**Deyimlər Sözlügü**

**4**

**4350 Başlıq**

**Bey Hadi**

**Təbriz**

**2023**

ac göz (gözü ac. yeyər, özüdə doysa, gözü doymaz).

ac göz. (qarçınaq. çinis. xəsis. sox. soğ. doymaz. doymayan. qapsalaq. doymağur. yalmağur.boğazçı. tamahkar)

ac göz. (pox tamah. həris)

acgöz. (actəpər. azıq. xəsis.). -**azıqlığı** burax qıl.)

acgöz. (cırtqıç. yırtqıç.)

acgöz. (qarınpa. qaşıqçı).

acgözlük. (doymazlıq. qanmazlıq. tamahkarlıq).

acı daş. (qaradaş çeşiti. ən sərt daşlar qaradaş adlanır).

acı tərləyib, acı dinləyib. (həm yaman işləyib, həmdə yaman eşidib).

acıgöz. (bədnəzər).

acısın dindirmək. (axutmaq)

aclıqdan qöz qararmaq. (öşərmək.)

açı düşünmək. (fürsət gözləmək.)

açığa vurmaq. (eşiyə tökmək. faş edmək)

açığı ortaya qoy. (həqiqəti ortaya qoy)

açıq göy. (ayaz. saf hava)

açıq göz. (dərin göz. incə görüş).

açıq göz. (pozuq göz. çalpaq.)

açıq göz. (yelgöz. yenğgöz. cingöz. işbilir. oyanıq).

açıq hava. (saf hava).

açıq ışıq. (gün ışığına çalar, oxşar iti, qızımtıl ışıq. qızıq ışıq).

açıq qırmızı, al. (xanımrəh. xanımrəngi).

açıq qırmızı. (alıq. qızal. qızılsım. alsım. qızıla, qırmızıya çalan).

açıq söz. (həq söz).

açıq üz göz. (qiyafəsi açıq. -**yüz gözünə** bir bax: qiyafəsinə).

açıq yer. (boş. meydan. alan. alaca.)

açıqgöz. (1.didik. titik. tetik. soruq. soruğ. diqqətli. duyqulu. içli. 1.aldanmaz. külutmaz). -**soruğ** başlı.-**soruğ** qılıqlı.

açılmamış gül.( bükük. bükü. bükünc. qunçə).

açın yapılar. (gözəl binalar).

ada gülüz. (idol).

ada qıyaq. (canqıran gözəllik). (**qıyaq**: gözəl)

ada qız. (gözəl qız).

adam qocar, könlü qocamaz.

adam utan. (adam yeyən)

adı batası!. **(qarqış**)

adı batası. (**qarqış**)

adı çəkilməsin, göz görməsin, qulaq duymasın. (yaman nərsədən söz gedəndə).

adlı sanlı. (tanınmış)

adlım bir daş. (qaşıqçı alması.)

ağ biçimində seyrək hörülmüş, incə, kiçik bacaları olan parça. (tor).

ağ bulağay. (qan tökülmədən devrim)

ağ dərili, qaş gözü qara olan göyçək qadın. (qaraç. qaraş).

ağ dilək. (iyi niyət ağ dilək atı arımaz) (**arımaz** : yorulmaz)

ağ dombul uşaq. (çiçək adı).

ağ duvar. (sadə duvar)

ağ düşmüş. (kor olmuş).

ağ gün. (aydınlıq. xoşbəxlik).

ağ qara bənəkli görünən tilvizyon pəncərəsi. (qaryağdı).

ağ qaş. (birilyan). )

ağ qaz. (toy quş. toydarı quş. qu.

ağ qırmızı cızıqlı parça. (qardaşqanı).

ağ söylə. (doğru söylə). -ağ başlı qara qoyunun quyruğu olsan belə, ağ söylə.

ağ söz. (sadə söz).

ağ ürək. (ürəyi saf)

ağ yol. (sadə yol).

ağa qulağı. (dədəoğlu)

ağac balı. (ağac kiriggəsi.)

ağac dələn. (ağac qaqan. qaqası ilə ağac qabığına çalan quş).

ağac qabığı. (qapcığ. qas. qasuq)

ağac qaqan. (ağac dələn. qaqası ilə ağac qabığına çalan quş).

ağac qollarının ilk ayrıldığı yer. (çotul)

ağac yamamaq. (ağac yapışdırmaq. ağac vurmaq).

ağaclar büküklənib büküldü.( ağaclar qunçələnib, qunçəyə büründü).

ağaclardan yemiş toplamağa uzun saplı səbət. (qarağı)

ağacların qabığından süzən öğə. (kirikgə. saqqız)

ağadadaş. (ağabay. böyük qardaş)

ağartı. (uzaqdan, güclüklə seçilən, bəlli bəlisiz ağlıq, aydınlıq, ışıq).

ağçıl kürən, qoyan, qonğur. (açıq qəhveyi.).

ağdıq boğaz. (aşqın boğaz. qarınpa. pisboğaz)

ağdıq sanlı. (çox sayılı). (**ağdıq**: daşqιn. üstün. aşkın. aşιrι. qəliz. çox).

ağduk görmək. (yaxci görməmək. tərs görmək).

ağduq er. (1.pozuq. 1.yad adam. bəlirsiz).

ağduq yazılar. (pozuq yazılar.)

ağgöz. (acgöz. tamahkar.

ağgöz. (gözüağ. kəvəlalası. utanmaz. sarnıc. salağı. sadağı. (başqalar sırtından keçinən). aslağ. asalağ. yalağ. yalamıq. çalağ. çalamıq. yırtığ. arsız. aşarı. oratsız. utasız. çıpıl. sıpıl. səpil. çəpil. həyasız.)

ağın ağın. (gizlin gizlin)

ağın qarığı. (ağ günlərin kölgəsi)

ağır bataqlar savmış. (dünyanı əşib eşmiş. dünya görmüş)

ağır dəğirman daşı. (batman )

ağır gəlmək. (1.ağır, güc tutmaq. 1. biləsinə dəğmək, toxunmaq. –niyə hər nə biləvə **ağır gəlir**)

ağır qanlı. (təmbəl. pıstıq. fıstıq. ərincək. əringən. ).

ağır qazıq. (ağır ziyana )

ağır toplum. (qalaq. sıxışıq).

ağır yağlıq. (yuxari müzd)

ağız çatdı aşa, başı dəğdi daşa. (qazanncı özünə düşmədi)

ağız dalaşı. (söz qavqası. yamanlaşma)

ağız gözün büzmək. (üz gözün turşadmaq. qaş qabaq edmək).

ağız, burun göz çevrəsi, qulaq, dırnağı qara, gövdəsi ağ, gahdan qara bənəkli qoyun türü. (qaşqay. qaraqaş.)

ağızda qoz sayır. (açıq aydın söylür)

ağızdan qaz, yel geri çıxartmaq. (gerimək. gərimək. qarnı genişlənmək. gənğirmək. genğirmək. gənirmək. genirmək.)

ağızdan qaz, yel geri verən, çıxaran. (gənğirtlək. genğirtlək. gənirtlək. genirtlək. geriyən. gəriyən. qarnı genişlənən.)

ağqala. (kasabılanka (kasa < qapsa + bılan: ağ). darul bəyz. ağşəhər)

ağlı qarali. (burnuzlu burnuzsuz)

ağsaqqal. (qal. yaşlı kişi. böyük. yekə baş).-**qal** savı qalmaz, kağıl bağı yazmaz: ağsaqqal sözü işlər, söğüt dalından qurulan düğün açılmaq.

ağu dilli. (ətacı. sözüynən sancan. dili acı)

ağyalan. (qara töhmət).

ağzı açıq ayran delisi. (ağzı açıq, alıq, heyran, mat qalmaq).

ağzı bütün. (söz çıxmaz)

ağzı cırıq. (ağzı yırtıq. qarnı yırtıq. söz saxlamaz. nərgiz bildi, təbriz bildi)

ağzı pozuq. (yamançıl)

ağzı yumulası. (öləsi)

ağzın uğra açmaq. (xeyirə açmaq.)

ağzına bal çalmaq. (öğüb aldatmaq)

ağzına ip ölçərmək. (birinin ağzını aramaq. bildirib sezdirmədən içini öğrənməyə çalışmaq)

ağzından bal axır. (çox dadlı danışır)

ağzından bal tökülmək. (bayıldıcı sözləmək). (çox şirin sözler danışan adama deyilir)

ağzından vurmaq. (xəfələtmək. qapatmaq. sözün qaytatmaq. heç sözün dinləmədən susdurmaq)

ağzını kəmçitmək. (ağzını əğib, bükmək)

ağzınıza gül bitsin. (**alqış**: təşəkkür)

ah çəkmək. (iç keçirmək. dərin soluyub üzüntüsün bəlirtmək).

axıcı, gözəl qonuşma. (dil yügürüglüyü).

axsaq toxsaq. (axsaya axsaya.

axşam düşmək qaş qaralmaq (. qaranlıq düşmək. hava qaralmaq)

axşam ışığı. (alaqaranlıq)

axşam öynü. (axşam gözü).

al at. (kürən).

al basmaq. (isdi basmaq)

al gülüm ver gülüm. (girtə. tez bazar. nəğd)

al qırmızı. (dodağ boyası. yanğal. al).

al sat. (alış veriş. al ver. bazar). - **al satı** iyi tükan.

al yanaq. (isti qanlı)

ala bilməmək. (anlayamamaq)

ala ışıq. (alaşıq). (nim roşən. sayə roşən).

ala qırmızı. (ala buraq)

ala sənə. (sıra sənin)

ala, qırmızı çalan, meyilli. (ala buraq)

alabaşlı, görklü yarın itirmiş. (**görklü**: gözəl)

alagöy çiçəyi (bənövşə çiçəyi.mor çiçəyi. algöy çiçəyi. qarabaş)

alagöz. (1.açıq rəng gözlü. 1.irigöz)

alanğ göz. (alanğlı göz. ala göz. böyük. iri göz)

alarğan göz. (1.bərəlmiş göz. iri açılmış, dik baxışlı göz).

albağın kim bilər. (rəmz kim bilər)

alçaq uca. (eniş yoxuş)

alçaq, dar keçit. (gədik. kərən. kərin. güdül. kötül. )

alçı daşı. (yandırılıb alçı yapılan daş).

algöy çiçəyi (bənövşə çiçəyi.mor çiçəyi. alagöy çiçəyi. qarabaş)

alıq qaldım. (mat qaldım).

alımlı görmək. (könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək).

**alın almaq. (bazarlıq edmək).**

alışan yeyib qaldı. (-alışan yeyib qaldı, quduran yeyib qaçdı).

alız, zayıf ışıq. (çalagöz).

alqa bulaq.( bağışlanmış kölə).

alqış vermək. (dua ətmək).

alqışlı ad. (qutsal ad)

alnı açığ üzü ağ. (alnı açığ üzü ağ, utanlıcaq nəyi var.)

alnı açıq. (üzü ağ)

alnına daş dəğən. (bəxdi yatan. qarqış sözü).

alov ışığı. (örpən).

altın adı pul olmasın, qızlıq adı dul olmasın. (alqış).

altın buta. (qızıl qələm.)

altın qan. (qızıl qan. al qırmızı qan).

altından çıxmaq (birinin). (bir işin, kələyin ip ucu onda olmağ bəllənmək)

altından yel keçməz. (alınamaz kimi yerində bərk bərk durmaq. arxayın olmaq)

altun göz. (ac göz. qızıldan başqa gözünə bir nə girməyən. (çoxlu qadınlara deyilir)

altun özük. (altun üzük. altın kimi təmiz ruhlu qadın.)

alver. (bazar). -**bazarız** necədir: alver necədir. -**bazar** yoxdu: alver yoxdu

ambar gözü. (kavdan. kavlan).

ana quzusu. (ərköyül)

analar nə doğurmuş. (çox gözəl)

anandan əmdiyin süt burnundan gələ. (**qarqış**)

anarya getmək. (gəri gəri getmək)

anasın ağlar qoymaq. (birin acımazın öldürmək)

anasın ağlatmaq. (artığına sinsitmək, incitmək)

anasının gözü. (1.düzənçi. dələduz. əğrib dolab. fırıldaq. fırıldaqçı.pezəvəng. 1.gülxanbəyi.). (**gülxanbəyi**: tulanbarlarda barınanlar. avara)

anasının ipin satmış. (anasına dönəklk edmiş. onurun, şərəfin qırmış)

and vermə sözləri. (- yaşda böyük olanlara, yol üsdə duranlara, beşikdə yatan cocuqlara, qucaqdaki körpə uşaqlara).

andra qalmış. (qalası. andıra qalsın).

anğa çıxmaq. (ava, ova çıxmaq).

anğrı bəriyə çala göz yetirmək. (ötə bəriyə göz salmaq:. (**çala**: ötəri).

anlı sanlı. (sayqın adlım)

ap arın. (tər təmiz)

ara bərə. (dövrə bər)

ara boğaz. (salon. hol. aralıq)

ara çəkilsin. (ara boşalsın. ged gəl azalsın)

arada qalmaq. (bir yanlıq eliyənməmək. qərara gələməmək)

arada qan vardır. (arada cinayət var)

aradan götür. (gizlət)

araqalaə(başkənd. başkət. paytəxt)

aralı sorali sözlər. (söz gəlişi el ara gəzən sözlər)

aralıda qalmış. (öksüz. yetim)

ardan verən var. (dalıcan qaçan var. qoğalayan var)

ardı sıra. (arxası sına. ardından. izindən)

ardına vermək. (1. götünə qoymaq.1. qoğalamaq)

arxadaşı olmaq. (yük olmaq).

arxası tonqınqı, bükür. (kambır. kombır. qabus. quz)

arxası tonqınqı, bükür. (qoz. quz. kombır. kambır).

arı dadlısı. (bal)

arı sütü. (bal)

arı yağı. (bal)

arıdan arı, gündən duru.

arına çəkmək. (pozuqsuz yanlışsız yapmaq)

arının bir kərədə topladığı bal. kovanda birikən bal. (alım).

arısili. (tərtəmiz)

arıya getmək, araya getmək. (nərsənin işə yaramazlığa gəlməsi. boşa gedməsi.)

armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.

arpanın yəşil, başaq çıxarmamış qalı (halı). (qasıl)

artıq qoxan. (qoxşarı)

artqar. (qoşunu dalından gələn).

arvad uşaq. (başqala. çoluq cocuq. ailə)

arvadının pis yolda olduğuna göz yuman ər, kişi. (kəlcə. qınca. dəyyus).

arzusu gözündə qalma. (arzuna çatmama. düş qırıqlığı).

ası, uyar, fayda güdülən nərsədən, istədiyin alamamaq. (güvəndiyi dağlara qar yağmaq)

asma, üzüm ağacı**. (**tənək)

asma, üzüm ağacı. (tənək)

assıq assıq yerimək (asda asda yerimək. ağır ağır yerimək )

aşağı çıxmaz. (aşağı qurtarmaz. aşağı sərf edməz. daha ucuz olmaz. bundan az olmaz. ziyan edər –dedim gəlişi igirmidi, otuzdan aşağı qurtarmaz)

aşağı qurtarmaz. (aşağı çıxmaz. aşağı sərf edməz. daha ucuz olmaz. bundan az olmaz. ziyan edər –dedim gəlişi igirmidi, otuzdan aşağı qurtarmaz)

aşağı sərf edməz. (aşağı qurtarmaz. aşağı çıxmaz. daha ucuz olmaz. bundan az olmaz. ziyan edər –dedim gəlişi igirmidi, otuzdan aşağı qurtarmaz)

aşın yeyib, daşın atıb. (nankor. yama dos, uşaq)

aşına daş qatmaq. (dincliyin pozmaq).

aşqedmək. (nuş edmək)

aşqın boğaz. (ağdıq boğaz. qarınpa. pisboğaz)

aşlı daş. (çətin olubda, yağlı olan. əməyinə dəğər. əməyinə (zəhmətinə) görə dəğər verən).

aşpazxana pişiyi. (həmməşə ac olan pişik)

at ələngəsi. (ucubınıq, uca boy adam)

at kəsən. (qalın qar yığını)

at qaytaran. (çox, qalın kollu tikənli yer)

at qoğma. (gəlin çıxmada at yarışı)

at quyruğu. (şıdırğı yağış. sağanaq)

at oğrusu. (çalağan. fürsəttələb)

at oynadmaq. (meydan oxumaq)

at tumarında, qəşovlamasında işlənən incə qıldan gəbrə. (keçi qılı qaba qıldan toxunan kisə).

at üsdü. (gözdən sovma)

at yavrusu. (kürrük)

ata ana. (dədə nənə). –bə sənin **dədə nənən** yoxdu?

ata qalxan. (canlı igid)

atdan enib əşəğə minmək. (yuxarıdan aşağı düşmə)

atgil. (altı bucaq).

atı tovdan düşüb. (artıq gücdən, tovda düşüb)

atılmalı nərsə. (çöplük)

atla gedib eşəklə dönmək. (əlindəkində itirmək)

atlama daşı. (palçıqdan, sudan keçmək üçün, ayağ basmaq üzrə ortaya qoyulan daş).

atma ha. (yalan söyləmə ha)

atma ya. (yox baba)

av almaq. (yeni gəlinin başına örtülən şalın ikinci qün, törənlə açılması)

av atmaq. (ox atmaq. avlamaq).

av avlamaq. (1.av yapmaq. 1. qənimət bülüb tutmaq).

av çabqan. (qataraqt).

av çağı. (quşlaq).

av çapmaq. (bulanıq görmək).

av əti. (qara ət: yabanı heyvanların əti).

av güdülən yer. (püsgü. pusu. kəmin. gözləği).

av havası. (puslu, dumanlı hava.)

av it çeşiti. (baraq. bağaq).

av iti. (zağar < şağar. qopay köpək).

av olmaq. (tutulmaq. yem olmaq. qurbanlıq olmaq). -oğrunun tezi var, geci var, gəldiyi gün, qaraqola **av olar. -**neçə davar soyuğa **av oldular**. -istiyə **av olmaq**: istidən ölmək. -sıçan pişiyə **av oldu**

av saxlaqan. (ac tutan).

av saman. (doğum sancısı çəkən qadının üzərinə yatırıldığı saman). -çapıy anasın **av samanda** tanır: cocuq anasın av saman tanır.

av tav. (1.durum tutum. durum qoşum. -av tavı necədir: durum qoşumu nasıldır. 1.yol yöndəm. sap qılığ. uğur. yağday. şərayit. təhər).

av tav. (ab tav (**avma**: tutma). + **ab**. (abmaq: qabmaq: tutmaq.).

av tavın bilmək. (nərsənin durumun, işləmək yolun bilmək. -**av tavın** bilməyən güclük duyar, çəkər).

ava gedmək. (yazqa, çol bayıra barmaq).

aval aval baxma. (gij gij baxma)

avqar. (avlayan. yığan. avlamaq ayqıtı).

avlamaq ayqıtı. (avqar. avlayan).

avucladığın altın olsun. (**alqış**)

ay çevrəsində araya gələn ağıl. (kürən)

ay ışığı. (ayyarqını. ayarqını).

ay kimi gözəl. (çox sevimli. apba aybatıq)

ay soğan alan. (birinin qarşıtı sözü anlamayanda deyilir. mən nə deyirəm, sən nə deyirsən)

ay ulduzlu. (gecə çağı açıq duru hava)

ay yarığı. (ay ışığı).

ay yarığında ulduz seçilməz. (**yarığında**: ışığında).

ayağ alıb gəlmək. (üstünə yügürmək, cummaq)

ayağ daşı. (1. qayıqlarda dənək, dəngə daşı.1.ayağ sürtmək daşı)

ayağ götürüb gedmək. (iticə yola düşmək)

ayağı xınalı, qırmızı. (qanayaqlı. qanıyaqlı. xınayaqlı).

ayağından daş asılmaq. (nərsənin çox ağır, güclüklə keçməsi). -gecə ayağından daş asılmaq. (gecə çox uzun ağır keçməsi).

ayağıva göz ol. (çaxdırmadan yox ol, süz ged.). (**çaxdırmadan**: bəlli edmədən. sezdirmədən).

ayak yalın , qanqal qalın. (**qanqal**: tikən)

ayaq axmaq. (züvmək)

ayaq daşı. (1.köpük daş. süngər daşı.1.məçidlərin, həştli evlərin önündə qoyulan dayanıqlı daş).

ayaq saxla bir. dayan bir (keçənə deilir)

ayaq sürümək. (geçikdirməyə çalışmaq)

aydın hava. (ayaz)

ayı balasıdı. (çox güclüdür)

ayıq ışıq. (gümüş ışıq. ay ışığına oxşar, mat, tüstülü, sütül ışıq).

ayıq sayıq. (huşlu başlı. baş qulaqlı.)

ayın əsgisi. (əsgi ay).

aylanıq göz. (fırlaq göz. çönmüş göz).

ayna daşı. (yapılarda yazılı, süslü daş).

aypara. (çalay (**çal**: bütün olmayan)+**ay**). ayçala. məh parə.)

ayrım gözətməzin. (fərq qoymadan)

aytqa səndən, dingə məndən. (demək səndən, dinləmək məndən).

az ışıqla yanmaq. (alızlamaq. sozalamaq).

az kan. (az çox).

az qala. (yaxqa). -**yaqqa** düşmüşdm.

azdan kandan. (azdan çoxdan. azlı kanlı).

azı qaçmaq. (yeli yatmaq)

azılı sözlər. (ara qarışdıran sözlər)

azılı yara. (irinli yara)

azmığa başmaq tikən. (**azmıq**: şeytan)

azmığa uymaq. (doğrudan sapmaq). (**azmıq**: şeytan)

azmığın ayağın qırmaq. (diləyin gerçəkləşdirmək.). (**azmıq**: şeytan). –**azmığın ayağın qır,** başla işə.

azmığın qulağına qurquşum. (pis diləklilər duymasın). (**azmıq**: şeytan)

azmığın qulağına qurşun. (şeytan duymasın. (göz dəğməsin). (azmığın: şeytanın)

azmıq deyirki. (içimdə bir yamançılıq oyanır ki). (**azmıq**: şeytan)

azmıq dürtmək. (yamançılıq itmək). (**azmıq**: şeytan)

azmıq görsün üzünü. (çəkilsin gözümdən). (**azmıq**: şeytan)

azmıq tükü. (özün hər kəsə qolayca sevdirmə özəlliği). (**azmıq**: şeytan)

badam buğ. (qısa, badam biçimli buğ)

bağ bağat. (bağlıq yer). -**bağ bağatda** yaşamaq

bağ bağça. (əkin göyərti)

bağ belə bostan belə. (gopçu. belə vurarım elə vurarım, hanı bə. özün satana deyilir)

bağıra daş basmaq. (dözmək. acıya qatlanmaq).

bağırdaşı. (sin daşı (yatay qoyulan qəbir daş) üstünə, dikə qoyulan daş).

bağış mal. (həlal mal)

bağrı ağzından gələsi. (**qarqış**)

bağrı dəliyəsi. (**qarqış**)

bağrın sapından vurulasın. (ciğərindən xəstələnməsin. ölümcül xəstələyinə yaxalanasın).

baxca qapısı. (qapsalıq)

bal ağdasından yapılan halva. (qamış halvası). (**ağdasından**: quyuğundan)

bal alacağ çiçəyin bilmək, tanımaq. (haradan qazan bəsliyəcəğini, sağlıyacağını bilmək).

bal başı. (balın iyi, arın, yaxcısı.)

bal batman. (bal pətək. bal kovan).

bal çetən. (kovan).

bal çəkəti. (bal süzməsi).

bal çibin. (arı).

bal dili. (bala, uşaq dili).

bal kimi. (çox dadlı. çox iyi, gözəl).

bal qabağının oyularaq, su qabı olaraq kullanılması. (şapçaq. kərnip)

bal qoşu. (arı kovanlığı.)

bal mumi. (çalanğ. çələng).

bal sağmaq. (kovandan bal almaq).

bal taraq. (bal pətəği.)

bal tökdə yala!. (çox arın, təmiz).

bal verəcək arı değil. (bal yapmaz arı: qazanc, fayda verməz kimsə).

bala bala. (vara vara: gedgedə. asayın)

bala çağa. (çağa çuğa. çoluq cocuğ)

balıq pulu kimi parıldamaq. (balıqmaq. ışıldamaq).

balıq tutma ipligi. (qarmaq).

balıqağzı. (aslan ağzıda denilən bir çiçək türü)

balın qayına vermək. (ətasın ləqasına vermək. uyğundan (xeyrindən) keçmək.). (**qayına**: bəlasına)

balqamdaşı. (> bəlqəmdaşı. qaymaqdaşı: damarlı, dalqalı saydam (şəffaf) daş.

balta daşı. (qolay kəsilib işlənən daş çeşiti).

baltanı daşa vurmaq. (boşuna işləmək. qanmaza öğüd vermək. başın daşa vurmaq).

baltayı daşa vurmaq. (baxmadan, gözləmədən qarşına gələnə, ağzına gələn sözü deyib, əlinə düşən işi qılmaq).

barı bal bolsun. (alqış. uğur dua)

barış yağış. (sülh dinclik)

barmağın belə təprətmədi

barmağın soxmaq. (götə girmək)

barmaq eləmə. (qurdalama)

basıb keçən yollar. (batıb ötən, geridə qalan yollar)

bastırma yapılan çağı olan güz ortası sıcaq günlər. (bastırma yazı).

baş açdırmamaq. (göz açdırmamaq.işin çoxluğundan ara verəmək, baş açmamaq)

baş aşağı. (1. çor. 1.utanğac).

baş başa vermək. (bir araya gəlmək. güclərini birləşdirmək).

baş başa. (birlikdə. bərabərcə. qafa qafaya).

baş beyin. (baş qulağ. huş baş. ). -**baş bayni** qalmamaq: dəng olmaq

baş beyni diş. (baş qulağı dinc olmaq. huş başı yerində. ). -**baş bayni** qalmamaq: dəng olmaq

baş çanağı oynamaq. (baş kasası atmaq. birdən cin atına minmək. aşırı öfgələnmək)

baş çatmaz. (ağıl olmaz)

baş daşa gəlmək. (başı daşa dəğmək. ötgünəcək, peşman olacaq bir sonuca gəlmək).

baş değil daşdır. (heç kəlləsinə keçmir)

baş edmək. (başarmaq)

baş edmək. (biriylə çalmaq)

baş göt bəlli deyil. (başı ayağı bəllənmir)

baş götü. (bütünü. tümü. hamısı). -baş götü nədiki, gördüyü iş nə ola -baş götü bir qırana dəğməz. (heç dərdə dəğməz)

baş götü. (ilkin sonu)

baş götürən. (qutaran. nәcat verir)

baş göz edmək. (evərmək. evləndirmək).

baş gözü. (görnüşü. zahiri).

baş gulağı gedmək. (başına düşmək (səs). baş gulağı qalmamaq.

baş gulağı qalmamaq. (baş gulağı gedmək. başına düşmək) (səs)

baş gulağın aparmaq. (çox hay küy, qonuşmaqdan, səs küydən, sorqu sorağdan dəng edmək)

baş qadası. (baş bəlası. baş ağrısı).

baş qulaqlı. (ayıq sayıq. huşlu başlı).

baş öğrətmək. (atı yəhərə öğrətmək)

baş sağlığı. (əsənlik).

baş sarıntısı. (baş ağrısı, sarsıntısı)

baş ucuna oturum. (öləsin səni). (**qarqış**)

baş verməz. (başı soyuq. ayğal. kovsalan (boşa verən).ehmalkar)

başa gələnləri göz görməsinm. (gözüzdən ıraq)

başa sarmaq. (1. sıxıntı verdirmək.2. bir işin ən başına, başlanqıcına dönmək)

başa varcaq yamandan. (başa gələn bəladan)

başağay. (həp varlığıynan).

başaqları qara qılçıqlı, sərt, qırmızı, yada ağ dənəli, soyuğa dayanıqlı buğda. (qaraqılçıq.)

başardığın eləmək. (başara bildiğin eləmək).

başardığından eləmək. (başara bildiğindən çaşdırmaq).

başdan aşan var olsun, qada balan daş olsun. (**başdan aşan**: başdan savılan). (yarqış)

başdan əksik. (səfeh)

başdan sar. (yenidən başla)

başı alçaq. (rəzil)

başı beyni qalmamaq.( dəng olmaq)

başı bir garış havada olmaq. (bulutlarda gəzmək)

başı daşa gəlmək. (sıxıntıya düşmək).

başı daşlı. (yazıq)

başı əksik. (anlamında kullanılır. tam dolu olmayan)

**başı iy verir. (başı canına ağırlıq edir)**

başı soğuq. (baş verməz. ayğal. kovsalan (boşa verən).ehmalkar)

başı soğuq. (qanı soğuq. xunsərd. təlaşsız. çalışsız).

başı tas. (cavlaq: daz)

başı uca. (alnı açıq. fəxrli. müftəxər)

başım elə qarışıqdıki, arvavadı boşamağa cayım (çağım) yoxdu.

başın başlara qatmaq. (özün adam sanmaq)

başın daşdan daşa vurmaq. (ötgünmək. peşmanlamaq).

başın qan tutmuş. (dəliqanlı)

başın öz işində olsun. (gobudca deyişdə, sənə dəxli yoxdu)

başına düşmək. (1. üstünə, öhdəsinə düşmək. –qonaqlar yeyib içib getdilər qab qaşığın yumağı mənim **başıma düşdü**. 1. baş ağrıdan gur səs. –toyda səs **başıma düşdü)**

başına qalmaq. (yiyəsiz qalmaq. təkinə qalmaq. tək düşmək. başdaqsız, özbaşına qalmaq).

başına salmaq. (üstəsinə, öhdəsinə atmaq. –qonaqlıq etdilər, sonunda tam parasın **başıma saldılar**

başına tikilmiş. (1.başı üsdə qurulmuş. (başdaşı kimi). 1. kəlləsinə, beyninə qoyulmuş. – **başına tiklmiş** ki mən ora gedməliyəm. 1. tam ölçüdə. –bu geyim mən gen gəlir, ama sənə **tam ölçüdədir**, istəsən qoy. 1. birinin başı üzərində olub güdücü sayağı göz olmaq. güdücü qoyulmuş).

başına vurmaq. (1. başına düşmək. kəlləsinə taxılmaq. könlünə düşmək. bir oyu başına saplanıb qalmaq. 1. bir nəyi aşırı gönülləmək. nərsə üçün dəlirmək. 1. alçatmaq. pisləmək. dəyərin düşürmək. -**başına vurub** əlindən aldılar. –malın **başına vururub** ucuz aldım. 1. başa çırpmaq. qaqırmaq. qoyurmaq. minnət qoymaq).

başına yığmaq. (başına toplamaq)

başında əsəni yapmaq. (öz havasında olmaq)

başından atmaq. (düşünməmək. unutmaq. başda savmaq, rədd eləmək)

başından qaynar su tökmək. (çox gücünə gəlmək, inanmaq istəməmək. gördüyü iyilikdən kor peşman edmək.

başını daşdan daşa vurmaq. (çox ökünmək, peşman olmaq).

başını gözünü yarmaq. (başarıqsız davranmaq).

başqı qala. (birinci şəhər).

başlı götülu adam. (dəğərli, önəmli olan biri)

başucuna tiklmək. (başı üsdə durmaq. başı üstün kəsmək)

batbat. (bətbət: tez tez. çapıq çapıq. tələsə tələsə)

batlaqdan gül əsgik olmasın. {bu, bir çox anlamlı sözdür. biri bataqlıqda sapıqlara yolağuz olan güllər. (**bataqlıqda**: gümrahlıqda). (**sapıqlara**: gümrahlara). (**yolağuz**: yol açan. yol göstərən)}.

bay bay. (gen gen. aralı aralı). -**bay bay** ayaqlı: yastı yastı ayaq götürən - **bay bay** qanatlı: aralı qanat çalan)

bayakdan. (az öncə).

bayanların ərkəkləri çağırma sözü. (kələ. ayol. ayoğul)

baylıq uğru. (kapitalizm).

bayramda geyilmək üçün alınan geyəcəklər. (bayramcalıq )

bazar gözü. (bazarın qızığında. bazarın.şirin çağı.

**bazar olsun. (alver olsun)**

**bazarlıq edmək. (1.alverdə tutar üzrə çəkə çək edmək, çənələmək. 1. nərsələ alın almaq).**

bel buxun. (gövdə. can). -bel buxunum ağrır.

bel quşağı, bağı. (qor. qur. qurşaq. kəmər.).

belə ki. (bu cürki)

beləki. (deyəlimki. artırımki)

beş gözlü yol. (beş yerə ayrılan yol)

beşdaş oyunu. (çanqaz. qanqaz).

beşdə yedidə. (hər dən bir. uzun ara ara)

beşgil. (beş bucaq)

beşik daşı. (qəbirdə yana qoyulan böyük yassı daş.

bet bəniz ağarmaq, sararmaq, kül olmaq.(bet bəniz çox etgilənməkdən sararmaq.)

beyin qazımaq. (baş aparmaq)

beyinin qan tutmaq. (bayılmaq. şok keçirmək).

bəğənmədin yenicləmə. (bəğənmədin xar edmə)

bəhmən gülü.( qar dələn.)

bəktaş. (**bərk daş**). (qaradaş)

bəlanın körüğü. (yanqına körüklə gedən).

bələk uşağı. (körpə. sütəmər)

bəlli edmədən. (çaxdırmadan. sezdirmədən).

bəngidaş. (bəngüdaş. anıt. abidə).

bəni adəm. (yalqınoğlu)

bənli bəlli sevgilim. (seçgin gözəl sevgilim).

bənövşə çiçəyi. (mor çiçəyi. algöy çiçəyi. alagöy çiçəyi. qarabaş)

bərk topraq. (qarqır).

bəsli boy. (bəsdə boy. boylu).

bəylərbəyi. (vilayət bəyi)

bəzək düzəkli. (sürqal: durqal. tutarlı. tamtaraqlı)

bibər, patlıcan kimiləri əkilən yer. (avarlıq)

bici bici. (nişasda, gül suyu, buzla yapılan bir dadlı)

bilək düğməsi. (geyimin biləyinə tikilən düğmə)

biləyi daş. (bilöv daşı. su daşı. sulama, ititmə daşı).

biləzik daşı. (quyunun ağzına qoyulan, ortası dəlik daş. daşdan quyu həlqəsi).

bilisənda küssən gəlib qucaxlaram ha.

bilöv daşı. (biləyi daş. su daşı. sulama, ititmə daşı).

bilöv daşı. (çərx daşı. qaypıq).

bim əmcəkdə biri məməcəkdə. (birin doğmamış ikincisin doğmaq, doğub tökmüş)

bir baş on qala. (on qoşuntu, yoldaş, həmrah.)

bir bonaq yağmur. (yağmurun birdən başlayıb durması).

bir çetə qoymaq. (qırağa qoymaq. ırqatmaq. ıraqlatmaq. qırağlatmaq. yanqatmaq. yanatmaq. yana atmaq).

bir çetinə. (bir yanına). - evin **bir çetinə** bırax.

bir çetli. (bir yanlı.)

bir daşla iki quş vurmaq. (bir əməklə iki ası qazanmaq, iki iş görmək).

bir dedim içinmədi, iki dedim içinmədi, kal çağala kimi durub baxdı üzümə. (**içinmək**: içlinmək. içəri almaq. qavramaq. anlamaq).

bir dəmlik. (sürəkli. durmadan)

bir dırnaq. (bir cıbbış)

bir düşüncənin, fikrin savındığı, qorunduğu, becərildiyi, dəstəkləndiyi yer. (qalat. ocaq). (təməl sürüt, məktəb). -islam **qalası**.-yurdsevərlik **qalası**.-faşizm **qalası**.-bilim **qalası**.

bir əli yağda, bir əli balda. (bol yaşam).

bir gözə, bacıya, tapışqıya, pəncərəyə taxılan tor, barmaqlıq. (kəpəz. qəfəs. qapas. kəvəs).

bir gözəl!. (çox gözəl. iyicək. bir içim su).

bir gözü ayda, bir gözü çayda. (şaşı, şaşa, gənğ, gij qalmaq).

bir gün doğur, bir gün toxur, bir gün soxur, bir gün sökür, yalan dünya, verməmişin alan dünya.

bir qala. ((bir zaman, sürə. bir çağ içində).

bir qarış boyu var. (çox kiçikdir.)

bir qarış. (arşının üçdə biri.əlin başbarmağıyla, sərçə bamağın ucları arasında olan aralıq.)

bir qat. (yalın qat).

bir ölçək. (bir dəmlik). -**bir ölçək** çay. (bir dəmlik çay)

bir saat qala. (bir saat qabaq).

bir topluğun birlikdə oxuyan şarkısısı. (hoyrat. hayrat. quryat. guryat. kor)

bir tür küçük, çizgili motifli qavun türü. (alabaş)

bir ucu sivri, ötəkisi yassı, qaşığa oxşar, iki arşın uzunluğunda olub, arı kovanından bal almağa yarar arac. (kəsgi. kəsəcək)

bir uğurda. (bir kərədə. 1. yolda). - **bir uğurda**, yolda ölümü gözə almaq. (baş qoymaq, vermək)

bir yaz günü enişdim, bir yaz günü uçuşdum, güz qış günün savırdum, yaza çatcaq sevindim, sevə sevə uçuşdum. (**enişmək**: doğulmaq). (**uçuşmaq**: ölmək). (**sevə sevə uçuşmaq**: sevib doymamışdan ölmək)

bir yığın. (bir dizi. bir çox).

biranqar. (qoşunu sağ qolu).

birbaşa. (müstəqim)

birbiri üsdə gedmax. (birbirinə dayağ durmaq)

birdan birdan olmaq. (dağınıqmaq. birbirindən salıqsız (xəbərsiz) qalmaq)

birin minib birində yədəkləmək. (artıq acgözlük)

birinə şişmək. (birinin xoşuna gedməsini istədiği davranışlarda bulunmaq).

birini birinin gözündən salmaq. (büyü ilə, pisləməklə. birini birindən soğutmaq. xor göstərmək. xorlamaq. korlamaq. qaratmaq. qaraltmaq).

birini savunmaq. (tərəf tutmaq. yan tutmaq )

bit biti. (bit quşu)

bitəgəy yalan. (mütləq yalan). (**bütəgəy**: bitəgəy. butuk: büküt. mütləq).

bitgilərdə cücərik, çıxan tomurcuq. (göz)

bizə yox, içinə pox. (bizə yetməyən olmaz olsun)

boğaza yığılmaq. (cana gəlmək. tingə gəlmək.)

bolca (fürsət) verməmək. (göz açdırmamaq.)

bolun. (bəndə. məxluq).

borc öldüməz bəniz saradar

boş boş danışma. (kərtəş kərtəş danışma. (kətəş kətəş danışma)

boş oxluq. (boş cib boş torba)

boşbeyin danışmaq. (düşünmədən, anlamadan ağzına gələni demək)

boy demə. (yüksəkdən atıb tutma)

boyalı ışıq saçan fişək. (tün fişəyi).

boynu altında galası. (**qarqış**)

boynu bükük. (boynu çiğnində)

boynu yoğun. (qolçomaq. quldur)

boynun iki yanında, qolların gövdəyə bağlandığı bölümlər. (çiğin. omuz)

boyu dəvriləsi. (**qarqış**)

boyun oxşayım. (boyuva qurban)

boyuna boz ip ölçüləsi. (öləsi). (**qarqış**)

bozqaz. (yabanqaz).

bozulmuş, çürümüş. (çılıq)

böcək türü. (çatalavrat)

böğrümə yel gəldi. (böğrümü üşütdüm)

bölgə yönəticisi. (yabğu).

börkləri qarışmaq. (araları pozuşmaq)

börkümə anlat. (mənki inanmıram).

bövələk tutmuş. **(böğlək: bövələk. büvə**). (büvə çalmış)

böyləysə. (buna görə. bu durumda. bu halda)

böyü şüşə qab. (banka).

böyük (ağır) suya çıxmaq. (sıçmağa gedmək)

böyük baş. (yekə baş)

böyük daş kütləsi, yığını. (qaqma).

böyük daş yığını. (qapan. qaban).

böyük iri badam göz. (bölük, börək, bərək, bələk, ala göz).

böyük kərdi. (sürülən yerdə dönümün dörtdə birlik yer. evlək)

böyük qablama. (bayda)

böyük qapı. (daray. dərvaza).

böyük qazan. (tiyan)

böyük qazma. **(**çapa)

böyük yalan. (atış).

böyük yığıncaq, qonaqlıq. (qalaq).

bu başdan. (öncəliklə. ilkbaşdan)

bu çağa çənli. (bu vaxdacan)

bu çağa çənli. (bu vaxdacan)

bu darı ağrıya düşüldü. (kar kəsdi). (**darı**: dava)

bu göz, açı, fürsət, qıv birdə ələ düşməz, geçdi. (keçmiş ola).

bu gözlə. (bu qarayla. bu istiqamətlə)

bu günlərdə. (bu aralarda)

bu ışıda. (bu ışıqda)

bu qarayla. (bu gözlə. bu istiqamətlə)

bu qolayda. (bu yaxında).

bu mənim işimə gəlməz. (dərdimə dəğməz.

bu örüdə. (bu sahədə).

bu üz gözə oturum. (**oturum**: sıçım)

buğ altından gülmək. (nərsiyə gizlicə, yaşırın gülmək)

buğda unundan bazlamanın parçalanılaraq üzərinədoşab tökülərək yapılan bir tür tatlı. (kirtil)

buğların burmaq. (çalım yapıb buğların eşmək)

buğların eşmək. (çalım yapıb buğların burmaq)

bulağ gözü. (su qaynağı. qaxlıq. qalxlıq).

bulanıq göz. (qanlı. qan oturmuş).

bulğur böyükluyundə yağan qar. (əbəbulğuru).

bulğur daşı. (əl dəğirmanı)

bulqur yekəlikdə yağan qar. (əbəbulquru).

bulut kimi boşaldı. (ağır ağır ağladı)

bunca. (bu qədər). –**bunca** qutluq bir ərə, olamaz!

buncalış. (bu kərə)

bur sarı. (kürən).

burca burcaq. (quşə kənar. kövşə köçək. kövşə qocaq. köşə qıraq. küncik çöncük)

burçuğundan çıxma. (çəkindən, ölçündən çıxma. hörücün aşmaq)

burkmazlığa baxmayın. (cəsarətə baxmayın. cəsarət olmasın)

burnu yelli. (özün bəğənən. çağaçı. yaxa satan)

burnuma bir sav gəmirmə. (bəsdi dedin eşitdim, artıq demə).

burnuzlu burnuzsuz. (ağlı qərəli)

burun buruna. (qarşı qarşıya)

burun silməz. (saymaz. alsımaz)

burun soxmaq. (maraqlanmaq. dəxalət edmək)

burundan qan damlamaq. (çox incimək)

butalı butasız. (uşaqlı uşaqsız)

butalı butasız. (uşaqlı uşaqsız). (**buta**: uşaq).

buyruğiysə. (qismətsə).

buyruğun yoxsa. (qismət değilsə)

buz kəsmək. (donasımaq)

buz qabı. (buzluq).

