhámos

Sz

sz ksz és hsz hischen
szá fn száz; nyílás
szab ige <fizetendő összeget> megállapít, előír
  ◇<ütést> mér, vág vhova
szabad mn olyan <személy>, akinek hatalma van vkn, vmin
szabadalmas, szabadalmazott mn különleges politikai és gazdasági jogokat, előnyöket élvező;
  kiváltságokban részesített; kiváltságos
szabadalom fn vmely hasznos hajtó tevékenység, foglalkozás folytatására feljogosító hatósági engedély,
  ill. az erről szóló okirat
  ◇ előjog; kiváltság
  ◇ szabadság; lehetőség
szabadcsapat fn más állam katonai megsegítésére v. felszabadító háborúban az elnyomó hatalom elleni
  harcra önként jelentkezőkből alakult, rendszerint egyenruhát nem viselő fegyveres csapat, amelynek nincs
  szoros, szabályszerű katonai szervezete
szabadékoz ige jogosít; érvényesít
szabadharcos fn szabadcsapat tagja, szabadcsapatban harcoló személy; partizán
szabadít ige <inast, ipari tanulót> a segédek sorába felvesz v. felvétet; felszabadít
szabadjárás fn olyan legelő, amely a közöségnek v. több birtokosnak közös használatban levő tulajdon;
  közlegelő
szabadkézi fn szabadkézi rajz mint szakiskolai tantárgy
szabadkozás fn tiltakozás; ellenkezés
szabadkozik¹ ige vminek az igaz voltát kétségbe vonja, tagad vmit
szabadkozik² ige <szabadulni igyekezik vhonnan, vmitől
szabadonc fn ledér; könnyüvéru; erkölcséntelen
szabados¹ fn és mn robot és esetleg egyéb jobbágyosztó által alátámasztott jobbágy
  ◇ szabad ember, polgár
  ◇ szabadon lengő, lobogó <haj>
szabados² fn a leadalakcsonyabb legénységi rendfokozatot viselő személy; örvezető
szabadság fn országos vásár; nagyvásár
szabadságidő fn katonai szabadság
szabadságlevél fn okirat, amely bizonyos kötelezettségek alól felment vkit, vmit, vmilyen tekintetben
  szabadságot biztosít neki
szabadul ige a katona legelőkéből elbocsátják
  ◇ <iskolai tanulmányokat> befejez
szabadulat fn szabadulás; kisabadsulás a fogságból
szabályozzóné mn és fn <1945 előtt osztályzatként> kettes érdemjeggyel minősített <magaviselet>
  ◇ ilyen osztályzat magaviseletből
szabás fn egyetértés; szerződés
◊ szabály; mértéktartás
◊ minta; mintadarab; eljárásmod
szablya fn ◊ éles, hajlott pengéjű, egyéltő vágófegyver; görbe kard
szabódik ige ◊ vminek, főleg megtiszteltetésnek ajándékak, ételnekn, italnak az elfogadásától hűződik, vonakodik; illemből, szokásból tiltakozik ellene; kéreti magát; szabadkozik
◊ vmi ellen tiltakozik; kifogásokat hoz fel ellene; vonakodik vmit megtenni; szabadkozik
◊ <elvi szempontok, meggyőződés alapján> nem akar megtenni vmit
◊ mentegetőzik; kibűvöt keres
◊ kér; könyörürg; esedezik
szabvány fn ◊ szabály; irányelv
szád, száda fn ◊ nyílás; bejárat
◊ száj
◊ torok
◊ folyótorkolat
◊ hegyszorosnak, völgynek kezdete; völgybejárat
szádal, szádol ige ◊ <hordó nyílását, szádját> eldugaszolja, dugót tesz bele
szádalló fn ◊ üvegnek, hordónak dugója, hordó csapja
◊ kemencének sárból tapasztott ajtaja
szádlo fn ◊ dugasz; dugó
szaggat ige ◊ <nagyobb mennyiségű megkelt kenyerűtésztát> sütés előtt kisebb csomókba vág v. szed szét
szaggatás fn ◊ meg-megszakadó éles, hasogató, szaggató fájdalom
szaggatott fn ◊ sodródóval vékonyra lapított gyűrt tésztából kiszaggatott és vízben megfőzött tészta; csipetke; csipedett
szaglál ige ◊ <a levegőt gyorsan, sűrűn egymás után orrába sziva> hosszasan v. folytonosan szagolhat vmit
szaglár fn ◊ besügő; jüdás
szagos mn ◊ kellemes; jó szagú; illatos
szagoslevél fn ◊ muskátli
száguldó fn ◊ és mn ◊ járór; portyázó katona
◊ lovas hirnök
száj fn ◊ <a híresztelés, megszólalás, pletykálkodás jelképeket>
szájerza fn ◊ rúzs
szájjáras fn ◊ nyelvjárás; tájnyelv; dialektus
szajmóka fn ◊ disznóölelskor főtt fejhúsból, bőrből, fűszerkből, helyenként vérrel is keverve készített, disznógyomorba töltött töltelék; disznóaszt
szájpecek fn ◊ fából való kis pecek, amellyel vkiek, rendszerint gyermekek a száját szétfeszíti, hogy ne beszélhessen
◊ vasból készült kínózserszám, amellyel a megbüntetett szaját kifeszíttették, hogy kínzás közben ne kibállhasson
szájtáti mn és fn ◊ szajtájátó, bamba, mafla, bámészkodó (személy)
szak¹ fn ◊ nyelvesap; uvula
ádámcsutka; toka
szak² fn ◊ törmelék; apró darabocskából álló halom
szak³ fn ◊ évszak
◊ versnek, éneknek, dallamnak egy szakasza
szák fn ◊ zsák alakú halásháló
szaka¹ fn ◊ a kerék talpából kitört, kihullott v. kivágott darabka
szaka² fn ◊ többnyire alaconyra növő, 4–6 porzós sárga virágú, húosos, zöld, tojásdad levelű évelő növény; varjúháj
szaka³ fn ◊ a szigonynak v. a horognak hegyes levél alakú, nyílhegyez hasonló része, amelynél fogva a horog v. a szigony beleakad a megfogott hal torkába, ill. testébe
szakácska fn ◊ hétköznap, munkához viselt kötény
szakad ige ◊ <személy> korábbi, eredeti helyéről máshová, idegenbe kerül
◊ <két személy> lelkileg eltávolodik, v. társadalilag messze kerül egymástól
◊ <személy, család> vhommán származik
szakadály fn ◊ omlásos hegyoldal; hegyszakadék
szakadár fn ◊ az a római katolikus hittételeket valló személy, aki a pápa főhatóságát nem ismeri el
szakadás fn ő az a kóros állapot, hogy a test vmely üregében levő szerv, főleg a bél egy része az üreg falán kisebb-nagyobb mértékben kitüremkedik; sérv
szakadát fn ő szakadék; hasadék
szakadék fn ő <folyómederből kiszakadt, kiágazó> mellékág
szakadt mn ő közösségből kivált, elkülönült, szökőt <jobbágy>
szakajt ige ő szakt; tép; hasit
szakajtjő, szakasztó fn ő szalmából, gyékényből v. vesszőből font hosszukás v. kerek, nyitott, fuiletlen tartóeszköz, amelyben a kiszakasztott kenyértésztát kelesztik, lisztet, gabonát, tojást stb. tartják
szakáll fn ő a kakas, a tyúk csöre tövén lecsüngő piros lebennyeg
ő a guzsalyra, rokkára kötött szösz alsó, vastag vége, amelyből fonás közben a szálat tépik
ő <ágú v. nagyobb puska csövének elfűső részén> lefelé nyúló támasztó
szakállás mn ő olyan <fégyver>, amelyen a kulcs szakállára emlékeztető kiálló rész van
ő kampókkal ellátott
szakálliszárító fn ő a ház előtti kis pad, ahová kiülnek pihenni, beszélgetni
ő tereferelő, beszélgető hely
ő vmely vár kapuja közelében deszkából emelt kis ház v. a bástyán padokkal ellátott hely, ahol a szolgálatban nem levő örök és általában a katonák szoktak üldögélni
szakasz fn ő <vmely nagyobb épületben> önálló, elkülönülő rész; szárny
szakaszok ige ő elérőtlenedik; megbetegszik
szakaszt ige ő szakt; szakajt
szakasztott mn és hsz ő olyan, amit viki leszkakított, leszakasztott
szakerő fn ő szakmailag képzett, különleges feladatkörhöz értő munkaerő
szaképíveiselet fn ő vmely szakmának, foglalkozási ágnak és tagjainak érdekeit védő szerv; érdekképíveiselet
ő olyan parlamenti rendszer, amelyben a képviselőket foglalkozási ágak szerint választják; érdekképíveiselet
szakkermentez ige ő káromködik; szitkokódik; szentséggel
szakközelöny fn ő szaklap; szakfolyóirat
szakma fn ő napi teljes munkaidőben végzett munka; műszak
szakmány fn ő teljesítménybérezési rendszer; darabbérben végzett munka; akkordrendszer
ő műszak
ő a munkáltató és a munkás között az akkordrendszer alapján kötött megállapodás; munkaszerződés; akkord
ő az időegységben teljesített bányamunka mennyisége
ő a munkabérből az a formája, amelyben a dolgozó keresete az általa bizonyos időegység alatt végzett munkának, ill. a készített terméknek a mennyiségétől függ; munkabér; akkordbér
ő a műszakra kisabott bányászati munkálatokébé
ő vőinek rendszerint vmilyen közös vállalkozás, együttés munka utána járó fizetsége, részesedése
ő vmely ipari v. más szakma, foglalkozás v. mesterség
ő tartozás v. annak egy részlete
szakmánymunka fn ő akkordrendszerben végzett munka; a teljesítmény alapján fizetett munka; akkordmunka
szakmányos fn és mn ő napszámos; napibérért elszegődött munkás
szakműveltség fn ő szakképzettség; szaktudás
szakóca fn ő szekerce; rövid nyelű, szélesebb lapú fejsze
szakos, szákos fn ő nyaki művek gyulladása
ő toka
szakramentum fn ő szentség (keresztség, gyónás, oltáriszentség, házasság stb.)
szakramentíroz ige ő káromködik; szentséggel; átkozódik
szakramentum fn ő <katolikusoknál a hitük szerint> átlényegült kenyér és bor, különösen az ilyen ostya; oltáriszentség; szentség
szakul ige ő szakad; megszakad; félbeszakad
ő <gyümölcs> összetöödik, szátmálik
ő szétesik; szétmorzsolódik
szakvány fn ő teljesítménybérezésben végzett munka; bémunka
ő munkaszerződés; megállapodás
munkábér

egy napi munkateljesítmény

szál¹ fn és mn ◊ vastagságához képest meglehetősen hosszú v. magas, de nem fonalszerű test, ill. ilyen testből, tárgyból egy
◇ magas termetű, egyenes tartású, szálas <személy, rendszerint férfi>
◇ magas fatörzs; szálfa
◇ tutaj
◇ <számévével együtt, a megjelölt szám kevés voltának kiemelésére>

szál², szála² fn ◊ tágas terem; tánceterem
szalad fn ◊ kicsiráztatott gabonából készült kása, pépes étel
szaladia fn ◊ sózott hal; sózott hering
szaladozik, szaladoz fn ◊ szaladgál; futkos; rohangászik
szálag fn ◊ rost; szál
szalagféreg fn ◊ galandféreg
szalaijt fn ◊ szalaszt; küld
szalajtó fn ◊ hashajtó
szálak fn ◊ nagy rönkfából ácsolt tutaj
szalamander fn ◊ ünnepi v. kedélyes, vidám alkalmakkor libasorban és kacskaringós vonalban felvonuló diákok menete
◇ <vidám mulatságokon> játékosan használt papírtekercs: elhajítva hosszú papírszalaggá bomlik;
szerpentín

szálás, szálás mn ◊ magas termetű

szálás fn ◊ katonai tábor

szálásodik igé ◊ <személy, főleg nagyobb fiú> kezd magasra nőni, hosszúra nyúlni

szalaszt igé ◊ <harcban> menekülésre kényszerít, megszalaszt vkit, vmit

szaládizó fn ◊ ácsolt hal; sózott hering

száment fn ◊ hősies, harcos (férfi); dalia; levente

szalelti, szalélti fn ◊ lugasszerű kerti építmény; kisebb filagória
◇ üveges veranda
◇ vendéglátó üzemnek a belső helyiségektől különnölt, kisebb üvegezett, verandaszerű fedett helyisége

szálfa fn ◊ dárdaként használt hosszú, egyenes rúd

szalina fn ◊ sóbánya

szált igé ◊ vhova jut, kerül
◇ <személy, közösség> alacsonyabb társadalmi helyzetbe kerül; süllyed
◇ <utazás közben> ideiglenesen megalapodik, megtelepedik vhol; szobát, fekhetyet vesz igénybe, rendszerint egy-egy éjszakára; megszáll
◇ többedmagával vhova megy, indul, hogy ott tábort üssön, hadakozzék

szállefn ◊ apad; lohad

szállekdéfn ◊ üledék

szálldífn ◊ <a Duna–Tisza közén> az évnek csak bizonyos részében lakott tanya
◇ a jóságot és a pázsztorokat az időjáráis viszontagságaitól védő kerítés v. kezdetleges építmény
◇ <az Alföld déli részén és a Duna mentén> a határban egy csoportban elhelyezett, időszakosan használt gazdasági épületek összessége
◇ a dísznövőlohoz épített kisebb kifutó
◇ egy-két hónapra bérelt, igénybe vett lakóhely, lakás, szoba

szálldífn ◊ ostrom; várostrom

szállassol igé ◊ <főleg katona, katonasság> átmenetileg elhelyezkedik, szálláson van

szállasszfn ◊ <szilárd anyagot> a cseppfolyós halmazállapot kihagyásával, hevitve lég neművé változtat; szublimál

szálít igé ◊ okozza, eszközö, hogy vmi vkire szálljon
◇ vhova vkihez telepít vkit szállásra v. ideiglenes tartózkodásra

szálítmány fn ◊ szállítás; szállítási, szállítókabát

szálló mn ◊ olyan <személy>, aki utazás közben rendszerint egy éjszakára betér szállásra vhova, vkihez

szalmaágy fn ◊ favázás ágy, amelynek fekvésre való része szalmából van fonva

szalon fn ◊ képzőművészeti kiállítás céljára való helyiségek összessége
◇ az itt rendezett kiállítás, tárlat
◊ társasági életre berendezett tágas szoba
szaloncigány fn ◊ cigányzenész
szalonkabát fn ◊ fekete szövetből készült, térdig v. térd alá érő, ünnepélyeséből alkalmakkor viselt hosszú kabát
szalonna fn ◊ tök, sárgadinnye bele, húsa
szalonnás mn ◊ szalonna tartására, kezelésére használatos
szalonnáz ige ◊ <súti való szárazabb, sovány húst> szalonnaszeletekkel megtűzdel, megspékel
szalonrokk fn ◊ szalonkabát
szálás mn lásd/ szálás
szalpetri fn ◊ salátróma
szálteljesű fn ◊ magas; nyúlánk; atlétatermetű
szálul ige ◊ szaluval, száltermetű
szám fn ◊ tömeg; összetartozá csoport
számadás fn ◊ számla
számárhoz fn ◊ és mn ◊ a rábiztott jószágért felelős (pásztor)
számados ige ◊ számot ad, számadást vezet, készít vmiről; felel, helyt áll vmiért
szamahíd fn ◊ tudatlan tanulóknak feladott utolsó, könnyű mentő kérdés
◊ gyenge v. tudatlan tanulók számára készült segédeszköz, főleg klasszikus v. idegen nyelvű szövegek részletes, agyonmagyarázott fordítása; puska
szamaritánus mn ◊ irgalmas; könyörületes; a szenvedőket özetlenül segíti
szamárhíd fn ◊ sovány, köves, terméketlen talajon növő, tűskés, kék virágú, bogáncsszerű növény; számkényér
szamárlétra fn ◊ a a hivatali rangfokozatok sorrendje, amelyen a tisztsviselők meghatározott időközökben egy-egy fokkal feljebb lépnek
szamártövis fn ◊ szúrós, tűskés gyomnövény; bogáncs; körö
számít ige ◊ vmennyit elér, kitesz
számjeles mn ◊ számok alkalmazásával készült, vmit számjegyekekkel közlő, rejtjeleként számokat alkalmazó; rejtjeles
számjelez ige ◊ számoz; számmal lát el
számkülönböző ige ◊ felsőbb hatalmi rendelkezéssel, törvénytel v. bírói ítélettel büntetéséért polgári jogaitól, ill. állampolgárságától megfoszt, huzájából más országokba v. lakóhelyről más, távoli vidékre úz, kényszert nemmen vkit; számla; számikivet
◊ kirekeszt, kiközösít, kitagad vhonnann
számkivetés fn ◊ büntetés, ill. az a cselekvés, hogy vkit számikivetnek, száműznék; számütetés; számüzés ◊ a számikivetett személyek, a száműsököttnek állapota, helyzete, sorsa ◊ vhonnann való kirekesztés, kiközösítés, kitagadás
számítás fn ◊ vmit mint kézé mint odatartozót besorol; számít
számítás fn ◊ <szántóföld> nyúlik, terjed vmerre, vmeddig ◊ <az ekevastól> porhanyul és barázdákba hasítódik; szántódik
számoltat ige ◊ kérdőre von vkit; elszámolat
szamonca fn ◊ és mn ◊ kedvelt, szeretett; kegyelt <személy>
szamorodni, szomorodni fn ◊ olyan szőlőfűrtőkből készült tokaji bor, amelyeken aszu és ép érett bogyók vegyesen vannak
számos mn ◊ olyan, aki, ami vmilyen szempontból számít; számításba vehető
számósít ige ◊ szaporít, sokszoroz; többszöröző
számsorsjáték fn ◊ lottó; luri
számszék fn ◊ Budapest főváros vagyonának kezelését és költségeinek végrehajtását ellenőrző hatóság
számszerű fn ◊ olyan kézj, amelynek punkkára emlékeztető formája van; nyílpuska ◊ kö- v. dárda vetett hadigép
számszó fn ◊ számnév
szappangyökér fn ◊ laza homokon, töltéseken tenyésző, lándzásas levelű, rendkívül dús virágú növény, amelynek gyökértörzse függőleges, igen vastag

szapu, szapuka fn ◊ fából való nagyobb kád, amelyben a szennyes ruhát lúgos vízben áztatják
 ◊ lúgos mosólé
 ◊ szemes termények merésére való, rendszerint két véka, vagyis kb. 50-60 liter ürtartalmú, öblös edény; mérő
 ◊ szemesterény merésére szolgáló régi ürmérték, amely kb. 125 literenek felel meg
 ◊ fa kérgeból készült öblös kis edény, amelynek ürtartalma a mérőnek kb. nyolcada
 ◊ kosár; kisebb láda

szapul ige ◊ <szennyes fehérneműt> meleg, lúgos vízben áztat
 ◊ <fehérneműt mosáskor> sulykol; eszközèl csapkod

szapuló mn és fn ◊ olyan <személy>, aki meleg, lúgos vízben áztat szennyes fehérneműt v. nyers fonalat
 ◊ olyan fakád, amelyben főleg a fehérneműt v. a nyers fonalat szapulni, áztatni szokták

szár fn ◊ világos színű, sárgás, vöröses
 ◊ növényzet nélküli; csupasz
 ◊ kopasz; tar

szár2 fn ◊ kéznek a könyöktől a csuklóig terjedő része; alsó kar
 ◊ lábszár
 ◊ állat lábának csánk fölötti része
 ◊ kantárszár; gyeplőszár
 ◊ hajtóeszköz, fégyver hosszú nyele

szaracén fn ◊ Spanyolországot a VIII. században meghódító és ott a középkor végéig uralkodó arab; mór
 ◊ az Árpádok korában Magyarország déli részén lakó, egyebek között kereskedelemmel és pénzveréssel foglalkozó, mohamedán vallású bolgár; izmaiti

szárpadt fn ◊ vmely betegség folytán elsorvadt, lesoványodott <testrész>

szarahora fn ◊ csavargó; vándor
 ◊ napzsámos
 ◊ közéső közmunka

szarándok fn ◊ zarándok; utas; vándor

száraszt ige ◊ <nedves tárgyat, anyagot> melegít, melegbe, meleg helyre tesz, s ott tart, hogy száradjon; szárít
 ◊ <meleg levegőaramlás, szél> a nedvesség párolgását előmozdítva szárazzá tesz vmit; szárít; szikkaszt
 ◊ <láz vmely testrész v. testet> tikkaszt, emészth
 ◊ sorvaszt
 ◊ lecsapol

száraz fn ◊ olyan <gyógyászati eszköz>, amelyek használata nem jár vérzéssel

száraz2 mf ◊ olyan <étel, koszt> amihez, ill. amelyben nincs leves, főzelék

száraz2 fn ◊ lesoványodott, összetörödött <testalkat>

szárazasznó fn ◊ szaraz meder, völgy

szárazbetegség fn ◊ súlyos tüdőbaj, ill. a vele járó vészes sorvadás, lesoványodás
 ◊ csontfájás, szaggatás <a karban v. a lábszárban>

szárazfa fn ◊ hegedű

szárazmalom fn ◊ <a vízimalommal ellentéttében> állati erővel hajtott malom

szárazmolnár fn ◊ <a vízimolnártól megkülönböztető elnevezésként:> olyan molnár, aki vmely szárazmalomnak a tulajdonosa, ill. vmely szárazmalomban a molnár teendőt végzi

szárazulat fn ◊ szárazföld; föld

szárazvám fn ◊ <a híd- és a révémomból való megkülönböztetésül> az a vám, amelyeket az utazók, szállítók szárazközi útvonalakon fizetnek; útvám

szárd mn ◊ kopasz; tar

szardina fn ◊ heringfele; szardinia

szárhajú mn ◊ világos, vörösés hajú

szárhús fn ◊ vádli; lábkira

szarkaláb fn ◊ macskakaparás; irkafigy

szarkasztikus fn ◊ keserűen, marón hangos

szarm fn ◊ vízmeder, völgy, árok elágazó része

szárma fn ◊ vagdalt hüssel és rizzsel töltött káposzta, ill. ennek tölteléke
száz, százdévéfnő<százymintszázad
századiksznőbizonytalanul nagyszámú nemzedék előtti v. utáni, időben nagyon távoli<ős, utód>
százdosmnőszáz v. több mint száz éve fennálló, meglevő, tartó
◊ száz v. több mint száz évre szóló
százalligeőszázsoroz; sokszoroz
százsorkafnőszázsorszép
száztólfőnőszáza
szcénafnő<társas érintkezésben:> érzelmensz kényes jelenet
◊<vmen közelebb:botrónyas, lármás v. kínos jelenet
◊<századaban:> jelenet
szcenáriumfnővmen szándarab rendezői példánya
szcenírozigeő<drámai>rjjelenetezvmit
◊<a rendező a dísztetel tervezőjével> megállapodók vmen szándarab v. jelenet előadásának technikai
megoldása tekintetében, s a megállapodást megvalósítja
szecce11, szecceafnőtrónszeke
◊karosszék
◊szőszék; tanszék
◊gyaloghintó; hordszék
szécsfnő<erdőírtás; tisztás; havasi tisztás
szecska1fnő<régi ginnázium első osztályos tanulója
szecska2fnőapróra vágott szalma v. kukoricaszár, rendszerint más, frissebb, táplálóbb takarmánnyal
(repával, korpával) keverve igásállatok s a juhok téli tápláléka
szed1igeőhárgrálára vásárlót v. gyűjt vmit
szed2igeőver, út vkit, vmit
szédelgigeőszédelgeszédűl
◊kőszál; kóborol; szédelg
◊szédelgést, széllázaságot követ el; szédeleg
szédelgősnnő<olyan<szezelszínű>v. a feje>, aki v. amely gyakran v. könnyen szédűl; szédülős
◊olyan, aki, ami vmitől megmámorodott nem tud többé helyesen gondolkodni
◊szédítő; lenyűgöző; elképesztő
◊nem elég biztos alapon nyugvó; másokat félrevezető; megszédíteni akaró
szederfnőfán termő eper
◊eperfa
szederesfnőszederiszínű; lilás
szederfafnőeperfa
szederfnőiszeder
szederjes, szederjésmnő<szorítás, ütéscek, vérkeringési zavarok v. a hideg miatt a hamvas szederhez
hasonlóan sötéten kékes, lila színű, elkéült<test, testrész>
◊sötéten, vörösen kék; hamvaskék
szédófnő<gyumölcsészt, termést, föleg szőlőt, termőhelyéről egybegyűjtő személy
◊baromfit, gyümölcsöt, tojást felvásárló, közvetítő kereskedő
szedtevette11, szedtevette1mnő és fnő<tréfás v. enyhe haragot kifejező szikkozdó jelzőként, rendszerint
harmadik személyű birtokos személyjeles főnév előtt:> olyan<személy, közelebb, állat>, aki, amely
bosszúságot okoz, haragra ingerelt; haszontalan; mihaszna
◊<enyhén rosszalj megzőként>
◊<gyakran megzölítősként:> olyan személy, aki bosszúságot okoz, haragra gerjeszt
szedtevette2, szedtevette2isző<enyhe v. tréfás szítszkősként, kisebb fokú bosszúság, harag,
felháborodás kifejezésére v. tettetésére:> a mindenít!: a kutyafaját!
◊<felszőlítás, biztatás színezésére használt szó>
◊<enyvegetés színezésére használt szó>
◊<dísekké, hencég színezésében használt szó>
szédületfnőszédüléskövetkezétebben beálló, a rendestől eltérő testi-lelki állapot
szédületesmnőszédüléskoço; szédítő
szed-vedigeőösszeszed, összegyűjt
szeg1fnősarok; seglet; zug
◊falurész
szégyenfa, szégyenkő, szégyenoszlop fn nyilvános térén álló oszlop, amelyhez a bűnöst hozzákötözték, ill. kretrec, amelybe bezárták, hogy kitegyék a közmegvetésnek, meggyalázásnak; pellengér

szégyenlet fn szégyen; szégyenkezés

szégyenpad fn iskolában az utolsó v. elkülönített pad, amelybe a hanyag v. a rossz magaviseletű tanulókat ültették

szégyentelen mn és fn szemérmetszen; erkölcstelen

◊ szemtelen, gyalázatos személy

szégyenvallás fn v. vmely célak, szándéknak, vállalkozásnak vkire szégyent hozó meghiúsulása, ill. a megszégyenülés állapota

szégyés fn halfogó rekeszték

széjjelszánt ige <zőlde> a széléről kezdve, a barázdákat ellentétes irányba fordítva felszánt; körülszánt

széke fn és mn kellemetlen szagú és ízű (bűdős, saléroms, kártrányos, petróleumos, timsős) ásványvíz

◊ vizenyős, süppedékes hely, ahol ilyen ásványvíz fakad föl

◊ sötétszürke

szék1 fn mészárszék; húsbolt; hűszulet

szék2 fn a növények szárának, agáinak belsejében végighúzódó laza, rugalmas bél; szik

szék3 fn v. vmely hatóság tanácskozó, itélkező testülete v. annak tanácskozása

◊ közigazgatási terület

szék4, szik fn tojasszárgája

székkő1 fn a galambok rendjébe tartozó, a gerlénél nagyobb madár, amelynek nyaka oldalán és a szárnynál fehér folt van; őrvös galamb

◊ részben fekete, részben fehér, részben vörös színű, a fában előjutó rovarokkal táplálkozó, rigó nagyságú, erős csőrű, kopácsolásával ismert hasznos madár; harkály

székkő2 fn bárd; hűsvágó bárd

székálló fn mészárosos; mészároslegény

szekekánt mn zaklátó; bosszantó

székás fn lásd székes

szekatúra fn bosszantás; kellemetlenkedés

székabíró fn mészárszék tulajdonosa

szekcso fn sebesen, fodrozva haladó víz, zuhatag

székelés fn az a tény, hogy vki vhol székel; székhely tartása vhol

szekercze fn v. ovid nyelvi faragószerszámsz; fejsze

szekezerderék fn szekére, a tengelyeken nyugvó felső része

szekeres mn és fn v. székér húzására használatos <igavonó állat, főleg ló>

◊ székérrel teljesített

◊ kocsis; székérhajtó

◊ székérrel fuvarozó

◊ székergyártó

szekeresz fn a katonai szállítást lóvontatású szekerekkel végző vonatcsapatban szolgáló katona

szekerek, szekerezik îge v. székérrel hord, szállít, fuvaroz vmít

◊ székérrel közlekedik, utazik

◊ sorra veszi minden bimbáját, felsorolja minden fogyatkozását, agyba-főbe szidja

szekerezes fn v. székérrel való utazás

◊ székérrel való fuvarozás, szállítás; teherhordás

szekérkező fn a súrolódás csökkentése végett a kocsi, székér, taliga, ágyú tengelyének és forgó, súrlódo részeinek megkönnyítésére használt kenőanyag; székérkezőcs

szekerny fn szekrénny; ruhatároló láda

szekernye fn csizmaszerű bőr lábbeli

szekérszin fn szekerek elhelyezésére való, oszloponál álló, oldalfalak nélküli épület, fészer

székérvár fn földből, kövekből készített töltös, gát, amely az ellenség támadása ellen védelmet nyújt; sánco; fedezék

székes1, székos fn és mn v. hivatali feljebbvaló; előljáró; felettes

◊ vmely világi v. egyházi fejedelem, hatalom, hatóság székhelyéül választott, használatos <hely>

székes2, székás fn szikes, szikos terület

◊ mocsaras hely

székmű fn fehér virágú, illatos gyöngynövény, amely szikes területen, házak körül tömegesen tenyészik;
kamilla
◊ a növény virágá
◊ a növény főzete; kamillatea

székhely fn ◊ lakóhely; szálláshely
székifű fn ◊ a pázsitfüveknegyik, szikes talajon termő fajtája; sovány v. sziki csenkész
◊ kamilla; székfü

székifű-herbatej fn ◊ kamillatea
székla fn ◊ tekő v. cseber alá állított lábas állvány

székös fn és mn lásd székes¹
szekrény, szekrinyn ◊ láda
◊ koporsó
◊ ládászerű védő burkolat, tok

szekretárius fn ◊ titkár; levéláros; iratkezelő
szekreter fn ◊ kisebb méretű fiókos szekrény, amelynek lehajtható lapján irni lehet; irószekrény

szekszemonca¹ fn ◊ amulett
◊ haszontalan limlom; cökmök

szekszemonca² fn ◊ szeméremtest
◊ pereputty; ivadék

szekszena fn ◊ teherhordó állatok nyerge a felrakott poggyásszal együtt; málhanyereg
◊ limlom; cökmök
◊ itoka; pálnka

székújítás fn ◊ megévi v. városi tisztviselőknek meghatározott időszakonként (pl. évente), alkotmányos szavazással történő megválasztása; tiszújítás

szekularizál fn ◊ v. titkár; levéláros; iratkezelő

szekularizáló igé ◊ <egyházi javakat, intézményeket> állami tulajdonba és kezelésbe vesz; államosít

szekunda fn ◊ elégtelen iskolai osztályzat <különösen gimnáziumban>
◊ <bizonyos árufajták minőségének kereskedelmi jelzésére: másodosztályú áru

szekundánés fn ◊ párbajsegéd, aki a párbaj lebonyolításában segédkezik

szekundál igé ◊ <énében, zenében> vki mellett a második szólomot énekli v. játszsa
◊ segédkeziz kínének vmiben, szóval v. tettel támogatja
◊ <párjaban> segédkeziz kínének, párbajsegédésget vállal, ebben a minőségben szerepel

szekundánás fn ◊ párbajsegéd

székáros fn ◊ olyan város, amelyben vmely hatóság, uralkodó v. egyházi fejedelem állandóan tartózkodik, székel; vmely ország v. vidék közigazgatási központja

szekvencia fn ◊ sorozat; számos; haladvány

szekvesztrál igé ◊ lefoglal; kisajáttí

szel fn ◊ szelét

szél¹ fn ◊ a légzéskor ki-be áramló levegő; lélegzet; szusz; lehet
◊ agyverzés következtében fellépő részleges v. teljes bénulás, ill. halál; gutaütés; szélütés; szélhűdés

szél² fn ◊ a váson szövő szélessége mint hosszmértek, ill. ilyen hosszmértékkel elérő vászonardar
◊ szélesség
◊ videk; tajék; irány
◊ vmely országnak távoli, más országokkal, néppel határos vidéke; határvidék; határszél; végek
◊ (jelzőként) szélén lévő; a szomszéd faluval határos

szeladon fn ◊ olyan ifjú, akinek ételeme a nök körül való forgolódás, a szerelem és hódítás; érzelmes, epekedő, finom udvarló
◊ nök után szaladgáló piperkőc férfi; szoknyavadász; nőcsábász

szélakna fn ◊ az az akna, amelyen eltávozik a bánya elhasznált levegője; légakna

szélabárázsa fn ◊ a futóhomok hullámsorai, buckái között levő hullámvölgy

szeléd mn ◊ békés, nyájas természetű; jámbor

szellekötya fn ◊ szeleburdi, kelekóta, kapkodó, bolondos, szelevebben személy

szeléi igé ◊ szelet csnál, szelet csap rám
◊ a gabonát erős szélben lapáttal többször a levegőbe hánny, hogy a szél kisodorja a pelyvát és a töreket belőle
◊ szelet bocsát; szellent

szellemen fn ◊ a paraszház tetejének ormann végigvonuló gerenda
◊ a tető gerincével párhuzamosan futó gerenda; mestergerenda
szélső mn ◊ szélsőséges; radikális
szélszó fn ◊ üres fecsegés; hiábavaló beszéd
széléről, szélire hasz ◊ vmely nagyobb területen mindenütt; általánosan; széltében; szélétben-hosszából
széléről hasz ◊ teljes szélessége irányában; széltében
◊ mindenütt; mindenfelé; szerte; úton-útfélen; széltében
szélhelő fn ◊ sebes, seleburdi, meggondolatlan személy
szélről hasz ◊ szájban
szél, szély mn sf ◊ széljel
szem fn ◊ <sajt v. kelesztéssel készült tésztaféle, kenyer belsejében> lyuk
◊ <csérépkályhában> bemélyedő, tányér- v. bögreszerű csempe
◊ kalászos növény, különösen a búza termésének halmaza v. nagyobb mennyiségére
◊ <állandóssúlt szókapcsolatokban a szégyenérzet, szemérem jelképeként>
szemabábo fn ◊ püppül; szembogár
szembeáll igé ◊ szembeszegül, szemefordul, szemehelyezkedik kvível, vmivel
szembekelezés fn ◊ megütközés; összecsapás
szemben mn ◊ szemben levő <tárgy, személy>
◊ szemben lakó <személy>
◊ vki, vmi elleni, vele szemben való
szemdeszökkik igé ◊ szembeszáll kvível, ellenkezik
szemcső fn ◊ messzelátó; távcső; színházi látcso
szemcske fn ◊ rügy; hatás
szemel igé ◊ <madár> házi szárnyas szemes anyagot> szemekként csipegetve, fölszedegetve eszik
◊ <eső> permetezik, ritka cseppekben hull; szemerkél; szemetel; szitál; szeme
◊ személy; néz; vizsgál
szemelget igé ◊ <eső> permetezik, ritka cseppekben hull; szemereg; szemerkél
személy, szőmely fn ◊ rossz erkölcstő nő
◊ drámai műnek vmely alakja
személyesít igé ◊ <személytelen dolgot, tárgyat, fogalmat> ügy ábrázol, mintha élő személy volna; megszemélyesít
személyfogás fn ◊ leütöttzatás; örizet
személynők fn ◊ az a főtisztviselő, aki az igazságügyi kiszolgáltatásban a királyi táblának, az országgyűlésen
pedig az alsótáblának volt az elnöke, és mindkét helyen a király személyét képviselte
◊ király v. császár személyének alkalmi képviselője
személyzet fn ◊ vmely körhöz, társasághoz tartozó személyek összessége
szemenszedett mm ◊ szemént kiválogatott <gyümölcs, szemes termény, elség>
◊ olyan <személy, összesség v. más elvont dolog>, aki, amely a maga nemében legjelentősebb, válogatott,
megrostáltan kiváló
szemer fn ◊ gramm
◊ gyógyszerekészeti súlymérték
szemérem fn ◊ férfi v. női szeméremtest és közvetlen környéke
szegény; szegénykezés
szeméremeség fn ◊ szegény
szemerkéf igé ◊ szemént kiválogatott, válogat vmit, evés céljára v. evéskor
szeméremeset mn ◊ szeméremes; szegénylős
szeméremetlenkekédik igé ◊ szégyenérzet, tartózkodó szemérem nélkül viselkedik, cselekszik, beszél
szemes mn és fn ◊ fürgén és alaposan, mindenre kiterjedően figyelő, körültekintő, éberen vigyázo, a
körülményeket, helyzeti előnyöket gyorsan felismerő, ügyes, szemfüles <személy>
◊ előreláto; megfontolt; eszes
◊ olyan, amin szemhez hasonló alakulat, rajzolat van (pl. pávatollon v. lepkezsárryn); szemekkel elláttott
◊ láncszemekhez hasonló, egymásba kapcsolódó, apró acélkarikákából álló
◊ nagy, szépen fejlett, szemrevál a <főleg gyümölcs>
◊ szemes eléség, takarmány
◊ az az épület v. helyiség, ahol a gabonát tárolják
szemenen hasz ◊ szemfülesen; figyelmesen; ügyesen
szemesztrízis fn ◊ felév; szemeszter
szemet fn ◊ szemét; piszok
szemel ige ◊ <eső> szitál, szemerkél
szemez 1 ige ◊ <eső> szemerkél, szitál; szemetel; szemel
szemezés 2 ige ◊ <növényt> beolt; nemesít
szemészés fn ◊ szemenként szedegetés, válogatás; szemelés
szemfajás fn ◊ szembelegéség
szemfény fn ◊ pupilla
szemfényvesztés fn ◊ bűvészkedés; varázslet
szemfényvesztő mn és fn ◊ vakító; káprázatos; csillogó
  ◊ bűvész; varázslo
szemforgató fn és mn ◊ képmutató; álszent
szemfül fn ◊ minden érzékével figyelő, kutató, vizsgáló, vizslató
szemgömb fn ◊ szemgolyó
szemház fn ◊ magtár; raktár
szemideg fn ◊ látóideg
szeminarista fn ◊ hallgató; növendék
  ◊ kispap; papnövendék
szeminárium fn ◊ internátus; nevelőintézet
  ◊ catolikus papnevelde
  ◊ onképzőkör; tanulókör
  ◊ tanácskozás; értekezlet
szemkör fn ◊ horizont; szemközt
  ◊ ellenfélként ellene fordulva; szemben
cselekvésében, magatartásában vki felé irányulva; szemben
tábornok
szemlélet fn ◊ az a folyamat, hogy vki vmit, vkit szemlél; nézés; szemlélés
  ◊ érzékelés; észlelés
szemlélő fn ◊ a honvédelmi miniszter mellé beosztott és vmely fegyvernem felügyeletével megbízott
szemlősz fn ◊ a pénzügyőrségnél; a vigyázónál kettővel magasabb, a biztosnál kettővel alacsonyabb
rendőrozatot viselő segédszert, aki rendszerint egy pénzügyőrő szakasz parancsnoka volt
szemeresztve hsız ◊ szemért kimeretett; nagy figyelemmel
  ◊ a csodálkozástól kimeretett szemmel
szemők, szemőkőe mn ◊ nagy szemű ember, állat>
o olyan <szarvasmarha, birka stb.>, amelynek a szeme fölött egy-egy sötét fölt van, v. a szemhéja fekete
szemölő fn ◊ szemőkő
szemöldökfn ◊ a ház tetőszerszerkezetének a tetőgerendáit alulról tartó fa
szemré-főre hsız ◊ külsjejére nézve; ahogyan látszik, szemre
  ◊ pillantását körülhordozza; jobbra-balra; erre-arra; ide-oda
szemslég fn ◊ horizont; szemhatár
szemszívárnyán fn ◊ szívárványharllya
szemszőg fn ◊ a szem sarka, ahol a nyitott szem alsó és felső héja találkozik
szemször fn ◊ szemmillők
szemőldökfa fn ◊ a ház tetőszerszerkezetének a tetőgerendáit alulról tartó fa
szemre-főre hsız ◊ külsjejére nézve; ahogyan látszik, szemre
  ◊ pillantását körülről hordozza; jobbra-balra; erre-arra; ide-oda
szemsik fn ◊ horizont; szemhatár
szemszívárnyán fn ◊ szívárványharllya
szemszőg fn ◊ a szem sarka, ahol a nyitott szem alsó és felső héja találkozik
szemször fn ◊ szemmillők
szemt ige ◊ meglát, megpillant; észlevesz
szemtápók, szemvaj fn ◊ csipa
szemtelen fn és mn ◊ vak; nem látó
szemtőltő mn ◊ szemet gyönyörködtető; csodaszép
szemunca fn ◊ ivadék; pereputty
szemvesztő mn ◊ nagyon szép; szemet gyönyörködtető
szemcsiska fn ◊ hiszen
szén fn ◊ tűz; parázs
szénaboglya fn ◊ szénaboglya; szénakazal; szénarakás
szénáz ige ◊ szénát eszik
széncsuszuda fn ◊ lejtősen felállított, vályúszerű csatorna, amelyen a szén saját súlyánál fogva jut
alacsonyabb helyre

