girll, beurt, afllossing, geslacht; tiga girll oranj, drie mensen geslachten; begirll, elke ander vervangen, afllossing; girll, beurt, afllossing; girll kanav, afllossing van de wacht; begirll-girll-börðjasa, om de beurt de wacht houden; sigja poe-
nja girllan akarom, wie is de beurt en houd nu?

kilj, girllan, stieren van kleur, gelaat, kleederen enz.; gíllug, glinsteren; gíllug-méllug, overal glinsteren.

gíllug, o.a.v. eetbare postele- lin, waarvan twee soorten: g. poëthi en g. merak.

gíllug, Múó, ook gelug; mingüllug, (op)rollen (lange smalle voorwerpen, Dr. F.) b.v. van zullen, door rollen vermalen, zo als in zulkemolen en op e. wrijfsteen; batoge-
ing, steen waarop men met a. steen
nen rol de specerijen fijnwrijft; ping-
gíllugan, molen, onderste boomstam; ping-
gíllugan töbo, ruitnikker-molen; ping-
gíllugan, malen, draaien, fijnwrijft; m. obat, gemoes-middelen fijn-
wrijft; m. lokkia, draaiend met het

hooft schudden, b.v. van verbazing, of tot onkomen of afkeuring, dit
is in Múo. ter onderrichting gíllug; fíllugan, ook schijffred van een kar, wiel, hoepel, mallejan, Múo.

Fíllug; blinken, blinkend; mingüllug, poëthien totdat iets blinkt, polijsten, aansetten op een riem; gíllugan en gíllug-méllug, schitteren, b.v. van juwelen, sieraden enz.; gíllug-

lapan, het snelheid van volen.

gíllug, mingüllug, uit-

wijken, het lichaam draaien om een slag te ontwijken, wekte zelfstandig-
heden, zoals dreg, was en derg. cy-
lindervormig rollen; mingüllug ta-

gan, en handen overlangs wrijven; déllug ílík karsta, door een rijtuig
overreden worden; tímamaj saqepí lílin déllug, barren armen gekeken ger-

oldo was, Sj. Haria.

kilj, gíllug = gíllug, zie ald.

kilj, gíllug galan, karmijn.

kilj, gíllug, zie kilau.

kilj, gíllug niem, g. v. boom.

kilj, gíllug, gíllug, g. v. zoutwater-

visch.

gíllug-gíllugan, o. a. v. droge koekjes van kleefrijs in olie gebebben, Jav. rangoingan, tó.

gíllug-gíllugan, o. a.v. zoutwater-

schelpdier, onderscheiden van g. eingan, dat parmeol lever, ook dat par-

moer.

gíllugan, perz. o.a.v. schoenen,
groenhonden of katoenen draden, waar-

van zich de hardloopers bedienen.

kinj, echof van aan

elkaar gezette dingen, b.v. twee stuk-
ken stof, zoodat de bloemen of stree-
pen overeenkomen; zie gíllugan.

II. gíllugan zoals b.v. de open, toewenna gíllugan doe pones deken.

la, Arab. niet, b.v. ta laha illa Allah, er is geen god dan Allah; ta boda, zonder falen, onfeilbaar, nood-

dzakelijk.

labo, Skr. winst, voordeel, baat; bérab, voordeelig, winstgevo-

end; milab, winstgevend maken, productief maken.

labo-labo, spin, oorlog labo-labo, spinnetje.

labo, verb. van het Arab. 

labo-labo, bewegen, loopen, lopen, doorlopen.

labo, labo, labo, verb. van het Arab. 

labo-labo, bewegen, loopen, lopen, doorlopen.

labo, labo, labo, bewegen, loopen, lopen, doorlopen.

puts, o.a.v. klein zoutwaa-
terschijf, dat gekookt wordt.

labo, Skr. aldus, ponepen, kabaan. Soorten zijn: labo-ajur, een langwerpige eetbare soort; labo- 

ajur, labo-bémm, de flessenklauw; labo-bémm, o.a.v. een pompom; mingüllug, poëthien voor de-

ren gedaan door hen de ou-

waarden te zeggen, die hem naar den in.

labo, o.a.v. een pompom; mingüllug, poëthien voor de-

ren gedaan door hen de ou-

waarden te zeggen, die hem naar den in.

labo, labo, labo, bewegen, loopen, lopen, doorlopen.

II. Hind. (Dr. F.), slecht, laag, gemeen; orangi lata, slechte korel, schoft, ellendeling, Mèn. vuil, gemeen, laag, stinkend, zie leta.

III. aker-kata, waterval, Max.

lata, Jav. grond, erf, oppervlakte, vlakte, plein, open grond vóór een huis, eigen, pitarum, zie natuur en datar.

lateng, Jav. brandnetel, zie drjatang.

latoep, machteloos of verzwakt? b.v. tangamuna habis mālata, bintang dapos mālata, Pr. Dj. (afwijkende spelling van melata, Dr. F.).

latoe, I. parang-latoe, zwaard om koppen te snellen; lange boucher met omlaag staande punt, Wilkinson.


latoe, Jav. vuur, brand—ap op, ook vuur, voorspraak. 

lata, a.s.v. nieuwsachtigen toestand, voor in bij vrouwen, zoodat zij alles op een zotte wijze nadoen en nappen; ook maar wat voor den mond weggeven; snappen van oude vrouwen; meestal flappen die vrouwen dan vuile praat uit, b.v. suka oran goeza itoe zum térkjaboe melatam boeda Boediangga, lata ija latag, kataja, en die oude vrouw schrikte bij het zien van Boediangga’s voorkomen, vervolgens sprak zij maar wat voor den mond weg, zeg- gende, II. Boedi. 270; ook dol, met verliesheid, Dr. F. Mèn. vuil, vuilza; kata latag, vuile, gemeene praat; melatam, zich zoo aanschijnen; melatata, dol verliezen zijn op Zio lata II.

latag, a.s.v. eenbaar soever, met tamarindewater gegeten.

latli, langzamerhand syste- matisch gewand aan iets goeds en nuttig; melatam, afdichten, dagelijks onderwijzen, aan iets doen wonen, onder den duim of in bedwang houden; m. moderto, zich bij zijn spreken aan het gebruik van woorden gewen- nen, ook op zijn mond passen, b.v. semukowanja bebasan naa, masing-masing melatam moedoejta, allen ver- winnolim van naam en een legelijk gewende zich bij zijn spreken daarmee, Pr. Dj. ; kurbina ija beoda, tianda takoe melatam moedoejta, want hij is een knaap en niet gewoon op zijn mond te passen, of zijn tong in be- dwang te houden, id.

ladoor, I. rij van voorwer- pen achter elkander, ruimte v. enige breedte tussen twee lijnen, baan van een stof, kolum van een gladde of сост (zie ook roonag), kolomme, voro, rechte grond; ladoor- tiga laiji, drie rijen van achter elkander geplantte voorwerpen of personen naast elkander.