**bükün ye!. (poxun ye). (otur yerində. uzun danışma)**

bükündə öldü.( beşikdə öldü. qunçəkən öldü)

bükündən yazılamadı.(qunçədən açılamadı). - şaxda vurdu, **bükündən yazılamadı**.

bürçük edmək. (tomurcuqlanmaq. sürgün vermək)

bütün kötülükləri yapmaq, sinsitmək. (yapmadığını bıraxmamaq).

camış balası. (çal).

can köynəyi. (tərlik)

cana gəlmək. (boğaza yığılmaq. tingə gəlmək.)

canı ağrımaq. (bel buxunu ağrımaq).

canına dəğsin. (1.həlalın olsun. xoş haluva. kefin olsun. 1. ruhu şad olsun. rəhmətə gedsin)

cəvab yox. (soğur yox)

cibvuran. (cibvur. cibkəsən. cibkəs. yankəsici. yankəs. qapdırqaç. qamqaç. qapqaç. cibçalan. cibçal. qaldırımçı.

cin atına minmək. (baş çanağı oynamaq.baş kasası atmaq. aşırı öfgələnmək)

cin quşu. (kağız uçurtma)

cingöz (yelgöz. yenğgöz. açıq göz. işbilir).

cır qoz. (kənək. kənət. kinət. qabığı qat, ləpəsi çətin çıxan qoz).

cırt göz. (söz götürməz)

civanqar. (qoşunu sol qolu).

cütgül. (qoşgül.. iki bucaq.)

**cüvüd bazarlığı. (**çıxarlarını düşünərək çəkişə çəkişə yaptıqları bazarlıq edənlər)

çabıq qırılan. (yufa könül. ürəyi incə, nazik. çıtqırıldım. dəğmədüşər.)

çabıq qırılan. (yufa könül. ürəyi incə, nazik. çıtqırıldım. dəğmədüşər)

çadırasızlıqdan evdə qalıb. (yeri düşsə elə gəlin çıxar)

çağa çağa çağanmaq. (suların, köpükləninb, çalxalanıb axması)

çağa çıplaq. (çırılçıplaq).

çağa çuğa. (çoluq cocuq).

çağa uymaz. (moda, zamaniyə tutmaz, uymaz).

çağa, uşağ kimi, sayağlı olan. (çağatay. çağası. uşağsı)

çağa, uşağ kimi, sayağlı olan. (çağatay. çağası. uşağsı)

çağalı yemiş. (fəsl yemişi). (**çağa**: fəsl)

çağalı yemiş. (fəsl yemişi. mevsimi yemiş).

çağırmış aşa, basmış daşa.

çağsız, çağından öncə oluşan nərsə, doğulan çağa, uşaq. (günüzsüz. günsüz)

çaxılqı yox. (sırac, bərq, iliktirik yox).

çaxırgöz. (göygöz. dənizgöz).

çaka olaraq. (şaka olaraq: oyunca)

çaqıl daşı. (çay daşı. dəniz, çay qıyılarında olub, çalqanmaqdan yuvarlaq, badam biçimi tapmış, boyalı boyasız kiçik daşlar. bu daşlar qaldırım donatmada işlənir).

çaqqal boğan. (ot çeşiti).

çaqmaq daşı. (çaqmaq vurulduqda qığılcım çıxaran daş. çaqmaqlı yaraqlardada işlənir).

çala baxıb çırpır. (qalına, halına baxıb döğür)

çala doğru, çala yalan. (yarı doğru, yarı yalan)

çalaçağa. (ügey uşağ). (**çala**: öğür. ügey. üvey).

çalagöz yatmaq. (mürgüləmək. çortlamaq.)

çalaqoz. (yarı qozlanmış, bükük bel)

çalçağır. (şənlik)

çaldaşı. (qaldaşı:güllə).

çalı çırpı, dal, incə odun kəsmək, budamaq üçün kullanılan ucu içəriyə doğru yarım ay şəklində qıvrılan kəsgi. (dəhrə)

çalımlı görmək. (könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək).

çalışmadan qazanılan para. (soğur ırısqı)

çalqı daş. (çaxmaq daş. bilöv daş. nərsəni itiməkdə, üzərinə sürtülən daş).

çallı qallı adam. (hallı mallı).

çamın qurumuş yaprağı. (pür)

çanqıllı qum. (cavşaq)

çapa çalmaq. (qazma vurmaq).

çaplı geyim. (şəkilli geyim)

çarşı gözəli. (sıx sıx bazarda görünən qadın).

çat açan. (ışıq yolu açan. nəcat yolu verən).

çay daşı. (çaqıl daşı. dəniz, çay qıyılarında olub, çalqanmaqdan yuvarlaq, badam biçimi tapmış, boyalı boyasız kiçik daşlar. bu daşlar qaldırım donatmada işlənir).

çay daşıyla, çay quşu vurmaq. (gördüyü işlə, gedərin (xərcin) çıxarmaq).

çay qıran. (çay kənar).

çay qıranı. (çay kənarı).

çay pulu. (yamağı. sovğa. şaydana. qulluqçuya verilən savğa.)

çay, gölətlərin qırağında su içməyə qumlu çanqıllı yer. (çayqara)

çetə keç. (yana keç.)

çeti qırıq. (yanı qırıq)

çetindən yapış. (yanından yapış).

çetlik dur. (yanlıq dur).

çəki daşı. (ölçü, tərazı daşı).

çəkidaşı. (ağır, qımıldamaz kimsə).

çəkik göz. (badam göz).

çəkil gözümün çəkisindən. (itil gözümün önündən).

çəkim gözü, göbəyi, qaynağı. (cazibə mərkəzi).

çəkimli, alımlı, gözəl qız, qadın. (kəklik. olqamır. onqamır).

çəkiyə vurmaq. (nərsəni eninə boyuna düşnmək)

çəkləsin qırmaq. (sınırın aşmaq)

çəkli çəkili. (qıstıq. məhdud).

çəkuzat. (quşatan. əl oxu).

çəlik çomaq (pildəsdə)

çəltik döğən. (ding). dam dambıldar, su guruldar, heyva çalar, nar oynuyar. **(tapmaca). (ding).** )

çənəsi çəkiləsi. (öləsi)

çəpəçəvrə dolanmak, çəvrələmək. (sarmaq)

çərgöz. (pisgöz. yaman göz. bədnəzər.).

çərik kürəni. (əsgər həlqəsi).

çətin qoz. (güc, zor iş, kimsə).

çəvrəsini çəvirmək. (sarmaq)

çibin av. (örümcək ağı).

çiçəğin tac bölümü. (kürən)

çiçək bal. (beçə bal).

çiçəksalış. (gül tikiş. güldüzüş ˃ qolduzi)

çiğ kimi yağmaq. (çisəmək)

çiğəl qarpız. (kal qarpız)

çiğin atmaq, silkəmək. (olduğuna bıraxmaq. boşdan gəlmək)

çığın, şəpənin, bəhmənin qar üstündə açdığı iz, yol. (çığır).

çıxal qıl. (tədbir qıl).

çıxar çıxmazını bilməmək. (yolun itirmək. ziyan nəfini bilməmək. qarşı qarışığa düşmək)

çıxılmaz çıxmaz. (açılmaz müəmma)

çıxmaz ayın son günündə. (bəlirsiz, gələcək çağda. olması olağan, mümkün olmayan çağda)

çıxmaz qalmaq. (ilinmək. girlənmək. ilişmək. acizləmək. bəndə düşmək)

çıxmaz yol. (girəvə. girdəvə. bünbəst)

çıxmaz yollar. (dibi qapalı)

çil toyuq, çiləmə toyuq. (çin çin toyuq, bənəkli toyuq. keçəl həsən, həsən keçəl)

çilləniz çiləsiz olsun. (**çiləsiz**: ağrısız. xoşluqla).

çılpaqın nərsə. (gəvük)

çin yalan. (teyxa yalan). (**çin**: çınğ. teyxa. nab. xalis).

çınqıray soxdu. (qonqıray soxdu. zil çaldı)

çıplaq gözün, çəkib görəbildiyi aralıq, uzaqlıq, məsafə. (görüş uzaqlığı.)

çıppıq göz. (göz qapağın sıx sıx açıb qapayan).-gözün **şıp şıp çırpıb**, anlamazın durub baxan.

çırıl çıplaq. (çıscıbıl)

çirk yol. (pis yol)

çırpıçı daşı. (dəniz, çay içində, dalqaların çırpısı altında qalan daş. resiffırans)

çırpınıb çırpınıb çalın tapar. **(çalın**: qalına. halına)

çitə göz. (narin göz.)

çizimli yürüş. (nəxşəli yeriş)

çoğ qoz. (çoğ: çor. çığ. cır. qol budağı birbirinə keçmiş ot, yemiş)

çox acıqmaq. (qarnı qarnına keçmək)

çox bunalmaq. (aşırı ölçüde sıxılmaq)

çox çılqın, gözəl qonuşan. (dil əbəsi. dil lələsi).

çox dadlı. (çox dadlı, çox ləzzətli)

çox dadlı. (çox iyi, gözəl: bal kimi).

çox dallı ballı. (dalbudaqlı baarlı).

çox gözəl (üzü ayparçası tamaylıq) (tamaylı: bədir kimi).

çox gözəl kiçik cocuq. (altın topu.)

çox gözəl, gərəyi kimi:. (iyidən iyiyə. eykudan eykuya. yaxcıdan yaxcıya. gözəlcə).

çox gözəl, iyi qılıqlı. (ipək kimi).

çox gözəl, iyi, yaxcı.( tut yalı. tut kimi.)

çox gözəl. (bir iyi).

çox gözəl.( yaxar. yaxdır.)

çox gözəl.(sap sayxan.)

çox kötü gedər sonunda. (çox pisə qutulur)

çox qızarmış göz. (qan çanağı).

çox qolay. (çox yaxın).

çox üzülmək. **(**öləsinmək)

çox yaraş. (çox gözəl).

çox yaraş. (çox gözəl).

çox yetərli, güclü, gözəl. (uluq. ulğu. ilahi. tansuq. ulsuq).

çoxgözlü. (çoxgözəli: çoxbacalı.)

çov düşmək. (söz yayılmaq. şayiə düşmək)

çöl çiçəyi, gülü.( qır çiçəyi.)

çöldə tapılan əsmər qırmızı dəmirli daş. (qan daşı).

çörək çarpsın. (çörək tutsun. and sözü). –yalan desəm çörək çarpsın

çuxur bölgə. (aran yer)

daban dabana qarşıt. (iki nərsə birbirinə hər yöndən aykırı)

daban döğmək(daban təpmək. çox gedib gəlmək. )

dabanı çəkik (dünyanı dağıdan. qırıq.)

dabanı çəkik. (zirək. fırıldaq. hər iş görə bilən)

dabanın yağlamaq. (bir işə sürükləmək. hov vermək. tov, itilik dabana (ayağa) vermək. tü dabana deditmək)

dabanları qaldırmaq. (qaçmağa ayaq qoymaq. )

dabanların yağlamaq. (bir yerə gedmək üçün tüm gücün toplamaq.)

dad vermək. (1. ləzzət vermək.1. dəğişik, pozuq dad vermək. –dünkü yemək dad verir, dadımsıyıb). (**dadımsıyıb**: dadı dəğişib)

dadaş. (< **dədə + əş** (dədə sözünün gözəlləmə əzizləmə biçimi). (1.dədəcan. 2. birinə qarşı sayqı bildirən söz. böyük qardaş. ağabəy)

dadı duzu qalmamaq. (artıq xoşlamamaq)

dadı qaçmaq. (dadın itirmək)

dadın bıraxmaq. (dadını itirmək). –hər nəyi çox işlətsən **dadın bıraxır**

dadına baxmaq (. bir parça ağzına alıb dadın yoxlamaq.)

dadına baxmaq. (ağza alıb dadını anlamağa çalışmaq)

dadına doyum olmaz. (dadından doymaq olmaz.)

dadına varmaq. (dadını çıxartmaq)

dadına varmaq. (gözəlliyini tüm incəliyiylə anlamaq).

dadında bıaxmaq. (dadın alıb aşırı gedməmək. )

dadından yenməmək (. dadına doymamaq.)

dadını almaq(. ləzzətin aparmaq)

dadını çıxarmaq (. istədiyi kimi yararlanbaq.)

dadlı acılar. (sevildiyindən törəyən, göz yumula bilən kiçik yaramazlıqlar)

dadlı dil. (şirin dil. könül alan qonuşma)

dadlı duzlu. (oğma. yosma).

dadlı duzlu. (yaxımlı xoş)

dadlı qaçıq. (**qaçıq**: ilmək qaçığı. kiçik suç, sapıqlıq). (dadlı acı. sevildiyindən törəyən, göz yumula bilən kiçik yaramazlıqlar)

dadlı sərt. (yumuşaq sıxlıq, incitmə)

dadlı sulu. (yumuşaq sevimli). -**dadlı sulu** davranmaq

dağ boğazı. (dağın sırtına, arxasına aşmağa yol verən boğaz, yarıq. aşırım.)

dağ daş. (dərə təpə. çöl bayır. uzaq eşik yerlər. hər yan). –nə düşmüsən **dağ daşa.**– **dağ daşı** aradım bulunmadı

dağ daş. (toğan boğan. toğan boğan. dağ dərə. sapıq sapan. əğri üğrü).

dağ daşa düşmək. (ev eşiyindən olmaq)

dağ daşı gətib, çapıb, kərib kəsməklə açılan yol. (qapan. qaban. çapan. çapın. gədik).

dağ ətəkləri. (qırlan) )

dağ zolağı. (dağ yolu

dağda dovşan gəzər, evdə qazan boş qaynar.

dağdan aşan qar kültəsi. (köşgü (köçüb, özü ilədə köçürən). çiğ. şəpə. bəhmən).

dağdan aşan qar kültəsi. (köşgü (köçüb, özü ilədə köçürən). çiğ. şəpə. bəhmən).

dağdan yuvarlanıb böyümüş qar kitləsi, kütləsi. (qartal. qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. şəpə. bəhmən).

dağdan yuvarlanıb böyümüş qar kitləsi, kütləsi. (qartal. qartaq. qartalaq. qatalaq. qartalac. qatalac. şəpə. bəhmən.

dağı qarlı, gözəl yarlı olsun. (yarqış sözü)

dağın günəş görməyən yamacı. (quz)

dağlara daşdara. (bu güclük hamıdan uzaq olsun)

dağlarda dərilib toplanmış, tirkəşmiş, köçmüş qar. (tərmə).

dağva dalaş. (bulğaşay > bəlbəşuy. bulağay. qarşışıqlıq. qovqa. qoğqa. {**qov+qa** (**qa**: çoxaltma, artırma, şiddət, təkərləmə tikrar əki)})

dah gəlmək. (başa baş gəlmək)

daha iyi. (lap yaxcı)

dal gözəl. (çox gözəl). {dal: tala. dala. çox. cüda (özbək).

dal ilə sap arası köşə, yapraq ilə dal arası köşə. (axıl)

dal qabaq. (ön arxa)

dalaş dartış. (çalaş çartış. çalaş çaltış. döğüş boğuş)

dalaş dəriş. (cərri bəhs. bəhs o munaziə. aytış dartış)

daldan gələn qoşunu. (artqar).

dalıb çıxmaq. (ışıq, sönəcək olub genə parlamaq.)

dalqasına daş atmaq. (birinin işin, dincliyin pozmaq).

dam baca. (bur bucaq. köşə möşə). – **dam bacada** heç nə bıraxmamış, hər nəyi almışlar.

dam daş. (ev. qalacaq yer)

dam duvar. (yapı qapı. dam daş). - **dam duvarı** pozulmuş. –sel **dam duvarı** aşıb keçdi.

damarlı daş. (qasdaş). (**qas**: balça. mahiçə)

damcı ışığ seçən göz. (damcı: az). (koramıq. damarıq. qaramıq. qaramuq)

damdan qoyulan ışıqlıq. (damışqa):.

damıt bal. (süzük bal. mumsuz bal). (**damıt**: süzük).

damla daş. (bərk duru, göz kimi daş.)

damla gəlmiş. səkdə edmiş. (**damla**: ürək keçinməsi. toxsa. səkdə).

damladaş. (1.yonulmamış dəğərli daş.1.köğüldə, su süzüməsi, damlaması sonucundan oluşan tort, risub).

damlaya tutulma. səkdə edmək. (**damla**: ürək keçinməsi. toxsa. səkdə).

dan atınca, can çıxınca. (səhərdən yorulanacan. dan atandan, can çıxına.)

danagöz. (qorxaq)

dar çəkli. (qıs məhdud)

dargöz. (qısgöz. qıtgöz. görgüsüz. avalaq. avanaq (< av). budala. qafası üşük, uyuşuq. )

dargöz. (süvsuburun. sövsüburun. sorburun. sorsuburun. pəxil. ləim.)

darı dəlmək. (inci dəlmək. incidə sinci aramaq. (sinci: gizli) (mətə xaşxaşa qoymaq). (nərsəni, bir şeyi çox qurtdalaqda deyilir. iliştiridə, tənqiddə olmasın kəmliyi axdarmaqda deyilir)

dartı gözü. (dartı (tərazı) tablası, kəfəsi.)

dartı, tərazı kəfəsi. (göz)

dartıla dartıla iş görmək. (yavaş və salınaraq iş görmek)

dartmadan, göz ölçüsü ilə biçilən dəğər. (qapal bazarı).

daş atıb qolu yorulma. (boşuna əmək işləmək).

daş atmaq. (yandan yana söz atmaq, ilişmək).

daş badam. (qabığı bərk badam) (# diş badamı).

daş balığı. (balığ çeşitlərindən).

daş bassın!. (ağır olsun!).

daş bövət. (daş səddi). (**bövət**: sədd)

daş çağılı, qoz badam kimi quru qabıqlıları birbirinə sürtərək çıxarılan səs. (qığışlamaq. qığışdamaq. qağışlamaq. qığıştı çıxarmaq).

daş çanqıllı yer. (kətir. kətrə. qatır. qatra)

daş çatlasa. (ən çoxu. lap çoxu)

daş çatlasa. (nə yapılsa. nə olursa).

daş çıxarmaq. (oyunda bacarıq göstərib, kələk gəlib keçmək, üstün gəlmək).

daş dəmir. (çox bər sağlam, dayanıqlı)

daş dolu. (bər sərt, daş kimi yaran dolu.)

daş göndərir ürək yerinə, kül göndərir, gülün yerinə.

daş götürmək. (ağır işə qoyulmaq. -bu iş, **daş götürmək** qatı (qədər) çətin).

daş kanı. (daş ocağı. daş mədəni).

daş kanı. (daş ocağı. daş mədəni. yapıda işlənən daşın çıxarılan yeri, kanı).

daş kəsək. (kitəzək. giləzək). -**giləzik yerdə** tarım olmaz, günbəz üsdə girdəkən durmaz. (giləzik: daş kəsəkli)

daş kəsəkli. (giləzik).

daş kəsəli. (sidik torbasında daş yığılma kəsəli).

daş kəsilmək. (1.qatılaşmaq. 1. şaşıb qalmaq).

daş kəsilmək. (dimməz, qımıldamaz qalmaq)

daş kəsilmək. (nə yapacağını şaşırmaq)

daş kəsilmək. (şaşa qalmaq.sərtləşmək).

daş kəsilmiş topraq. (daş kimi olumuş, kəsmik)

daş kimi bərk. (kitir)

daş kürə. (qara kürə. çörək pişirilən kürə).

daş qaş. (erdini. tutarlı daş)

daş qırığı. (çəğil. çay daşı. çaqıl. çanqıl (< çanğ: çalğ: çalınmış. oğulmuş).

daş qoymaq. (iki başın qonuşmasın kəsmək)

daş ocağı. (daş kanı. daş mədəni. yapıda işlənən daşın çıxarılan yeri, kanı).

daş pambığı. (qayaqatnağı. qayğatnağı. qayalifi. oda dayanıqlı bir özək, maddə).

daş parçası. (kessək).

daş saqqız. (sonsuz sonucsuz, yaramaz iş, nərsə).

daş tövərək. (dış tövərək. ətraf).

daş ürək. (acımaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. köşəqılıç).

daş ürəkli. (daş kimi qat, bərk).

daşa dəğmədən, başa çıxmaz. (çaxırın dibinə daş salmadan keflənmək olurmu).

daşa dönmək. (bərkimək. sərtləşmək).

daşa gəlsin. (uzaq olsun: 'tanrım uzaq olsun' demək).

daşa kökə düşmək. (çətinliyə düşmək)

daşa kökə sarmaq. (işgilə, çətinliyə çəkmək, salmaq).

daşa tutmaq. (daşa basmaq. daş ataraq qoğalamaq).

daşa tutmaq. (daşqalağ edmək)

daşa yazmaq. (ölməz, qalargı edmək)

daşduz. (qayaduz).

daşı gədiyinə qoymaq. (bir sözü işi tam yerində qoymaq)

daşı sıxsa, suyun çıxarır. (çox güclü).

daşım düşüb başına. (qısqanır, ciciyimi elir)

daşkömür. (qarayanıq).

daşlı çuxurlu yer, tarla. (kavsaq. qarsaq).

daşlı tarla. (cavşaq)

daşşaq qapan. (kərtənkələ türü).

dava dərman. (çara çatar).

dayanışaraq(omuz omuza. çiğin çiğinə.)

devr atmaq. (devrənmək. bir dolanmaq)

deyəcək yox(söz yox. )

deyəsən. (elə bil. sanki)

dədə nənə. (ata ana). –bə sənin **dədə nənən** yoxdu?

dəğirman daşı. (dəğirmanda işlənən alt üst təkərlək daşların hər biri).

dəğirman daşlarının hər biri. (göz)

dəğirman, girdə daş. (qantarma. qıntarma. qaytarma).

dəğirmana dən tökülən göz. (çan. yalağ. çalağ. çanağa oxşar hər çeşit qab)

dəğmədurar. (çox həssas)

dəli bal. (ağılı çiçəklərdən toplanmış bal).

dəli dolu. (dəli dülü. dəliqanlı. havalı)

dəli dülü. (dəli dolu. dəliqanlı. havalı)

dəli dündə dəli, gündə dəli. (dəlinin dal qabağı yoxdur)

dəliqul. (dəliqov. dəlibaz).

dəlirmədən düzəlməz. (-bulanmadan durulmaz, dəlirmədən düzəlməz).

dəm almaq. (dəm çəkmək. pişmək)

dəmir dalaşı. (dəmir parçası.)

dəmir dırnaq. (yengəc. cərcək. gərgər. qara dırnaq (˃ **xərçəng**) yanqılıc. kerçənbağa).

dəmir pul basma. (çarp < > dərb < > zərb. çarpma)

dənəkdaşı. (əyardaşı. məhəkdaşı)

dəng olmaq. (baş bayni qalmamaq)

dəng olmaq. (qulaqları dolmaq. bir sözü çox dinləməkdən usanmaq. )

dəngəli olaraq. (başa baş)

dənğiz yaxa. (dəniz qıyısı)

dəniz dalqası. (dəngəsiz dalqa.)

dənizgöz. (çaxırca. çaxır. göygöz.)

dərdi verər dərmanını gizlədər, ov bıraxar, ovçuya iz izlədər, yaman dünya, yalan dünya.

dərdində olmaq. (maraqlanmaq. ilgilənmək. qayğısında, hayında olmaq). -dərdində olmayan dəvəni görməz.

dərdinə dəymək. (işinə gəlmək).

dərdinə düşmək. (yapılması gərəkən bir nəyi gerçəkləşdirmənin yollarını aramak. nərsə üçün tasalanmak).

dərdinə qalmaq. (maraqlanmaq. qayğısında, hayında olmaq).

dərə təpəli yer. (qırlan) )

dərin göz. (açıq göz. incə görüş).

dərtsiz baş, əkin qorxuluğunda bulunur. (heç baş qadasız olmaz)

dəvə bəzərəm, belə gəzərəm. (istədiyimi elərəm)

dəvə yavrusu. (potuq)

dəvəni düğünə çağırmışlar -dabanım yırtıq, oynayamam, dodağım yırtıq, yırlayamam dəmiş. (**yırlayamam**: oxuyamam)

dibdən, kökdən yalan, aldağ. (kezbe məhz).- oğru olsan, çalan ol, od olsan, yaxan ol, yalan olsan, qandıran.

dibək daşı. (üstündə nərsə döğmə daşı)

dibəkdaşı olmaq. (heç yana gedməmək). -**dibəkdaşı** kimi düşüb durub

dibinə daş atmaq. (qurtarmaq). –pul ordadı götürüb dibinə **daş atmayın**

dibinə daş dalmaq. **(heç nə qoymadan tükətmək, bitirmək).**

didinə baxsan göz qamar (göz tikib baxsan gözün qamaşır).-onun gözəlliyinə **didini** **baxmaq** olurmu.

dik duran nərsədə yıxılmaq. (köpmək. çökmək).

dil açıqlığı. (gözəl, axıcı qonuşma. dil ustalığı. fəsahət. təlaqət).

dil dalaşı. (ağız qavqası. sözlə yapılan qavqa.)

dil dodağın qurusun. (lal olasan). -**dil dodağın qurusun** bu nə sözdü deyisən

dil dodaq. (ağız). -dil dodağın qurusun: lal olasan. -**dil dodağın qurusun** bu nə sözdü deyisən

dil ustalığı. (gözəl, axıcı qonuşma. dil açıqlığı. fəsahət. təlaqət).

dilağız eləmək. (dil töküb ürəyin almağa çalışmaq)

dilə düşməyən. (başa düşməyən)

diləyinin (niyətinin) kötü olduğunu bəlli edmək. **(**qırçarmaq)

dili acı. (ətacı. sözüynən sancan. ağu dilli)

dili bir qarış. (dili uzun)

dili bir qarış. (sayqısız. dili uzun. güstax)

dili pötmüş. (dili yanmış. acı, uğursuz danışan. kötülüyə ağz açan).- **dili pötmüşdən** xoş söz eşitmədik.

dili uzun. (üzdən gedməyən. incidici, qırıcı sözlər söyləyən, sayqısız kimse)

dili yanmış. (dili pötmüş. acı, uğursuz danışan. kötülüyə ağz açan).- **dili pötmüşdən** xoş söz eşitmədik.

dilindən bal axmaq. (dadlı, sevindirci qonuşmaq, söyləmək).

dillə diliylə. (sözdə özdə).

dincəm yox. (istirahət yox) )

dincəmə çıxmaq. (tətilə gedmək)

dingə başına. (tək başına).

dinin götün gödəyənin, gözün çıxaran uyan, dinçi. (aşırı dinçi. qaba dinçi. qaba sofu. şex)

dinməz duymaz. (heç bir etgiz göstərmədən. səssiz səmirsiz)

dirəklə tavana yanqılıc vurulan ağac. (əli bəlində)

dırnağ arası. (parantez. ayrac. mötərizə ayrac).

dırnağ dibində olunan domalaq. (domba)

dırnağ xəstəliklərinin gənəl adları. (dolama.dana burnu.qabarcıq.ətyaran

dırnağ tükmək. (topallamaq).

dırnağı belə olmamaq. (nərsədən çox düşük, tutarsız olmaq,)

dırnağın dibində çıxan sərt dəri. (bic).

dırnaq sürüşdürmək (qaşındırmaq)

dırnaq, dikən çızığı. (çırtıq)

dırnaqca. (çox az)

dırnaqsız. (çinis. qıtmır)

dirsək göstərmək. (üz döndərmək. dal çevirmək)

diş daşı. (kəpih. kəvik. diş dibində oluşan daş).

diş diblərində oluşan daş. (kəpir. kəvik. kəpik. kəvəki. kəvək).

dış kimir:. (qış görüntü).

dış olmaq. (yad olmaq)

dişi gədik, qırıq. (qalası qırıq. qalası düşük.).

dişindən dırnağından artırmaq. (keçinməyi güclə, sıxıntıyla uc uca gətirmək, birikim sağlamaq).

dişli dırnağlı. (güclü, zorlu saldırqan).

diz çüçüyü. (qocaq köpəyi)

dizə gətirən. (diz çöktürən. buyruğunu dinlətən)

doğru yalan. (doğuşdan toxudan).

doqquz daş oyunu. (dokurçun).

doqquzdaş oyunu. (toxurcun) (< **toxumaq**).

dolab gözü. (gəncə.çəkməcə. kəşov. işqafın hər qatı.)

dolaşıq iş(çapraşıq iş. )

dolayında yer almaq. (sarmaq). –qoşun qalanı (şəhəri) **sarmış**

dolbuğaq. (ot. otuğ**.** dərman)

dolmalar yarpaqları bənzərdi dəriyə,   
birini versəydin qoca qəriyə,   
çeynəyərdi, yüz il başa dolmalar.   
doldurdu gözümü yaşa dolmalar,   
qazan qaynamadı, dolma pişməəədi,   
dolma qonaqlığı, bizə düşməəədi,   
hey utqunduq, boğazımdan keçməəədi,   
doldurdu gözümü yaşa dolmalar,   
bənzərdi qayıya daşa dolmalar.nəxcüvan.

dolu qanlı, çürük canlı. (iri yarı olduğunda, cansız, sağlıqsız kimsə. duruşlu, içi boş kimsə)

dolu, ağzına kadar dolu. (sili)

dolusu, bərk qar dənəsi. (qaryan. qaryen).

dolusu, bərk qar dənəsi. (qaryan. qaryen.)

domba göz. (aqqor.).

don aramaq. (mahana gəzmək)

donqala. (gülbaşaq. sallaq olan don, buz parçası).

donuq, ləxdələnmiş qan. (gilgəm).

donuq, ləxdələnmiş qan. gilqam. gilgəm

dovşan qanı. (parlaq göygəz rəng)

dovşan poxu. (nə bələşən nə qoxan)

dovşan ürəkli(. qorxaq. ürkək. )

dozanqurdu. (qaraböcək. qara fatma. pis qoxu buraxan bir böcək)

döğünclər dönüşü(kəsinliklə tovbə. ət tovbə)

döl süşümək. (tuxum atmaq. qulun atmaq) )

dönümün dörtdə birlik yeri (sürülən yerin). (böyük kərdi. evlək)

dörd çağa. (dörd fəsil)

dörd gözə baxan, yırtıq göz. (utsuz. hayasız).

dörd gözlü dilab. (dörd bölümlü dilab). - işqafın alt **gözünə** bax.-orta **gözə** qoy: orta **bölməyə** qoy

dördgöz. (dözümsüz bəkləyiş).

dördgül.( mürəbbə).

dövənə qoşulacaq çağa gəlmiş öküz. (gəmlik)

dövrə bər. (ara bərə).

dövrə bəri görməyə yarar yapı, bürc, minarə. (qurğu.qarğuy. qarağuy. (didəbani)

dövülüp kabuğu çıkarılmış buğday. (döğmə)

duman olmaq. (.toz olmaq)

dumanlara qarışmaq. (itiklərə qarışmaq. itib gedmək).

dumul kumul. (lal kar).

dumul kumul. (lal kar. dumul duymaz.).

dur duraq yox. (dur otur yox. dur dinlən yox. durmadan sürəkli çalışmaq)

dur otur yox. (dur dinlən yox. dur duraq yox. durmadan sürəkli çalışmaq)

dura qal. (1.dəvam ed. dik dur1. asudə ol.

durduğu yerdə daş kəsilmək. (çivi kimi tikilib qalmaq. donqatılmaq. donqalmaq. danqalmaq. sancatılmaq).

durkişi. (qeyim kişi)

durkök. (qalın kök. soylu).

durna gözü. (ışıltılı, bərraq, sarı göz.)

durnayı gözündən vurmaq. (1.ürəyi kimi nərsəni əldə edmək. 1.ələ salmaq üçündə söylənir).

durub durub, durnanı gözündən vurmaq. (bəkliyərək işin iyisin yapmaq.)

duruşa bağlı. (duruşa bağlı. yarğılı. məhkəməyə bağlı)

duruşmanı ertələmək. (məhkəməni sonraya bıraxmaq)

duruşu aparan. (məhkəməni utan)

duvağ tutmaq. (duvağ qurmaq. məhkəmə qurmaq)

duvar qaplama. (duvarın üz, üst örtük yapısı)

duz çörək. (yemək içmək. ). -**duz çörək** danlmaz. -**duz çörəyi** itirmək

duz əkmək borcu. (duz əkmək haqqı).

duz qabı. (duluğ. duzdan. duzçan)

duzası yox, duzağı çox. (yararı yox, zararı çox)

düğmə gözü. (ilgək. deşi. dişi.)

düğü donu. (çəltik)

dümağ. (ağappaq. süd kimi ağ).

dünya gözəli. (acunay)

dünya gözümdə yoxdur. (dünya belə sanıma dəğil).

düş qurma. (umuqsunma. xiyal qurma)

düşə ol kimdən. (hançı soydan olursan ol)

düşən yağtının incə zolağı. (yalçı. şua). -su üzündə üzən gümüş ipək, **ay yalçısı**. -günün güclü iti **yalçısı** buz üsdə yaltırar. -**yalçı çalar** göz qamaşar. -**yalçı** gözlərindən uçdu.-göz qamaşdıran gün **yalçısı**.

düşman duvarı alçalsıs. (düşmanın dirənişdən düşsün)

düşmü, çinmi?. (röyamı həqiqətmi)

düşük biri. (1. yoxul. əli aşağı. 1. əsgik olan)

düşünürəm, mən eşşəkoğlu eşşək deyilim. (mən sən sandığın değiləm)

düvən daşı. (xərməndə, əkini sapından ayırmada işlənən, altı çaxmaq daşlı taxda).

düz gözündən vurmaq. (tam amacı tuşlamaq)

düzgün. (düz gün). (qutlu. xoşbəx). –atasız qalmaq **düzgün** deyil. )

düzmə işlər, sözlər. (saxda işlər, sözlər). (**düzmə**. qondarma. saxda).

eğitim öğrətimində, ilk yarı il. (güz)

el atı. (yiyəsiz at)

el içi. (elara)

el içində. (elara)

elə belə deyil. (çoxda qolay deyil)

elə belə. (aşağı yuxarı. yaxlaşıq)

elə bil. (deyəsən. sanki)

elin varında gözün qalsın. (çox üzgün, yoxsul düşəsin.). (**qarqış**)

eltəbər. **(eltəb+ər)**. (elbay. fərmandar).

endə sonda. (hər halda)

eritə qalsa, qar yağar. (**eritə: ertiyə**. yarına). (ertələsən unudular).

ertəsi gün. (devrisigün).

eşik daşı. (**eşik**: qapı). (qapının dışında, yaxud dalanında, oturmaq, ataminmək üçü qoyulan böyük daş.

eşşəkgözlüm. (alçaq baxışlı, alçaq başlı olmaq)

etdiyin görəsən. (allah cəzavı versin)

etdiyin sənə yetsin. (allah cəzavı versin)

ev eşiksiz. (yoxsul. avara).

ev eşiyi dağlmaq. (evi yıxılmaq. hər nəyin itirmək)

ev gözünə saldılar. (evə sarı yollandılar. yönəldilər).

ev uşağı. (evə şox içdə, yaxın olan)

evi başına dəğəsi. (öbürlənən, şişinən evi başına uçsun)

evi yıxılmaq. (ev eşiyi dağlmaq. hər nəyin itirmək)

evin eşik qapısı üstündə qoyulan qoruqluq daş, ağac. (kəlləlik).

evin giriş bölümü. (eşiklik)

evin önündəki düz alan (örtmə)

evin təkrəsi. (evin çəvrə evin buramı. (**buramın** > piramun).

evlənmək istəyən kişi. (evlənsək)

evlənməyə aday. (evlənsək)

eyqul.( iltifatlı. ehsanlı.)

əbəbulquru. (bulqur yekəlikdə yağan qar).

ədəbiyyat saranı. (ədəbiyyat alanı)

əğilən, yıxılan nərsiyə dayaq. (dirsək)

əğrilib büzülmək. (qırınmaq. qırmaq. əzilmək. sındırmaq. bel buxunun büküb qırın (qır) vermək

əkilməmiş sürülməmiş, daş çanğıllı yer. (qabanlıq. )

əkin tarlaları arasında əkilib sürülməmiş otu bol olan yer. (bor)

əkmək yoxu yeməyə, atla gedir sıçmağa. (yoxsul olubda varlılar yaşam sürmək istəmək)

əkməyinə qan doğramaq. (çox sıxıntıya, üzüklüyə uğratmaq).

əksik, tam dolu olmayan. **(**səkləm**)**

əl açıq. (verməyi, paylaşmayı sevən)

əl ayağın qurusun. (çolağ olasan)

əl ayaq. (bacarıq)

əl ayaqlı. (bacarıqlı. çevik. yarğan)

əl ayaqsız. (bacarıqsız. yaramaz)

əl bəbəyi, gül bəbəyi.(şımartıq. ərköyül.)

əl çərxi. (qanği. daşırqa. forqun.

əl çörəyi. (kükə)

əl ərməz göz görməz. (ucqar nərsəyə, yerə deyilir).

əl ışığı. (əl çırağı).

əl qulluqa düşürmək.( qul edmək. kölə edmək. qola düşürmək: ələ salmaq keçirmək).

əl oxu. (daş qoyub əllə atılan oxluq: çıpba).

əl oxu. (quşatan. çəkuzat).

əl üstündən vurmaq. (uyarı vermək. çəkindirmək)

əlayaqsız. (başacaqsız)

əlçağa. (əliçağa. əli bala)

əldən gəlmək. (başarmaq)

əldən keçirmək. (yoxlamaq. yoxlayıb onarmaq)

əldən qaçırmaq. (fürsəti əldən vermək)

əldən qoymaq. (qabara atmaq. qaz çıxarmaq. yel bıraqmaq. pısıtmaq. osturmaq.)

əldən qoymaq. (unutmaq)

əldən nə gəlir. (nə başarılır)

ələ alınmaz. (cilovlanmaz. kontrol olunmaz)

ələ almaq. (1.başlamaq.1. cilovlamaq. kontrola almaq.1. araşdırmaq)

ələ vermək. (istənilməyərək bir gizi açığa vermək)

ələnibdə, ələk gözlərindən keçməmiş, ələkdə qalan dənələr. (qəlbir üstü. qalıntı. (# **töküntü**.).

ələntidən,ələk gözündən keçməmiş, qalan iri dənə, kəpək. (qalıntı).

əli ağır. (yavaş iş yapan. vurunca çox acıdan)

əli ağır. (yavaş. kavaş).

əli aşağı. (əli dar)

əli bal. (əli bol, bolaq. kovalı. ürəyi çox açıq, əli boluna bağışlayan kimsə.

əli beldə, dili sözdə. (ən ağır işi buyurmaq olmaq)

əli bəlində. (dirəklə tavana yanqılıc vurulan ağac).

əli boş. (parasız. işsiz)

əli dolu. (əli bol)

əli əğri. (oğru)

əli işdə, gözü oynaşda. (işləyibdə, başı başqa nərsə ilə uğraşıq olmaq.)

əli iştə gözü oynaşda. (fikri başqa yerdə)

əli sulu. (əli bol. bacarıqlı. iş bilən)

əli uzun, cibi dəlik. )əlinə gələni götürsədə genə cibi boş)

əli, könlü qapısı açıq. (savğatlı. heç nəyin əsigəməyən)

əlik iş. (ələ düşmüş iş).

əlim başına. (ev alma, evlənmə kimi yaxcı bir işin başına gəldiyini doslarınında başına gəldiyin diləmək)

əlin boş qalsın, yeyənin çox. **(qarqış**)

əlin kəsib ayaq açmaq. (qapıdan qoğub pəncərəden almaq).

əlin yanıva düşsün. (öləsən. gəbərəsən)

əlindən gələni ardına qoyma. (əlindən gələni əsirgəmə)

əlinğizə gül bitsin. (**alqış**: təşəkkür)

əllə tutulur gözlə görünür. (çox açıq, bəlirgin)

əllərin ovuşdurmaq. (yapdığın dediyin şaşırmaq)

əlli yeddi devrimində verilən şuarlardan  
- islami məmləkətdə, dayim şərab içənlər, məsnəddə əğləşiblər, rəhbəriz nəcəfdə, heyrandı ya məhəmməd.   
- min üç yüz əlli yeddi, səltənət əldən geddi. eşşək palansız getdi.  
- gər əmr eliyə bu gün mərace', bu şahi cinayətkara race', cəmə'n ələ biz əsləhə allığ, quldur rizanın oğlunu təxdən yerə sallıq.   
- (şah gedəndə deyirdilər) yeri boşdu, boş olsun, başıva təsəddiq olsun.

ən gözəl, dəğərli olan. (gözdəlin. şahəsər).

ən gözəl. (çınğ arış).

əncir sıcağı. (aşırı şehli hava. (ənciri olqunlaştıran hava olaraq bilinir). (ayampur)

əngaltı. (1. çərəz. 1. qulaq yoldaşı)

əngi boş. (gəvəzə)

əngi əğrilmiş. (çox arıqlamış)

əninə boyuna, ağına bozuna baxmamaq. (seçimsiz. hər gələ)

əninə boyuna. (hər yönüylə. kəm kəsirsiz)

ər arvad. (qarı qoca.qoca əş. xanım ağa). – **ər arvadın** savaşı yay ayının yağışı.

ərər çağa gəlmək. (kəndi bilmək, tanımaq)

ərəzən vərəzən eləmək. (axtarmaq)

ərik törkə balam:. (nazlı gözəl balam).

ərik törük davranmaq.(çox merhemetli şefeqetli, kibar davranmaq)

əriməkdə olan qar. (solap (< **sulanmaq**).

əriməkdə olan qar. (sulap) (< sulanmaq).

ərkəkdaş. (örkəkdaş: öğkəkdaş: qaradaş. qayadaş).

ərtini üzük. (bədəni inci kimi təmiz olan qadın.)