◊ vmely teherpálya udvar közelében levő, szén tárolására való hely v. raktárhelyiség, ahol ilyen berendezéssel rakodnak

szende fn ◊ álom; alvás
szerd <könnyű álom; alvás; szendergés
szenderetesség, szendererelet fn ◊ békesség; nyugalom
szénég fn ◊ szén-monoxid
szene, szenellő fn ◊ katan; tüzhely; kendalló; fűhető présház
szeneszáz fn ◊ konyha; ételkészítő helyiség
szenior fn ◊ <régent protestáns főiskolákon, kollégiumokban és a mai protestáns teológiákon> a diákság választott elnöke, aki az ifjúságot képviseli, és az iskolai törvények megtartását ellenőrzi
◊ vmely egyetemi tanulmányi csoportnak idősebb és tekintélyesebb vezető tagja
◊ idősebb személy
◊ némelny ifjúsági szervezetnek vezető tagja
szentantaltűze fn ◊ főleg sebfertőzős okozta, heves tünetekkel járó, gyorsan lefolyó bôrgyulladás; orbánc
szentegyház fn ◊ <katolikusoknál: > nagyobb templom
◊ egyház; anyaszentegyház
szenencia fn ◊ értékelt itélet, vélemény; határozat; végzés
◊ bírósági itélet
◊ mondat
szenenciáz ige ◊ elátkoz; megátkoz; átokkal süjt
◊ vmire itél vkt
◊ igazságokat, erkölcsi tanulságokat mond; szenťáciáz
szenenciázik ige ◊ szenenciákat, általános igazságokat, erkölcsi tanulságokat mond; szenenciákban beszél
szenes fn ◊ halászbárknak lakásul használt helyisége, amelynek homlokzatára a hajó védőszentjének képét v. nevét szokták festeni
szenjtánosáldás fn ◊ <mulatozó v. borozgató társaságban> szétszólas előtt utolsónak üritett pohár ital; jánosáldás; bûcsûpohár
szeintségtelen mn ◊ bûnökkel teli; bünös
szenved ige ◊ <ember, dolog> kisebb értékt lesz; megfogyatkozik; csökken
◊ <növény> fejlôdésében elmarad
◊ <ember vmely vele szenben megnyilvánuló méltatlanságot v. kellemetlenséget> tû; elvisel
◊ szivil; szereti; kedveli
szenvedelen fn ◊ heves, nagyon nagy erôvel kitôrô érzelmi szenvedély
◊ szenvedélyes szerelem
szenvedet fn ◊ türelm; tûrés
szenvedhetetlen, szenvedhetlen mn ◊ olyan <személy>, aki nek jelenlûtét, természetét nehéz elviselni; kiállhatatlan
szenvedô mn ◊ elfogadható; tûrhetô
szenvedôleges mn ◊ olyan <személy>, aki vmely cselekvésben nem vesz részt tevékenyen, annak folyamán télenül viselkedik; szenvedô; passzív
szenvetlen mn ◊ részvétlen; érzedetlen
szenvnorô fn ◊ hosszû nyére erôsített, rendszerint háromszög, fôlkô v. trapéz alakú lap, amellyel a kemencébôl fûtés közben kihûzzák a paraszt; kuruglya
szenzál fn ◊ hivatásos kereskedelmi közvetítô; alkusz
szénye fn ◊ szônyeg
szennyedék fn ◊ kosz; mosok
szennykéreg fn ◊ korom
szennytelen mn ◊ szûz; érintetlen
szep mn ◊ szép
szép mn ◊ <megszólításban: > kedves
◊ elôkelô, ill. öröm, tetszést keltôen nagyszámû; tekintélyes <társaság, vendégség, vendégsereg>
szépanya fn ◊ vmelyik nagyszûlô anyja <a nagyszûlôk unokájához való viszonyában>; dédanya
szépapa fn ◊ vmelyik nagyszûlô apja <a nagyszûlôk unokájához való viszonyában>; dédapa
szépasszony fn ◊ lidérc; gonosz szellem
boszorkány
ő tündér
szépe mn ő szőke; fehérés; sárgásszürkés; fákó
ő pettyes szörű
ő szeplös
ő röt; vörös
szepegő mn ő siró; rívő
ő könnyen elérzékenyülő; érzékeny
szepéleg1 ő fészkelődik; forgolódik
szepéleg2 ő sajnálkozik; sopánkodik; kesereg
szépeleg ő udvarol; bőkol
szepelkédik ő igyekszik; törekszik; erölködik; fáradozik; veszödik
szepentyő, szepentyők fn ő ringyő
szepera fn ő lefelőzött tej
szeparátor fn ő gép, amely keveréket az alkotóelemeire választja szét
szépérzet fn ő szépérzek
szépészett1 fn ő a testnek, főleg az arcnak a szépítésével foglalkozó mesterség; kozmetika
szépészett2 fn ő esztétika
szepet fn ő bőrrel bevont utazóláda
ő szatyor
ő fakáregóból készült edény
szepetel ige ő <gabonát> szelel, hány-vet, ide-oda rakosgat
szépírás fn ő szépirodalmi alkotás; szépirodalom
szépítő fn ő olyan szer, amellyel a nők arcukat, testüket kellemesebben külsejűvé teszik; szépítőszer
széplélek fn ő az irodalmat, művészetet kedvelő és értő személy
szépmaradék fn ő unoka
szépműtan fn ő az esztétikának a műalkotásokkal foglalkozó ága, amely az általános esztétikai elveket a különféle műformákra és műfajokra alkalmazza; alkalmazott esztétika
szépművészet fn ő az építészet, a szobrászat és a festészet együtt; képzőművészet
ő művészet
szepre fn ő venyige; rózse
szépremenyű mn ő igéretes; sokra hivatott; igéretes tehetségű
szeprence fn ő venyige; rózse
ő folyadék ürüléke
szépségláström, szépségtapaszt fn ő lencse nagyságú v. ennél kisebb, kerek, fekete tapasz, amellyel nők eredetileg az arcukon levő pattanást takarták el, utóbb kacérságból, a figyelem felkeltésére alkalmazták; legyecske
ő kisebb jöttet v. erkölcsi elismerés, amellyel vmely nagyobb hibát, hiányt feledtetni akarnak
szépséglencse fn ő anyajegy
szépszagú mn ő jószaugó; illatos
szépszerén, szépszerint hsz ő erőszak nélkül, békés v. ravasz eszközökkel és szép szóval
ő erőszak alkalmazásának bevétele nélkü
széptan fn ő a széppel, különösen a művészi széppel, a művészet és a műalkotások elméletével foglalkozó tudomány; esztétika
ő ezzel a tudománnyal foglalkozó könyv
széptevés fn ő társaságban, összejövetelen a nőknek v. egy nőnek való bőkolgatásból álló udvarlás
széptevő fn ő olyan férfi, aki a nőknek v. egy nőnek bőkőkat, szépeket mondva udvarolja; udvarló
széptudomány fn ő esztétika; széptan
szépunoska fn ő dédunoka
szer1 fn és mn ő eszköz, szerszám, amely bizonyos cselekvés v. uma végzéséhez szükséges
ő oszlopon álló épület, amelynek nincsenek v. nem minden oldalának vannak falai; szín; fészer
ő az, ami adásvétel tárgya; áru; portéka
ő <személy> hajlandó, kapható rá, szívesen, kedvvel megteszi; képes, alkalmazos rá
szer2 fn ő rend; sor; vonalszerű elrendezés
ő az utcának vmelyik oldala, sora
ő a helységnek vmely utcája
◊ a falu vmely része
◊ közös származású embercsoport, nagycsalád, nemzetség, had településhelye
◊ <személyről szólva:> fajzat, szerzet
szer3 fn ◊ ünnepélyes, hagyományos szertartás
szeráf, szerafim fn ◊ hatszárrú angyal
szeráj, szerály fn ◊ <a Török Birodalomban> a szultánnak v. más előkéreltségnek a palotája
◊ a szultánnak v. más keleti nagyúrnak a háreme
szeráru fn ◊ a mezőgazdaságban használt kéziszermoknak acélból készült része
szerárus fn ◊ boltos; kereskedő
szerbusz msz ◊ szervusz; szia
szerdék1 fn ◊ zsákmányként v. más módon szerzett, gyűjtött holmi; szerzemény; keresmény
◊ különös szerzet, személy, teremtés, alak
szerdék2, szérdék fn ◊ tej, különféle alakban (pl. aludttej, félig megaludtt tej, vajtartalmától megfosztott tej)
◊ lekvár alja, sűrű része
◊ különböző ételféle
szerécsen fn ◊ néger; fedetke
◊ arab
◊ Spanyolországot a VIII. században meghódító és ott a középkor végéig uralkodó arab; mór; izmaelita
szerécscsia fn és mn ◊ vmely kór, betegség; fene; nyavalya
◊ nyomorúság; szegénység
◊ nyomorult; élhetetlen
szeredás fn ◊ kecskészőről szőtt, majdnem négyszögletes, tarka, kemény anyagú, fedéles fedelet
◊ zseb (<kötényen>)
◊ közcsiladalon függő faedény, amelybe élelmét rakja a kocsis
szerélék fn ◊ készülék; szerkezet
◊ hozzávaló; járulék; toldalék
◊ szerzemény; zsákmány
szerelmem ◊ szerelet
szerelmeműtő mn ◊ szerelmi félitékenységben szennedő<br><br>szerelmes mn ◊ nagy szeretettel szerettet<br><br>szerelmemest hsz ◊ szorgalmatosan; gondosan; figyelmesen
szerelmetes mn ◊ nagy szeretettel szerettet<br><br>szerelmi mn ◊ szeremles; szerelmemittas
szerelvény fn ◊ vmely helyiséghez tartozó berendezés, fölszerelés
szeren hsz ◊ nagyon; igen; alaposan
szerencs fn ◊ gonosztesvő; rabló
szerencs fn ◊ gonosztesvő; rabló
szerencse fn ◊ sors
szerencsefi fn ◊ az a férfi, akinek mindig kedvez a szerencse
szerencséllet ige ◊ meglátogat; megtisztel
◊ előnyben részesít; kedvez
◊ szerencsét kíván, gratulál vikinek
◊ veszélynek tesz ki vkit; életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti
szerencsevadász fn ◊ az a férfi, aki merész, kalandos, léha vállalkozásokkal próbál szerencsét
szerént nu ◊ szerint
szeres fn ◊ heti szerjárást, robotot végző jobbágy
◊ napszámós
◊ vmilyen szerszámot készítő mestermember
szeret ige ◊ szerelmi viszonyt folytat vele
◊ szívesen tartózkodik, időzik, él vhol
szeretet fn ◊ szerem
szeretettel mn ◊ olyan <személy>, akit nem szeretnek; nem szerettet
szeretközik ige ◊ nemileg érintkezik; szeretkezik
rendelés; rendelkezés; szereződés
szerzet.fn szerztesrend; apácarend
szerzeteszsidó.fn és mn. farizeus
szerzetház.fn rendház; kolostor; zárda
szerző.mn olyan, aki vmít, főleg házasságot közvetít
szerződmény.fn szereződés; megállapodás
szerződött.mn szerződésben kikötött
szesz1.fn szesély; kedv; mámor; hév
szesz2.fn szag; pára
szeszégetés.fn szeszfőzés
szeszereg.ige egymás után, többször sziszeg; sziszereg
○ csicsereg; csivitel
○ zümmög; döng
○ huhog
○ vacog; didereg
○ fél; szorong; aggódik
szesszenés.fn hirtelen érzelmi kitörés, fellobbanás, fölélénkülés, fölpezsfulés
szesszió.fn 20–30 holdnyi űrbéri telek, ill. ekkora föld, gazdaság
○ <falu határában> az a rész, ahol az ilyen földek voltak
○ vmely testület ülése
○ a törvényhozó testület ülésszaka
○ vizsgaidószak
szesztelen.mn hatástalan; erőtlen; gyöngő
szesztra.fn apácarendnek kolostorban élő, de fogadalmat nem tett tagja
○ vénlány
○ az egyik francia eredetű katolikus szerztesrend tagja; cisztercita
szétállás.fn távolság; térköz
szétduí.ige <érdeket, jogot> durván sért, megszeg
széthangzás.fn zűrzavaros állapot
szétíraniylik.ige <szétágazik; elágazik; szétválik
szétzúlik.ige <emberek, állatok csoportja> szétszakít, szétszéled
szeverenda.fn <bírság; büntetés
szextáns.fn <a földrajzi helyzet meghatározására szolgálószögmérő múser a hajókon
szféra.fn golyó; gömb
○ réggi; sektor
○ jogkör; hatáskör
szi.fn <különösen szolmizálásban:> ti
○ <csak szolmizálásban:> h
szí.fn lásd/szín2
szíacs, szijács.fn az élő fa törzsének a hánct és a geszt között levő, keresztmetszetben világosabb
színia.az az alkimia a legnagyobb szellem a növő telek között, amely a hánct és a geszt között levő, keresztmetszetben világosabb
○ gyalul, ill. vonókés átalakító képesség forgác
○ füzfavesszőből hasított, vékonyra faragott szalag, amelyből szakajtóv. m. könyvt kötő
szibarita.fn <fényűző pompában, semmittevében, csak az élvezeteknek élő, elpuhult személy
szibilla.fn jós nó
szidol.fn nemessének, kilincsek, küszöbök fenyiségeségére használt, súrű fehéres folyadék
szig.fn szönglet; csús; kiszögellés
○ területérszak
szignifikativ.mn <jelentékeny; fontos; jelentős; figyelemre méltó
szignum.fn lásd signum
szigony.fn <dárdá, v. többágyú villaforma, horgas hegyű eszköz föként halászoknál
szigorgat, szigorít.ige sanyargat; kínóz; gyötör
szigorog.ige <tengődik; nyomorog
szigorú.mn minden kényelem nélküli; szegényes; szüköldő; sanyarú
○ félelmesen kietlen; elhagyatott; kopár
○ sovány, szikár, vékony testalkatú és kedélytelen <személy>
szigorúság fn vminek minden kényelem nélküli, szegényes, sanyarú volta
szij fn lásd szín²
szijács fn lásd sziács
szij fn szij
szijjártó fn bőrből való eszközök, szerszámok, főleg lószerszám, nyereg készítésével foglalkozó szakkapcsott iparos; szijgyártó
szik fn a növények szárának, ágainak belsejében végighúzódó laza, rugalmas bél
szikácskő fn kőszikla; szikla
szikánccs fn apró, vékony forgács; szilánk
szikhalvag fn konyhasó
szikra fn parázs
◊ vmiből egy kevés, parányi, nagyon kicsi mennyiség
szikratávirat fn szikratáviróval leadott, ill. fölvett távirat
szikratáviró fn gépi berendezés táviratoknak elektromos hullámok útján való közvetítésére; drótnélküli táviró
szil ige hasít; vág; farag
◊ simára farag; gyalul
◊ vékonyan fölkapál
◊ reszel
szilács fn fűzfaasztóból hasított szalag, melyből különféle tárgyakat fonnak, kötöznek
◊ fáklyának való, vékonyra hasított fa
◊ gyalukéssel csinált forgács
◊ apró törmelék; szilánk
szilágy mn szilaj; féktele; vad
szilaj mn télen-nyáron a legelőn, szabad ég alatt tartott <állat v. állatok csoportja>
◊ ilyen állatokkal, ill. tenyésztésükkel kapcsolatos; rideg
◊ korlátozottságot nem tűrő; vadul viselkedő
◊ gyors; sebes
szilak¹, szilat fn szelet; darab
szilak² fn salak
sziláli ige szétször; szerte-széjjel dobál
szilánk fn a toklász, azaz a gabonafélék magházát körülzáró külső hártýás levlé szúrós szálkája
szilba fn szilva
szilenciumpn hallgatás; némaság
◊ tanulás ideje a kollégiumban
szilenciumpn² msz csend legyen!
szilfíd¹ fn légi tündér
szilfíd² mn karcsú; kesces; légies
szilimány mn ügyefogyott; szerencsétlen
◊ vékony; törékeny; vézna
szILke fn rendszerint cserépből való, többnyire füles, oblós, széles szájú, gömbölyded edény, amelyben főleg ebédet visznek a mezőn dolgozóknak
szillaba fn lásd sillaba
szillabus fn lásd sillaBUSZ
szilvacibere fn érett szilvából főzött, üvegben télire eltett leves ededel
szimbólum fn egy adott vallás hittételeinek foglalata; hitvallás
szimfónia fn összhangzás; zengés
szimmant ige megszagol
szimpla fn espresszókavé; féketekavé
szimplex mn jámbor; naív
szimplifikál ige nagyvonalúan egyszerűsít
szimptoma fn a betegség tünete
szín¹ fn lép; méz
szín², szij, szi fn szalag alakúra hasított, kikészített bődaráb
szín³ fn színház
szín⁴ fn színlelt ok; ürügy
színpoka fn  ◇ szipka, szopoka <cigarettához, szivarhoz>
szipoly1 fn  ◇ moly
szipoly2 fn  ◇ iszákos ember
szipork fn  ◇ tüzelőanyag még parázslo darabja; szikra, szálló hamu
sziporka fn  ◇ szikra
szippancs fn  ◇ ormány
sziréri mn  ◇ csábító; csábas
szirimány mn  ◇ ügyefogytott; szegény
szirka fn  ◇ gyufa
szirma fn  ◇ lásd szerma
szironták fn  ◇ vízben élő, rendszerint fonalas, sallangos levelű és fehér virágú, ill. szárazföldön tenyésző, rendszerint nem fonalas, sallangos levelű és sárga virágú növény; boglárka; boglávirág
szirony1 fn  ◇ bunda, kódmón, öv díszítésére, ostor készítésére v. régen a haj, sörény befonására használt keskeny, szines bőrszalag
  ◇ ezzel kivarrott díszítés ◇ ruhán>
  ◇ bőrhártya; pergamen
szirony2 fn  ◇ kosárfonásra használt hántott vessző
szirony3 fn  ◇ zúzmara v. hódara; daraeső
  ◇ <olvadás után> a hónak megfagyott felső része
szirt fn  ◇ omló part szakadékai
szirtos mn  ◇ szakadékos; meredek
  ◇ szennyes; moocskos
sziszereg ige ◇ <ember, állat> rendszerint fájdalmában egymás után többször sziszeg
  ◇ <élettelen tárgy, dolog> folyamatosan a sziszegéshez hasonló hangot hallat
szí-szó fn  ◇ alap nélküli beszéd, fescsegés; mendemonda; pletyka
szisztematice hsz  ◇ rendszeresen; alaposan
szit  ige ◇ vonzódik, húz hozzá; hozzá v. oda tartozónak érzi, vallja magát; rokonszenvez, együtt érez vele; pártjára áll
szitalepe fn  ◇ szitakötő
szitás fn  ◇ hozzá vonzódás; oda csatlakozás; pártolás
szitka fn  ◇ cső alakú kis szita, melyen tejet, levest és más folyadékot szűrnek; tejszűró
szitkos mn  ◇ rágalmazó; gyalázkodó
szitófa fn  ◇ tíz szitására használt fá
szittya fn  ◇ a magyarak és a hunok közös öseinek tartott harcias, bátor keleti nép tagja; szkita
  ◇ tösgyökeres, öntudatos, hazafiasságára bűsze magyar ember
szittyó fn  ◇ nedves, szikes réteken csoportosan tenyésző, kopasz, hengeres levelű, egyszikű növény
  ◇ káka; gyékény; sás
szív  ige ◇ <ajkát> csők közben hosszan, szorosan vikinek a szájához tapasztja
szivaggály fn  ◇ bánat; bú
sziváj mn  ◇ ragadós; nyúlós; tapadós
  ◇ rostos; nehezen rágható
szivall  ige ◇ sziv; beszív; lélegzik
szivarka, szivaróka fn  ◇ cigaretra
szivaros mn  ◇ és fn  ◇ olyan <személy>, aki vendéglőben, kávéházban szivart, gyufát, cigarettát árusít; trafikos
  ◇ szivart árusító, szivarral kereskedő személy; trafikos
szivarvány fn  ◇ szivattyú; borfejtő lopó
szivarványoz ige ◇ szivattyúk kútból <vizet> húz v. fescskendez; szivattyúz
szivattak fn  ◇ szivbetegség
szívája fn  ◇ bánat, rendszerint szerelmi csalódás miatti szomorúság
szívbeli, szívbeli fn  ◇ vikinek a szívéhez közel álló, szerettet személy, vikinek a szerelmese
sziverősítő mn  ◇ hátorító; buzditó
szíves mn  ◇ szívbelől jövő, fakadó
  ◇ bátor, vitész, lelkes <személy>
  ◇ <udvarias levélzáró kifejezésekben, elhomályosult jelentéssel használt szó>
szívesen  hsz  ◇ szívesességet mutatva v. tettetve vki iránt; barátságosan
szofizma fn ◊ álokoskodás; hibás következtetés
szóhagyomány fn ◊ szájhagyomány
szójárás fn ◊ vkinek a szavajárása; beszédmód
◊ szólás; szólásmondás
◊ nyelvjárás; dialektus
szok ige ◊ szokik
szokásmondás fn ◊ példabeszéd; példázat
szokatlan mn ◊ vmíhez hozzá nem szokott; gyakorlatlan
szokik ige ◊ az a szokása, hogy…
szokmány fn ◊ durva posztóból készült felsőkabátféle
szokota fn ◊ házias, kotnyeles férfi
◊ mindenre ügyelő, gondos személy
◊ kicsinyes, akadékoskodó személy
◊ ingadozó, habozó személy
szokotál ige ◊ számol; számiba vesz
◊ összeállít; összerak
◊ szerez; kerít
◊ fontolat; gondolkodik
◊ vizsgál; szemügyre vesz
◊ számit vmire
◊ zsémbel; pörölvény; akadékoskodik
szókönyv fn ◊ szótár
szókötés fn ◊ vmely nyelvre, műfajra, egyévre, korra jellemző mód, amely szerint a szavakat kifejezéseké, mondatokká egybekapcsolják; szófűzés
◊ a nyelvtannak a szófűzéssel foglalkozó része; szószerkezetet, ill. mondattan
szokvány fn ◊ az üzleti életben elfogadott, állandósított, szokásos mód, eljárás
szol fn ◊ <csak szolmáslásban:> g
szól ◊ ige ◊ szót vált, megbeszéletével folytat, beszél, értekezik kvivel
◊ <vit többször v. több embert hosszabb időn át> sorozatosan megszól; ócsárol
szól ◊ ige ◊ <a pipa> szelel
szólajt ige ◊ szólít; magához hív
szólal ige ◊ szól; megszólal
szólam fn ◊ a beszéd, a kifejezés módja; dikció
◊ szólás; szólásmondás
szólás fn ◊ a beszéd, a kifejezés módja
◊ beleszólás; beleavatkozás
szólásmondás fn ◊ vmely nyelvre v. egyévre jellemző kifejezésmód, beszédmód
◊ közmondás; szólásmondás
szoldát fn ◊ katona; fegyveres
szolemitás fn ◊ ünnep; ünneplap
szolga fn ◊ <szellemi munkát végző intézménynél, hivatalban> a fizikai munkát végző alkalmazott; altisztr; hivatalsegő
◊ a csizma lehúzásához használt faeszköz; fakutya; szolgafa
szolgabíró fn ◊ a főszolgabíróknak helyettese és segédje, kihálózási ügyekben büntetőbíró is
szolgáfn ◊ különféle formájú szerkezet (pl. földbe vert, könyök alakú fa, keresztrúddal összekötött két ágasfa stb.), amelyre a tűz fölé a bográcst, üstöt akasztják
◊ a csizma lehúzásához használt faeszköz; fakutya
◊ különféle hordozó-, tartóeszközök megnevezése
szolgahad fn ◊ vkinek nagyszámú szolgája, szolgáinak összessége
◊ meghunyászkodó, megalázskodó, önérzet nélküli népség
szolgál ige ◊ szolgaként teljesíti vmit
◊ <vmílyen magas rangú személy körül> udvari tisztet lát el
◊ elvégez v. megad vmit; szolgáltat
◊ <mozgó jelenség> haladásában irányul, ér, jut vhova
◊ vkinek javára, hasznára van
◊ vhogyan működik, vmílyen eredménnyel jár vmi
<tárgy, berendezés, épületrész, ajtó, ablak> űgy van elhelyezve, olyan helyzetű, hogy vhova vezet, nyílik, v. vmerre terjed

**szolgálat** fn ◊ kiszolgálás; felszolgálás

**szolgálati** mn ◊ szolgálatból fájdó; szívélyes, segítő szándékú

**szolgálattevő** mn ◊ olyan (rendszerint személyi) szolgálati munkakörben, amelyet bizonyos arra kijelölt személyek felváltva láttnak el, éppen a soron levő <személy>

◊ olyan <személy, csoport>, aki, amely általában szolgálatot teljesít, szolgál viknek

**szolgalegény** fn ◊ fiatal, nőtlen szolga

◊ fiatal, nőtlen mezőgazdasági bérmunkás

**szolgálmany** fn ◊ vmely szolgálat teljesítése; szolgálattelét

**szolgáltat** ige ◊ szolgásorban, szolgáságban tart vkit; szolgai munkát végezett vkit

**szolidítás** fn ◊ szilárdság; megbízhatóság

**szollicitál** ige ◊ kérelmez; szorgalmaz

**szóló** fn ◊ mondani való; mondandó; közlendő

**szólogat, szólólogat** ige ◊ ismételtren rászól

**szomak** fn ◊ legőbbször bőrből készült (katonai) ivóedény; kulacs

**szombat** fn ◊ vmely nagyobb időszakasz vége

**szoméh** fn ◊ szomjúság

**szomjú** mn ◊ szomjas

**szomjúhzoek, szomjúzlik** ige ◊ szomjazik

**szomoga** fn ◊ lapályos, vízényös, kákatermő hely

◊ csermely; patak; vízfolyás

**szomogy** fn ◊ kellemetlen iz

**szomogy** fn ◊ ereszalja

**szomorgó** mn ◊ olyan <személy>, aki szomorog, szomorkodik

◊ szomorkodást, szomorúságot kifejező, tükröző

**szomorodni** fn lásd **szamorodni**

**szomorog** ige ◊ szomorkodik; bánskódik; bússul

**szomorújáték** fn ◊ megrendítő cselekményű és a főszereplőkre szomorúan végződő szindarab; tragédia

**szomos** mn ◊ szomjas

**szónokszék** fn ◊ szónoki emelvény

**szopacs** fn ◊ cucli; cumi

**szopás** fn ◊ bab; csecsemő; újszülött

**szoppan** fn ◊ capda

**szór** ige ◊ <kicsépelt gabonát> lapállal magasba hány, hogy a pelyvát és szemetet a szél kívigye belőle

**szórakás** fn ◊ szőrend

**szórakozás** fn ◊ szórakozottság; szétszórtág

**szórakozik** ige ◊ szerelmeskedik, enyeleg vele

**szórás** fn ◊ kicsépelt gabonának, szemes terménynek tisztítása: lapáttal a legöbbször dobálása, hogy a pelyvát, könnyebb ezemtet a szél kívigye belőle