II. Batav. transparant of blad pa- per met lijm.

ladoor, snel, vlug, vaart van e. in beweging zijnde voorwerp of van de beweging, b.v. van varen, vliegen ezn.; meladoor, er gang of vaart in brengen, snel doen oftracht doen.

ladooorjaard, zie la- vooordar.

ladooorjaat, slaat met e. zweep, ook in den grond slaan, Mèn. en slaan met e. zweep, b.v. suka kudoeoan paalawan itoe berhiaalakan akan pédangnya, Am. Hamz.

ladoorjaat, I. veel voorkomend, overvloedig; meladoorjaat of be- ladaorjaat, overvloedig zijn = meladoorjaat, Wilkinson.

II. Mèn. over den grond glijden, krabben van een asper, het geluid van voorwerpen, die in zacht haardigheid dringen, b.v. in mod- der, zie lai, lai.

ladoorjaat, slaat, Mèn.

ladoorjaat, verb. Ned. landje, schuitlade.

ladoor, a.s.v. mest of boucher; parang ladoor, o.s.v. boucher van

ladoor, peper; l. soelak en l. pot-iis, de witte peper; l. hitam, de zwarte peper; l. jina, de lange spaanse peper; l. murni, de ronde spaanse peper, ook o.s.v. gedak in korzel- vorm, niet in lepel; l. bieder, stuart peper; ladoor-teanjo, pipi nanam, M.; daem ladoor, pahit, o.s.v. geseg- schrif ten dieet vergiftigd, zie hierboven.
Kedah, groot mes; pérchaoi lading, e.v.s. vaartuig, H. T. Niem. 9° dr. 1:8. Zie voetang.

ladan, e.s.v. ganssokhachtige goombara; minjab-ladan, steek oliëachtig preparaat voor 't brouwen; sitanggí-ladan, Chìn, offerektjes, Wilkinson.

ladoe, e.s.v. pepernoten (rond), zie ook dadoe.

ladí; orang ladí = orang sakur, zie ald.

lará, Jar ziek, sukkelen; orang towta-lara, oede, ziekelijke stumper; píngpíngkó lara, ziekcentroet, fig, uit- drukking voor e. minnaar of minnares; lara bindo? loed door toorn of ongenade, Boeng. R. b. s. p. 127; lara bìnganí, minnepijn, van liefde kwijnen, ook als oene eigenschap der tanden, maar welke? b.v. moëkaanja onis, bika bídígí, bíbínya hitan, gíyi na lara bìnganí, haar gelaat was bloedig en droeg de sporen van het wakken; hare lippen waren blauw en hare tanden .... Pr. Dj.

laráb, zie grb. laráb, zich langzaam verder bewogen, verspanden, verloopt, orangan gaan tot, afweren, afwaaien, slippen of krabben van e. anker, op zijn anker drijven v. o. vaartuig, voortgaande v. e. redovering, b.v. weën larab, afwervende wolken, apí mlarab, vrucht van zich verspreidend. orang mlarab, volk dat verloopt, zwerveling; larat djádi píngkó, ofvergaan tot een ziekte of kwaal, Pr. Dj; ádi- kalat soex larat, tiada makan, als het anker slipp en niet vat; tangán mlarab, de steeds voortschrijvende hand, die schrijfende hoofd. b.v. pèrtama dióoerat sáft tokoí ko- rina ménmén moëkkókó koráta; sàbílar ménjóoëktan tangán mlarab, voor- eerst schreven wij dit gedicht niet omdat we onze bekwaamheid te toonen, maar wij volgden slechts de schriftvastige hand, Dr. B. Oh.; pingkóonr avoer jang mlarab, provaz, maka dejádi kalón-ta ántek larat tjan mngóósa koráta, sedimá jàme akteer leer reterżé, II. Abú; bintang kalóritaran, versche- tende sterren. M.

laróet, ver boen zijn, laat van den tijd, Mén. ook smelten, oplossen, gesmolten, vermagder, uitge- teerd van personen.

larés, I. rechte, dunne stam van een jongen boom, loop van een geweere, baijas laras, gekapte, jonge boomstammen van 2 à 3 duim diameter, ongelijk laras, hetzelfde doch dunner. Ook wordt laras gebruikt als hulplijk. voor het aantal blauwe, b.v. eopriningas apoogí laras, tien stukken blauwe; ninçapang doci- wá laras, dabbéloopen geweer; ninçapang sularas, een éénoopen geweer.

Ililandstrakgebied, hoofddistrict, Pad. boven.

larís, Jar. gewild, goeden afreek hebben van koopwaren; zie larap, pajo en lakor.

larang, verbonden; melarang (kan), iets verbonden; larangon, wat verbonden is, verbonden zaak, ver- bod, privilegie, verbodsbeen;

larangan dan píngangan, wat verbo- den is en wat men gehouden is te doen; banjar-banjar larangan, go- deren waarvan de invoer verboden is, smokkelvaar; Lar. banjar, zeld- zaam = djarang, Mén. id.

larang on long, dooikist, zie ook hirwina.

larap, I. afreek hebben, gewild zijn, van koop- en oetwaren; zie laris, lakor en pajo.

Ill. mélarapok tanl, een touw vieren, Mol. doen dalen of zakken, Lar. larák, e.s.v. kruiende plant, die voor bindel gebr. wordt, zie ook lituás.

larákí, I. melarikí, draaien op een draaidish, pílarikan, draaidish; matar pílarikí, de beet die men bij het draaien gebruikt, C. en S. Mén. id. en ook uitbeelden, uitvoeren.

II. Jar. rij, regel.

larón, Jar. de vliegende witte mier in den paardtijd, zie kókiskot.

laróon, bijjansgel, dat men ergens indoe om e. chemisch proces te verkrijgen, b.v. om gisting te doen ontstaan, om die te evenen, of om kristallisatie toewegen te brengen, of om te kleuren eez.

laráb, afgedant, weggemel- gen van een kleef, aflegger, b.v. kud- ásh winoonhie kâin jarab, wilde smeek een om afgelegd kleeding- stuk, Sj. Sél. Dal.

laráb, Jar. melarízh, inscheon- ken van dranken, zoaas koffie, thee, wijn, hier enz.; bélíará-larízh, elk-
ander inschenken, zoaas bij e. maal- tijd of drinkpartij, b.v. melarízh bélíará, weggemelgen dan bélíará-larízh, men zoog en schonk elkander in, Pr. Dj.