əsgi göz. (yaşlı.)

əsgi hamam, əsgi tas. (heçnə dəğişməmiş.)

əsgidən qalmış saray, qala. (tapğac. bastani bina)

əsgik gəitirmək. (ziyana düşmək). - öfgələnən **əsgik gəitirir**.

əsgik olmayın. (sağolun. varolun)

əsirsə yel oxşasun saçun, yağsa yağış sulasun bağun, çevrə bərin dos tanış dolu, daş əzsin başun hardasa yağun. (**yağun**: düşmanın)

əş dos. (tanıdıqlar. bildiklər)

əşi bənzəri olmamaq. (tay tuşu tapılmamaq)

ət bəni. (ət xalı. ur. əğinc. çıxın)

ət palçığı. (gil. git. tuğla, kərpiç, saxsı qabçılqa əl verişli olan sarımtıraq qırmızı, yılmıq, yapışqan topraq)

ətəyə daş qoymaq. (ətəkləmək. qara yaxmaq).

ətəyi belində. (çalışqan qadın)

ətin sinirli, yağlı və dərili yeri. (şındırıq. şeyşepik. cındırıq).

ətirgül.( qızıl gül. məhəmmədi gül)

ətlə dırnağ. (çox yaxın. iç içə).

ətli canlı. (ətə dolqun. cılız olmayan)

əttiğin bulasın. (**qarqış**)

əvələyib gəvələmək. (sözü çeğnəyib dolaşdırmaq)

əzik üzük. (pozuq çürük)

fal daşı. (falçıların atdıqları kiçik çaqıl daşlar).

faldaşı. (baxıcıların işlətdiyi dəğişik biçimdə, boyada olan daş).

fısqı daş. (püsgə daş. pısqa daş). (çınğıl. sınqıl. çanğıl. sanqıl).

fürsət vermək. (qoyu, götrü vermək)

gecə gözü. (gecə çağı. gecəsi).-**gecəsi** kimsənin qapısın qaqma.

gecə gözü. (gecə tam düşmüşkən.

gecə gözü. (gecəyin. tünür. tünğür < tüğnür (< tün. tünğ. tüğn: qara. qapalı).

gecə gözüylə. (gecə çağı)

gecəsi gözləri görməyən kimsə. (qaroy qaray).

geçək daşı. (geçit daşı dərəni, çuxuru atlama üçün qoyulan daş).

ged işinlə ol. (burda sənlik bir iş yoxdur)

gedən ağam gələn paşam. (hamıyla iyi davranan)

gedimli itimli evrən**.** (fani dünya)

gediş o gediş. (artıq geri dönməyib)

gedişin olsunda gəlişin olmasın. (qarqış)

gemini gevmek. (hınclı, dözümsüz olmaq)

geniş örü. (geniş sahə)

gerçəkmi uylum. (dorumu xəyal)

gerçinə gedmək. (tərsinə getmək. tərs tərs davranmaq)

geyim gecimlərin qıraqlarında basdırma bölümü. (qıyıq.gəbə).

geyim qollarının əl üzrə tuş bölümü. (qoluc. yenik).

gəbə heyvan. (qonnaçı. doğürucu)

gəbərəsi. (cocuğu yaşamayan, ölən qadın).

gəbərəsi. (öləsi). (**qarqış**)

gəçən il. (bildir)

gəl ged eləmək. (ilişgidə bulunmaq. maaşirət edmək)

gələn ağam, gedən paşam. (gedən ağam gələn paşam). (hamıyla iyi davranan)

gələn qala. (gələn dəfə).

gəlin çörəyimdən kəsin, suyumdan için. (yad tanışla ilgiləri qurub genişlətmək sözü)

gəlin dili. (al çiçək çeşiti)

gəlin odası kimi. (süslənmiş otaq)

gəlin uğuru. (gəlin uğru: gəlin kürəkən evinə gedirkən duvağın (baş örtüyünün) üzərindən səpilən dadlı nərsələr)

gəlindırnağı. (gəlinsaçı. yazda açan çiçək çeşiti).

gəlinsaçı. (gəlindırnağı. yazda açan çiçək çeşiti).

gəlir gedir. (girdi çıxdı. qazaş tükəş)

gəlişigözəl, ağzına gələni söyləyən. (qatmaşər. qatmaşır).

gəlişigözəl. (qaradüzən. rasgələ. düzənsiz).

gəmilərin batırmaq. (özün itirib, yoxlu)

gəncliğinə doymayası. (**qarqış**)

gənclik çağası. (cəvanlıq fəsli)

gənclik çağası. (cəvanlıq fəsli.)

gənəlliklə çapevlərində biçiləri (hərfləri) kiçik kiçik gözlərdən oluşan tabaq. (kasa. qapsa. qalıq).

gəpləyiş bilməz. (tat. fars. söz, dil başa düşməz. dil qanmaz)

gərəğini yapmaq. (həqqini avcuna qoymaq. dərsini vərmək )

gərəksizcə bağırmaq. (çəmkirmək)

gərim daşı. (əriş iplərin düz açılmasın sağlayan uzun, ağır daş).

gərim tutmaq. (əriş iplərin düz açılmasın sağlamaq üçün taxılan gərim daşı. (uzun, ağır daş).

gərim tutmaq. (əriş iplərin düz açılmasın sağlamaq üçün taxılan gərim daşı (uzun, ağır daş).

gərinə gərinə ölmək. (çoc sinsicə, acılı can çəkişmək)

gij gij baxma. (aval aval baxma)

gilə balam. (güllü, əziz balam )

girdi çıxdı. (gəlir gedir. qazaş tükəş)

girəvə güdmək. (ara, fürcə aramaq)

girtin girtin. (nəğdən. aldan satan itirir, girtin satan giritir). (**aldan**: borca. nisyə). (**giritir**: **gitirir**. qazanır)

gizli dil. (quş dili)

gizli qapalı. (gizli qapaqlı)

gizlin gizlin. (ağın ağın)

gop basmaq. (yalan danışmaq goplamaq. qoslamaq. qaslamaq. gop, qos, qas basmaq)

gor, sin, qəbir daşı. (balbal).

gorbagor olmaq. (pislərin ölümündə deyilir)

gorun qazmaq. (özün bataqlığa salmaq)

goruna it sıçsın. (ölmüş pislərə ilənti, lənət).

goruna od düşsün. (ölmüş pislərə ilənti, lənət)

göbəği küçədə kəsilmiş. (eşikdən yığılmayan)

göbək adı. (göbəyin kəsəndə verilən ad)

göbək atmaq. (çox sevinmək)

göbək bağlamaq. (qarnı piylənib şişmanlamaq)

göbək daşı. (hamamın ortasında uzanıb oğulmağa özgə (məxsus) uzun enli döşəli mərmər daş).

göbək daşı. (qaplıcalarda (hamamlarda) yüksəkcə mərmər daş)

göbəyi çatlamaq. (çox gücə çıxmaq)

göbəyin özü kəsən. (işlərin, çətinliklərin qaldıra bilən).

gödənsiz. (yordamsız)

göğsünə döğüb danışmaq. (şişə şişə danışmaq)

göl bağası. (gölün yan-üstünü qapıyan yosun). **(bağ**: **bağa.** örtük).

göməc balı. (əriməmiş bal).

gömlək daşı. (kərpiç duvarı qaplamada işlənən yonma daş).

gönü qalın. (1.dayanıqlı. dirənişli. 1.üzdən gedməz. simitən. 1. qanmaz. gobud)

gönü qalın. (**gönü**: dərisi). (**gönü qalın:** qanmaz. söz keçməz).

gör götür evrən. (görüb öğrəşilən dünya).

gör götürlük yaşa. (görənin öğrəşməli yaşam)

görəcək günləri olmaq. (başına nələr, nələr gəlmək)

görən deyir nə bəxdəvərdi, göz yaşım içimə axır.

görənkimi, quşu qondu. (baxlı, şansılı olan)

görkəm önər. (tilviziyon sənəti)

görməmiş, gördüyün qurusun!. (**qarqış**)

görü qıyqanı. (görü qıyqanı: yapı üzərinə işlənən daş).

görü qıyqanı. (yapı üzərinə işlənən daş).

görüklü qız. (keşəng, çəkənğ, çəkən, çəkici qız).

görüm səni dərd əlindən batağa düşəsən. (**qarqış**).

görüşüb öpüşüb qoxuşmaq.

göt ağız olmaq (ağzı pis)

göt ağız olmaq. (ağzı yamana öğrəşmək)

göt öppək, ağız buldarmaz, ürəkbulandırır. (**buldarmaz**: bələməz.mundarlamaz)

götə girmək. (barmağın soxmaq)

götrü dönmək. (1.şansı dönmək.1. götrü batmaq. 1. götrü, baxdı açmaq)

götrü tanımaq. (şans vermək). –daha bir **götrü** verin. –biləsinə artıq **götrü** **yox**

götrü vermək. (qoyu, fürsət vermək)

götrün yar. (şansın kömək)

götrüsünə küsmək. (baxtın suçlamaq. işin gətrisin qınamaq)

götrüyə bıraxmaq. (şansa, oluruna ötürmək)

götrüyə qalmış. (şansıya qalmış)

götrüz gülüb. (şansınız gətirib)

götü dəlik. (1. dibi, altı dəlik. 1. göt. ibnə. 1. özün saxlayanmayıb hey ötürmək)

götü eyerə yapışmış. (yerindən təprəşməyən)

götü qızıl. (təmbəl, söz dinləməz. inadçı)

götü qızıllaşmaq. (gəvşəkmək. təmbəlləşmək).

götü olmamaq. (ürəksiz, cürətsiz olmaq)

götü üsdə qalmaq. (başarısızlığa uğrayıb qalmaq)

götü üsdə oturmaq. (dinc durmaq.)

götü üsdə yıxıldı. (daldalı yıxıldı)

götü yeğni olmaq. (**yeğni**: yüngül). (çalışqan, atıq, yeyin, yüngül olmaq)

götü yelli. (çox özü)

götü yoxdu. (cürəti yoxdu)

götü zınqırovlı. (qaraçı. çingənə).

götün götün gedmək. (geri geri gedmək).

götün qaldır bir. (təprəş bir)

götün yığ. (çəkil yerində otur)

götün yırtmaq. (1. çığırıb bağırmaq. 1. güc, yoğun bir işi yapmağa çabamaq)

götündə birələr ucuşmaq. (dərin yuxuuda olmaq)

götüne düşmək (arxasına düşmək. ardına düşmək. dalına düşmək. yanınca gedmək).

götünə saymamaq. (saymağamamaq.vecinə almamaq)

götünə təpik vurmaq. (qoğmaq)

götünü yalamaq (birinin). (yaltaqlanmaq)

götünün əlində qalıb. (özün yığışdıranmır)

götürmək. (tutmaq. qapamaq. əhatə edmək). –su hər yanı **götürdü.** –qan gövdəsin **götürdü**.

götürvün içinə. (şansıvın içinə pox)

götüvün tumanın gir. (bacardığın işə ged).

gövdəsi, dalları qırıldığında, kəsildiğində sütə bənzər ağ sıvı salqılayan. **(**sütləğən)

gövdəyə atmaq. (bədənə vurmaq. içə endirmək. aşırmaq)

gövəl başlı ördəyim, axşam gəlsən evdəyim. **(gövəl**: yaşıl). (qızbazlıq sözü. qıza söz atma)

gövsün gərə gərə. (şişə şişə)

göy götün cırır. (durmadan yağır)

göy göy almaq. (nəğdən almaq).

göy gül.(açıq al qırmızı. çöhreyi)

göy qaş. (göy yaqut)

göy təkin göydə qal. (yerivi bil)

göy yaqut . (göyqaş)

göyçeyimsən mənim. (bir dənəmsən mənim). (əiləmə sözü)

göyə bənzər göydə. (tanrı birdir)

göygöz. (çaxan. ıldırım kimi göy ışıqlı)

göygöz. (çaxırgöz.)

göygöz. (dənizgöz. çaxırca. çaxır.)

göz ac. (ac göz).

göz acısın almaq. (mürgüləmək)

göz aç. (bax. - bir işlərivə, gördüklərivə, olanlara **göz aç**)

göz açdırmadan. (ara (fürsət) vermədən)

göz açdırmamaq. (baş açdırmamaq.işin çoxluğundan ara verəmək, baş açmamaq)

göz açdırmamaq. (başqa bir iş yapdırmasına yer, aman verməmək)

göz açdırmamaq. (bolca (fürsət) verməmək)

göz açdırmamaq. (bolca verməmək. ara verməməkş. fürsət verməmək.

göz açıb yumunca. (çapucaq. birdən)

göz açıqlığı. (oyanıqlıq.)

göz açmaq. (1.ayıq düşmək. özənli, diqqətli olmaq. oyanmaq. diqqət edmək.1.dincəlmək. rahatlanmaq. imkan tapmaq).

göz açmaq. (1.doğmaq. dünyüya gəlmək.1.dincəlmək. -ağrıdan **göz açmamaq)**.

göz açmaq. (göz alaymaq).

göz açmamaq. (baş açmamaq. başı çox qarırşıq olmaq)

göz açmamaq. (bolca (fürsət) tapmamaq).

göz ağarmaq. (gözün qarası gedmək. görməz olmaq).

göz ağarmaq. (sınırından, yalnız gözünün ağı görünmək).

göz ağartmaq, bərətmək. (öfgəli baxmaq).

göz ağmaq. (koralmaq. kor olmaq).

göz ağrısı. (sevgili.)

göz ağruv olmaq. (sevimsiz görünmək.)

göz axmaq. (kor olmaq. korlanmaq).

göz alabildiyinə. (göz alımı: gözün alabildiyi alan. göz çəkənə dək. göz görəbildiyinə).

göz alacalanmaq. (bulanmaq. qarışmaq. iyi görməz olmaq).

göz alan. (diqqəti çəkən)

göz alanı. (görgülük).

göz alanı. (qarağ.)

göz alanına çarpan nərsələr, yerlər. (töküz. tökəz.)

göz alartmaq. (göz bərətmək.)

göz alıcı. (alımlı. gözəl)

göz alıcı. (çəkən. çəkici. cəzzab. cazib).

göz alıcı:. (göz çəkici. yaxımlı. alımlı.)

göz alımı. (gözün alabildiyi alan. gözün görə bildiyi alan).

göz almaq. (bəğənmək)

göz almaq. (çəkmək. cəzb edmək.)

göz almaq. (dəğər vermək).-o qızı **gözüm almır**: nəyisə **gözümə** girmədi.

göz alnağı. (görmə, görgü gücü.).

göz altı kiremi. (göz altı morarmaları, göyərmələri, torbaları gidərən bir kirem).

göz altı. (göz dusdağı. alıqoyulma. alıqonulma. nizarətə götürülmüş. təhdi nəzər).

göz altına almaq. (alqonulmaq. nizarətə götürmək).

göz altına almaq. (nəzarətə almaq).

göz altına, kontrola alınmalı. (asığlıq). -bunları asığlığa tut.

göz altında olmaq. (gözətli olmaq)

göz altında, kontrolda olan. (asığ).-**asığ** tutnmuşlar

göz ardı edmək. (görməməzlikdən gəlmək)

göz ardı edmək. (görməməzlikdən gəlmək. saymamaq. özənməmək. diqqətə almamaq. gərəki önəmi verməmək).-bu acı **göz ardı edməklə** yadsınamaz.

göz astı baxmaq. (**astı**: altı) (göz altı, göz qıyığıla baxmaq. göz qıyığın salmaq. göz ucuyla baxmaq. göz quyruğuyla baxmaq. sezdirmədən baxmaq. göz baxmaq)

göz aşısı. (dal üzərindəki gözələrə, tomurcuqlara yapılan ağac aşı, peyvənd).

göz aşısı. (yapraq aşısı).

göz atım. (baş çəkmə).

göz atlamaq. (gözətləmək. sınçılamaq. baxıcılıq edmək.)

göz atma. (gözətmə. nəzarət).

göz atmaq. (1.qısaca, çabıcaq baxmaq.1.gözdən keçirmək. göz gəzdirmək).

göz atmaq. (göz edmək. işarə edmək.)

göz atmaq. (gözdən keçirmek. göz gəzdirmək)

göz atmaq. (ışqalamaq). -qapıdan **ışqala**. -tərəzədən **ışqalayan** var.

göz atmaq. (qara qoymaq.)

göz atmaq. (nəzər əndaxtən)

göz atmaq. (uğurlamaq. uzatmaq. yola salmaq. uğratmaq.)

göz avana edmək. (uğraşmaq. didinib çalışmaq.)

göz aydın edmək. (göz aydınlamaq. qutlamaq).

göz aydına gedmək. (xoş salıqla (xəbərlə. olayla) ilgili qutluq diləmək)

göz aydını. (göz ışığı).

göz aylamaq. (göz dolandırmaq. göz yaylamaq. göz gəzdirmək.).

göz bağcı. (qataquli. bağıcı. baxıçı. kələkçi. fırıldaqçı.)

göz bağçı. (göz boyaçı. bağuc. bağuş. bağşı. bağşu. iməlçi. iməlic. yadaçı. cadıçı. ovsunçu. cadugər).

göz bağçılıq edmək. (aldatmaq.)

göz bağı. (göz alıcı olan. çəkici olan).

göz bağı. (göz bağlama. göz boyama. göz oyama, aldatıcı, yanıltıcı, yozucu nədən. ilüzyon).

göz bağı. (ovsun. bural. sehir.)

göz bağıcı. (göz boyaçı. göz oyaçı. göz aldatıcı. ilüzyonist.)

göz bağıcı. (ovsunçu. sehirçi.)

göz bağıcılıq. (göz boyaçılıq. göz oyaçılıq. göz aldatıcılıq. ilüzyonizm.)

göz bağlamaq. (hipnotizmləmək.kələkçilik edmək. ovsunlamaq).

göz bağlamaq. (saxlamaq. gizləmək.)

göz bağlanğan gözüv. (axşam qaranlığı.)

göz bağlanmaq. (qaranlıq olmaq.)

göz bağlayıcı. (gözbağuci.)

göz bağlı oyunu (qaraoyun).

göz bayramı. (qurban bayramı.)

göz bəbəyi. (qarayağ. qarağ. ışıltı)

göz bəbəyinə toz kimi enən örtük, pərdə. (körç).

göz bəbəyinin çevrəsin alan girdə qat. (çaxıldağ çiçək).

göz bərkliyi. (iyidlik. cəsarət.)

göz boyacı, boyayıcı. (aldağ. oyun. aldadan. toğlayan.

göz boyacı. (bir qolaylı işi, dolaylı göstərən.)

göz boyaçı. (aldatan)

göz boyaçılıq. (göz boyamçılıq. göz boyamaçılıq. aldav. aldavçılıq. aldamçılıq. kallablık. fırιldaqlıq.)

göz boyama. (şöbədəbazlıq).

göz boyama. (tobalaq. aldatma.aldatmaca).

göz boyamaq. (aldatmaq).

göz boyamaq. (göstəriş, bəzək düzəklə aldatmaq.

göz boyamaq. (gözəl boyasıyla aldatmaq)

göz boyamaq. (yalan söyləmək. aldatmaq. qandırmaq)

göz boyuyan. (şöbədəbaz.

göz bulağı. (burun yönünə olan göz ucu. göz yaşının axan bucağı)

göz cabqıç. (ç < > y ) göz yapqıç. (ata vurrulan gözlüğü.)

göz çalası. (göz dənəyi.göz tutarı. göz əyarı.). -**göz çalası** tutar (qiymət) kəsdilər.

göz çapağını silmədən. (yataqdan qalxar qaxmaz.)

göz çəki ilə. (göz oraniylə. göz təxmini ilə. ölçüb dartmaqsızın.götürü bazarlıq. (görməcə alış veriş).

göz çəkişi. (göz alanı).

göz çuxuru. (göz kasası).

göz dağı vermək. (kimsəni qorxutmaq).

göz dağı vermək. (qorxutmaq)

göz dağlamaq. (gözə odlu mil çəkmək).

göz dalmaq. (nərsiyə dalqın, bayqın, donuq baxmaq.)

göz daşı. (gördəvük.yada daşı).

göz daşı. (göz otu. (göz xəstəliyinə qarşı işlədilən daş.)

göz daşı. (göz out. göz xəstəliyinə qarşı işlədilən daş).

göz daşı. (saydam. arı. parlaq. sayğal.)

göz dəğirmək. (nəzərləmək.)

göz dəğmə. (pis baxış toxunma.)

göz dəğmək. (gözə gəlmək. qısqanclı, kötü baxışdan düşdüğünə inanılan uğursuzluq)

göz dəğmək. (gözəgümək. gözəgəmək).

göz dəğməsin, köz çalmasın. (**alqış**)

göz dəmiri. (gəmilərdə baş yöndə olan dəmir imi. çapa.)

göz dənəyi. (göz çalası. göz tutarı. göz əyarı.). -**göz çalası** tutar (qiymət) kəsdilər.

göz dikəği. (çox istənərək, üzərinə düşlən nərsə.)

göz dirəgi. (göz tikəgi). (bərk çox istənilən nərsə).

göz dışarda. (ev eşiyin bıraxıb, başqalarıyla ilişgi quran.)

göz dişi. (üst çənədəki it dişlərindən hər biri).

göz doldurmaq. (bəğənilmək)

göz doyacaq dərcədə. (olacağı kimi. qararca. qararınca. qarınca. gərağincə. ölçüsündə).

göz doymaq. (qanıqmaq. qənaətə gəlmək.-göz doymadan, dincilməz). -**göz doysa**, ürək dinər.

göz dusdağı. (sürəkli, dayimi izlənən. təhdi nəzər)

göz dürtgü olmaq. (gözə batmaq. 1. çevrəni tədirgin edmək. 1. çox qabarılmaq)

göz edmək. (göz çaxmaqla (işarətiylə) istəklərini anlatmak)

göz edmək. (göz vurmaq)

göz edmək. (gözü qalmaq. tamahı düşmək).

göz evi. (göz kasası. göz çuxuru.)

göz ərimi. (göz alanı. gözün görəbildiyi alan. üfüq).

göz ərimi. (üfüq).

göz gəzdirmək. (göz aylamaq. göz yaylamaq).

göz gəzdirmək. (göz salmaq. sozlamaq. süzləmək. süzürmək. sezirmək. bir qarab qoymaq. nəzər salmaq. bərəndaz edmək.). -öncə **sozlayıb** sonra girdi.

göz gəzdirmək. (yoxlamaq. devrəmək. dövrəmək. devretmək. dövretmək).

göz giləsinin yerləşən sulu torbası sökülmüş, tökülmüş kor. (soğur)

göz giləsinin yerləşən sulu torbası sökülmüş, tökülmüş kor. (soğur). -qara daşdan, soğur gözdən yaş çıxmaz.

göz görə görə. (apaçıq. açıqca.)

göz görə. (açığına. əyan.)

göz görür ürək əsinir. (**əsinmək**: sevinmək).

göz göz edib, çözmək, açmaq. (dəlib deşib içləmək. gözələyib çözələmək. gözləmək. gözləmləmək. gözəmək. incələmək. araştırmaq. oxumaq. mutaliə, tətəbbö, tədqiq, etüd edmək).

göz göz edib, çözünmək, açınmaq. (incələnmək. gözləmlənmək. gözələnmək çözələnmək. gözlənmək. gözənmək. araştırınmaq. oxunmaq. mutaliə, tətəbbö, tədqiq, etüd edinmək.)

göz göz eləmə. (gözələmə).

göz göz olmuş nərsə. (kəvgir. kəfgir. kövgür).

göz göz, baca baca tikələrin birbirinə keçirilməsindən toxunan bağ. (köstək. çöztək. çözgüt. göztək. gözgüt. zəncir.)

göz göz, dəlik deşik olan nərsə. (gözəlik. gözənə).

göz göz. (dəlik dəlik.)

göz gözə ışığ verməz. (göz gözə ışığın qıymaz). (kimi kimsəsədən gözləməsin. (hər kim başardığıın edər).

göz gözə, diş dişə. (**alaqan**: qisas)

göz gözə, üz üzə, diz dizə.

göz gözə. (gözə göz. qisas)

göz gözü görməmək. (qaranlıq, tozanaqlı, dumanlı durum.)

göz gözü görməz döğüş. (kor döğüşü. kor koruna döğüş. (birinin birindən savsız, izsiz, xəbərsiz olmaqsızın döğüşməsi.)

göz gözü tutmaq. (güvənmək. bəğənmək).

göz ilməsin. (göz dəğməsin). - **göz ilməsin** deyə üzərlik tüttülər (tüstülətdilər). -**göz ilməsin** gözəlliyinə.

göz ışığı. (göz aydını).

göz kasası. (gözənək. hədəqə.)

göz kasası. (oynuq.)

göz kəsəli. (qarataq. qartaq. qataraq).

göz kəsilmək. (çox özənlə, diqqətlə baxmaq).

göz kəsiyi. (göz üfüqü. göz meydanı).

göz kimi daş (çox duru). (damla daş.)

göz kimi istəmək. (çox sevmək.)

göz kürəsi. (göz topcuği).

göz qaqınca. (göz açıb qapayıncaya qədər.)

göz qaqmaq (göz ilə çaxma (işarət) edmək, göz edmək, göz qırpmak. göz qıpmaq)

göz qaqmaq. (göz qırpmaq.)

göz qaman. (göz qamaştırıcı).

göz qamaşdırmaq. (görməyi bulandırmaq)

göz qapağı qıyısında çıxan cuş. (itdirsəyi. arpacıq).

göz qapağı. (qapaq. qapan. qapmıq. qalmıq).

göz qapağın döğə döğə (çırpa çırpa) oyan buyana baxmaq: düykəmək. (döğgəmək. döğgələmək).-şaşıb **düykələ** qaldı. -gij gij **düykəyir**.

göz qapağında çıxan sivilcə. (kətitisiyi. itdirsəyi. çıpıt. arpacıq.)

göz qapaq. (göz qapağı.)

göz qapaqları yavaşca qapanmaya başlamaq. (gözlər axmaq. gözləri süzülmək.)

göz qapamaq. (uyumaq. yuxlamaq).-bütün gecə **göz qapamadım**.

göz qapamamaq, qırpmamaq. (oyaq qalmaq.)

göz qapmaq. (göz qırpmaq, göz işarəti yapmaq)

göz qaracığımız:. (göz qaramız. göz bəbəyimiz).

göz qaraldan. (baş aparan. baş döndərən). - **göz qaraldan** , qara gözlülər

göz qaram. (dünya görüşü.)

göz qararı. (qarar bazarı.)

göz qarartmaq. (qaraqmaq.)

göz qarası. (bəbək. bəbənək. göz giləsi)

göz qaraş. (baxış).-**göz qaraşın** mənə yöntürdi.

göz qaraş. (sir sifət.)

göz qaş gərmə. (yufa qarayış. naz. işvə.)

göz qaş oynadış, gərmə. (kirişmə. qırışma < gərişmə. naz. işvə. qırışma. qırcışma. qılışma.)

göz qaş verməmək. (xoş üz göstərməmək.)

göz qıpımı. (bir qımıltı. tərpən).- bir tərpəndə vurub yıxdı. -tərpəncə ara verin.

göz qıpımında. (çox iti)

göz qıpımında. -tam umutlarım, **bir göz qıpımında** əridi. (**əridi**: qutuldu)

göz qıpıp qaş qaqmaq. (qaş göz oynatmaq)

göz qıpma. (qımız. qıpız. işarə). -yetər ki **bir qıpızla**, sonrasıyla işin yox.

göz qıpmaq. (qırımaq.)

göz qıpmaqla verilən im, işarə. (qımızlamaq. qıpızlamaq.)

göz qırpmadan. (diqqətini kəsmədən)

göz qırpmaq. (1.göz vurmaq. 1. gözün qapamaq. 1.göz qapıyıb açmaq)

göz qırpmaq. (göz vurmaq.

göz qırpmamaq. (yuxlamamaq. göz uymmamaq).

göz qısmaq. (gözüylə çaxmamaq (işarət edmək)

göz qısmaq. (şəkərləməkək. uyuqlamaq.)

göz qıyısiylə. (göz ucuylə.)

göz qorxutmaq. (təhdid edmək).

göz qoymaq (dosluq qurmaq üçün). (qılavlanmaq).

göz qoymaq. (bir amacla gözü tutmaq)

göz qoymaq. (göz olmaq. gözdə saxlamaq).

göz qoymaq. (qara qoymaq).

göz qoymaq. (tıxışmaq. tıxıymaq. tıxıt vermək. fikir vermək. diqqət edmək.). -işlərində **tıxış** biraz. -danışdın dilivə **tıxış**.)

göz qulaq olmaq. (baş göz olmaq).

göz qulaq olmaq. (bir qonuda olub bitəni öğrənmək)

göz qulaq olmaq. (göz qulaq tutmaq)

göz qulaq olmaq. (güdmək).

göz qulaq olmaq. (maraqla, diqqətlə sezmək.ilgilənmək. ayıq olmaq.)

göz qulaq olmaq: başgöz olmaq.

göz qulaqçı. (casut. casus. xəbərçi).

göz qulamaq. (duyub gördüyün öğrəşmək)

göz qulu. (gördüyünə inanan. arpaçı göyərçini.)

göz quşağı. (1.göy quşağı. 1. remel.)

göz quyruğu. (dışa sarı olan göz ucu).

göz quyruğu. (gözün şakaqa yönəlmiş ucu).

göz quyruğuyla. (göz qıyısıyla. göz ucuyla).

göz mıncığı. (busqa pusuda, gizlidə olan pislikdən qoruyan nərsə).

göz mıncığı. (göy buncuq: göy mıncıq: pis gözdən qorunma üçün uşaqların geyiminə taxılır.)

göz mıncığı. (göz dəğməyə qarşı göy mıncıq.)

göz mıncığı. (qıdıqısdı. qadaqısdı. qaça. göz dəğməsin diyə heyvanların alnına, uşaqların qollunu bağlanan mıncıq, dua.)

göz mıncığı. (nəzər mıncığı).

göz odtay yanmaq. (ışıldamaq. sevinmək)

göz oxşar. (gözə xoş görünər).

göz olan. (əsrəgən. əsirgəyən. qoruyan. baxan. becərən).

göz olmaq. (yetişmək. yoxlamaq.)

göz olmamaq. (istəməmək. istək bəsləməmək. artıq önəm verməmək. dalısında olmamaq.)

göz oranı. (göz qərarı.)

göz otçusü, həkimi. (gözçü. qarranquc).

göz otu. (1.bitgi adı. arnıqa.1. qorxutma. )

göz out. (göz daşı. göz xəstəliyinə qarşı işlədilən daş).

göz oymaq. (göz çıxarmaq.öfgədən deyilən söz.)

göz ölçəri. (göz əyarı)

göz ölçəvi. (göz qərarı.)

göz önü. (görülə bilən. yaxın yer).

göz önündə olan. (açıq. dışraq. görünən.)

göz önündə ölüm, olum, daşa döndü sağım, solum. (təprəm vırqının (bəlasın) andırır).

göz önündə tutan. (oylanğan.).

göz önündə tutmaq. (oylamaq.).

göz önündə tutulmaq. (daxil olmaq. sayılmaq. sanalmaq. e’tibara alınmaq.)

göz önündə. (olan. olağan. öndə. hazir.

göz önündən ansızın keçən görüntü, nərsə. (gələzti).

göz önündən çəkmək, saxlamaq, gizlətmək. (salqılamaq. səlqələmək).

göz önünə. (göz qarşına).

göz örtmək. (əl yumaq. vazkeçmək.)

göz örtmək. (göz basmaq. keçərtmək. keçgirtmək (bağışlamaq). basqıtmaq. bas keçmək. vaz keçmək. güzküpmək. gözqıpmaq. görməməzlikdən gəlmək. göz kəsmək, çəkmək. göz yummaq. bıraxmaq. sərf nəzər edmək. iğmaz edmək.).

göz örtünməz. (geçilməz. buraxılmaz.)

göz payı. (imrəniləcək (umunacaq) nərsədən görənlərə verilən pay)

göz pərdəsi. (sızqaq.)

göz poxu. (çapaq.)

göz sağıc, sağın, döhdürü. (gözotaçı. gözçü.)

göz salışmaq. (göz dəğilmək). **-göz salışmasın** deyə qolundan mıncığ asdılar.

göz salmaq. (bir kimsəyə çox baxmaq)

göz salmaq. (göz vurmaq. qarağlamaq. baxmaq. nəzər salmaq).-bunada bir göz vurun. -**göz salmadan** nəyə qaqırsın. (**qaqırsın:** qoğursun). -**göz saldım** görmədi

göz suyu. (yaş). -**yaşın** saxlayammadı. -yaşı durmaz axar. -yaşın sıxdı).

göz süzmə. (süzdürmə. yan baxış. qəmzə).

göz süzmək. (bayqın bayqın baxmaq).

göz tanışlığı. (uzaqdan uzağa tanış.

göz tikəgi. (göz dirəyi. bərk çox istənilən nərsə).

göz tikib baxmaq. (didinmək. tikinmək. dirdəni, dirəni baxmaq. tirdəninmək. diktinmək. gözün tikib çəkinmədən baxmaq).

göz tikmək. (bir nəyi ələ keçirmək istəğinə qapılmaq.)

göz tikmək. (çox dərin dərin baxmaq. gözün zilləmək)

göz tikmək. (gözdən qoymamaq. çözün çəkməmək)

göz tikmək. (nərsə birindən gözləmək)

göz tikmək. (süzləmək). -başın salıb yeri süzləyib durdu.

göz toxluğu. (güvən. bitginlik. qənaət. yetinmə. inanc. qanma. razılıq.)

göz toxluğu. (soğum. soğuma. doyma. qənaət)

göz toxu: göz haqqı. (əti doğruyanda görənin haqqı).

göz tutarı. (göz çalası.göz dənəyi. göz əyarı.). -**göz çalası** tutar (qiymət) kəsdilər.

göz tutmaq. (bəyənmək.)

göz tutub oturmaq. (gözləmək. bəkləmək)

göz ucquru. (göz alanı (meydanı).

göz ucu baxmaq. (qara qoymaq).

göz ucu ilə baxmaq. (çox iti baxmaq).

göz ucuna gedmək. (uzağa gedmək)

göz ucunda bağlanan kir. (çəlpəğ. çalbağ.)

göz ucuyla baxmaq. (oğrunca, başın çevirmədən yandan gözətmək. yan gözdən baxmaq. bildirmədən gözəmək.)

göz ucuyla görmək. (sezmək. anlaşmaq.-onun ox kimi axması, **göz ucuyla görüldü**.)

göz ucuyla süzmək. (qısıq gözlə incələmək, baxmaq).

göz uğramasın. (göz dəğməsin.)

göz üsdə tutmaq. (əl üsdə tutmaq. çox sayqamaq. əzizləmək.)

göz vuran ulduz. (oynaq ulduz). (**oynaq**: titrəşik. titrək. sallaq. sandıraq. səndələk).

göz vuran. (gözün qıyıb imləyən)

göz vurma. (göz imi. göz işarəsi).

göz vurmaq. (göz dəğirtmək. soxnulmaq. soxlanmaq. soxataylıq, bədnəzərlik edmək).

göz yarığdan, diz gücdən oldu. (göz ışıdan, dizim tovda (gücdən) oldu)

göz yarığım (göz ışığım).

göz yaşarmaq. (yaşıqlamaq. çilənmək. ağlamaq. göz yaşı tökmək).

göz yaşı dərilməsin gül yerinə. (alqış. iyi istək)

göz yaşı dərmiyəsən, gül yerinə.(**alqış**)

göz yaşı. (acı yaş. acı su).

göz yaşı. (qaraus).

göz yaşı. (yaşıq. damcı damcı olan yaş, su. çil.)

göz yaşı. (yaşıq. yaşaq. (> **əşg** (fars)).

göz yaşına boğulmaq. (çox ağlamaq).

göz yaşını gizlətmək. (yaşını yaşmaq).

göz yaylamaq. (göz aylamaq. göz gəzdirmək.)

göz yaylamı. (gözlə görünən genişlik).

göz yaylası. (görüş alanı. gözün görəbildiyi yerlər).

göz yeməmək. (gözü su içməmək. bir iş yapacaq güc, yetənəkliyi kəndində görəməmək).

göz yetdirmək. (göz atmaq. incələmək.)

göz yetər yer. (göz ərimi. göz alabildiyinə)

göz yetirmək. (göz gəzdirmək: qarancalamaq).

göz yetirmək. (göz qoymaq. baxmaq. (**yetirmək**: qoymaq).

göz yıldırmaq. (göz qorxutmaq.)

göz yılğımı, yılqınlığı, yıldırımı. (qorxu. ürkü. gözü görüb qorxmuş. (göz görəndən, ayaq çəkilər).

göz yılqınlığı. (göz dağı.)

göz yoxlamsı. (nərsəni baxışla ələh vələh edmə. göz dusdağına tutma).

göz yum. (daşla. vaz keç). -öz həqqini **daşlayan**.

göz yumammamaq. (vazkeçinəməmək. bağışlayamamaq).

göz yuman. (yasıyan. bağışlayan).

göz yumma. (keçiş. keçinmə.

göz yummaq. (göz qapaltmaq. kavaltmaq. boş vermək. fürsət, möhlət vermək).

göz yummaq. (uyluşmaq. uyuşmaq.)

göz yummaq. (vaz keçmək < bas keçmək. basıb (örtüb) keçmək).

göz yummamaq. (heç uyumamaq, yatmamaq.)

göz yuvası. (göz çanağı)

göz yügürtmək. (iti, incəcik baxmaq. sezirmək. sezmirmək. sızmırmaq.).

göz, dil qulağ koru. (görməz dinləməz, danışmaz kimsə)

gözbəbəği üzərindəki ləkə. (çaqır).

gözbəbəyində oluşan ləkə. (ağbən. ağbənək).

gözdə olan bəbək. (gilə).

gözdə olmaq. (sevilən, bəğənilən, qayırılan kişi olmaq)

gözdə tutmaq. (qaralamaq qərələmək (**qaraq**: göz).

gözdə tutmaq. (nəzərdə tutmaq)

gözdə tutmaq. (tikizə almaq. önəmsəmək).

gözdə, yadda tutulmaq. (anılmaq. xatırlanmaq. zikr olunmaq).

gözdən boşamaq. (gözləri pozulmaq.)

gözdən çıxarma. (1.fəda edmə.1.istəyindən çıxarma )

gözdən çıxarmaq. (1.fəda edmək. 1.istəyindən çıxarmaq )

gözdən çıxarmaq. (göz yummaq. qurban vermək)

gözdən çıxarmaq. (göz yummaq. vazkeçmək.)

gözdən dış qılmamaq. (gözdən qoymamaq)

gözdən dış. (gözdən ıraq.)

gözdən düşmək. (başqaların sevgi sayqı, güvənin itirmək)

gözdən düşmək. (güvənin, etibarın itirmək).

gözdən endirmə (gözdənsalma, düşürmə).

gözdən endirmək (gözdən salmaq. gözdən düşürmək).

gözdən eyik, içdən eyik. (**eyik**: yaxcı). (**yenik**: çürük).

gözdən geçirmə. (avlav. tətqiq.)

gözdən gözə. (qarşılıqlı. üzüzə.)

gözdən ıraq, könlə yaxın. (**sevilən**, **sevgi**)

gözdən itmək. (qararmaq).-uzaqlaşdıca şəhər **qararıydı**.

gözdən keçirib düzəltmək. (əldən keçirmək. onarıb, baxımını yapmaq.

gözdən keçirinmək. (izlənmək. izdənilmək. iztənilmək. izərnilmək. sezinmək).-bu ustaca düzən, onun yaşamının hər nəyində izlənilir.

gözdən keçirmək. (barlamaq. barlağamaq. incələmək).

gözdən keçirmək. (göz atmaq)

gözdən keçirmək. (izləmək. sezmək).

gözdən qaçırmaq. (daqınlıqla görməmək).

gözdən qaçırmaq. (gözdən düşümək. duyamamaq. görəməmək).

gözdən qaçırmaq. (gözdən düşürmək. görməmək)

gözdən qaçmaq. (gözdən yayınmaq. diqqətindən qaçmaq ).

gözdən qaçmaq. (gözündən qaçmaq. (görülməmək).

gözdən qarmalmaq. (gözləri qarışmaq. gözləri pozulmaq.)

gözdən saxlı. (gizlicə. sezdirmədən.)

gözdən sürməni çalan. (işində usda biri).

gözdən uzaq!. (adı batmış!. nəuzi billah.).

gözdən uzaq. (gizlicə).

gözdən uzaq. (önəm verməmək. arxaya bıraqmaq.)

gözə almaq. (1.diqqətə almaq.1. nəzərdə tutmaq)

gözə almaq. (saylamaq.hesaba almaq. gözdə, fikirdə qoymaq).

gözə almamaq. (önəm verməmək. gözdən savmaq)

gözə batmaq. (1. başqaların qısqandırmaq. 1. diqqəti çəkmək)

gözə batmaq. (ciciklənmək.göz götürməmək. gözə tikan olmaq).

gözə batmaq. (özgələrin ciciyin oyatmaq. qısqanc toplamaq. gözə tikan olmaq. dincsizlik, bulantılıq oyandıran görnüş)

gözə çarpan. (diqqəti çəkən. tanıqıvlu).

gözə çarpan. (gözələk. doruğ. təpənin ən yüksək, gözə çarpan yeri).

gözə çarpan. (tanılqan. görülən. aşikar.)

gözə çarpmaq. (özəni, diqqəti çəkmək).

gözə dəğən. (çarpan)

gözə dəğmək. (gözə ilişmək, ilinmək).

gözə durmaq. (üzə durmaq).

gözə gəlmə. (1.göz, nəzər dəğmə.1.gözdə olma. maraq çəkdirmə).-bayram ol, ildə bir gəl, sayqıdan düşmə, **gözə gəl.**

gözə gəlmək. (ayağsımaq. nəzər dəğmək.)

gözə gəlmək. (göz dəğmək. nəzərə gəlmək. qısqanc, şaşqın baxışlara tuşlanmaq)

gözə gəlmək. (göz dəğmək. pis nəzərə uğramaq, dəğmək).

gözə gəlmiyəsən. (pis gözdən uzaq olasan)

gözə girmək. (diqqəti çəkmək)

gözə girmək. (özün gözə soxmaq).

gözə girmiş. (gözdə. bəğənilən. əl üstündə tutulan).

gözə görünməyən. (qaravsız.)