**szorgalmasság** fn ◊ gondozás; ápolás

◊ gond; gondosság; alaposság

**szorgalmatos** mn ◊ szorgalmás; serény; buzgó

**szorgalmatoskodik** ige ◊ szorgalmasan fogalkozik vmivel, szorgalmasan tevékenykedik; szorgoskodik

**szorgalmasság** fn ◊ gondosság; alaposság

**szorgalmazik** ige ◊ gondoskodik

◊ aggodalmaskodik; aggódik

◊ foglalatoskodik

◊ megy; siet; igyekszik

**szorgalmaztat** ige ◊ készítmények; ösztökél; ösztönöz

**szorgalom** fn ◊ gond; feladat

**szorgat** ige ◊ létrehoz; teremt

◊ sürget; szorgalmaz; buzdítt; hajszol

**szorgol** ige ◊ sürget; szorgalmaz; nem hagy nyugton; zaklat; nyugtalanít

**szorgos** mn ◊ rendkívül sürgető; sürgős; halaszthatatlan

**szorgost, szorgosan** hsz ◊ tüstét; rögtön; sietve; azonnal
szorgucs fn ◊ bórsapka, a janicsárok fejfedője
szorít ige ◊ <lovat> azzal készlet gyorsabb haladásra, hogy két oldalt sarkantyúval nyomja, v. gyeplőjét rángatja, korábcsal úti
◊ kitartóan kerget, hajszol vkit, vmit
◊ sűrget; siettet
szóró fn ◊ ventilátor
szórólapát fn ◊ lapát, amellyel a pelyvás, szemetes gabonát szőrják
szoronkodik ige ◊ lelkileg szorong; aggódik
◊ szorult helyzetből kivergődik
◊ egészen közel nyomul, közel férkőzik vkihez
szöror fn ◊ apáca; nővér
szoros mn ◊ szorongató; sűrgető
◊ semmilyen mozzanatot el nem hanyagoló; alapos; szorgos; gondos
◊ pontosan meghatározott; eltérést, ingadozást nem tűrő
szorosmarkú mn ◊ fősvény; fukar
szorul ige ◊ vki szorosan odaszoruló, vkihez
szorulás1 fn ◊ tolongás; tülekedés
szorulás2 fn ◊ szükség; nyomorúság
szorulat fn ◊ torkolat; nyílás; bejárat
szorult mn ◊ nagy hőség miatt fejlődésében megakadt <gabonaszem>
◊ nehéz anyagi helyzetben levő, szükségben szenvedő, megszorult <ember>
szóskönyv fn ◊ szótár
szoták fn ◊ és mn ◊ szlovák szótehetség fn ◊ beszédkészség; ékesszolás
szótöbbség fn ◊ <főként egyetemi, főiskolai vizsgán az eredmény megállapításában> a vizsgáztató tanárok megosztó, nem egyhangú osztályozása esetén a többség véleménye alapján megszülető döntés
◊ többségi pár; kormánypár
szótörő fn ◊ szószegő; hitszegő; állok
szotyakos, szotykos mn ◊ túlságosan leves, nagyon puha, túlérett, szotyós <gyümölcs>
szotyka fn ◊ <durva megnevezésként:> ringyó; szajha; lotyó
◊ talpraesett, bátor beszédű, ügyes leány, gyermek
szotyó fn ◊ lotyó; szajha
szotyog ige ◊ hull; potyog
◊ cuppog
◊ selypit; gügyög
szotyós mn ◊ túlságosan leves, nagyon puha, túlérett <gyümölcs>
szotyosan leves, nagyon puha, túlérett <gyümölcs>
szottyan ige ◊ <puha, különösen túlérett gyümölcs> kemény tárgyhoz ütődésekor timpán locsanó hangot adva szétómálik
◊ elesik; elbukik
szóváltás fn ◊ párbeszéd; beszélgetés
szovárnyán fn ◊ szivacs
szóvég fn ◊ a származékszó végződése, toldaléka
szóvita, szóvitály fn ◊ szóváltás; összeszólalkozás; vita; vitattozás; szócsata
szóvívő fn ◊ olyan személy, aki vmely üzenetet közvetit; hírvívő
szózat fn ◊ szó; beszéd
szózatos mn ◊ hangzatos; zengő
◊ megható; megindító
sző1 mn ◊ szőke
◊ sárga
◊ fákó; szürke
sző2 ige ◊ <lapos kavicsot> a víz színére vízszintesen dob, úgy, hogy az többször felszökken, mielőtt elmerül; cseszet; kacsáz; szűr
szőcs fn lásd szűcs
szög1 fn ◊ szöglet; sarok; zug
szög2 mn ◊ közelebbről meg nem határozott árnyalatú barna <haj, esetleg szem, arcbőr>
◊ olyan <személy>, akinek ilyen színű a haja, olyan <lő>, amelynek ilyen színű a szöre
feketébe játszó v. fekete <haj, esetleg szem>, sötétbarna <arc>
világosbarna <haj>
szőke
szögdécs, szögdéncs fn szöcske
szöges mn esésben, sarokban végződő; szögletes
szöghaj fn vastag, egyenes szálú sötétbarna haj
szöglet fn <sik felületen> az a pont, amelyben két határoló vonal találkozik, ill. a felületnek ezzel szomszédos területe
szögletház fn lásd szegletház
szögletkő fn épület sarkába beépített nagyobb, kiszögellő kö; sarokkő
szögoszlop fn hasáb
szögszinű mn se szőke, se barna, a köztük lévő színű
szők igé szőkik
szőke fn szőcske
szőke1 fn és mn az iszaptól kissé szennyezett sárgás víz
fehéres, világos színű
világossárgás, világosszürkés v. világos rózsaszínes szőrű <sertés>
szők2 fn szarvasmarha; tehén
szőkkellő, szőköllő mn táncoló
szőkés fn szőkenő; ugrás
az a tény, hogy vmely folyadék kilövell vhonnan vhová
pattanás; pörsenés
szőkik igé <ember, állat> könnyed gyorsasággal vhová, vmerre ugrik
táncol; táncot jár
szőklet igé <lovat> ugró mozgással való haladásra késztet; ugrat
szőlőkert fn szőlőskert
szőlőpenész fn a szőlőn élősködő, azt pelyhes, penészes réteggel bevonó moszatgomba (pl. liztharmat, szürke rothadás stb.), különösen peronoszpora
szőlőragya fn a szőlő peronoszporája, betegsége
szőlővíz fn must; bor
szőmény fn személy
szőmőrcs fn daganat; dudor; duzzanat
szőmőrcs fn szemölcs; bibircsók
szőnetlen hsz szűntelen; mindig; állandóan
szőnyegszősz fn bútorok, ajtók padlónak szőrben; csínján; szőrmentében
szőrnyed igé megsúnyul; elsűfűl
szőrnyedik igé csodálkozik; álmlékodik
irtózik; izsnyondik
röml; retten
szőnyűdík igé taszító külszejvű válík
eltorzul; elformáltanodik
felborzad; égnek áll
elszőrnyed; megretten
szőröl fn szirup; zörp; gyümölcsszöpp
szőrnyedik igé csodálkozik; álmlékodik
irtózik; izsnyondik
röml; retten
szőrnyűdík igé taszító külszejvű válík
eltorzul; elformáltanodik
felborzad; égnek áll
elszőrnyed; megretten
szőrébol fn szűrcsö; hörpöl
szőrpóny fn szirup; zörp; gyümölcsszöpp
szőszhaj fn szőszhöz hasonló, nagyon világos, fénytelen, puha, göndörödő szőke haj
szőszől ige ◊ <túlolt kendert> geregennel tisztogat, kitépi belőle a szőszt
szőtyök fn ◊ köcsögduda
szövedék fn ◊ bonyolult összefüggés, kapcsolat
szövet fn ◊ szepirollalmi v. zenei mú fölépítése, szerkezete, alkata, anyaga
szövétnek fn ◊ kezdetleges fáklya, mely rendszerint viasszal, szurokkal v. gyantával bevont kenderkötélből, ill. szövetből áll
◊ gyertyatartó
◊ fény; világosság
szövévény1 fn ◊ szövet
szövévény² fn ◊ <iroidalmi műben> a mese, a cselekmény bonyodalma
◊ titkos terv; cselszövény; ármány; intrika
szplines mn ◊ búskomor; csüggedt; életunt
sztarec fn ◊ köztsizteletben álló idősebb orosz óhitű szerzetes
sztenografál ige ◊ gyorsírással lejegyez
sztentori mn ◊ dörgő; öblös; telt <hang>
sztrák fn ◊ gólya
sztrapacska fn ◊ részelt nyers burgonyából és liszból gyúrt, kifőtt galuska, juhtúróval meghintve
szú fn ◊ a kukoricamoly hernyója
szubasa fn ◊ rendőrfőnök; rendőrtiszt
szubjektum fn ◊ egyén; egyéniség
szubordinál ige ◊ alárendel; alávet
szubszidium fn ◊ segély; támogatás; juttatás
szubskribál ige ◊ aláír; láttamoz; szignál
◊ bérel; bérel vesz; kivesz
◊ járat; előfizet; megrendel
szubstantívum fn ◊ főnév
szubtilis mn ◊ igen finom; árnyalatos
calgyengéd; szeretetteljes; kedveskedő
szuca fn ◊ lándzsa; dárda
szuffixum fn ◊ végződés; szórag; képző
szulfá fn ◊ lélegzet; szusz
◊ indulatosság; rossz természet
szufiál ige ◊ lehel; lélegzik
szugoly fn lászló zugoly
szulák fn ◊ szántóföldeken gyakori, káros gyomnövény, amelynek gyökértörzse mélyen a talajban húzódik, szára csavarodó v. heverő, levele általában nyíl alakú, virága fehér v. rózsás
szulla fn ◊ primitív, ideiglenes lakóépítmény, amely a favázas kunyhók egyik változata
szunyák mn ◊ tunya; lusta
szunyaszték fn ◊ bájt; sajtolt tejszerű nedv, amelyből gyógyszert, ópiumot készítenek; mákony
szunyáta mn ◊ álmos; aluszékony; álmataf
◊ lomha; tunya; rest
◊ szóltan; hallgatag
szunyik ige ◊ szunyad; szundikál
◊ <bújósdi játékban: huny
szupé fn ◊ főnév
szupécsárdás fn ◊ főnév
szuperplusz fn ◊ felesleg; maradék
szuperplusz fn ◊ felsőkabát
szupervészte fn ◊ karcsú; elvénypózodó
kicsi; apró
száraz testű; sovány
szupplikáns fn ó vmelyik református kollégium számára (különösen természetben) adományokat gyűjtő
alsóbb osztályos diák
szuppon fn ó szappan
szuppenál íge ó feltételez; valószínűsít
szuppportál íge ó elvisel; kibír
szura fn ó kétélű, rövid szúró fegyver; tör; gyílok
szurdal, szurdos íge ó <hegyes eszköz, tárgy> egymás után többszöri szúrással sért, megsebez vkit, vmit
<személy> hegyes tárggyal ismételten megszúr vkit, vmit
vmi szúrni másként a kemence mögötti szöglet, zug; kuckó; sut
meredek falú, keskeny helyiségek
<hegyes eszközzel> ingerek és vadászat
<személy> hegyes tárggyal ismételten megszúr vkit, vmit
szurdék, szurdik fn ó szúrások, keskeny helyiség
<parasztházban> a kemence mögötti szöglet, zug; kuckó; sut
<híres eszköz, tárgy> egymás után többszöri szúrással sért, megsebez vkit, vmit
<személy> hegyes tárggyal ismételten megszúr vkit, vmit
szurkoló, szurkuló fn ó keskeny helyiség
<hegyes eszközzel> ingerek és vadászat
szusz fn ó felfuvalkodottság; önteltség; fennhéjázás; gőg
szusza fn ó tűzés; reggelen; szuszka fn ó ügyefogyott; tutyimutyi; alamuszi
szuszma mn és fn ó olyan <személy>, aki lassan, nehézkesen mozog, pizsmogva, szuszogva tesz, csinált, végez vmit; szuszimuszi
lusta; tunya
hallgatag; szőtlan
szusz; lélegzet
lélek
szuszmálkodik íge ó lustálkodik; henyél; lazsál
pizzmog; bibelődik
szuszmod íge ó <lásd szuszakodik
szuszfegyver íge ó magaból kissé haragszik, neheztel vkire; fúj vkire
szusztorá₁ fn ó Nádor erősített kanóc v. a kemencébe vetett kenyerek egyikébe dugott kóró, amelyet
meggyújtanak, hogy a kemencét megvilágítsák
szusztorá₂ fn ó zsugori ember
<személy> hegyes tárggyal ismételten megszúr vkit, vmit
szíd; korhol
szuvas mn ◊ olyan <fa>, amelyben szű tanyázik, ill. amelyet a szű megrágott; szűlette; szűrőga
◊ olyan <csont, különösen vmely csontváz egy része, darabja>, amelynek belső, lazább anyaga
lyukacsossá, üregessé válik, porladni kezd

szuvasodik ige ◊ <fa, fából készült tárgy a szű pusztítása következtében> szuvassá, lyukacsos válik

szuvat fn ◊ lehulló v. levert vakolat, sártapasz, vályog darabja, törmeléke
◊ tűz helyről levert égett föld
◊ kéményben levő korom
◊ törmelék; szemét
◊ szemétdomb; trágyadomb
◊ göröngy; rög

szuverén mn és fn ◊ uralkodói; fejedelmi; királyi
◊ felsőbbséges; fölényes
◊ olyan uralkodó, aki az államhatalmat egymaga gyakorolja; független, korlátlan úr; fejedelem
◊ olyan személy, akinek bizonyos hatáskörben korlátlan rendelkezési joga van

szú fn ◊ szív

szűcs, szőcs, szűlcs fn ◊ ruha-zakodásra alkalmas bőrök kikészítésével, szabásával és varrásával
foglalkozó iparos

szügy, szügy fn ◊ állat mellrészese
◊ mellkas; mell

szügyelő fn ◊ <a hám részeként;> pázmazott széles szij, bőrpánt, amely az állat szügyére feszül

szűk mn ◊ nincs elegendő mennyiség; kevés van vmiből; vminek szűkösen fylla

szűkkező mn ◊ fősvény; fukar

szűk fn ◊ faháncsóból font tarisznya

szűköi, szűkül ige ◊ szűkséget szenved; szűkölödik

szűkös mn ◊ szegényes; nyomorúságos

szűkség fn ◊ az a tárgy, dolog, amelyet vki élete fenntartásához, vmely célja megvalósításához igényel, ill.
amellyel hiányt lehet pótolni, szükségletet lehet kielégíteni; szükségleti cikk, kellék

szűkséggel ige ◊ szüksége van vmire, kiván, követel vmitt
◊ természeti, testi szükségletét végzi; vizes; székel

szükséghely fn ◊ illemhely; toalett

szükséglet fn ◊ szükségleti cikk

szűkül ige ◊ szűkölödik; nyomorog
◊ fogy; csökkent; fogyatkozik

szűlcs fn <lásd szűcs>

szüle fn ◊ szülő
◊ édesanya; szülőanya
◊ nagyanya
◊ anyóka; öreg nénike

szűleanya fn ◊ az anyának anyja; nagyanya

szűleapa fn ◊ az apának apa; nagyapa

szülei mn ◊ szülőkre jellemző, szülők által adott; szülői

szülemény fn ◊ gyerekek; gyermek

szülemér fn ◊ utód; szülött

szülemlik ige ◊ létrejön; keletkezik; születik

szüleség fn ◊ eleség; éledel

születés fn ◊ vmilyen születésű, eredetű, származású; vminek a szülöttje
◊ előkelő származás

születet fn ◊ születés

szűlike fn ◊ nagyanya <főleg idősebb korban>
◊ öreg nénike

szűlőanya fn ◊ <a gyermek szempontjából> az az asszony, aki világra hozta, megszülté; édesanya; anya

szünetlen mn és hsz ◊ szüntet, megszakítás nélkül, folytonosan végzett, történő; szüntelen
◊ nagyon gyakran történő; ismétlődő
◊ folytonosan; állandóan; szüntelenül
táboroz, tisztek táborkar táborjárás, táboritás táborállás tábor táblázat táblai nélkül táblabíró ítéltábla hordozható tábit taberna tabella

szűzhava szűzdohány szűzbeszéd

szűztiszta szűtyő szűrszabó szűrös térdig szűrkankó szüret szűr

szűrkankó fn ő <szegényebb parasztok viseleteként> ványolt posztóból készült, csípőig, fél combig v. térdig éró, többnyire álló gallérú, ujjás, lefelé bövülő felsőruha szűrös mn olyan <személy>, akin szűr van, aki szűrt visel szűrszabó fn ő szabó, aki szűrt szokott szabni és varni szűr-szapul ige ő megszól; leszöl; becsmérel szütyő, szütyőlék fn ő vászonból készült kisebb tarisznya, zsák v. zacskó

szűz fn és mn ő nőlen férfi

ő tiszta erkölcsű; jámbor
ő olyan <étel>, amelybe nem teszik bele, v. amelyhez nem adják hozzá azt, ami különösebben táplálóvá, izletessé teszi

szűzbleszérd fn ő országgyűlési képviselőnek a képviselőházban mondott első beszéde

szűzdohány fn ő hatósági ellenőrzés megkerülésével szerzett dohány

szüzföld fn ő parlag; puszta; ugar

szűzhava fn ő augusztus

T

tabak fn ő bőrkészítő iparos; timár
ő hulladék, különösen timársági hulladék
ő kutyaszar
ő dohány

tabella fn ő táblázat; kimutatás

taberna, taverna fn ő kiskocsma; kocsma; kifözés
tábit fn ő habos selyem
ő teveszőr posztó

 tábla fn ő gulyások és csikosok rendszerint vesszőből font kezdetleges hajlékának szétszedhető és hordozható oldala
ő gyűrődeszka; nyújtódeszka
ő terített asztal
ő az asztal körüli ülők, egy asztaltársaság
ő <a rendi magyar bírósági szervezetben> felsőbb fokú bírói szerv
ő <a bírói hatalmat gyakorló magyar jogszolgáltatási szervezetben a rendes bíróságok között> a királyi ítélőtábla

táblabíró fn ő <a nemesi vármegei rendszerben> a megye nemesei közül választott tiszteletbeli bíró, aki a megyei ítéltől szintén hajlékának szétszedhető és hordozható oldala
ő <a nemesi vármegei által> ezzel a címmel megtiszteltetésként kitüntetett, de tényleges munkakör nélküli személy
tábloi mn ő az ítélőtáblához tartozó, attól származó
táblázat fn ő tábla alakú deszakockákából szerkesztett burkolat belső terek falfelületén

tábort fn ő katonai csapat; sereg
ő egy csoportba verődött, együvő terelt állatok tömege, csoportja
ő <mész- és téglaégetésben> az égetésre összerakott tégla v. mészkő halmaza, tömege
táboralállás fn ő megerősített, körülsáncolt táborhely

táborítás fn ő ostrom; várostrom

táborjárás, táborozás fn ő hadjárat

táborkar fn ő a hadvezér, magasabb katonai parancsnok szűkebb környezetét, tanácsadó testületét alkotó tisztek összessége; törzs; vezérkar

táboroz, táborozik ige ő harcba indul; harcban áll víkivel; harcol vki ellen
ő <harc> dúl, ádázul folyik
talentomos fn ◊ selymesen fehér v. szürke, finoman likacsos, üvegszerű vulkáni eredetű közet v. ehhez hasonló jellegű készítmény, amelyet csiszolásra használnak; habkö

ták fn és mn ◊ toldás; pótlás
◊ <lábbelin, csizmán> folt
◊ hitvány; haszontalan

takács fn ◊ szövőessel foglalkozó iparos; szövőmunkás
takácsmester fn ◊ önálló iparújszáre képesített és jogosított takács
takar ige ◊ <termést> betakarit; arat
◊ <rendekben megszáradt szénát v. egyéb takarmányt> geregélyével, villával összegyűjt, ill. összegyűjtés után kis boglyákkba rak
◊ <pénz, értéket> felretéve gyűjt
takarás fn ◊ a szóló tőkéjének összel földdel való befedése
◊ aratás; betakaritás; a termény begyűjtése
◊ széna v. egyéb takarmány gyűjtése
takaratlan mn ◊ olyan <gabonaféle>, amely nincs learatva
takarékos mn ◊ egyszerű; szerény; nem fényűző
◊ tetszetős; csinos
takargat ige ◊ <pénz, összeget> huzamosabb időn át, kisebb tételekben összerak, félretesz; kuporgat; takarékoskodik
takarit ige ◊ <mezőgazdasági terményt a termés helyéről> betakarit, behord
◊ <vagyontárgyat, értéket, pénz>takarékossággal szerez; megtakarit

takarítás fn ◊ növényi termék összegyűjtése, behordás; betakaritás
◊ vmely szerze levő holmi, dolog elrakása, szem elől eltüntetése

takáró fn ◊ szénagyűjtés
takaródik ige ◊ <a gabonát> hazaszállítja a mezőről
takaródó mn ◊ olyan, aki a betakarítást végzi
takaros mn ◊ olyan <személy, különösen fiatal nő>, aki csinos, rendes, tiszta és rendszerint szemrevaló is
takarós mn ◊ takarékos
				
takarit fn ◊ töltött káposzta

taknyos mn ◊ lucskos, nyirkos <idő>, melyben a nátha fokozottan terjed

tákol ige ◊ tataroz; helyreállít; javít
taks, taxa fn ◊ olyan állandóra szabott pénz-, ritkábban terményszolgáltatás, melyet bizonyos úrbéri terhek, kötelezettségek megváltása fejében adtak földesuruknak a jobbágyok; taksabér
◊ olyan adómént, amelyet a vagyonra és jövedelemre való tekintet nélkül, csupán a személyek száma szerint vetettek ki; fejádó
◊ ár; menetdij

taksál ige ◊ <díjszabás szerint> megadóztat vkit v. vmit

takt fn ◊ taktus; ütem

talabor¹ fn ◊ ereszkedőn a kerék alá tett kiss vályúforma fa v. vas; fékpapucs
talabor² mn ◊ széles; terebélyes, terjedelmes
◊ árnyékos
talál ◊ ige ◊ eltalál; kitalál

találkozik ige ◊ akad; kerül; található; van vhol

találnyfn ◊ lelemény; ötlet
◊ verses találós kérdés
találós mn ◊ találékon; leleményes
talán msz ◊ talán
találtan hsz ◊ <a bizonytalanság erősebb érzékeltetésével:> talán
talap fn ◊ talapzat; alap; alapzat; talp
◊ talaj
találás fn ◊ talál; köpeny; palást
tálas fn ◊ fali polc, amelyen tálakat, tányérokat tartanak
tálacs fn ◊ tálka

talentum, talentom, tá lentom fn ◊ <az ókorban> arányból v. ezüstből vert, nagy értékű pénz
◊ az átlagon felülemelkedő képesség, tehetség
talentumos mn ◊ találékon; leleményes; ötletes
tálgyú fn ◊ a pajzsmirigy kötőszöveti állományának rendellenes, de károsan fokozott működéssel nem járó megnyagobbodása, amelynek következtében a nyakon daganatszerű látható képződmény fejlődik; golyva
taliga fn ◊ alacsony, kezetleges, négykerekű, egyfogatú jármű, amelyen nagyon szegény emberek, koldusok, cigányok járnak
◊ az eke elé akasztott könnyű, kétkerekű taliga, amelybe a vontató állapot befogják; eketaliga
taligaszkér fn ◊ szerkezhez hasonló kétkerekű taliga, amelybe lovat, öszért v. szamarat szoktak fogni; taliga
talján, talián fn ◊ olasz
◊ női cserecebecskét árusító vándorkereskedő
talkedlí fn ◊ fánkfélé étel
tallér fn ◊ a XVI–XIX. században használatos pénzfajta
◊ pénzéméhez hasonló kitüntetés, jelvény
talló fn ◊ az a szántóföld, amelyről a gabonát levágták; tarló
tallózik, tallóg ige ◊ betakarítás után elmaradt termést (pl. diót, szölőt, krumplit, kukoricát, kalászt) keressé, bönégész
talmi fn ◊ és mn ◊ az aranynak csekély értékű utánzata; nem valódi arany; aranyutánzat
◊ ilyen anyagból készült <tárgy>
◊ értéktelen; csekély értékű
tálnok fn ◊ <fejedelmi, főúri v. főpapi udvarban> a konyha és az ételezés felügyelője; asztalnok
talon fn ◊ vár bástyájának külső fali kiszögellése
talp fn ◊ lábazat; talaplat
◊ hevederekkel és faszögekkel egymáshoz erősített több szálfa v. deszka, amelyet teherrel megrakva v. anélkül folyóvízre bocsátanak, s úgy szállítanak; tutaj
◊ fémlemez
talpaló fn ◊ fából, vasból készült, vályú alakú eszköz, amelyet lejtőn lefelé haladó kocsi kerekének talpa alá láncolnak, hogy a kocsi felfelé, s a kerék rongálódását megakadályozzák
talpaló fn ◊ a nádrág szárának aljára varrt kengyel, amit a cipő alá húztak, hogy a nádrág fel ne csússzon
talpas mn ◊ és fn ◊ olyan <személy>, aki tutajon szállít vmit, v. tutajon dolgozik
◊ gyalogos <katona v. más fegyveres szolgálatot teljesítő személy>
◊ <főleg a kuruc korban> gyalogos katona
◊ ládaltalpú <személy>
◊ széles talpű, lábú
talpa fn ◊ <tutajban> a talpat alkotó szálfák vmelyike
talpkó fn ◊ alapkö, amelyen vmely épület, építmény nyugszik
táltos, tátos fn ◊ titokzatos erőkkel felruházott ember, főleg férfi, akit rendszerint úgy képzelnek el, hogy foggalt v. hat ujjjal jön a világra, és sok csodálatos dolgot tud
◊ nagyon eszes gyermek, ill. mindent tudó ember
talyicska fn ◊ talicska
talyiga fn ◊ taliga
támad ige ◊ keletkezik; létrejön; feltűnik
◊ <égiteit> a látóhatár szélén fölemelkedve láthatóvá válik; fölfel; feltűnik
támadás fn ◊ kelés; gyulladás
támadat fn ◊ napkelet; virradat; hajnal
támadó mn ◊ fökelő <nap>
tamás mn ◊ hitetlenkedő; kételkedő
támasz fn ◊ támla; háttámla
támaszt ige ◊ odahat, hogy vmi, vki feltámadjon
◊ <halottat v. annak látszó személyt> életre kelt; feltámaszt
tambur fn ◊ nagydob; dob
◊ az ezred dobosa, dobos
◊ <katonazenekorokban> a karmester altiszti rangban levő helyettese
◊ a kupola henger alakú gyámfala, dobja
tambura fn ◊ házilag készült, hosszúkás alakú, tollal pengethető, citeraszerű népi hangszker
tamburmajor fn ◊ karmester
támlány fn ◊ karosszék
◊ háttámlás szék a templomban az egyházi kar részére
vmi tartó, alátámasztható állvány
berendezés, tárgy támlája

támogat ige ő <személy több kisebb tárgyat> egyenként gondosan, vigyáva vmihez, vmi mellé támászt, odaállít

támpont fn olyan hely, tárgy, amelyre lehet támaszkodni, amelyen meg lehet állni
katoni támászpont

támtám fn tamtam; dob v. gong
tan fn ételtév; meggyőződés
tanácsfő fn polgármester
tanácsház fn tanácskozóterem
városháza

anácskönyv fn jegyzőkönyv
anácsnok fn rangban a polgármester, ill. helyettes polgármester után következő, rendszerint vmely úgyosztályt vezető városi tisztviselő
vmely közigazgatási testület, előlőjáróság, ill. képviselőtestület tagja
anácsos fn <hivatalosan adományozott kitüntető címemekben:> magasabb rangú tisztviselő
anakodik ige tanácsot tart; tanácskozik
tanál ige talál
análcs fn tanacs; javaslat; kívánság
tanár fn mester; tudós
<sportban, ügyességben> kiváló személy
anárok, tanórok fn kert mögötti szántóföld
afa felletti bekerített kaszáló, rét
füves kert
bekerített erdőrészlet
sövény kapuja
faluk közelében levő árkolás marhák ellen
szölőhegy mezsgyéje, határa
mély út

anátyár fn hivatali hatalmával durván visszaélő, erőszakoskodó tanító v. tanár
tándcal fn dal formájában írt tânczene
tancol ige ugrándozik; ugrál
anárend fn <bálban, táncmulatságon> rendszerint selyemzsinóron függö könyvecske, a tánkok sorrendjének a jegyzéke, amelynek rovataiba rendszerint a bálozó nő írta oda, hogy melyik tánct kinek ígérte el
anacugrató fn talpaláló; zene
anácvigalom fn nyilvános v. zárt körű tâncos mulatság

anfelügyelő fn vmely törvényhatóság területén az elemi oktatást ellenörző és az ezzel kapcsolatos adminisztratív munkát irányító köztisztviselő
anférfi fn iskolai tanítással foglalkozó férfi, tanító v. tanár
	angál¹, tangál ige apol; gondoz
	ápáll; etet
	támogat; átkarol; vezet
	<anyagilag> támogat; segít
	angál² ige ver; ütlegal

tangens fn érintő
tanítómester fn elemi iskolai tanító
tankasz fn tompa, köszörületlen kés
tankerület fn <1950 előtt> hazánk területének iskolai szempontból elhatárolt, egy-egy főigazgató alá rendelt része
ankerületi mn tankerülethez tartozó; tankerületet vezető
tanko mn együgyű; ostoba; buta
tanó fn tanú; szemtanú
tanoda fn iskola; tanintézet
anonce fn ipari, kereskedelmi tanuló; inás
tanonciskola fn ipariskola
falanak, tapacíros, tapcserépedényeket tányértartó szórakoztásért tányéroz tányérica, tányérbélvirág, tányérbél tanyázik, tanyás borászathoz tanyúzás tanúz, tanúságos tanúság tanúzik, tanúz; tudás; tanulság; tanulmány tanúlevél fn ◊ bizonyítvány; igazoló irat; tanúsítvány tanulmány fn ◊ tanulmányozás; elemzés ◊ tanultság; műveltség tanulság fn ◊ tudás; tudomány ◊ tanulás; iskolázás; tanulmány ◊ tanúság; tanú; bizonyíték tanult mn ◊ illemtudó; jól nevelt tanúság¹ fn ◊ bizonyítástétel; bizonyítás; tanúsítvány tanúság² fn ◊ tanulmány; lecke; okulás ◊ tudás; tudomány ◊ tanulás; iskolázás tanúságos mn ◊ tanulságos; példázatos; oktató; nevelő tanúz, tanúzik ige ◊ esküvőn házassági tanúként szerepel tanúzás fn ◊ házassági, esküvői tanúként való szereplés tanya fn ◊ szőlőben, szőlőhegyen levő kisebb épület, ahol a szőlőt preséli, és a szőlőműveléshez, borászathoz szükséges eszközöket tartják; prédház ◊ szomszédokból, ismerősökőből beszélgetésre összevetődött, összegyült társaság, összejövetel ◊ halas víznek akkorra része, amely húzóhálóval egy vetésre befogható ◊ folyóvíznek széles, mély, csendes folyású része, ill. állóvíz, pocsolya, tócsa tanyás fn ◊ vmely tanya tulajdonosának fogadott alkalmazottja, mindenes, aki állandóan a tanyán lakik tanyázik, tanyá ige ◊ <személy> vhol, rendszerint társaságban beszélgetve tölti az időt tányérbél fn ◊ napraforgómag tányérbélvirág, tányérőszá, tányérvirág fn ◊ napraforgó tányéria, tányérka fn ◊ napraforgó tányéroz ige ◊ <zenész, mutatványos> tányérral körüljárva abba gyűjt a hallgatók v. a nézők adományait a szórakoztatásért tányértartó fn ◊ falra erősített, rendszerint diszítéssel ellátott polc, amelyen tányérokat és másféle cserépedényeket tartanak ◊ polcokkal ellátott állvány v. szekrény, amelyen v. amelyben tányérokat tartanak; tálas tap fn ◊ lépés tapáros, tapecírő fn ◊ bútork, ajtók párnázásával, bevonásával, ágybetétek készítésével foglalkozó, falaknak, padlónak szönyeggel v. tapétával való bevonását végző iparos; kárpatos
tapasz fn ◊ sárból készült vakolat a fal felületén
◊ olyan szobahőmérsékleten szilárd, de melegítéskor meglágyuló, rendszerint gyógyító hatású szert is tartalmazó anyag, amelyet meglágyítva vászonra stb. kenve a bőrre v. a sebre helyeznek
tapasz olge ◊ tapasssal borít vmit; <falat, padlózatot> sárral vakol, ken
tapasz tal ige ◊ megtapogat; megérint
tapasz tal ol ◊ csillagvizsgáló
tapat ige ◊ megérint; hozzányúl; tapogat
tápcs ol ◊ emészítőcsatorna
tápd ol ◊ <nevelő intézetekben> a bentlakó gyermekek, tanulók ellátásért fizetett összeg
tapiskol, tapisk ol ◊ <főleg gyermek> topog, különösen vízben, sárban
◊ apró lépésekkel ide-oda mozog; tideg-topog
◊ tenyerével vereget, lapogat vmit
tapintat fn ◊ érzék, főleg művészi érzék
tapinty ún ◊ rovarok, bogarak csápja
tápintézet fn ◊ diákok ékeztetésével foglalkozó intézmény
◊ az az épület, ahol ez az intézmény működik, a benne dolgozókkal együtt
tapinty ún ◊ csáp; tapogató
tápla fn ◊ élelem; eledel
tapod ige ◊ tapos; tipor; rálép
tapog ige ◊ topog; toporog; dobog
tapogat ige ◊ <lő> poroszkál
◊ vesszőből font, kosár formájú halászó eszközzel, a tapogatóval halászik
tapogató fn ◊ alul és felül nyitott, rendszerint vesszőből font, kosár formájú halászó eszköz, amellyel a hal útját a vízben elzárják, és belőle a halat a felső nyilásban át kézzel kiveszik
◊ vesszőből font, alul széles, felül szűk nyilású tágas kosár, amely alá a baromfikat rekeszti; kas; borító; borítókosár
taposókerék fn ◊ olyan, csaknem függőleges tengelyű nagy kerék v. korong, amelynek lejtős v. lépcsős lapját a rajta látszólag felfelé mennyi akaró állat v. ember lábnyomásával az ellenkező irányban hozza forgásba úgy, hogy maga a menő helyben marad, a kerék pedig hátrafelé forog
tapot ige ◊ dobog; kopog
◊ járkál; jön-megy; máskáll
◊ tideg-topog; toporog; topog
◊ toporzékol
topp fn ◊ <rendszerint állandósult szókapcsolatokban:> topp; lépés
tapper fn ◊ itatós; papíryomó
tapsikol, tapsik ol ◊ <gyermek játékából> hóba, pocsolyába, sárba bele-beleoppant a lábával
tar1 mn ◊ kopasz
◊ csonka
tar2 mn ◊ többszínű; foltos; tarka
tár1 ige ◊ <kar> ölelésre terjeszt
tár2 fn ◊ olyan hely, különösen épület, terem, ahol vmit nagyobb mennyiségben tárolnak v. őriznek
◊ olyan dolog, amelyben vmióból sok van, amiből sok hasznot lehet meríteni; tárház
◊ áru; mindenféle holmi
tarak1 fn ◊ vad inda
tarak2 fn ◊ vas olvasztásakor keletkező salak; vassalak
tarak3 fn ◊ rövid csővű, rendszerint nagy ürméretű; meredek röppályájú löveg, tüzérségi löfegyver;
mozsár; mozsárágýu
tarakfü fn ◊ szálállatokon toklasú, sok és nehezen irtható gyökeret hajtó, élénkzöld, utakon, szántókon,
szárny, fűvének helyeken közönséges gyomnövény; tarack
tarafara fn ◊ szükségtelen díszítés, cifrázat
taraj, taraj fn ◊ a sarkantyús hátsó részébe beillesztett, kis tengelyen forgó, fogazott szélű fém kerekecske,
amely a sarkantyús összeültések sorakozását engedélyező
		tarajka fn ◊ kokárda; szalagrózsza; szalagcsorok
tárál ige ◊ összevissza beszél; feccseg; pletykál
taránszarvas fn ◊ rénszarvas
tarátta mn ◊ elhagyott; elpusztult
társalgó
társadalmi
társalda
tarol
taroh
taroglya
tárogató
nélküli
termények
tárnok
tarlóz
tarlott
tarkaság
tarjagos
szétesésből
tarjag
szétesésből
tarjagy
váltott
tarjagy
váltott
tarjagy
váltott

◊ rendetlen öltözetű; lompos; ronda
tarattyú fn ◊ limlom; kacat; ócskaság
tarattyús fn ◊ zsibárus; kereskedő
tarbonca fn ◊ taliga; talicska
tárca fn ◊ jegyzetfüzet; notesz
tarcsa mn ◊ tarka; tarka-barka; foltos
taréj fn ◊ lásd taraj
targonca fn ◊ talicska

◊ hajlitott farúd, amelyre a bográcsot és a korsót akasztják, hogy vállon vihessék
tárgy1 fn ◊ pajzs; hordozható ostromszerkezet
◊ deszkázott fa állvány, amelyről a várat ostromolják
tárgy2 fn ◊ cél; lőcél; céltábla
tárgyal ige ◊ céloz; cétra irányoz
tárgyaz ige ◊ <irásmű> vmely tárgyrol szól, feldolgoz, tárgyal vmit
◊ vmire törekszik; célként maga elé tűz vmit
◊ céloz
tárgyszerű mn ◊ tárgyilagos; objektív
tárház fn ◊ raktár céljára alkalmas, főleg élelmiszer tárolására használt épület
◊ kincstár; kincseskamra; kincsestár
tarhó fn ◊ édes aludtettej
◊ összment tej
tárínca fn ◊ nyereg
tarisznyáz ige ◊ <élelmet, ennivalót> tarisznyába csomagol
tarisznyázik ige ◊ tarisznyából eszik, falatozik
tarisztra fn ◊ tarisznya
tárítoppos mn ◊ kipúposodó tetejű és széles karimájú <kalap>
◊ olyan <ruhaviselet>, amelyhez a nők sok szoknyát vesznek magukra
◊ kipárnázott; párna alakú
◊ cifra; diszített
◊ széles lábú
◊ púpos háту

tarjag fn ◊ <főleg a bőrön, nyálkahártyákon> a szövetek meggyülését, elhalását, fertőző gyulladását követő szétesésből keletkezett, rendszerint gennyes kelés, tályog; fekély
tarjagos mn ◊ olyan <személy v. állat>, akin v. amelyen kelések, tályogok vannak; tályogos
◊ szederes, kék-vörös foltos; vörhenyes
◊ apró, darabos felhőkkel borított, esőre mutató
tarkaság fn ◊ különös, rendkívüli dolog, változatos esemény, élmény, hír
tarlé fn ◊ aludtettej
tarlott mn ◊ letartolt, lombtalan <növény>
tarlóz ige ◊ szedgelet; gyújtőgét
tárnok fn ◊ <a középkori Magyarországon> a királyi kincstár óre, a királyi jövedelmek, a begyűjtött termények gondozója és a pénzverés felügyelője, pénzügyek kezelője, a zászlósurak egyike, később hatáskör nélküli méltóság címe; tárnókmester
tárogató fn ◊ az oboa keleti (arab, török stb.) változata
◊ klarinéthoz hasonló, de nagyobb, öblösebb hangú régi magyar fúvóhangszer
taroglya fn ◊ rács-, ill. létraszerű szállítóeszköz
◊ létra
◊ egy fajta halásháló
◊ talicska
taroh fn ◊ aludtettej
tarol ige ◊ <vmely szálas növényfajtát> éles szerszámmal tömegesen levág
◊ <termőtalajt> csupasszás tesz úgy, hogy a rajta termő szálas növényfajtákat éles szerszámmal kivágja
◊ <emberi fejet> kopasza nyír
társalda fn ◊ társalkodó terem; kaszinó
társadalmi mn ◊ társas; közösségi; szociális
társalgó fn ◊ illemre v. választékos társalgásra és ilyen levelezésre oktató könyv
idegen nyelven való társalgásra tanító könyv

társalkodik ige ő társalog; beszélget

társadalomilag érintkezik, barátkozik, szíves viszonyban áll vkivel

társaság; szövetséges

társasébéd, társasvacsora fn ő örvendetes, nevezetes esemény megünneplésére meghívott vendégek részvételével nyíltvános helyen rendezett, rendszerint szónoklattal egybekötött ünnepi ebéd v. vacsora;

bankett

társaskocsi fn ő társaság ő szövetség alkotó;

társak nőtagjainak szórakoztatására felfogadott, női alkalmazott, társalkodónő

társalkodónő fn ő társalkodónő

társalkodónő

társal; szövetkezik

család, család alapjainak szólója, bárki által bérelhető, ingyenes, lovas kocsi;

bérkocsi

társaskör fn ő olyan személyek csoportja, akik szórakozás, társalgás céljával össze jönnek

kaszinó;

klub

tarsóka fn ő kis tarsoly

tarsoly fn ő rendszerint bőrből készült, kivarrással díszített,

kis tarsoly

tarsoly

lapos táska

huszárkocsi

női kézitáska

fekete női kocsi

pénztárca

kiscsomó

pénznél

hátsó

közelgő

gond;

tartózó

tartókocsi

tartókő

tamogat

támogat

megtámasztja

közelgő

kegyetlen;

tatar

kanóccslé

katica

tató

magánhangzó

tató

keresztapa

készenlévő

tató

magánhangzó

tató

<száját tátva> bámszkodik, csodálkozik
tégely fn ◊ fémolvasztás, vegyi műveletek céljára szolgáló tűzálló edény
tegeten, tegetlen; tegett hsz ◊ nemrég; a minap; tegnap
tegez fn ◊ nyíltok; nyíltartó; puzdra
téglány fn ◊ tégglap; paralelogramma
téglás fn ◊ tégglakészítéssel, téglavetéssel foglalkozó személy
tégláz ige ◊ <fehérneműt v. más ruhafelét> olyan vasalóval vasal, amelybe tűzesített téglát tettek
tégli fn ◊ tégely; tálacska
tehát ksz ◊ akkor; abban az időben
teháltlan ksz ◊ <rendszerint körülményeskedő beszédben:> tehát; következésképpen; ennél fogva
téhel ige ◊ <malterreál> beken; vakol
téhely fn ◊ kétvágás, toronyvágás; kibővítés
◊ borbélyműhely
téhelyvő fn ◊ vakolókanál
◊ vakolat
tehenes fn ◊ tehenet tartó jobbágy
◊ tehénörző; tehénpásztor
tehenész fn ◊ tehénpásztor
tehénhús fn ◊ marhahús
tehéntartás fn ◊ a konvencióss, vagyis természetben meghatározott fizettségű cselédnek szegődményben biztosított joga egy v. több tehén tartására
tehler fn (jelzőként) ◊ <vimből, rendszerint terményből, takarmányból> annyi, amennyit fejen, háton, vállon, zsákban, ponyvában stb. egyszerre lehet vinni
◊ <járművön> egy rakomány
tehetlen mn ◊ olyan <személy>, aki nem tud tenni, celsekedni; tehetetlen
◊ közösülésre képtelen; impotens
tehetős mn ◊ tetterős; cselekvésre képes
◊ tehetséges
tehetség fn ◊ anyagi képesség, lehetőség, mód
tehetséges fn ◊ tehetős, jómódú <személy>
teins mn lásd téns
teinsasszony fn lásd ténsasszony
teinsúr fn lásd ténsúr
téj fn ◊ egyes növények szárában v. termésében levő, fehérés színű nedv: tejnedv; tej
tejcsarnok fn ◊ helyiség, melyben a tejet a termelőktől átvesszik, összegyűjtik és árusítják
tejedény fn ◊ fejós állatok emlője; tőgy
tejes mn ◊ olyan <helyiség> , ahol tejet árulnak
tejfölös, tejeles mn ◊ olyan <személy> , aki tejfölt árusít
tejgyomor fn ◊ a kérődzők összetett gyomrának a tulajdonképpeni emésztést végző negyedik, utolsó része, amelybe a kérődzéskor alaposan összerágott és nyállal elkeveredett táplálék a leveles gyomor vályuján át jut el; oltógyomor
tejláz fn ◊ gyermekágyi láz
tejoltó, tejójtó fn ◊ főleg szopós borjú v. bárány gyomrából készült, a tejre erjesztőleg ható anyag, amelyet különösen a saját készítésekhez használnak
téka fn ◊ kb. egy méter magas, falba illesztett v. falra akasztható, ajtóval elláttott, zárható, rendszerint népi diszítésű szekrény üvegek, poharak, néha könyvek elhelyezésére
◊ ajtó nélküli polcos szekrény v. állvány; könyvespolc; könyvállvány
◊ íromappa
◊ iskolatáska
◊ könyvtár
teke fn ◊ bilíardgolyó
◊ ágyúgolyó
◊ bolgó <égitest>
tekejáték fn ◊ bilíard
tekenő, teknyő fn ◊ fából kivátj, dagasztásra, mosásra használt házi eszköz; teknő
tekint ige ◊ tekint
tekintet fn lásd tekintet
társadalmi ténsúr, megcsőlt ténsasszony, téns asszony, téns, tenor
tennenmagad, tennen

hatókony mint tövekből a többi alak megszerezhető

teméntelen, teménytelen mn ◊ töméntelen; rengeteg; temérdekk

mogyoró, mogyorók, goláng, mogyorószőlő <testalkat>

temérdeken mn ◊ gotványbán; durván; nyersen

temet ige ◊ <töltést, dombot> csinál

remetés fn ◊ sír; síremlék

remetési mn ◊ halotti

remetkezik ige ◊ vikenek a temetéséről gondoskodik; vikenek a temetését végzi

remhe mn ◊ lomha; renyhe; tunya

eseten; otomba

remonda, témonda fn és mn ◊ mendemonda; pletyka, üres fécsegés

költött híreket, pletyék átterjesztő; pletyka

remondád fn ◊ pletyka; szőbészéd; híresztelés

rempet fn ◊ szentély

termérmantum fn ◊ levégből mint természeti elem

termérmál ige ◊ mérsékelt; enyhít; a különbségeket csökkenteni

termiároz ige ◊ <leginkább lövedékét, robbanó készülékét> időzít

<örszerkezetes gép, főörszerelést> úgy állít be, hogy előre meghatározott időben működni kezdjen

remplomozás fn ◊ templomba járás

istenisztelet; mise

rempo 1 fn ◊ szokásos eljárás, mód

rempo 2 msz ◊ <sportversenyné biztatást ként, lelkészítést ként:> hajrá!; rajta!