lari, vluchten, wegloopen, dromsen; bélíará, hard loopen, dras- sen; larí-ának, een draaije; bélíária-ának, op een nikkel draaibij, of e. preikemaakkerdij; H. T.; maka Sang Nataan bélíará, laap bélíará-ának, de Vorst nu ging op een draaije naar bieren, H. Asmb. Pat. Hik. Boedj; bélíaría-ának, ook e. s.v. godgeocht, Oend. Djanábah; larí-bíháng, met losse steken rijgen; larí bérápás, door de vlucht ontsnappen, ontkommen, onvlechten; larián- tikóes = toooiptiang, muurplast; melarikan, hard met iets wegloopen, voor of om iets hard loopen, iets vliechten, doen hardloopen of draven, schaken, ontvoeren; m. tjanába, de inkomende rechten ontkoelen, smok- kelen; m. njóso, e. gratis onvlechten, zijn leraan door de vlucht roeden; m. koendak, zijn paard doen draven, H. Abd. 58; Jatang bélíará-ának, hard komen aanloopen; larián koenda, ren- baan; kota lari-larían, resting of burcht om in te vluchten; larián kóta, de walle vi. v. vluchten, Ism. Jat. 55; larián djasán, de groppen ter zijde van de weg voor den waterafvoer; pélíará, weglooper, dromser; pélíária, aangegaagd voetpad, jaagpad, uitge- bouwde galerij in een borenverdieping, ook draf van een paard, b.v. týga híari pélíária koenda, Am. Hamz.,
latazéwáldi, larnuustei, hemeelblouw, lapis lazuli.

lás, verland; déngan sango tenga lás, met verlande ledematen; teropè-loás, verlaming, geraaktheid, paralyse, zie teëna teëna.

Mfn. gewollen van de voeten en andere ledematen (ziekte).

laps, Mfn. melkstof, op bedrijvigheid of geweldsdi jge wijze een ander goed toeslepend; melaka-mengangkara, hetselde met verschillendheid, Oend. Djambl. Zie lési.

lás, niet vast bepaald op één plaats, b.v. van slapen; niet voor een bepaald, maar voor allerhande gebruik, voor dagelijkse gebruik, b.v. van o. kled, wagen, paard enz.; melaka, wat voor allerhande of dagelijkse gebruik diende; paskien gelasu, allesaghe kleeren.

lah: melaka; tem lah, toen slaan om pijn te veroorzaken zoals bij straffen, onverschillig waarmede of waar men raakt; zie bélak; ook fig. steeds druk of in de weer, Wilkinsen.

langoët; melangoët, met verlangen of groote trek naar iets kijken, op iets wachten, op den uit kijk zijn.

langit, hemel, niet de plaats der zaligen, uitspannel; langit dan boomi, hemel en aarde; bèntangg langit, het uitspannel des hemela; langit-langit, hemel van dek, b.v. aan de ledemaak, gekleurde stukken dek, die bij feestelijke gelegenheden in de sëriëmi en anjyng worden uitgespannen, tent of kap van een rijtuig; langit kooslet, verbaakte in den mond; melangit, hemelhoog, b.v. tongkêsja melangit, zijn waarschijnlijk hemelhoog; doorConta melangit, hunne zouden stapelen in melangit op; sangga langit, zie sangga.

langit, al wat bij het baden dienst om het hoofd te waschen, zoowel als v. verbrand rjastaar, zeep en derg.; bèlangit, zich het hoofd daarmede waschen, reinigen; melangit, kéris en bèlangirkan kéris, overdrukkelijk; o. kris in het bloed waschen, met bloed inwiden, doen

lás, lapar, honger, hongerig zijn; përtökös lapar, ik heb honger, iet, mijn maag heeft honger; bèlapar, honger lijden; mengepétirapun, uithongeren, doen honger lijden; bèla bèlapar, hungersnood.

lapis, lang van plaatsoor, beet op, betikal, schiet onder elkander, voering, bekleedel; bèlapis, gevoerd, in lagen op of achter elkander, op elk: gespeld; toedjoch lapsit, zeven hemelen; toedjoch lapsit, zeventig v. een vesting; kowitj-lapis, e. v. koekeje, die uit vele lagen van verschillende kleur bestaan; bèdjel bèlapis, een gevoerd badjje, ook een dubbel badjje; lapsi tênhjâ, kopervluid van o. schip; kajoe lapis, e. v. geneesmiddel; bèngaa tiya lapis, e. v. bloem, calathoe versoriënia; sëmpoi tsadâl lois apak: konhjâ, tot in zijn zevende gebsch; melapis, voeren, e. v. voering, zetelen; melapis lapis, een schip koppen; bëlapis, voering.

lapang, wijd, ruim, vrij van zorg; v. bezigheid, ongemak of pijn, verlicht in dien zin; wat wijd of ruim in, ruimte, leed in een ruim; lapang-alal, saaibed; tonab-lapang, open vlakte, pleint, open vaak; pöntoe jang lapang, een wijd deur; angin poom lapang de wind ruimt, Sj. Stil. Dal.; lapang watoet, vrijde tijd; ë. dada, verzwaaid v. geneed; melapangan dade, het geneed vervuilen, Br. ë. Chas.; mejündakun konjira kîlapangan, hem ruim baan maken, hem in die ruimte stellen, H. Grood.; kîlapangan, vrijde tijd, logdie tijd, ook verlicht, verzaaid van geneed; kîlapangan tilangang, spirit u oor oen, N.

lapoëk, schaim, kaam; bèla lapoëk, beetschaimeld, uitgeleeg.

Mfn. verseelen, vergaan, vorren.

lapik, onderlaag, onderlegger; zoools b.v. een balteek, mat of plank onder het lihama; voestuk, piedestal onez.; l-ëbic, sandaal; ook voetbank, M. liëpsëngjung, matje op een stoel, bëlapik, voestuk v. zulj; verder al wat men ergens op legt voor iets, dat er op komt, b.v. tafelkappen, maten en planken op een steen vloer, onderzotellen; kain lapik-lapik, een kleedje met randen van goud en
Laken, M. kraam, winkeltje (Dr. F.). Zie kiodai.

Lapah, I. melapah, aflakken, ontleden van een geslacht beest.
II. trappen op iets, dat in den weg ligt.
hardheid wil bereven, enz. ook vlak tegenover elkaander van twee plaatsen, ook tegen elkaander vechten, van haren, het. t.; kambing bërêla, geiten die vechten, ook geregeld het slaan op een trom, de gêndang, waarbij men van tijd tot tijd op den rand daarvan slaat; Pînhêpani bërêla dengan Tondjëno Pinang, het oor. Mars ligt vlak tegenover Brouw; ërêhaa têdàk dêbêrê bërêla, vakantie aan beperk opârê raja, men liet niet toe dat het vaartuig tegen den wal stootte, uit vrees dat het zee loer zou worden om een mandje, het. b. Ch.; hêignâma miñâlêka hünkak bërêla dengan doorvas, hoe wil een watermoeiliaan vechten tegen een doorvaartvaart, spec. dat is geen partout.