gözə göz, dişə diş. (**alaqan**: qisas)

gözə göz. (göz gözə. qisas)

gözə göz. (qisas. təkinləmə. tayınlama).

gözə xoş gələn. (qözəl. yaxşı. alımlı. çəkici)

gözə ilinmək. (gözə çarpmaq.)

gözə qoymaq. (bəsləmək. gözətləmək. bəsiyə qoymaq.)

gözə qum vurmaq. (aldatmaq. dolandırmaq.)

gözə soxma. (göstəriş. gözdəriş. alımlatma. alqılatma. aldırtma. etgiləmə üçün yapılan qılıq).

gözə soxmaq. (gözdərmək. göstərmək).

gözə soxmaq. (üstülətmək.)

gözə taxılmaq. (gözə girmək. pis görünmək. uymamaq. uyuşmamaq. sırıtmaq).- bu parçada ağınan qara **sırıtır**.

gözə tikan olmaq. (gözə batmaq. özgələrin ciciyin oyatmaq. qısqanc toplamaq.)

gözəgöz. (qanaqan. başabaş. qisas).

gözəl bir təhər şaşılıq. (dadlı baxış.)

gözəl bulmaq. (arışsınmaq).

gözəl gəlsin. (bərəkətli olsun).

gözəl görkün, göydə gündən ayınmaz. (**görkün**: gözəlliyin). (**ayınmaz**: seçilməz)

gözəl görmək. (könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək).

gözəl gövdəli.( yonğul. əndamı biçili.)

gözəl günlər. (qızıq günlər). (**qızıq**: gözəl)

gözəl günlərə oyanın. (yatana iyi diləklər)

gözəl xanım. (görkli bikə).

gözəl ıs. (gözəl iy, qoxu. iyis (**iyi is**). itir. ətir. pərfən)

gözəl işli əlləriz, söylər sözlü dilləriz. (**işli**: incə. bacarıqlı). (alqış)

gözəl iy, qoxu. (iyis (**iyi is**). (gözəl ıs. itir. ətir. pərfən)

gözəl qarşılamaq. (uğurmaq. uyğurmaq)

gözəl qarşılamaq. (uğurmaq. uyğurmaq).

gözəl qılığlı. (yaxul. xoşxuy)

gözəl qız, qadın. (bəbək. qolçaq).

gözəl qoxu. (burcu. burucu. bürücü).

gözəl qoxu. (kalabur).

gözəl qoxulu nərsə, yer. (süygən. xoşbu).

gözəl olmayan. (usuz. (ısız). duzssuz). -ona yanaşma, **usuzun** biridir.

gözəl olmayıb, əti dadlı olmayan. (ətacı. usuz. (ısız). duzssuz). -ona yanaşma, **usuzun** biridir.

gözəl səslə oxumaq. (sayğırmaq. nəxməkarlıq edmək. oxumaq. (türkü. şarkı. mahnı. qoşu).

gözəl üzüm qanatlan, çevrəmizə gül qondur

gözəl yerişli, çapışlı at. (qaçağan. çapağan).

gözəl, axıcı qonuşma. dil açıqlığı. dil ustalığı. fəsahət. təlaqət).

gözəl, dadlı sözlü, danışan. (yozan. ozan)

gözəl, iyi davranışlı. (gəlic. qılıqlı. qıyqımlı. qınıq olmayan. xoşrəftar).

gözəl, yaxcı av, tikə. (yağlıca. dadlıca).

gözəl, yaxcı av, tikə. (yağlıca. dadlıca. iyicə. eyicə).

gözəllər gözəli. (yançuq).

gözəllər gözü. (gözəllik gözəli. gözəllər gözəli. yağbal).

gözəllik gözəli. (gözəllər gözəli. gözəllər gözü. yağbal).

gözgə av çapmaq. (qataraqt olmaq).

gözgüllü.( gözgülü. güllü naxşlı.)

gözqə av tüşmək. (qataraqt olmaq).

gözlə aytmaq. (baxışlariylə anlatmaq)

gözlə dartmaq. (baxmaqla yoxlamaq.)

gözlə imləşmək. (qarağılaşmaq. işarə edişmək).

gözlə qulaq arasında qalan tüklü bölüm. (tuluq. tulum. duluq. yanaq. şakak. şəqiqə).

gözləməkdən iki gözün dörd olsun. (**qarqış**)

gözlənmədik olay (kəllədən düşmək. təpədən enmək.)

gözlər çaxmaq. (parıldayan gözlər)

gözləri açılmaq. (bilinclənmək)

gözləri axıtmaq, xumarlatmaq. (süzdürmək).

gözləri bulutlanmaq, dumanlanmaq. (gözləri sulanmaq. ağlayacaq kimi olmaq).

gözləri dolmaq. (ağlayacaq olmaq)

gözləri dönmək. (1.gözün qarası axmaq.1. özündən çıxıb saldırası olmaq)

gözləri dönmək. (çox qızmaq. qızınmaq).

gözləri dönmüş. (gözləri fırlayıb çılğına dönmüş)

gözləri fal daşı kimi açılmaq. (şaşırıb qalmaq).

gözləri fal daşı kimi açılmaq. (şaşırıb qalmaq).

gözləri qamaşan. (qarıq.)

gözləri qamaşmaq. (qarışmaq. baxa bilməmək)

gözləri qan çanağı. (çox qızarmış)

gözləri qaranqulu, pisgörməkdən, gözlərini büzüb, çəkib baxan. (çəkçə.)

gözləri otdan, sınırdan alovlanmaq. (çaxmaq çaxmaq olmaq).

gözləri parlamaq. (istək, sevinc bəlirtmək).

gözləri sulanmaq. (gözləri yaşarmaq)

gözləri süzülmək, axmaq. (yuxusu gəlmək.)

gözləri süzülmək. (gözlər axmaq. göz qapaqları yavaşca qapanmaya başlamaq.)

gözləri tikilib qalmaq. (gözləri taxılıb qalmaq. nərsədən gözlərin ayıramamaq).

gözləri tikilmək. (diqqətlə baxmaq. aralmaq.)

gözləri yollarda qalmaq. (çox özləmək, gözləmək, bəkləmək.)

gözləri yumulmaq. (yuxusu gəlmək)

gözləri zillədi. (gözləri zolladı. titizcə baxmaq)

gözlərin açıq, şaşa qalıb baxması. (bəlinğləmək. şaşqın şaşqın baxmaq. mütəhəyyir qalmaq.)

gözlərin qan tutdu. (heç nə görməmək)

gözlərin qapamaq. (ölmək.)

gözlərin yanğırmaq. (gözlərini iri iri açmaq.)

gözlərinə inanamamaq. (çox şaşırmaq, çaşırmaq).

gözlərinə inanamamaq. (gördüklərinə inanamamaq)

gözlərinə qan çapmaq. (çox qızmaq.)

gözlərinə mil çəkmək. (qızqın şiş batırıb, kor edmək).

gözlərini açmaq. (oyatmaq. uyarmaq. diqqətin çəkmək).

gözlərini alamamaq. (gözlərini ayıramamaq)

gözlərini devirmək, çevirmək. (iticə, hislə əğri baxmaq).

gözlərini dörd açmaq. (çox özən göstərmək)

gözlərini fal daşı kimi açmaq. (şaşıb baxmaq).

gözlərini fal daşı kimi açmaq. (şaşıb baxmaq).

gözlərini qaçırmaq. (göz gözə gəlməməyə, ilişməməyə çalışmaq.)

gözlərini oymaq. (birinə çox kötülük edmək).

gözlərini tikib baxmaq. (aralışmaq.)

gözlərinin içi gülmək. (gözləri parlamaq. sevinməyi gözlərindən bəlirmək).

gözlərinin içi gülmək. (sevincindən gözləri ışıldamaq)

gözlərinin içinə baxa baxa. (çəkinmədən, soyuq qanlılıqla).

gözlərinin içinə baxmaq. (bir kimsənin üstünə titrəmək).-bir istəyi oldurmaq üçün, gözləriylə birinə yalvarmaq.

gözlərinin içinə dək qızarmaq. (çox utanmaq. utancından çuğundur kimi qıpqırmızı olmaq.)

gözləriz yaşın olsun. (gözləriz aydın). (**yaşın** ˃ roşən)

gözlü qapı. (kameralı, görmək üçün deşik qapı)

gözsüz ərlik. (qoxmaz kişilik. təhlükəni saymayan ər)

gözsüz. (çıxışsız görünən durum. həçəl. duzaq. çıxmaz.

gözü ac kimsə. (soğur. sağur. dilənçi. yolçu.)

gözü aclılıq. (soğumsızlıq. doymazlıq. tamahkarlıq. təmə).

gözü açığlıq. (açıqdan, çevrikdən, fürsətlərdən yararlanaraq, çevik, sivrik davranmaq).-kişiyə **açıqgözlük** bir yoğun gerçəkdir.

gözü açıq gedmək. (gözü yolda ölmək. istəyi gözündə qalmaq. istəyinə çatmadan köçmək).

gözü açıq qalmaq. (gözü ardında qalmaq. (nərsiyə çatmamaq.)

gözü açıq. (açıq göz. açıq göz. bəcərikli. oyanıq. qurbaş).

gözü açıq. (oyanıq. ayıq)

gözü açılmaq. (iyini kötünu, toxunu yarayı ayırt edərmək, edə bimək).-oxumaqla kişinin **gözü açılır**.

gözü açılmaq. (yaman bir olaydan öğrənmək, dərs almaq.)

gözü axmaq. (göz patlayıb, yarılıb, kor olmaq.)

gözü axmaq. (kor olmaq. koralmaq).

gözü alışmaq. (nərsənin ilk etgisin itirmək. yadırqanmaz olmaq. qəribsəməmək.)

gözü almamaq. (başarcağına inanmamaq. yadırqanmaz olmaq.)

gözü arxada qalmaq. (bıraxılan nərsə ilə bir didərginlik, gərginlik duymaq.)

gözü arxada qalmaq. (gözü izində, dalında qalmaq).

gözü bağlanmaq. (istəyindən, sevdiyindən başqa heç nə görməmək)

gözü bağlanmaq. (qəflətə düşmək).

gözü bağlı olmaq. (bağlanmaq. tutulmaq. büyülənmək.)

gözü bağlı oyunu. (kor əbə. əbə köməci. (bir neçə kişi cocuq (nəfər. uşaq) olub, birinin gözlərin bağlayıb, başqaları çevrəsində dolaşmaqla oynanılan bir oyun.)

gözü bağlı oyunu. (koraba. qaraba. qaraçəpiş. qaraçapış).

gözü bağlı oyunu. (qaraçəpiş).

gözü bağlı. (aymaz. qəfil. qafil).

gözü bağlı. (uyuq. anmaz. aymaz. aymazaq. ummaz. bilsiz. toy.)

gözü batdı. (geddi yox oldu)

gözü bək. (ötlü. cəsur).

gözü bərk olmaq. (qorxmamaq. ürəkli olmaq. yılqınmazlıq.)

gözü bərk. (qorxmz. qataq. qadaq. qotaq. ürəkli. yılqınmaz. ürkməz.)

gözü bulanmaq. (gözü qarışmaq.)

gözü çərlik. (gecə görüp gündüz görəməyən. bulutlu gündə görüb bulutsuz gündə görəməyən kimsə.)

gözü çıxası!. **(qarqış**)

gözü çıxasıca. (gözü çıxası. ilənc, qarqış sözü.)

gözü çıxmış kişi. (soğur.)

gözü çırağ kimi yanmaq. (gözləri parlamaq. çox sevinmək).

gözü çox yuxarlardadı. (yekə amaclıdı). -**çox yekə gözlüdür** işlərində.

gözü dağ görmüş. (güstah. qorxmaz).

gözü dalmaq. (baxışı tikilib dalqınlaşmaq).

gözü dalmaq. (gözü yorulmaq).

gözü dar. (acgöz. gözü doymaz).

gözü dar. (gözü götürməz. qıtmır. cicikli)

gözü dəğən. (kəmgöz).

gözü dışarda. (əlindəki, evindəki ilə yetinməyən, qanıqmayan, doymayan).

gözü dolmaq. (gözə yaş gəlmək. ağlayacaq olmaq).

gözü dolmaq. (gözün göl yaşa dönməsi. tutulub ağlar olmaq. gözü yaşarmaq. üzülmə yada duyqulanmadan gözləri yaşa dolmak)

gözü doymaq. (çox istədiyin bol bol əldə edmək)

gözü doymaq. (əlindəki, evindəki ilə yetinən, qanığan, doyan. gözü dışarda olmamaq. istədiyin, yetəri dək əldə edəndən sonra, artıq başqasın istəməmək).

gözü doymaz. (acgöz. gözü dar).

gözü dönəsi. (ilənc sözü. gəbərəsi. öləsi.)

gözü dönmək. (qızqınlıqla davranmaq. bir etgilənmədən özün itirib, nə etdiyin bilməmək).-aclıqdan, sıxıntıdan **gözü** **dönmüş**.

gözü dönmüş. (acılı (< > **azılı**). azqın. iti. şiddətli. təhlikəli. qızqın. darqın).

gözü dumanlanmaq. (gözü qararmaq. hirsindən heç nəyi görməmək.)

gözü dünyanı görməmək. (heç nəyi önəmləməmək, dəğərləməmək.)

gözü düşmək. (gözü uğurlu olmaq)

gözü düşmək. (nərsiyə istəmədən baxmaq).

gözü gedmək. (gözü çəkmək.)

gözü görməmək. (önəmsəməmək. önəm verməmək. saymamaq).

gözü göz değil. (pisliyi, kötülü üzündən, baxışından tökülür).

gözü gözünə, sözü sözünə, suyu suyuna uyqun.

gözü havada, günü bacada. (bəylikdə, dinclikdə yaşam sürən).

gözü ilə. (nəzəri ilə). (görmək. saymaq. tutmaq).- özün yoxsul **tutur**.-özüvü az **tutma**.-bunu kim üçün üstün tutursuz).

gözü ilişmək, ilinmək, çarpmaq. (birdən, təsadüfən görmək).

gözü ısırmaq. (birin tanımış kimi olmaq. tanış gəlmək)

gözü ısırmaq. (gözə tanış gəlmək)

gözü ısırmaq. (tanıyacaq kimi olmaq).

gözü ısırmamaq. (1.gözə tanış gəlməmək. yad görmək. 1. gözü su içməmək. umudu olmamaq)

gözü kəlləsinə çıxmaq. (çaşqınlığdan gözləri bərəlmək, çox açılmaq.)

gözü kəsgin. (1.uzaqları iyi görən. 1. incəlikləri görən)

gözü kəsmək. (gözü su içmək. ağlına batmaq. yapabiləcəyinə güvənmək. cürət edmək).

gözü kəsmək. (usu kəsəmək. ağlı kəsəmək. bir işin üsdəsindən gələ bilmək. bir işin baş tutmasına inanmaq)

gözü kimi sakınmaq, saxlamaq, əsirgəmək, qorumaq. (çox önəm, ilgi göstərmək.)

gözü kor olsun. (gözü çıxsın. yalan deyənə deyilir. yalan desən gözün çıxsın )

gözü kor olsun. (nəyimə ki. cəhənnəmə ki). –qız yox dedi, **gözü kor olsun**. –bahadi almaram, **gözü kor olsun.**

gözü kölgəli. (qaragözçü. qaragöz. nərsədən, yapdığı bir işdən qorxusu olan).

gözü kölgəli. (quşqaq. quşquq. şəggili.)

gözü könlü açılmaq. (eyni açılmaq)

gözü könlü açılmaq. (içi dincəlmək. içi açılmaq)

gözü könlü açılmaq. (sevinmək. güllənmək. neşələnmək.)

gözü könlü heç nə görməmək. (gördüyü işə, olduğu duruma dalmaq.1. dəlirmək.)

gözü közərmək. (gözü qızarmaq)

gözü qalma. (könlü qalma: kölgəli qalma. üzgünlük. gücünlük).

gözü qalmaq, tutmaq. (bəğənmək. imrənmək. nərsiyə qısqanmaq.)

gözü qalmaq. (ciciklənmək. qiptə edmək)

gözü qalmaq. (gözsünmək. düşsünmək. yaxşınmaq. xoşlanmaq. istənmək. tutsunmaq. çalsınmaq. imrənmək).

gözü qalmaq. (qarantılamaq. qaraltılamaq).

gözü qalmış. (qırğınmaq. ürəyi qalmış.-o özü mənə qırğındı.)

gözü qamaşdırmaq. (çiğləşmək. uyumsuzlaşmaq).

gözü qapalı olaraq. (güvənərək. inanaraq.

gözü qapalı. (hər bir nədən biliksiz, xəbərsiz)

gözü qapalı. (sınaqsız. təcrübəsiz. alışmamış. əcəmi. məsum).

gözü qara, küflü qafa. (**qara:** böyük). (iri yapılı, qara qafalı. (yekə kündəli, içi kövrəli. iri qapalı, içi kavalı. yapısı iri, kof, boş içli. üzdən tox, içdən pox. kavalan. kalağan. çalağan. çağalan. qaqalan. qaqadan. qabalan. qabavan. qabadan).

gözü qara. (qaman. cəsur. aman verməyən).

gözü qara. (qaragöz. qaragözlü.)

gözü qararmaq. (başı dönmək. bayqınlıq keçirmək.şaşıb, nə yapacağın bilməmək).

gözü qararmaq. (bayqınlıq keçirmək. huşun itirmək. nə yapdığın bilməmək).

gözü qarıqmaq. (kəsgin ışıqdan gözü qarışmaq, alacalanmaq, alaca bulaca görmək)

gözü qaymaq. (gözü yazmaq, yozmaq, çaşmaq. gözü axmaq).

gözü qərə. (gözəl. əziz)

gözü qıyıb, yumub açmaq. (qıpçaq.)

gözü qızmaq. (çox öfkələnmək.)

gözü olmaq. (istəmək.)

gözü olmaq. (istəyi qalmaq. istənmək).-öznünkün alta qoyub, qonşununkun **istənir**.

gözü olmaq. (ürəyi qalmaq. istəmək. arzulamaq).

gözü oynur. (gözü parıldır).

gözü parlamaq. (çaxmaqlaşmaq).

gözü sağalmaq. (gözü axmaq)

gözü sönmək. (korlanmaq).

gözü sönmək. (ölmək)

gözü su içmək. (gözü kəsmək. ağlına batmaq. yapabiləcəyinə güvənmək. cürət edmək).

gözü su içməmək. (gözlədiyi sonucu əldə edməyə inanmamaq, güvənməmək.)

gözü sulu. (qalmasın nə üçün gözyaşı tökmək.)

gözü taxılmaq. (gözü bərəlmək. gözü tiklmək, ayrılmamaq.-onun gözü buna taxılmış.)

gözü tinmək. (qaralmaq).

gözü tox. (toxul. qanıq. qanıc. qanış. qanıqlı. tutumlu. əlində ki ilən yetinən. yetingən. razi. qənaətkar.)

gözü toxluluq. (soğumluq. soğuma durumu. doyumluq. qanelik)

gözü toprağa baxmaq. (ölmək üzrə olmaq).

gözü tutan. (gözəgir. göstərişli.diqqəti çəkən.)

gözü tutmamaq. (güvənməmək. bəğənməmək.)

gözü yekədə olmaq. (böyük işlər, amaclar bəsləmək, tasarlamaq.)

gözü yeməmək. (gözü su içməmək). (yapma gücü, yetənəği kəndində bulamamaq).

gözü yeməmək. (gözü su içməmək. bir işin üstəsindən gələbildiyinə güvənməmək, inanmamaq.)

gözü yılmaq. (gözü qorxmaq.)

gözü yılmaq. (gözü qorxmaq.)

gözü yırtıq, üzü sırtıq. (utanmaz. utsuz).

gözü yırtıq. (gözü pis)

gözü yolda olmaq. (qəribsəmək. qarıbsamaq. qaruqsamaq. qarusbamaq. özləmək).

gözü yolda, qovuşmadan ölmək. (üzük gedmək.)

gözü yolda. (qarıb. özlək.)

gözü yolda. (yanğıranğ > nigəran > əndişəli. anğaşalı. qayğılı).

gözü yuxu tutmamaq. (yuxlayamamaq.)

gözüm axsın. (kor olum. gözüm kor olsun)

gözümdən düşdü daha. (sevgim, ilgim tükəndi artıq.)

gözümdən düşdü. (ilgi, marağım qalmadı)

gözün ağı. (gül. gözdə bəbəyin oturduğu yer. qon. qona. qonğaq. pus.)

gözün ağı. (qarağı (**qaraq+ağı**).

gözün ağı.(xülasə.)

gözün ağını köpətmək.{gözün ağιnι bərətmək (yekətmək)}.

gözün başın aydın a qız. (**a qız**: ay qız). (sevinci bildirir)

gözün bir baxışda görəbildiyi açı, meydan. (görüş alanı.)

gözün çetə dartmaq. (**çetə: < çetgə**: yana) (yana baxmaq. aradan uzaqlaşdırmaq).

**gözün dolusu görəsən. (gözün doyunca görəsən. arzın qalmasın). (alqış).**

gözün qapağı. (köbə.)

gözün qapıda qalsın. (arzun gözündə qalsın)

gözün qara düşməsindən qamaşması. (göz qararması. qarıq).

gözün qaralıdıq görməsin. (gözün yamanlıq görməsin ).

gözün qarası. (göz bəbəği.)

gözün qərəsi ağarmaq. (çox qorxmaq.)

gözün qulağa sarı, dışar yana olan ucu. (quyruq.). -gözünün **quyruğ**u ilə baxırdı.

gözün ortasında olan kiçik, qara av, xal. (qarçuq. bobacuğ. urğ (moğ). qopa. çil. çiğ. mıncı. mərci. mərcik. mərcək. mərcimək > mərdümək (fars). ədəs. ədəsi. lenz.)

gözün suyun çəkmək. (tökmək).

gözün şaşqınlıqla, yekə açılması. (bərəlmək. bələrmək.)

gözün topraq doyura. (**qarqış**)

gözün uçurması. (göz qıymaq.)

gözün üsdə qaşın var deməmək. (hər davranışın xoş görmək).

gözün üstündə qaşın var deməmək. (olmasın yumşaqlıq göstərmək. incidən ağır söz belə deməmək. incidicək belə bir söz söyləməmək.)

gözün yediyim. (gözün sevdiyim. əzizim)

gözün zilləmək. (çox dərin dərin baxmaq. göz tikmək)

gözündə böyütmək. (çoğumsamaq.)

gözündə böyütmək. (nəzərində şişirmək.)

gözündə olmamaq. (önəm, dəğər verməmək.)

gözündə tütmək. (**tütmək**: tüstüləmək) (çox özləmək, istəmək. uzaqlığından yanmaq)

gözündən od püsgürmək, saçmaq. (1. gözləri ışıldamaq. 1. aşırı qızmaq)

gözündən yuxu axmaq. (yuxusu gəlmək.)

gözünə düşmək. (gözünə dəğmək)

gözünə gətirmə. (təsəvvür).

gözünə girmək. (gözün tutmaq. güvəncin, etimadın qazanmaq).

gözünə kəstirmək. (özünə uyqun görüb istənitmək. bir nəyin üsdəsindən (öhdəsindən) gələbiliyinə özünü inandırmaq).

gözünə sərmək. (ərzə edmək.)

gözünə soxmaq. (güclə göstərmək.başına çırpmaq.)

gözünü açmaq. (gerçəyi dənəmədən sonra özənli, ayıq olmaq).

gözünü ayırmamaq. (gözün çəkməmək.)

gözünü bağlamaq. (kor quş yapmaq. yanılmasına nədən olmaq).

gözünü budaqdan əsir gəməmək. (hər nərsəyə qarşı qoşmaq).

gözünü çıxarmaq. (bacarıqsızlıqla yanlış davranmaq).

gözünü dörd açmaq. (çox ayıq davranmaq).

gözünü əsirgəməmək. (sakınmamaq. saxlanmamaq. xətərləri önəmsəməmək, saymamaq.)

gözünü qan bürümək. (gözünü qan tutmaq.)

gözünü qurdu ölmək. (kölünün istəyini bolluca əldə edmək)

gözünü sevərim. (gözünü sevdiyim. yalvar yaxış, xahiş, sevgi, oxşama sözü.)

gözünü sevərim. (ötünəlim. rica edəlim)

gözünü tikmək. (iticə bərəlmək,baxmaq.)

gözünü topraq doyursun. (acgözə deyilir)

gözünü topraq doyursun. (bir nədən qanıqmayan, doymayan kimsəyə, ilənc, qarqış kimi deyilən söz.)

gözünü yummaq. (1. görməməzlikdən gəlmək. 1. ölmək. 1. yatmaq)

gözünü yummaq. (ölmək.)

gözünün içi gülmək. (çox sevinmək.)

gözünün içinə baxa baxa. (çəkinib utanmadan)

gözünün içinə baxa baxa. (çox soyuqluqla. utanmadan.)

gözünün içinə baxmaq. (çox ilgi göstərmək. ürəyinə girmək istəmək. bütün istəklərini yapmaya çalışmaq.)

gözünün içinə dək yalan deyir. (kökdən yalan deyir)

gözünün qarası az olan. (qaspar. ağ gözlü).

gözünün qurdunu qırmaq. (gözünün qurdunu almaq: göz dağı vermək, qorxutmaq).

gözünün quyruğuyla (ucuyla) baxmaq. (bəlirtmədən, başını çevirmədən, yandan baxmaq.)

gözünün önünə gəlmək. (nərsəni başında canlandırmaq. tasarlanmaq. xatırlanmaq.)

gözünün üstündə qaşı olmaq. (yoxdan bahana axdarmaq, bulmaq.)

gözüsndə tütmək. (çox özləmək.)

gözütox. (doyumlu. başqalarınkında gözü olmayan)

gözütoq. (doyumlu.)

gözüvü sevərim. (gözüvü yiyəlim, yeyim. (nə olur. yalvarırım. lütfən).

gözüvü tutsun. (nankora deyilir)

gözüylə baxmaq. (gözüynən baxmaq. nərsənin, kimsənin yerinə qoymaq.-özgə **gözüylə baxmaq**.

gözüylə yemək. (çox dərin istəklə göz tikmək)

gözüz görməsin. (siz ona tuşlanmıyasız)

gtünün qorxusundan. (can qorxusundan)

gur ışıq saçan. (gözmə. nurəfkən).

gur ışıq: (çax).

gurultuya gəlmək. (maraq odasına çönmək). (**odasın**a: mərkəzinə)

güc almaq. (yardım, dayanc almaq)

güc yeritmək. (zor demək)

gücdən düşmək. (qarımaq. qocalmaq. yoxsullaşmaq). -ər **qarır** ərkdən, xatun **qarır** görkdən. (**ərkdən**: gücdən. ixtiyardan). (**xatun**: qadın. zənən). (**görkdən**: gözəllikdən).

gücək güprə. (buğdayların gücəkləməsi (çoğalması) üçün atılan kübrə).

güclü söz, kəsərli dil.

gücünə gedmək. (ağırına gedmək)

güdəgöz. (dargöz. qısgöz. qıtgöz. maydagöz. kutahbin)

gül açar, bülbül sayrar. (oxur).

gül ağacı.(çiçəkgil.)

gül ağaclarında olan bir böcək.(xanım böcəyi: qırqımçı.)

gül armıdı.( al boyalı armıd çeşiti)

gül bibi. (çola barmaq).

gül çiçək eşitmək. (xoş sözlər dinləmək)

gül çiçəkdən danışmaq. (xoş sözlərdən danışmaq)

gül çiçəklər, bal biçəklər (dadlı balalar)

gül çivi.( gül mıx. qazıq: qazuq. böyük kəlləli çivi.)

gül çivi.(başı enli mıx. iğ. iğdə.)

gül deyən kim, kül oxan kim. (**oxan**: oxuyan. səpən. atan)

gül ətri.( gül yağı.)

gül gəlmək.(xoş gəlmək.)

gül gül olan.( güllü.)

gül kimi, güzgü kimi. (çox gözəl, baxılan,, bəğənilən)

gül kimi.( qız kimi. arın. qıldız. kürdan. kürlan. qordan. qorlan. təmiz.)

gül qanatlarının hər biri.( qatmar).

gül qoxar. (qolay gələr). -bitmiş iş **gül qoxar**.

gül qoymaq.( pislikdə əlindən gəldiyin əsir gəməmək. yamanlıqda göz çıxartmaq. divan tutmaq. gücmətmək. gücəmək. zülm edmək)

gül qurusu.( gül qurusunun boyası)

gül tikiş. (çiçəksalış. güldüzüş ˃ qolduzi).

gül üzlü.( gül yanaqlı.)

gül! gül!. (ə'la! ə'la!)..

güldüğün gün ağla. (qarqış)

gülə oynaya. (sevinclə)

gülən ürəklər qırılmasın

gülü dışardan qavrayan, qaplayan yaşıl yapraqlar.( çanaq.)

gülü güldən açılır. (çox sevinir)

gülüş doğsun elimə. (mutluluk elimə)

gümə gedmək. (gömə gedmək. batıb gedmək. iz qoymayıb ölmək)

gümüş göz. (ac göz. paradan başqa gözünə bir nə girməyən.)

gümüş pul. (ağçə. ağça.)

gün almaq. (kəsit almaq. qarar, görüş almaq. qərar almaq. )

gün çarpma. (gün vurma. sürəkli gün altada qalıb xəsdələnmə)

gün doğan. (ən əlverişli, uyqun çağ)

gün gorməyən, kölgəli yer. (quzey).

gün görmək. (mutlu yaşamaq)

gün görməmiş söz.

gün görməmiş. (mutluğa düşgün qalmış). (qarqış)

gün görməyəsən. (xoşluğa nisgil qalasan)

gün görməyəsi. (üzü gülməyəsi). (**qarqış**)

gün ışıltısı. (gün sarqutu). (**sarqut**: şua. nur).

gün kimi. (aydın. açıq. aşqar)..

gün qolay olsun. (günaydın).

gün ola qırman ola. (günü gələr istəklər gerçəkləşər). (**qırman** ˃ **xərmən)**

gün üzü görməyəsi. (xoş gün yaşamayası)

gün verib, ışıq verməyən. (gül verib çox görən).

günahi boynuna. (mənim suçum olsun)

gündəmə gəlmək. (gün sözü olmaq)

gündən günə. (ged bə gedə. gəl ha gəl)

gündən günə. (ged gedə). -**gündən günə**, ışıl ışıl parlayan ölkəm

gündən günə. (günü gündən. gün keçdikcə)

gündüz gözüylə. (gündüz çağı)

güneydoğudan əsən yel. (kəşişləmə). (# **qara yel.** (quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, yağmır qar gətirən yel)

günə yaxımlı qılıqda. (uyqun qılıqda. moda minik. (**yaxımlı**: uyqun.yararlı)

günə yaxımlı qılıqda. (zəmaniyə uyqun qılıqda. (**yaxımlı**: uyqun.yararlı)

günəş batdıqdan sonra gözün görməmə kəsəli. (qarağı. tavuqqarası: toyuqqarası. gecə korluğu. korluq).

günəş görməyən yer. (quzey.quz)

günəş ışığı. (şua. qündarağ. ışın)

günəşdə quyuqlaşmış üzüm, yemiş, nərsənin şirəsi, suyu. (günbalı)

günəşdən gözlərin qamaşması, bir nə görməməsi. (günəş korluyu).

günəşə qarşı işəmək. (sayqısızlıq edmək).

günqaşı. (günün ilk ışıqları).

günlü pul. (salami. ribalı, nizul pul).-**günlü pul** götürdüm.

günlük günəşlik. (aşıq aydın, iç açıcı yer)

günü günə satmaq. (bir işi yubatmaq)

günü günündə. (həp çağında)

günü keçmək. (tarixi keçmək)

günün birində. (bir gün)

gününü gün edmək. (günün qayğısız, xoş keçirmək)

gününü günəş, üzünü gülüş sarsın**. (sarsın**: tutsun). **(alqış)**

gününüz iyi bolsun. (iyi: izkulu: iyqulu**).** (çağuz uğur keçinişli, uğranışlı olsun).

günüz doğur olsun, üzüz uğur olsun. (uğra, xeyrə qarşı)

günüzə gül yağsın. (irt alqışı). (**irt**: səhər)

güvən ışığı. (yədək çırağı). (azda olsa, ışıqlığ qaynağın sağlayan).

güvəndiyi dağlara qar yağmaq. (ası, uyar yarar, fayda güdülən nərsədən, istədiyin alamamaq).

güvəndiyim dağlar sənədə qar yağarmış. (yardım umduğu yerdən üzülmək)

güvəni sarsan. (etimadın qıran)

güvənlik önləmlər. (təlükəsizlik tədbirləri)

güz aylarınisgil dolur ürəyə. **(nisgil**:həsrət**)**

güz çağı. (bağ pozumu).

güz çağı. sonbahar. payız. {dərim ay. (# əkim ay)}

güz çiğdəmi. (acı çiğdəm).

güz dönəmi. (güz ayları.)

güz kəsimi. (sovum. savım)

güz yağmırı. (güzlək).

güzdə (payızda) sarı qızımtıl boyalı, közə düşmüş otu andıran yapraq. (közəl. xəzəl).

güzün əkilən buğda. (gömmə). (qışın topraq alda gömülü qalıb, yazın cücərir).

güzün sonu. (qara güz).

güzün soyuğunda açan çiçək çeşiti. (qarçiçəyi)

gz incisi. (əzizi)

ğan ağacı: qayınğ. qatın.

ha gözdən. (hayandan)

haça oxu. (quşatan ox. sindiqayış. qayçıqeyiş)

hamilə. (döllü. boylu. ikicanlı. ağırlıqlı. yüklü. aylı. {avqan. ovğan. ovan. yüklü (inək).} boğaz.).

hamısı bir yuvanın quşudur. (hamısı birbirnə taydi)

hart purt edmək. (bağırıb qorxutmağa çalışmaq)

hava duman, qırmızı tuman, neyləsin çoban.

hava zolağı. (hava yolu).

havadı, yavadı, yoxadi. **(yoxadi:** boşadi**)**

havanın gözü yaşlı. (nərdə isə yağmır yağacaq).

heyvan dırnaqların yeyilməsin önləmək üçün dabanına, altına dayancaqlıq, qaymamaqlıq vermək üçün çivilənən dəmir tikəsi. (çax. taxa).

heyvanı bağlamaq. (örkləmək).

heyvanın uzun bağırsağı (örk)

hələ belə dursun. (burcan belə). - **hələ belə dursun** qalan çox işi vardır

hələ dursun bir. (hələ qalsın bir. tələsmə. ondan ön nələr var, nələr olar!).

hələ uşaqdı. (kiçkdi anlamır)

həlqə qurub ovu ortaya almaq. (cirgə. cərgə).

həm səndən oldum həm özümdən. (hər nədən əlim üzüldü)

hər aşın qaşığı olmaq. (hər küpə qıp qoymaq. hər nəyə qarışan, burnun soxan).

hər çalın bir çağı var. **(çalın**: qalına. halına)

hər darağda bezi olmaq. (**darağda**: toxuma dəzgahı). (çeşitli işlərlə, kimsələrlə ilişgisi olmaq).

hər gələnə buyur deməz. (üz verməz)

hər hava çalır. (dediyi sözdə durmur)

hər nə sıralı. (hər nə mürəttəb).

hər nəyin ilkini, birincisi, ən iyisi.(gülü. ə'lası). -pitiklərin **gülü**.-yemişlərin **gülü**.

hər nəyin közəyib yanmışı. (közəl. biriştə. bürüşdə)

hər teldən çalmaq. (hər nədən qonuşmaq, çox işlərlə uğraşmaq).

höllüğü enmək. (həvəsi getmək. istəği bitmək. dediğinin olması)

hörümcək qafalı. (tutucu, geri düşüncəli)

huşdan gedmək. (komaya düşmək)

huşlu başlı. (ayıq sayıq. baş qulaqlı).

xaqan yardımcısı. (yabğu).

xala xala təndiri qala, şorbanı pişir, çəmçəni yala. (el ara deyilir)

xam yer axdarır bosdan atmağa. (**xam**: bütöv. əldəğməz)

xan daynuğ. xanın güvəni, daynağı.

xan evinin ac pişiyi. (qıtmır)

xanəvadəylə. (uşaqlarla)

xar edmək. (təhqir edmək. yenəcləmək. yenicləmək. yenic, alçaq, zəif, susut saymaq. aşaqlamaq).

xar olmaq. (kiçilmək. alçalmaq. oğulmaq. oğalmaq. dürtgünmək. dütgünmək. təhqir, rəzil, (zəlil) olmaq)

xaşxaş deşələmək,bitələmək. (hər nəyi söz eləmək, qurdalamaq. duvarda çatlaq axdarmaq. bacadan çatlaq axdarmaq)

xatın qız**.** (xanım qız. duşizə)

xərmən daşı. (xərmən döğdükləri daş).

xərmənin yeri. neçə kərdidən olan alan. (güz)

xınanda qar yağsın. (**qarqış**)

xışı çıxmaq. (aşırı yorulmaq, darmadağın olmaq, ayakta duracak durumu kalmamaq)

xoş dillə. (üzü gülə. yaxşılıqla). -**yaxşılıqla** özün danış nə oldu orda.

xoş dilli. (xoş sözlü: bal dodaq)

xoş gəldin, beş gəldin. (**beş**: əli dolu)

xoş görmək. (könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək).

xoş o keçən günlərə. (keçmişlər nə gözəlidir).

xoş səslə, gözəl səs. (ayalqu)

xoş sözlü. (xoş dilli. bal dodaq)

xoş, gözəl, açığ üzlü, görüşlü. (danat. yağat. çalat. parat. ışıqlı).

xoşca qal. (qal salcalan. qal sağcalan. sağol. sağlıca qal).

xoşgöz. (xoşgör. xoşgül. xoşgil).

xoşluq, suyun səpsin qayğı tozuna. (alqış)

xoşuna gedmək. (xoşarlanmaq)

xumar gözlü. (talac, dalac, daluc, maral gözlü.)