remopora fn ◊ halánték; vakzem

ten mn ◊ a te saját tulajdonodban levő, saját magadhoz tartozó, a veled magaddal kapcsolatban levő; saját; tulajdon

tenetripup, tendenevér fn ◊ denevé

ténfereg ige ◊ <személy, ritkán állat> láb alatt van, lábatlankodik

<személy, közösség vmilyen erkölcsei rosszban> tartósan benne él; fentről

tegelycsap fn ◊ a szekér tengelyének két vége

tengerár fn ◊ <tengerben> dagály, ill. a dagály alkalmával mozgó, emelkedő, áradó víztömeg

tengeri fn ◊ kukorica

tengeriobaruk fn ◊ sárgabarack; kajszabarack

tengerioboruj fn ◊ bánya

tengericső fn ◊ kukoricacső

tengerifosztás fn ◊ a kukoricacsövet borító levelek lefektetése, ill. ennek a munkának közös végzése mint népszokás

tengerikutya fn ◊ főka

tengerílő, tengeriörszlán fn ◊ rozmár

tengeriörszló fn ◊ ribizli

tengerityuk, tengertik fn ◊ pulyka

tenmagad nn ◊ önmagad; saját magad; te magad

tennap hsz ◊ tegnap

tenenn mn ◊ a te...; saját

tenennenmagad nn ◊ temagad; önmagad

tenor fn ◊ modor; stilus

téns, téts, teins mn ◊ tekintetes

ténsasszony, tésasszony, teinsasszony fn ◊ <kiskereskedők, kisiparokos feleségének
megszólításaként hasonló v. alacsonyabb társadalmi helyzetű személyek és parasztok részéről>

tekintetes asszony

ténsür, tésür, teinsür fn ◊ <kiskereskedők, kisiparosok megszőlításaként hasonló v. alacsonyabb
társadalmi helyzetű személyek és parasztok részéről>
◊ <alacsonyabb rangban levő értelmiségiek, főleg falusi tanítók megszólításaként>
◊ tekintetes űr
tenta, ténta fn ◊ tinta
tentanyaló, ténanyaló fn lásd tintanyaló
tényállandék fn ◊ tényállás; tény; helyzet; szituáció
tenyeres fn ◊ <enyhébb fenyítésként;> pálca ával a tenyére mért ütés
tenyerez ige ◊ paskol; ütőget
tenyésző', tenyésző fn ◊ nöstény
tenyésző² mn ◊ termékeny; bő termést hozó
teretecte hsz ◊ elméletileg; elvileg; elméletben
tépdel ige ◊ tépdes; széttep
telopekel ige ◊ sántikál; sántít
tepelák¹ mn és fn ◊ ügyetlen; élhetetlen
 ◊ nevetséges külséjű ember
tepelák² fn ◊ bocskor; idomtalan
tenyésző
◊ könnyű posztógurufcs

tépelődik ige ◊ veszekedés közben egymást tépi
tepertő fn ◊ kis termetű személy
tepertű fn lásd tőpörtű

tépés fn ◊ tiszta vászonból, gyolesből tépett szálak v. lehasított keskeny szalagok, csíkok seb kötözésére
tepség ige ◊ szényomódik; széttető
 ◊ tapos; gázol; tapod
tepsel ige ◊ szényom; elnyújt
tepsen ige ◊ hirtelen elnyúljuk; elterül
tepsia fn ◊ tepsi; süttől
tér¹ ige ◊ fér; belefér vmibe
 ◊ összerő; összhangban van; összefoglaló
 ◊ térbeli akadályon keresztül közlébe férfizik vkinek; eljut vhadó

tér² fn ◊ kisebb vízszintes földterület, tágas tér
 ◊ tapos; tápasár; piac
 ◊ tágas tér

tér³ mn ◊ tágas; szellős

trédbők fn ◊ a bal térdeplőszék alatt meghajtása a jobb lábának rendszerint félkörívben való hátracsszünet által tisztelv. v. hódolat jeléül
térdeplőszékek fn ◊ térdeplőszámoly; pad; imazsámpoly

térdes mn ◊ bűtyköss lábú

térdeplőző, térdzsalag fn ◊ harisnyakötő

térdbányknos fn ◊ <trédbányknos v. német régi népi táncban> térdeléskor a tér alá tett párna; térdpárna
tere, terhe fn ◊ teher
terebély mn ◊ terebélyes; nagy kiterjedésű
téreget ige ◊ terel; hajt
 ◊ forgat; megfordít
 ◊ vmely hitre, elvre térít; megtérít

tere¹, terh, terü¹ fn ◊ teher
 ◊ kötelezettség; tartozás
 ◊ másállapot; terhesség
 ◊ szolgáság

tereh², terü² fn ◊ vödör; korsó

téhang fn ◊ visszhang; echo

térk fn lásd terjék

terem¹ ige ◊ <vmilyen állat, anyag> keletkezik, előfordul vhol
terem² fn ◊ anyaméh
teremptő fn ◊ teremtő
teremt ige ◊ eszköz, eléri, hogy vki, vmi gyorsan ott legyen, ott teremjen vhol
teremtet fn ◊ teremtés
teremtette isz, mn és fn ◊ <bosszúságot, haragot kiféjező enyhébb káromkodásként v. tréfás szitokszóként>
<tréfás csodálkozás, elismerés, dévajság kifejezéseként>
<korholás, feddés, intéz kifejezésében>
<elbeszélésben, érdeklődést keltő, hangulatkelő közbevetésként>
<fölhabordádást, bosszúságot kifejező szitokszerű jelzőként>: haszontalan, semmirekellő <személy>;
mihaszna; pernahajder
<ketedveskedő jelzőként>
<kedveskedő, haszontalan, semmirekellő személy>
<tedd teremtetté, teremtési, káromkodásként>
<terringette, kiterjedt>
<terhes, terhes, terhes, terhelt, heveder, terhelő>
<terhele>
<beteg> kiterjedt, káromkodik
<teremtettéz ige <a „teremtette” szóval> szitkozódik, káromkodik
<ige <a „teremtette” szóval> szid, káromol vkit
<teremtő mn termó <növény>
<teremtuce, teremtugeze, teremtugysegéljen> msz <az állítás hitelének fokozására, erős
fogadkozásásként, esküdőzésként>: bizony isten; isten bizony; bizisten
<terengete isz läsdt terinette>
<terepélyes mn terebélyes; zömök; testes>
<terepes mn kiterjedt; széttérült
<teher>
<terepes mn kiterjedt; széttérült
<kovér; testes>
<teres mn nagy kiterjedésű, bő, tágas <hely, terület>
<tereturá fn <cecsengés; csevegés; beszélgetés>
<terföld fn rona; síkság>
<tergenye fn csomag; poggyápsz
<teher>
<tergy fn térd>
<tehe fn läsdt tere>
<terhel ige vmely dolog> teherként nyom vmit, vkit
<súlyos díszként ékesít>
<terhelő mn és fn széles szij, mellyel lovon, szamáron, öszvéren a nyerget v. a pokrócot megszorítják; heveder
<a heveder, az a heveder, amely a talicskát tolo ember a vállán átvet, és a talicska két nyeléhez erősít
<terheltn> mn vétkes; bűnös
<ropp tulajdonságát öröklő személy>
<terhes1 mn nehéz; súlyos>
<terhes2 fn tehervonat
<terhes3 fn zsákocska; batyu>
<terinette, terringette, terengette isz és mn <bosszankodást, türemetlenséget kifejező enyhébb
káromkodásként v. szitokként>
<ite.mklepődés, megütközés kifejezéseként>
<szodálkozást is tartalmazó elismerés kifejezésében>
<enyhe, tréfás korholásban>
<álaltás, föleg méltatlankodásból fakadó v. meglepetéssel kapcsolatos bizonygatás nyomósításaként: a
teremtést!; a mindenit!; a nemjóját!
<bosszúságot, megütközést kifejező jelzőként>: haszontalan
<tréfás csodálkozást v. enyhe megütközést is tartalmazó elismerő jelzőként>
<trengettnt, terringettnt isz <bosszúságot, bosszankodást, megütközés kifejezésére használt szó>
<kéllemetlen erész kifejezésére használt szó>
<megélegedés, elismerés, ööm kifejezésében használt szó>
<szodálkozás, meglepetés kifejezésére használt szó>
<brít ige <mozgásban levő állatok csapatat> eredeti irányától eltérő irányba tereli, hajtja
<terítés fn olyan anyag, amellyel vmit befődnek, betakarnak
<terítő fn olyan, amire vkit, vmit kiterítenek
<javatol>
terítőfa fn ◊ nyújtófa; sodrófa
terjed ige ◊ növekedik; gyarapodik; egyre nagyobb lesz
terjedez ige ◊ lassan, fokozatosan terjed, terjedni kezd
◊ szétterül, elarád, ill. szétterült, szétaráadt állapotban van
terjeget ige ◊ kitererget, szébont vmit
◊ gesztikulál
terjék, terék, törjék fn ◊ állati méreg ellen használt szer; ellenméreg
◊ mákonyot, öpiomot is tartalmazó gyógyszer
terjény fn ◊ síkság; róna
térjegutca fn ◊ zsákutca
terjesztettn ige ◊ fizi
terménszas fn ◊ vasat hasznosítható mennyiségben tartalmazó érc; vasérc
természet fn ◊ élőlénynek v. vmely dolognak életmódját, hatását, működését alapvetően meghatározó eredeti hajlam, sajátosság, tulajdonság
◊ ondó; sperma
természetthória, természetrágfn ◊ az állattan, ásványtan, növénytan – némelykor a vegytag is – együtt mint iskolai tantárgy
természet fn ◊ a férfi ondója
természettel fn ◊ fizika
térmező fn ◊ lapály; síkság
termina fn ◊ határidő
terminus fn ◊ határidő; határnap
termométer fn ◊ hőmérő
termometrum fn ◊ lázmérő
ternó1 fn ◊ <a régi lottón> hármashelyes palapály
◊ a régi lottó főnyereménye
◊ váratlan nagy szerencse
ternó2 fn ◊ különleges technikával, hármasfélnyomású készített, fésült gyapjúszövet
terő fn ◊ teher
terpe mn ◊ igen alacsony; törpe
terged ige ◊ kelleténél nagyobb helyet foglal el; kiterjed; kinyúlt
◊ dologtalanul tölti az időt; lustán heverészik
terringette ísz es mn ládst teringette
terringettét ísz ládst teringgettét
térség fn ◊ területi nagyság; kiterjedés
tertelik ige ◊ terjed; megnyilvánul
terü fn ládst tereh
terül fn ◊ kinyúlt, teljessé teszik <virág, főleg rózsa>
térül-fordul ige ◊ gyorsan, könnyedén, különösen vmely apróbb ügyet munkát intézve egyszer v. többször mely közlelebbi helyre megy és visszatér; kerül-fordul
tés mn ládst téns
tésasszony fn ládst ténsasszony
tesped ige ◊ <növényi termés> idején túl ágán, szárán maradva felhasználhatatlan hever, romlik
tessen msz ◊ tessék
test fn ◊ testület; kar
testál ige ◊ <vagyontárgyat> végrendeletileg vkire, vkinek v. vmely intézményre, intézménynek hagy, irat; öröklő hagy; hagyományoz
◊ távozáskor ajándékőként vkinek átad v. hagyományoz vmit
◊ végrendeletkezik; hagyakozik
testamentum fn ◊ végrendelet; hagyatkozás
téstárs fn ◊ cimbora; pajtázs
testegyenészet fn ◊ az orvostudománynak az az ága, amely a csont-, izom- és izületrendszer kóros elváltozásaiával vagyok gyógyításával foglalkozik; ortopédia
testesül ige ◊ <eszme, gondolat, elképzelés, vágy> valóra válva testet ölt; megtestesül
testhalom fn ◊ tömegsír; hullakás
testületi mn ◊ foglalkozás, osztály, ill. réteg szerint elkülönülő, csoportos; szükebb értelemben vett közösségi

tésúr fn lásd ténsúr
tész igé ◊ vmí vmit okoz, eredményez, előidéz
◊ vmely magasabb tisztséget a megfelelő személy megválasztásával betöltet, v. viknek a megválasztását kijárja
◊ <szót, szöveget vmely nyelvre> fordit, áttesz
◊ becsül, értékel vmí vmit, vkit vmennyire
tészatalevés fn ◊ lebbencset, esetleg laskát v. tarhonyát – olykor burgonyát is – tartalmazó leves, amely úgy készül, hogy a zsírból megpirított és sóval, paprikával fűszerezett hagymára bő levet öntenek, és ebben főzik meg a tétsztát
tesztmény fn ◊ kendő
tét fn ◊ munkálkodás
◊ cselekedet; tett
◊ állítás; tétel
teta fn ◊ nagyanya
◊ nagynéni
tetécske fn ◊ csúcscs; a hegye
tetékez igé lásd tetéz
tétel fn ◊ cselekedet; cselekvés
tetem fn ◊ csont
◊ test
tétemény fn ◊ tett; cselekedet
◊ <szerencsejátékban> az a kockázatot pénzösszeg v. az azt képviselő játékpénz, zseton, amelyet a játékos a játéknak egy fordulatára az asztalon elhelyez, ritkán csak bemond; tét
◊ rontás; átok
tetemes mn ◊ fontos; lényeges
◊ jókora, jó nagy <tárgy>
◊ nagy csontú; izmos; tagbasszakad
◊ nagy erővel megnyilvánuló; igen nagy
tetemház fn ◊ kripta; sírkamra
tetemrehívás fn ◊ a hiedelem szerint> a gyilkosság vádjának egyik bizonyítási formája, mely azon a feltételezésen, hiten alapult, hogy a gyilkos jelenlétében v. érintésére a halott sebeiismét vérezni kezdenek
tetemváz fn ◊ csontváz; múmia
tetet igé ◊ tettet; szinél
tétetes; tetteles mn ◊ tetszetős; mutatóos; szemrevaló
tetéz, tetőz, tetéjez igé ◊ vmit teljesen befőd, beborít
◊ vmíneknak a tetéjét rakja
◊ <félül nyitott edénybe rakott anyagot, ételt> megoldva, a kellő, szokásos v. az edényt betöltő mennyiségénél nagyobbra mértevéz v. rak
◊ vkit v. vmit vmivel elhalmoz, bősségesen megajándékoz
tétézve hasz ◊ csordultig; szinültig; teli
tetik igé ◊ nyilvánvalóvá, érhetővé válík
◊ megjeleníti; láthatóvá válík
◊ megvirrad
◊ vmílyennek látszik
◊ vhogyan gondolja, véli, sejti
◊ szépnek, jónak, helyesnek látszik vki előtt; kedvező benyomást tesz vkire
◊ kedve tartja; úgy határoz
tetova fn ◊ téтовázás; habozás; határozatlanság
tető fn ◊ tetű
tetőf fn ◊ lapos felső rész
◊ a hegy legfelső része
◊ az emberi v. állati fej teteje, felső része; fej tető

tetős mn ◊ magas; nagy
tetőz igé lásd tetez
tetszés fn ◊ előkelő, magas rangú személy elhatározása, döntése
tetszeskedik ige ◊ fitogtat; dicsékszik; hivalkodik
tetszik ige ◊ <dolog, jelenség> csak nagyjában, bizonytalannal, mintegy körvonalaitban láthatóvá lesz; látszik; előtűnik; feltűnik
tetsző mn ◊ felkelő, feltetsző <égitest>
◊ látszólagos; színelet
tetszőleges mn ◊ látszólagos; vélt; képzelt
tetszhalott fn és mn ◊ minden külső jel szerint halott ember, akiben azonban még megmaradt az élet szikrája, feléleszthető
tetszvágy fn ◊ tetszésvágy; tetszeni vágás
tett₁ mn ◊ elrendelt; kitűzött; megszabott
tett² fn ◊ tettlegesség; erőszakos cselekedet; bűntény
tetet fn ◊ alak; külső formája vminek
tetettős mn ◊ tehetős; gazdag; vagyonos
tettleges mn ◊ valóságos; tényleges
te-tu mn ◊ tegező viszonyban levő; pertu
tetűfű fn ◊ szarkalábfélék közé tartozó lilaszín virágú évelő növény, amelynek magvából tetű és más élősködők elpusztítására használt kenőcsöt és port szoktak készíteni
tettje fn ◊ derviskolostor
teuton fn ◊ és mn ◊ német
◊ ókori germán törzs, ennek tagja
tév fn ◊ tévedés; hibázás
tvédez ige ◊ ide-oda, erre-arra téved; bolyong; tévelyeg
◊ <szem, tekintet> vmely lelkiállapotban (ábrándozás, búsulás, félelem, ijedtség stb.) cél nélkül ide-oda irányul; cikázik
téveg fn ◊ labirintus; útvesztő
tévehedlik ige ◊ eltávolít; eltávolodik
◊ eltéved; elkeveredik
◊ eltéved; melléfog
tevékcseke fn ◊ lárma
tévely fn ◊ labirintus; útvesztő
◊ eltévedés; eltévelyedés
◊ elmebaj; elmezavar; téboly
tévelyít ige ◊ tévútra vezet; tévedésbe visz
tévélykert, tévkert fn ◊ útvesztő; labirintus
tevepárduc fn ◊ zsiráf
téyeteg mn és fn ◊ bizonytalankodó; habozó
◊ imbolgyó; billegő
◊ könnyen tévedő; félrevezethető
◊ téves irányba vezető
◊ tévű
tevő¹ fn ◊ kemencének vályogból való, odatámasztható ajtaja, borítója
tevő², tévő fn ◊ az a személy, aki a kártyajátékban v. egyéb szerencsejátékban bizonyos mennyiségű pénzt tesz vmelyik kártyára, tételre
text fn ◊ textus; szöveg
textus fn ◊ előszóban elmondott v. leírt szöveg
◊ beszéd gondolatmenete
téz ige ◊ vkit bizalmasan „te”-nek szólít; tegez
tézis fn ◊ <iskolában:> vmely megoldandó, kidolgozásra váró feladat, tétel
◊ versmérték ütemének gyenge, vagyis hangsúlytalan része
tézsla, tézsola fn ◊ az eketaliga v. a borona elé akasztott rúd, amely mellé az igás állatot fogják
◊ pótrúd a négyes, hatos ökröfogatnál
tiara fn ◊ fejdísz; pápai morona
tibet fn ◊ finom gyapjúszövetfajta
tibláb ige, mn ◊ és hsz lásd tébláb
tiblábol ige lásd téblábal
tidó¹ fn ○ egyetlen rugalmas levélből, nyírfahéjból v. cseresznyefahéjból álló hangszer, amelyet zajkeltésre v. akár dallamjátszásra is használnak
tidó² fn ○ mécs; méces

tingany fn ○ zsírolfasztó lábas
tigrislió fn ○ zebra
tik¹ fn ○ tyük
○ kakas

 tik² nm ○ ti
tikácsol ige ○ fuldokolva köhög; fulladozik
tikázs fn lásd tyúkázs

tikázsik ige lásd tyúkázsik
tikborító fn lásd tyúkborító
tikfagatya fn ○ magaszötte durva vászonból készült, megkeményített, hamuval, zsirral kikészített nadrág
tikfi fn ○ csibe; kiscsirke
tikkad ige ○ <kohögő ember> fullad
tikmony, tikmon fn ○ tyúktojás
tikog ige ○ fuldokolva köhög; fulladozik
○ vihog; vihorászik
○ zokog; sir
tikol ige ○ fuldokol; fulladozik
tikól fn ○ tyúkől
tikszem¹ fn ○ tyúkszém
tikszem² fn ○ napos, fűves, köves lejtőköén, homokbuckákon gyakori évelő mérges növény, amelynek levelei keskeny szálúak, és amelynek nagy, sárga virága van, hajtásait a gyógyszeripar felhasználja; hérics
tikszó fn ○ kakasszó
tikületetés fn lásd tyúkületetés
tilalmas mn és fn ○ olyan, ami tilalom alá esik; tilos; tiltott
○ tiltott v. védett hely, főleg az erdő v. legelő v. más része; tilos
tilalmaz ige ○ vmit tiltottnak v. tilosnak nyilvánít

tilalom fn ○ tiltott terület; tilos

tilalomfa fn ○ <rendszerint útszélén, be- és átjárónál> vmely tilalmat jelző oszlop, köve v. kereszt alakban összerönt fa

tilángli fn ○ tüll; hálószövet; fátyolszövet
○ olesz ruhaszövet

tilinkó fn ○ kisebb furulya
○ aranynyi hosszú, zengye faágy hajából készített fútyülő, sip
tilinkomadár fn ○ galamb nagyságú, horgas csőrű, erős karmú, hátan agagyvörös, hasán sötét foltokkal tarkított világos színű ragadozó madár; vércse
tiló, tiloló fn ○ a kender és len törésére és tisztítására általánosan használt, egykarú emelő módjára működő eszköz
tilol ige ○ <kendert, lent> erre használatos eszközzel, a tilóval megtör, és a pozdorjától, hulladéktól megtisztít

tiloszk ige ○ tilt; megtilt
○ tartózkodik vmitől
til-túl hsz lásd tél-túl
timár fn ○ hüerbirtok; adománybirtok
timár fn ○ nyersbörnek ásványi sokkal (timsóval, csersavaval, könysával stb.) való kikészítését foglalkozásszerűen végző szakképzett iparos; csereszvarga

timárcser fn ○ < a timár-, ill. a szörmeiparban> a bőr kikészítésére, puhítására való, különféle anyagok oldatából álló le; csáva
timon fn ○ hajóbirtom

timpanorál ige ○ összekever; összevegyít
timsó fn ○ borotválkozásokra az esetleges vérzés elállítására, a vágás összhúzására használt anyag

tinktúra fn ○ felaprított gyógynövényekből v. ritkán állati alapanyagokból készített gyógyszer
○ tinta

 tinmagatok nm ○ önmagatok
tisztok, tintuk fn ◊ vékony, hálószerű pamutszövet; finom szövészű kelme; fátyolszövet
tiny fn ◊ magas karókerítés
tipereg ige ◊ toporog; topog; tipeg; tipeg-topog
tipográfia fn ◊ könyvkészítő műhely; nyomda
tipográfus fn ◊ nyomdász
tippad, tippan ige ◊ ragacsossá vállik
tiprédik ige ◊ topog; dobog
	◊ ◊ <élőlény> vh, vmiben, vkin hosszan, többször szándékosan tipor
tipusebéd fn ◊ <az üzemű étkezés megszervezése előtt> a vendéglőkben és étkezőkben hatóságilag kiutalt nyersanyagból készített, s a dolgozók számára heti előfizetés alapján olcsó egységűen kiszolgált ebéd
tíráda fn ◊ monológ
tirannizál ige ◊ önkényeskedik; zsarnokoskodik
tirannizmus fn ◊ elnyomás; tekintélyuralom; zsarnokság
	tirannus, tiran fn ◊ diktátor; önkényű; uralkodó; zsarnok
tírakis1 fn ◊ szlovák, különösen Nyíregyháza környéki szlovák népcsoport
tírak2 mn ◊ tökéletlen
tiszt fn ◊ hivatali hatáskör, munkakör; hivatali rang, tisztség
	◊ hivattalal, ranggal, szereppel, általában vmilyen minőséggel együtt járó kötelesség, feladat
	◊ hivattalt, rangot, tisztséget viselő személy
tisztba fn és mn ◊ <rendserint birtokos jelzés kapcsolatban:> vminek a tiszta, szennyezetlen rész
	◊ ◊ <lámpán, nádasban> sik víz, róna
	◊ ◊ olyan <birtok>, amely nincs megterhelve adóssággal
tisztaszoba fn ◊ <főleg falusi házban> az az általában utcára néző szoba, amelyben nem szoktak tartózkodni, hanem állandóan tisztán áll, és olyan vendég fogadására használják, akit különösképpen meg akarnak tisztelnii
tisztátlan mn ◊ nemkíváncsatos elemeket tartalmazó, szennyezett <anyag>, szabálysos v. szokásos formájától eltérő <jelenség>; nem tisztta
	◊ romlott; erkölcselten
tisztáz ige ◊ <vagyont> a ráírt terhektől megszabadít

tisztetel ige ◊ foglalkozásának, rangának, társadalmi állásának megfelelő címén és nevén szólít vkit

tisztelendőség fn ◊ <katolikus pap ünnepélyesebb megszólításaként v. megnevezékésként>

tisztelétes mn ◊ tiszteletet érdemlő; tiszteletet keltő

tiszteléti mn ◊ tiszteletbeli; címzetes; névleges

tisztelkedik ige ◊ üdvözöl; fogad; köszönt
	◊ diceksek, nagyzol

tisztasz ◊ olyan <személy>, aki jellemével, magatartásával, megjelenésével, korával tiszteletet érdemel
	◊ ◊ olyan <dolog>, amely kora v. egyéb tulajdonságai miatt tiszteletet, megsbecsülést érdemel
	◊ ◊ megszokott; szabályszerű; tiszteletben tartott
	◊ ◊ a kürlőményekhez képest megfelelő; kellő; illő

tisztesít ige ◊ tisztel; tiszteletben tart

tisztesség fn ◊ tiszteletet keltő, parancsoló állapot, tisztség, hivatal, rang

tiszteljogasza fn ◊ vmely katonatiszt mellé személyes szolgálatételre beosztott legénységi államánynak, rendfogkozat nélküli katona; legény; cscskás

tiszttívő fn ◊ orvosság; orvosszer; hasjatősszer

tisztiügyészn fn ◊ <a várósi, ill. a megyei igazgatásban> jogtanácsosi hatáskört betöltő tisztskviselő

tisztolat fn ◊ tisztalet
	◊ ◊ tisztaleti módi
tolvajkodik ige ◊ goszskodik; heccelődik; mőkázik
tolvajkulcs fn ◊ nem túl biztonságos zárat nyitó eszköz; álkulcs
tolvajol ige ◊ <tolvaj módjára> ellop vmit; eltulajdonít
tolyakas fn ◊ teknősbéka
tom1 fn ◊ lakoma; vendégség
tom2 ige ◊ tóm; kitölt
  ◊ tol; taszít; nyom	
tomb1 ige ◊ ugrál; szökdél
tomb2 mn ◊ gyerengeelméjű; együgyű; buta
  ◊ meggondolatlan
  ◊ fiatal; tapasztalatlan; járatlan <az udvari műveltségben>; tanulatlan
tombác fn ◊ csónakszerűen kivájt fatörzs, amelyen a vízimalom áll
  ◊ kapufélfa; faoszlop
tombás fn ◊ énekmondó; mulattató
  ◊ énekkes asszony <halottvirrasztásnál>; siratóasszony
tombol ige ◊ vigad; mulat; dorbézol; táncol
  ◊ ugrál; szökdél
  ◊ <állat, különösen ló> dobog, toporzékol
tomp fn ◊ állat hátsó combjának felső, domború része
  ◊ csipő; far
tompa mn ◊ nehéz felfogású; ostoba
  ◊ közönyös; fásult
temporafna ◊ erős kiemelkedés a combcsont felső végén a csipő és a farcsont között; tempor
  ◊ csipő; derék; tempor
tompos mn ◊ széles csipőjű
tomus fn ◊ kötet
tón fn ◊ tónus; hanghordozás; modor
tong fn ◊ hordó <olaj, puskapor, hering, mész stb. tárolására>
tonka1 fn ◊ fából készült, lyukacsos ládaszerű csónak, amelyben a halászok a kifogott halat elevenen tárolják
-tonka2 fn ◊ életlen; tompa, hegyetlen
tonna, tonnácska fn ◊ hordó v. nagy, hordóserű edény
tonzúra fn ◊ egyes katolikus szerzetesrendekben a papok jellegzetes hajviselete a fejtető hátsó felén nyírt kerek, kopasz föltal
tonya, tonyhó mn ◊ lusta; lomha; esetlen; tunya
  ◊ gyáva; félénk; ijetős
top1 fn ◊ lépés
  ◊ lábnyom
  ◊ a lábjel alsó része
  ◊ láb
  ◊ a disznó hátsó sonkája, ill. a comb vastag húsa
top2, topp1 ige ◊ <nehézkes lépéses> egyet lép
top2, topp2 msz ◊ <járó gyermekekhez intézett felszólításként> állj meg!, guggolj le!
  ◊ <személyhez, különösen nehézkesen mozgó személyhez, felszólításként, hogy lassabban járjon v. álljon meg>
topa mn ◊ tompa; életlen
  ◊ hibás, beteg, torz <lábú> (pl. lúdaltalpú, nagy, széles lábú, csámpás, bokában görbe, pókos stb.)
  ◊ olyan <személy>, akinek lábféje, kézfje v. ujjai hiányoznak
  ◊ sánta, bicegő v. nehéz, esetlen járású <személy>
  ◊ ügyetlen, gyámtalan, esetlen v. fejetlen <ember>
topán1, topánka fn ◊ bokáig érő rövid szárú cipő
  ◊ kicsi, finom, könnyű, föleg gyermekek- és női cipő; cipőcske
topán2 fn ◊ katonai és német más egyensapka bal oldalán hármasával viselt sujtásszerű disz
toplakodik ige ◊ pletykál; trécsel; tereferél
toplica fn ◊ sáros pocsolya; locspocs
topoly, topolya fn ◊ nyárfa, főleg fehérfélyárfa
topor fn ◊ kis kézi balta
toporján, toportyán, toportyánféreg fn ◊ farkas
  ◊ medve
tor fn ◊ több-kevesebb résztvevővel folyó, bőséges v. ünnepélyes evés-ivás; lakoma
torbágy fn ◊ domb; halom
torf fn ◊ tőzeg; turfa
torha1 mn ◊ puha; lágy; pethyűdt
  ◊ korhadta; malló; törékeny
torha2 fn ◊ iszap
torkolat fn ◊ <üveg, cső> szája; torka
torl, torlik ige ◊ kihány; kiokád
torlad ige ◊ összetorlódik; tornyosul
torlat3 fn ◊ törmelékeknek felgyült halmaza, melyet szél v. víz hordott össze; torlasz
  ◊ összetorlódott anyag
  ◊ vmely ércnek folyó v. tengervíz által összehordott telepe, lelőhelye
torlat2 fn ◊ megtorlás; bosszúállás
torlatlan hsz ◊ anélkül, hogy megtorolta volna vki; bosszulatlanul
torlik ige ◊ torlódik; összetorlódik
torló fn ◊ és mn ◊ felszabadított szolga; dusnok
torn fn ◊ torony
tornács fn ◊ verandaszerű előtér; előcarnok
  ◊ falusi házak folyosóhoz hasonló, fedett külső része
  ◊ erkély
tornáczőrző fn ◊ ajtónálló; portás
tornaing fn ◊ tornatrikó; mez
tornaklub fn ◊ sportegyesület; sportklub
tornászat fn ◊ testgyakorlás; torna
tornir fn ◊ lovagi játék; harci játék
tornir fn ◊ lovagjáték; vetélkedés
torniszter fn ◊ borjúbömből készült katonai hátiibörönd; borjú
tornyos mn ◊ és fn ◊ hosszú; egyenes; magas
  ◊ alakjával toronyra emlékeztető, toronyhoz hasonló
  ◊ négy oszlopon nyugvó, lapos v. csúcsban végzödő mennyezettel ellátott ágy; párnával, dunyával magasan felraktott, feltonyrózt ágy
tornyoz ige ◊ <hajat> toronyra emlékeztető alakúra fésül
torok fn ◊ a boglyaakemencének a búbjá és a fal közé eső, a kemence nyilásához vezető része
torokbaj fn ◊ emberen, állaton> a légző utak nyálkahártyáján sárgásszürke, hártyaszerű izzadmányt okozó, súlyos tünetekkel járó, heveny, fertőző betegség; diffféria; torogyik
torokbúb fn ◊ gége
torokhang fn ◊ gégehang
  ◊ a szájadás hátsó részén, a garatüreg táján képzett másalhangzók és a h-féle hangok közül vmelyik (pl. a magyar „g”, „k”, „h”)
torol ige ◊ halmozo; felhalmozo
  ◊ töm; tölt
  ◊ hangot kibocsát magából
toromba fn ◊ egy marok bán, amelynek fényénél éjszaka halásznak v. rákásznak
  ◊ a háztető csúcsa nádból, szalmából
  ◊ házfésedéshez használt zsúp, azaz összekötött szalmacsomó
torongy1 fn ◊ egyfajta fekély, különösen a végbélben, a külső nemi szerveken
  ◊ belső részek, belek
torongy2 fn ◊ gyermek; fickó
toronkász mn ◊ ingadozó; ide-oda mozgó, billegő
toronkasz fn ◊ <sakkjátékban:> bástya
toroz ige ◊ vmilyen alkalomból rendezett lakomán, toron, mulatságon részt vesz; tort ül
  ◊ halotti tort ül, azon részt vesz
  ◊ disznótorban vesz részt
◇ <kezdetleges műveltségű népeknél> a szokásos áldozat alkalmával a megölt állat húsából rendezett lakomán, ünnepli szertartáson részt vesz, vigad

torpad ige ◇ horpad; belapul; benyomódik
tortáta fn ◇ torta
tortúra fn ◇ kinvallatás; kínzás; kínpad
    ◇ győtrelem; kinszenvedés
torz mn ◇ torzonborz; borzas; kuszált
torzkép fn ◇ álarc; maszk
torzonkodás fn ◇ ellenállás; szembeszegülés
torzonkodik ige ◇ zsörtölődik; mérgelődik; torzszalkodik
torzrajz fn ◇ karikatúra
tosz, toszik ige ◇ vhová tesz, rak
    ◇ tol; taszít; lök
    ◇ <durva szóhasználatban:> férfi közösül vkivel, baszız vkit
töszt mn ◇ pohárköszöntő
tót fn és mn ◇ szlovák

totojgat ige básd tutujgat
tótépa fn ◇ a napraforgóval rokon, ritkán takarmánynak termelt, de vadon is tenyésző évelő növény, amelynek körte alakban megvastagodott gyökergumóval vannak; csicsóka
tott hsz ◇ valóban; bizony; úgy van
    ◇ akkor; azután
tótugrás fn ◇ könnyen megvalósítható; kis dolog
tótumfaktum, tötumfák fn ◇ olyan személy, akire vmely kisebb közösségben mindenféle elintéznivalót rá lehet bízni, aki a legkülönfélebb munkákra felhasználható; faktótum
    ◇ víkinek a bizalmi embere, jobbkeze, mindenenese
    ◇ olyan személy, akitől vmely szervezett közösségben a legtöbb függ, aki kezében tartja az ügyek irányítását
totya mn ◇ nagy, széles fenekű, nagy öblű <faszék, edény>
    ◇ nagy ülepű <személy>
    ◇ lassú, nehékes, öreges mozgású, járási, totyakos <személy>
    ◇ ügyetlen; ügyefogyott; együgyű
tottyan ige ◇ vmi lomlán, nehézkessen, lustán v. fáradtan a földnek ütödik, csapódik
tova hsz ◇ egy kissé távolabb helyen; ott
    ◇ <távolsgágot, időtartamot, időpontot, számot, mennyiséget jelentő szó, kifejezés előtt:> körülbélül
továbbad, továbbat hsz ◇ távolabb helyen v. hely felé
    ◇ egy idő múlva; később
    ◇ még egy darab ideig; tovább
    ◇ továbbá; azonkívül
tovacső fn ◇ távcső; látcso; messzelátó
tőzni fn básd dözni
tő fn ◇ alsó vég
    ◇ szőlőtőke
    ◇ torkolat
tőfn ◇ tő

többes fn ◇ az a mennyiség, amely az illető másik mennyiséggel maradék nélkül osztható; többszörös
többet hsz ◇ többé
    ◇ <állító alakú kérdésben, közlésben:> a kérdés, közlés, a beszéd időpontja után még máskor is
többit ige ◇ kiegeszít; szaporít, többszöröz
többszöröz ◇ ige ◇ többször megismétel

többlől ige ◇ növekedik; növekszik; szaporodik
tóc fn ◇ agyagból, földből, vályogból a ház előtt rakott ülőke
    ◇ <karzaton, folyosón, erkélyen, ablakon> párkányféle szerkezet, amelyre könyökölne lehet; könyökől
    ◇ kemencepadka
    ◇ polc; deszkapárkány
tőcik fn ◇ alacsonya fűrészelt fatönk
    ◇ agyagból, földből, vályogból a ház előtt rakott ülőke
tőcike, töcke fn ó ház előtti pad
töfög ige ó <jármű, főként autó> pőfög
tőcsik fn ó tűzihely
tődes ige ó megszúrós; megszurkál
tődesik ige ó szúródik; fűródik
tögy fn ó tögy

tögyel ige ó <bőre szabott ruha> tögyszerűen bugyot vet, lelög, lecsüng vkiről

† tökcsitára fn ó a lantfélék családjába tartozó, kis testű, hosszú nyakú, pengetős hangszer; tambura

tőkedinnye fn ó görögdinnye
tőke fn ó kidöntött, kivágott fának a talajban maradó része a gyökerek nélkül, amely egészben v. széthasagatva tüzelőnek való