Lalagi, nog, nog steeds, ook, en daarbij, zelf, meer; lagî poeë, daarbvenen, bovendien, voorts, wijdere;
apa lagî, koovoel te meer, hoeveel te minder, wat meer in; bêmâra lagî = apa lagî; boekanija... lagî, niet slechts... maar zelfs...; tleu sebênalakê lagî, daarin is geen verschil van onderscheid meer; tleu têbirakê bira lagî, niet meer te gissen of te berekenen zijn; tîlagî, zoölogisch, nog; tîlagî oda yerkirasa ijabowale, zoölogisch er nog een venteling is der hemelsche sferen; laginju, in het vervolg; boekanija mati, lagî mati bênarê heênê, niet slechts dood, maar welkelijk dood, d. i. zoo dood als e. pier; djoega lagî, nog maar. Kom aftrek aan den zin b.v. Boong rampi bi.
p.197 reg. 3 v. o. mênañtanik dalang

moesoch djoega lagî, nog maar wacht op 's vijandens komst.

Lalag, Hind. bit van een paard, Max., Sw. en d. i. Cr.

Lagoe, songwijs, wijsje, deunje, melodie, toonstuk, "louve pantas", versnell tempio; melapokô, in muzièk zetten, zingend voordringen, b.v. e. geschiedenis enz.; mêmâna tâge, de wijs van iets inzetten, de wijs aan geven.

Lal, I. o.s.v. soutwaterhemberdier.

II. zie locoë I en lalâv.

Lalav, voorbij gepasseerd, voorbijgaan, passeren, vervolgens, tot aan; tingah hari lalav, over den middag, namiddag; hari eikin, jang lalav ini, gepasseerd Maandag; lalav ka tanah, tot aan den grond; pada ito oodak lalav, dat pand is verstaan; ditüoewaangja lalav, werd voorheen door hem verstoord; thêgêlam lalav, voor altijd versteken, Mal. Sam. II p.19; sa kuhi lalav, alléens en dan niet meer, eens voor altijd; op Mahana wordt lalav ook gebruikt = bolik en dagat, b.v. te lalav hangê= in te bolik hangê; zêlalâ, steeds, voortdurend, aanhoudend; têmît lalav napas, de luchtigheid; tempi lalav mbahau, de stokdarm; melatokên, door voorbijgaan, voorbij voeren, uit den weg schaffen, of een eind aan maken; melatok, aan iets voorbijgaan, over iets heen gaan, overwinnen, overstijgen, trekken door iets, ook iets, voorbijgaan, b.v. bij een oanstelling of begunstiging, b.v. patûk tita bêrê

Lalav, onbordable, zoede kruit op de pan van een geweer, een huveler en derg.

Lalav, voorbij; zie Jì.

Lalâv, dwaarsoomen, verkeerden, tegenheen, het doorvaar boeien, op zijn weg tegenhouden, b.v. een vaartuig; pêlalau, middel om te dwaarsoomen, om iets te verhinderen, inz. tooversmiddel om e. huwelijk te beletten, Mal. Sam. 213; hitmêt pêlalau, de kunst om zulk een middel te gebruiken; pêlalawen, dwaarsoom, verhinderd, verhindering.

Lalâ, vastsichtig; orang pêlalau, vreut, iemand die alles, rijk en groen; ook pêlakêy.

Lalâ, gevoelloos, verdoff; boehoe lahi, de gevoelloos knokkel, d. i. de enkel, omdat die, door het voortdurend rieten met ondergeslagen bonen, gevoelloos geworden in.

Lalâ, vervagen, = loopa.

Lalâ, zorgeloos, onachtzaam, zijn tijd verspilend, Mal. br. mijn fase. n.6, afgetrokken, zijn gedachten niet bij elkaars handen; onverschillig, onoplettend, slaporig, beviuwjig of in zijnen greep; tênaît telalâ daripado, bestendig denken aan; mênañtanit, verwazloos, verachtzaam, met nalatigheid behandel; melâcêna kaino daripada doba-jiyanja, zijn gemoed het leed doen vergeren, dat leed van zich af leiden, b.v. door om de daad te gaan zingen of iets derg.; mënapêlalau, verschuiven, uitstellen, verzuimen om ten uitzicht te brengen, b.v. melâkoe-
11. bras (schepenstern); tali-talai, geord, brastouw.

(laan, langte of duur van tijd, lang geleden, vroeg, oud, in dien zin, langdurig; hêrapa lama, hoe lang? domo djen lamanja, twee uren lang; satilak bêhêrapa lamanja, na verloop van eenige tijd; Buan lama, Oud-Rieuw, het vorige Rieuw; bini lama, de vorige vrouw of de vrouw, waarmee men het langst gehuwd is; palâzin lama, de oude kleren, in tegenoverstelling van de nieuwe; orang lama, een oudgast; iemand die reeds lang in het land is; lama-lama, eenzijdig; lama-kêlimâna, eindelijk en ten laatste, ten langen laatste; lama dôngan kalamandja, langzamerhand, alles, van lieverlee, leda; sêlama, zoogend als, al den tijd dat; sêlama sêlama bêrloai, sêlama moom politik; sêlama gogê hitum, zoogend wat de wereld bewoond is, de wolken wit en de kreisien zwart zijn. Mén. Sêr. bêlâmâna-lamân, om het langst, bêrêna bêlâna-lamân, minjilam kâtoenjinchunji, terwijl zij met hun sereen om het langst onderdoken. H. Ind. Poet. Lening p. 99; sêlamanja, ook al lang, reeds lang, b.v. sêlamanja baginda bêdâja mogąe nga-oetse, reeds lang wilde de Verset gezonden zenden, Nias. Bloom. II, 2e dr. p. 66, altijd; sîlama-lamânja, op zijn langst, eeuwig en altijd; sîlîma or sêlamanja, tot in eeuwigheid eeuwigheid, lang doen duren, doen voortduren.

laman, I. e.s.v. wapen, e.s.v. zwaard, Abd. sch. wulb.

II. e.s.v. lekkernij, ook lewung, zie ald.

lamanja, kalamon, zie ald.

lamoen, mits, bijzonder: lamoen doeri Toewenoks djaoga djanjan zonuile pêrî-bal, mits Uwe Majestéit maar geen engel is over- komen; lamoen tiâj, zoo niet, mits niet; lamoen-lamoen batong, het tijdperk van het rijsgewaar, waarop de Hoogheid zichtbaar wordt, Mén.

lâmîn, I. bêlâmîn, een paar, man en vrouw, mannetje en wijfje; bêlîlâmîn, bij paren; bêlêmîn, verierde slaapplaats van de moeder van een jong meisje of van pas geboren, afgezonderd aan het hoofdslede van de pestos, ook bêlêmînam, bruisedel, Max en Sw.

lânar, moddergrond in zee.

lânang, I. melâlang, e. bouw draaien door e. gewicht aan het einde daarvan, dat het bouw gestrekt houdt en door dezelfde snelle omwenteling de deeln in elkander draait.

I. Jav. mannelijk, dopper; in 't Mal. alleen in poêle.

II. lânuu, slijk, modder, = ren-

jinau.

lanoen, ook lanuan, zoo- roover van het eiland Madinanau in den Solok-archipel.

lên-lluen! supitivity koil jong toerek uwe binatang lâmî-lluen Ab. sch. wedb.