ıcığın cıcığın çıxartmaq. (1. hər yerin əldən keçirmək. 1. cikin bükün açırmaq.1. didik didik edmək)

ıcığın cıcığın sormaq. (iç bucağın çıxartmaq)

iç açan. (1. ayağ açan. isala salan. 1. uyuşdurucu. 1. kefləndirən. 1. könlün tökdürən)

iç dil. (içdə, başda düşünüb dönüşürkən, duyulub sezilirkən işlənən dil. düşünmə, sanğama, iççil, mənəvi dil)

iç edmək. (açıqlamaq)

iç keçirmək. (dərin bir soluq alıb vermək. ah çəkmək)

içan qala dişan qala. (içəri qala dışarı qala)

içdikləri su ayrı gedməz. (çox yaxın olan yoldaşlar).

içə çökən acı. (içə işləyən ağrı)

içərdə olmaq. (itgidə, ziyanda olmaq)

içəri atmaq, salmaq. (1. aşırmaq. yemək. 1. tutuqlamaq. dustaqlamaq)

içəri düşmək (içəri atılmaq, salınmaq.tutuqlanmaq)

içəri girmək. (itgirmək. ziyan edmək)

içəri qala. (çalaqala. çanqaya)

içi açılmaq. (sıxıntısı ortadan qalxmaq)

içi ağzına gəlmək. (iğrənmək)

içi bayılmaq. (1.çox acıqmaq. ürəyi gedmək. içi didilmək. bərk acıqmaq. 1. dadlı yağlı nərsə ürəyin vurmaq)

içi bulanmaq. (ürəyi qalxmaq)

içi burxulmaq. (çox üzülmək)

içi cız edmək. (çox üzülmək)

içi çəkmək. (könlü, ürəyi istəmək)

içi çəkməmək. (içi götürməkmək.içi dayanamamaq. ürəyi dözəməmək, dayanamamaq).

içi dar. (hövlək. hövül. tezik. tələsən. dözümsüz. sıxıntılı. üzüntülü. duramaz)

içi daralmaq. (içi sıxılmaq. darıxmaq)

içi dışına çıxmaq. (1. arabanın çox atıb tutmasında içi ağzına gəlmək. 1. içi bulanıq, qusmaq)

içi ərimək. (çox üzülmək. çox qayğılanmaq)

içi əzilmək. (içi qazınmaq. acalmaq)

içi geçmək. (qocalmaq)

içi gedmək. (1. nəesəni əldə edməyi çox istəmək. 1. içi keçmək. ürəyi gemək (gülməkdən). 1. ayağı sürmək)

içi gedmək.ürəyi gedmək. (1. çox acıqmaq. 1. biri üçün ölmək (istəyindən)

içi götürməmək. (1.içi dayanamamaq. içi çəkməmək. ürəyi dözəməmək, dayanamamaq.1. nərsiyə qısqanaq. 1. qısqanmaq. 1. vicdanı çəkməmək)

içi içini yemək. (öz özün yeməkistəklərinin tərsinə gedən işlərdən üzüntü çəkmək)

içi ısınmaq. (nərsəni sevmək, xoşlamaq)

içi keçmək. (1. pozulmaq. çürümək. 1. gücdən düşmək. qocalmaq.1. yuxuya dalmaq)

içi qaldıramamaq. (içi çəkəməmək)

içi qalxmaq. (ürəyi bulanmaq)

içi qan ağlamaq. (çox üzülmək. üzünmək. içi parçalanmaq).

içi qan ağlamaq. (sezdirmədən güc üzülmək)

içi qaralmaq. (umusuzlaşmaq)

içi qazınmaq. (çox acalmaq)

içi qazınmaq. (içi əzilmək. acalmaq)

içi qırmızı qovun (qoğun). (qarapaça)

içi qırmızı yemiş. (qan yemişi.)

içi məni yaxır, dışı eli. (**yaxır**: 1. yaxır. odladır. 1. ışıqlandırır). (içi məni bezdirir, üzü, görnüşü eli oxşayır)

içi parçalanmaq. (nərsə üçün çox üzülmək. ürəyi parçalanmaq)

içi sınmaq. (üzülmək. umudun itirmək)

içi sızlamaq. (içi acımaq. ürəyi sızlamaq. acınmaq)

içi uçmaq. (içi tökülmək)

içigen. (1.dözümlü. hövsələli.1. sıxıntısız. üzüntüsüz)

içik. qərihə. təb;. zovq.

içim qan ağlır. (çox üzülürəm)

içimə dolur sənsiz, bir üzük (**üzük**: nisgil. umutsuzluk).

içimiz, könlümüz dusdaqsa, dış açılım yaramaz.

içində qurdları qaynamaq. (qısqanmaq. ciciklənmək)

içində yabançı öğə olan dəğərli daş. (qarıncalı).

içindən çıxmaq. (güc bir işdən başarıyla qutulmaq)

içindən doğmaq. (içindən gəlmək)

içindən gəlmək. (1.acımamaq.1. ürəyi istəmək)

içindən gülmək. (1. bildirmədən, sinsicə içində sevinmək. 1. lağa qoymaq)

içindən keçirmək. (nərsəni duyunmaq, tasarlamaq)

içindən qan gedmək. (çox üzülmək)

içindən qan gedmək. (çox üzülmək).

içinə almaq. (içərmək. qapsamaq)

içinə atmaq. (1. içinə yendirmək. sinsicə, bildirmədən üzüntü çəkmək. 1. bir kötülüyə təpgi göstərmədən unutmamaq)

içinə dərd olmaq. (yapa biləcəyin yapmayıb, yapamayıb içinə salmaq)

içinə doğmaq. (ürəyinə qoyulmaq)

içinə edmək. (içinə sıçmaq. poxlamaq. kötü durumda qoymaq)

içinə giriləməyən sıx çalılıq (bük)

içinə işləmək. (dərindən edgiləmək. ürəyinə işləmək)

içinə qapanmaq. (çevrəylə yaxın durum tutmamaq. kimsəylə qonuşmamaq)

içinə qorxu düşmək. (içinə qurd düşmək. qayğıya qapanmaq. hər nədən quşqulanmaq)

içinə oturmaq. (1. ürəyinə yatmaq. sevinmək. 1. içini edgiləmək, üzmək.1. içinə sıçmaq)

içinə salmaq. (özünə dərd edmək)

içinə sıçmaq. (içinə edmək.poxlamaq. kötü durumda qoymaq)

içinə sinməmək. (1. yapışmamaq. 1. bəğənməmək)

içinə toxunmaq. (ürəyinə dəğmək)

içini bayıltmaq. (ürəyin vurmaq. için küstürmək)

içini boşaltmaq. (1. sinsidən nərsəni birinə anlatmaq. 1. acısın tökmək, açmaq)

içini çəkmək. (dərin solumaq)

içini gəmirmək. (için yemək. )

içinin yağı ərimək. (ağır üzüntü çəkmək)

içiözü para. (dili inamı para. paradan başqa heç nə düşünməyən)

içivi gen tut. (tabın olsun. qatlı ol. )

içqi tutqunu. (alkolik)

içməyə ayranı yox. (çox yoxsul biri)

içsiz asdarsız.(əsli olmayan)

iğnə gözü. (cıt (kiçik) gözlü)

iğnə gözü. (iğnə dəliyi. iğnə yurdu. iğnə yuvası. çox incə, dar yer).

iğnə gözündən ox keçirmək. (iyi atıcı).

iğnə ipliyə dönmək. (çox arıqlamaq)

iğnə sapa dönmək. (çox arığlamaq)

iğnə yataqda gizlənməz :. (iğnəylə çuval kimi).

iki arada bir dərədə qalmaq. (bir yaman durumla qarşılaşmaq)

iki ayağa qalxmaq. (ağışmaq)

iki başlı. (haçalı).- qulağa girənin quyruğu iki başlı olur

iki bucaq. (qoşgül. cütgül.).

iki çetli. (iki yan).

iki dilli. (münafiq)

iki əli qanda olsa. (hər nə durumda)

iki əli qanda olsa. (hər nə olursa olsun).

iki gözdən olası. (kor olası). (qarqış)

iki gözlü dürbün. (qoşaç (< **qoşa + açı (**göz**).**

iki gözü iki bulaq. (çox ağlamaq.)

iki gözü iki gözə. (həp gözləri yaşlı). (**gözə**: bulaq)

iki gözüm axsın. (kor olum). (nərsiyə inandırmaq andı)

iki gözüm iki çeşmə. (ağır ağlama, üzüntü.)

iki gözüm. (bir dənəm. əzizim)

iki gözüm. (oxşama sözü.)

iki qala qəhbəsi. (**yaman**).

iki qınzı qoz. (iki dənə qoz).

iki nərsəni bucaq şəklində birləşdirən çıxıntı. (dirsək)

iki nərsənin birbirinə avlayan, yapışdıran tikə. avı. (ağ. ağı. (< **avmaq**: almaq)

iki oğuşdan bir. (ağır xəsdəyə dilək). (ya ölsün, yada toxdasın). (**oğuşdan**: rəhmətdən)

iki səksən uzanmaq. (boyu boyuna yerə sərilmək)

iki sözü bir araya gətirəməmək. (düzənli danışamamaq)

iki ucu poxlu dəğənək. (içdən çıxılan güc durum)

iki yaxası bir araya gəlməyəsi.

ikidə birdə. (sıx sıx)

ikili oynamaq. (iki qarşıt yana dayaq durmaq)

ikindi görmüşlər. (sonra varlanmışlar)

**ilan öyküsü. (**bir türlü sonuca bağlanamayan, çözümlənəməyən, uzayıb gedən (soru, iş). - **ilan öyküsü** döndü iş, nə yapacağız indi?)

**ilana ağu vermək. (kələyi kələklə qaşıtmaq)**

**ilanın quyruğuna basmaq. (tox**unacaq, kötülük yapacaq bir kimsəyə ilişib sataşmaqla yol açmaq).

**ıldırım vurulmuşa dönmək. (**ansızın ortaya çıxan kötü bir durum qarşısında sarsılmaq, nə yapacağını biləməz olmaq, bitgin və şaşqın bir duruma düşmək. -batımı duyunca **ıldırım vurulmuşa döndü,** oraya yığılıb qaldı. (**batımı**: sınmağı. şikəsti)

**ıldırımları üstünə çəkmək. (**kimi davranışlarıyla pək çox kimsəyi kızdıraraq ilişdirilərə, saldırılara yol açmaq. -bu işiylə **şimşəkləri üzərinə çəkir)**.

iliksiz başsız. (kəlləsiz başarcaqsız)

ilişgi qurmaq. (bağlantı sağlamaq)

ilişgidə bulunmaq. (gəl ged eləmək. maaşirət edmək)

ilk adım. (başlanqıc)

ilk ağızda. (ilk öncə)

ilk başdan. (ilk əldən.başlanqıcdan)

ilk əldən. (1. ilk başdan. başlanqıcdan. 1. dolayısız. arasızlıq)

ilk göz ağrısı. (1.ilk sevgi. 1. ilk uşağ)

ilk göz ağrısı. (ilk sevgi).

ilk qar. (qırpaq. incə yağan qar).

ilk qar. (qırpaq. incə yağan qar).

ilk vuran oxvçudur. (işin ustası sonuc alır).

ilkə dil. (əkə dil. ana dil. doğma dil)

ilkin gözdə. (birinci baxışda). -**ilkin gözdə**, nə olduğun sandım.

ilkin sonu. (baş götü)

ilkin tarım. (tarının yardımıyla)

illər başa. (illərcə. illər boyu). -**illər başa** gözlədim.

iltihab kəsici əm, yaxım, mərhəm. (qırbız. qıbrız. qıprız)

imən daşı. (bildək daşı: nişan daşı)

imiğinə sarılmaq. (birini çox sıxışdırmaq). (**imik**: boğaz. gırtlaq).

imtiyaz verməklə bir işi açmaq, aşmaq. (qoz paylaşmaq)

inan olsun. (and olsun. vallah)

incə ələyib sıx toxumaq. (arından arıya incələyib, açıb qoşmaq). (**açıb:** ələyib. əğirib).

incə ələyib sıx toxumaq. (tam xıdalıqlarını gözdən keçirmək)

incə görmək. (könlünə, ürəyinə yatmaq. bəğənmək. xoşuna gəlmək. lətif, zərif görmək,).

incə görüş (açıq göz. dərin göz.).

incə göz. (incə gözlü. incədən incəni seçən. nuxdəçi).

incə incə qar yağmaq. (qırpaqlamaq).

incə incə, seyrək qar yağmaq, uçuşmaq. (qazınaqlamaq).

incə toxunmuş örtük. (savan)

incə yağan qar. (sazaq).

incə yağan qar:. (sızaq).

incə, yeni gözərmiş kiçik gül.( gülçək. gülçə. çiçək. çilçək).

incədən incəyə. (titizcə)

incəldən qopmaq. (**incəldən**: incəlindən. incədiyi yerdən. nərsənin incə, həssas çıpıtı, nuxdəsi. damar.).həssas olduğu qonudan sıxılmaq. həssaslıqdan qırılmaq, qaşınmaq).- **incəlindən** vur. -düz **incəlindən** tuttu.

inci dəlmək. (darı dəlmək. (. incidə sinci aramaq. (sinci: gizli) (mətə xaşxaşa qoymaq). (nərsəni, bir şeyi çox qurtdalaqda deyilir. iliştiridə, tənqiddə olmasın kəmliyi axdarmaqda deyilir)

incidaşı. (yanardağ daşları çeşitlərindən).

incidə sinci aramaq.((**sinci**: gizli) darı dəlmək. (inci dəlmək. (mətə xaşxaşa qoymaq). (nərsəni, bir şeyi çox qurtdalaqda, iliştiridə, tənqiddə olmasın kəmliyi axdarmaqda deyilir). (darı deşələmək, mətələmək, bitələmək: hər nəyi söz eləmək, qurdalamaq: duvarda çatlaq axdarmaq. bacadan çatlaq axdarmaq, qurdalamaq

indidən tezi yox. (elə indi)

inək galı. (naçır. inək sürüsü).

inim inim inləmək. (sıxıntıdan, kəsəllik yatağından durmadan yanığlı səs çıxarmaq)

inqiza tarixi çox uzun olan. (uzun çağalı)

**ip bağlamaq (birinə). (bən olmaq. ələ salmaq)**

ip ucu vermək. (bir sorunu çözməyə tuşğul vermək). (**işarət**: arıntı. tuşğul. iz. nişan)

ipə çəkmək. (asmaq)

ipi qırıq. (oxluğu qırıq. utanmaz. hücbsüz. məhcub olmayan)

ipi qırıq. (oxluğu qırıq. utanmaz. hücbsüz. məhcub olmayan)

ipliyi bazara çıxmaq. (çıpallanmaq. çıpıllanmaq. rüsvay olmaq. iç üzü açılmaq, üzə çıxmaq)

**ipsiz sapsız. (saçma sapan. qaynaqsız dayaqsız)**

iri dənəli yağan sıx qar. (təbi. təpi.)

iri dənəli yağan sıx qar. (təbi. təpi.)

iri göz ələk. (abaltıq. abaltay. apara. abara.).

iri, palıt boyasıl göz. (qara qəhveyi boyalı). (qaramıq. qaramuq).

irigözlü, kovuçu, qazıcı ilan. (gözilan. kor ilan)

irigözlü, kovuçu, qazıcı ilan: gözilan. kor ilan.

ırmaq boyu. (çay qırağı. çay uzunu).

ısığ almaq. (ısığlanmaq. faydalanmaq).

ısıq ev. (ailə canlı ev)

ısıq könüldən. (səmimi qəlbdən)

ısıq könüldən. (səmimi qəlbdən)

ısıq savuq. (doğu batı). **(ısıq**: doğu). (**savaq**. batı).

ısıq yer. (uzayıb gedən bozqır, çöl).

issi üzlü. (çəkici)

istəği bitmək. (höllüğü enmək. həvəsi getmək. dediğinin olması)

isti qanlı. (qatı kövrək. xungərm).

isti qanlı.qatı kövrək. (kövənşə. kövəş).

iş bilməz. (qalac. kal.avara. gic).

iş gözü. (işləyirkən. iş ortası. iş ortasında).

iş qulağı. (işçil)

iş örüm. (iş sahəm).

iş şərayiti. (işqal. iş durumu).

işarət barmağı ilə baş barmağın ucları arasındaki uzaqlıq. (sündüç. süngüç).

işə gəlməz. (dərdə dəğməz).

işgə qabıq nərsə, qoz. (kətən köynək)

işgörən. (işqar: işgör. işinən uğraşan).

işi uğrunda. (1. işindən ötür.1.işi tıkırında, yolunda, qəltəyində)

ışığa vurmaq. (göstərmək. yansıtmaq. bəlirtmək. aşqarlatmaq. açmaq. sunmaq. ibraz edmək).

ışığı əğri. (qibləsi əğri).

ışığın oğurlamaq, çalmaq. (saqqızın oğurlamaq. ürəyində yer almaq, açmaq. güvəncin, etimadın qazanmaq).

ışıq alma. (ışıqlanma. aydınlanma. açıqlanış. açıqlanma. açılma. durulma. anlaşılma).

ışıq aylası. (ışıq haləsi. nərsəni çevrələyən çevrik, həlqə).

ışıq çarpmaq. (ışıq vurmaq çağmaq). -ışıq gözlərimə **çağır**. -**ışıq həryana çağır:** həryana yayılır, dağılır.

ışıq çəkmək. (çaxılqatmaq. bərq çəkmək. iliktirik çəkmək)

ışıq damlası. (ışıq topu. çox gözəl cocuq).

ışıq düşən yer. (ışqa. pəncərə. ışıqlıq).

ışıq gün.(açığ gün).

ışıq içində yatsın. (allah rəhmət eləsin.)

ışıq ili. (ışığın bir ildə aldığı yol)

ışıq ili. (ışığın bir ildə aldığı yol).

ışıq ili. (ışıqil. ışıl < ışı ili. nuri il).

ışıq ışını. (yayılan, düşən ışığın izlədiyi doğru).

ışıq kölgə. (ışıqla kölgənin birbirinə keçişimi).

ışıq saçan parlaq ay. (yıldıray)

ışıq saçan. (ışıdan).

ışıq saçan. (ışıyan).

ışıq saçan. (yalabuq. yalap. parlaq. parlayan. ışıltı).

ışıq saçan. (yaltırac. ışıldaq. projektor).

ışıq saçan. (yanğsaq. fanus).

ışıq saçar, sözü açar. (dan atınca, könül sökülər. günəş açar, qaranlıq qaçar).

ışıq saçdırmaq. (içgərləmək. ışqarlamaq. ifşa, faş edmək)

ışıq saçmaq. (çaxurmaq (< çax: ışıq).

ışıq salan-ışıq saçan. (qılavuz. ışıqçı. çırağçı).

ışıq salmaq. (açıqlandırmaq)

ışıq topu. (ışıq damlası. çox gözəl cocuq).

ışıq tutmaq. (aydınlatmaq. açıqlatmaq. təhlil edmək. yol açmaq. yol göstərmək. qılavuzlamaq).

ışıq vur. (ışıq ver. ışıq sal).

ışıq vurmaq. (ışıq çarpmaq. çağmaq).-ışıq gözlərimə **çağır**. -**ışıq həryana çağır**: həryana yayılır, dağılır.

ışıq yolu. (çat).

ışıq yolu. (ışalqa. nəcat yolu).

ışıq zolağı. (ışıq şırığı).

ışıq, hava almayan(yer). (boğunuq. boğuq).

ışıqbaca. (ışıqlıq. bir qapalı yerə ışıq alma üçün yapılan deşik)

ışıqdan düşmək. (göz zəifləmək)

ışıqız gəlsin. (ışınız gəlsin. durar olasız. bərqərar olasız).

ışıqları söbdürmə. (qarartma).

ışıqların qırılması. (ötüç. (xamuşi).

ışıqlı olsun. (rəhmət eləsin). -yatan toprağı yaxtı olsun. (**yaxtı**: ışıq)

ışıqlığı az. (çökük. uçuqsı. uçuq. sönük. soluq. qaba olub iti olmayan).

ışıl ışıl gözlər. (parıltılı gözlər). (**ışıl ışıl**: parıltılı). -qurtuluş sevgisi, gözlərində **ışıl ışıl** yanırdı.

işim ağduk düşdü. (tərsə düşdü).

işin gözü. (işin qılığı, püfü.). -**işin gözün** bilən. -**işin gözün** tapmaq.

işin yoğta, yolun yaxta olsun. (işin uvat, yolun ışıq olsun).

işinə gəlmək.işinə dəğmək. (çıxarına (qazancına), uyqun gəlmək)

ışını söndür. (ışıqı söndür)

ışınız gəlsin (ışıqız gəlsin. durar olasız. bərqərar olasız).

işqar. (işgör. işinən uğraşan. işgörən).

işlərin qalı olmuş, qolu qalmış. (təməl iş qurtarmış, xırım xırdası qalmış)

işlərin yolağlı olsun. (**yolağ**: tədbir).

it ağacdan qorxan kimi.

it ayağı yanıq kimi gəzmək. (çolağ solağ)

it pişik olmaq. (birbiriylə yola gedməmək)

iti axar. (kürən.iti cərəyan )

iti ışıq. (qışıq. şua əşüə).

iti od qarşısında ortaya çıxan qırmızı ləkələr. (qavulqan. qavrulqan).

itiklərə qarışmaq. (itib gedmək. dumanlara qarışmaq )

itiklərə qarışmaq. itib gedmək)

itin quduran yeri. (ıssız, uzaq yer)

itin sayası yoxsa isinindəmi yox. (**sayası**: sayqısı). (**isinindəmi**: yiyəsinindəmi

iyi bet. (eyi bet. eybet. gözəl).

iyi burlağ (xoşəxlaq. xoş rəfdar)

iyi edmək. (yaxşı edmək. əcəb edmək)

iyi gözlə baxmamaq. (nərsə yolunda, sapında, həqqində iyi düşünməmək.

iyi uykular, gözəl duyğular. (yatan üçün xoş dilək)

kağız uçurtma. (cin quşu)

kal beyin. (qanmaz)

kal davranmaq. (soyuq, donuq, sevimsiz, quru davranmaq.). **-**qızla **kal davranma.**

kal iş. (çal iş. yarımçık, kəsik, naqis iş). **(kal < çal).**

kal kal danışma. (sözü pişiməmiş danışmaq)

kal kul. (kalın kötüyü. heç nə qanmaz)

kal qarpız. (qabax. dadsız, duzsuz nərsə).

kal qovun. (gəvirdək. qıra).

kal qulaq. (sağır. kar).

kal olmaq. (çiğ, xam olmaq).

kal oturmaq. (könülsüz oturmaq). -belə **kal oturma** yeməyə, şirin ye. (**kal**: könülsüz həvəssiz. diləksiz).

kal uşaq. (cılız. zayıf).

kal yemiş. (dökülək. olmamış)

kal yemiş. (qabarqıc. qabartlaq).

kala dili. (süt dili). ana dili.

kalları tökülmək. (şaşa, kırıx qalmaq). – elə elədiki, yetginləri bir yana, kalları tökülür.

kan dəmirgil bakanlığı. (mə'dən metalurji ministiri)

kan dəmirgil. (məadin və filizzat. mədən metalurji).

kan edim. (qandem. nə edim. nə yapım).-**qandem** siləri: nə edim sizləri

kan qoca. (gen qoca. xan)

kan quyusu. (mədən ocağı).

kandan azdan. (bütünləyin böləgin: külli cüzi)

kar edən səs. (qulağ batırıcı).

kar edən səs. (qulağ batırıcı.)

kar edmək. (**kar ˂ kər. kəs**).kar kəsmək tə'sir edmək. -bu ağrıya o dava **kar edməz** (kar kəsməz).

kar edmək. (sağırlatmaq)

kar edmək. (sağırlatmaq).

kar eşitməz uyduyar, kor görməz yondurar.

kar kəsmək. (yaxmaq. yaramaq. yarqamaq. düşülmək. düşü olmaq. düşəlmək. faydalamaq. şifalamaq).

kar kəsməz. (önüm verməz fayda verməz).

kar kor yığını, toparı. (körtük. kürtük. qanmazlar yığını)

kar kor. (sağır soğur)

kar korluq.(sağırlıq. tutuqluq).

kar lal. (eşitməz gəpləməz).

kar olmaq. (qulağı batmaq. sağrınmaq.)

kar olmaq. (qulaqdan olmaq.)

kar verişli. (əl verişli).

kar vermək. (< **qar**: əl). əl vermək).- **kar verişli**: əl verişli.

kar vermək. (< qar: əl): əl vermək.

kara gəlmək. (yararlı olan)

karı yetməz. (etgi, əsəri olmaz).

karı yetməz. (etgiləyəməz)

karı yetməz. (etgiləyəməz)

karlı iş. (gəlirli iş).

karlı iş. (önümlü, faydalı iş).

karlı kişi. (uğur iyilik yapan kişi)

karlı kişi. (uğur iyilik yapan kişi).

karlι yarlι. (kərəmli. karιmli).

kav hava. (sərgək, dinc hava)

keçən gün. (ötəkin)

keçi qılından yapılmış qaba toxuma. **(**çul)

keçmişi qınalı. (keçmişi pozuq, iyi, düz olmayan, məzəmmətli).

keçmişi olmaq. (bir olayı, olmanı, ilişgisi, aşıtı, qadırqası, macərası olmaq).

kef sürmək. (din yaşamaq)

kef vermək. (dad vermək)

kefi çatsa. (xoşu gəlmək)

kefi qaçmaq. (bir nədənlə halı pozulmaq, üzülmək)

kefi olmamaq. (kefi pozulmaq)

kefi yerinə gəlmək. (düzəlmək)

kefin olsun. (canıva dəğsin. (həlalın olsun. xoş halıva).

kefinə baxmaq. (könlücə yaşamaq)

kəkrə çalmaq. (dadının acımaq)

kəl başa şimişir daraq. (yaraşmazlıq, uyumsuzluq, dəngəsizlik).

kələk gəlmək (. dolab çevirmək.düzən qurmaq)

kəltəgöz, alısgöz. (nəzdikbin durbin).

kəm göz. (1.qazığ (ziyan) verən, uğur verməz göz.1. pis diləkli. bədxah)

kəm göz. (kor göz.bədnəzər).

kəm gözlük. (bədxahlıq)

kəm küm edmək. (nəm nüm edmək. bir qonuya, soruya açığ aydın yanıt verməmək)

kəm qal. (az çox)

kəmgöz. (göz vuran. gözü, nəzəri dəğən).

kəmgöz. (kəmgözlü. bədnəzər.

kəmliyə baxmamaq. (qusura baxmamaq.)

kən kişi. (kan kişi. zəngin kişi).

kəndi çalıb kəndi oynamaq. (özü öz işində olmaq)

kəndi öz quyusun qazmaq. (özü öz itgisinə yol açmaq)

kəndin gəvmək. (özün yeyib çözmək, əldən salmaq)

kəndini alamamaq. (özün tutamamaq).

kəndini dinləmək. (özü özünə dalmaq. nə baş verdiyini düşünmək. özüylə bir danışmaq)

kəndini göstərmək. (1. yetənəklərin ortaya qoymaq. 1. özün ortaya qoymaq)

kəndini sıxmaq. (gərginişmək. kəndinin zorlamaq)

kəndini tutmaq. (qabağın almaq. pərhiz edmək)

kəndivi qap. (özüvü çək. özün ələ al)

kəndivi topla. (özən göz ol. kəndivi yığ, odala, mütəmərkiz ol)

kərəkin tut. (yanın tut)

kərərmli. (karιmli. kara gələn).

kərim. (< **kar**: varlı)

kərpiç, daş parçası. (kessək).

kərtənkələ. (kala. kələ).

kərtəş kərtəş danışma. (kətəş kətəş danışma. boş boş danışma).

kəs küt. (ayıb. man). -dos **kəs kütün** örtmədə gecə kimi, qızıb öfgədə ölü kimi ol!

kəsəlli, kirpiksiz, ağrılı göz. (çəpəl. çipil).

kəsitdaş. (kəsətdaş.ılıcaqa (hamamda), bulağ qıyısında qoyulan, paltarı çırparaq yumağa, oturmağa yarar yassı daş)

kəsmə daş. (yonulmuş daş. döşəmə daşı).

kəsmən aramaq. (ara, fürcə aramaq)

kəstirmə söz. (kəsin söz)

kəstirmə yanıt. (kəsin cavab)

kət köşən. (yer yut). – **kət köşən**ə çöllərə düşmüş

kəvək heybə. (boş çucal)

kiçi, körpə, yeni doğmuş heyvanı salanılan çəpərli yer. (qora).

kiçik ağac dirək. (şüv. şüvən).

kiçik bəbə. (sömələk).

kiçik buxca. (çıkı. çıxın).

kiçik dal. (çingil)

kiçik daş. (çat. çıt. çanqıl)

kiçik deşik, dəlik, göz.(içgil. işgil).

kiçik düşmək. (alçalmaq)

kiçik qala. (kərkəç. qoracan. qorcan. gizilcik)

kiçik qurd. (bambıl). (qurdçuq, (buğda ambarında olur)

kiçik parça. (çilpik. çingə)

kiçik suya çıxmaq. (işəməyə gedmək)

kiçik yastı daş. (yalama). -**yalama** atıb ağacın dal budağın qırdılar.

kiçik yufka əkmək, gözləmə. (bazlama).

kiçik, arın, duzlu, düzgün, gözəl olan nərsə. (incik.inci kimi: mərcan, dürr kimi).

kiçik, yuvarlaq qar dənəsi, dolu. (qıcıqlı boran. qıcırıq. gillək. gildirik.

kilid gözü. (deşi. dişi.)

kilitli. qıfıllı, buzbalta kəsilmiş. (düşünməz qalmış. ölmüş).

kilkin pozmaq. (durumun, tutumun, halın pozmaq)

kim bilir. (bilinməz)

kim istədi, kim kitlədi (kimə niyyət, kimə qismət.)

kim vurduya gedmək. (qanı arada gedmək)

kimə nə. (kimsə qarışamaz)

kimi kimsəsiz. (adamsız)

kimi yurdundan yaynıqmasın. (kimi toprağından olmasın). (**alqış**)

kimin üstünədi. (kimin yiyəliyindədi, təməllükündədi)

kin güdmək. (kin sürmək)

kin tutmaq. (kin saxlamaq)

kir götürən. (boyasına görə kirliliyin bəllətməyən)

kirəc daşı. (yandıraraq kirəc yapılan ağ daş).

kırıx, qayğın, şaşqın gözlərlə baxa qalma. (qarığay).-onu belə görüb, **qarığay** qaldım

kirişi qırmaq. (ilişgilərin kəsib qaçmaq)

kirizə daş atmaq. (**kiriz**: çirkov). (çirkov, pozuq suya daş atmaq. pozuq birinin pozuqluğun göstərməyə yar açmaq). (yar: yol)

kirli sarışın. (kişmir)

kirli zəynəp. (bir çiçək türü)

kirşan kimi ağ apbağ.

kirtilini çıxarmaq. (iliklərini sökmək)

kişən qıcını. (zəncir səsi)

kitabı oxuyan maşın. (tutqa. tutqayan. tutqalayan. speacher. oxutar)

kor bağırsağ. (soğur içəy. korunc. apandis)

kor bağırsaq. (soğur içigi).

kor boğaz. (doymaq bilməz)

kor çırağ. (çox əsrük. bərk kefli.)

kor göz, göy göz kimi.

kor göz. (kəm göz.bədnəzər).

kor göz. (soxur göz).

kor ilan türü. (bağırtlaq ). (solucan böyüklüğündə).

kor ışıq. (az aydın).

kor ışıq. (çox əsrük. bərk kefli.)

kor kar rədd ol. (soğur sağur savul.)

kor kor barmağım gözünə. (korsan görmüsən)

kor kötük. (zır kefli. )

kor kütük. (zır kefli)

kor qəndil. (çox əsrük. bərk kefli.)

kor ol, kar ol, rədd ol. (soğur sağur, savul)

kor təpə. (su borularının ucunu qapatmaq üçün kullanılan dəmir tıkaçxac, təpəcək).

koraqul.( kinçil. öcçül.)

kos dinləmək. (qulaq verib saymamaq)

kovanda qış üçün arıların yemliyi üçün bıraxılan bal. (kavara. kavqaz. ötrük)

köçəri ellərin otraq yeri. (avul. qışlaq. yurd. kənd. köy).

köçüb uçmuşlar. (ötüb yarqılanmışlar)

kök salmaq. (yerləşmək)

kök sökmədi. (çox ağır işdir)

köklənib qalmaq. (nərsədə. harda). (onu yaddan çıxaramamaq. bir duyqudan ayrılamamaq)

kökü qurusun. (qırana gəlsin)

kökün daşa basmaq. (kökün qurutmaq)

kökün köməcin qurutmaq. (soy sopun bitirmək, qurutmaq. nəslin kəsmək.)

kökün qazımaq. (varlığın dağıtmaq)

kökün sökmək. (dibdən yox eləmək)

kölgəli göz. (qorxa qorxa).

kölgəli ışıq. (açıqlı qoyulu. alaşavaq).

kölgəlik, qaranlıq, günəşsiz, loş. (quytu (yer). quyuq yer. quz)

köməç bal. (süzülməmiş bal).

kömür göz. (qaragöz)

kömür kanı. (kömür mədən. qara almas).

kömür qələm. (qara qələm)

könlü yalı. (ürəyicə)

könlüm, içim qan ağlır. (çox üzülürəm).

könül alma. (ürəyin oxşama. övündürmə. xətir alma). -yarım alma, könül alma. (birin unutmama)

könül gözü. (can gözü.kəsin görüş. iç görüş. bəsirət.)

könül qalası. (yüksək qala. ərək. ərk. baraq).

könül qulu. (marağlı. amator. kövəsçi. kövsək. kövnsək. könləşic. könəşic. könülsük. könülçü. kövülçü. göyülçü. həvəsçi. həvəskar).

könül sıxıntısı. (darıxma)

könülxanı. (könül əri. ürək kişisi. əhli dil. qələndər).

köpək yavrusu. **(gübülük)**

köprü bellərinin hər biri. (göz).

kör yapalak. (yarasa, qayış qanat da deyilir).

körpə ağac. (tingə).

körpü başların almaq, tutmaq. (ən önəmli yerləri qapamaq)

köşə qapmaca oynamaq. (gizlinpaç oynamaq)

köşəyə çəkilmək. (heç nəyə qarışmamaq)

köşəyə sıxışdırmaq. (qısqatmaq)

kötü göz. (bəd nəzər).

kötü kötü düşünməek. (üzücü duyqulara dalmaq)

kövük yer. (kal yer).

köynəkli ışıq. (qapaqlı ışıq. qana. çana. abajor).

köz düşmək. (közə düşmək. yetişməyə, alğışmaq. qızarığmaq.-üzümə **köz düşən çağı**.)

köz əlindən, gözüm daha qalmadı. (dərd əlindən bir istək belə yoxum).

köz ətməyi. (yağlı yufqa).

köz kabab. (közdə pişirilib, qızarılmış ət).

köz qarışdıran. (kösəv. yarı yanmış çöp.)

közdə pişirilən əkmək. (közləmə. gömmə. közmən.)

közdə pişirmək. (közəlləmə).

küfəki daşı. (daşın bayağı, yumşaq çeşiti).

kük yatmaq. (toyuğun yumurta üsdə yatması)

kül başlı. (başına kül ələnmiş. qınanmış)

kül boyalı.( külsüm.)

kül boyalı.( külü. tuvsi. boz)

kül boyalı.( qurşunuq.)

kül boyas.( tozav > tovza. > tovsi > tusi. tozsı.)

kül boyas.(burğa. bürküt, boz boya)

kül boyası almış.( külgün. solqun. rəh rufu atmış. müzməhil.)

kül boyası. (tusi < tozi < tozi < tozuq).

kül edər.( heç edər)

kül qabı. (külsalqιş).

kül olmaq. (hər nəyi yox olmaq)

kül olmaq.( küllənmək. tələf olmaq).

kül ovram.( parçalanmış. parça parça).

kül pişiyi.( od qırağında çəkilmiyə kişi. üşümcül. çox üşüyən.)

kül pişiyi.(od, ocağ başından ayrılmayan.(uyşun. üşəng. üyşəng. pəsiv).

kül rəngi. (boz. çalımtı.)

kül rəngi. (kala. (< çal: çala).

kül rəngi. (qır. ağ. çal. açıq sarı. ağçıl sarı (**sarı**: təhər). ağsır. ağ sarı. sorğılt. boz. bez. açıq mavi. daş rəngi.)

kül suyi.( paltar yumaq üçün kül ilə qaynatılan su.)

kül tablası.( çubuq altı.)

kül tökən. (ərə görə) əş. arvad. qarı. qadın).

kül udmaq.( aldanmaq. yahalmaq. qandırılmaq).

kül utmaq. (aldatılmaq)

küldə quylanaraq pişirilən kökə, yemək.( komaç. göməç. köməç. köməç (< gömmək).

küldə quylayıb, xaşlanmış yemək.( basdırma. göməç. köməç (< **gömmək**).

küldə pişirmək.( közləmək.)

külə çalar at donu.( durna qırı.)

küllük pişiyi. (baxımsız qalmış)

külsüm, ağ qara, uzun quyruqlu, sərçə dək bir quş.( qar cücəsi.)

külün savurmaq.( yerli dibli yoxaltmaq).

külünü savurmaq.( yox edmək. məhv edmək)

küpə biçimli, uzun saplı ışıqlıq, ışıq qabi. (kəvgəz. qəndil)

küpünü doldurmaq. (varlanmaq)

kürək boyda dili var. (dil qaytarır)

kürən at. (yanığ at).

kürənə dartmaq. (rəngi qoyulaşmaq).

küs olmaq. (küsmək).

küy küzlə. (hola zırna ilə). (küy: hava. ahəng). (küz (> kös) təbil. nağara).

qab qacaq. (aşevində, yemək içmək, işdə nərsədə işlənən araclar)

qabağa vermək. (qabaqdan gələnlik eləmək. suçlu olubda üzünə girmək)

qabaq tası. (qapaq. qafa tası. baş tası. baş kasası. başın üst bölümü. cümcümə)

qabaqdan gələnlik eləmək. (qabağa vermək. suçlu olubda üzünə girmək)

qabara atmaq. (qaz çıxarmaq. yel bıraqmaq. əldən qoymaq. pısıtmaq. osturmaq.)

qabara atmaq. (qaz çıxarmaq. yel bıraqmaq. əldən qoymaq. pısıtmaq. osturmaq).

qacar devrində ən kiçik pul birimi. (qaz)

qaçaq düşmək. (arada görünməmək)

qaçaqla qar. (üzərində izlər olan qar)

qadalı qazıqlı. (məhdud o məhsur)

qadan alım. (çilə dərdin mənə gəlsin)

qadasın almaq. (tasasın, qaygısın, dərdin almaq, üstlənmək).

qadın oğlum. (gözəl oğlum). (**qatın: qatın qayın**. sevimli)

qadın tanrım. (gözəl tanrım). (**qatın: qatın qayın**. sevimli)

qafa tası. (baş kasası.)

qafası boş. (boşqafa. anlamaz. qanmaz. qaqlaq).

qafasın, gözün yarmaq. (işi korlamaq).

qafasını daşdan daşa vurmaq. (çox ökünmək, peşmanlamaq).

qaq quq edmək. (qazın səs verməsi.

qaqan çalan. (vurub çırpan).

qal durum. (istisnayi vəziyyət).

qal qol. (əsl fər).

qal qoymaq. (qalı, avara qoymaq. alı qoymaq)

qal sağcalan. (sağlıca qal. qal salcalan. sağol. xoşca qal.)

qal salcalan. (qal sağcalan. sağol. sağlıca qal. xoşca qal.)

qal soru. (ana sual)

qal sözüz. (əsl sözüz).

qala alayı. (qala dışı. şəhər eşiyi)

qala başçısı. (güdval. gütüval).

qala bəyi. (qala qaravulu).

qala durmaq. (dura qalmaq. gic qalmaq.).

qala duvarı. (tuqurqa. savur (sipər). səngər).

qala düzəltmək. (balıqlamaq.şəhər salmaq)

qala eşnigi. (şəhər nəqşəsi).

qala əri. (qala qaravulu).

qala kiritilmək. (ələ keçirmək). (**qal**: əl. qol).

qala qala. (qala qalmıya. ola olmuya. qalsa qalsa: çox qalsa. ən uzağı. ən çoxu. ən sonunda. hammısı. bütünü. olub olacağı. həddəksər.).-**qala qala** üç kişi qaldı.-qala qala üç günə işimiz bitəcək.

qala qalmaq. (avara qalmaq).

qala qalmaq. (avara qalmaq). (qal qozaştən: (< qala. yesir. avara. qırbal. qırban).

qala qalmaq. (dura durmaq. sabit durmaq).

qala qalsa. (istisna qəbul edsək).

qala qoymaq. (bıraxmaq. tərk edmək).

qala qoymaq. (gözətlətmək).

qala olmaq. (bir tabur, bir bölük əsgərin arxa arxa verib, dörd sıralı bucaq durmağı).

qala öz qalamdır. (nərsəni özünə çıxıb, istəyi tək qılınmaq).

qala pozmuş gəliş. (bir şəhəri almış, bir işi çözmüş kimi davranmaq).

qala saxlavı. (qalabəyi).

qala say. (özəl, vijə say).

qala tamada. (şəhir tamada. vali. ustandar).

qala yapmaq. (qallamaq. qaldamaq. qalamaq. qalatmaq. qaltatmaq. istihkam qurmaq).

qala yıl. (sığır ili).

qalabalıq. (iri balıq).

qalaçı. (dərvazaçı. dərvazaban).

qalaev. (yekə ev.)

qalaqon. (qalaqona: qalata. qalataq. qalaoda. tənəbi. böyük otaq).

qalalarda ox atmaq üçün yapılan yarıq. (gəz (< kər: kəs).

qalalarda ox atmaq üçün yapılan yarıq. (göz)

qalalarda, gövərçinliyə oxşar gözçü, bəkci yuvası. (göyərçinlik. gövərçinlik. gövərtə. gömərtə.)

qalan yalan. (baqi fani).

qalasaray. (qalatasaray: böyük saray).

qalası qırıq. (qalası düşük. dişi gədik, qırıq).

qalası oyulmaq. (işi axsamaq. işi pozulmaq. güvəndiği kişin ölməsi.).

qalası oyulmaq. (işləri axsayıb, pozulmaq. yamnısı, güvəndiyi adamın ölməsi).

qalasız. (şərsiz. qala qalmaq: şərə, duzağa düşmək).

qaldaysız. (qalaysız: halız necədi. kef əhval).

qaldırım daşı. (yayaq yola döşənən daş).

qalğanqazı. (pelikana oxşar su quşu).

qalımsız yaşam. (sürəksiz yaşam. fani dünya.)

qalın kök. (durkök. soylu).

qalın lavaş. (yuxa)

qallı üz. (bənəkli üz)

qamışdan düzəldilmiş komacıq, alaçıq. (dəyə)

qan ağlamaq. (çox müteessir olmaq)

qan axıtmaq. (adam öldürmək)

qan axma.( qanbar).

qan axmaq. (döğüş düşmək).

qan aldırmaq. (atın çəkdirmək).

qan aldırmaq. (qan vermək)

qan almaq.( intiqam almaq).

qan bağı. (soy bağı. bir quşaqdan gəlməlik).

qan bağı. (soyul, ırqıl baxımından aralarında bağlantı olma).

qan bahası vermək.( çox para ödəmək).

qan bahası. (diyə. öldürülən üçün ödənən qan parası. qan ağçası).

qan baltası. (çox ağırcanlı, təmbəl).

qan basıncı. (fişari xun).

qan basqısı. (fişar. tansiyon).

qan başına qalxmaq. (başı qanlaşmaq, qan tutmaq. qanğzımaq. qanğzamaq. qanğzanımaq. başın bulamaq).

qan başına sıçramaq. (aşırı öfgələnmək)

qan başına sıçramaq. (qan başına çıxmaq. sinirlənmək).

qan bıkdısı. (dolmaqan. donmaqan. qandolması. qan ləxdəsi).

qan boşanmaq. (qan itirmək).

qan can salmaq.(çabalamaq. təpərlənmək. qeyrət edmək).

qan çanağı. (1.həcəmətlə qan alınan çanaq boru. 1.çox qızarmış göz).

qan çanağı. (qızarmış gözdən söz edər)

qan çanağlı baş. (dəli dumanlı baş).

qan çəkmək. (birinə görə istilik, səmimilik duymaq. birinə qanı qızmaq)

qan çəriv. (əsgidən xanın eldən vergi toplayan əsgəri)

qan çıxmaq. (savaş, cinayət işlənmək)

qan çıxmaq. (savaş, düşmanlıq doğmaq)

qan çıtış. (çıtışmaq. həcəmət almaq. (qan almaq üçün çaqqı ilə gövdəni cızmaq. qan sorub almaq üçün üzdən yarmaq: çırtmaq).

qan daşı. (1.çöldə tapılan əsmər qırmızı dəmirli daş.1.qanı durdurmaq üçün işlənən daş. əqiq).

qan daşı. (qanı durdurmağı düşünülən, damarlı al daş).

qan daşı. (qanı durdurmaq üçün işlənən daş, əqiq).

qan duruqdu.( qan laxdandı: qan dolmandı, dolamıtdı). (duruqmaq: tuqurmaq. durub qalmaq).

qan düğümcək. (qan donması. trombüs)

qan edmək. (cinayət işləmək).

qan edmək. (qanlamaq. qana bulamaq).

qan əmcək. (əsgi qaraçayda barışma amacıyla. öldürülənin evindən qaçırılıb öldürülənin ailəsi tərəfindən yetişdirilən, geri verilən cocuq)

qan gusası. (**qarqış**)

qan güdmək. (qan izləmək. öcün almaq istəmək. öcalansımaq. qisas alınsımaq)

qan güdülmək: (öcalınmaq. intiqam çəkilmək).

qan içən.(kənə. gənə. qırnı. qıra. qırat. salca. sağırtlaq. sağırtqı. sağırtqa. sağırtqu.)

qan istəmək. (qisas güdmək).

qan kəsici ot.( axan qanı durduran ot. kəsik otu)

qan ki. (inan ki. həqq olsun ki. əlhəq ki)

qan kimi al boya. (qına. hına. həna)

qan qana düşmək. (sətəlcəm olmaq). -**qan qana düşəndən**, qan alınsa düzələr.

qan qardaşı. (and qardaşı).

qan qardaşı. (and, siqə qardaşı)

qan qardaşı. (çox yaxın arxadaş)

qan qasavat edmək. (uğraşıb didinmək. böyük təpər, qeyrət göstərmək)

qan qaşandırmaq. (qan işətmək. çevrəsinə sıxıntı vermək).