† a kivágott fa földből kiálló darabja; tönk
† vastagabb fa törzséből levágott, rendszerint henger alakú, tömör rész, amelyen különféle munkafolyamatokat végeznek; tönk

† méhkas
† henger alakúra fűrész formát mint kivégzőeszköz
† ostoba, durva, érzéketlen, nehézkes ember; tuskó

tőked1 ige ó akad; ütközik vkibe
† fűródik vmibe
† beleküld vkibe

tőked2 ige ó <nap> süt, tűz, világít

tökéll ige ó szür; döf

tökéllet fn ó tökély; tökéletesség

tőkeszt ige ó fűr, szür, akaszt vmibe

tőkfőlők, tökkalap, tökkolop fn ó <vmiány oktalan v. csasci dologért> tréfásan megrótt v. általában megbocsátatóan butácsa gyermek

tőkgolyó fn ó here

tőkit ige ó megkincs; meggyőző
† fegyverrel támad, pusztít, tönkretesz

tőkkáposzta fn ó tőkfőzelék

tőkkent ige ó elrejt; eldug

tőkkobak fn ó felébe vágott, belétől megismerődött és megszáradt tők kemény héja, amelyet vminek a tartójaként használnak
† nehéz felfogású, ostoba ember feje; tököf

tőkkolop mn ó fajankó; ostoba ember

tőkmagazcsoók fn ó kisfű; fiúcska

tőkös1 mn ó nagy szemű <gyűmölcs>

tőkös2 mn ó olyan <madár>, amelynek még csak sarjadzó tollai vannak, tollasodni kezdő; tokos

tőkös3 fn ó heresérves

tőkösdés fn ó az a kóros állapot, hogy a test vmely üregében levő szerv (pl. here) az üreg falán kisebb-nagyobb mértékben kitűzemkedik; sérv

tőkösség fn ó heresgulladás; heresév

tőksi mn ó ostoba; tudatlan; buta

töl fn ó tölgy; tölgyfa

tölt1 ige ó <teret, helyiséget> telivé tesz azzal, hogy nagy számban megy oda v. vmit nagy számban hagy ott; fokozatosan megtölt

tölt2 mn ó telt

tőltekésik ige ó táplálkozik; eszik

tőltélék fn ó bomba belsejébe helyezett apró, éles v. hegyes vasdarabok, amelyek robbanáskor szétrepülnek

tőltény fn ó előtöltő tűzifegyverek töltése

tőlténtartó fn ó tőlténtárska

tőltés fn ó előtöltő tűzifegyver csövébe tőltövesszővel belevert robbanóanyag, fojtás és lövedék együttvéve

tőttike1, tőttike2 fn ó kisebb, kádhoz hasonló faedény, amelynek fenekén lyuk és ehhez csatlakozó, kiálló cső van, s a hordó felső nyílására helyezve a must v. bor betöltésére használják; léhő
töltik², töltik² fn ♦ szólóelelélbe, esetleg más növény erre alkalmas nagyobb levelébe töltött, rizsból és darált húsból álló, savanykás lével táltalt, némileg a töltött káposztához hasonló étel
töltött mn ♦ töméssel hízlalt <állat>
töltővessző fn ♦ előtöltő tűzifegyverek töltéséhez használt s fából v. fémából készült vessző
töltöz, töltözik ige ♦ falt: nyel; teletömi magát
töm ige ♦ <vmely kötött v. szövött anyagon, különösen ruhadarabon a lyukas részt> beszövi, szövéssel eltünteti; stoppol
tömeccs¹ fn ♦ molekula; részecske
tömeccs² fn ♦ az az anyag, amellyel tömitenek vmit; tömités; fojtás
tömény¹ fn ♦ egy fajta, főleg Arábiában és Kelet-Afrikában tenyésző fa kérgéből nyert sárgásvörös színű gyanta, amely hevítéskor sűrű füstöt és kellemes illatot áraszt; tömjén
tömény² fn ♦ tízezer katonából álló sereg
tömény³ mn ♦ nagyon sok; reneteg
töményezér fn ♦ egymillió
tömérdek mn ♦ roppant nagy; hatalmas
♦ vaskos; tömzsi személy
tömkeleg fn ♦ fával, bokrókkal, bozótál sűrűn benőtt v. beültetett, zegzagos, tekervényes utakkal behálózott terület, hely, kert, ahol könnyű eltévedni, ill. ahonnan nehéz kitalálni, kijutni; ütvesztő; labirintus
tömít fn ♦ <dudából> rendszerint keskésbőrből készült fűjtató zsák, <orgónában> fűjtató szerkezet
♦ felfuvkollott ember
♦ ízásos, részeges ember
tömölcs fn ♦ börtön; fogda; zárka
♦ szük hely, amelybe vki be van szorítva
♦ a varsának mint népi halászóeszköznek az a része, amelyben a hal fogva van
tömlöctartó fn ♦ tömlőcbe a rabok öre; börtönör
tömlősip fn ♦ duda
tömőfa fn ♦ nyeles, súlyos, zömök bunkó, amellyel a földet, a murvát döngölik, tömítik
♦ rúd, amellyel vmely tárgyat vmilyen üregbe tömnek
tömpamuk, tömpamut fn ♦ stoppolásra használt pamutfonal
tömør mn ♦ alacsony és széles, vastag <épület>; zömök
tömörud fn ♦ fából készült, egyik végén szélesebb v. elszélesedő rúd, melyet a régi gyártmányú puskák, ágyúk golyóval való töltéséhez használtak
tömörzsök, tömörzsi mn ♦ zömök; tömzsi
tömött mn ♦ kőpócós termetű, zömök <személy, test>
♦ tömören fogalmazott, kevés szóval sokat kifejező <stílus>
tömpe mn ♦ igen alacsony; törpe
♦ kissé pisze, vastag <orrú>
tömsz fn ♦ szőr v. gyapjú tömörítését végző szerkezet
tönkő fn ♦ karó; tőke; fatuskó; fatönk
♦ növényszár
tönköly, toenköl fn ♦ sovány földben is megtermő búzafajta
tönkrejút ige ♦ <intézmény, vállalkozás, birtok> a pusztulás, megsemmisülés állapotába jut; tönkremegy
töpkg ige ♦ összefonóad; megszaszló dik
♦ összesugorodik; ráncossá válik
♦ fogyatkozik
tööpürc, tepürc, tööpört fn ♦ zsir olvasztása során az apró darabokra vagadt szalonnának v. hajnak összesugorodott, összetörödött maradványa
♦ <száz szélén> sőmör, azaz a bőrön csoportosan jelentkező apró hölyagok
♦ <megszöltésképpen v. kedveskedve> fejlődésében rendellenesen visszamaradt v. felűnően kis termetű gyerek
tööpürtys, tööpürtős mn ♦ olyan <ajak, szág>, amin kiütés támadt
tööprendzkd ige ♦ hosszasan gondolkodik; töpreng
tör ige ♦ <várfalet> ágyúval v. más eszközzel (pl. faltörő kossal) rombol
tör fn ♦ lyukasztó eszköz; ár
♦ hurok; kelepce; csapda
♦ egérfogó
tőrdel ige ◊ <a szavakat nehezen, szaggatottan kiejtve> mond vmit
tőrdélék fn ◊ letört, leszaggatott darabok
tőredék fn ◊ hiánys; hibás

tőredékeny mn ◊ olyan, ami könnyen, hamar eltörik; törékeny
◊ karcstú v. vékony csontozatú, gyenge, testi fáradalmakat, megeröltetést nehezen elviselő v. ezt a látszatot keltő; törékeny
◊ mulandó; gyorsan pusztuló; rövid ideig tartó; gyarló
tőredékes mn ◊ apróbb részekben levő; tőredékekből álló; darabokra oszott, tört; tőredeszett
tőredelem fn ◊ testi tőrödés; fáradtság
◊ búnbanát; lelkismeret-furdalás; megbánás
tőrek fn ◊ gabonaszár és kalász tőrmeléke, amely csépléskor keletkezik; tőredék
◊ trágya

tőremora fn ◊ törmelék; hulladék

törs fn ◊ <bőrön> dörzsölés, horzsolás folytán keletkezett hőyag v. seb; feltörés
◊ nyom <az úton v. a hóban>
töret ige ◊ ostromol; ágyú <várat, várfalat>
törehetetlen, tőrhetetlen mn ◊ minden ostromot, támadást kiálló; bevehetetlen

tőrjék fn lásd terjék
tőrköly fn ◊ gyümölcsök, magvak v. méj sajtolása alkalmával visszamaradt szilárd anyag, mag, gyümölcshej
◊ pálinka

tőrlejt ige ◊ alkot; készít
◊ irodalmi művet, verset fogalmaz; írást szerez
◊ csiszolással alakit, farag
◊ küzdelmet folytat

tőrleszkedik ige ◊ <macska> mosakodik, mosakszik

tőrleszt ige ◊ eltöről; megszüntet

tőrnyő fn ◊ hitvány, semmirekellő ember
◊ haszontalan állat
◊ fejletlen, idomtalan testalkat

tőr fn ◊ kender tőrésére használt eszköz; tiló

tőródés fn ◊ bánat; gyötrelem; kinszenvedés
tőrödik ige ◊ vmi miatt bánkódik, tépelődik, emészti magát
tőrök fn ◊ vaskosabb, heges eszköz szűrásra, lyukasztásra, kukoricamorzsolásra, kötés kiolódására stb.
tőrökbors fn ◊ paprika
tőrökbúza fn ◊ kukoricá; tengeri
tőrökfarkas fn ◊ hiéna

tőrökkobak fn ◊ padlizsán; tojásgyümölcs
tőrökkonty fn ◊ kendenől csavart fejfedeő; turbán
tőrökköles fn ◊ rizs

tőrökkparadicsom fn ◊ padlizsán; tojásgyümölcs
tőrökrőka fn ◊ sakál

tőröksíp fn ◊ kladírozóhoz hasonló, de nagyobb, öblösebb hangú régi magyar füvőhangszer; tárogató

tőrökszilva fn ◊ datolya

tőrölomszett, törülomszett mn ◊ olyan <személy v. dolog>, aki v. amely eredetét, népe tulajdonságait, jellegét világosan, nagyon érzékelhetően mutatja; eredeti; tősgyökereś; Ősi
tőrölo fn ◊ konnyharuha
tőrott mn ◊ olyan <hang, szín>, amely eredeti tisztaságát elveszettette; erőtlen; színtelen
◊ kimerült, töröldött <ember, emberi szervezet>
tőröz ige ◊ <állatok> csapdával, kelepécével v. hurokkal megfog

törpebirtok fn ◊ olyan, rendszerint 5 holdnál nem nagyobb birtok, amely tulajdonosának (és családjának) a megélhetését nem biztosítja
törpít ige ◊ testileg v. szellemileg, ill. erkölcsileg törpévé tesz vkit
történész fn ◊ történetíró

történet fn ◊ vakors; véletlen

történetből hsz?? ◊ véletlenül
történetes mn ◊ előre nem sejtett v. nem tervezett; véletlenül adódó, történő
◊ történeteket tartalmazó, azokkal foglalkozó
◊ történésekben gazdag; változatos
történik ige ◊ megesik; végbemegy
törvény fn ◊ jogtudomány; jog
◊ jogi tanulmányok v. olyan iskola, ahol jogot tanítottak
törvénybíró fn ◊ büntető bíróság tagja; bíró
◊ a községi előljáró (bíró, öregbíró) helyettese, akit a községi képviselőtestület meghatározott időre
választott meg
törvényfa fn ◊ akasztófé; bitófa; bitó
törvényház fn ◊ bírósági épület
törvénykezik ige ◊ pert folytat vki ellen; pereskedik
◊ <jogi hatóság> bírói jogot gyakorol, törvényes eljárást folytat; bíráskodik; itélkezik
törvénylátás fn ◊ igazságszolgáltatás; itélkezés; bíráskodás
törvénylátó mn ◊ és fn ◊ bírósági tárgyalással, itélkezéssel kapcsolatos, erre kijelölt
◊ a bíróságdalban, itélkezésben részt vevő személy; bíró
törvénynap fn ◊ panasznap; bírói tárgyalásra kitűzőtt nap
törvényéset, törvényeszt felülító; v. ÚJSZ<b><i>sad</i></b>
törvényesztéken fn ◊ törvényesztési ügyvéd
◊ a bírósági bíróságban, ügyvéd
◊ olyan eszköz; eljárás alkalmazása, amellyel félevezetnek, vmibe beugratnak vkit
törzs fn ◊ vmely családnak, nemzetségnak az ősapja; apa
törzhangsor fn ◊ előjegyzés nélküli hétfők házszemély
törzskar fn ◊ <XIX. század közepéig> vezérkari v. vmely ezred törzstisztjeinek összessége
törzsök fn ◊ és fn ◊ fatörszs; törzs
◊ <bizonyos magasságban való átvágás, elfürészletés után> a talajban hagyott fatörzs
◊ nép; törzs
◊ család; nemzetség
◊ fő része, törzse vminek
◊ zömök; vaskos
törzsökös mn ◊ vmely nép törzsét, magvát alkotó réteghez tartozó, belőle származó <személy, csoport>; tösgyőkeres
◊ régóta megszokott; állandó
törzsökösfn ◊ alapszó v. szótó
tőszomszéd fn ◊ közvetlen szomszédság; tőszomszédság
tőteszt ige ◊ röresít; hozzárögzít
töltike fn ◊ lásd tőltike
tövel-hegyel hsz ◊ szörnyű rendeltőségben; összevissza
töveszt ige ◊ átszűr; átver
tövik ige ◊ szűr; dőf
◊ belefőrüdik; beleeszűrődik; behatol
◊ beleesítőppad; beleesztét; belerögződik
◊ rögzít
tövisk fn ◊ olyan körös szárú v. cserjeszerű növény, különösen kiszáradt állapotban, amelyen tövisek vannak; tövis
◊ szaruból való szürös képződmény némely állat bórén; tüske
töviskesdisznó fn ◊ sündisznó
tözeg fn ◊ nagyobb téglalap formába taposott, szárított, érett trágya, mellyel egyes vidékeken, főként az
Alföldön fűteni szoktat
tözög ige ◊ mozgolódik; nyugtalankodik
tözs, tözslet fn ◊ kereskedés; kereskedelem
tőzsdr fn ◊ hivatásos kereskedelmi közvetítő; alkusz
tőzsér fn ◊ kereskedő; marhakereskedő
tőzsérkedik ige ◊ tőzsérként, kereskedőként működik; kupeckedik; kereskedik
tracs, traccs fn ◊ női terefare; fescsegés; pletykázás
tracska fn ◊ négy sarkán szalagpánt kötővel elláttott, kisméretű, négyszögletes vászondarab ételhordó faszakéz szállításához
trándor fn ◊ arannyal átszőtt szóvét
trafik fn ◊ dohányáru
trafikál ige ◊ beszélget; fescseg; trécsel
trág fn ◊ két párhuzamos rúd, középen létraszerűen elhelyezett fogakkal, vesszőfonásos v. deszkázott rakfelülettel, amellyel követ, téglát, váyogot v. trágyát hordanak
tragacs fn ◊ rendszerint egykerekű, lécekből összeállított, két fogóval és két lábbal elláttott, lapolos rakfelületű teherzállító eszköz
trágy fn ◊ és mn ◊ házaló kereskedő
◊ szemfényszeltő; komédias; vándorénekes
◊ csavargó; kóborló
tragika fn ◊ és mn ◊ tragikus szerepeket alakító színésző
trágya fn ◊ füszeres édesség; nyalánks; csemege
◊ füszer
trágyáz, trágyál ige ◊ <ételt> zsiroz, fűszerez; <zsírt, szalonnát, húst> rak főzelékre
◊ ékesit; csinosít
◊ meghint; megszór
trakta1 fn ◊ vendégnének ételletl, itallal való bőséges ellátása, bőkezű vendéglátás; lakoma
trakta2 fn ◊ tanácskozás állami ügyekben
◊ tanulmány; értekezés
traktál ige ◊ szól vmíről, elmond; megtárgyal; megbeszél
traktár fn ◊ tólcser
traktátum fn ◊ szerződés; egyezmény
trakttatus fn ◊ értekezés; tanulmány
◊ szerződés; egyezség
trakts1 fn ◊ egyházkerület
trakts2 fn ◊ vmely épületnek több helyiséget magában foglaló, egészet get alkozó része, szárnya; épületszármyn
tramvacka fn ◊ bukfenc
transcserol ige ◊ vagdal; szeletel
transzlátor fn ◊ fordító; műfordító
◊ a beérkező információt célszerűen átalakított formában továbbító berendezés
transzport fn ◊ vhová vitt, szállított, kisért embercsoport, csapat
trapезium fn ◊ trapéz
trapper fn ◊ ügetésre nevelt, idomított ló; ügető; hintőslo
trasziróg ige ◊ kijelöl; kimér; körülhatárol
travesztiia fn ◊ ismert irodalmi mű utánzata
travez fn ◊ fából v. fémblő készült erősítésre, alátámasztásra használt gerenda
trébel ige ◊ <ételt> domborúvá formál, kalapál
trébelny fn ◊ fém formálásához használt eszköz
tréfabelszéd fn ◊ csak tréfából és megnevevettetés szándékával mondott beszéd, amelyet nem kell komolyan venni
tréfadolog fn ◊ tréfának teknítható, komolytalan dolog, csekélység, semmiség
tréfaság fn ◊ tréfának teknítható, nem komoly dolog, cselekedet, viselkedés, beszéd; tréfadolog
tréfászó fn ◊ tréfs, tréfálkozó beszéd
tréffl mn ◊ a zsidó vallási etkezési előírásainak nem megfelelő; tiszta talan
tréma fn ◊ remegés; lámpaláz; féllem
trémázik, trémáz ige ◊ észrevehetően elfogódott; zavarban van; fél; lámpaláza van; szurkol
trén fn ◊ vonat
◊ katonai vonatszam
◊ a csapat egyik része, alakulata
◊ a vonatcsapat fegyvernemhez tartozó katona
tretina fn ◊ egyfajta adó, román jobbágyoktól beszolgáltatott állat
◊ a dézsma váltásádíja
tribunál fn ◊ törvényész; bíróság
tributárius mn ◊ adózó; adófizető; adóköteles
trigesima fn ◊ <1848-ig> a behozott v. kívüli áruk után szedett királyi vám, amely régebben korszakokban az áru értékének egy harmincadrésze volt; harmincad
trigónum fn ◊ háromszög
trilázs fn ◊ kerítés formájú alakfák
trinkelt fn ◊ borraló; jutt
triposz fn ◊ a delphoi jósok háromlábú széke
triumfál ige ◊ gyözelmeskedik; diadalmasodik
◊ diadált úl; gyözelmben, diadalában ujjong; győzelmét hivalkodik
triumfus fn ◊ diadalmenet; győzelem
triumvirátus fn ◊ az az uralmi forma, amelyben három férfi együttesen, egyenlő joggal gyakorlja a hatalmat, különösen a római köztársaság utolsó évszázadában
◊ vmely közérdékű cél érdekében együttműködő, közös tevékenységre egyesült v. választott három férfi együttese
triviális mn ◊ közönséges, útszéli, otromba, durva <megnyilatkozás>
trogloidita fn ◊ kezdetleges életkörülmények között élő barlanglakó v. ilyen módon élő észak-afrikai nép
◊ a fejlődésnek, haladásnak háttat fordító, maradi szemléletű személy
trokár fn ◊ speciális kés, amellyel a marha felülvödésakor megszúrják az állatot, hogy kijöjjenek belőle a gázok
trombita fn ◊ a fogatos postakocsik idejében> a postakocsinak kör alakúra hajlitott kisebbfajta kúrtje; postakürt
tromf, tronf fn ◊ megtorlás; bosszú; visszavágás
◊ előny; haszon
◊ döntő érv
◊ <kártyajátékon:> licitálás során v. más módon meghatározott szín, amely a többinél erősebb, minden más szint út; adu
tromfö1 ige ◊ <kártyajátékon:> tromfot, adut hív v. tromffal, aduval út; aduttoz
◊ visszavágó; visszavászol
trónrabló fn ◊ jogtalanul, törvénytelenül jogot, hatalmat gyakorló személy; bitorló
trónvillongás fn ◊ politikai harc v. fegyveres közdelem az uralkodói hatalom megtartásáért, ill. elnyeréséért, megszerzéséért
troszka fn ◊ köszén égetése után visszamarad, rögökké összeolvadt vöröses anyag, salak
trotty fn ◊ bő, bugyogós, lötyögős nadrág, ill. ennek lecsüngő feneke
◊ <főleg kisgyerekek esetében> szellet v. kaka
trottyos mn ◊ a gyengeségtől járni is alig tudó, ragyogant térdű, totyakos <férfi>
trottyosbanda fn ◊ zömében rézfűvő hangszerket, kisebb részben fűfűvőkat és dobot-cintányért használó hangszeres együttes; rezesbanda
trónye fn ◊ durva vászonból készült, teherrhordásra használt batyu
trúba fn ◊ a takaréktűzhely sütője
trubadúr fn ◊ dalnok; dalos; költő
trucc fn ◊ dac; makacság
truccos mn ◊ duzzogó; durcáskodó
trufa fn ◊ tréfa; csiny
trufás fn ◊ középkori mulattató
trupp, truppe fn ◊ színészek együttese, különösen vmely régi vándor szintársulat
◊ vándorcírcusz személyzete
◊ kisebb csapat; együttes; csoport
trücsök fn ◊ tücsök
tüsszent ige lásd tüßzent
tuba fn és isz ◊ galamb
◊ <később v. többször ismételve, gyakran kicsinyített alakjával együtt galambot hívó szó>
◊ <szerelmes férfi részről a kedves megszólításaként használt szó>
kedves fiatal nő

tubák, tohák fn ő szárított és finom porrá örölt dohány, amelyet a XVIII–XIX. században az orra felszíva éltvezet, s nagyokat tüsszentettek tőle; burnót
tubákol, tohákol ige ő orrába időnként tubákot, dohányt szív fel, ill. szokott felszívni, hogy tüsszentens

tubarózsa fn ő illatos fehér virágú, magas szárú, hagymás növény

◊ <a szerettet nő kedveskedő megszólítása:> rózsám!; galambom!
tubi mész ő <galambhívogató szó>
tubicza fn ő kis galamb; galambocska

◊ <fiatal nő szerelmes v. nagyon bizalmas megszólításaként>
tubus fn ő hengeres, cső alakú eszköz a hang felerősítésére; hallócső; szócső
tud ige ő képes ellene felhozni vmit

◊ <cselekedet> vKate a terhére számít, felró
tudákos mn ő tudálékos <személy>

◊ olyan <személy>, aki kuruvalással foglalkozik
tudatalványos

◊ tanult; iskolázott
tudományos
tudalom

tudásosasszony fn ő kuruvalással, gyógyítással foglalkozó nő; javasasszony

◊ rendszerint képesítés nélkül bábáskodó asszony

tudósítvány fn ő üzenet; értesítés; hír
tudválvű, tudválvő mn ő olyan <személy>, akiről mindenki tudja, hogy milyen v. mi

◊ már v. előbb említett <dolog, tény>
tuhad ige ő eltömödik; elzáróidik
tuhul ige ő feltőltődik; felhalmozódik

◊ <étellel> tömi magát; túlságosan sokat eszik
tuhaszt ige ő felhalmoz; feltőlt

◊ bedugaszol; eltöm
tukacs mn ő rövid, rendszerint kissé felfelé hajló hegyű, pisze <orr>
tukma fn ő szerződés; alku; egyezség
tukmál ige ő vmit ráfog vkire; vkit gyanúsít vmivel

túl fn ő a túlsó part; a túlsó terület
túlad, túlád ige ő <vmely űrmérték> szemes, darabos anyaggal tetőzött tölt v. rak tele

tulajdon¹ hsZ ő <hasonlítsában az azonos mozzanatok, részletek kiemelésére, az állítmányi részben:>
egészsen; valósággal; szakasztott
tulajdon² mn és fn ő vkre, vmire különösen jellemző, természetéből eredő; sajátos; sajátságos; egyéni

◊ tulajdonás; sajátság
tulajdonol ige ő tulajdonában tart vmit; birtokol
tulajdonul hsZ ő tulajdonképpen; igazából
túlállítás fn ő túlzás; nagyotmondás
tulec fn ő tarisznya
tündéveny fn lásd tündélevény
tündökletes mn ô olyan, aki, ami tündöklik; tündöklő; ragyogó; csillogó
tünelgô mn ô tünelény: mulandó
tümemény fn ô <felfokozódott igzalmi állapotban, beteges elragadtatásban v. álomban> vízióként v. álomképként, ill. képződésként megjelenő csodálatos látvány; látomás
ô ugyanilyen lelkiállapotban felbukkanó rendkívüli, különös, megdöbbentő alak, földöntúlnak gondolt lény, kísértet
ô <a történelmben, a társadalmi, a kulturális életben> vmely figyelemre méltó esemény, jelenség
ô vmely kor, idő sajátos jelensége, jellegzetessége
ô <az irodalmi, a művészeti életben> vmely időszerű esemény, jelenség, irodalmi, művészeti alkotás
ô a maga nemében ritkaságzárba menő, kivételesen nagy képességű, értékű, szépségű személy; fenomén
ô alakjával, megjelenésével, jellegével vmire emlékeztető tárgy
ô vmely nagyszerű, kiváló, ritkaságzárba menő irodalmi jelenség, dolog
tünet fn ô fantom; tümemény; rémalak
tüntetés fn ô feltüntést, figyelmet keltő szándékú cselekedet, magatartás, megnyilvánulás
ô feltüntést keltő hivalkodás vmivel; büszkélkedés; kérkedés
tüntüllû fn ô rezgombocska
tüpénz fn ô az a kisebb összeg, amelyet a férj a feleségének v. az apa a leányának ruházkodásra, pipérére, kisebb kiadásaikra rendszeresen ad
türedék fn ô köteg; csomag: göngyöleg
türeлем fn Ô békétűrés; türelem
türemedik ige ô lábadozik; javul; gyógyul
türe  fn ô türelem; békétűrés
tüřhetetlen mn ô türelmetlen; nyugtalan
türkôl ige ô szarvasmarha szarvával dőf
ô harcol; küzd; viaskodik
tüô  fn ô türelmes; békés; jámbor
tüôðzik ige ô gyürkőzik; nekilát
tüômfû, tüômölaj  fn ô békétűrés; türelem
türtet ige ô főken tart; visszatart; tűörtet
türtsirom fn ô a kankalinnal rokon, gumós, sötétöld, tarkán foltos levelű növény nemzetesének nálunk erdőkben vadon termő, igen illatos, lilás rózsaszín virágú faja; ciklámen
türül ige ô töröl
tüs fn ô tövis; tüske
tüsék fn ô gyik
tüske fn ô olyan kórós v. cserjeszerű növény különösen kiszáradt állapotban, amelyen tüsöké, ill. tővisek vannak
tüsôkésdísznô, tüskönc fn ô sündiszmó
tüskeszôlô fn ô zöldesfehér v. pirosas színű, savanykás izú, bogyó alakú gyümöles, amelyet főleg leves és mártás készítésére és a konzerviparban is használnak; piszke; pöszméte; egres
tüsök fn ô tüske
tüsténkedik ige ô türelmetlenkedik; türelmetlenül vár
ô tűnôdi; tőpreng; töri a fejét
tüszkôl ige ô trüskzhou; tüsszög
tüszô fn ô lô- v. marhabából készített, csatokkal, erszénnel ellátott, tenyérszéles fűrővô
ô az ezen levô, zseb formájú erszény ércpénz s más apróság tartására
ô õv; nadragószj
tüszôs mn ô tüsztôt, azaz csatokkal, erszénnel ellátott fűrővôt viselô <személy>
tüsszent, trüsszent ige ô <babonás vélekedés szerint> véletlen tüsszentésével mintegy megerősíti vikenek a kijelentését, állítását
tütû fn ô szeszes ital; itôka
tûz fn ô égetô fájdalom <a test felszínén, pl. gyulladásban>; láz
tûzôk ige ô tüvel varr, diszít
tûzék fn ô tőzeg; turfa
tüzélleg ige ô füstôlge; füstôtl
tűzélesztő fn ◊ erezés nélküli, tömött, nagyon kemény kvarc rendszerint kisebb darabja, amely acélhoz v. egy másik kovaköhöz ütve szikrat vet; tűzkő; kovakő
tűzellenőző fn ◊ fából v. fakeretre feszített vászonból készült összecsukható és hordozáható fal, a szoba tetszés szerinti részének ideiglenes elválasztására, ill. elfedésére, eltakarására; spanyolfal
tűzelme fn ◊ látogatás; zseni
tűzelő fn ◊ kályha; kemence; tűzhely
tűzelőfa fn ◊ tüzfifa
tűzér fn ◊ <1941 előtt> a tűzérseg kötelékében szolgálatot teljesítő, rendfokozat nélküli katona
tűzesmadzag fn ◊ kanóc
tűzesgép fn ◊ görgéppel hajtott cséplőgép
◊ mozdoný
tüzeskedik ige ◊ hirtelen elfogja az indulat; felhevül; heveskedik; indulatoskodik, s ez magatartásában, tetteiben is megnyilvánul
◊ hevesen síkimzás, kardoskodik vmi mellett
◊ tűzzel játszik
tűzeség fn ◊ más szerepköri gyulladásos megbetegedése
tűzfal fn ◊ a pitvárnak, annak a helyiségének, amelybe közvetlenül az udvarról lehet bejutni, s ahonnan a többi helyiség nyilik, és a konyhának a választófa
tüzfogó fn ◊ vásfogó, mellyel parazsat raknak át egyik helyről a másikra; csipővas
tűzfolyó fn ◊ gyúlékony v. égő anyagot tartalmazó robbanó golyó, gömb, amelyet rendszerint ágyúból löttek ki az ellenséges tábornok v. az ostromlott épületnek felgyújtására, ill. jeladásul
tűzgyik fn ◊ göte; szalamandra
tűzhalál fn ◊ mágyalahalál
tűzhatlan fn ◊ tűzhely
tűzhely fn ◊ a kemence szája előtt levő térség, ahol főzéshez szabad tűzet szoktak rakni
tűzikutya fn ◊ kovacsoltvas állvány, melyet szabad tűz rakásához használtak, és amelyhez a tűzfatl támasztottak, hogy a láng jobban belekapjon
tűzilármá fn ◊ a tűzüvétől megijedt lakosság kiibálása, zajongása
◊ <kis helyeken, ahol nincs tűzoltóság:> riadóval, a harangok félreverésével, kolompolással adott figyelmeztető tűzeljés
◊ a tűzvészhöz kivonuló tűzoltósz szirénázása, csongetése, kúrtjele, lármája
tüzkigyó fn ◊ petárda; rakéta
tűzkő, tűzkova fn ◊ erezés nélküli, tömött, nagyon kemény kvarc rendszerint kisebb darabja, amely acélhoz v. egy másik kovaköhöz ütve szikrat vet; kovakő
tűzmentes mn ◊ tűzbiztos
tűzmeister fn ◊ a legalacsonyabb altiszti rendfokozatot viselő katona a tűzérsegnél; örmester
◊ robbanoszerek alkalmazásában, tűzfegyverek kezelésében kiképzett katonai személy
tüzokádó mn ◊ és fn ◊ belsejből nagy mennyiségű tűzes, ízző anyagot kilövellő <hegy>
◊ tőzhányó; vulkán
tűzpaly fn ◊ tűzhely
tűzpont fn ◊ az a pont, amelyben a lencsére v. gömbtükörre ezek föngyülésével párhuzamosan eső fényugarak törésük, ill. visszaverődésük után találkoznak; gyűjtopont
tüzrölpattant mn ◊ tűzes; elszánt; tettre kész
◊ életvidám
tűzszer fn ◊ lőszer
tűzszerszám fn ◊ acélból, kovából és taplóból álló, tűz gyújtására alkalmas eszköz
◊ <tréfás megnevezésként:> gyufa
tűzszerző fn ◊ gyújtogató
tűzveszély fn ◊ tűzvész
tűzvető fn ◊ tőzhányó; vulkán