II. lûwau, I. melawu, een bruidstaat beletto voort te gaan, tegenhouden tot er iets, de pehâbur pêlau, be- taald is, zoo b.v. Sj. Ind. Kûm. en Hik. Sj. Mér.; pêlau, belot, melawu, opluchten melawu, het belot verwijderen; opheffen, b.v. iemand, die juist op eenstondig komt en is belot moest gegeven worden, uitnodigen om mee te eten. Zie ook lawau en lenda I.

II. lawau-lawau, Jav. spin, = taba- taba, zie ald.

II. loel, zoo, door de Malaoer steeds benoemd aan de aanliggende plaatsen, b.v. lawa Maleua onu; I. agi, vuur, de hol van nêrho; loot, wind; de open zee; looten, al wat zoo is, in de oceaau; melawu, zoo- waar is aan, dat, van het land afhouden, ook melawu, H. T.; loot, zoo waar is aan, van; van een ander water bestoken loot: naar het in- teren ervan; timoor-loot, zie bij timoor; tiaka pînâh melamowo loot, nooit een voet in zoogend hebben, M.S.; loot bolet, ook soms aangevoerd, niet inlandsch, b.v. boewah nekêrî melawu melawu, e. bouw draaien door e. gewicht aan het einde daarvan, dat het bouw gestrekt houdt en door dezelfs snelle omwenteling de deeln in elkander draait. 

II. lawat; melawar, een belot van deelneming brengen, hetzij aan personen, b.v. aan een zieke of iemand die pas van de reis komt, hetzij aan een dak, zoals b.v. een vaartuig; melawat tukutu. melawu, iemand die zijn aan- komst een belotmoedig belot brengt; melawat kapal, e. belot brengen aan een schip, b.v. dat pas aange- komen is, Jem. I. 203, S. M., H. T. en I. P.

II. lawar, I. = balawuar, vloei-

mers.

II. fijn gemolten vloosch of visch als toepassing bij de rijst; melehoor, aan klein stukjes snijden v. vloek, zooals wij b.v. voor wtentor, Jav. Bidara, id.

II. lawas, I. vrij, onbeloond van uitzicht, ruim, niet overvuld of overtop van de ingewanden, voor- barig van den mond of de tong, schaarsh wordend, bijna gedaan v. vruchten op hun tijd; bêlêrânas-lawas, ruim baan maken, een ritme kring vormen; melawas, die hoedanigheid vertonen; zie ook loeas.


lêwau, lêwau; melawas, met een gerekt geluid roepen, met een blijd geschreeuw roepen, toesroepen, praten, b.v. orang di darat ada melawas koêro, oorzaak ringgek, het volk aan den wal roepen ens toe en aan te leggen, k.e., op Mal. id. d. I. Cr.
laawen, de bast van dien boom, welke naar kruidhangers riekt.

II. Jav. deur, poort, H. Boedj; 1. stekeling, eereport, eerehoof; pilawen, ongebouwd jongman en als soodanig vrij van belasting; laawen pitacon, de laatste poort, die onmiddelijk toegang verleent; b.v. wienhok pitacon gierbang katoenzak, darwabillas digaran laawen pitacon? H. Boedj; postleraw laawen, windas, kaapsstander.

laow, toepjis bij de rijst, inr. uit het diertrijk; laow-pi, allerlei toepjissen. Mtn. vlees of visch.

lava, I. laaw-lava, jokken, gehek maken, uit gehek, uit jok, b.v. sejahn lava-lava sejahn, ik maakte maar gehek, ik was only in play, Max.; pilawen, hanworst, paljas, grappenmaker = orang dijnika, Sw. zie laow II.

II. lava-lava, een of drinkblikje in een koel, ook raat, Pad. boeren.

laoe, lang van duur, van een bepaalden tijd of een werk; sambat-laawen, langzamenhand, ten langzaan laatste.

lavan, tegenpartij, tegenstander, partij, partij in eenige strijd, maat in een spel, wederzade, persoon met wien men een gesprek voert of handel drijft; in strijd met, tegen, het tegenovergestelde; birtawa van dijna, 2. meten met; melawen, tegenstaan, tegenover bieden; zich verzetten tegen, als partij optreden van, mededingen; ook eens gebezigd alleen voor ons; tegen of met iem.; melawen boekom, tegen de wet; melawen berewas, met iem. in trouw wedijveren, op iemands trouw staan maken; melawen birtawati, met iemand vriendschap sluiten, Chooji.

Maim; tiada boleh dilawan berewas, men kan op zijn trouw geen staak maken, men kan hem geen vertrouwen schenken, Prah. Dij; melawen birtawati, het woord tot iemand richten, om met hem een gesprek aan te knopen, Msr. Kaj; kuraw dan lawen, medestander en tegenstander, vriend en vijand; pilawen, tegenstander, middel van tegenover, ook o.s.v. boom, die zeer taai en hard hout levert; kojo melawan todak, o.s.v. boom, waarvan het hout voor binnenhuishoud gebruik wordt; birawan, strijden of tegenover bieden ten behoeve van of voor iemand, S. M; memperlawan dan dijna, laten vechten met, 'tlaten opnemen tegen, b.v. maka sejala jang melawan akoe hee pirlawan dan dijna anding pirlawe wosoen, allen, die mij tegenstaan, zal ik met mijn handen laten vechten, H.Hj. Mird; tiada birtawati, waar tegen geen waarstand te bieden is, onoverstaanbaar, sejala jang lawen; van; alle tegenovergestelde eigenschappen; bilawen, waarbaarheid, verdigbaarheid, H. T.

y. lava, I. onbollenmer, roiu. t. uitschi, wijd en schroefwachter, b.v. tuschen de toppen van twee borgen; pimandangan jang lava, een ruim uitruim. Zie lawen.
la quiero; melajoe, iets over het vuur houden om het te warmen, te blakken, te zegen of zwart te maken, maar niet om het te verbranden, b.v. een zogel boven de vlam v. haas of een kaars, om het zwart te maken en er mede te stempelen; planten boven vuur krommen voor de huid van een vaatstuk of de duizin voor een ton; ook drogen of smeren van hout, wat noodig is voor het gebruik.

Mal. Sam. II. p. 273; versagen (zoo); Mén. verkoolt, verflens, verloopt, ook verschrobben door zonnekistje; klojoen, verschuif.

laís, l. e.a.v. zoetwatervis.

II. melais, iets van zich afduwen.

lajjab, I. zweden; bőljlam, zweden; melajjab, zweden; tőlajjab, melajjab bőljlamkat-pontkat, zweden al hooger en hooger stijgen; Ind. Poet.; lajjajj-melajjajj, al hoenen en weer zweden (v. een trop vogels), Bloem. zed. verb.; melajjajkan, doen zweden; m. na poetaak voerat, e. brief doen zweden, d. i. een brief zonden; melajjajkan voerat, ook e.a.v. godsgericht, nader omschreven in Tijdts. t. 1. en 11. dl. 45 p. 139 en 175; lajjajj-lajjajj, vlieger; lajjang, het zelfde op Java; toerwoord lajjang-lajjang, de zwaluw; lajjang-lajjang boezem, de zwaluw, die de eetbare nestjes bouwt; ook toerwoord lajjang-lajjang goeza, d. i. klipvleugel genoemd; lajjang-lajjang roome, uitstekend gedoelde van een dak aan weerszijde van een huis; mata tőlajjang, aan het zweven rakende oogen, dat zijn oogen die v. slaap dichtvallen, br. b. Chau.