qan qaynatqan zaman. (dəliqanlılıq çağı)

qan qırmızı. (1.qızıl qırmızı. 1.üstün yaman). -**qan qırmızı** kəsilmiş.

qan qırmızı. (aşırı kötülük daşıyan.daha basqın).

qan qırmızı. (qızıl qırmızı. üstün yaman). -bu durumda, gənclər getdikcə **qan qırmızı kəsilmiş**.

qan qısımı. (qan basıq. fişari xun).

qan qurudan. (bitgi adı)

qan qurumaq. (çox sıxılmaq, incimək)

qan qusdurmaq. (çox üzmək, incitmək).

qan qusmaq. (çox sıxıntı, acı çəkmək. qan tükürmək)

qan qusmaq. (çox üzülmək, incinmək).

qan olmaq. (ağır kötülük çıxmaq).

qan olmaq. (düşmanlıq)-aramızda qan yox. -heç nədən bir qan çıxdı.

qan olmaq. (düşmənçilik olmaq). -onların arasında qan vardı.

qan olmaq. (qətl üz vermək).

qan oturmaq. (qan yığışmaq)

qan out. (qırmızı çiçəkli, ağılı bitgi)

qan parası. (diyə).

qan parası. (qan ağcası. qan dəğəri. qan tutarı. qan bahası. qanlıq).

qan saban. (qan parası qarşılığı verilən tarla).

qan soran böcək. (qanca. kənə).

qan təpəyə sıçramaq. (təpə atmaq: öfgələnmək)

qan tər içində. (tilit tər içində)

qan tər. (teyxa tər. tilit tər).

qan tərləmək. (çox tərləmək)

qan toplantısı. (qanqonuğ. konjesyon).

qan tökmə.( salağlıq. sallağlıq. qırmaş. öldürüş)

qan tökmək istəmək. (qanıqsımaq. qanıqsamaq).

qan töküşün istəmək. (qanıqsayış. qanıqsıyış).

qan töləmək. (intiqam almaq).

qan töləv. (qan davası. qan borcu).

qan tutmaq. (başqasına edilən kötülük, öz başına gəlməsi).

qan tüpürmək. (çox sinsimək).

qan urquc. (nəştər)

qan usta. (bir işi yapmada yetənəkli. həkim. doqtor)

qan utmaq. (çox incimək).

qan uydurmaq. (qançillətmək. qan oturtmaq).

qan uyuqan. (bərə. morluq. qançil)

qan uyumaq. (qan yatmaq. dəri altında yığışan qan)

qan yağı. (qan düşmanı). -neynədikki bizlərə **qan yağı** oldular.

qan yalaşmaq. (and qardaş olmaq. qardaş oxuşmaq).

qan yemişi. (içi qırmızı yemiş).

qan yuxu. (dərin yuxu).

qana batmaq, bulanmaq. (qanlanmaq).

qana boyalmaq. (kişi öldürmək)

qana düşmə. (qan alma. başa qan axma kəsəli).

qana gətirmək. (həcəmət almaq)

qana girmək. (qara, yalan, töhmət sürmək)

qana qanlı. (qanlı qatil: çox qan tökmüş, kişi öldürmüş )

qana qanlıq. (cinayat o mükafat).

qana qoymaq.( qanmaq. rizayət vermək).

qanat gərmək (birinə). (onu qorumaq)

qanayaqlı {(ayağı xınalı, qırmızı). qanıyaqlı. xınayaqlı.}

qanca atmaq. (çəngəl atıb tutmaq)

qanı ağır. (gəvşək. sölpük).

qanı almamaq. (canı almamaq: qısqanmaq. çəkəməmək).

qanı donmaq. (donaqlamaq. çox şaşırmaq).

qanı donmaq. (donaqlamaq. quruyub qalmaq).

qanı ılımaq. (qanı yılımaq. bəğənmək. sevmək).

qanı ısınmaq. (birbirinə). (birbiriylə coşuşmaq, birbinə qoşuşuqmaq)

qanı ısınmaq. (yıxınlıq duymaq)

qanı isti. (içdənli.səmimi).

qanı qan ilə yumaq. (kötülüğü kötülüqlə çevirmək. kötülüğə kötülüqlə qarşılıq vermək)

qanı qartıqa sıyınmaq. (çox qızmaq. müthiş öfgələnmək).

qanı qaynamaq. (birdən sevgi, çəkim duymaq.işə keçmək. oyanmaq).

qanı qaynamaq. (qanı coşmaq. təpərlənmək. qeyrəti tutmaq. birbiriylə yollaşmaq). –kimsəylə **qanı qaynamır**: tutuşmur, dincişmir

qanı qurumaq. (aşırıca bezmək, qızmaq).

qanı qurumaq. (çox sinirlənmək).

qanı quyuq. (qatı qanlı).

qanı olmaq. (təəssübü qeyrəti, təəssübü olmaq). –səndə heç **qan yoxdur**

qanı pozuq. (soysuz. əxlaqsız).

qanı sıcaq. (isti qanlı. sevimli. ünsiyətli)

qanı sıcaq. (sıcaqqanlı. hərnəyə çabıq ısınan.

qanı yerdə qalmamaq. (öldürülənin öcü alınmaq)

qanıq göz. (qanıq könül. qanığan. doyqun. gözü tox. nəfsi təmiz).

qanıq könül. (qanıq göz. qanığan. doyqun. gözü tox. nəfsi təmiz).

qanına almaq. (qanına atmaq.içinə almaq. içinə atmaq. özünə almaq).

qanına çörək doğramaq. (batışına, fəlakətinə yol açmaq.

qanına girmək. (batmasına yol açmaq).

qanına girmək. (birinin batmasına yol açmaq. quşqulanıb birinin üstünə suç, qara atmaq).

qanına girmək. (öldürmək).

qanına susamaq. (öldürmək istəmək)

qanına susamaq. (öldürməsinə, qınına qapılmaq).

qanına susamış. (birinin qanın tökmək istəmək)

qanına toxunmaq. (birini öfgələndirmək)

qanına toxunmaq. (çox qızınmaq).

qanında olmaq. (zatında olmaq)

qanını içmək. (dəlicə öldürmək).

qanını qurutmaq. (aşırıca bezdirmək)

qanını qurutmaq. (aşırıca bezdirmək).

qanını, iliğin qurutmaq. (yaşamdan bezdirtmək)

qanıyla ödəmək. (qanıyla yasanmaq. öldürülərək yasalanmaq)

qanıyla ödəmək. (öləməyi ilə qarşılamaq).

qanqal göz. (yekə, çıxıq göz.)

qanla bağlı. (qanla ilgili. qanlıq. hematik)

qanları qaynamır. (birbiriylə yollaşanmırlar)

qap baca. (qap pəncərə. dəlik deşik). -**qap bacanı** açıq qoyma. **-qap bacanı** bağla gəl

qapaqlı ışıq. (köynəkli ışıq. qana. çana. abajor).

qapam yapan. (aldavçı. təzvirkar).

qapanav. (qapanov: ovu çevrələyib, quşatmaqla yapılan avlama, ovlama çeşiti).

qapçaqul.( yağmaçı. çalmaçı)

qapı dışarı edmək. (eşiyə salmaq. çölə atmaq)

qapı duvar. (çalındığında açılmayan qapı)

qapı gözü. (qapı ağzı.).

qapı önünə qoymaq. (dışarı bıraxmaq. eşiyə salmaq)

qapı yapma günü. (bəlirli kişilərin görüşünə gedmə günü).

qapını qımdırmaq. (qapını aralamaq)

qapının aşındırmaq. (çox ged gələ yol vermək)

qapının bağlılığın sağlatmaq üçün dalına keçirilən təxdə, dəmir işgil. (kitil. kilit. kilitqan. kitilqan. qapıdalı. qapdalı). )

qapıp qoyuver. (burax öz başına. sayma)

qapıya dayanmış artıq. (yeri çağı çatmış)

qapıya qoy. (qov gedsin)

qar alanı. (qar meydanı. qaralıq (qar+alıq)

qar badullamaq. (ləpə ləpə qar yağmaq).

qar cığırı. (qarda açılan iz, keçit.)

qar cücəsi. (külsüm (kül boyalı), ağ qara, uzun quyruqlu, sərçə dək bir quş).

qar cücəsi. (külsüm (kül boyalı), ağ qara, uzun quyruqlu, sərçə dək bir quş).

qar çalvası. (qar halvası)

qar çalvası: qar halvası. (pəkməz (doşab) qarıştırılmış qar. qarlıq).

qar çiçəyi. (buz çiçəyi. novruz gülü)

qar dələn. (qarı yarıb altından çıxan çiçək. buz çiçəyi. bayram çiçəyi. bəhmən gülü).

qar doşab qarışımı yiyəcək. (qarsambac)

qar əridilən torlu qab. (qarlıq).

qar fırtanası. (burdum. tipi.)

qar furtunası, fırtınası. (boran. tupu. topu).

qar gülləsi. (qartopu. qartop. qartoqu. qartoq).

qar halvası. (qarla doşab yeməyi).

qar keçəsi. (dibək. təpmə keçə. təpib döğərək yapılan qalın keçə).

qar kim ağ, arın. (qarız.).

qar kişi. (tabu dildə avçı.)

qar kürtüyü. (qar yığın.)

qar qabı. (qarlıq).

qar qarış. (əvəz bədəl)

qar quşı. (qırlanqıc çeşiti).

qar quşı. (qırlanqıc çeşiti.)

qar quşu. (qarlı dağlarda yaşıyan quş çeşiti).

qar quyusu. (yaz üçün qar birikdirib saxladıqları qaznaq, xəzən, xəznə (> məxzən).

qar quyusu. (yaz, yay üçün qar saxlanılan quyu. qarlıq).

qar seli. (qarqun). (qatı (çox) yoğun qar yağması)

qar seli. (qarqun. qatı (çox) yoğun qar yğması.)

qar suyu. (ərik qar). (**ərik: əğik**:ərimiş)

qar suyu. (qarlıq).

qar suyu. (su olmuş qar. ərik qar). (**ərik**: əğik:ərimiş)

qar sürgünü. (**sürgün**: yelin, nərsənin gücü ilə bir yerə itilən, itələnib yığılan birikinti).

qar tamusu. (qar cəhənnimi).

qar tamusu. (qar duzağu).

qar tikanı. (pambıq çiçəkli çalı türü).

qar toparı. (yut. qartop. şəpə. bəhmən.

qar tutmaq. (qar qapatmaq).

qar tutmaq. (yağan qar əriməyib, nərsəni qapamaq).

qar üstü buz tutmaq. (qarçanlamaq. qarçınlamaq). -qarın üstünə yağmır çilədi, sonra da dondu, yollar qarçınladı.

qar üstü buz tutmaq. (qarçanlamaq. qarçınlamaq).-qarın üstünə yağmır çilədi, sonra da dondu, yollar **qarçınladı**. (buz tutdu)

qar üstünə yağıb əridən yağış. (qaryiyən. qaryeyən).

qar yağan kimi, ağ qara bənəkli görünən tilvizyon pəncərəsi. (qaryağdı.)

qar yağdı. (üstünə qar yağmış kimi, ağ bənəkli nərsə.)

qar yağdı. (üstünə qar yağmış kimi, ağ bənəkli nərsə.-**qar yağdı** toyuq

qar yağış fırtınası. (çoğun. çavun. çovun).

qar yağış. (qarqın).

qar yağmadan qabağ yağan sulu qar dənələri. (qardöşəyi.)

qar yağmış kimi. (qarımsı. ağartsı).

qar, buz qabı. (qarlıq. buzluq).

qar, buz, donuq tutuq kimi nərsənin əriyərək suyuqlanması. (köğşəmək. kövşəmək. koğşamaq. kovşamaq. kağşamaq. kavşamaq).

qar, buz, nərsə üzərində qaymaq, süzmək züvmək üçün başmaq, isqi ayqıtı. (cayac. qayac. qızac)

qar, günəş gözlüyü. (qarıqlıq. qarqılıq. qarlıq. qamaşlıq).

qar, yağış, gündən qorunma üçün quytu yer. (qaraltı. kölgəlik. qaçına. qaçınıq. barınaq. barnaq. tənəkə. pənahqah.)

qara avı. (ormanlarda yetişən, taflana oxşar bir bitgi).

qara aymaz. (çox cahil)

qara baxmaqdan göz qamaşması. (qarıq).

qara baş. (qulluqçu. qaravı).

qara başın yarağın eyləqıl sən. (**yarağın**: çarəsin)

qara çalan. (iftiraçı)

qara çalı. (bol, uzun dikənlli kol kos).

qara daş. (üzərində uşaqların yazı yazdıqları daş. yapılarda işlənən sərt bərk daş.).

**qara dırnaq. (˃ xərçəng). (**yengəc. cərcək. gərgər. dəmir dırnaq. yanqılıc. kerçənbağa).

qara evlək. (əkməyə quşanmış (hazırlanmış), bir qarış dək ıslanmış topraq)

qara ərik. (nəsiri ərik)

qara fatma. (dozanqurdu. qaraböcək. pis qoxu buraxan bir böcək)

qara göz lobyə (loba). (börülcə).

qara güc. (inanc bağnazı). (bağnazı: mütəəssibi)

qara güz. (güzün sonu).

qara ilə al arası boya. (kürən)

qara ilə qırmızı arası boya. (qaramtıqqızıl. qaramtıqızıl. qaramıtqızıl).

qara kovan. (uzun, əl yapımı arı kovanı)

qara qanatlı, ağ tüklü, kürəyi kül boyalı quş.( qazmalı. qarraq. gecələ. kələkər. kəl qarqa. qıcıq. qıjıq)

qara qara düşünmək. (çıxmaz yola ilişmək. beyni koralmaq)

qara qatıq. (fisincan xuruşu)

**qara qış. (ağır, uzun şaxda qış)**

qara qışda su üzərində oluşan fındıq böyüklüyündə buz parçaları. (qardu. qarud. donqalax).

qara qıyma göz. (qara, çəkik göz).

qara quru. (əsmər cılız)

qara para. (yasa dışı qazanılan para)

qara pul. (çağa, az pul. kiçik pul. quruş).

qara pul. (dınq. dəğərsiz). -yoxsul olsan toplum içrə aytan (dediyin) sözün yer tutmaz, dinləməzlər tingə sözün **dınq olar.**

qara seyidi kırıx qoyur. (o dərək (qədər) çox danışır)

qara üstlük. (çarşav. qarşav. qarçal).

qara yağız. (qoyu əsmər dərili)

qara yazlıq. (qara yazılıq. qara dəfdər. qara lisdə). (yasaya aykırı bulunan kimsələr)

qara yel. (quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, yağmır qar gətirən yel. (# kəşişləmə: güneydoğudan əsən yel).

qara yerə girəsi (batası). (**qarqış**)

qarabağrı qan ağlar. (**qarabağrı**: qaraciyəri).

qarabağrı. (qaraciyəri)

qaraböcək. (dozanqurdu. qara fatma. pis qoxu buraxan bir böcək)

qarada ölüm yox. (ölüyə ölüm neylər)

qaradaş. (> xara daş (fars). bilöv daşı).

qarağan küyrən. (tüd qəhveyi).

qarağaz. (qarayağaz. qarayanız. qaryağız. qəndil.

qarakovuq. (böğrək daşı düşürməyə yararlı olan bir bitgi).

qaraqdan yox olmaq. (gözdən itmək).

qaraqul.( həyula).

qaraqulaq. (qul. tünqür. tonqur. albastı. alabucu. ummacı. umacı. cin. dev).

qarama, gözətmə işin yapan.(qaraçı. qaraqul)

qaranqaz. (yaşlı ağac)

qaranlıqda qoz qırmaq. (saçmalamaq. saçma, sonucsuz nərsələrlə uğraşmaq)

qarda iz qoymaqan. (kurnaz).

qardan arslan. (arslan göstərişli, içi boş nərsə. gücsüz nərsə, kimsə).

qardan arslan. (arslan göstərişli, içi boş nərsə. gücsüz nərsə, kimsə).

qardan yapılmış kişi, adam. (qardanlıq > qadanlıq).

qardaş qanı. (çiçək adı)

qardaşqanı ağacı. (bu ağacdan alınan saqqız. bundan otaçılıqda, boyaçılıqda işlənir).

qarı qoca. (ər arvad)

qarı yarıb altından çıxan çiçək. (qar dələn. buz çiçəyi. bayram çiçəyi. bəhmən gülü.)

qarın ağrısı. (qatlanıb, dözülməsi güc olan)

qarın buz tutup sərtləşməsi. (qabırcaqlanma.)

qarın qursaq. (iç alat). -qarın qursağı sökük.

qarından çıxan qabara. yel. (qoz)

qarınqul.( qarınqur. qarınpa. qarnal. qarnat. qarınbəy. qarınbay. qarınxor. keşboğaz. obur. qoca boğaz. pisboğaz. gödəlbə. çox yeyən. korboğaz. güdənçi)

qarınqulu.( qarınpa. qarınçı. işgəçi. işgəməçi. işgəmbəçi. əlinə keçəni utmaq, yemək istəyən.

qarış qarış. (atdım atdım. tamını. tüm ayrıntıları ilə. incədən incəyə. heç nərsəsin, yanın bıraxmazın sezərək.)

qarış quruş. (qarman çorman. qaman qarışıq. qarman qarışıq. qarmaqadal.)

qarış muruş. (qarla qarışıq, qar qarışıq yağmur)

qarış para. (həram para)

qarışıq qanlı. (qarışıq soylu: azma. qırma). -qurtdan **azma** it.

qarışıq qanlılıq. (aşınlıq. iki qanlılıq, soyluluq. iki cinsdən olmaq. azmaq. azmanlıq. əkdəşlik. qırıqlıq. qırıltı. qırmalıq. mələzlik).

qarıtış keçirmək. (baxdırmaq. maynadan keçirmək)

qarqacıq burqacıq. (əğri büğrü. oxunması güc yazı)

qarqagöz. (utanmaz həyasız. hırsız. ırsız.)

qarqır. (bərk topraq).

qarla qarışıq yağmır. (çıvqın).

qarlı fırtına, külək. (qayğuraq).

qarman çorman. (qarma qarışıq)

qarnı burnunda. (yaxında doğacaq qadın)

qarnı cibində. (1.cibində pul olsa yeməyə verən. 1.cibinə baxıb qarnına qulluq edən)

qarnı əlində. (qarnına yiyə duran. yeməyin qabağın alan)

qarnı gözündə. (1.gözü görəni yemək istəmək. 1.gözü doymuyunca qarnı doymuyan)

qarnı qarnına keçmək. (çox acıqmaq)

**qarnı üstünə ağac götürmək. (ac olanda heç nəyi, yaxcı pisi görməyən)**

qarnı yırtıq. (ağzı cırıq. ağzı yırtıq. qarnı yırtıq. söz saxlamaz)

qarnı zığlı. (cicikli)

qarşı durmaq. (dirənişmək. muqavimət edmək))

qarşıq soylu heyvan. (qarşıq qanlı. çandır. çaldır).

qartopu. (qar gülləsi. qar oyunu).

qartopu. (yuvarlanıb böyük top yapılmış qar yığını.)

qartopu. (yuvarlayaraq qardan oluşan böyük yığın. şəpə. qar şəpəsi. bəhmən. 1. bir birinə vurmaq üçün, əldə sıxışdırıb, yuvarlatıb qar gülləsi). -**qartopu** oynamaq.

qas basmaq. (gop, qos basmaq. yalan danışmaq. goplamaq. qoslamaq. qaslamaq.)

qaş aynalı daşlar. (çevrəsi qaşlı, bəzəkli daşlar. bəzəyə taxılmış daşlar)

qaş daş. (**qaş** < qaşınmış). (silik, saf daş).

qaş edmək. (qaş göz edmək. imləmək. işarə edmək).

qaş göz edmək. (qaş edmək. imləmək. işarə edmək).

qaş göz. (üz göz. qiyafə)

qaş qabaq edmək. (üz gözün turşadmaq. ağız gözün büzmək).

qaş qaralmaq (axşam düşmək. qaranlıq düşmək. hava qaralmaq)

qaş üsdə göz yapmaq. (oxşamaq. tərifləmək)

qaş yapayımdərkən, göz çıxarmaq. (düzəltməyə çalışırkən pozmaq).

qaşgöz. (qaşqaraş. qaşqayaş. qaşqazaş. qaşgörəş. qaşgözəş. bəzək. arayiş.)

qaşıqla yedirib, sapıyla gözün oymaq, çıxarmaq. (yapdığı bir iyiliyə qarşıt, qat qat artığna kötülük edmək).

qaşına daş bağlamaq, sallamaq. (qaş qabağ sallamaq).

qaşqoraş. (üst geyim).

qaşla göz arasında. (bir anda).

qaşla göz arasnda. (dimdə. anda. ində. imdə. bir anda. göz qıpımıda.)

qaşlı gözlü. (üzdən gözəl olan).

qat ürəkli. (acımaz. üzülməz. rəhmsiz)

qataq qoz. (iri cəviz).

qatı göz. (iti göz. çitir. çox özənik. qılqıc, dəqiq).

qatlanqoz. (salyanqoz. qaravola. hələzon. yumuşacalardan, sarma qabıqlı heyvancıq).

qatmaqan qar. (üzü buz bağlamış qar).

qatmaqan qar. (üzü buz bağlamış qar.).

qattaqan gözəl. (çox çox gözəl).

qatur qutur. (xırt xırp. xarp xarp. xarp xurp. gəvrək nərsəni yeyirkən çıxaran səs)

qavqa patırtı çıxmadan. (savaş dalaş olmadan)

qavqa, anlaşmazlıq çıxarmaq. (cınqar çıxarmaq. cıllamaq)

qay gözəl. (key, qay vurqulama sözü). (çox gözəl)

qaya, daş kütləsi, kitləsi. (qayaç).-yer qabığında qatmanlı **qayaçlar** var.

qayadaşı. (qaymadaşı: qaypaq. qaydıraq. sürsürə. üzərində oturub süruşmə oyuncağı).

qayalıq aralarında qar yağış görməyən quytu, dərin yer. (qaqma)

qayğuramaq. (qarlı fırtına, külək).

qaymaq almaq. (su üzərində daş qaydırmaq)

qaymaq kimi. (çox yumuşaq dadlı nərsə)

qaymaq qatı. (bir toplumun seçginləri)

qaymaqdaş. (balqımdaşı. damarlı, yarı saydam daş)

qaynar zolağ. (qaynar xət. (qaynar: igirmi dörd saatlıq. gecə gündüzlü).

qayratu yoğan abağam. (çox sayın bəyim)

qayuğ qoymaq. (yan edmək. atmaq. daşlamaq)

qaz ayağı: (çox qollu çəngəl.salatlıq bir ot).

qaz çıxarmaq. (qabara atmaq. yel bıraqmaq. əldən qoymaq. pısıtmaq. osturmaq.)

qaz kimi boynu olan. (dartıq boyun)

qaz qafalı. (qaz beyinli.qaz kimi. axmaq. səfeh.)

qaz qanadı. (gürəş oyunlarından biri.)

qaz qapsılı, kəpsulu. (kavanaq

qaz qaz basdırmaq. (söylədiğini yaptırmaq).

qaz yağı. (batıqan.)

qaz yerişi yerimək. (1.qaz kimi yan basa basa yerimək. 1. şişinərək yerimək).

qazan daşı. (kehrə. kalker).

qazan xan. (ocaqçı. elçə başı)

qazan kəpcə eləmək. (hər yanı bucaq bucaq axdarmaq)

qazan külləmək. (ocağa oturtulacak qazanların külü ilə sıvamaq)

qazdan ayıq. (çox ayıq, gözüaçıq, işini bilen biri).

qazdan böyük, yabanı quş. (toy.)

qazı qoz anlamaq. (yanlış anlamaq. qanmamazlıq edmək).

qazığa düşmək, uğramaq. (ziyana düşmək)

qazıq yemək. (qazıq görmək).

qazın ayağını anlamaq. (gizli bir gərçəyi tapmaq)

qazın səsinin yansısı. (tıs.)

qazpilətəsi. (tor çırağ)

qəbrin üsdə oxuyum. (danışmağın bilməyə ölüsün gorgor elər dirisiylə)

qəhveyə çalan qoyu sarı. (kürən).

qəlbir altı. (ələti. töküntü)

qələm, xət çəkmək. (cızmaq. qaralamaq. silmək)

qənov daşı. (atlama).

qıbı av. (örümcək ağı).

qıcığı tutmaq. (inada minmək)

qıl payı. (çox az)

qılı qıpırdamamaq. (aldırış edməkmək. aldırmamaq. vecinə almamaq)

qılı qırx bölmək. (bir işdə çox titizlik göstərmək)

qılığ gözəl, üz gözəl. (**qılığ**: xuy).

qılınada toxunmamaq. (biriylə heç bir işi olmamaq)

qılıncotu. (yarıya sürülən otlu, dərmanlı yağ. onğur. mərhəm)

qılını qıpırdatmamaq. (heç təpgi göstərməmək)

qılmaq. (tədbir qılmaq ). - bizim bu işə bir **açma qıl**

qıp qızıl yalançı. (ağ yalançı)

qıp qoymaq. (quyruq qoşmaq)

qıp qoymaq. (səkə, irad qoymaq)

qıplı, qulplu qazan. (küpəli).

qır çıxarmaq. (qırqın, qan, savaş salmaq. )

qır vermək. (qırın vermək. bel buxunun büküb əğrilib büzülmək). (**qırınmaq**. qırmaq. əzilmək. sındırmaq).

qıraq olan. (yana olan. kənar olan. yan tutmayan)

qıran (kənar) etmək. (gedürmək)

qıran dur. (qırağ dur)

qıran girmək. (öldürücü kəsəl qırıb gedmək)

qıran qırana. (öldüra öldür)

qırana gəlsin. (kökü qurusun)

qırdığı qoz mini keçdi. (çox yanlışlar (xətalar) yapdı(.

qırx daraqda bezi olmaq. (bir çox işlərdə əli olmaq)

qırx dərədən su gətirmək. (yerdən göyə dirək salmaq)

qırx ildə bir. (çox uzun sürə başında bir)

qırx qapının ipini çəkmək. (bir çox yerə baş vurmaq, uğramaq)

qırıb keçərək. (yaxıb tökərək)

qırıq tökük. (sağlam yeri olmamaq)

qırılan sevgi. (çatlayan sevgi. şikəs yeyən sevgi)

qırılmasın duruşun. (sınmasın muqavimətin.)

qırımqırmızı (qırım qırmızı). (qıpqırmızı)

qırmızı badımcan. (almız. alamız. bamador. pamedor).

qırmızı çiçəkli, ağılı bitgi. (qan otu).

qırmızı dil. (acı dil)

qırmızı dil. (bu açıq, acı, pis anlamında gedər. ama qarşıtı) **(qızıl dildir: (**dadlı dil)

qırmızı gül türü. (gəlinsırı. gəlinmumu).

qırmızı kilim. (bir quramda, kimsəni yazıqlama üçün (cəzalandırma), altına sərilən al xalça).

qırmızı sarı. (al sarı. qızıl sarı. turunc).

qırmızı turp. (qantorbası. qanturup).

qırmızı üz. (acı üz)

qırmızı yanaq. (qızıl yanaq. qızalaq)

qırmızı, alca alaca, böyük alma türü. (gəlinalması.)

qırmızı, sarı çiçəkli bitgi adı. (qantamlası.)

qırov kimi incə qar. (qığış. qıyış. qayış. qırıç. qırç).

qırt toyuq. (kük totuq).

qıs qıs gülmək. (səssizcə gülüşmək)

qıs qıtıq. (qıy qıtıq. çox məhdud)

qısa boylu, yaxasız gömlək. (güdük)

qısa qıçlı, uzun qaqalı, iri gözlü, əsmər boyalı köçəmən av quşlarından bir çeşit. (**qazal tavuğu**: qazalaqmat. çulluq.

qısıqgöz. (qıyıqgöz. çəkik gözlü. yumuq gözlü.)

qısır döngü. (çözümsüz durum. fasid dayirə)

qısqaç gözlü. (qısqac kimi əğri göz.)

qısqıvraq yaxalamaq, bağlamaq. (çətin qurtulacaq biçmdə tutulmaq)

qismәt olsa. (istәsә. qalasa)

**qış qapını almamış. (qış girməmiş)**

qışı çıxarar. (yaxacaq qışı görər)

qışın ilkin qarı düşmək. (ağ dəvə çökmək)

qışın ilkin qarı düşmək. (ağ dəvə çökmək.)

qıt qıtına. (yoxsulluqla. qənaətlə)

qıt qıyın keçinmək. (yoxsulluqla yaşamaq)

qıtı qıtına. (ancaq yetəcək dək)

qıtır atmaq. (yalan demək)

qıtır atmaq. (yersiz söz atmaq, açmaq).

qıtır qıtır doğramaq, kəsmək. (doğram doğram edmək)

qıtlığına qıran girmək. (qıt tapılan nərsə ortadan qalxıb yox olmaq)

qıtlıqdan çıxmış kimi. (heç doymuyacaq kimi)

qıyağan daş. (soğan daş. mərmər daşların sürtməkdə, soğanlamada işlənən daş).

qıyıq ərkli. (məhdud ixtiyarlı)

qıyıp qırmızı. (qıp qırmızı)

qıyşıq gözlü. (çeri.)

qız elə bil kərtənkəliyə oxşuyur.

qız qurusu. (evdə qalmış qız)

qız oğlan qız. (subay ərkək, dişi)

qızalaq gülü. ( çöl lalası. yaban lalə. gəlincik çiçəyi)

qızarmış gözlü. (cıtçaqöz. çaxmaq gözlü.)

qızğın tas. (keçmişdə qızdırıb başa geydikləri işkəncə atqıtı).

qızıl gül.(alala).

qızıl kürən. (qonğur. qəhveyi)

qızıl quru yapraq. (közəl)

qızıl quş. (sağlam, bərk qızıl boyasıl ağac çeşiti)

qızılsu. (damarda axan qızıl qan).

qoca bal. (yaşlı arıların etdikleri tutqun boyalı bal)

qocaq köpəyi. (diz çüçüyü)

qocaqarı şaxdası. (iti şaxda)

qoçağa. (qoççağa. qoç bala).

qoğma, rədd edmə sözü. (ay. yox).

qoğun, qarpızın kal çıxması. (qabaq çıxmaq. kalah çıxmaq)

qohum qonşu. (yan yörə. dörə bər. görənlər). -qohum qonşu savaşı

qol budaq. (qol qanat). -**qol qanat** açmaq.

qol gəzmək. (1. qolların ölçmək. darqaşayıdlıq edmək. 1. qaraqol dolaşmaq. 1. suçlu olubda qolların sallaya sallaya gəzinmək)

qol ilə bilək arasında olan büküyün bayır bölümü. (dirsək)

qol qanad vermək. (gəlişdirmək)

qol qanadı qırılmaq. (ümidin itirib çökmək)

qol qanat gərmək. (nərsəni qorumağa can atmaq)

qol qanat. (qol budaq). -**qol qanat** açmaq.

qol paça sıvamaq. (bir işə girişmək)

qolaçan edmək. (çevrədə olub bitəni araşdırmaq)

qolay axsa. (zəhmət olmasa. bizəhmət).

qolay axsın. (xoş keçsin)

qolay ələkeçirmək. (fürsət tapmaq).

qolay gələ. (yorulmayasız).

qolay gələ. (yorulmayasız).

qolay kişi. (simpatik. iyi xuylu).

qolay qırılan gəvrək qabıqlı badam. (qarqadələn. fırıx badam)

qolay qolay. (dinc dinc. sıxıntısız. çətinsizlik. gücünsüz. gücənsiz).

qolay olsun. (iyi gəlsin. yarasın. arımasın. yorulmasın. yorulmuyasan. yorulmayasız).

qolay tapmaq. (fürsət tapmaq).

qolay tapsan. (şərait cür olsa)

qolay tutan. (qolayçı. umursamıyan. önəm verməz. səhlənkar).

qolay tutun. (rahat olun)

qolay yaşamaq. (iyi çağlanmaq dinc sürmək).

qolayı var. (yolu var. çarası var)

qolayın bulmaq. (bir imkan, fürsət, açığlıq, yol tapmaq).

qolayına gəlmək. (daha qolay görmək)

qolayına gəlmək. (dincsinmək. uyqun görmək)

qolayını tapmaq. (yolunu bulmaq. (işdə).

qoldan qolay vermək. (əldən qolay çıxartmaq).

qolsuz gəbə. (kəpənək).

qoltuq baylıqlar. (qıraxda qalan devlətlər).

qoltuq çıxmaq. (dayaq durmaq)

qoltuqları qabarmaq. (şişinmək)

qolu uzun. (sözü keçən)

qonağada qurban olum, gəldiyi yollarada!

qonu qonşu. (qonşlar. yaxında oturanlar)

qor tökən. (cılğım saçan)

qorxu duvarı yıxılsın.

qoruq aşmaq (təcavüz edmək. hörücün aşmaq)

qorunaqlı yer. (gərmən. qalğan. qorunaq. qoruqan. qurqan. dulda. duvar. qırman. sığınaq. tabya. istihkam).

qoşgül. (cütgül. iki bucaq).

qoşunu sağ qolu. (biranqar).

qoşunu sol qolu. (civanqar)

qov qvolamaq. (dədikodu yapmaq)

qoyduğun yerdə otluyur. (heç bir gəlişimi yoxdur)

qoynunda ilan bəsləmək. (dosd. uşaq)

qoyu qırmızı dallı, çiyələyə oxşar yemişli, qışın yapraqları tökülməyən ağac çeşiti. (qaramış. qarayemiş).

qoyu sarı at. (kürən).

qoyu toz, kül rəngi.( duman boyalı.)

qoyu vermək. (fürsət, olanaq, götrü vermək)

qoyun kimi. (1. budala. huşsuz. 1. baş aşağı. 1. güdücüsüz yaşayamayan)

qoyun quzu. (mal davar)

qoyunda sığırda çatal dırnağ. (bağanaq).

qoyunun quyruğuna yapışan qığ. (gal.)

qoz açmaq. (qoz qırmaq. fal açmaq, yormaq).

qoz aparan. (utan. ən yüksək sayı alan)

qoz börk. (yeni doğan bəbək üçün düzənlənən, şöləndən oynanan bir oyun).

qoz dirək. (cəviz ağacı).

qoz kölgəsi. (qoyu, qara kölgə).

qoz qabığına girmək. (qorxudan qaçıb özüne bir sığınacaq tapmaq, qorxudan qaçıb gizlenmek).

qoz qabığına girmək. (sıçan yuvasına girmək. dəli dəli qaçıb saxlanmaq. çox qorxmaq).

qoz qabığına salmaq (soxmaq). (çox sıxışdırmaq, çıxılmaz duruma salmaq).

qoz qabına qoymaq. (bərk sıxmaq).-bu pis işləri görənləri **qoz qabığına qoyarlar. -**devlə elin **qoz qabığına qoydu.**

qoz qablamaq. (qozları yığmaq. düzənə soxmaq. kontrol altına almaq. göz açtırmamaq).

qoz qırmaq. (varın, çıxarın göstərmək).-görək nə **qoz qırır**.

qoz qırmaq. (yaramaz iş görmək, işləmək)

qoz qırmaq.(yanlış, suç, xəta yapmaq).

qoz qoz oynamaq. (bəsəbəsləşmək. dikbaşlıq etmek.)

qoz paylaşmaq. (1.uzlaşmaq. uylaşmaq. yollaşmaq. quraşmaq. saziş edmək. -savaşların buraxıb, **qozların paylaşırlar.**1. güclə həqqini əldə edmək.-dur bir, mən onla **qozumu palaşıram**, səndə görərsin)

qoz paylaşmaq. (imtiyaz verməklə bir işi açmaq, aşmaq)

qoz tiş. (süt dişi.)

qoz tökən. (zola). (˂ zollamaq)

qoz üstünə qoz qoymaq. (dərdini daha da artırmaq, işini daha da çətinləşdirmək).

qozu bağlı. (falı bağlı.)

qozuğ edmək. (həvəs edmək).

qozun qabığından ayrılma, soyunma çağı. (kağal. kaval).

qöz atmaq. (qözətilmək. göz edilmək. müntəzir olmaq.)

qözə gəlmək. (sağınmaq. görünmək.)

qözəl qız. (dərkən).

qözəl qözəl. (olay olay. qolay qolay. dinəş dinəş. rahat rahat. bir sıxıtıya uğramadan).-**gözəl gözəl** oynarkən, nə oldusa, bidənbirə yıxıldı.

qözəlxatın. (nərgiz çiçəyi).

qözü bağlılıq. (yalvı. yalıv. yalva. yada. büyü. cadu. sehir.)

qözü qıymaq. (bir işi yapmaq üçün kəndinə güvənmək).

qözü sulu. (çəvşənğ.qözü hər zaman axan kişi)

quba qaz. (qu. su quşu.

qul haqları.( insan həqləri).

qul oğlu.( ocaqçı. qonazad. xanəzad)

qul üləşi.( qul böləşi. əşit yapılan bölüş).

qul yapılı.( kişi, insan töküşlü, törəli nərsə)

qul yiyələnmək.(qullanmaq. bəylənmək. zənginləşmək.)

qulağ burma. (qulağ bükmə. uyarı)

qulağa girən. (quyruğu haçalı bir kiçik böcək)

qulağı dəlik. (çevrədə olub bitəni tez öğrənəbilən)

qulağı doldurmaq. (1.öncədən birinə bir qonuda nərsələr öğrətmək.1. öncədən birini kimsəyə qarşı, yalan doğru söözlərlə quşqutmaq)

qulağı dolqun. (qulaqdan dolu beyindən boş)

qulağı kirişdə olmaq. (qulağı zildə olmaq. qulağı tetikdə olmaq)

qulağı qırıq. (səs eşitməkdən qırıq. kar)

qulağı tetikdə olmaq. (qulağı kirişdə olmaq. qulağı zildə olmaq.)

qulağı tüklü. (qafası qalın. qalın qafa. kəfirbaşlı)

qulağı zildə olmaq. (qulağı kirişdə olmaq. qulağı tetikdə olmaq)

qulağına çalınmaq. (qulağına dəğmək. duymaq)

qulağına gedmək. (duymaq)

qulağına girmək. (beyninə batmaq)

qulağına girmək. (özənlə dinləyib anlamaq)

qulağının üstünə düşmək. (dinləmək istəməmək)

qulağıva sox. (yaxcı dinlə)

qulağkəs. (səs eşitməkdən qıran).

qulaq duymasın, göz görməsin, burdan uzaq, sizdən qıraq. (iyi dilək. qada qoğma).

qulaq eşidəni göz görməsin. (bizdən uzaq olsun. başdan ıraq olsun).

qulaq kəsilmək. (böyük özənlə dinləməyə çalışmaq)

qulaq qabartmaq. (bəllətmədən qulaq yatırtmaq)

qulaq qonağı olmaq. (qulaq asmadan eşitmək)

qulaq tutmaq. (eşitməyə çalışmaq)

qulaq ver. (dinlə)

qulaq, burun gəmirciyi. (qıqırdağı.)

qulaqdan dolma. (eşidərək edinmək, öğrənmək)

qulaqdan qulağa. (ağızdan ağıza)

qulaqdan qulağa. (birbirinə deyərək)

qulaqları çınlasın. (qulağına xəbər olsun, eşidsin)

qulaqlı börk. (qulaqları qapatan börk)

qulam. (təkin. tapın. bəndə. əbd).

qulduquz. (nökəriz.bərdəz).

qulplu su qabı. (cərə)

quluz.( təkiniz. bəndəniz).

qum kimi. (çox bol)

qumar əlindən kül oldu. (çürüdü. heç oldu. ayaqdan düşdü)

qunçiqar: bacoğlu. dayoğlu. (pəs bu deməklə: hunqar: hunoğlu.bulqar: volqaoğlu).

qundaq qoymaq. (**qundaq**: köhnə. əsgimiş parçaya qoyulmuş ad). (1.yanqın çıxarmaq üçün yağlı cında soxmaq. 1. ara pozmaq).

qundaqdaki bəbə. (sömələk).

qur yapmaq. (ilişgi qurmaq)

qurd quş. (böcək möcək)

qurdların tökmək. (könlündə qalan duyğuların açıqlamaq. içindəki kin öclərin dışartmaq)

qursaqsız. (1. dözümsüz. 1. söz götürməz. götü olmayan)

qurşun tökmək. (xəstədən pis gözləri uzaqlatmaq üçün, əritilmiş qurşunu bir qab suya tökmək)

qurşuna düzmək. (qurşun yağmuruna tutmaq. tirbaran edmək)

quru çöl. (qirlan)

quru əkmək. (qatıqsın, yavam əkmək)

quru gül bağlısı.( quru bir dəsdə gül.)

quru xəzəl. (xişəvə). (quru yapraqlardan, çalı çırpıdan oluşan yığın )

quru kişi. (**quru**: nərsəni, kimsəni tanıdan iz, im, nişanlarından ayrılmış durumu). (sınırsız kişi ölkəsindən, dilindən, inancından savılmış insan.).

quru qalabalıq. (yararsız topluluq)

quru sıxı. (boş tüfəklə qorxutmaq)

quru söz. (yalan)

qurum satmaq. (böyüklənmək)

quş avlamaq üçün kullanılan lastiklərdə (sapan) içinə daş qonulan dəri bölüm. (çarpana (gön)

quş beyin. (huşsuz)

quş kimi uçub gedmək. (qısa sürə gözdə qalmaq). (qısa xəstəlikdən ölmək)

quş kimi. (çox yüngül. çox yeyin)

quş qurdaq. (qurd qurcaq. qurd quş. böcək möcək. cücü mücü. vırım xırda asalaq canlılar)

quş uçmaz, kərvan keçməz. (ıssız, sapa, qıraq yer)

quş vuran. (rezindaşı. rezinlə atılan daş. quş tüfəngi).

quşağı açıq. (qismətli. baxlı)

quşağı açılmaq. (qisməti, baxdi açılmaq. elçi çıxmaq)

quşağın bəkləmək. (qismətin, bəxdin güdmək)

quşatan ox. (haça oxu. sindiqayış. qayçıqeyiş)

quşatan. (çəkuzat. əl oxu).

quşbaşı qar. (iri ləpəli qar).

quşə daşı. (yapıların küncündə işlənən daş).

qutqay olub oynab gülün. (xoş olub oynayıb gülün). (**qutqay** xoş. şad)

qutlu ayağ. (xoş qədəm).