Ty

tyató fn ◊ török íródeák
tyuhaj, tyuhajj jis ◊ <jelentés nélküli, ritmikus, gyakran rim- v. refrénszerű felkiáltásként, kurjantásként>
tyük fn ◊ <pattogatott kukoricában> ki nem pattant kukoricaszem
tyúkász, tikász fn űtyűkök tenyésztségével foglalkozó személy
◊ az a személy, aki nagyobb gazdaságokban a tyúkokat s a többi baromfiélét gondozza, őrzi
◊ fahúzó baromfí-, ill. tojáskereskedő
◊ tyúkoltvaj
◊ nők után futkosó férfi; nőcsábász; szoknyabolond

udvaros
hízelgésre
udvarol
kézművességgel,
udvarnok
udvarmester
modorával,
udvarlás
udvarképes
udvari
udvarhely
udvarhazugja
udvarház
udvar
udri
uccsegéljen
igazat
uccse,
ú
U,
tréfákkal
végigvonulása,
tyúkverő
kotló
tyúkültetés,
tyúkülő
tyúksegg
tyúkmonkey
tyúkkaparás
tyúkmonny
bíró
<igéret,
<ígéret,
<alárendelt
<csodálkozás,
<alárendelt
<adomány,
<adomány,
védekezésre,
védekezésre,
kimutatott
<csodálkozás,
kimutatott
<csodálkozás,

visszakapja
faluzot
az

udvarban
készülő
kötő

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban

udvarban
udvaros² mn ◊ udvarias; előzőkeny
ugar fn ◊ harmadévenként pihentettet föld
◊ először felszántott föld
◊ pihentetés végett felszántott állapotban, bevetetlenül hagyott területen, azaz ugaron termő gyomnövényzet; gaz
ugorgyán fn ◊ szívárvány
ugarol ige ◊ <ugarnak hagyott földterületet> megművel, felszánt
◊ a nyári szántás, a tarełówántás munkálatait végzi
ugordó fn ◊ nőta, dal azon része, amelyre ugrálva táncolnak
ugorka fn ◊ uborka
ugrabugra mn ◊ szeles, szeleburdi, komolytalan <személy, csoport>
◊ <természeténél fogva> élénken mozgó, fürgén és pajkosan ide-oda ugrándozó, ubrigari <személy, főleg gyermekek v. kisebb állat>
ugró fn ◊ <sakkjátékban> ló
ugrógy fn ◊ folyam; víztömeg; árvíz
ugrókút fn ◊ szőkökút
ugrós¹ mn ◊ olyan gyors, friss <tánc>, amelyben a táncosok ugráló mozdulatokat v. hirtelen ugrásokat végeznek
◊ élénk ütemű, hirtelen megszakításokkal frissített <nőta>
ugros, ugrosik ige ◊ ugrál; szőkédés
úgy hsz és msz ◊ olyan áron
◊ <felszólítást, akarati mozzanatot tartalmazó mondat után ellenvetésként, ilyen értelmű kérdés bevezetésére>
ugyan hsz ◊ <fokozó, nyomósító szóként, főleg igei állítmány előtt>: a szokottól, a várttól nagymértékben és meglepően v. feltűnően eltérő módon; nagyon is; erősen; jól; alaposan; ugyancsak
◊ valóban; igazán
◊ csúfosan
ugyanegy nm ◊ ugyanaz
ugyanitten hsz ◊ ugyanitt
ugyanottan hsz ◊ ugyanott
úgyde ksz ◊ <lezárt mondat után; nyomatékos ellentét, kifogás, ellenbeteg, kételkedés bevezetésére: igen ám, de!: de mégis; mindazonáltal
úgymond ige ◊ így szólt; így szólnak; így szóltak
ugyse msz lásduccse
uhug fn ◊ rabszolga
◊ felszabadított rab
új fn ◊ az új termés
újan hsz ◊ újon; nemrég
◊ újon; útra
újdon mn ◊ új; egészen új
újdonan hsz ◊ újabbban; nemrégiben
újdonatúj mn ◊ teljesen új; vadonatúj
újdonász fn ◊ <tréfás megnevezésként:> újságíró; hírlapíró; riporter
újdonság fn ◊ új hír; legújabban esemény; újság
◊ <újságban:> érdekes, friss, apró hír
újezüst fn ◊ vörösréz, nikkel és cink ötvözetéből álló ezüstfehér, kemény fém, amelyből finomabb eszközöket, diztazágyokat készítenek; alpakka
újít ige ◊ ismételve tesz vmıt; megismétel; megújráz
◊ <beszélgetés közben:> vmı újságot, érdekes dolgot mond
◊ érdekes hírként elmond, elpletykál vmıt; újságol
újítás fn ◊ újjaalakítás; átalakítás; javítás
ujj fn ◊ <mértékként:> a lábnak a tizenkettő része, amely kb. 2,6 centiméternek felel meg; hüvelyk
ujjas fn ◊ rövid férfi v. női kiskabát
◊ cispót, combot v. lábszárat is takaró, elől záródó férfikabát
ujhúzás fn ◊ népi vetélkedő játék, erőpróba, amelyben két legény összeakasztja begörbített mutatóujját, s mindegyik igyekszik a másikét kiegynesíteni
uzurpál ige ◊ bitorl; jogtalanul használ
úzus fn ◊ szokás
◊ iratlan szabály; gyakorlat
◊ jogszokás
uzsa, unzsa fn ◊ csat
uzsak fn ◊ déli szél
uzsgye, uzsgyé msz ◊ uzsgyi; nosza; rajta
uzsora fn ◊ kamat, nyereség

Ú, Ú

ú nm ◊ ŏ
überrokk fn ◊ felsőkabát
übetre hsz ◊ nyakra-före; elhamarkodva
üdítő mn ◊ boldogító; éltető; enyhítő
üdlak fn ◊ az üdvösség, a szerelmi boldogság otthona
üdnep fn ◊ ünnep
üdő fn ◊ idő
◊ óra
◊ pillanat
üdős mn ◊ öreg; koros
üdül ige ◊ erőre, életre kap; magához tér, felfrissül; felgyógyul; felépül
üdülés fn ◊ testi v. lelki erősödés, gyógyulás, ill. enyhülés, megnyugvás
üdv fn ◊ üdvösség
◊ vmely szenvedés értelme, kívánt eredménye, jutalma
◊ menekvés vmely veszélyből v. a pusztulásból; menekülés
üdvölvés fn ◊ díszlövés
üdvőz mn és fn ◊ boldog; áldott
◊ józan; megfontolt
◊ áldó szóval üdvőzőlt, köszöntött
◊ üdvözlet
üdvőzől ige ◊ megmenekül
◊ megörül
◊ meggyógyul
◊ gyógyít; üdvözít
üdvőzül, üdevzül, idvezül ige ◊ minden képzeletet felülmúló, rendszerint szerelmi boldogságban van része
üdvőzült, üdevzült, idvezült mn ◊ minden képzeletet felülmúlóan boldog ◊<személy>
üdvriadal fn ◊ üdvrivalgás; éljenzés
ügy' fn ◊ jog
ügy', így fn ◊ folyó; patak; forrás
◊ halastó
◊ mocsár; ingóvány
ügybaj fn ◊ nagy jelentőségű, nehéz ügy
ügyefogyott mn ◊ olyan, akivel, amivel nem törödnek, akit, amit elhanyagoltak, magára hagytak; árva
ügyehöl ige ◊ figyel; vigyáz; hallgat
ügyekezet fn ◊ igyekezet
ügyelet fn ◊ felügyelet; ellenőrzés
◊ vikire, vmi re fordított figyelem, tekintet, gondoskodás
ügyes' mn ◊ jogos; igazságos
ügyes² mn ◊ csinosága, formás volta miatt tetszetős ◊ fiatal nő v. testrész>
ügyetlen mn ◊ tapintatlan; udvariatlan; bárdolatlan
ügyfolytató fn ◊ ügyész; prókátor
ügygondnak fn ◊ megbízott; biztos; küldött
ügyibevaló mn ◊ ügyes; csinos; takaros
ügyit ige ◊ figyel; kémiel; fürkész
ügyszeretet fn ◊ lelkesedés; buzgóság
ügyvívő fn ◊ megbízott ügyvéd
  ◊ vmely párt, eszme híve; kortes
ük fn ◊ ükanya <ünkonkájához való viszonyában>
üklely, üklü fn ◊ a fának az a része, ahol a törzse elágazik
  ◊ a kocsirúd kettéágazása a tengely alatt
üklő fn ◊ kétágú nyeregkápa, vagyis a nyereg elől és hátul felálló csúcsos része
ül igee ◊ ülést tart; tanácskozik; értekezik
ülszik, ülcsi fn ◊ a már ülni tudó csecsemő nappali elhelyezését szolgáló, háttámlás gyermekbútor, amellyel együtt tették fel padra, székre v. le a földre
  ◊ a ház elé ülhelyül kitett fatörzs, ill. pad
ülepedik, üllepedik igee ◊ ülepével, fencékével helyet foglalva elhelyezkedik vhol, különösen lő háttán
üles fn ◊ a paraszti gazdaságnak az a része, mely zárt falu belsejében, a rétektől és szántóktól elkülönítve fekszik
üldesdeszka fn ◊ a székér v. a kocsi elején az oldalakra keresztbe tett deszka
ület fn ◊ ülep; fenék
  ◊ <nádrajgon> a rész, amelyen ülni szoktak
  ◊ <székén> ülke
ületh fn ◊ magas tarló a sarlóval való aratás után maradt hosszú gabonaszárral
ülep fn ◊ ülep; fenék
üllőcsont fn ◊ a három hallócsontoscska közül az üllőhöz hasonló alakú középső csont, amely a dobhártya rezgzését a kalapáctól átveszi, és a kengelyeknek továbbítja; üllő
ülőke fn ◊ félig nyitott ládféle, amelybe a csecsemőt ültették; ülszik
üngen ige ◊ lăsă hümget
ümmögés fn ◊ hümmögés; dünnyögés
ümmögbátya fn ◊ posztóból készült lajbi, azaz gombos férfimellény
  ◊ béleletlen, testhezálló, szűk ujjú, töbnyire bársony, plüss v. selyem kabátféle, melyet az ing felett és a kiskabát alatt viselték
üng fn ◊ ing; vászonból készült felsőruha
ünnapély fn ◊ ünnepélyes mód v. modor; ünnepélyesség
ünnapies mn ◊ ünnepélyes; ünnepi
ünnaplakoma fn ◊ örvendetes, nevezetes esemény megünneplésére meghívott vendégek részvételével nyilvános helyen rendezett, rendszerint szönoklattal egybekötött ünnepi ebéd v. vacsora; bankett
ünő fn ◊ fiatal tehén; üsző; üszőborjú
úr fn ◊ <vmely szilárd anyagban, testben, főként a földben> kisebb-nagyobb üres tér; üreg
úrdüng fn ◊ ürödőg; sáttan
üreg fn ◊ barlang
ürepet ige ◊ ás; kotor; feltűr
üres hsız ◊ semmi egyéb, mint…; puszta; merő; csupaha
üreslevél fn ◊ ürlap; nyomtatvány
üriték fn ◊ bélsár; széklet
űr fn ◊ herelt kos; ürü
üscsint hsız ◊ tüstént; azonnal
üştfoiltozó fn ◊ üstöket, rézedényeket javító mesterember
üst fn ◊ ezüst <fém>
üstí mn ◊ tarka
üstålb fn ◊ három kifelé hajló lábra erősített, nagy vaskarika, amelyre nyitott tűzhelyen az üstöt teszik
üstök fn ◊ a fej elős részén, a homlok közepé fölött nött hosszú haj
  ◊ férfinak rendszerint dúus, hosszú v. bozontos haja, hajzata
  ◊ <férfi hajviselletben> fürtököbe rendezett, feltűzzött v. befont haj
üzbekös mn ◊ üstökké ellátott, diszített
  ◊ olyan <személy, csoport>, akinek üstöke van, ill. olyan <fej>, amelyen üstök van
  ◊ szőrből, tollból álló, üstökszerű fejdíszet viselő <állat>
üstöllést hsız ◊ azonnal; rögtön; tüstént
  ◊ egyenest; közvetlenül
üzső fn ◊ (jelzőként) fiatal, még nem borjazott nöstény <vadon élő, páros ujjú kérődző állat>
üszőborjú, üszőbornyú fn ♦ nőstény borjú; üsző
üszög¹ fn ♦ <féleg a gabonaneműeknek, kukoricán> növénybetegség, amelyet a növény testében v. termésében élősködő gomba okoz, és amelynek hatalmas mennyiségű, sötét színű spórájától a növény megdagan, megfeketedik
üszög², üszők fn ♦ hamvadó tűzben a tüzelőanyagnak még parázslo darabja
  ◦ tűzvészben elpusztult tárgyak, építmények parázslo, romos maradványa
üsztúró fn ♦ etketszítő vas
üteg fn ♦ rendszerint mindkét végén lapított bunktokban végződő fémt- vagy porcelán- v. farúd, amellyel a mozsárban vmely anyagot törni szokat; mozsártörő
ütem fn ♦ ütem
ütér fn ♦ ütőér; verőér
ütközés fn ♦ ütköz; összecsapás
ütdödött mn ♦ törödött, betegségtől, csapásoktól megszikelt, megtört, nehéz mozgású <személy>
ütőget ige ♦ <bajsuz, szakáll> lassacsák ütközik, serked
üvecs fn ♦ fiatal nőstény bárány
üvegcse fn ♦ kis üvegedény; fiola
üvegsűr fn ♦ üveghuta; üvegyár; üveghuta
üveghuta fn ♦ kisebb üvegyárító üzem, üvegyár
  ◦ az a helyiség, csarnok, amelyben az üveg olvasztására való kemencének működnek
üvegszem fn ♦ szemüveg; pápaszem
  ◦ nagyító
üz ige ♦ <lassan mozgó személyt, állatot> menésre, sietésre, futásra v. gyorsabb cselekvésre, munkára készlet; siettet; hajt; hajszol
üzbég fn ♦ szökött rabszolga
üzekedik ige ♦ <hím állat> párzásra gerjed
  ◦ <féleg házállatá> párosodik
  ◦ <kérődzők nősténye> viselkedésével és jellegzetes külső jelekkkel párzásra való készségét mutatja
üzénbus fn ♦ szellem; lidérc
üzér fn ♦ nyerészkedő; csempész; feketész
  ◦ üzletember; kereskedő
üz-füz ige ♦ <beszédet, gondolatsort, történetet> bővítsgetve újra meg újra tovább folytat
üzlet fn ♦ tevékenység; ténypedés; munkálkodás
V
vackol ige ♦ <személy> kezdettleges, szegényes, nyomorúságos v. ideiglenes háló-, ill. fekvőhelyet, vackot készíthet magának rendszerint a földön, ruhadarabokból, rongyokból v. rongyokon, szalmában
  ◦ ilyen helyen fekszik, alszik
  ◦ ágyat vet, ágyaz és lefekszik
  ◦ holmáját, ruháját lerakja vhová, különösen a földre; lerakodik
  ◦ vackol; bajlódik; pizsmog
vackor fn ♦ vadon tenyésző, apró, gömbölyded, érett korában is fanyar izú körbe, ill. ezt termő fa; vadkörte
  ◦ vadon tenyésző, nemesetlen alma, ill. ezt termő fa; valadma
vaco fn ♦ állatnak, különösen szabadban elő emlősállatnak levélből, fűből stb. készített alvóhelye, ill. bűvőhelye, tanyája
  ◦ szegényes, nyomorúságos emberi fekvőhely
  ◦ vmely tárgy alkatrészén levő bemélyedés, vájat, amely egy hozzá- v. beléilleszkedő másik alkatrész tart
  ◦ v. magába foglal
vacsoracsillag fn ♦ a kora eszi órákban, a még világós égen már fénylesen látható Vénusz bolygó;
esthajnalcillag; alkonyacsillag
vacsorál ige ♦ vacsorázik
  ◦ vacsorára eszik, fogyaszt vmit; vacsorázik
vadas¹ mn ♦ balga; bolondos
vadas² fn ♦ vadász
  ◦ vadhús árusításával foglalkozó személy
vádas fn ◊ <polgári perben> az a fél, aki vki ellen keresetet indít, aki vmely bíróságtól követelésének megítélesét kéri; felperes
vadász fn ◊ urasági inas
vadászszred fn ◊ <az Osztrák–Magyar Monarchia közös hasderegében> a lövészeten különlegesen kiképzett vadászokból álló gyalagos ezred, amelynek legénységét az alpesi tartományok lakosai közül sorozták
vadcserebesnye fn ◊ vadcserebesnye
vadcsembor fn ◊ napos, bokros lejtőkön tenyésző v. kertben termesztett, erős és kellemes illatú, alacsony növény, amelynek többnyire apró levele, igénytelen, halványlila virága van; kakukkfű
vademecum fn ◊ zsebkönyv; útikönyv
◊ zsebben hordható könyvecske feljegyzések számára; „velemjáró könyvecske”
vahajtő fn ◊ olyan személy, aki többedmagával nagy vadászat, különösen hajtóvadászat alkalmával a vadat felveri, és a vadászok felé hajtja; hajtó
vadkő fn ◊ ércet nem tartalmazó kő; meddő közet
vadkutyfa fn ◊ vizek partján élő, kávébarna szőrű, a macskánál nagyobb, hengeres farkú, halévő ragadozó állat; vidra
vádlás fn ◊ bepanaszolás, feljelentés
vadóc fn ◊ vadon nőtt, ill. nem nemes fa v. bokor magjáról kelt és még be nem oltott facsemete; vad csemeté
vádol1 ige ◊ gyalog megy; bandukol; vándorol; gázol
vádol2 ige ◊ vállal; elvvallal
vádoló fn ◊ tárgyeset ◊ <a grammaticikában>
vadréce, vadruca fn ◊ vadkacsa; tőkés réce
vadrepec fn ◊ <népies gyűjtőnévként:> a gabonavetésekben, kapás növények között, kertekben gyakran tömegesen termő, többféle sárga v. sárgásfehér virágú gyomnövény (pl. vadrepec, karórépa stb.)
vádántánacs fn ◊ <a vad alá helyezést is ismerő büntető eljárási rendszerekben> külön bírói szerv, amely a vádirat ellen a terhelt részről beállított kifogásokat első fokon mérlegeli, és amely a vizsgálóbírói intézkedések fellebbviteli szerve
vádevő fn ◊ az az a személy, aki vmely hatóság, rendszerint a bíróság előtt vádat emel vki, vmi ellen; vádló
vadviz fn ◊ nagy esőzés v. hőolvadás után a hegyről lezúduló víz
vág ige ◊ <rendszerint ellenséget> gyilkolva pusztít, kaszabol
◊ kardjával sújtva öldököl
◊ egymás után többször erősen út vkit, vmit
◊ hirtelen vmely, rendszerint más cselekvésbe kezd, és ezzel addigi nyugalmát, cselekvését v. annak irányát megszakítja
◊ vhova hirtelen, rendszerint seregőstől, támadás céljával behatol
◊ <táncot> rop. jár
◊ <verset v. vmely rövidebb írásművet> hevenyében készít
vagabund, vagabundus mn ◊ csavargó; kóborló
vagál ige ◊ csavarog; kóborol; vándorol
vagáns fn és mn ◊ középkori ének- és versszerző vándordiák
vagány mn ◊ kóborló; bolyongó
vágány fn ◊ mély völgy; hegyszoros
vágányzáró fn ◊ sorompó
vágás1 fn ◊ kivágott erdőrész; irtvány; irtás
◊ fakitermelés
◊ kaszálás; aratás
◊ szakadék; vízmosás; mélyút
◊ irány; menet; vágány
vágás2 fn ◊ egy v. több korsó sör elfogyasztása után a vendég kivánására korsóban felszolgált pohár sör
vagat1 ige ◊ elrendeli, hogy vkire bizonyos számú botütést mérjenek
vagat2 fn ◊ vmiből annyi, amennyit egyszerre meg- v. felvágnak
◊ kivágott erdőrész
◊ vágás okozta seb: vágás
◊ <bányában>: vízszintesen vájt folyosó
vagat3 fn ◊ kötet, könyv
vágaték fn ◊ hegyszoros; völgy; nyílás
vagdalt fn ◊ föleg állatok etetésére szánt, apróra vágott eleség
vágító fn ◊ szakadék; vízmosás; mélyút; vágó
vágó¹ fn ◊ rendszerint azonos fajtájú szőlővel betelepített, két mezsgye v. út között elterülő földdarab ◊ kerékvágás; nyom; mélyedés ◊ szakadék; vízmosás; mélyút
vágó² fn ◊ vágóhíd ◊ az a személy, aki a vágást iparszerűen, hivatásszerűen végzi; mészáros
vágólegény fn ◊ az a vágóhidon alkalmazott, rendszerint fiatalabb férfi, mészároslegény, aki az állatokat levágja, felbontja és feldarabolja
vagon fn ◊ keskeny vágányú sinén futó, kisebb ürtartalmú szállítókocsi bányszászi termékek, építkezési anyagok stb. szállítására; csillé
vagonrakomány fn ◊ egy vasúti teherkocsi főrehelyét betöltő árumennyiség; kocsirakomány
vágónak fn ◊ <mészárszéken:> vastag fatönk, amelyen a levágott állat húsát szétdarabolják; vágótöke ◊ mészársek; vágóhíd
vágószín fn ◊ vágóhíd
vagy¹, vaj hsz ◊ <tagadó alakú eldöntendő kérdésre adott s az állítmányt megismétlő nyomatékos igénő felelet bevezetésére:> de bizony
vagy² fn ◊ vagyon; birtok; kincs
vágy ige ◊ vágyik; sővárog; kíván
vagyon ige ◊ van; létezik
vagyonyan ige ◊ két
vagyonbakott mn ◊ fizetésképtelen; koldus
vagyonhiány fn ◊ költségvetési hiány; deficit
vagyonka fn ◊ szüzesség
vagyos, vagyas mn ◊ vagyonos; gazdag
vagyság fn ◊ vagyon; birtok; tulajdon
vagytalan mn ◊ vagyontalan; szegény
vágtárs fn ◊ partner; szerető ◊ szerelmi vetélytárs
vahákol ige ◊ kiibál; kiált
vahorász ige ◊ kiibál; kiált
vaj1 hsz ◊ vajon
vaj2 ksz ◊ vagy
vajákos mn ◊ kuruzsállal, babonás gyógyítással, jóslással, kártyavetéssel foglalkozó <személy, különösen nő>
◊ ilyen személy által használt, ilyen céloakra alkalmazott <szer, eljárás>
vajda fn ◊ Erdélyben az erdélyi fejedelemség megalakulásáig a katonai, közigazgatási és politikai ügyek legfőbb intézője ◊ román, ill. román pázsstorjoggal élő parasztok falvainak, falucsoportjainak vezetője ◊ nagyobb munkacsoportok vezetője; bandagazda
vájdling fn ◊ két fülel ellátott zománcos konyhai edény
vajh, vaj hsz ◊ vajon
vajha hsz ◊ <aligha teljesülő v. teljesíthetetlen vágy, űjhajtás kifejezésére, ill. nyomósítására:> de jó lenne, ha …!; bárha …!: bárcskak …!
◊ <felszólító módú igealakkal, felszólító mondatban:> de jó lenne, ha …
◊ <vmitől való távolmaradás, vmit elhárítás kivánásának kifejezésében:> bárcskak…!; ó bár…!
◊ <felszólító módú igealakkal, tiltó mondatban:> de jó lenne, ha nem …
vajlódik ige ◊ a szülést megelőző hosszas kinlódáson megy át; vajúdik ◊ szenved; kinlódik
◊ tengővé, nyomorogva él
vajol ige ◊ <kenyeret> kiszakít
vajontén hsz ◊ vajon
vajtó fn ◊ kisebb kosár ◊ véka mint űrmérték v. mérőödeny, kb. 25–30 liternek felel meg ◊ vesszőből font hosszúkás v. kerek, nyitott, üfletlen tartócszköz, amelyen a kiszakasztott kenyértésztát kelesztik; szakajtót; kenyérkosár
vajúdik, vajúszik ige ♦ kínlódiik; gyötrődik; nehezen, küszködve él
vajul ige ♦ fárad; gyengül
♦ a szülést megelőző hosszas kínlódáson megy át; vajúdik
♦ nagy nehezen készülődik vmire
vájulat fn ♦ rés; nyilás
vájúz ige ♦ rovátkol; vés
vak fn és mn ♦ <kockajátékban>: a kocka legkevesebb érő lapja, melyen csak egy szem van
♦ mit sem érő; csékély értékű; haszontalan
vaktablak, vaklik, vaklyuk fn ♦ a ház falába vágó tárolótér, amely különféle tárgyak, elsősorban
öblösedény, üvegféle elhelyezésére szolgál
vakancia fn ♦ szabad állás; üresedés
vakáncsos fn ♦ olyan nincstelen erdőgazdasági munkás, aki erdő telepítése fejében a betelepített területen
a facsemeték között saját szükségletére kapás növényeket termesztett
vakandok fn ♦ vakond; vakondok
vakáns mn lásd vákát
vakány fn ♦ hegyszorsor; völgy; hasadék
vakapád msz ♦ ingerült, bosszús tagadás kifejezésére: nem igaz!; nem úgy van!
♦ <eldöntendő kérdésre adott ingerült, bosszús feleletként, tagadás és visszautasítás kifejezésére: dehogy
… a fenét! a csudát!
♦ <bosszús visszautasítás kifejezésére használt szó>
♦ <sziktőződésként: a fene egyen meg <téged v. benneteket>! 
♦ <bosszús felszólítás nyomósítására használt szó>
vakar ige ♦ gyűjt; szerez
vakarcsc, vakarékv fn és mn ♦ sokgyermekes családban, rendszerint már idős szülők utolsó gyermeke
♦ vézna kisgyerekek
♦ kis termetű, gyakran időtlen külsejű <ember, különösen gyerekek>
♦ csipkerózsás boogyója; csipkebogyó
evakarcsc, vakarákv fn ♦ téglatalak alakú, többsoros fésűszerű fogazattal ellátott, fémdből készült eszköz,
amellyel a ló, a tehén v. egyéb hasonló háziállat szörét tisztítják; lóvakaró
♦ a sütőtőké belső oldaláról levakart tésztá, ill. az ebből készült cípó; vakaró
♦ körülménye
vakarkodik ige ♦ igyekszik; törékszik; iparkodik
vakaró fn ♦ a sütőtőké belső oldaláról levakart tésztá, ill. az ebből készült cípó
♦ az az eszköz, amellyel a dagasztóteknére tapadt tésztát, vakarcot levakarják
vakaródík ige ♦ eltávozik; elmegy
vakaródzik, vakarózik ige ♦ magasabb társadalmi rétegbe törékszik, és jómódját fitogtatja
vákát, vákán mn ♦ megüresedett; üres; szabad; betöltetlen
vakhír fn ♦ jelentősebb, rendszerint szomorú v. megrendítő hír, amelyről később kiderül, ill. amelyről már
eleve nyilvánvaló volt, hogy alapítva; álhir; kacsa
vakhit fn ♦ vminek babonás hívése
vakkant ige ♦ <ember> rövid hangot hallat, éppen csak hogy szól
♦ ilyen módon röviden mond vmit
vaklál, vakol ige ♦ <homályban> szemét erőltetí; vakoskodik
vaklik, vaklyuk fn lásd vaktablak
vakotáz mn ♦ rozsdafoltos, ütődött, hibás, foltos kulsejű <termés>
♦ <piposoktól, régiségétől> foltos
vakparadé fn ♦ ünnepélyes katonai örségváltás
vakseb fn ♦ sebény
vaks i mn ♦ félszemű
♦ gyengén világító, halvány <fényforrás>
♦ rosszul megvilágított, homályos <tárgy>
vaksors fn ♦ véletlen eset v. véletlenek sorozata
♦ sorshúzás, ill. ennek eredménye
vakszem fn ♦ halánték
vakcsik, vakszékv fn ♦ növényzet nélküli v. nagyon gyér növényzetű szikes talaj; kopasz szik
vaktok fn ♦ ablak v. ajtó tokjául használt, gyalulatlan fából készült szerkezet, amelyet a fal építésekor az
vallak- v. ajtónyilásban helyeznek el, s amelynek látható felületeit később gyalult és festett deszkával borítják