II. recht van zich af in tweeden of een schijf nijden v. e. zachtte vrucht, die men op de linkerhand houdt, b.v. een mangaa; poob dikajjab, e. a. v. managagrecht op die wijze doorgeëet. Men. langs de opperlakte afnijden.

lajjab lajjab, laag bij den grond v. een gebouw, laag op het water van of vaartuig; melajjab, laag langs de grond of over het water striken van vliegende vogels. Mén. zweven naar beneden gaan.

lajjak, langs de ruggegraat open gesneden en zonder zout gedroogd, van visc.

lajj, Ar. geschikt, passend, vaardig, behoorlijk, betrouwelijk; déngan píri jánlajj, op een passende of betrouwbare wijze; déngan jánlajj, op gepaste wijze antwoord; nakalán doolah, masing-masing déngan jánlajj, allen eeten, een iegelijk zooda het aan zijn rang past.

lajj; bőljjajj, zwassen, dritten met een zwaard of lance; bőljjajj kan gélang, met een zwaard zwassen; h. bőljjajj, met een lance dritten. Abd. sch. welb. groot op = wéanri, dus zou het een krijgsdienst zijn met het zwaard of spoor? M. geeft op belajjajj, dritten, met de hand bezeven en ook zwassen.

lajjak, ander, anders, onderscheid, onderscheiden zijn, verschillend, verschil; behalve, zonder, buiten; tenden; orang lajin, iem. die anders of vreemd is, geen familieled; lajin orang, iemand anders, niet deze (Dr. F.); kajj lajin ite, de overigen, de anderen; lajin... lajin, sommigen... anderen, b.v. lajin dínmom, lajin di-supa píri, lajin dínesom toewan, het one werd ingenomen, het andere op den buik gezeerd en nogmaals het andere als droge pappen aange- wend, H. Abd. 29; lajin sálal, geheel anders; haakan orang lajin, hij is geen vreemde; bőljjajkan, verschillen, onderscheiden zijn van, afgescheiden zijn van, ook onderscheid maken en daarvan het pas, dipírá- lajkan, b.v. hóndák la djyanikan ka- wó pírala in, door u moet geen onderscheid eerder gemaakt worden, L.P.; melajjajkan, uitroepen, veranderen, uitzoeken, ontdooien, behalve, maar, (na onthouding = Duitsch zonder; Dr. F.) dan... maar, niet anders dan, tenzij, inzonderheid, uitgenomen, b.v. melajjajkan mékeelaal díjopa koëndakenja, niet anders dan slechts berouw ten slotte; melajjajkan ija minkotapot píraiwojöde daripada Allah, tensij bij een vingerwijzing van Godsweg krijgt H. Abd. 147; ook wordt het nog als ver- borg gebruikt, b.v. di-supa lah toewan, kóóxu melajjajkan direi, gij bieden moet uitzien niet uitzonderen, M. Kajj: melajjajkan... wúndajja, alleen nog maar, b.v. melajjajkan ménejani kan píreñó wúndajja, alleen nog maar wachten op een beval, H. Abd. 278; minta toewan lajkan kari, ik verzoek u den dag te veranderen; kój- lain, verschijt, onderscheid; bőljjajkan, bij zijn spreken of in een toespreek veel van melajjajkan gebruik maken, van gebrekkige redenaars.

lajjak, I. melajjak, iemand of iets bedienen, b.v. aan tafel, of een offer; melajjak, bediende, helper, assistent.

II. pírala, hout, tijdelijk loods, kraam? M.

lajjak, Jar. vertrouwelijk; zij lajja.

lajje, I. verwoest, verlept, verwelken, verkleuren, v. bloemen en planten; lajje-lajjeven, het tijdperk, waarin de rijst op het veld begint te rijpen; bőljjajj-lajjeven, verwelken van velen, prab. Dij; lajje bõänga díjgungan, verwelken van de bloem, die men in de rust houdt en lajje voorpoot ál hálamam, verwelken van het gras op het voortplein, fig. uitdrukkingen voor sterven of overlijden van een Vorst; lajje tønjongen, zijn hand is verdorven; lajje-lajje, o.e.v. boom, welks hout spoedig door de boekooch wordt aangestaat, ook o. slag.

lajj, melajj, zich sterk achterover, voorover of opzij buigen zoals een slanke boom of een indi- sehoo danseren; over den grond slepen (takken, Wilkinson); siek-lajj, zie siek; melajj kóóxu, zo begaan het hoofd; orang toewan jong la- jjak óóxu tøndjajj, een oud man, gebukt onder den last der jaren; pë- ljakj, een tooverformule, om iem. voor zich te doen bukken. Mén.
II. sluier (lang kleed v. vrouwe-
lijke huidj's, Wilkinson) teedo~m-
meika; melanjé, sluierzen, sij. Madii;
bêroek melanjé, een afhangende
sluier, sij. Haris. Moezyia mi ilfuli
ل من scorah; melanjé, met de
voeten kruf, b.v. klei om de door
oeen te werken, een kleed om het te
zuiveren; zie lanjan. In het Môin. ook
nog gebruikt voor verfkoek bij andere
werken, b.v. melanjé melanjé, iets
afgekorf, afgezoden.
ل من scorah, ook mgeu, week met
een harde korst van boven, van den
groot.
ل من scorah, Môin. modder,
modderig.

lânbaran, Jav. het groot, mohammedaansche feest na het einde
van de vasten, van het gruw. lânbar
geëindigd, afgelopen, uit zijn. Mal.
hari-raja bear, Dr. F.

ل من scorah, Arab. wierook; l.
djawi, honing. Zie mejân en klênj-
yan.

lîbâb, zie lîcâp.

lîbâb, dicht, dicht bijeen, v.
het hoof der boomen, het gezaaid,
pokken, den zegen, een zwart pisten
of kogels, het haar of de baard, een
haar, bloemen en vruchten op den
boom aan.

lîbâer, l. gesmolten v. mete-
lens. Môn. ook verkoelen, vernieuw, ni-
eengoaan, geschieden, onenig; mél-
lîbâer, smelten, omsmelten, ook van
het gesmolten, Abd.; lîbâer, gesmol-
ten delfstoffen; daspoer-lîbâeram, smelt-
oven; atjeiano-lîbâeram, gietvorm
voor gesmolten metaal, smeltkroes M.
II. plomp'kînklankbootsend woord
voor het gedijk, veroorzaakt door een
groot voorwerp, dat in het water of in
den modder valt; lihâr-lihâer, het-
zelfde met verscheideneheid; bulôo-
eram, zie bulôoeram.

lîbârân, Dav. het want
van een vaartuig, doch zonder touw-
ladder; zie tani.

lîhâr, het laatste stadium
der zwangerschap, op alle dagen loo-
pen, op 't punt van te bevallen. Ook
wel van dieren gebruikt.

lîhâner, klangbootsend
woord voor een duidelijk geluid,
zoals v. grote trommen of Geschut.

lîbâp, klangbootsend
woord voor een dol plofend geluid.

lîbâr, I. klangbootsend
woord voor een dol klapend geluid,
minder dol den lihâp.