quy yer. (kölgə yer. quzey)

quyruğuna basmaq. (qışqırtmaq. təhrik edmək)

quyruq qoşmaq. (qıp qoymaq)

quyruqlu yalan. (böyük yalan)

quytu yer. (yan, ısız yer)

quz dağ. (quzey dağ.)

quzeybatıdan əsən, gənəlliklə soğuq, gahdan fırtınalı, yağmır qar gətirən yel. (qara yel. (# kəşişləmə: güneydoğudan əsən yel).

quzu kimi. (uysal. baş aşağı. yumşaq. yavaş)

quzu quzu. (qarşıt durmadan)

**qüvənlik güvənlik.** təhlükəsizlik

lala pitik. (çatra patra).-ingilizcəni **çala patra** qonuşur.

ləkə sürmək. (qara yaxmaq)

ləpə ləpə yağan qar. (çapalaq. yapalaq. iri qar dənəsi. quş başı qar)

ləpə ləpə. (çapalaq. yapalaq). -ləpə ləpə yağan qar: iri qar dənəsi.

ləşi qalmaq. (öləşi, cəndəyi qalmaq. ölükü, ölüsü düşmək. çox yorqun düşmək)

loğaza qoymaq. (ələ salmaq)

mal davar. (mal qara. qoyun quzu).

mal davar. (mal qara. var deölət)

mal qulu.( heyvanlara baxan ırqat. kölə. ).

malqara, yük heyvanlarının dırnağnın içi karvalıb, kovalmaq, oyulmaq. (çürümək. qarıncalanmaq.)

malqaranın çivi tutmayan çürümüş dırnağı. (qarıncalıdırnağ).

maral maral inəyim, qarnı xaral inəyim, su içməz, ot otlamaz, çəpər yaran inəyim. **(tapmaca). (ilan**)

mat qalmaq. (bayınmaq. heyran qalmaq)

merhemetli şefeqetli, kibar davranmaq. (ərik törük davranmaq)

meydan oxumaq. (at oynadmaq)

meydan sulayan. (alan qızışdıran)

məhdi kudək. (çiçəklik. uşağ baxcası. çağbağa. çağabağ)

məndən yana. (məndən ötür)

mənə nə. (nəyimə ki. umruma deyil. nə dərdimə.)

mərmərdaş. (qaymaqdaş)

mıx tövlə. (qazıq)

minək daşı. (pilləkan, qapı yanlarında, heyvana minmədə basamaq yerini tutmaq üzrə qoyulmuş daş).

mutlu yıllar, mırtlı günlər! (**alqış**).

nal tökən. (daşlıq yer)

narıngöz. (incə ələk).

nazdan, qızqınlıqdan göz ucu ilə süzdürərək sezmək, baxmaq. (göz axızmaq)

neçün bu gəriş. (bu savaş nəyə)

nə cür olsa. (hər halda. hər durumda. hər sıyağda)

nə dərdimə. (mənə nə.nəyimə ki. umruma deyil)

nə gözəl ki. (yaxcı ki. iyi ki).

nə gözəl ki.( yaxşıdır ki.)

nə gözəl!. (tubba. afərin).

nə gözəl. (olası kimi. onası) (onğusun, doğrusun istəmiş tək). (maşşalah. maşalah). -onası nə böyümüş.

nə gözəl. (yaraydı).

nə gözəl:(xariqa. fovquladə).

nə qələmdəndir. (nə çeşitdəndir: nə türdəndir: nə cinsdəndir)

nə qolay. (nə yaxın).

nə örüdə. (nə sahədə).

nəm nüm edmək. (kəm küm edmək. bir qonuya, soruya açığ aydın yanıt verməmək)

nərsə üstündə göz qalmaq, olmaq. (maraq, çəki, özən, diqqət oyandıran nərsə).-hammının **gözü** **onun** **üstündə** **qaldı**.-bütün **gözlər** bu iyidin davranışının **üstündəydi**.

nərsələri, yoxlayıb gözdən keçirmək üçün gəzib dolaşmaq. (qolaçanlamaq).

nərsəni gözü görməz olmaq. (artıq ona dəğər verməmək).

nərsiyə göz olub güdən. (çoban. gözən. qozan).

nərsiyə ısınmaq. (bir nədən istilik, çəkim, istək almaq)

nəyimə ki. (mənə nə. umruma deyil. nə dərdimə.)

niyə vurusan. (niyə içisən)

növüdlü salam. (yaltaq salamı)

nuş gəlmək. (yapışmaq. ürəyicə olmaq)

nuş olsun. (yağ bal olsun)

o biri ayrıqda. (ələlxusus o biri)

o gözlərdən, üzüntü oldu payım. (**üzüntü**: həsrət).

o gün bu gün. (o gündən bəri). - **o gün bu gün** oldu görmədim. - **o gün bu gün** gemədim

o ki var. (kəsinliklə). - **o ki var** görürsüz, söz eşitmir. - **o ki var** savaş göz önündədi. - **o ki var**, qonşuluğumuz danılmaz.

o qala. (o yana). (**qala**: yana). -o **qala** gedmə

obalar nə dər. (başkaları nə söylər)

ocacığı yanası. (uzun yaşayası). (**yarqış**)

ocağı batmayası. (uzun yaşayası). (**yarqış**)

ocağın külün çəkib çıxaran.( külçək. qaqıntı.)

ocağına bayquş. (evi dağılası)

ocağına düşmək. (uğruna, baxtına, şansına çıxmaq)

ocaqda, təndirdə külü eşələməkdə, çəkməkdə işlənən uzun çəmçə, şiş.( eysirin. eysərən. eysirən. ərsin).

ocaqdan ıraq. (evlərdən uzaq olsun)

ocaqdan kül çəkməyə yarar kəpçə.(əğsirən. əysirən.)

od qırnası. (yaramaz qoduq)

od qulağı. (ocağ güdücü)

od, köz kürəyi, belçəsi. (kəpçə. kömçə. çömçə.

od, köz, nərsəni qarışdırma qoluğu, aracı. (bulcar).

odqulağ. (atəşpərəst).

odlu ısıq. (qızıqlıq. pasyon. iştiyaq. coşqu. coğuş. alış. tovuş)

odlu yaraqların üstündə olan, amaclama (nişanlama) üçün göz, baca. (gəz (< **kər**: kəs).

odu, közü eşləmək ağacı. (kösəv)

odun altına, üstünə qoyulan daş, ayrıq, dəmir. (qızqavar. qısqavar. qasqavar).

odun qafalı. (heç anlamaz)

odunun kəsəndə qıraa saçılan parçacıqlar. (qamqa. qamqı)

oğuq döğük. (oğşaq döğşək. əğşək dəvşək)

oğul balı. (körpə arının yetirdiyi ağ bal).

oxxəh oxxəh. (bəh bəh bəh)

oxluğu qırıq. (ipi qırıq. utanmaz. hücbsüz. məhcub olmayan)

oxu dükə çalmaq. (xala vurmaq)

oxun quş. (ötən quş)

oxuyan eşidən. (okan ukan)

oxuyan gözlərə sağlıq. (**alqış**)

oxuyucu gəzmək. (bir törənə, yığvaya toya çağırmağa çıxmaq.)

okkalı çay. (rəhli böyük bardaqlı çay)

okkalı qəhfə. (tüd böyük fincanlı qəhfə)

ol qatı. (o qədər). -bal kərəsi yemiş kimi, **ol qatı** sevindikki.

ola bilir. (olaki. olsunki. bəlkə. möhtəmələn. )

olan olub, orba dolub. (iş işdən keçib)

olanaq vermək (qoyu vermək.fürsət, götrü vermək)

olay çıxarmaq. (oyun çıxarmaq)

oldubitdiyə gətirmə. (işə doğru düzgün bax)

olur bulunca qaçdı. (bayır, açıqlıq, imkan, fürsət tapınca qaçdı. (**olur**: imkan)

olur olmaz. (yaxcı pis. hər gələ). -**olur olmaz** danışma.

oluruna bırakılmaq. (yapılabildiğinə yetinmək)

oluruna ötürmək. (götrüyə bıraxmaq. şansa, oluruna ötürmək)

ona daş çıxarmalısan. (ona qarşı güclü olmalısan)

ona tuş. (ona tay).

onay sağlamaq. (icazə almaq).

ondan geri. (ondan sonra)

oniki qala. (təbriz oniki qalalı olubdur. söz ara (oniki qala) təbrizə deyilib)

onlardan çox yola vermişik ki. (öylələrində o qədər başımıza gəlib ki)

onur duymaq. (könənmək. iftixar edmək)

onur verdiz. (iftixar verdiz. şərəf verdiz)

onur, şərəf vermək. (onurlatmaq. onurlandırmaq. onur qazandırmaq. təşrif (götürmək, gətirmək, aparmaq))

orası bir qoltuqdur. (yan yerdir).

orsa porsa vuran. (necəlik neçəlik sormadan, ağına bozuna baxmadan tutduğun qoparan, yetdiyin çırpan. savsaqlayan)

orta güz. (əkin ayı)

orta malı. (hamı üçün olan mal)

ortada bıraxmaq. (arada bıraxmaq. başı boş bıraxmaq)

orun qazanmaq. (yer tutmaq).

ossuruğı qov yandırır (odlu danışan hakda odu alışdırmaq üçün yağlı cır-cında).

ot daşı. (ota dayanır (dəvam gətirir) süngər daş çeşiti).

otaşı. (otdaşı. üzərində yosun bitən daş).

otdaşı. (otaşı. üzərində yosun bitən daş).

otlağında qal. (pis anlamda). (ölçündən çıxma)

otuğ **olmaq. (mərhəm,** dərman,yaxuq **olmaq).**

otuz iki qalalı. (otuz iki qapılı. hər diş bir qapı)

ov tutmayan evçil qəcələ, atmaca. (qaçağan).

ov yeri. (ovlaq. avlaq. qamırqa).

ovnaq köz qarnaşıqlı kül.( qor).

ovun tasında. (ovun izində)

oynaq ışıq. (titrək ışıq). (**oynaq**: titrəşik. titrək. sallaq. sandıraq. səndələk).

oynaq ulduz. (göz vuran ulduz). (**oynaq**: titrəşik. titrək. sallaq. sandıraq. səndələk).

oynamaq üçün əldə sıxdırılb top yapdıqları bir avuc qar. (qartopu. qargüləsi)

oynum xoş. (oynamıyorum, oyundan çıxdım)

oyun çıxarmaq. (olay çıxarmaq)

oyun götürməmək. (şaka götürməmək)

oyun pozan. (qızarçı. mızı. cığal)

oyun pozanlıq yapmaq. (cıllamaq. yan çizmək).

ödəvin ödəyən. (borcun verən. vəzifəsi qılan)

ödün vermək. (qarşı yanın uğruna kimi üstülüklərdən vaz keçmək)

ögey ana. (analıq. nənəlik)

öğündürücü böyük yalan. (atış).

ölçüsüz ölçülər. (qıyratsız qıratlar). (ölçüsüz tapdağlar. ğeyri müdəbbiranə tədbirlər).

ölgün dən. (islanmış az pişmiş dən). (**öl, höl**: şeh)

ölkə gözəli. (mələkə. kıralicə).

ölkənin gözləri. (ölkənin sınırların)

ön arxa. (dal qabaq).

ön ayaq edmək. (birisin bir işə başlamasın sağlamaq)

ön ayaq olmaq. (bir işi başlayan)

öndə gəlmək. (başda gəlmək. ön sırada yer almaq)

önər önərdən önər. (baş başdan üstün)

önləm qalmadı. (yol, tədbir yox artıq)

önüm güdmək. (**önüm**: yarar).-nə **önüm** güdürdün, nə önüvə çıxdı.

önüm güdmək. (yarar güdmək

önüm verməz. (kar kəsməz. fayda verməz.).

örtüsüz. ağacsız, otsuz. çöl bərə. (kallıq).

örü kişisi. (sahə adamı).

ötə bəri. (1. hələ hülə. çərəz. ondan bundan. 1. qıvır zıvır)

ötədən bəri. (əsgidən bəri)

ötəki evrən. (öbür dünya)

ötən qala. (keçmişdə).

ötəyə bəriyə. (o yana bu yana)

ötgül quşların adı. (ötlük)

ötnüyə keçmək. (tarixdə qalmaq)

ötnüyə qarışmaq. (keçmişdə qalmaq. unudulmaq)

öylə gəlmək. (öylə sanmaq)

öz qalaz kimi. (öz eviz kimi.)

öz özün yemək. (özün əmmək. )

özən göstərmək. (çaba maraqla)

özənə bəzənə. (özən uciylə, maraqla)

özəyim yanır. (içim yanır)

özüm ölüm. (özüm haqqı. nənən qurban. canım üçün)

özün o yerə qoymur. (elə bil onunla değilim)

özün yıtmaq, cırmaq. (var gücüylə bir işi bitirməyə çalışmaq)

özündən keçmək. (özündən çıxmaq. coşqunmaq)

özünü qapdırmaq. (1. nərsiyə dalıb gedmək. özün həsr eləmək. 1.nərsənin etgisində bulunmaq)

özünü salmaq. (özünə parasız yer eləmək. –bir kişi qonağımıdı yoldaşıda **özün saldı** ora)

özüvü hara qoyursan belə. (kəndivi kim sanırsan ba)

paxır bağı. (paxır pası). (**paxır**: mis)

paxır para. (manğur. manqır).

**palçıq basmaq. (palçıq ayaqlamaq)**

papaqsız qalmaq. (bir olayda itirmək)

**para kəsdirmək. (para vurmaq)**

paramparça. (diltik diltik. didik didik).

patacını ayırmaq. (bacaqlarını açmaq, ayırmaq)

patlaq gözlü. (çıltırgöz.)

peşəkar. (uzman).

pəkməz (doşab) qarıştırılmış qar. (qarlıq).

pir qulağı. (pir güdücü. pir müridi)

pis qoxulu gül çeşiti.( osduraq çiçəyi)..

pis pisdə gülür. (uyanmırda gülür)

pis yola düşək. (xoş olmuyan işlərə soxulmaq)

pis, yaman, uğursuz, qısqancılı baxışa uğramaq. (kötü duyqular anlatan baxış). (göz dəğmək).

pısqa daş. (püsgə daş. fısqı daş). (çınğıl. sınqıl. çanğıl. sanqıl).

pişginliyə vurmaq. (bir saymazlığı saymazlıqdan gəlmək)

pişik yolu. (yanbaca)

pitik putuq. (bitik butuq: kağaz qələm. dəfdər qələm)

pitiyə uydurmaq. (pitikdə olmayıb ondan sonuclandırmaq, ona yapışdırmaq)

pitiyin əlinə vermək. (işdən çıxarmaq. qoğmaq)

pox tamah. (ac göz. həris)

pozuq çürük. (əzik üzük).

**pul basdırmaq. (para vurmaq)**

**pul çalmaq. (para vurmaq)**

pul göz. (ac göz. paradan başqa gözünə bir nə girməyən.)

pul qırağında olan dişlər:. (dantel. dişdil. deşdil)

pul qulağı. (pul güdücü.pulaki)

pul pul olmaq. (boyanın, nərsənin qabığı pul pul olub tökülmək)

pul yatırtmaq**. (yatırım yapmaq**. sərmaya qoymaq. -biz oranı yatırım yapmaq üçün aldıq.

pullu əyyaş. (səfeh. havayi. qapsalaq. kavsalaq)

püncün caymasın önləmək üçün, qoluna salınar. (xar. qoruyucu. gilgic).

püsgə daş. (pısqa daş. fısqı daş). (çınğıl. sınqıl. çanğıl. sanqıl).

rezindaşı. (quş vuran:. rezinlə atılan daş. quş tüfəngi).

rezindaşı. (rezinlə atılan daş. quş tüfəngi. quşvuran. quşatan. haça oxu. sindiqayış. qayçıqeyiş).

saçaq yapmaq (süfrə sərmək).

saçıt daşı. (kürəkdaş. qayağandaş. lovhə daşı).

sağ sol. (yan yön. oyan bu yan). -**sağ soluna** baxıb yürüdü

sağır soğur. (kar kor).

sağqul.( əməli salih bəndə.)

sağlıca qal. (qal salcalan. qal sağcalan. sağol. xoşca qal.)

saqqalıma soğan doğrama. (başını bulama, tovlama)

salxım biçimli, ağacların üzərində bitən bitgi, yeyilən ağlı allı, qırmızı tuxumları. (qarağan biçiği).

saman altdan gedən su kimi. (ço sinsicə gizlicə oyun aparan)

sarı ala rəngli at. (kürən).

sarı doru arasındaqı at. (kürən).

sarı güllü bəzək bitgisi.( günəştopu.)

sarı güllü bitgi.( gəlinyemişi. papatya.)

sarımtıraq, ağ kirəcdaşı. (dənizköpüyü).

sarıyağdan tük çəkər kimi. (çox qolayca işin yapmaq)

sav gəmirmək. (bir sözü boş boşuna demək. degən sözü deyiminə çevirmək)

say şayın. (sayın şayın.yaxcı gözəl)

sayqıdəğər. (ulu. xatırı sayılır).

sevgi gözə kül eylər. (sevən nəyi görər)

sevikdən olalı!. könlü qalalı!. **(qarqış**)

səbəti səyrək. (başdan qıt)

səhər yeməyi. (ağızalma. sübhanə).

səksən səkkiz caynaqlı. (qaratikan)

sən yerindən təprənincə, dağ daş dilə gələr. (çox yavaş davranan, işlərə geçikən kimsəyə deyilir).

səpilən incə qar yağmır. (səpgən).

səpilən incə qar yağmır. (səpgən.)

sərbəst olmayan.(qatıv. kölə. bağlı. )

**sərin durmaq. (səbir çəkmək.** kötülüklərə, sıxıntılara, üzücü olaylara qarşı təpki göstərməmək)

sərt qabıqlı yemişlər. (qonaz).

səs küy qalabalığı. (çanqama)

sıcaq əllər. (isti əllər).

sıcaqqanlı. (issiqanlı. qavımsaq. sevimli. cana yaxın. (# qovımsaq).

siça qaç pişiyə tut deməmək. (aranı qızışdırmamaq)

sığır gözü. (papadiyənin iri, sarı çeşiti.)

sığırcıq böyüklüyündə, qara düz qaqalı, ayağı qırmızı olan quş. (qarayaz.)

sığırsinəği. (soğur çiban).

sıx yağıb hər yanı qapsayan qar. (təpi. tipi).

sıx, güdə tikə. (tingə).

sıxışdırılmış, yuvarlaq, topar qar. (qartopu. qartop. qartoqu. qartoq).

sıxsa daşı suyu çıxar. (çox güclü olana deyilir)

siqar altı.(küllük)

siqar kötüyü. (körəz)

simir simir yağmaq. (yağmurun yavaş yavaş yağması)

sin, gömüt, qəbir daşı. (qapaqlıq. qabaqlıq. qapaq daşı).

sinək daşı. (qəbir daşı: sinəki. sinəyin)

sınırlı sarımlı. (qısıtlı qısırlı)

sıntaş. (gömük, qəbir daşı. balbal)

sıralı quralı. (müsəffəf mütəşəggil. münəzzəm təşgilatlı).

sırama ha!. (bəddəmə ha. yamama ha)

sıraz dağlar. (sıra dağlar. silsilə dağlar. sıra vermiş, səf çəkib uzanan dağlar).

sırıq çəkmək. (dədəsin yandırmaq)

sırtdan özəngə ağışdı. (yamacdan dərəyə endi)

soğan daş. (qıyağan daş. mərmər daşların sürtməkdə, soğanlamada işlənən daş).

soğru girmək. (soxulub girmək).

soğuqluq qatmacı. (yoğurtlu səmiz otu yeməği)

soğur çiban. (sığırsinəği).

soğur içəy. (kor bağırsağ. korunc. apandis)

soğur içigi. (kor bağırsaq).

soğur ırısqı. (çalışmadan qazanılan para).

soğur sağır, çolağ lal. (kor kar, şil lal).

soğur sağır, çolağ lal. (kor kar, şil lal). (**soğur**: kor)

soğur sağır, çolağ lal. (kor kar, şil lal.

soğur sağur savul. (kor kar rədd ol).

soğur satuv. (topdan satın almaq).

soğur sıçan. (göstəbək).

soğur tükümçək. (kor düğüm)

soğur yox. (cəvab yox).

soxur göz. (kor göz).

soluq darlığı. (nəfəs daralmağı)

soluq içik. (qərihəsiz. təbsiz. zovqsız)

son yaz. (güz)

sona tellim.

sonav. (sonöy. sonev. son duraq. sin. qəbir)

sonbahar. (payız. {dərim ay. (# əkim ay)}.

sonun gözləmək. (işin sonucuna baxmaq)

sonyaz. (sonaz. payız).

sova gül.( iki günlük gül. (**sova**: dayanıqlı, duramlı, sürəmli olmayan nərsə).

soyğarışlar alıq. (dularız qəbul olsun)

soyğasi batasıca. (soyu sopu batasıca)

söküm gecəsi. (girdək gecəsi)

sövüklü göz. (sızık. zırzır. yerli yersiz ağlayan. yaşlı göz).

söz açmaq. (bir qonuda danışılmağa başlamaq)

söz al veri. (fikir təbadülü)

söz baylıq. (söz xəzinəsi).

söz daşıyan. (söz aparıb gətirən. sözçü)

söz əri. (1.iyi danışan. natiq. 1. sözün tutan. sözündə duran)

söz olmaq. (söz çıxmaq. dediqodu olmaq)

söz sözü açar. (söz sözü. gətirər)

söz sühbət. (söz sav). – onla mənin **söz savım** tutmaz.

söz tutmaq. (söz dinləmək)

söz yetişdirən. (hazir cavab)

sözdə qalmaq. (işə bağlanmamaq, uyqulanmamaq, keçməmək)

sözdən anlamaq. (söz dinləyən, başlı olmaq)

sözdən anlamaq. (sözdən almaq, tutmaq)

sözü nərsiyə gətirmək. (sözü nərsiyə çəkmək)

sözü yabana atmaq. (boş vermək. dinləməmək)

sözü yabana. (boş ver. unut. dinləmə)

sözü yox. (iyi. kəsirsiz)

sözüm burdakılardan uzaq. (sözüm sizləri tutmur)

sözümün canı. (əzəti buki)

sözün gəvmək. (sözün çeğnəyib, düşünüb demək)

sözündə durmaq. (sözünü tutmaq)

sözünü bilmək. (bilincli, tutarlı olmaq)

sözüzə bal. (sözüzə şəkər. sözüz şəkərlə). (söz olan birinin sayqıyla sözün kəsəndə deyilir)

su çıxan yer, göz. (qaragöz).

su daşı. (biləyi daş. bilöv daşı. sulama, ititmə daşı).

su enmək. (gözə kəsəl keçmək).

su içində qalmaq. (1. cimcilaq (cumculaq) olmaq. islanmaq. 1. çox tərləmək)

su kimi axmaq. (çox iti tükənmək, qutulmaq, keçmək). –yaşam **su kimi axır**. –para dayanmır **su kimi axır**

su kimi. (1.çox qolay. –**su kimi** qalxıb endi. 1.çox boş, şol. çox duru. -**su kimi** yemək. 1. çox duru, açıq, aydın. –**su kimi** şüşə)

su qoyuvermək. (verdiyi sözü heçə saymaq)

su tökmək. (işəmək). –uşaq yerinə **su tökür**

sucuğun, yemiş qabıqlarının (miyanpurun) içinə doldurulan tut unu, qoz badam içi qarışığı. (dalğan)

suç işləmək. (günah edmək)

suçlu olubda üzünə girmək. (qabağa vermək. qabaqdan gələnlik eləmək)

suçluda güclüdə olan. (sıtdaşər).

suçun boşaltqıl. (günahından keç)

sudan çıxmış balığa dönmək. (şaşırıb nə yapacağın bilməmək)

sulu dərədən susuz gətirmək. (çox kopoyoğlu biri)

sulu göz. (gözü sulu. hər nəyə göz yaşı axan)

sulu gözlü. (suvqöz.)

sulu qar. (çalaqar. alaqar).

sulu qar. (çalaqar. alaqar).

sulu səpgən. (qar yağmur qarışığı yağış)

sulu səpgən. (qarla ilə qarışq yağmur. sulu qar. yarı ərimiş yağan qar).

sulu səpgən. (qarla qarışq yağmur. sulu qar. yarı ərimiş yağan qar).

sulu sözlər. (yumşaq sözlər. lətif sözlər).

sulugöz. (yılavuq. yığlavuq. ağlağan.)

suluğ günlər. (gözəl günlər. xoş günlər).

suluğ sılığ. (suluğ ıslığ. gözəl sıcaq).

suluğluq sılığlıq. (suluğluq ıslılıq. gözəllik sıcaqlıq).

sus payı. (həqqi sikut)

suspus olmaq. (cınqırın çıxaramamaq)

susu üstündə. (ağlı başında)

suv yaxa. (ırmaq qırağı).

suya düşmək. (suya, heçə gedəmək). –həp işləri **suya düşdü.**

suyu axan göz. (sumarıq. yaşlı göz.)

suyu axıb, göz oyuğu sökük, boş qalmış görməz göz. (soqur < suyqur. sökür. korqu.)

suzanbağı**. (**qalabağ. nilufər).

süklüm büklüm. (qorxub çəkinərək. utanıb sıxılaraq)

süngər daşı. (çox yüngül daş. puka daş.

süngüsü düşük. (kefi pozuq)

süpəng (süpəh) daşı, topu. (qazuq. qazıq). (> zağuq (fars). qopuq. (> ğabuq (fars)). qalmuq. qalmıq. qaluq. qalıq. (> ğaluq (fars)). güllə (> qelulə (fars)).

sürək avı: qoca av. (avçı topluluğuyla, ovı qurşataraq yapılan ov).

sürəksiz yaşam. (qalımsız yaşam. fani dünya.)

**sürəsi gəlmək (yetmək). (**1. ömrü sona ərmək, ölmək. 1. süresi dolmaq, ödəmə zamanı gəlmək).

sürgün avı. (urğun avı. atlılarla avı qoğub sıxışdırıb izləmək. qaçırıb ortaya quşatırkən vurulan av)

sürgüt yapmaq. (dayanmadan sürəkli qılmaq)

sürməli göt.

sürülmüş tarladaki kəsəkləri əzmək üçün kullanılan tarım aləti. (**goplı**)

sürüm sürüm sürünəsi. (**qarqış**)

sürüncəmədə qalmaq. (sonuclanamamaq)

sürüncəməyə düşmək. (bir işi bitirəməmək)

süs bəzək aracı.( süsən.)

süs daşı. (qaqma). -altın **qaqmalı** qılınc.

süt başı. (kala. ağız).

süt qatıq. (ağartı. ləbəniyat)

süt quzusu. (1. kiçik cocuq. 1. ərköyül olub yardımsız iş görəməyən)

sütdə üz, düğüdə qazmaq

sütliman, sütülman olmaq. (ortalıq səssiz, dinc, çəkiş bəkişsiz olmaq).

süzgək daşı. (süzgü daşı: dəlikli olub, süzgəc kimi işlənilən daş.)

süzülgən göz. (bayqın, məxmur baxış.)

şaka yapmaq. (çam edmək çağalamaq)

şaşa qalmaq. (mat qalmaq).

şatır çörəkdən yeməlidi. (anasın gör qızın al)

şikar şərayiti. (avqal: tutma, avlama durumu).

şıp deyə. (birdən. bəkləməzin)

şıpsevdi. (görür görməz sevən).

şüşə tabaq, bardaq. (cinciq)

taca, börkə, nərsənin təpəsinə taxılan yelək, tük, bəzək, nərsə. (çığa. (< tax. çax).

taca, börkə, nərsənin təpəsinə taxılan yelək, tük, bəzək, nərsə. (**çığa**). **(< tax. çax)**

taxma! (boş ver. vaz keç)

tam ölçülü. (lap əndazə)

tam sağır, kar. (duvar kimi)

tam səçiləməyən, nə olduğu anlaşılamayan görüntü. (qaraltı)

tamam əyar. (dang. dəh).

tamaşa. (**tam aşa**). (çox ali. xariqa). -o gözəldir, bu biri **tamaşa**

tamı daşı. (çürük ətləri yandırmada işlənən şimik maddə).

tanımazlıqdan gəlmək. (özün tanımazlığa vurmaq )

tanrı bolunu. (tanrı qulu)

tanrı tapıl. (xuda bəndə).

tanrı yükünləri.( qulları.)

tanrının, xaqanın ən alçaq qulu.(qaratəkin. qartəkin. qarbanda. qara bəndə. xərbəndə).

tapış daşı. (təslim daşı. bir para inanclara görə, boyundan asılan kiçik bəzək daş).

tarı az vərib gəzdirməsin, çok vərib azdırmasın. (**alqış**)

tarı qazıq verməsin. (allah bəla verməsin). (**qazıq**: itgi. qada. bəla).

tarı sənə bildiğin yapsın. (**qarqış**)

tarı uğruna. (allah eşqinə. allah üçün.)

tarım alqasın (**alqasın**: qəbul edsin: təqəbbələllah)

tarım çəkmək. (tir çəkmək). –ayaq qıçım **tarım çəkir**. –sınırları **tarım tarım** çəkindi.

tarısın şaşırmaq. (avulqasın çaşırmaq). (**avulqa**: pusula. qutbnuma)

tas darağın toplamaq. (hər nəyin tələsik yığıb gedmək)

tas daraq. (pıli pırti).

tas daraqın toplamaq. (qoşu moşusun, nərsə şüyün yığıb savuşmaq).

tas kababı. (kiçik kəsilmiş ətdən yapılan kabab).

tasa çəkmək. (üzülmək. qayqılanmaq)

taşırqan gözlü. (patlaq gözlü. qulma gözlü).

tavan başına uçmaq. (dünya başına çökmək)

tavında çatmaq. (lap çağında yetmək)

tavır almaq. (tavır tutmaq. bəlli bir türdə davranmaq)

tavuqların axşamları yatmaq üçün seçdfiği yer. (pinək)

tay tüş. (birbirinə yaşda ərdəmdə bir olan)

telvizya saranı. (telvizya məkanı).

tetiği çəkmək. (çaxmağı çəkmək. od açmaq)

tetik olmaq. (ayıq olmaq. amadə olmaq)

teyi tök (çay). (teyin tök. su qatma). **(teyin**: **teyi**. xalisin).

tez canlı. (tələsən. dözümsüz)

tez əldən. (tələsik. iti. yeyin)

tez oğulan daş. (kəpir. kəvir)

təkər təkər. (qaytadan. qayta qayta. qaytalab. qayıda qayıda. dönə dönə).

təkgil. (bir bucaq).

təkin qız. (xoşgil qız).

təknə daşı. (bulaq suyunun axdığı yerin ağzına qoyulan daş təknə, çanaq).

təkyə ağası. (dingə ağa). (**təkyə**: ibadətqah)

tələsik, talaşla yan yönü yoxlamaq. (çalınmaq.)

tələsmə. (hələ dursun bir. hələ qalsın bir. ondan ön nələr var, nələr olar!).

təmbəki hələ indi yanır. (hələ iş indi başlır)

təməl daş. (çökəl.qabaltı. daban. binövrə. pey).

təməl daşı. (kök daşı)

təməl daşı. (yapıların təməlinə qoyulan iri, sağlam daş).

təpə dırnağlı çölluq, dağdaş. (qaruqlu. qarıqlı. qalıqlı)

təpə göz. (yuxarı baxan).

təpə təpə girdi. (basa basa girdi. gücü billah girdi)

təpə təpə işlətmək. (1.heç nəyi gözləmədən kullatmaq. 1. acımadan birindən aşırı iş çəkmək)

təpə təpə işlətmək. (olçü bilmədən küllanmaq)

təpə təpə yemək. (tikə tikənin üstünə aşırmaq. aman verməmək. təpmək)

təpədən aşağ gedmək. (təpçevir olmaq. başayaq olmaq. işləri kötüləşmək. )

təpədən baxmaq. (ucadan baxmaq. alçatmaq)

təpədən dırnağa süzmək. (nərsəyə incəliklə, uzun uzun baxmaq)

təpədən dırnağa. (hər yanı. başdan aşağı)

təpədən enmək. (kəllədən düşmək. gözlənmədik olay)

təpəqatlaq edmək. (təpətaqlaq edmək. durumun, dolanşığın alt edmək)

təpəqatlaq gedmək. (təpətaqlaq yuvarlanmaq. kəllə mallaq olmaq. durumu, dolanşığı alt olmaq)

təpəsində bitmək. (başı üstün kəsib istəyində dirənmək. təpəsinə, başına tiklmək)

təpəsinə çıxarmaq. (başına çıxarmaq. birinin aşırı istəklərin üstələnmək)

təpəsinə çıxmaq. (başına çıxmaq. çox əzilmək. hər istədiyin yapmağa çalışmaq)

təpəsinə minmək. (artıq istəkdə bulunmaq)

təpəsinə, başına tiklmək. (başı üstün kəsib istəyində dirənmək. təpəsində bitmək)

təpətaqlaq edmək. (başgöt edmək. alt üst edmək.)

təpətaqlaq yuvarlamaq. (başgöt olmaq. alt üst olmaq.)

təprəşmədən çıxan səs. (dəbiş).

tər basmaq. (tərə boğulmaq)

tər köynəyi. (tingə)

tər tər təpinmək. (dirənib istəmək)

tər tökmək. (ağır işləmək)

tər yönündən qalxmaq. (tərslik edmək)

tərpəncə ara. (göz qıpımı fasilə. bir dəyqə ara)

tərs düşmək. (yollanamamaq. qarşıt çıxmaq)

tərs tərs baxmaq. (üz göstərməmək. hirsli baxmaq)

tərs, əğri, düzgün olmayan. (səysiri)

tərsək oğlana daş at. (yamanın qarşıtı yamandır)

tərsi dönmək. (gicəllənmək)

tərsinə gedmək. (1.istədiyi kimi olmamaq. 1.dal dalı gedmək. 1. acığına gedmək)

tərsüz edmək. (iyi qarşılamamaq. üz göstərməmək. üz çevirmək)

təzə bal. (çiy bal).

tıxa basa. (kip kip) **-tıxa basa** doldurmaq. -**tıxa basa** yemək: çox yemək.

tikansız gül baxcası.( tam iyiliklərin, gözəlliklərin olduğu yer.)

tikmədaş. (daş heykəl. abidə daşı).

tıqıq mınqır. (yavaş yavaş)

tıqır tıqır. (düzənli. axsamadan)

tilfun soxur. (**soxur**: çalır).

tin gedər. (ruh uçar)

tingə bir. (tınqa bir. dınqa bir. təkcə bir). -beş kişiyə **dınqa bir** çörək

tingə düşmək. (dara düşmək)

tingə geyim. (dar, sıx geyim)

tingə gəlmək. (**tingə ˂˃ təngə). (**cana gəlmək. boğaza yığılmaq)

tingə gəlmiş dingə gedmiş. (subay ölmüş)

tingə mal sevən. (pulaki). (**tingə**: fəqət)

tinqə o deyil. (fəqət o deyil). - **tingə** mal sevən. pulaki. (**tingə**: fəqət)

tıp kimi. (sapsağlam)

tıpış tıpış. (zorla güclə) **-tıpış tıpış** yerimək.

tir çəkmək. (tarım çəkmək). –ayaq qıçım **tarım çəkir**. –sınırları **tarım tarım** çəkindi.

tıs yox. (səs yox)

tıslamaq. (qazın səsinin yansıtmaq.)

titiz kişi. (diqqətli. vasvası).

tox evin ac pişiyi. (acgöz. gözüdoymaz)

tox göz. (göü tox. yetinən. yetingən. qanmış.qanuq. qanıq. qane).

tox gözlü. (gözü tox. tox. güvcənq. mütməin).

tox gözlü. (qanıqlı. qənaətkar).

tox qarnına. (toxikən)

tox sözlə. (çəkilmədən. könül tutmadan, saxlamadan, saymadan.)

toxsaq yara. (toxdamış yara)

tonqaya basmaq. (.tələyə düşürmək. aldatmaq)

top ağzı. (amac)

top yekun (hamısı olaraq)

topa tutmaq. (1. topa dizmək. 1. ağır sözlər durmadan söyləmək. qınağa basmaq)

toparlanıb dağdan aşan qar topumu. (çiq. çığ. bəhmən).

toparlanıb dağdan aşan qar topumu. (çiq. çığ. bəhmən.)

topdan satın almaq. (soğur satuv)

toplama, yığmaq işi. (ev. ov).

topların boşaltmaq. (sonun düşünmədən dibdən vurmaq)

toplaşmağa gərək yox. (birbirinə çox yaxın durmamaq)

toprağa sarmaşık kimi yayılan ot. (ayrıq). (bir tür ot, toprağa sarmaşıq kimi yayılıb, hər yayıldığı yerə kök salar).

toprağın şehi. (tərbiz).

topu topu. (tümü. hamısı. hamısı)

tor, ağ kimi olub, av tələsi çeşitlərindən. (dolamıq).

tormuz yapan arabanın lastiklərinin yerə sürtünməsiylə ortaya çıxan səs. (cayırtı)

toyuqların yatmaları, kük yatmaları üçün təxdə çalı kullanılaraq yapılan dərmə çatma yer. (küməs. pinlik).

toz edmək. (tozatmaq. yoxaltmaq)

toz qondurmamaq. (1.özünə almamaq.1. hər ilişdiriyə qarşı çıxmaq)

toz olmaq. (tozarmaq. uzaqlarda itmək. )

tozu dumana qatmaq. (1. aranı qarışdırmaq. 1. iticə qaçmaq)

tozun atmaq. (tozun almaq. döğmək)

tökülüb qalmış. (yığılıb qalmış).

törəməyəsi. (quşağı, nəsli qırılası)

tövlə mıxı. (qazıq)

tuğla qırmızısı. (qoyu qırmızı).

turşusu çıxmaq. (çox yorulmaq. əzilmək. tıncıqmaq)

turşusunu qurmaq, qoymaq. (saxlayıb qarıtmaq, büzdürmək)

tuşğul ver. (işarə, ip ucu vermək).

tutamı qolay. (dinc hallı. rahat).

tutarlı daş. (daşqaş. erdini).)

tutduğunu qoparmaq. (bacarmaq)

tutqun ışıq. (tozlu dumanlı ışıq)

tutuna. (qanı tutarına. qan bahasına).

tü dabana. (tov, itilik dabana, ayağa.dabanın yağlamaq)

tüklü çulğa. (baraq. bağaq).

tükü qılı tökülmüş. (kəl. (< kav). kavlaq. dazlaq. dazalaq).

tülkü yuxusu. (ayıq sayıq, oyanıq yatmaq)

tüm göz olmaq. (dörd göz olmaq. özənlə baxmaq)

tüm gözəllik. (cəmali mütləq).

tüm qozları bitirdim. (əlimdən gələn qalmadı)

tünbətün düşmək. (gorbagor olmaq. gəbərmək)

uc qala. (uc balığ: sınırda yerləşən şəhər).

uc yer. (yan yer)

ucqarı gözəl.( olmasın gözəl. binəhayət qəşəng.)

ucsuz bucaqsız. (sonsuz)

ucunu qaçırmaq. (çıxmaza girmək)

uçquruna sağlam. (namuslu)

ufaq təfək olduğu kimi kurnaz, fitoz, çox bilmiş kimsə: **(yer cücəsi**).

ufalaq nərsə. (kal. qozalaq. yetişməmiş).

uğra anmaq. (zikri xeyr edmək.)

uğru dönmüş. (şansı dönmüş)

uğru itmiş, batmış. (toxat. tuxat. qapıq, tutaq, tutuq, soluq üz. qayğılı. alasıranğ. alcıranğ. aldıranğ. çaşqın. şaşqın).

uğru qaçmasın. (xeyir bərəkət gedməsi)

uğru qalmamaq. (artıq yaramamaq).

uğru paslı. (üzü paxırlı, küflü)

uğru tapmaq. (yolağın, qılığın, çəmin tapmaq).- işinin **uğrun tapmaq**.

uğru yar olsun. (şansı gətirsin)

uğruna çıxmaq. (ocağına düşmək, baxtına, şansına çıxmaq)

uğruna küsmək. (bəxdinə küsmək. taleinə, şansına küsmək )

uğur aramaq. (ara, fürsət aramaq)

uğur dilək. (xeyirdua).

uğur gətirmək. (qut gətirmək. ayağ düşmək).

uğur gözləməz, uğurdan qalmaz. (açıx gözlə işi üsdə olan)

uğur işləmək. (iyilik, xeyir işləmək.

uğur qazanc. (xeyir həsənat.)

uğur ola. (xeyr ola)

uğur ola. (xoş ola)

uğur olsun. (geçmiş olsun.)

uğura baxmaq. (fal açmaq)

uğurlar olsun. (bəxdin yar olsun).

uğursan dirik. (sayın kişi. (**uğursan**: hüsni şöhrət)

uğuru oğura dönmək. (bəxdi çevrilmək. oğrunmaq. bədbəxt olmaq). (oğura: pisliyə. baxsızlığa. şanssızlığa)

**ulduzu barışmamaq. (**aralarında görüş, düşüncə, duyqu ayrılıqları bulunub birbirlərindən xoşlanmamaq, birbirləriylə iyi keçinməmək, anlaşıb uyuşamamaq. -şu adamla **ulduzu**m bir türlü barışmadı.)

**ulduzu parlamaq. (**çox başarılı olub hərkəsin marağın çəkəcək duruma gəlmək, ün qazanmaq.- **ulduzu** parladığı bir sırada gözün yumdu).