vakáltás fn ◊ vaktöltény
vakudvar fn ◊ vmely magasabb épületnek igen szűk udvara, amely csupán arra való, hogy a belső terekbe levegőt és némi világosságot vigyen; világitőudvar
vál fn ◊ fűszervőlől font egyszerű háló
vala segédgép ◊ <múltban befejezett cselekvés, történés kifejezésére használt szó>
  ◊ <múlt idejű igalak után, a múltban folyamatos cselekvés, történés kifejezésében>
  ◊ <vmely múltbeli cselekvést, történést megelőző cselekvés, történés kifejezésében>
  ◊ <feltételes mellékmondatban v. ilyen mellékmondattal megszorított főmondatban; jelen idejű igalak után, a feltételeles mód múlt idejének értékével:>-t volna
  ◊ <jelen idejű igalak után, szándékolt cselekvés kifejezésére használt szó>
valag fn ◊ nő v. kanca szeméremteste, külső nemi szerve
valagmegnyitó fn ◊ elsőszületött
valahá nm ◊ valahova
valahon, valahun nm ◊ valahol
valái, valal fn ◊ tény; való helyzet
  ◊ birtok; anyagi javak; jóság
  ◊ helység; falu
  ◊ faluközösség
  ◊ közösség törvénye
  ◊ előljáró; hivatalos személy
valamé, valamely mk ◊ valamelyik
valamí ◊ ami csak
  ◊ <fokozó, túlzó értelmenben használt kerek szám neve előtt:/> talán még
valamíg hsz ◊ amely időtartamon át; ameddig csak; amíg csak
valamiként hsz ◊ <hasonló mondat bevezető szavaként:/> valamint; ahogyan; amiként
valamily ◊ ◊ a <szóban forgó dologból> vmilyen minőségű; fajtájú
valaminó ◊ ◊ valamilyen
  ◊ amilyen; aminő
  ◊ amennyire; amilyen
valaska fn ◊ Kis bayta
válasz fn ◊ választás; döntés; elhatározás
  ◊ elválasztó; akadály; választóval
választék fn ◊ különbség két v. több dolog között
választsmány fn ◊ személyének gyűjteménye, választéka
válaszó fn ◊ a német birodalmonak az az eredetileg hét, végül tizenegy fejedelme, akik a XIII. századtól a régi német birodalom megszüntetőig, 1806-ig a német császárt választották; választófejedelem
választott mn ◊ és fn ◊ válogatott; legjobb; legkiválóbb
  ◊ jeles, kiváló személy
  ◊ anyatejtől elválasztott <állat>
válaszút fn ◊ két- v. többfelé elágazó út
  ◊ keresztút; ütkeresztesződés
valcer fn ◊ keringő
valcol ige ◊ <mesterlegény szakmai tapasztalatszerzés céljából> külföldön vándorol
valencia fn ◊ vonzerő
valeriáncsepp fn ◊ a macskagyöker gyógynövények folyékony kivonata, amelynek nyugtató hatása van
válík, vál ige ◊ alakul; lesz; változik
  ◊ a többi között akad, kerül, található, közülük lesz
valjon hsz ◊ vajon
vall ige ◊ van; lakozik; benne van
  ◊ birtokol; tulajdonol
  ◊ kell neki
  ◊ fogam benne
  ◊ nemileg közösül vkível
  ◊ mond; nyilatkozik; megvall; elárul
  ◊ parancsol
◊ megbocsát; bocsánatot nyer
vált fn ◊ <a magyar női viseletben> a fehér ingvállhoz viselt ruhakerék, mellény; pruszlik
vállalat fn ◊ vállalkozás; próbálkozás
vallás fn ◊ vallomás, tanúsokodás, tanúságtétel <bíróság előtt>
válcsofts fn ◊ kulcscsont
vállkendő fn ◊ olyan nagyobb kendő, amelyet párhuzamosan v. átlóirányaiban összehajtva a vállon viselnek, s olykor a mellen kereszteve vetve két csűcsekét háló a derékön össze is kötik
vállperce fn ◊ parancsóritsatek, hasadegyek és szárnysegédek által az egyik vállra és a másik csípőre vetve viselt színes évi, amely alul bojtanban végződött
vállrojt fn ◊ katonai díszegyenruha vállán tiszt rang jelzésül szolgáló rojt
vállsző fn ◊ a hám két oldalát a ló marján, azaz hátának a nyak és a gerinc találkozásánál kidombokodó részén keresztül összekötő szőj
vállvéd fn ◊ vmely vár homlokzatát védő bástay
váló fn ◊ vályú
valódíáság fn ◊ valóság; realizás
válogatás fn ◊ választási lehetőség; választék
valósággal hsz ◊ a szó tulajdonképpeni értelmében; a tényeknek, a valóságnak megfelelően; valóban; valójában; igazán; igazában
válpont fn ◊ <életben, sorsban, döntésben> fordulópont
valpöt fn ◊ királyi vármegye élen álló főtisztviselő; ispán; tiszttartó
váltig hsz ◊ mindvégig; végig
◊ <mellékénév előtt, fokozószóként: egészen; nagyon; egyre inkább v. jobban
váltigen hsz ◊ nagyon; huzamosan
◊ alkalmassá; körülbelül
váltó fn ◊ megváltó; üdvözítő
váltó2 fn ◊ egy válto fehéremmű; váltsá
váltó3, váltócédula, váltólevél fn ◊ törvény által megszabott formában kiállított, forgatható értékpapír, amelyben az elfogadó kötelezettséget vállal, hogy meghatározott időben és helyen megszabott összeget fog fizetni v. fizetettini hitelezőjének v. egy harmadik személynek
◊ <a XIX. század első felében> pénznam, amelyből két és fél forint tett ki egy ezüst pengő forintot
váltótörvényzsékh fn ◊ váltóval kapcsolatos perek első fokon való elintézésére felállított törvényszékh
váltott mn ◊ <vmely elismerésre méltó cselekedet, szolgálat árán> szerzett
váltózandó mn ◊ olyan, ami könnyen v. gyorsan megváltozhat; változékonyn
◊ ingatag; bizonytalan; forgandó
változásh fn ◊ gyengékekedés; rosszullétt
változó fn ◊ egy váltság ferfi fehéremmű
váltásh fn ◊ foga tartott személynek v. zsákmányolt jóságának bizonyos díj v. érték fejében való kisabadítása, kiváltása, ill. kisabadulása
◊ vmely büntetés, kötelezettség, teher elengedéséért, megváltásáért fizetett v. fizetendő összeg v. más érték
◊ kisabadítás; megmentés
◊ szabadulás; megmenekülés
◊ megváltás; üdvözítés
válsh ft ◊ hosszabban kiváltatôt fürörsz., ill. deszkából v. cementből hasonló alakúra formált gazdasági felszerelési tárgy házíklaltatok, főleg nagyobb házi emléősök itatására és etetésére; vályú
válsh, vállsh fn ◊ csónak alakú, állatok etetésére, itatására szolgáló faedény
válít fh ◊ útkereszteződés; választásh
valyong hsz ◊ vajon
vályog fn ◊ sodrófa; nyújtófá
váma fn ◊ vám
vámfah fn ◊ sorompó
vámhid fn ◊ az a híd, amelyen csak vámdíj fizetésével lehet árut szállítani
vámjövedék fn ◊ az állam azon jogának gyakorlása, amelynek alapján a területére behozott v. onnan kivitt áruk után vámot szed
vámol ige ◊ apránként elcsenve, ellopva belőle dézmáglat vmit
vámos fn ◊ <malomban> az a személy, aki az örlésért járó illetéket a gabonából kiméri
vámőrlés fn ◊ a gabona űrlésének az a módja, hogy az űrlés díját pénz helyett gabonában kérík, számítják, ill. fizetik
vamp fn ◊ bestia; vadállat
vámszedő fn ◊ az a rómaiak szolgálatában álló személy, aki Palesztinában a vámok, adók stb. beszedésével foglalkozott
vámszemlész fn ◊ pénzügyőr; vámőr; finánc
van1 ige ◊ <főleg állandósult szókapcsolatokban, „aki” névmással és birtokos személyjeles főnévvel, harag, bosszúság kifejezésére használt szó>
van2 fn ◊ vagyon; javak
vanál, vanal ige ◊ gyógyít; megygyőít
meggyogyul
vandal mn ◊ eredetileg az Odera mellett lakó, a népvándorlás idején Európán pusztítva végigvonuló keleti germán <népcsport, ill. ennek tagja>; vendál
kiméletlenül, esztelenül pusztító, romboló; vendál; barbár
vándli fn ◊ olyan dobás, amelynél a golyó a falhoz utódik
vándlizik ige ◊ úgy dob, hogy a golyó a falhoz utódve halad tovább
tovább
dobás, meg; ballag
képmutató módon igyekszik érvényesülni
vándordiák, vándordeák fn ◊ rendszerint szegény diák, aki leginkább tanulás, tapasztalatszerzés végett különböző városok, sőt gyakran idegen országok iskoláit vándorolva látogatta
vándorénekes fn ◊ <főleg városokban> házról házra járó, népszerű dalokat rendszerint hangszerrel előadó énekes
vándorlás fn ◊ a céré korában> iparos, kémzéves legénynek vándorló utazása gyakorlati szerzés végett
vándorol ige ◊ a céré korában a mesterlegény rendszerint gyalog> gyakorlati szerzés végett hazai v. külföldi mesterekhez utazik, s olt dolgozik
vándortanító fn ◊ rendszerint nem szakképzett, de a legszükségesebb ismeretekkel bíró s rájuk a népet ide-oda vándorolva tanítgató személy
a magasabb szellemi műveltséget helyről helyre vándorolva terjesztő személy
venérek fn ◊ ital; innivaló
vánkos1 fn ◊ láb alá helyezett, kárpirozott, zászmoly szerű bútó
vánkos2 fn ◊ lőszerszám részeként a ló hátnál átvetett széles, vastag szőj
az, amin v. amiben vmi mozog, forog; alátét
lőszőrrel kiömítő szabókellék
vánkoshaj fn ◊ párnahuzat; vánkoshéj
vanna fn ◊ kád; faedény, amiben tűrót; vajat; zsírt; lisztet stb. tartanak
<élémiszer tárolására használt> <fa- v. fémmedény, bődőn
ványadt mn ◊ fonnyadt, hervadt, koked <növény>
vánnyol ige ◊ laza szövéstú gyapjúszövetet nedvesen, erőteljes ütőgetéssel posztóvá tömörít: kallóz
vánnyolás fn ◊ az eljárás, amelynek segítségével a bőrszíma szárát a csizmadiák a láb formájára nyújtják, ill. hajítják
gyapjúszövetet sűrítő, tömörítő kisipari eljárás
vánnyoló fn ◊ malomhoz hasonló műhely, gép, amelyben v. amellyel vmit kallóznak, tömörítenek, tipornak; kalló
vápa, váp fn ◊ völgy, ill. két hegy közti nyereg
mocsaras hely; láp
tócsa; pocsolya
árok; gődőr
bemélyedés; mélyedés
vapor1 fn ◊ gözható
vapor2 fn ◊ szeszély; rosszkedv; idegesség
var fn ◊ <csescemők, kisgyermekek, ritkán felnőttek arcán és fejbőrén> rendszerint kisebb gennyledéssel járó ekcémá, amely később beszáródva vastag összefüggő vart alkat; ótvar
erős bőrviszketésgéset és kütétszerű bőréváltozást okozó paraziták bántalom; rüh
várcs fn ◊ erőd; erődítmény
castély; palota
várcs fn ◊ kisméretű vár; várcska
vartapiszli fn ◊ finánc; pénzügyőr
vartapiszli² msz ◊ várj egy kicsit!
vártatva hsz ◊ kis idő múlva; később
vártüzér fn ◊ erődíttetett helyek megtámadására és védelmére hivatott tűzérségi csapatnemhez tartozó katona
vartyog, vertexyog ige ◊ <tyuk, kotlós> kotkodáscs, kurrog
  ◊ <nedves anyag és levegő egymással érintkezve nyomás esetén> meg-megszakadó cuppogó,
bugyborékoló, pöfőgő hangot ad
  ◊ <béka> brekeg, kurrttyol
  ◊ <ember> sokat összebeszél, fecseg, kotyog
  ◊ zsörtőlődik; eléggedetlenkedik
  ◊ <gyerek> nyafogva, rikácsvolva sér, kiabál
várvívás fn ◊ várostrom; támadás; ostrom
váság ige ◊ vásárol; vesz
vásaló fn ◊ nádból körte alakban, tető nélkül készült épütmény, melyet az alföldi pásztorok a tűz védelmére, konyha gyanánt használnak
vásalóné fn ◊ vásalónő
vásárfia fn ◊ vásárokőből származó, onnan hozott ajándék, amelyet ha legény ad leánynak, akkor az szerelmi ajándék
vásárhely fn ◊ olyan település, ahol meghatározott időközönként vásárokat szoktak tartani
vásárnapló mn ◊ vasárnapra, ünnepnapra, ünnepélyes alkalmakra való <ruha>; ünneplő
vásárroz ige ◊ áruja eladása végett rendszeresen v. foglalkozásszerűen vásárotra jár
  ◊ vásárra viszi áruját
vásárpénz fn ◊ vásári árusoktól fizetendő helypénz
vásárút fn ◊ vásárra járóktól használt út; országút
vasas mn ◊ pánclélos; vértes
vasderék fn ◊ pánclél; vért
vasderes mn ◊ fekete alapcsínű <ló>
vasfejű mn ◊ csökönyős; makacs
vasfonal fn ◊ drót; huزال
vasfüttő fn ◊ vaskálya
vasgyűrő mn ◊ erős <ember>
vagyúrű fn ◊ <az első világháború alatt rendezett gyűjtés során> a háború céljaire felajánlott arany ékszerekről cserébe adott, vasból készült gyűrű
vashuta fn ◊ ércköhö; vasgyár; vashámor
vásit ige ◊ dörzsolva koptat, vékonyit vmit; kicorsor
váaska fn ◊ kisebb vizes edények szállítására szolgáló, egyenes, lelőgő kampókkal felszerelt rúd, amelynek két végére akasztják az edényeket, és egy személy viszi
vaskalap fn ◊ a sisaknak kifelé hajló peremmel ellátott középkori változata
  ◊ erősen enyvezett anyagból készült, kemény és merev, háromszögletű kalap, amelyet a XVIII. század végén a református teológiában tanárok viseltek
  ◊ maradi elvékezve való kicsinyes ragaszkodás; vaskalaposság
  ◊ vaslemezből készült kalap, amelyet a kalapos céh használt cégérül
  ◊ hasznos ásványokat rejti ércből gazdag vastartalma miatt feketén kibúvó, kidomborodó ér
vaskalapos fn ◊ <régi kollégiumokban;> tanár <vaskalapjára célzó csúfnéven>
vaskar fn ◊ <rendkívül erős, izmos férfikar mint a hatalom, az erőszak jelképe>
vaskarika fn ◊ bilincsnek a kézre v. lábra erősíthető karikája
vaskó fn ◊ rossz, életlen, esetleg nyeletlen kés, éles vas- v. késdarab, amelyet falun rendszerint lábbelinek sártól való letisztítására használnak
  ◊ kard
  ◊ kard vas markolata
vaskor fn ◊ <a római irodalom történetében> a hanyatló, utolsó korszak
  ◊ <vmely nemzet irodalmában, művészetében> ehhez hasonló korszak
vaskosár fn ◊ <régi épületek, különösen kastélyok ablakain> rendszerint kovácscolt vasból készült, öblösen kifelé gőrült ablakrács
vaskó fn ◊ világszövetség színű, jól hasadó kristályos vasérc; vaspáta
vaskutyá fn ◊ <régi konyhai eszközéért> nyárson sütséhez használt, három- v. négylábú egyszerű
vaslábvány; vasmacska
vasláb fn ◊ vasból készült háromlábü konyhai állvány, amelyre nyílt tűzőn való főzéskor az edényt teszik; háromlábvány
vaslapocska fn ◊ kályha, tűzhely tűzének pischkálására való rövidebb, rendszerint kampóban végződő vékony vasrúd; pischkavas
váslat ige ◊ súrol; dörszől
vasmacska fn ◊ <régi konyhai eszközként> nyárson sütéshöz használt, három- v. négylábü egyszerű vásállvány; vaskutya
◊ kötélre v. rúdra erősített, többágú vashorog, amellyel a kútbaesett vödröt kihúzzák
vasmarok mn ◊ vasgyúró; keménykötésű; erős
vasmat mn ◊ vaskos; köpçös; erős; izmos
vasorrú mn ◊ erős és vastag csőrű <madár>, amely a kemény magokat is feltöri
vásott mn ◊ csintalan; pajkos
◊ kopott; viseltes
vaspálya fn ◊ vasút; vasútvonal ◊ vonat; vasút
vasparipa fn ◊ kerékpár; bicikli
◊ mozdony
◊ vonat
vastag mn és fn ◊ terhes, várandós <nő>
◊ vmely beszéd durvább része
vastagbörű mn ◊ azoknak az emlősöknek rendjébe tartozó <állat>, amelyeknek testét különösen vastag, többnyire csupasz bőr borítja
vastagétel fn ◊ főleg hüvelyesekből készített sűrű fözelék
vastaghús fn ◊ az alsó lábszárnak hátul kidomborodó, izmos, húos része; lábikra
◊ a far izmai együtt
vastagit ige ◊ <híg anyagot> sűrűtő hozzáadásával egyre sűrűbbé, vastagabban tesz; sűrit
vastagnyakú fn ◊ kálvinista; református
vastagodik, vastagszik ige ◊ <nő> állapotossága egyre inkább láthatóvá válik
vasteke fn ◊ ágyugolyó
vasúti fn ◊ vasutas, ill. a vasúton ideiglenesen alkalmazott, ott dolgozó, de nem a vasút állományába tartozó személy
vasvella fn ◊ vasvilla
vasverő fn ◊ kovács
◊ kovácsoknak kalapácshoz hasonló kétkezes, nagy, súlyos szerszáma, amellyel a rendszerint üllőre helyezett vasat a kívánt alakúra formálják; pöröly
vasszara fn ◊ nemi szerv <tehénnek; kancának>
vasszari mn ◊ erőlködő; küszködő
vazskalódik, vazskadalik ige ◊ erőlködik; küszködik
◊ emelkedik
vátskálódik ige ◊ cihelődik; tollászkodalik
vátsz las fn ◊ vászon készítésével v. árusításával foglalkozó személy
vászonárú, vászonemű fn ◊ fehérmemű
vátszoncselédf nő, leány v. asszony; fehéreselé; nőszemély
vátszonkorsó fn ◊ mazatlan cserépből készített füles korsó, amelynek a színe a nyersvászonhéhoz hasonló halványsárga
vátszonkorsó fn ◊ mazalatn cserépedény, korsó
vátszonlak fn ◊ sátor
vátszonváros fn ◊ sátorváros
vatalé fn ◊ lapos, füles hordócska, amelyben a mezei munkások vizet visznek magukkal
◊ korsó; üveg; palack
vatarász ige ◊ kotorász; kutat; keres
◊ tapogat; meg-megérint; fogdos
vatat ige ◊ keresve turkáln vmiben; kotorász; kutat; matat
vátesz fn ◊ jós; próféta; fátkoki erejű
vátra, vatra fn ◊ tűzhely; táborút
rendszerint
végsere
remény
egészen
végre
végpont
végperc
út
utolsó
búcsú;
él
búcsúzás
búcsú
halottól
a
sírnál
végeladás
özlet
megszűnésekor
benne
levő
árukészletnek
s
özlet
felszerelésének
alkalmi,
leszállított
áron
való
kiárusítása;
végkiárusítás
vegelemzésben
höz
lényegében;
tulajdonképpen
végnyészet
annak
megtörténte,
 hogy
levő
élő
szervezet
v.
közösség
teljesen
gyengesí
végérőr
végőr
végőra
végőra
véglény
végítélet
végínség
végigver
végigrobog
végigolvas
végigmustrál
véghó
végház
véghatározat
véghang
véghagyomány
vége
végfal
végezen;
végzetlen
mn
és
höz
olyan,
ami
nincs
bevégezve;
be
nem
végyett;
befejezetlen
végzet
mn
és
höz
végzett;
befejezetlen
végfal

műszaki
höz
határtalan;
végzés
vége

észak
végvár

végvár

végvégi

végfal

végbevisz

végbeli

mely
végvárban
szolgálatot
teljesítő,
ott
harcoló
végbevisz
út
utolsó
búcsú;
elbúcsúzás
búcsú
halottól
a
sírnál
végeladás
özlet
megszűnésekor
benne
levő
árukészletnek
s
özlet
felszerelésének
alkalmi,
leszállított
áron
való
kiárusítása;
végkiárusítás
vegelemzésben
höz
lényegében;
tulajdonképpen
végnyészet
annak
megtörténte,
 hogy
levő
élő
szervezet
v.
közösség
teljesen
gyengesí
végérőr
végőr
végőra
végőra
véglény
végítélet
végínség
végigver
végigrobog
végigolvas
végigmustrál
véghó
végház
véghatározat
véghang
véghagyomány
vége
végfal
végezen;
végzetlen
mn
és
höz
olyan,
ami
nincs
bevégezve;
be
nem
végyett;
befejezetlen
végzet
mn
és
höz
végzett;
befejezetlen
végfal

műszaki
höz
határtalan;
végzés
vége

észak
végvár

végvár

végvégi

végfal

végbevisz

végbeli

mely
végvárban
szolgálatot
teljesítő,
ott
harcoló
végbevisz
út
utolsó
búcsú;
elbúcsúzás
búcsú
halottól
a
sírnál
végeladás
özlet
megszűnésekor
benne
levő
árukészletnek
s
özlet
felszerelésének
alkalmi,
leszállított
áron
való
kiárusítása;
végkiárusítás
vegelemzésben
höz
lényegében;
tulajdonképpen
végnyészet
annak
megtörténte,
 hogy
levő
élő
szervezet
v.
közösség
teljesen
gyengesí
végérőr
végőr
végőra
végőra
véglény
végítélet
végínség
végigver
végigrobog
végigolvas
végigmustrál
véghó
végház
véghatározat
véghang
véghagyomány
vége
végfal
végezen;
végzetlen
mn
és
höz
olyan,
ami
nincs
bevégezve;
be
nem
végyett;
befejezetlen
végzet
mn
és
höz
végzett;
befejezetlen
végfal

műszaki
höz
határtalan;
végzés
vége

észak
végvár

végvár

végvégi

végfal

végbevisz

végbeli

mely
végvárban
szolgálatot
teljesítő,
ott
harcoló
vép ige ◊ <beszélgetés leírása közben> szól, mond, vélekedik
velál fn ◊ falu; település
vélekszík ige ◊ vélekedik
vélelem fn ◊ valószínűségen, hihetőségen alapuló feltevés, állítás
velence fn ◊ széljeltő zászló; szélkakas
veléznek fn ◊ <szövömeisterségben> a szövet elején és végén a hosszanti fonalak beszöhetetlen része, amelyet utólag levágnak
velin fn ◊ a legfinomabb borjúböről készült pergamen
◊ finom, nem áttetsző, fénylesre simított papír
vella fn ◊ villa
vellál fn ◊ jószág; birtok
vellejt ige ◊ magához vesz; gyűjt; összeszed
velocipéd fn ◊ kerékpár; bicikli
véloom fn ◊ apácáfátyol
◊ halotti lepel
velőtlen mn ◊ tehetségtelen, értéktelen <személy>
vélta, vélő, véltán, véle ◊ hsz ◊ ritkán; alig
vemhe fn ◊ emlős állatnak, különbösen lónak, szamárnak az anyámében levő magzata
◊ csikó
vemhedzik, vemhezik ige ◊ <állat nősténye, főleg kanca> vemhét, anyamében lévő magzatát a világra hozza; ellik
véna fn ◊ az anyaközvet hasadékát kitöltő, hosszan elnyúló keskeny értőmég; telér; érckÖZET
venális mn ◊ megvesztegethető; lefizethető; korrupt
vendég mn ◊ és fn ◊ máshonnan való; idegen
vendégarc fn ◊ álarc; maszk
vendégfogadó fn ◊ szállásadásra berendezett egyszerű, kisebb vidéki vendéglátó üzem; kisebb, egyszerűbb szálló és vendéglő; fogadó
vendégghaj fn ◊ paróka; álaj
vendéglátó mn ◊ olyan <helyiség>-, ahol vendéget szoktak elhelyezni
vendégmarasztaló, vendégmarasztó mn ◊ és fn ◊ olyan, ami gyors távozásra bírja a nem kivánt vendéget, látogatót, tolokodót
◊ alkalmatlan személyek elkergetésére való farkósbol, fütyköös
vendégoldal fn ◊ a szekér két oldalára erősített, nála hosszabb, erős, vastag rúd v. gerenda a kévével, szalmával, szalas takármannynál megterheltek szekér rakodó területének növelésére
◊ fából v. fakeretre feszített vásonból készült összesukható és hordozható fal, a szoba tetszés szerinti részének ideiglenes elválasztására, ill. elfedésére, eltakarására; spanyolfal
vendégország fn ◊ külföld; idegen ország
vendégség fn ◊ a vendéglátáshoz való, ill. a vendégségben v. másképp elfogyasztott étel, ital
vendégszem fn ◊ üvegszem; műszem
vendégszoba fn ◊ <vmely vendéglőben, fogadóban> közös étkezés, mulatás céljára berendezett helyiség, terem
vendély, vendély, vindely fn ◊ régen dongákból, ma zománcozott fémől készített fedeles edény zsír v. más pépserű élelmiszer tartására; bódön
◊ boroshorodó
vendetta fn ◊ vérbosszú
venerál ige ◊ megbecsü; tisztel
venerék fn ◊ ital; szeszes ital
◊ folyadék
vengerka fn ◊ a cári Oroszországban, a Balkánon v. a Közel-Keleten vmely táncos, zenés mulatóhelyen hosszabb-rövidebb ideig szereplő fiatalabb magyar nő, aki később többnyire teljesen elzüllött
vénhedik ige ◊ vénűl; öregszik
vénhedt, vénhedett mn ◊ megvénül, nagyon öreg <személy, ritkán dolog>
vénszakállas fn ◊ öregember; vénember
ventil fn ◊ szelep
venyige fn ◊ fáról lehullott, levágdalt v. letördelt, apróbb darabokból álló vékony, száraz gally; rözse
vén, vénik fn ◊ lép; lépked
ver 1 ige ő utéssel v. más gyors mozgással kiformál, létrehoz vmit
  ◊ <némely fizikai, élettani jelenséget> kicsapódással, lerakódással létrehoz
ver 2 ige <füleműlé> dalol, csattog
  ◊ <fürj> pitypalattyol
vér 1 ige ő ver
vér 2, vir fn ő ivadék, leszármazott, ill. ős
  ◊ testvér
  ◊ származás révén rokon
véráldozat fn ő az áldozat olyan formája, melynek során vért ontanak; véres áldozat
  ◊ vmeny úgy érdekebben életét feláldozó személy
véralkat fn ő vki véréne összetétele, élettani tulajdonsága
veranda fn ő falusi ház udvarra néző oldalán épített, fedett, oldalt nyitott v. korláttal elzárt, védett,
  ◊ rendszerint oszlopos tornác, széles folyosó
verasztó fn lásd virrasztó
vérbabona fn ő olyan hit, amely szerint a vérnek különös, természetfölötti ereje van
vérbel 1 mn ő <a feudalizmus korára jellemző szóhasználatban: olyan nemési, űnemesi családból való
  ◊ aki származásánál fogva az, aminek a jelzett szó mondja
verbén, verbena fn ő illatos, csipkézzett levelű, bokros, kék v. piros színű, apró virágzatú kerti növény;
  ◊ kerti vasfű
vérbíróság fn lásd vésztörvényezés
vérbosszú fn ő véres megtorlás
vérbő fn ő véremes, bővérű <személy>
verbung, verbunk fn ő toborzás
  ◊ toborzó v. toborzott katonák csoportja
  ◊ verbunkos kőtanc
verbungos, verbunkos fn ő lassú lépéseken kezdődő, majd egyre tüzessebb ritmusú, felszökkésekkel,
  ◊ sarkantyúk pengetésével, kardok csörömpölésével elénkített régi, magyar katonai kőtanc, amelyet eredetileg
  ◊ toborzások alkalmával jártak
  ◊ a XVIII. század végén kialakult 2/4, ill. 4/8 ütemű magyar tánczenei stílus, melynek fő jellegzetességei:
  ◊ sajátos hangszeres színezés, a lassú és gyors váltakozása, pontozott ritmus, tipikus dallamfordulatok és
  ◊ kádenciák
  ◊ toborzó katona
verbuvál 1 ige ő <katonát> toboroz
vérbün fn ő vér kiontásával elkövetett bűn; gyilkosság
  ◊ vérokon meggyilkolása
verd ige ő vedlik; szőrét, tollát hullajtja
verdes ige ő igen rövid időközöket ismételve támad, ver, zúz vmit, rendszerint sikerrel
vérdíj fn ő a büntető hatóság elől rejtőzőkődő személyek kézkerítője v. nyomravezetője részére kitűzött
  ◊ jutalomdíj
  ◊ a <a rendi és feudális magyar jogban> az a bírság, amelyet jogtalan erőszak, hatalmaskodás körébe eső
  ◊ bűnselekmény elkövetőjére vetettek ki
  ◊ véres megtorlás; vérbosszú
verdikt fn ő az esküdőszék döntése, határozata arról, hogy a vádlott bűnös-e v. sem
  ◊ bírósági döntés, végzés, ítélet
verdung fn ő az icce negyedrészé, amely kb. 2 deciliternek felel meg; fél messzely
  ◊ ekkora írtartalmú mérőedény
  ◊ súlymérték, amely egy ötöd latnak, azaz 0,35 dekagrammnak felel meg
véré, vére fn ő atyafi; rokon
  ◊ unokatestvér
  ◊ barát; kona
veréce fn lásd veréce
vérehagyott mn ő olyan, akinnek, aminek vmely sebet elfolyt a vére; elvérzett
  ◊ olyan <arc, ajak>, amely vmely erős indulat, ájulás v. a halál hatására nagyon sápadt lett; vértelen
verekedik, verekes zik ige ő párbajt vív, párbajozók vkivel
verekedő fn ő párbajozó személy
verem fn ő sírgődor; sérverem
vérengző fn ő olyan hely, amelyen vérengzés folyik v. folyt
verés fn ő gyújtés
vereség fn ő verés; megverés; dorgálás
vereshimlő fn ő <lappangási időszak után> lázzal, hánýással, torokfájással kezdődő fertőző betegség, amely előbb kicsiny, kerek, utóbb sűrűn pontozott, biborvörös foltoszérű küttéseket okoz, és súlyos szövődményekkel is járhat; skarlát
véresítés fn ő vérengzés; kegyetlen harc; öldökő
véreső fn ő a természeti jelenség, amely abban áll, hogy bizonyos vöröses színű közetek szélől hordott pora, ill. bizonyos fajta moszatok a levegőből hullva a világos földfelületet, föleg a frissen esett havat vöröse festik, s amely jelenséget az egykori elmaradottabb vidékek néphite eső módjára hulló vérnek tartott
véresszárú fn ő hangsoskodó, nagyszájú, harciaskodó <személy, közösség>
veret ige ő szóret hullatja; vedlik
vérezik ige lásd vérzik
vérfordgás fn ő vérkeringés
verfelye; verfély fn ő játtekocka
vérhely fn ő a kivégzés helye; vesztőhely; vérpad
verhenyeges, vörhenyeges, vörnyeges mn ő vöröses, vörösbe hajló színű v. vöröses foltokkal tarkított; vörhenyes
verhenyes, vörhenyes mn ő lázzal, hánýással, torokfájással kezdődő fertőző gyermekbetegségben, vörhenyben megbetegedett <személy>

◊ élénken vöröses színű, vörös foltos; vörhenyes
verhenyő mn ő vörös; vöröses; veres
verítkezik ige ő veritékez; izzad
vérkép fn ő vérszín kép; rémkép
verkli fn ő zárt, gyakran kerekekre szerelt szekrénycben elhelyezett zeneszorzám, amelynek sípjait lyukakkal fémlapra rögzített dallam alapján egy forgatható karral működésbe hozható fújtató szerkezet szolálata meg; kintorna
vérkór fn ő a végbélnyílás körüli visszerek megbetegedése, tágulás, gyulladás, majd vérzés formájában; aranyér
vérkönny fn ő mély szívfájdalomból, az egész lelket megrendítő bánhatóból fakadt könny
vérengl, vérleng ige ő kegyetlenkedik; gyilkol; vért ont
vermel ige ő <tavasszal elvetendő magot> homok között ládában v. veremen áttelellet
vérmegző fn ő olyan terület, térség, ahol harcban, csatában, háborúban vért ontottak; csatatér; harcmező
vernyákol, bernyákol ige ő <párzó macska> dühösen, ingerületen, éles hangon nyávog

◊ <gyerek> nyafogva, kényeskedve sír, bög
vernyog ige ő <ember> sivalkodik; visong

◊ <gyerek> durcásan nyöszörögve kér, rimánkodik
vérnyom fn ő szívás, vágás nyomán keletkező vérző seb
verő fn ő kalapács, különösen nagy kalapács

◊ kis kalapács, amellyel a kasza élet verik ki
verő² fn ő rágogó napfény; erős napsütés; verőfény

◊ az az időpont, amikor a legfényesebben, a legerősebben süt a nap, amikor verőfény szokott lenni
verőce, veréce fn ő pitvárnak v. konyhának udvari ajtónyilására szerelt rácsos kis ajtó, mely megakadályozza, hogy a háziállatok a házba bemenjenek

◊ lécekből összeállított rácsos ajtó
◊ kerítés, föleg léckerítés; rácsos kerítés
◊ sorompó
◊ bekerített hely állatok, föleg házzörző v. vadászkutyák számára
◊ küzdőhely
verődik ige ő erőklődve jut vhova; vergődik

◊ hajtva, verve jut vhova
◊ vmitől szenved, vmivel tusakodik, viaskodik; vmivel vergődik
verőmalac fn ő süni való fiatal, szopás malac
verőte fn ő kovácsmúhely; hámor
verrasztó fn lásd virrasztó
vezérezredes fn ◊ <az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében> a gyalogsági, lovassági tábornoknál, ill. a tábornokszemélyénél magasabb rangú tábornok
vezérférfit fn ◊ <vmyel közösségben, testületben, mozgalomban> vezérszerepet betöltő, tekintélyes férfi
vezérégen fn ◊ irányelvet kifejező, jelszóval használt mondás
vezérlő mn és fn ◊ a parancsnoki, vezérsi hatalmat gyakorló; vezénylő
◊ vmyel hadat, csapattal harcban vezető, harcmeződulatait irányító személy; vezér
vezérség fn ◊ a vezérek összessége, testülete
vezérszó fn ◊ vezényszó; parancs; parancsszó
◊ jelszó; jelmondat
◊ előző; bevezetés; előhang
vezetékló, vezétek fn ◊ a lovashoz, a hátsálohoz v. a kocsi hátljához szijazott, kötözőtt tartalék ló
vezír fn ◊ miniszter
vezzegetés fn ◊ hessegetés; riogatás
viadal fn ◊ lovagi tornajátként; harcjátékt
◊ szóharc; vita
◊ haláltusa; haldoklás
viadalom fn ◊ viadal; harc
viador fn ◊ olyan személy, aki arénában, cirkuszból harcot vív emberrel, állattal; gladiátor
◊ olyan személy, aki teljes erejével, képességeinek laiba vetésével küzd vmiért; vmyel eszme bájnoka
viaszbábóbdé, viaszkabinett fn ◊ olyan helyiség, amelyben tanulságos, különlegesen ritka v. hátbortzontogatóan furcsa tárgyakat, ill. másolatukat, valamint híres személyeknek viaszóból készült alakját kiállítják és mutogatják; panoptikum
viaszbódé fn ◊ panoptikum
viaszk fn ◊ viasz
viaszkol ige ◊ viasszal bevon, beken vmit, hogy erős, összeálló v. csúszős legyen; viaszol
viaszkos, viaszos mn ◊ viasz és viaszóból készült tárgyakat áruló <személy>
viasztekercs fn ◊ viaszóból öntött, hosszú, vékony szalra nyújtott és összetekert gyertya
vice, vici fn ◊ segéd-házfelügyelő
◊ házmester; házfélügyelő
◊ vikinek a helyettese
vicéné, viciné fn ◊ a segéd-házfelügyelő felesége
vicinális fn ◊ személyvonaat
◊ mellékvnal; mellégut; szárnyvonal
vicispán, viceispán fn ◊ a régi vármege közigazgatának feje, első választott tisztségviselője; alispán
vickándozik ige ◊ izeg-mozog; fickándozik
viccsan ige ◊ vihog; vigyorog
◊ kivillan; kilátszik
◊ kifedik; kihasad
◊ kificamodik
vicsog ige ◊ kuncog; vihog; nevetgél
◊ vigyorog
◊ acsarkodik; acsarog
◊ sztánylik
vicsori mn ◊ ostobán v. gúnyosan nevettől, vigyorgó; vigyori
vicsorog ige ◊ száját széthúzva, fogait mutogatva, illetlenül v. gúnyosan nevetgél
◊ haragszik; dühösödik; mérgelődik
vid mn ◊ vidám; jókedvű; vig
vidámít ige ◊ fokozatosan v. szokásszerűen vidámmá tesz, jókedvére hangol, jó hangulatba hoz, örömre gerjeszt vmit, vmit
◊ vidámságra hajlamosá, kedves benyomások befogadására fogékonyá, képessé tesz
vidámság fn ◊ imádság
vidék fn ◊ tartomány; provincia
vidékí mn ◊ idegen; jövevény; átutazó
vidimál ige ◊ aláir; láttamoz
vidor mn ◊ vidám; jókedvű; derüs
◊ eleven; fürge; élénk; erőteljes
vikárius
vigad igé ñig, emelkedett érzelmektől van áthatva; örvendezik
vigadozik, vigadoz igé örvendezik; mulatozik
vigalmi mn ñigalgomból eredő; vigalomhoz tartozó
vigalom, vigadalom fn ñig a; örvendezés
zenés, rendszerint zajos szórákozás, főleg olyan társas összejövetel, amelyen tánclók is; táncvigalom
vigály mn ñig ritkás, gyér, ritkított <növényzet, vetés, erdő, termész>; vigályos
ritkás szövésű; vékony; sílány; vigályos
vigályos mn és fn ñig ritkás, gyér, ritkított <növényzet, vetés, erdő, termész>
ritkás szövésű; vékony; sílány
ritkás erdő, ill. nádas ritkább része
viganó, vigánó fn ñ a XIX. század elején divatos, élénk színű selyemből készült, egybeszabbott, hosszú felsőruha
a XIX. század elején divatos rövid szoknya
őfűk és leányok által 4–5 éves korukig viselt, alul szoknyához hasonló bő felsőruha
ői kabátka; rékli
vigasság fn ñ vigasztalás; vigasz
vigasságos mn ñidám, jókedvű
vigasságtevő fn ñ zenész; muzsikus
vigaszik igé ñgyógyul; meggyógyul; felépül
vigaszat igé ñgyógyít; meggyógyít; kikúrál
vidit; vidám
vigasztras fn ñ ñgyógyítás; kúrálás
vigbeli mn ñvmely falu határában v. egy végvárainak lakó személy
vigéc fn ñ kereskedelmi utazó; ügynök; üzletszerző
vigéckedik igé ñ kereskedelmi utazóként működik, ez a foglalkozása; ügynökökörök
vigilál ñig ñirraszt; örök; vigáz; ügyel
vigiláns mn ñ almatlan; éber; figyelmes
vigilia fn ñ nagyobb egyházi ünnep élőstéje
ñirrasztás; éjszakai istentisztelet
ñalmatlanság
vigászos mn ñ ñigasszal járó; jókedvvel töltött; vidám
jókedv; mulatozó; ñigasszgra hajlamos
vigso mn ñ végso; szélső
vigyáz igé ñéber van; nem alszik; ñirraszt; figyel
ñantaremben> felügyel osztálytársaira, a rosszakat feljegyzi
vigyázatos mn ñ kellő ñigyázatot tanúsító; elővigyázatos; óvatos
vigyázó mn és fn ñéber; figyelmes; óvatos
ñór; megfigyelő; felügyelő; csős; pásztor
az az ember, aki éber szemmel és aggódó lélekkel figyeli vmely emberi közösség életét
vigyor fn ñ hasadás, nyílás, rés; üreg vmiben, vhol
vigyorg igé ñ vigyorog
viharagyú fn ñ olyan ágyú, amelynek lövéseivel régebben a gyülekező viharfelhőket próbálták szétzavarni
viharcengő fn ñ igen erős hangú villanycengő, amelyet a képviselőház elnöke viharos, azaz közbekiáltásoktól hangos parlamenti üléseken a rend helyreállítása végett szokott megszólaltatni
viharsarok fn ñ a látóhatárának az a része, ahonnan vihar, zivatar szokott jönni
viheder fn ñ hirtelen támadt vihar; nagy zivatar
ñagyfokú zavar; felfordulás
ñmetángaznak és levegőnek robbanó keveréke főleg szénbányákban v. ennek robbanása; sújtélég; bányalégt
vihely fn ñ vivás, párvidal színhelye
vihonc mn ñ könnyelmű; meggondolatlan; felelőtlen
vihong igé ñtorzsalkodik; civakodik; marakodik
vihorog igé ñvihog; vihárszik; kacarászik
vijel fn ñapácafátyol
vikárius fn ñ püspök, érsek helyettese
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
viltalátó
villamos mn ◊ villamossággal, elektromossággal telített
villámos mn ◊ sűrűn villámol; villámokat szóró; villámlásokkal teli
◊ haragotl villámol; fenyegető
villamosvasút fn ◊ villamos; villamoskocsi
villamoz ige ◊ elektromos árammal telít vmit
◊ <gyógyító célal> villamos árammal kezel vkit
villanat fn ◊ másodperc; pillanat; szempillantás
◊ villámlás
villantó fn ◊ gyufa; gyújtó
villany fn ◊ villám
villanyos fn és mn ◊ villamos; villamoskocsi
◊ elektromos
◊ olyan <testi jelenség, különösen mozdulat>, amely hirtelen, mintegy villamosság hatására támad, ill. terjed
◊ lenyűgöző, mintegy hipnotizáló erővel ható; titokzatosnak érzett; vonzó; delejes
villanyosít ige ◊ villamosít
villanyelep fn ◊ összekapcsolt villanyelemek összessége; telep
villanyzongora fn ◊ villanyerővel működtetett zongorajátékra emlékeztető hangokkal ad vissza villámlás
villó fn ◊ levegő ◊ foszfor ◊ villogó; villódzó
villong ige ◊ huzamosabb ideig, de esetleg hosszabb-rövidebb megszakításokkal fegyveres v. politikai harcban áll, viszálykodik vkivel, vmivel
◊ küzd; viaskodik; vív
◊ veszekedik; zsörtölődik
villongó fn ◊ pereskedést kiváltó, vitás tulajdonjogú földterület
villő fn ◊ feldíszített, a tavasz jelképező fűzfafáig
◊ női ruhába öltöztetett, a bójtót jelképező szalmabábu, amelyet virágvasárnap a lányok énekszóval végigviszik a falun, majd elégetnek v. vízbe dobnak
vilós mn ◊ erős; izmos; szívós
vilosság fn ◊ erő; teherbírás
vimedli fn ◊ pattanás; pórsenés
vincellér, víncur fn ◊ a szőlő gondozásával megbízott szakképzett mezőgazdasági alkalmazott
◊ bérlo
vincos mn ◊ pajkos; csintalan
vindely fn lásd vendély
vindikál ige ◊ igényel; követel
vinkli fn ◊ sarok; szöglet
◊ a derékszöget kijelölő eszköz
vinkó fn ◊ rossz, savanyú bor
vinkulum fn ◊ rendezsént adásvételi szerzödésben megjelölt olyan összeg, amelynek kifizetése fejében az egyik fél az ügylettől, szerződéstől minden további kártérítés nélkül visszaléphet; bánatpénz
vinnye fn ◊ kovácműhely
◊ kohó; olvasztókemence
vinnyog ige ◊ <lő> nyihog, élesen nyerit
◊ elfojtva nevetgél, vihog
◊ pityereg; siránkozik
viola fn ◊ azok közül a régi típusú európai vonós hangszerek közül vmelyik, amelyekből a manapság is használatosak kifejlődtek
◊ brácsa; mélyhegedű
violál ige ◊ áthág; megszeg
◊ erőszakoskodik; kényszerít
vir fn lásd vér²
virágedény fn ◊ virágváza
virághimes mn ◊ sokféle virággal gazdagon borított <terület>
◊ virággal himzett, ékesített, diszített <szövet, textilanyag>

virágkáposzta fn ◊ karfiol

virágos mn ◊ költői képekkel ékes <kifejezés>

virágpad fn ◊ virággy; virágágys

virágpom fn ◊ <rendszerrint erkölcsi tisztasággal kapcsolatban fiatalos üdeség jelképeként>
◊ <művészetben>: mesterkéletlen, természetes, friss szépség

virágzsál fn ◊ felnőtt, szép, fiatal lány

virágzik, virággoz ige ◊ <személy, közösség> kedvező anyagi helyzetben v. emelkedett, ünnepi hangulatban van

virány fn ◊ viruló növényzet
◊ üde növényzetű, virágokkal benőtt, kies tájék
◊ frissesség; virulás
◊ a fejlődés legmagasabb foka; virágkor

virdit ige ◊ sír; ordít
◊ kornyikál
◊ rikácsol; kiabál; ordibál

virga fn ◊ fegyelem; szigorúság

virginál ige ◊ muzsikál; zenél

virgé fn ◊ szűz

virgyina fn ◊ cumbal

viribel ige ◊ vízben lubickol

virics fn ◊ sörcefre; maláta
◊ a meglékel, meghasított fából, főleg nyírfából kifolyó nedv

viriliista fn ◊ <vemely közigazgatási egységben> a legtöbb adót fizető polgárok egyike, aki ezen a jogcimen a közösségi képviselőtestületek, ill. a megyei és városi törvényhatósági bizottságok tagja

virít ige ◊ vki v. vmi vemely tekintetben fejlődése legszébb fokára jutva, kibontakozva él, hat, működik, virágzik

virradó, virradta fn ◊ virradat; hajnal; hajnalhasadás

virrasztó, verrasztó, verasztó fn ◊ éjjeliőr
◊ a halott mellett virrasztó kántor
◊ az a személy, aki kiterített halott mellett énekelgetve, a halott emlékét idézve, az éjszakát ébren tölti
◊ énekelléssel és beszélgetéssel tűltott virrasztás a halott mellett