II. dicht bijeen, om er jonge
plantjes te trekken ter overplant-
ing. Zie lihât.

ل من scorah, Arab. bin
lx, of God, bier bin lx (Dr. F.).

ب ل v. later bi, Iet. of later bi, Jav.
tusschenverloop van tijd, b.v. bi. sti
kari, met tusschenverloop van één dag; bi.
seinlân dielâbi, om den tijdens man
werden ze doodegeschoten; zie ook bi.

ل من scorah, zie albd.

ب ل v. later bi, ook biot en melân, in
dringen van een wapen, b.v. een dolk
of kogel; biot, in den groot dringen
den regen; zie ook biot.

ل من scorah, frkr. gebrek, gebrekkig,
II. sluier (laag kleed v. vrouwelijke hadji's, Wilkinson) - toedoen-mankas; melanjah, sluieren, Sj. Madji; borgojik melanjah, een afhangende sluier, Sj. Harih.  

III. lanjak; melanjah, met de voeten kneden, b.v. kli op deze door een kleed om het hoofd zullen; lanjak, in het Mijn. ook nog gebeur. tot versterking bij andere werken, b.v. melanjak meneukai, iets afbreken, afkloven.

IV. lanjar, ook lang, week met een harde korst van boven, van den grond.

V. lanjar, Mijn. modder, modderig.

VI. lèbaran, Jav. het groot moghmedische feest na het einde van de vlag, van het groot lèbar, geheel, afgelopen, uit zijn. Mal. hari-raja bewar, Dr. F.

VII. loebán, Arab. veerlook; l. djaus, benood. Zo minjan en këndnjan.

VIII. lebâh, zie lèkap.

IX. lèbat, dicht, dicht bijeen, v. het hoof door boom, het gespecial, pokken, den regen, een zwem pijlen of kogels, het haar of den baard, een haag, bloemen en vruchten op den boom aan.

X. lèboer, L gesmolten v. metaal. Mijn. ook verwoest, vernield, uit-saangaan, gescheiden, oneerlijk; lèboer, smelten, onsmelten, ook van het geslaakte, Abd.; lèboeran, gesmolten delfstoeft; dasa-lerboeran, smeltoven; ajfwaan-lèboeran, gietvorm voor gesmolten metaal, smeltkroes.

II. platm'k lèboerboetsewoord voor het gebied, veroorzaakt door een groot voorwerp, dat in het water of in de modder valt; lèbaar-lèboer, hetzelfde met verschillendeheid; halèboeran, zie lèboeran.

III. lèberang, Batur. het want van een vaartuig, doch zonder touw-ladder; zie tam.

IV. lèbhang, het laatste stadium der zwangerschap, op alle dagen loopen, op t punt van te bevallen. Ook wel van dieren gebruikt.

V. lèboen, knaakboetsewoord voor een donderend geluid, zooals v. grote trommen of geschut.

VI. lèbap, knaakboetsewoord voor een dof ploffend geluid.

VII. lèbak, L knaakboetsewoord, voor een dof klappend geluid, minder dof dan lèbap.

II. dicht bijeenstaan, om zoorge plantjes te trekken ter overplanting. Zie lèbat.

IX. lèboek, knaakboetsewoord voor een zacht ploffend geluid, zooals v. van een kokosnoot, die v. den boom op den grond valt.

X. lèbham, bont, paars van een zwarre knopeling; bëro lèbham, bont en blauw.

II. lèbhan, o. s. v. boom, welke hout slaatgoed voor brandhout is, doch volgens anderen ook geschikt voor balken en planken bij huisbouw.

III. leboen, bedoelen, door iets waarvan voor echt, of iets slechts voor goed uit te gaven.

IV. lèboe, ook lèboe, stof, stoffen, soms lèbe dosi in dezelfde betekenis; lèber, slaapmatten, met stof zijn.

V. lèbah, bij, ongeacht; melâk-lèbah, kenig; lèbah, ganso, e. s. s. en zijkwerk aan de planking, die onder de djoeljom-djoeljom of nebe van een vaartuig zit.

VI. lèbik, meer, te veel, over vroeg, rest, het meerdere, lèbik kaorang, meer of minder, min of meer, ongevoer zooveel; lèbik-lobah, bovendien; lèbih, hoe meer, van te meer; salèck-lèbih en salèck-lëbihan, zijn op meest; lèbihan, het meerdere, overvloed, rest v. iets; lèbik, overvloed, v. een, meer, meer, overvloed, etc., meer van iets gebruiken; lèbik-lebik lanjan, overvloedig zijn, ook de onderhand hobbend of nemen; mellèbik, meer vertoonen, zich als meer voorderen of aanstellen, b. v. këndik mellèbik dasi jang diakor, zich voor meer uitgeven dan waarvoor ingeroepen is, Fr. Dij; teratok lèbik-lebik ropanjan, zij maakten (bij het dansen) een al te zotte vertooning, H. Boedj; mellèbik, oVertreffen, te boven gaan, zich verheffen boven, ook mellèbik mani dirinjai daripada; mellèbik kan, vermeerdert, hoger stellen, hoger schatten, b.v. toenam lèbikan zoodra toenam daripada ajhanku boeda ini, gij schat uwen broeder hoger dan ons, onze ouders, Mos. Kagi; kallubikan, overeenkomst, iets bijzonders, iets extra's, b.v. apa-apaa djoong kallubikanja gâ landak gâjainu iüt, maka sahâsia saîwâna ini taloûghijehâsina, waarin bestaat toch de meerderheid van dat gattige dwarsehrt, dat alle wodbewaars ons onderhouds zijn? P. Djin, lkr. b. Chas.

VII. lèbhoed, breed straat, met winkeltjes aan waarzijden, doch nact de markt; Mijn. weg, pad, straat; lèboch pekan, straten en marken, straten en pleinpen.

VIII. lèbho, makkelijk, die voor de orde van de dienst zorgt; in Pinang: Indische Mohammedaan die aan parheliodure kapellen verhouden is, afstamming van de stichters; lèbho phighiósa, in het Palemb. distr. geestelijkheid; bagva dîfïjat lèbh, als afgetikt door een lèbo, d. l. schoon, op. Mijn. Onder de lèbho staat de cëbho.