**ulduzu sönmək. (**ününü, dəğərin itirmək. - **ulduzu** bunca tez sönəcəği kimin başında keçərdiki!)

ullu qüz. (yay sonundan eylül ortasında qədər olan zaman).

ulu orta. (1. gəlişi gözəl. -**ulu orta** danışma.1. hər yanda. -**ulu orta** sözü gedir. 1. açıq aydın. hamının içində. –durdu **ulu orta** bağırdı. 1. ayağ altı. ora bura. hər yana. –çöp torbaların **ulu orta** atmayın).

umruma deyil (mənə nə.nəyimə ki. nə dərdimə.)

usa düşmək. (ağla gəlmək). -**usa düşmə** işə düşdüm

ut yeri. (gövdənin örtünməli yerləri). -ətək düşdü, ut yerləi göründü.

utancından yerə keçmək. (utancından gizlənməyə yer aramaq)

uyat qız. (həyalı qız). (**uyat**: həyalı).

uyur oyanıq. (yarı yuxulu)

uzağı kəsdirmək. (uzağı görmək)

uzaq, zor ulaşılan yer. (qırlan) )

uzaqda uzağa. (ıraqdan ırağa. çox yaxın iligisi olmamaq)

uzaqlar yaxın olsun. (istəklərivə tez çatasan)

uzaqları yaxın edən. (ümidlər)

uzun alqaşlı qalı. (kaftan).

uzun boylu. (dərin dərin. xırdalıqlaylə. təfərrüatiylə)

uzun çağalı. (inqiza tarixi çox uzun olan)

uzun edmək. (uzatmaq)

uzun şişik palto. (gəpənğ. gəpənək. qolsuz don)

uzun, əl yapımı arı kovanı. (qara kovan)

uzunca giləli, iri dənəli, qaba qabıqlı, ağ, qırmızı üzüm. (geçəmcək. geçiəmcəyi. geçiməməsi. geçimöməsi.)

uzunca, çəkik dırnağ. (badam dırnağ).

üç aşağı beş yuxarı. (biraz oyan biraz buyan)

üç ballı. (üç qismətli)

üç çet. (üçət. müsəlləs).

üç gözlü ev. (üç otaqlı (odalı) ev)

üç otuz doxsan. (burda çətin nə varki)

üçgül.(1.yonca. 1.üçbucaq.müsəlləs.).

ügey uşaq kimi tutmaq (saymaq). (iyi davranmamaq, kiçimsəmək).

ülgücün kəsgin ağzı. (qıl).

ürəginə daş bağlamaq. (qutarnaqlı qərar vermək. bir oy sanı qılmaq, aşırmaq üçün dönülməz cıdamla, dözümlə tutu tutunmaq (müsəmməm olmaq).

ürək genliyi, göz bolluğu.-o sizin ürək genliyiz, göz bolluğuzdur.

ürək qayıran. (ürək yapan. ürək qoparan. sevgili. könül çəkən).

ürək qoparan. (ürək qayıran yapan. sevgili. könül çəkən).

ürək yapan. (ürək qayıran. ürək qoparan. sevgili. könül çəkən).

ürəyə gəlmək. (ürək götürməmək. ürəyə ağır gəlmək, ürək çəkməmək)

ürəyə qan damma. (ürək keçinməsi. toxsa. səkdə. damla)

ürəyi daş. (qat bağır).

ürəyi sızlamaq. (içi acımaq. içi sızlamaq. acınmaq)

ürəyi yatmaq. (keçinmək)

**ürəyi yumşaq. (duyqusal)**

ürəyi, birdən yatmaq, işdən düşmək. (ölmək. keçinmək. ənfəkt keçirmək).

ürəyin alamamaq. (könlünü doyurammıyıb)

üst başı tökülür. (çox dağınıq, bulanıq görünüşdə olmaq)

üst geyim. (qaşqoraş. bəzək üçün geyilən yüngül üst geyim, atqı, örtük).

**üstün tutmaq. (yeğ tutmaq)**.-nəyi yeğ tutusan.

üstündə durmaq. (önəm vermək)

üstündə qalmaq. (suçlanmaq). –onlar qaçdı, tüm manlar bizim **üstündə qaldı**.

üstündən atmaq. (başından savmaq)

üstündən atmaq. (rədd edmək)

üstündən tökülmək. (geyim əğinə çox bol, yaraşıqsız gəlmək)

üstüne almaq. (üstləndiğini alqamaq, qəbul edmək)

üstünə (üzərinə) düşmək. (1.bir şeyi əldə edmək üçün çox uğraşmaq. 2. göz olmaq)

üstünə atmaq. (başqasının üsdəsinə yükləmək)

üstünə basmaq. (vurqulamaq)

üstünə duz bibər əkmək. (dərdinin üstünə duz tökmək)

üstünə gedmək. (bir qonuda kimsəyə basqı yapmaq. üstünə cummaq)

üstünə gəlmək. (bir şey qonuşulurkən ya da yapılırkən çıxagəlmək).

üstünə gül qoxlamamaq. (sevdiği birindən başqasını sevməmək)

üstünə keçirmək. (1. bir malın tapusunu kendi üzərinə yazdırmaq ya da çıxartmaq. 1. işaqlığa götürmək. bir cocuğu uşaq edinmək)

üstünə titrəmək. (nərsinə, birinə artıq maraq göstərmək)

üstünə toz qondurmamaq. (heç bir əksikliğin alqılamamaq, qəbul edməmək)

üstünə varma*. (*üstünə gedmə. yanıtma)

üstünə yatmaq, oturmaq, qonmaq. (özgə malına yiyə çıxmaq)

üstünə yıxmaq. (kəndi işlədiği bir suçu başaasına yükləmək)

üstünə yürümək. (yıldırmaq, qorxutmaq üçün saldıracaqmış kimi yapmaq)

üstünlüq sağlamadan. (başa baş)

üz göz olmaq. (birbirinin utanmadan önünə qalxmaq)

üz göz olmaq. (kiçik böyük tanınmamaq. qarma qarışıqlıq olmaq. təklifsizliğə düşmək)

üz göz. (1.üs baş. gey geyim. geycək taxım. qapama. -bir **qapama geyim** paltar.1. qara. qatıq. xuruş).

üz göz. (qaş göz. qiyafə)

üz göz.(qiyafə).

üz gözü tərsək. (görümsüz. görümü yaxımsız, gəlşiksiz. kərih mənzər).

üz gözün turşadmaq. (ağız gözün büzmək. qaş qabaq edmək).

üz uğra. (üzü dikə, qalxıq. sırtıq. üzdən gedməz. qara astar. inad).

üzəri buz bağlamış qar. (görşə). -**görşə** havası.

üzəri buz bağlamış qar. (görşə.)

üzərində hiçbir nə olmayan, kəl. (çasçavlaç)

üzərinə kül savırma, ələmə.(əzmə. əzikləmə. düşürmə)

üzgöz, xuruş olaraq yeyilən nərsə. (qatıqsı).

üzgöz. (xuruş. qatıncaq. qılıqa. qılğa.

üzü ağ. (alnı açıq).

üzü asıq. (qaşqabaqlı. darqın)

üzü ışıq, nurani. (ayas. ayaz. yayas. yayaz)

üzü kül kəsilmək.(ağarıb bozarmaq).

üzü qərə. (baş aşağı)

üzü qırmızı. (baxa baxa yalan danışan. utanmaz)

üzü qırmızı. (çəkinmədən sözün deyən)

üzü qırmızı. (utanmaz)

üzü odlu. (üzü qırmızı).

üzüm üzüm üzülmək. (çox üzülmək)

üzün yerə, könlün dara düşməsin. (yarqış)

üzünə baxmamaq. (dibdən saymamaq)

üzünə qızıl köçdü. (üzünə qan köçdü).

üzünə söz gəlmək. (qınanmaq. danlanmaq)

üzünə söz gəlmək. (söz eşitmək. qınanmaq)

üzüntüyə qapılmaq. (içinin yağı ərimək)

üzüz gülsün. (yaxımlı, xoş söz qarşılığı deyilir)

var canlısı. (mala düşgün)

varız, cebiniz bol, kefiniz kök olsun. (**alqış**)

varlı karlι. (devlətli)

vərdiyin bir yumurta, canımı alısın dürtə dürtə

viçiqar. (qardaşoğlu).

vızanqul.(milçək yeyən. (**vızan**: milçək).

vuran vurmuş, vuranda yemiş.

vurca gedmək. (savaş, dartış sürmək)

vurram zol durarsan. (ölü kimi tirlənib qalarsan)

vurulan mən, vuran məndən

vurulmuşlar. (melunlar)

**ya devlət başa, ya quzqun ləşə. (**giriştiğim iş bəni ya böyük bir varlığa ulaşdıracaq ya da batıracaq)

yaban qaz çeşiti. (baqlan. bağlan. anqıt.

**yabana atmaq. (**önəm verməmək, önəmsiz görüb marağa almamaq, üzərində durmamaq)

**yabançılıq çəkmək. (**bir iş ya da çevrədə yabançı olmaqdan dolayı ortaya çıxan zorlukların etgisində qalmaq.-ona hiç yabançılıq çəkdirmədi.

yad biri. (kənar adam. başqa biri. yançı).-sən yeməsən, **yançısına** pay olur

**yad edmək. (**anmaq)

**yad ellər. (**1. ata ocağından uzaq yerlər. 1. yabançı kimsələr, yabançılar).-yiğidim yad ellərde kalmasın, dönsün geri tanrım

yadas gəmiyi. (uçurcaq, çanağ gəmiyi. (toyuğun uçurcaq, çanağ (> cinah) gəmiyin qıraraq, tutulan söz).

yadasa bıraxılmış topraq. (nadas. ayiş. sürqaltı. sürgüaltı kələmiq. kalamıq)

yaddan çıxmaz. (yadımaz. unudulmaz)

**yağ bağlamaq. (**səmirmək, üzərinə birikən yağ qatılaşmaq).

yağ bal olsun. (nuş olsun. afiyət olsun).

yağ bal. (çox yaxcı.)

yağ qalası. (yağ çökəyi(tilifi)

**yağ tuluğu. (**çox şişman, çox yağlı)

yağ yağış, yaş gözümü idtəmirəm kimsə görə.

yağçan. (yağdan: yağ qabı).

**yağçılıq edmək. (**dalkavuqlıq edmək. övmək)

yağda kızartılarak yapılan yəmək. (kətə kömbə)

yağilə balilə. (tam ləzzətlə).

yağış qar suyun yığmaq üçün qazılan dərin, uzun xəndəq, qandağ. (qarım. kərim. kəric. kəriş. gəric. gəriş).

yağışdan küləkdən qoruyan. (nazın çəkən)

**yağlı** alıcı. (bol paralı, çox alışveriş yapan zəngin alıcı).

**yağlı ballı olmaq. (**araları çox iyi, içli dışlı, səmimi olmaq).

**yağlı qapı. (**çalışdırdığı kimsələrə bol qazanc sağlayan kimsə, quruluş, aile ya da yer).

**yağlı quyruq. (**qolayca, bolca yararlanılabiləcək qaynaq, kimsə). *-*bulmuşsun bir yağlı quyruq, çək babam çək!”

yağlıca dulluca. (çox iyi, gözəl, yeməli, dadlı)

yağlıqara. (qan axmanı kəsmək üçün, bez yanığı ilə yağ qarışığından yapılan ota, dərman). -**yağlıqara** türkəçara otadır

**yağma gedmək. (**bir nərsə çox alıcı bulup çox satılmaq, qolay alıcı bulmaq)

**yağmur yağarkən küpünü doldurmaq. (qazanma meydanı varkən ondan yararlanıb para mal edinmək)**

yağmurlu qar. (sulu səpgən).

yax yamaz. (yaxa yaxmaz. pis yaxcı).

yaxa paça götürmək. (güclə götürmək).-qaraqol onu yaxa paça götürdülər.

yaxa satan. (burnu yelli. özün bəğənən. çağaçı.)

**yaxa silkəmək. (**bıkıb usanmaq, bir iş, durum, yer yada kimsənin olumsuz yanlarından tədirginlik duyduğunu bəlirtmək.

**yaxa tutar. (boyuna sarılar). -ağıxdan çıxan yaxa tutar.**

yaxa uclamaq. (qulağın burmaq)

**yaxadan atmaq. (**savıb qurtulmaq, başdan atmaq).-inan onu yaxamdan atmaya çalışıram.

**yaxası açılmadıq sözlər. (**heç duyulmadıq söz. 1. bilinmədik yaman, küfür).

**yaxasın sıyırmaq. (**qurtulmaq. qaçmaq).-çox şükür şu adamdan yaxayı sıyırdıq.

yaxasına oxşayan. (münasib. uyqun).

**yaxasına sarılmaq. (**tutub bıraxmamaq)

**yaxasına yapışmaq. (**sorqulamaq yada bir nərsə istəmək üçün tutub bıraxmamaq). (**sorqulamaq**: hesab sormaq)

**yaxasını bıraxmamaq. (**bezdirəcəyinə üstünə düşmək)*. -*ne olursa olsun yaxasını bıraxmayıb paramı alacağım ondan.

**yaxasını qapdırmaq. (**bir şeyin, bir kimsənin etgisindən kendisini qurtaramamaq, ona bağlanmış olmaq).

**yaxayı ələ vermək. (**yaxalanmaq. qaçamayaraq ələ keçmək).-yaxayı ələ vermə

**yaxayı qurtarmaq. (**umulmazkən bir işdən yada kimsəden qurtulmaq, qaçmaq). -bu pis işdən yaxayı nasıl qurtardıq.

yaxıq yaxmaq. (zomad sürmək)

yaxılıb qaralmış bal, şəkərlə, şirəylə yapılan dadlı, ballama. (qaraqoyu. qaraballı. karamel).

yaxım gəlməz. (fayda olmaz)

yaxım güdən. (kar, fayda gözləyən)

yaxım verməz. (kar verməz)

yaxım yox. (fayda yox)

yaxımdan düşmüş. (etgidən düşmüş)

yaxımı nə. (etgisu nə. faydası nə).-**yaxım** yox.-**yaxım** verməz.-köhnə dava **yaxımdan** düşər.

**yaxınlıq duymaq. (**birinə qarşı sevgi, ilgi duymaq, yabançılıq duymamaq).

**yaxışıq almamaq. (**yerində olmamaq, uyqun düşməmək, yaraşmamaq).

yaxtı gözlüm. (parlaq, ışıq gözlüm)

yaxuclar. (yaxanın təpə, dik bölümü)

yalan aldav birləşmiş. (ötrük kələk birləşmiş)

yalan atmaq (yalan demək). (kəsmək. gəvəzəlik edmək. yozanlıq edmək. yozanlamaq. ozanlamaq. uydurmaq).

yalan atmaq. (kof atmaq. üstünə atmaq. kirlətmək. kitrətmək. qoşulamaq. ittihamlamaq. müttəhim edmək).-yüz kişi çətinki **yalan danışa**

yalan aytma (˃ atma) yararmı? (yalan demə yaraşarmı?).

yalan bəzəmək. (yalan uydurmaq.)

yalan çıxarmaq. (yalana dayanmaq. yalan dikətmək. yalan eyləmək)

yalan çıxma. (yan çalma).-arvad yuxusu **yan çalar**.

yalan demə. (aldama).

yalan demək. (aldamaq.)

yalan dolan. (bası bükə. bası. hilə. kələk).

**yalan dolan. (**kələk, düzən, yolsuz davranış). -yalan dolanla iş görməyə qalxanların başına işdə bunlar gəlir.

yalan dürüz. (yalan doğru).

yalan düz. (yalan qalın. doğur qoğur)

yalan havalısı. (yalan dəlisi).

yalan kişi. (dayaz kişi. dərin düşüncəli olmayan).

yalan qılmaq. (1. yalanlamaq. örtmək. qapamaq. qamamaq. yapmaq. 1. təkzib edmək. yalanlamaq).

yalan satmaq, söyləmək. (qabaq doğramaq. şişirmək. abartmaq).

yalan saymaq. (yalansıtmaq.). -mənim sözlərimi **yalansıtma**, inan.- kişi var ki qadın sözün **yalansıtar**.

yalan söyləmək, satmaq. (qantınlamaq. qantın edmək. qantın vermək. qantın atmaq. ildik vermək. buruq vermək. qırtcan vermək. aldatmaq. dolandırmaq).

yalan söz aytmak. (çıpdırmaq. yalan sözləmək, sözləmək).

yalan söz. (saçma sapan. laf. qıytıq. qıyrıq. qıysıq. qıyqaç. qıyıq)

yalan yanlış. (doğru bütün olmayan. qırıq quruq. xətalı səhvili olan)

yalan yaşrıq. (yalan gizli.

**yalan yerə. (**gerçəğə uyqun olmayaraq. -yalan yerə suçlama).

yalan yulan sözlər.

yalan, gözəl sözlərlə qandırmağa, aldatmağa çalışmaq. (qalalamaq)

yalancı, aldatıcı dünya. (arğuc acun).

yalandan qılmaq. (iş görməyib yansılamaq)

yalanı ağzında. (çox yalançı.)

yalanın örtbas eləmək üçün başqa bir yalan söyləmək. (dolamaclamaq. dolamac almaq).

yalanla düz. (yalanla doğru)

**yalayıb yutmaq. (**1. iştahla, heçbir nərsə bıraxmadan yeyib bitirmək. 1. kötü bir söz yada davranış qarşısında səssiz qalmaq). - saçaqdaki bütün yeməkləri **yalayıb utdu**. (**saçaqdaki**: sofradaki)

yalı boyunca. (yanı boyunca)

yalıq (nazik), şumal, döşəmə daşı: löpük. yöpük.

yalın qat. (bir qat).

yalıya düşmək. (çölə, yana düşmək)

yallı ballı. (yaraşıq gövdəli.)

**yalpa vurmaq. (**iki yana, sağa sola, bir o yana, bir bu yana sallanaraq yerimək).-nədəndir bilməm, yalpa vuraraq yeridi.

yaman edmək. (pislik edmək). -biz boşatırız bizə **yaman edənləri**.

**yan baxmaq. (**bəğənməyərək, öclü baxmaq).-bu adamın hər gün yan baxması artık canıma yətdi!

**yan basmaq. (**1. aldanmaq. 1. kırıxmaq. yanılmaq. -gözlə **yan basma**. 1. qaypaqlıq (kopoğluluq) ədipb düz davranmamaq).-sana tanınan bu fırsatı iyi dəğərləndir, sakın yan basayım demə.

yan cızmaq. (sıyırmaq. xət çəkmək)

yan çizmək. (cıllamaq. oyun pozanlıq yapmaq).

**yan çizmək. (işdən əkilmək).**

yan durmaq, gəzmək. (qırağ çəkilmək. uzaq durmaq. yanaşmamaq. ilgilənməmək. calaşmamaq. qarışmamaq)

**yan gəlib yatmaq. (**yapacaq işləri olduğuna qarşı yapmamaq)

yan tutmaq. (tərəf tutmaq. birini savunmaq. )

**yan tutmaq. (**yansız olmamaq)

**yan yan bakmaq. (**göz ucuyla baxmaq.)

yanbulı gəbə. (tüklü geyim).

yandıra qöz. (patlaq gözlü.)

yanğal yanağ. (al, qızıl üz)

yanğınçıların geydiyi qırmızı çuxa qaput. (qartalqanat)

yanıb kül olmaq.( cılağı çıxmaq).

**yanıb tutuşmaq. (**1. əldə ədmək üçün güclü bir istək duymaq, əldə ədəmədiği üçün də böyük üzüntü içində olmaq. 1. güclücə istəmək. -onu görmək üçün **yanıb tutuşurdu.)**

**yanıb yaxılmaq. (**sızlayıb gileylənmək, dərdini töküb durmaq. –üz çıxartmağı yaxıb tökdü mən).

yanığ rəng. (qəhvə rəngi).

yanık səs. (çiləli, dərdli səs).

yanıqan, oddan açılan, qalan tortu, torut, çöküt.(kül. açı. açul. saçul).

**yanından belə keçməmiş. (**heç ilgisi yox, ən ufaq bənzərliği belə yox.). -sən qardaşıni bir görsən, bu onun yanından belə keçməmiş.

**yanqına körüklə gədmək. (ara qızışdırmaq.** anlaşmazlığı, gərginliği, qarqaşalığı artırıcı, hər iki yanı qışqırtıcı söz, davranışlarda bulunmaq).-sən qarışma, çəkil aralarından, **yanqına körüklə gedmə**

**yanlış qapı çalmaq. (**istəğinin yapılamayacağı bir yərə başvurmaq).

yanmağa qoymamaq. (utuzmağdan, enikmədən qorumaq)

yap yarıq. (çox ışıqlı).

yapılarda qarşıdan qarşıya uzatılan ağac. (sündürüm)

yapmadığını bıraxmamaq. (bütün kötülükləri yapmaq, sinsitmək).

yapraqsızaşmış ağaclarda qalan qırmızı yemişlər. (qıcımıq. qısımıq. qıtımıq)

yar qaşı. (uçurum, yarıq başı).

yar yoldaş. (tanış tunuş. ). -**yar yoldaşlar** döndülər.

**yara açmaq. (**1. yaralamaq. 1. böyük dərt, acı, üzüntü vermək.-onun sözləri içimdə bir **yara açdı)**.

**yaramı açma.** (dərd çiləmi yenilətmə)

yaranın uc bölümü. (göz). -yaralarım **göz göz** oldu.

yarar ışıq: yaraşıq.

yaraş qızım. (gözəl qızım)

**yardan atlatmaq. (uçurumdan atmaq.** bir kimsəyi aldataraq aşuta (qazaya) uğratmaq, bataqlı bir durumun içinə itmək, türlü qadağlara soxmaq. -insan dostunu yardan atar mıymış? (**bataqlı:** ataqlı. xətərli)

yarı açıq göz. (çalagöz.)

**yarı buçuq**. (tam değil. çox az. tamamlanmamış, başdan savma).

yarı qapalı gözlərlə baxıb, gözdən keçirmək. (süzmək.-onu başdan ayağa süzdi.)

yarı pişmiş. (çalın. çiğ. açılmamış).

**yarı yolda bıraxmaq. (**verilən köməyi, yapılan yardımı sonuna dək götürməmək.-sana nasıl güvənəbilirim, bəni neçə kəz yarı yolda bıraxdın).

yarıq durum. (mutlu durmuş, yaşam).

yarıq göz. (açıq göz)

yarıq hava. (ışıq hava)

yarıq otaq. (ışıqlı otaq)

yarıq ulduz. (ışıqlı ulduz)

yarıq üzlü. (ışıq üzlü)

**yarım adam. (**gücsüz, xəsdə kimsə.-bən bir yarım adamım diyə məni xor görəməzsiniz!)

yarım ağızla çağırmaq. (istəksizcə, könülsüzcə söyləmək)

**yarım ağızlı (söyləmək). (**istəksizcə, istəməyə istəməyə, könülsüzcə (söyləmək).-demək sizi də yarım ağızla çağırdılar).

**yarım yamalaq. (**gəlişigözəl. üstüngörü. əksik kəsirli. -ödəvlərini bir daha **yarım yamalaq** yapma!

yarın gecə. (gündüz gecə).

**yarından tezi yox. (**ən qısa arada. çox çabuk. gecikdirmədən).

yarqı yeri. (yarqılıq. divan)

yarqılamaq düşünmədən ən qolay

yarlıq vermək. (kar vermək. yaramaq).

yarlıq, kar vermək:. (yaramaq).

yaruğ evrən. (ışıqlı dünya).

yasanmış, qondarılmış nərsə. (dolma).

yaş qozun üzərindəki göy qabığı: gövək **(< göğ. göy:** yaşıl**).**

**yaş taxdıya (yərə) basmamaq. (şeh yerdə oturmamaq.** qolay qolay duzağa düşməmək, oyanıq davranmaq.-o, mənim yaş taxdıya basmayacağımı iyi bilir.

**yaş tökmək. (**ağlamaq).-sənin üçün **az yaş tökmədik**.

yaşa dolduqca yaşa. (uzun yaşa)

yaşama, durmuşa gözlərin yummaq. (ölmək.)

yaşasın könüldə duran, könüllə vuran

yaşıq göz. (ağlar göz.)

yaşıl qabığından çıxarılmış qoz. (kavqal. kavqıl. qaqqıl)

yaşıl qabığından çıxarılmış qoz. (sütlü qoz).

yaşıl, kal nərsə. (qıldır).

**yaşın başın almış (olmaq). (**yaşı əpəycə ilərləmiş olmaq, yaşlanmaq. -yaşın başın almış bir adamdır.

**yaşın içinə axıtmaq. (**acısın, üzüntüsün bəlli edməmək. ağlamaq istəğini basdırmaq).

yaşlı göz. (sövüklü göz. sızık. zırzır. yerli yersiz ağlayan).

yaşmaz öləli! (**yaşmaz**: yaş, gənc, cəvan ikən). **(qarqış**)

yaşnaq yaşın. (çaxan ulduz). (yaşnaq: müşəşə. ıldırımlı). (**yaşnaq** > roşənək roşən) (fars).

**yatağa düşmək. (**xəstələnmək.-sizin üzünüzdən **yatağa düşdü** cocuqcağız).

**yataxlıq ədmək. (**xəstələtmək).

**yataq yorqan yatmaq. (**ağır xəstələnmək.-bizim adam yataq yorqan yatır, nə yeyir, nə içir.

yatan aslandan, gezen tilki yeğdir.

yatın yas. (yer sal. yataq aç)

**yatırım yapmaq. (**pul yatırtmaq. sərmaya qoymaq. -biz oranı yatırım yapmaq üçün aldıq.

yatmış ocaq. (səssiz, gizlin olan çətə). (**çətə**: şöbə. yuva)

**yavaş gəl. (**atıb tutma, abartma, ölçüsüz qonuşma anlamında qullanılır).

yay yaz. (açıqlıq isti ılım çağın). (**çağın**: fəsl)

**yaya qalmaq. (**1. daşıt yada heyvana minmədən yürümək zorunda qalmaq. 1. yardımsız qalmaq. -işdə şimdi yaya kaldın, nə yapacaqsın görəlim?)

yayalıqda döşənən daş. (qaldırım. qalatım).-bu qaldırımın **qaldırımları** çox qabadır. -**qaldırılı** ara, meydan.

**yayan yapıldaq. (**çıplaq ayaxla, yayan. -onca yolu yayan yapıldaq qapıya çıxmaq).

yayı ayransız, qışın yorqansız olmasın. (**yarqış**)

yayılan ışıq (nərsədən). (ışıltı).

yayılıb ətgisi altına almaq. (sarmaq). –qoşun ölkəni **sarmış**

**yayqarayı basmaq. (**bağırıb çağırmaq).

**yaz poza çevirmək. (**durmadan söz dəğişmək. bir sözdə durmamaq)

yazda açan, gecələrin gözəl qoxan çiçək türü. (gecəgündüz çiçəyi).

yazda bitən, incə uzun yapraqlıkən, al qırmızı ot çeşiti. (qıçqırç otu.)

yazı görmədi, yazlıq payı olsun. (bayram ayında köçənə dilənir)

yazıqlıqdan çəkin. (suça, günaha batma)

**ye kürküm ye. (**geyimin geyənindən üstün tutmaq.

yedi canlı. (canı bərk. pək çox ölüm olayı savıb sağ qurtulan).

**yedi qat yabançı. (**tanıdığı, yaxınlığı olmayan. yadın biri. -**yedi qat yabançıyla** iş yapmam deyir. –o mənə **yedi qat yabançıdır)**

yedi ölkə dört bucaq. (elə hər yər. bütün dünya.-**yedi ölkə dört bucağı** dolaşmaq.

yedi səkiz, gün doqquz demədə. (tez tez. ardı arda)

**yedidən yetmişə. (**ən böyüğündən ən kiçiğinə, əli ayağı tudan hərkəs.-el yedidən yetmişə qoraqlanmış. (**qoraqlanmış**: silahlanmış.)

yediğin **yağ bal olsun**. (bolluqda yaşayasan)

**yeğ tutmaq. (üstün tutmaq)**.-nəyi yeğ tutusan.

yekə livan. (qabçaq)

yekə, iri göz. (çatgöz. çatçağan

yel bıraqmaq. (qabara atmaq. qaz çıxarmaq. əldən qoymaq. pısıtmaq. osturmaq.)

yel yayar. (qazlı).

**yel yepərək yelkən kürək. (**hövlək. tər tələsik).

**yelə vərmək. (**1. boşuna tükətmək. 1. savurmaq.-bütün parayı yelə vərmək).

**yelkənləri endirmək. (**dirənməkdən mək. boyun əğmək)

yelli göz qapaqları. (**yelli**: püflü. şişik).

yem edmək. (qurban vermək)

yem olmaq. (qurban gedmək)

**yemə də yanında yat. (**istək uyandıran, görünüşü çox çəkici olan, çox dadlı yeməklər üçün qullanılır.)

**yemədən içmədən kəsilmək. (**bir üzüntü, qorxudan yada həyəcan səbəbiylə yiyeməz duruma gəlmək, iştahı qapanmaq.-**yemədən içmədən kəsildi**, aşıqmıdır nədir?)

yeməyi kaldı. (iştahsızdı).

yemiş pilov. (kişmiş pilov)

yeni dogmus yavru. (əmlik).

yeni gəlinin başına örtülən şal. örtü. (ağ. tor. yavluq. yarluq).

yeni göz açmış. (ingən. engən. körpə. görpə.)

yeni sürülmüş tarla, baxca. (sürək)

yeni yağmış qar. (çapu).

yenik bayrağın çəkmək. (sınma bayrağın açmaq)

**yenilir utulur kimi değil. (**1. yenməyəcək nitəlikdə (yiyəcəklər için). 1. aşırı, çox bahalı. çox ağır, alqılanmaz (qəlbul ədilməz) söz, iş 4. kəndisiylə başa çıxılamayacaq durumda olan.-doğrusu yənilir yutulur kimi dəğildi o sözlər.)

**yer almaq. (**bir nərsə yapanlarından olmaq. )

yer altı kan, mədən. (tamar. damar). -bu topraqda altın **damarları** var. -yoğun altın **damarı**: böyük qızıl mə;dəni. -bu suyun **damarı** çox güclü.

**yer cücəsi. (**ufaq təfək olduğu kimi kurnaz, fitoz, çox bilmiş kimsə).

**yer dəmir göy baxır. (**heçbir yerdən yardım umudu qalmadı). **(baxır: mis)**

**yer edmək. (**1. iz bıraxmaq. 1. iyicə yerləşmək. -bu sözlər qulağına iyicə yer edər umarım).

yer gəlir dil usanır. (elə durumla qarşılaşırsanki söz tapmısan deməyə)

yer göy. (dünya). - **yer göyü** dağıtmaq.

yer qoşunu. (gənəlliklə polis, jandarm.)

yer qurdu. (soxulcan.)

yer sal. (yatın yas. yataq aç)

**yer tutmaq. (**1. bir yeri qaplamaq. –gəl kitablarıvı götür yer tutur.1. yer saxlama. birinə bir yer ayırmaq. -oturaqlarda yer tutmaq yasakdır!)

**yer vermək. (**1. önəmini bəlirtmək. 1. kəndi yerini bir başqasına vermək. olam (imkan) tanımaq. -bu qonuyada də yer verməliyiz).

**yer yarılıb içinə girmək. (**1. çox utanmaq. 1. itirilən nərsə bir türlü bulunamamaq. -**yer yarılıb içinə girdi** sanki, öncəki gün buradaydi.)

**yer yerindən oynamaq. (**bir olay toplumda təlâş, həyəcan, gürültü, padırtı, qargaşa oluşturmaq.-bu salıqı duycaq yer yerindən oynadı.)

**yerdən yerə çalmaq. (**çox döğmək, acınacaq duruma düşürmək, zor durumlarda bıraxmaq.-bütün millətin içində yerdən yərə çaldı dəliqanlıyı.)

**yerə baxan ürək yaxan**. (uslu, uysal, səssiz görünüb gizlidən gizliyə, sinsicə dolab çevirən, kötülük yapan kimsə. -dəsənə yerə baxan ürək yaxanlardandı.)

**yerə göyə qoyamamaq. (**çox önəm verib, necə ağırlayacağını biləməmək).

**yeri yurdu bəlirsiz. (**sərsəri, nə iş yaptığı, nərdə qaldığı, nərəli olduğu bilinməyən. -yeri yurdu bəlirsiz bu adama üz vermə demədimmi?)

**yerin dibinə keçmək. (**1. çox utanmaq, sıxılmaq. 1. itmək, gözə görünməz olmaq. -buradaydı ama bulamıram, yerin dibinə keçti sanki!)

**yerində duramamaq. (**sürəkli qımırdanmaq, içi içinə sığmamaq. -yerində duramıyıb sağa sola qaçmaq.)

**yerində saymaq. (**1. yürür kimi yaparaq elə bir yerdə ayaxlarının birini qaldırıb birini basmaq. 1. həç gəlişmə, ilərləmə göstərəməmək.-okullar nərədəysə qapanacaq ama bizim cocuq hələ yerində sayır, oxumağı bir türlü sökəmədi.)

**yerində yəllər əsmək. (**yox olmaq, artıq bulunmamaq. -gettiğimdə ayaxabıların yerində yəllər əsirdi).

yerindən çıxart, qaz. (sökür. sök. soğur)

**yerindən oynamaq. (**1. bulunduğu bir yerdən ayrılmaq. 1. yerindən qopmaq. -o böyük kahramanın dönüş habəri gəlir gəlməz şəhir yerindən oynamıştı sanki!)

**yerindən oynatmaq. (**yerini dəğişdirmək. -sakın bu heykəli yerindən oynatmayın).

yerinə daş atmaq. (nərsəni bitirib yoxaltmaq)

**yerinə keçmək. (**1. görəvdən ayrılan birinin yerinə keçmək. 1. bulunmayan bir nəsnənin yerinə qullanılabilmək. -əməkli olan yönətçinin yerinə keçmək üçün iki yönətçi yardımcısı yarışa tutuştular).

**yerini bulmaq. (**1. aradığı bir yeri bulmaq. 1. yerinə gəlmək. kəndinə uyqun durumu bulmaq. -**yerini** **bulursam** qızımı verməkdə gəcikmiyəcəğim.)

**yerini doldurmaq. (**1. daha öncə görəvindən ayrılan, yerinə keçtiği biri kimi başarılı olmaq. 1. yerinin adamı, görəvinin üstəsindən gəlir olmaq.-baxalım yerini doldurabiləcəkmi?)

**yerlə bir edmək. (**bir yeri yaxıb yıxmaq, dağıtmaq, təməlin söküb, daş daş üsdə bıraxmamaq. -qoca kəndi çapıb yerlə bir əttilər).

**yerli yersiz. (**uyqun olsun olmasın).-**yerli yersiz** qonuşub durur gəvəzə adam.

yetdi göydə bir ulduzu olmamaq. (sonsuz qara günlü olmaq)

yetənə, bir baş, yetməzə, bir daş. (**baş**: kəllə)

yetgil. (yeddi bucaq).

**yeyib bitirmək. (**1.bitirib dibinə daş dalmaq. 1. birini üzmək, tədirgin edmək, incitmək. bıkdırmaq.-sənin bu türüşün məni **yeyib bitirdi**!)

yeyilən qırmızı boyalı ot çeşiti. (qaynanadili.)

yeyilir, qırmızı göbələk. (qanlıca. qannıca).

yeyku iş. (kirdari nik{ **kirdar** ˂ sanskirit + **niku** ˂ yiyku. yeyku (yaxcı).})

**yədəğə almaq. (**bağlayaraq arxasından çəkib götürmək).

yədək çırağı. (güvən ışığı). (azda olsa, ışıqlığ qaynağın sağlayan).

**yəşil ışıq yaxmaq. (ışıq vermək.** bir şəyin olmasına qoyu (izin) vermək, göz yummaq.-onların bizə yəşil ışıq yaxacaqlarını həç sanmıram).

yıxıq evin dirəyi. (düşənlərin yardımı)

yılxa türkcə. (düzgün türkcə). (**yılxa: çılxa. yelxa. teyxa.** çıl. çin. xalis).

yoğur çörək. (yaxız çörək. həlal çörək).

yoğur para. (həlal para.)

yox baba. (atma ya)

**yox canım!. (**1. gərçəkmi, öyləmi?.1. həylə dögül. yox inanmam, doğru değil bu! )

**yox dəvənin başı!. (**daha nələr, çox abartma,şişirtmə)

**yox tutarına. (**son dərəcə ucuz.-yox **tutarına** satdılar evi, yazıq oldu).

yoxumlı yaxımlı, gözəl səslə oxuyan. (sayrayan. qəvval).

**yol açmaq. (**1. yeni bir yol yapmaq. 1. qapanıq yoldan yol almaq. birinin keçməsi üçün kənara çəkilib keçmə öncəliği tanımaq. 1.öncülüq edmək. -onun bu çıxışı özgürlük devriminə yol açdı).

**yol almaq. (**1. çıxılan yolda ilərləmək.-axşama iyicə **yol aldıq**. 1. işində ilərləmək. -qaynaqçılığa başlayalı çox olmadı ama olduqça yol aldı).

**yol aramaq. (**bir soruma çarə bulmaya çalışmaq, olum (imkan) aramaq. -bu çıxmazdan qurtulmaq üçün bir yol arırıq.)

yol boyu. (yol uzunu).

**yol bulmaq. (**bir çözüm, bir çarə bulmaq.–hər çıxmaza bir yol bulunur).

yol dəğil , yolda dəğişənlər yorulur.

**yol göstərmək. (**qılavuzluq edmək).

**yol iz bilməmək. (**1. bulunduğu yerdə yabançı olub gidəcəği yolu , yeri bilməmək. 1. görgüsüz davranmaq).

**yol keçən saray. (**elə hərkəsin girib çıxtığı, uğradığı yer. -sanki bu ev yol keçən **saray**, dincimiz yox)

**yol kəsmək. (**1. birinin keçməsinə əngəl olmaq. 1. ıssız yerlərdə, yollarda soyqunçuluq yapmaq.)

**yol tutmaq. (**yaşayışını inandığı, doğru bildiği bir düzəndə sürdürmək. -sən də kəndinə özgü bir yol tut)

yol ulduz. (yol açan önəmli, izli etgili, təsirli nərsə, kimsə).

yol yapımında işlənən qırıx daş. (balsat) (< **balamaq**: bölmək).

yol yolaq. (yol yoraq. yol yordam. yol qılıq. tədbir. çıxış başarı yolu)

**yol yordam. (**bir işin yapış yolu quralları. –sənki yol yordam bilməzsin girişmə bu işə).

**yola çıxmaq. (**bir yerə gedmək üzərə bulunduğu yerdən ayrılmaq.-yarın ərkəndən yola çıxacaqlarmış.)

**yola düşmək. (**yol almaya başlamaq. -çabuq olun, onlar yola düşmüşlər.)

**yola gəlmək. (**tərs tutumunu düzəltmək, uslanmaq. -qayqılanma, ənində sonunda **yola gələcəkdir**.)

**yola gətırmək. (**birinin bir qonudaki tərs tutumunu düzəltmək).

**yoldan çıxmaq. (**1. yolundan ayrılmaq, çaşmaq. 1. kötü yola sapmaq, doğru yoldan ayrılmaq, azqınlığa düşmək. -qonşunun cocuğu iyicə yoldan çıxmış, nə yaptığın bilmir).

**yoldan qalmaq. (**gedmək istədiği yerə gedəməmək, alıqonmaq, bir əngəl dolayısıyla gəcikmək. -çəkilin önümüzdən, bizi biraz daha oyalarsanız yoldan qalacağız).

yoldan, göz qabağından uzaq, qıraq yer. (gənəzə. genəzə. gənəz. genəz.-**gənəzə** topraq ucuz olur.)

**yolu (ayağı) düşmək. (**yolu üzərində bulunan o yerdən keçməsi gərəkmək, o yer, yolu üzərində bulunmaq.-sizin köyə də yolum düşdü)

yoluc ışıqları. (yolların baş, ayaqlarında qurulan ışıqlar).

**yoluna çıxmaq. (**qarşılamaya gedmək. yolda qarşısına çıxmaq.)

**yoluna girmək. (**istənilən biçimi almaq, gərəkli olan şəkildə gəlişmək. rolunu canlandırmaq)

**yoluna koymaq. (**bir işi olumlu bir duruma soxmaq, istənilən şəklə gətirmək. -işlərini qısa sürədə yoluna qoymağı bacardı.)

**yolunu bəkləmək. (**gəlməsini bəkləmək. - oğlunun **yolunu az bəkləmədi**.)

**yolunu bulmaq. (**çözümə ulaşmaq. gərəkən çarəyi bulmaq.)

**yolunu sapıtmaq. (**kötü yola düşmək. doğru yoldan ayrılmaq).

**yolunu yapmaq. (**bir işi olumlu sonuca ulaşdıracağı yasamaq)

yolunuz sürəli olsun. (dəvamlı olsun)

yoluva lənət.

yoncaya oxşar, gözəl qoxulu çiçəkli ot çeşiti. (pişicıynağı. kədicıynağı. kədidırnağı. pişidırnağı)

yonulmuş daş. (kəsmə daş).

**yorqan getdi, qavqa bitdi. (dağva yorqan dağvasıydı)**.

yorqun pişik kimi.

yorqun sınıq kimsə.

**yorqunluğunu almaq. (**dinlənmək).

**yorqunluğunu çıxarmaq. (**dinlənmək).

**yörüngəsinə oturtmaq. (**bir iş yoluna girmək, yerinə oturmaq).

**yufka yürəkli. (**çox duyqulu. çox acıyan, üzülən kimsə.).

**yuxarı tüpürsəm buğ, aşağı tüpürsəm saqqal. (**arada qalmaq).

yuxu basmaq. (aşırı kərtə yuxusu gəlmək)

yuxu çəkmək. (uzun uzdadı yatmaq)

yuxu tuluğu. (yuxu dağacığı. çox yatan)

yuxusu qaçmaq. (quşq olmaq)

yuxusun almaq. (iyicə yatmaq)

yuxuya dalmaq. (dərin yuxuya gedmək)

yulan uçmasın. (çırağın sönməsin)

yumaq yapmaq. (sarmaq).

**yumruq boy. (**kiçik cocuq.)

yumşaq gözəl.(ərik törkə ərik törük. əziz incə).

**yumurtaya qulb taxmaq. (**hər nədə çatışmazlıq aramaq).

yut qala. (içəri şəhər)

yuvarlaq, topar qar. (qartopu. qartop. qartoqu. qartoq).

yuvarlanıb böyük top yapılmış qar yığını. (qartopu)

yuyan yalan. (kizbi məhz).

yüksək qala. (iç qala. ərək. ərk. baraq).

yüksəkdən atıb tutma. (boy demə)

yündən ip yapmaq, əğirmək üçün kullanılan arac. (**kirmən.kirman)**.

yüngül böyük daş. (gəvəgə. kəvəgə).

yüngül gəmi. (incə donanma)

yüngül ışıq. (ışıltı).

yürt qılığ. (əməl rəfdar. adab maaşirət)

yüz arxdan su gətirmək. (tutarlı bir qanıt, dəlil gətirəməmək)

zaraq suçlayıcı sözlər söyləmək. (qaranmaq)

zən, zər, zor.

zolağ eşşək. (zolağlı eşşək: yaban eşşəyi. zibir) (qur xər).