virrogat ige ◊ virraszt; éjelez; éjszakázik

virrongó fn ◊ veszekedő; vitatkozó

virstli fn ◊ virsli

virtigli mn ◊ igazi; valóságos; tényleges; valódi

virtus fn ◊ a következményeket, a veszélyt legénykedve, makacs v. rátarti könnyelműséggel semmibe vevő v. éppen kötelekedve kihívó s feltűnést kelteni akaró bátorság, hősködésre, legénykedésre való hajlam, a bátorság és erő férfias fitogtatása
◊ dicséretre, követésre méltó erény, érdem, jellembeli kiválóság
◊ vminek kiváló tulajdonsága, jó hatása

virtuszdokik ige ◊ fitogtatásból v. legénykedésből olyasmit csinál, ami virtusnak számít
◊ fölösleges é. értelmetlen feladatok megoldásával fitogtatja vmely képességét, tulajdonságát

virtusos mn ◊ olyan <személy>, akiben virtus van; aki a következményeket, a veszélyt legénykedve, makacs v. rátarti könnyelműséggel semmibe veszi; virtuskodó
◊ érényszép; érdemes

virzsínia fn ◊ hosszú, vékony, keményen sodrott szivarfajta, amelyet a szivarba benyúló, szalmaszálból való szopókán szinvak
◊ viszonylag keskeny és hosszú levelű dohányfajta, amelyből jó minőségű cigaretta dohányt gyártanak

visel ige ◊ vezet; irányít; utat mutat vkinek

viselet fn ◊ <iskolában:> magatartás; magaviselet
◊ irányítás

viselős mn ◊ várandós; terhes

viselt mn ◊ elnyült; megviselt; kopott
◊ olyan <érzés>, amellyel vki viseltetik v. viseltetett vki iránt, vkihez
visnye fn ◊ meggy
visz ige ◊ <vmely foglalkozást> rendszeresen folytat, űz, hivatásszerűen foglalkozik vele
◊ <szólalomot> vmely együttesben énekel v. hangszeren játszik
◊ <bizonyos események menetét rögzőtt írásbeli munkát, feljegyzést> folyamatosan v. rendszeresen ír; vezet
viszáli ige ◊ válaszol; felel; viszonoz
viszás mn lásd visszás
viszett nu ◊ vmi helyett; gyanánt
viszketeg fn ◊ erős vakarózásra ingerlő, állandó v. tartós viszketés
◊ erős viszketéssel járó bőrbegetés
◊ erős bőrviszketéget és kitüntő bőrelváltozást okozó parazitás bántalom; űrh
viszkol, viszkotol ige ◊ fészkelődik; izgő-mozgó
viszkota mn ◊ fészkelődő; izgő-mozgó
viszonellen ksq ◊ ellenben, de
viszonos, viszonyos mn ◊ olyan <megállapodás, kapcsolat>, amely két v. több személynek, csoportnak
hasonló v. azonos előnyöket, jogokat biztosít; kölcsönös
◊ viszonylagos; függő
viszontag hs z ◊ viszonákképpen
◊ visza
◊ ismét; megint
◊ kölcsönösen; viszonozva
◊ viszonzásul; válaszul
◊ pedig; ellenben
viszontság fn ◊ viszontagság; megpróbáltatás, hányattatás
viszony fn ◊ vonatkozás; tekintet; szempont
viszonyol ige ◊ <cselekvést> viszonoz
◊ válaszol
◊ vonatkozik
viszonyos mn lásd visznos
viszonyrag fn ◊ rag
visszá, viszha hs z ◊ hátrafelé; ellenkező irányba
vissza fn ◊ visszatetsző dolog
◊ viszály; ellenségeskedés
visszacsap ige ◊ <állatot> ostorcsapással előbbi helyére visszaterel
visszacsavar ige ◊ <lovat> visszafelé irányított, visszafordít általában abba az irányba, amelyből jött
visszadobban ige ◊ <vmely hirtelen, váratlan, szokatlan látványtól, hangtól> meglepődve v. megdöbbent, szándékától lemondva, megpályázva, az előző tapasztalatú, méhensítő, rövid időre
◊ szándékától eláll
◊ elriad; visszakerül; visszadöbben
visszaesik ige ◊ <vagyontárgy v. vmely jog> visszavonás
visszaeszmél ◊ ezmélyül; emlékszik
visszafele, visszafelé hs z ◊ ellenkező értelemben
visszafordul ige ◊ <fáradtadással> vissza szándékozik; visszavonás
◊ visszatérül; Ellenképpen
visszahatás fn ◊ ellenállás; szembeszegülés; dac
visszahúz ◊ <katonaságot, csapatot, sereget> hátrairányít; visszarendel; visszavon
◊ <adott szót, rendeletet> visszatérül
visszahúzás fn ◊ viszály; széthúzás; viszálykodás
◊ visszavonás; érvénytelenítés
visszaírtózik ige ◊ elsőről; elkor; visszahúz
visszakerít ◊ <állatot> kerítve visszaterel
visszakerül ige ◊ <értékét tekintve> megtérül vmi
visszakíván ige ◊ <kiván vokán vki> vmi
visszá ige ◊ ellenkezőjére fordít; megváltoztat
◊ összesodor; közbeszöd; födorit; sodor
visszamaradott mn ◊ olyan, rendszerint gyámolításra szoruló <családtag>, aki a családfő halálá után
életben maradt; hátrahagyott

visszamond ige ◊ vkinek hasonló módon válaszolta, viszonzás képp ismétel, mond vmit; viszonoz

visszanevet ige ◊ <a kinevetést, bosszantást viszonzova> szintén kinevet vkit

visszaolvas ige ◊ <visszajáró pénzét> megszámlálva vkinek a kezébe tesz; visszaad

visszaperel, visszapörölvige ◊ vkinek perlő szavaira hasonlóképpen fejel, válaszol; visszafelesel

visszapótol ige ◊ <lékelőtelező szolgálatot, szívesességet, erkölcsi tartozást> későbbi időpontban viszonoz

visszariad ige ◊ <személy> izgatottan válaszol; réműlten visszaalált

◊ <fúvós hangszeren> vmire választ adva, éles hangon megcsőlál

vissziaszít ige ◊ <személy> megijesztve visszakerget vkit

visszás, viszás mn ◊ egymással ellenkezve vetélkedő; hadakozó

◊ veszekedő; civakodó, béketelenkedő

visszaszáll ige ◊ <pohárköszöntőben> az őt üdvözlő előző felszólalót köszönti, v. válaszol neki, a „szállók az ünnep” kifejezéssel kezdtet köszöntést viszonozza

visszaszolgálj ige ◊ hálából, kölcsönösségből viszonoz vmit

◊ vkinek érdeme szerint visszafizet vmit

visszatérül ige ◊ visszatér; visszafordul

visszatilt ige ◊ eltilt, visszatart vmitől vkit

visszatoló mn ◊ visszatetsző; visszataszító

visszatorol ige ◊ <rosszat, sérelmet> hasonlóval viszonoz; visszafizet; megbosszul

◊ visszutasít, magától elhárít vmit

visszautal ige ◊ visszutasít vmit, vkit

visszavet ige ◊ visszaver; visszatükrőz

visszavétel fn ◊ vmely igéret, megbízás, nyilatkozat, kijelentés visszavonása, érvénytelenek nyilvánítása, megmásítása

visszavon ige ◊ szelíd erőszakkal rávesz vkit, hogy visszatérjen vhova; visszatéri; visszaterel

◊ <meghatározott célral vkinet átengedett v. vhova beadott szellemi tulajdona> visszavesz

visszavonás fn ◊ viszálykodás; egyenetlenség; pártoskodás; széthúzás

vita fn ◊ testi erővel folytatott küzdelsem, összecsapás, viadal

vitairás fn ◊ <az egységes magyar gyorsírást előtt használt korábbi rendszerekben> a gyorsíráskn erősébb rövidítéseket alkalmazó, a levelező gyorsírásnál magasabb, kb. a mai beszédirásnak megfelelő foka

vitális mn ◊ életrevaló; talpraesett; élelmes

◊ létfontosságú; jelentős

vitályos mn ◊ életű; életadó

vitapont fn ◊ vitatott részelet, vitattható mozzanat <vmely kér désben, ügyben, megbeszélésben>

vitat, vitat ige ◊ harccal a maga javára követel vmit, harccal való döntéssel sajátjának igyekszik megszerezni v. biztosítani

◊ várat, erődítményt ostromol

vitatótt mn ◊ olyan, amiért v. ahol harcolnak v. harcoltak; ostromlott

vitázik, vitáz ige ◊ harccol; küzd; viaskodik

vitelet fn ◊ fogás; rabság

vitész fn ◊ olyan, ahol katonák kelője megszólításban, címiben>

◊ olyan <személy>, aki feladatát, hivatását bátran, következetesen, állhatatosan teljesíti

◊ a feljebbvalók állandó jelzője a katonaságnál>

◊ katona; lovag; bajnok; dalía

vitézel ige ◊ harccol; küzd; viaskodik

vitézkedés fn ◊ katonászkodás; hadakozás; vitézi élet

vitézkedik ige ◊ katonai szolgálatot teljesít; vitézi életet él; katonászkodik

◊ vitéz módjára, vitézül, bátran viselkedik; harccol; küzd

vitézkötés fn ◊ <felsoruhán> zsinórozzással készült, különféle zárt motivumot alkotó v. abban végződő díszítés, főként a magyar szabású főfővisleteken és egyenruhán alkalmazták

◊ zsinóról vitézkötés módjára font óv, pánt, kötelék

vitézlő mn ◊ vitézkedő, vitézi állapotban élő; vitézi

◊ nemes

◊ <nemesi rendhez tartozó férfi megszólításában, megnevezésében>

vitészarkantyú fn ◊ laza fúrta, azúr kék v. ibolyás kék virágú, vetések közt, tarlókon közönséges növény; szarkaláb; királyvirág; sarkasfű
vensztedik; vitatkozik; zsörtölődik

**vonat**

1 fn ◊ régi hosszmérték, a hüvelyk tizenkettőd része, amely 0,2 centiméternek felel meg
2 fn ◊ vonat

**vonás** fn ◊ ékezet; vessző

**vonatszertár** fn ◊ az a nagy központi raktár, amelyben a hadsereg alakulatai között szétszóltásra kerülő közüti szállítási eszközöket, lőszerszámokat, mozgókonyhákat és a hozzájuk szükséges főszerelelést, tartalékanyagokat tárolták

**vonít** ige ◊ <ember, állat a testén vmely részt> hirtelen megránt, megvon, félreihúz, félrevon ◊ lop; eltulajdonít

**vonítás** fn ◊ ékezet; vonás; vessző

vönös, vóngó ◊ fenyelű vaskampó, amellyel a kazalból v. a boglyából a szalmát, a szénát kihúzottak

**vónos** mn ◊ igás, igavonó <állat>

**vónoszék** fn ◊ padhoz hasonló faállvány a megmunkálandó fa befogására; faragószék

**vont** mn ◊ vmivel bevont <bútor, ruha, használati tárgy>

◊ kivont, kihúzott <fegyver>
◊ feszült <figyelem>

**vontató** fn ◊ mezőgazdaságban használt egyszerű, többnyire egy hosszú farúdból és láncból, kötelekből szerkesztett alkotmány, főként a szálas takarmánynak boglya, halomba való vonatására

◊ kisebb boglya, rakás gabonából v. takarmányból
◊ hajók vontatásával foglalkozó, ezt végző személy

**vontatva** hsz ◊ nem szívesen; kelletlenül; húzódozva; vonakodva

**vonyó** fn ◊ tavaknak, folyóknak az a szakasza, mely a kerítőháló kivetésére és partra húzására alkalmas

vonyogó fn ◊ lásd vonogó

**vótér** fn ◊ gabonaafajta, a tönke, azaz kétszemű búza távoli leszármazottja; tönköly

**vótum** fn ◊ szavazással hozott határozat

◊ szavazat
◊ véleménynyilvánítási, szavazati jog, lehetőség
◊ fogadalom; igéret

**vox** fn ◊ szavazat; voks

**vő** fn ◊ vevő; vásárló

**vődör** fn ◊ lásd veder

**vődős** fn ◊ lásd vedres

**vőfény** fn ◊ az a rendszertípú fiatalabb férfi, aki a vőlegény, ill. a menyasszony megbízottjaként a vendégeket a lakodalomra hívogatja, és a lakodalommal kapcsolatos teendők irányítójára, különösen a népi szokások, tréfák rendezője; vőfély; vőfély

**vőlgy** fn ◊ <emberi testen> kiemelkedő részek közti árok, bemelyedés

◊ alma, gyümölcsgyümölcsgyár

**vőlgel** ◊ bevont utasítás szerint meghúzott használati rendszereket v. szekrényeket jelölő, amelyekennél az alsó alsó része csúcsra vetődik

**völgysen** fn ◊ <szobában> bemegy, fülle

**völgyselés, völgyseg** fn ◊ völgy; mélyedés

**völgyes** mn ◊ völgyben, mélyében fekvő <terület>

**vörheny** fn ◊ <lappangási időszak után> lázzal, hányással, torokféjással kezdődő fertőző (gyermek)betegség, amely előbb kicsiny, kerek, utóbb súrlóan pontozott, biborvörös foltokkal kezdődik, és súlyos szövődményekkel is járhat; skarlát

**vörhenyeges, vörnyeges** mn ◊ lásd verhenyeges

**vörhenyes** mn ◊ lásd verhenyes

**vöröny** fn ◊ vörheny; pattanásos kiütés a testen

**vörősbarát** fn ◊ templomos egyházi lovagrend tagja

**vulki** fn ◊ göndörített hajfürt; hajtekercs; hajpótlék

**vulgariter** fn ◊ köznyelven; a nép nyelvén

**vulgo** hsz ◊ általánosabban v. a népnyelvben is ismert szót használva; közönségesebben szólva; azaz; vagyis ◊ <a költői kép v. szóhasználat magyarázatára való rámutatásként> a megelőző szó, kifejezés úgy értendő, hogy …; azaz; vagyis; tudnillik

vulkános, volkános mn ◊ vulkáni; vulkanikus
vurcní fn és mn ◊ könnyen rászedhető, pénzétől hamar megfosztható ember

Z

zabadi fn és mn ◊ házasságon kívül született (gyermek); fattyú
zabálócsütörtök fn ◊ a húshagyó kedd, azaz a böjtő időszak megkezdése előtti csütörtök, mikor bőségesen esnek
zábé fn ◊ kapufélfia
zabigyerek fn ◊ házasságon kívül született gyermekek; fattyú
zacskó fn ◊ egyetlen ivben meghajló v. két, középen csuklóval összekapcsolt rövid vaspálcikából álló eszköz, amelyet a kantárhoz kapcsolva a ló szójába tesznek, és amelynek két végén levő karikába a gyeplöt füzik; zabla; fék
zabol ◊ a hám sérült, lerakódó elhalt szővetei a szaj szélén, szögletében; pállás; pállottság
zabolátlan mn ◊ zabola, gyeplő nélküli <ló>; zabláthelan
zabrál ◊ i.e ◊ dézsmál; harácsol
zabridál ◊ i.e ◊ akadékoskodik; kötőzködik; gáncsoskodik
zagyva fn ◊ zagyvás mn ◊ zavars v. éretlen beszédű; fecsegő
zagyváln ◊ i.e ◊ zagyvás mn ◊ zavars v. éretlen beszédű; fecsegő
zahkan fn ◊ gyomorétes
zaharin fn ◊ cukor pótlására használt, színtelen, vízben oldódó, rendkívül édes izú, kristályos szerves anyag; mesterséges édesítőszer; ezerédes; szacharin
zaj ◊ i.e ◊ zajong
zaj ² fn ◊ a víz színén képződő vékony jégréteg
zaj³ fn ◊ zedülés; zűrzavar
zajatlan mn ◊ zajatlan; hangtalan; nesztelen
zajda fn ◊ batyu; málha; cókmók
zajdul ◊ i.e ◊ <tömeg> zajogni kezd, lármában tör ki
zajgás fn ◊ kiabálás; lármá; zaj
zajgat ◊ i.e ◊ ingerel, hajszol, zaklat vkit, vmit; zargat
zajgó ◊ mn ◊ hullámzó; háborgó; morajló
zajg, zajg ◊ i.e ◊ zúgolódik; zsörtölődik; morog; zajong
zajos mn ◊ viharos; háborgó
zákány fn ◊ folyadékban, főleg borban leülepedett v. úszó szemcsés, nyálkás anyag, szenny
zákánynos mn ◊ látvakes, lucskos ◊ <ló>
zákányos ◊ olyan <folyadék, főleg bor>, amelyben zákány van; üledékes; zavaros
mámoros, ittas, kapatos, de még nem részeg <személy>

máspenos

gondolkodásában különc; zavaros eszű; hóbortos

zakatol ige ◊ <kapun> züget, dörömből
zákliás, záklyás mn ◊ keletlen, sülétlen, ragadós belű <kenyér>

◊ tapadós, ragacos <föld>

zaklatott mn ◊ üldözőt, hajzsolt, kergetett <állat>

zakota fn és mn ◊ limlom; kacat

◊ zörej; lárna
◊ sürgés-forgás; felfordulás
◊ viharos; zivataros
◊ izgága; nyugtalan

zakurál ige ◊ zaklat; sürgétek

◊ kérdésekkel zaklat
◊ üz; hajt
◊ kér; rimánkódik

zalagalamb fn ◊ fecske

zalambol ige ◊ kószál; kóborol

zállogbirtok fn ◊ az adós által kamat fejében és zálogul a hitelező birtokába és használatába az adósság visszaafizetéséig átengedett földbirtok

zállogos mn és fn ◊ olyan, amit vki zálogban birtokol, ami vkinél zálogban van

◊ zálogkölcsonűk nyújtásával üzletszerűen foglalkozó személy; zálogház tulajdonosa v. vezetője

zám fn ◊ előkelő török lovas

zamat fn ◊ virágokban található, virágból származó illatos anyag, illat

zánk fn ◊ fateszesz; rigli

zanót fn ◊ hármas levélű, sárga, pillangós virágú cserje, amelynek hüvelyes termése

záp1 fn ◊ <szekérdaljon v. saroglyánon> egy-egy fok

◊ létrafok
◊ <keréken> küllő

◊ fejes vasszög, amely a szekérhúdnak és a nyújtónak (szekér két tengelyét összekötő rúd) egymásra fekvő végeit az első tengely közepéhez erősíti

◊ a kerítés megtámasztására való erős rúd, támaszfa

záp2 mn ◊ rothadt; romlott <tojás>

zápona fn ◊ kárpit

zarándokjárás fn ◊ zarándoklás; vmely kegyhely meglátogatása

zárbeszéd, záróbeszéd fn ◊ utósó; zártsó; végző

zárászüz fn ◊ apáca

zarbuzán fn ◊ nagyméretű ostromágyú

zárafa fn ◊ sorompó; határ

◊ tolózár; retesz; rigli

zárhely fn ◊ börtön; fogda

zárjel fn ◊ zárójel

zárás mn ◊ zárral ellátott; zárható

záróterek fn ◊ melléklet; függelék; csatolmány

zártészék fn ◊ <színházban, hangversenyteremben> drágább fajta ülőhely, amely régebben néha kulcsos volt lezárható

◊ <színházban v. hangversenyek, rendezvények tartására való termekben> olcsóbb fajta földszinti ülőhely, ill. az ilyen ülőhelyre szóló jegy

zászlóanyá fn ◊ vmely ünnepélyes zászlóavatás tiszttségére felkért hölgy, többnyire állami, városi, esetleg katonai vezető személyi névi hozzáértözőja

zászlós fn ◊ <a magyar hadseregben 1945-ig> az a tartalékos tiszi kiképzésben részesült v. hadapródiskolát végzett tisztteljőlt, akinek rendfokozata az altisztekkénél, tiszthelyettesekénél magasabb, a tisztekkénél pedig alacsonyabb volt, s akit a jogok és kötelességek szempontjából gyakorlatilag a tisztekhez számítottak

◊ zászlót hordó, tartó, vivő személy
zászlósúr fn ◊ olyan főnemes, aki vmilyen országos v. udvari méltóságot viselt, ill. az 1848 előtti rendi országgyűléseken a főrendi tábla tagja volt; országnyag
zásztó fn ◊ zászló
zalony fn ◊ sziget
◊ sekély víz; gázló
zavadzál ige ◊ háborgat; alkatlatankodik; zavar vkit
zavar, závár fn ◊ egyszerűbb, kezdétesegesebb zár <ajtón, ablakon, bútoron>; tolozár; retesz
zavara fn kerítésnek való hosszabb fadarab; ebből készült kerítés
zavaratlan mn ◊ zavartalan; háborítatlan; békés; nyugodt
zavarék fn ◊ káosz; zavart; zürzavar
zavarodás fn ◊ lelki zavar
závárol ige ◊ zár, bezár; bereteszel
závor, závár fn ◊ zár, lakat
zefír fn ◊ könnyű, vászonkötésű pamutszövet
◊ lazán sodrott gyapjúfonal
◊ enyhe, frissítő nyugati szellő
zegernye, zehernye fn és mn ◊ zürzavar; káosz
◊ zivatar; förgeteg
◊ viharos; zivataros
◊ kötekedő; veszekedő
◊ beteges; kóhögös; gyenge
zegernyés, zehernyés mn ◊ förgeteges, rendszerint zimankós, hózivataros <időjárás>
◊ kötekedő <ember>
zegzug fn ◊ cikcakk
zeke fn ◊ házilag szót durva gyapjúszövetből, darócóból készült egyszerű szabású férfi-, ritkán női kabát, amelynek hosszúsága deréktől békeig különféle lehet
◊ <nemely videken, kivált a Dunántúlon> rövid, zsinórós férfi posztókabát
◊ ujjas, mellénlyszerű ruhadarab férfiak részére
zelnice fn ◊ tavasszal nyíló, illatos fehér virágú cserje, ill. fa, amelynek levelei hosszúkásak, fűrészes szélűek, termése fekete, s amelyet díszfának is ültettnek
zelota fn és mn ◊ buzgolkodó; túl buzgó; indulatos
◊ vallási fanatikus; vakbuzgó
zemes mn ◊ finoman kikészített <bőr>
zenebonáskodik ige ◊ civakodik; civódik; torzsalkodik
◊ háborog; lázad; pártoskodik
zenede fn ◊ zeneiskola
zanegylet fn ◊ <vmely helységben> a zenével foglalkozók, a zenét pártolók és népszerűsítők, a zenebarátok egylete
zeneg ige ◊ zeng
zenekőlő fn ◊ zeneszerző
zenenagy fn ◊ karmester
zeneszerszám fn ◊ hangszer
zetanatíó fn ◊ zenetanár
zengedezés, zöngedezés fn ◊ az a tény, hogy vki, vmi zeng, ill. az a cselekvés, hogy vmit zengenek; hosszas, folytonos v. lassú, nem nagyon hangsos zengés, énekés
◊ hosszas, hangos, lelkes magasztalás
zengemény fn ◊ zongemény
zengés fn ◊ zének; elhangzó beszéd
zengő, zöngő fn ◊ dalnak; énekes; költő
zengzet fn ◊ zengés; szép hangzás
◊ zene; dallam; dal; ének
◊ kötetmény; szózat
zerete fn ◊ zenebona; lárma
zergeszin mn ◊ halvány sárgásbarna; drapp
zimankó fn ◊ óvóval v. hideg, havas esővel járó, fergeteges, rút idő
ziteredik ige ◊ <bor> színét; erejét veszti, megsavanyodik
zuboly fn ◊ <szővőszéken> kereszten fekvő két erős rúd v. henger a fonál felvetésére, ill. a kész vászon felcsavarására
  ◊ szövéssel foglalkozó iparost; takács
zuborog ige ◊ <folyó, forrás, állóvíz> kavargás v. mozgás közben ismételten, tompán zúgó hangot ad
  ◊ <forrástan levő folyadék> huzamosan zubog
  ◊ <gyomor, bép a benne fejlődött gázok hatására, az erjedésben levő anyag mozgása közben ismételten
tompán morgó hangot ad
zúg ige ◊ <egyes ember> erős, mély hangon, méltósággal, ünnepélyesen kiált vmit
  ◊ <emberi hang> komoran, gyászosan hangzik
zúghtúvó fn ◊ bűgőcsiga; bűgágyú
zúgó1 mn ◊ fulladózó; ziháló
zúgó2 fn ◊ vizesés; sellő; zuhatag
  ◊ hegyi patak; ér
  ◊ vizimalmonalkalmazott csatorna a víz összegyűjtésére és leeresztésére
zúgódik ige ◊ zúgolódik; elégedetlenkedik; békétlenkedik
zugoly1, szugoly fn ◊ zug; kuckó; sut
zugoly2 fn ◊ nehezen megközelíthető, elhagyott vásárész v. utca
zugutca fn ◊ mellékatutca; sikátor
zuhogó fn ◊ zuhatag; vizesés
zuhatar fn ◊ zivatar; nyári zápor; szélvihar
zupa fn ◊ katonai étkezésben rendszerint reggelire adott rántott leves
zupál ige ◊ nagy zajjal ütőget; ütleget; csapkod
zupás mn és fn ◊ olyan továbbsszolgáló (altiszt), aki köteles katonai szolgálat után további szolgálatra
önként a hadseregben marad
zupog ige ◊ pufog; durrog
zupp msz ◊ <eszés, zuhanás tompa hangjának utánzására:> zsupsz!
  ◊ <annak kifejezésére használt szó, hogy a szóban forró személy az iskolában megbukott a vizsgán>
zuppan ige ◊ nagy zajjal leesik; zuhan; huppan
  ◊ betoppan; beront; berobban
zuppon fn ◊ leves; hig étel
zür ige ◊ összekever; elegyít
  ◊ összezevar; meggazavar
zurbol ige ◊ <vizet, főleg halászatkor> rúddal v. evezővel szándékosan felkavar
  ◊ örvénylik; kavargor
  ◊ keveréssel, rázással tejölőből tejszínből vajat készít az erre szolgáló edényben, a köpülőben; köpül
zuvat fn ◊ tolvajinyomának követése; rabló keresése
zúz fn ◊ fagyasz harmat; dér; zúzmará
zúzmaráz fn ◊ zúzmarás
zúzos mn ◊ zúzmarás
  ◊ fagyasz; hideg
Zs
zsabó fn ◊ mellfodor; fodros, csípke melldisz blúzon v. ingén
zsabrák fn ◊ nyeregtagaró; lótagaró
zsajtár fn lásd sajtár2
zsák fn ◊ durva vászon
  ◊ durva anyagból készült ruhadarab; vezeklöruha
  ◊ tariszná; zacskó
  ◊ halászháló kikötősődő része
  ◊ viztároló
zsákbanacska fn ◊ vásárákon, búcsúkon szokásos népi v. gyermekei szerencsejáték, amelynek az a
lényege, hogy az azonos áron vásárolható, egyforma külsejű, de különböző tartalmú és értékű v. üres kis
csomagokról nem lehet előre tudni, mi rejlik bennük
zsakett fn ◊ hosszú, kétoldalt lekerekített elejű, középosztály által viselt, fekete kabátból, mellényből és
csikos fekete nadrágból álló öltöny
kisebb kétfülű dézsa, felül elzárható edény; sajtár
zsib¹ fn ˙ zsivaj; zajongás; lárma
zsib² fn ˙ csavargó; kóborló; tolvaj
zsiba fn ˙ kisliba; fital liba
zsibaj fn ˙ zsivaj; zaj; lárma
zsibárus, zsibáros fn ˙ ōcska v. használt holmikat adó-vevő, ilyenekkel kereskedő személy; ōcskás; ōszeres
zsibog ige ˙ <rendszerint több madár, kisliba v. csibe> ismételten v. folytonosan éles, vékony hangot ad
  ˙ <tömeg, sokaság> nyüzsgője zajong, zsibong
  ˙ <nagyobb tömeg ember, állat> nyüzsgő
  ˙ <testrész> sajog; bizsereg; zsibbad
zsibogás fn ˙ madarak, különösen fiatal liba, csibe éles, vékony hangja
  ˙ nagyobb tömeg nyüzsgése, zajongása, zsibongása
  ˙ sajgás; zsibbadás; bizseregés
zsibogó mn és fn ˙ sajgó; bizségő; zsibbadó
  ˙ zsibvásár; ōcskapiac
zsibol ige ˙ csiripel; csivitel
zsibong ige ˙ <vér> bizsereg
zsidó fn ˙ boltos; eladó; ōrus
zsidócseresnye, zsidócseresznye fn ˙ a burgonyafélékhez tartozó, fehéres virágú, erdős, ligetes helyeken előforduló növény, amelynek nagy skarlátpiros bogyótermését élénkpiros, lampionszerű burok veszi körül
zsidóármánya fn ˙ és mn ˙ jiddis
zsidószalonna fn ˙ vöröshagyma
zsigora fn ˙ köszvény
zsigorás mn ˙ köszvényes; beteges
zsili Bölcsés, zsibbadó
  ˙ lapályos, vizenyős helyeken levő feneketlen sár
  ˙ mélység
zsimbles mn ˙ zsémbes; zsörtőlődő
zsínár mn ˙ fősévény; fukar
  ˙ alávaló; csaló
zsínat fn ˙ lárma; fecsegés; zsibongás
zsínatol ige ˙ <emberek, állatok összegyűlt csoportja> zajong, lármázik, zsibong
zsindely fn ˙ tetőfedésre használt hosszú, keskeny falemez
zsingás fn ˙ érzékeny; gyenge
  ˙ kényes; finnyás
  ˙ beteges
zsínór, sinór fn ˙ arany-, ezüst-, selyem- stb. fonalakból sodort, ruha díszítésére használt zsineg; paszomány
  ˙ kifeszített zsineg, amellyel vminek az irányát meghatározzák; zsínórmérték
  ˙ <szerencsésjátékban> betett tételek sorozata, összege
zsínórmérték, sinórmérték fn ˙ kifeszített zsínór, amellyel vminek az irányát meghatározzák
zsínóroz ige ˙ zsínórral megfojt, így végez ki vkit
zsipp-zsupp, zsip-zsupp msz ˙ <verés hangjának utánpótlására> használt szó>
zís fn ˙ kenőcs v. sürű olaj
  ˙ nedv; nedvesség
  ˙ vminek a gyümölcsle
  ˙ trágya; tápanyag
zsirál ige lásd gírál
zsírmálykodik ige ˙ könyörög; rimánkodik
zsíró fn ˙ <váltón> forgatmány, hátrat, azaz a papírok hátrára írt nyilatkozat, mellyel a birtokos az ilyen papírt v. az abból eredő jogokat mára átruházza
zsíros mn ˙ erős
  ˙ vagyonos; gazdag
○ szabadszajú; trágár

**zsírosparaszt** fn ○ <gúnyos megnevezésként≥ vagyonos, jómódú paraszt

**zsírozó** fn ○ főzéshez használt zsirádék (zsir, szalonna, olaj stb.)

○ zsíros hús v. szalonna, amit izesítés v. zsírozás véggett levesbe, főzelékbe belefőzőnek

**zsírszóda** fn ○ maró, mérgező anyag

**zsírtalan** mn ○ terméketlen, rosszul termő föld

**zsítar** fn ○ csősö; erdőről; mezőör

**zsívány** fn ○ erdőkben, pusztákon tanyázó, kalandozó r ablő, rendszerint betyár, szegénylegény

**zsíványbanda** fn ○ erdei v. pusztai rablők, betyárak társasága, bandája

**zsíványtanya** fn ○ zsíványok, rablók rejtekhelye; olyan ház, tanya, barlang, amelyben zsíványok laknak; zsíványfészek

**zsízik, zsuzsfok** fn ○ kis zömök, fekete v. barna bogár, amelynek lárvája borsóban v. lencsében fejlődik, s ott nagy kárt okoz

○ magatárban élő, a növényevő ormányos bogarak közé tartozó apró bogár, amely a búzában, roszban, kukoricában fejlődik, a szem lisztes belsejében él, s nagy károkat okoz

**zsobrának** fn és mn ○ lásd zsebrák

**zsoldoz** ige ○ díjaz; jutalmaz

**zsolna** fn ○ zöld harkály

**zsolozmá** fn ○ a bánnak járó szolgáltatások

**zsolozmá** fn ○ a breviárium, azaz az év minden egyes napjára más-más imádságokat, zsoltárko, hinnuszkot tartalmazó latin nyelvű könyv olvasásra.; istenisztelet

**zsombék, zsombik** fn ○ sűrű csomókban növő lápi növényeknek a lápból gyakran egy méter magassággig is kiemelkedő, oszlop- v. kéveszerű, erős, vastag fonadéka, amely az Alföldön valaha nagy területeket borított

○ ingoványos, vizenyős lapályból imitt-amott kiálló gyepes hant, domb
○ ○ <réteken, legelőkön≥ füvel benőtt vakondtúrás

**zsombó, zsombok** fn ○ mocsából, lápból kiemelkedő halmocska; lápföld

**zsomboly** fn ○ lefelé táguló, aknaszerű barlang

**zsombolyázás** fn ○ takarmány elraktázása és fülesztése sárgódörszerű veremben; sílőzás

**zsombor** fn és mn ○ kiváló, nagyszérű, szeretetreméltő <főleg fiatalember>

**zsombor, zsompor** fn ○ fületlen, kerek kosár, amelyben a kiszasztott kényértéstát kelesztik, v. lisztet, gabonát, tojást stb. tartanak benne; szakjátó

**zsomp** fn ○ bánásvatban az akna legmélyebb, rendszerint vízgyűjtőül használt része

**zsompor** fn ○ szakjátó; kosár

**zsomporos** mn ○ gázgazos; gyomos

**zsongitó** mn ○ élénkitő; erősítő

**zsollér** fn ○ lásd zsellér

**zsölyye** fn ○ párnázott, ruganyos, kényelmes karosszék

**zsöngé** mn és fn ○ zsenge

**zsörtől** ige ○ zsörtőlődik; mérgeződik

**zsubrikál** ige ○ lásd subrikál

**zsufak** fn ○ zömök; tömzsi; testes

**zsufak** fn ○ olyan színű, mint a szalma; világossárga; halványsárga

**zsufak** fn ○ disznóbükk s. bárányfővel fűzött savanyú leves

**zsufakák** mn ○ olyan <ló>, amelynek fakó szőre halványsárgába megy át; sárgás fakó

**zsufán** fn ○ vízmerítő vaskával

**zsugorog** ige ○ kuporog; kucorog

○ ○ <ház, kunyhó> szegényesen meglapul, meghúzdók
○ ○ szükséget szenved; nyomorog
○ ○ főzvényen, szegény módon él, tengődik, csak azért, hogy pénzét, vagyonát szaporítsa

**zsúp, zsupp** fn és mn ○ kézi erővel kicsépelt gabonának, főképpen rosznak a kéve eredeti alakkját megtartó, csomóba kötött, töretlen szalmája, amelyet főleg tetőfedésre használnak

**zsúpfedél, zsúppfedél** fn ○ zsúpból, csomóba kötött töretlen szalmából készített fedél

**zsúpol, zsuppul** ige ○ a gabonának, különösen a rosznak csak a kalázsát csépeli, s a szalmáját kévébe kötözi

○ ○ <épületet> szalmával, zsúppal befed
zsúpolás fn ◊ vminek, különösen háztetőnek befedése szalmával, zsúppal
◊ zsúpból készült tető; zsúpfedél
◊ zsúpszalmainak való gabona, különösen rozs cséplése
zsúpos, zsuppos mn ◊ zsúppal, csomóba kötött töretlen szalmával fedett
◊ zsúpból készített
zsupp msz ◊ <esés, zuhanás tompa hangjának utánzására: zupsz!
◊ <törés hangjának utánzására, törés festésére használt szó>
◊ <hirtelen v. gyorsan végemenő, váratanul bekövetkező, többnyire hangjelenséggel járó mozgás, történés érzékelőtésére használt szó>
zsuppol ige ◊ toloncol vkit vhova
zsúrfiú fn ◊ nagyvilági, társaságot kedvelő, felületes életelfogású, léha fiatairemben, aki élete nagy részét üres szórakozásokkal, pl. zsúrkóba való gyakori járással tölti
zsurma fn ◊ morza; kenyérmorza
zsurmalék fn ◊ hordalék; törmelék
zsurmóka fn ◊ reszelt, morzsolt tésztta
zsurmol ige ◊ <kukoricát> morzsol
◊ hallhatóan mormog, dünnög
zsurnál fn ◊ hírlap
zsurnálfirkanc fn ◊ felületes, rossz újságíró; firkász; zugíró
zsúrol ige ◊ sürol; sikál
zsuzsok fn lásd zsízsík
zsuzsu fn ◊ apró disztárgy; csecsebecse; karpercre akasztható apró disztárgy
◊ játékszer
zsüri fn ◊ esküdtbíróság; esküdtészék