IX. lèbik, lubbalkun, Arab. bier bonk, k. o. God, bier bonk (Dr. F).

X. lèbat, taf, of beter lèbat, Jav. tusschenverloop van tij, b. v. lek sa kari, mitussenverloop van een dag; lèbat panûlaë, om de tijden man werden ze dooggoudt; zie ook lèbat en selang.

II. lelo, zie ald.

XII. lèlot, ook en lèlot, in dringen van een wagon, b. v. een dolk of kogel; lèlot, in den grond dringen van de stenen; zie ook lèlot.
slecht, verwachtelijk, beschaafd; o'ltad, zonder gebrek; hina lita, ge- ring en gebrekkig; mënibiri lita, slecht behandelend; nama jang lita, een slechte naam. Het is ongeveer = tjiit, z. nld. en laal II.

المتن

لذبة 

مئثocking: mittloes, openbersten, openspringen, met o. plof uitspringen, ongeveer = lenth, zie ald.

لذب 

لذيositions; mittitis, besprengen door de hand in het vocht te doopen en dan, die slaap houdende, uit te sluipen, zoals bij het vocht in v. strijk- goed.

لذبا 

لذباث, klinkbaar, b.v. van o. stinkt dat valt; 't geluid van o. tamboerijn (Wilkinson).

لذبأ 

لذباث, klinken, doller en grover dan لذبأ.

لذبأ 

لذبأ, klinken, zijner en schel- ler dan لذبأ.

لذبأ; mitttop, ontploffen, lenth-lent, o. z. kinderspeelgoed, dat, met een mond geblaast, een ploffend geluid maakt, ploffertje, ook propenschieter, klapbaas.

لذبأ 

لذبأ, I. klankbaarwoord voor een kloppend geluid.

II. mittalgon, nooletten, plaatsen (ook een ambtenaar, Dr. F.); mittalgon aan, als een kind op d. weg in wandeling leggen; mittalgon pada ribaas, een kind dat op de schoot v. een ander leggen, Prab. Dj.; m. boekom, weten vaststellen, straf opleggen; m. dat dan pereiba maro, de gebruiken en bestuursmaatregelen voor een land vaststellen, een land instel- lingen en weten geven, eigenl. op- leggen, Saif. Droel.; m. haga, den prijs v. iets vaststellen. Vergel. tarsh.

III. = rëtaf, boert in aardewerk enz.; litaak na ribo, duizend boeren, wordt gezegd van e. kopje enz. waarvan het verglasel vol kleine boeren is. Zulk een voorwerp gebruikt men als onheilafscheider.

الفن 

لذبة 

لذبة, klankbaarwoord voor een tikkend geluid.

الفن 

لذبة, klankbaarwoord voor een tikkend geluid.

لذبة 

لذبة, zie het volg. wrd.

لذبة 

لذبة, swak, afgemacht; lêth- lêth, swak en afgemacht; lêth- lêth, doodmoedig, H. A. 369; lêth- lêth, hetzelfde.

لذبة 

لذبة, voor alles uitsamen, terdege doorhalen.

لذبة 

لذبة, doodmoe, en penat, Wilkinson.

II. mittloes, plessend v. geschoten of gewen Van voorwerpen, zodat van het aanvallen van een slang.

لذبة 

لذبة, Arab. watermassa, de open see, oceaan.

لذبة 

لذبة, spiegelluid; zie bij lêth.

لذبة 

لذبة, I. schellich voor- uitsprongen, zoals een paard of een visch uit het water.

II. klankbaarwoord voor een blauwend geluid, zoals v. o. ro- theing, waarmee men door de lucht slaat, = letoot; mittloes, slaan met iets duns, b.v. met o. roting of kar- wats, karwat; maka lêtanwa pa- hlanaw toere lêthiitjeet kan pâlung- nje, die beiden hadden lopen met hun aardewerk, Am. II.; mittloes, met kracht uitdrukken, uitrukken (Wilkinson). Zie letoot.

لذبة 

لذبة 

I. mittilatj, met een vaart er uit springen, zoals b.v. een glibberig vruchtenpitt, die men tussen de toppen der vingers knijpt. Men. latijit.

II. = ditot, piepen van jonge vogels (Wilkinson).

المتن 

لذبة 

لذبة, blaren krijgend van de huid, waarop kokend vocht is gekomen; mittloes, branden of schrobben door hete vloeistoffen, b.v. mittloes, borst in aardewerk. Dit moet penat minoem ojar saangat panaa, ik heb mijn mond geopend door erg heet water te drinken, Pr. Dj.; mittloes, iets branden met hete vloeistoffen.

المتن 

لذبة 

لذبة, gras, van de huid.

المتن 

لذبة 

I. klankbaarwoord voor een zuipeend geluid, zoals ontstaat door het steken v. een stok in weke modder of iets derg.

المتن 

لذبة 

I. klankbaarwoord voor een dierelijk geluid, veroorzaakt door het trapen in taale modder.

المتن 

I. flap door het gebruik van ge- wenaten enz. Zie leth.

المتن 

II. klankbaarwoord voor een huilend geluid, onoverkoekt door het trappen in taale modder.

المتن 

II. slap door het gebruik van ge- wenen enz. Zie leth.

المتن 

I. mittloes, geschrei, geschreeuwd van groeteten, door zo oven in heet water te doen of dat er over te gieten; ook mat en slap van ge- wenen stoffen, doch zóó, dat men er geen vlecht uiiternen kan zeg (Wilkinson).

المتن 

I. mittlubak, Arab. nis of zijgang in e. graf, waarin men het lijk schuift, ook liang-lubak en soms alleen liang.

المتن 

I. mittlubak, Arab. beeldend, aangezonden, aanspanden.

المتن 

I. mittlubak, Arab. lekker, aange- naam van smaak, genot, wellust; hit- dooq dinga lêthiitjeet, een lekker leven- tje leiden, weelderig leven.

المتن 

I. mittlubak, Arab. heilig, een ge- heiligd, een zich aan de liang, zóó bij sari.

المتن 

I. mittlubak, Eng. ook lor.

المتن 

I. mittlubak, Arab. braken, door- gevloek, geïnnartrat, rauw.

المتن 

II. uit zijn verbond, uit elkaar van buizen, vaartuigen enz. doorgeweefd van geweven stoffen, ontlo- den van een heem, ook klankbouw- sing daarvoor en voor 't gebruik van een dier dat door ruige dringt (Wilkinson); ook rafa, n. ald.

المتن 

I. mittlubak, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, Afrikaans, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, Afrikaans, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, Afrikaans, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, Afrikaans, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, Afrikaans, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, Afrikaans, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, Afrikaans, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, Afrikaans, zie dërith.

المتن 

I. mittlubak, Afrikaans, zie dërith.
lus, I. schielijk voorbijgeschoten, zoowel de blieken, een kogel enz.; los, los, idem en vrij in- en uitgaan.
II. los, los, alleen op Rouw e.v. posttaet. Men wil het uïdenen van het Ned. ballast en meent dat die steen door een Amerikaansch schip afstaan is gelost.

los, los, vrijelijk, onbelemmerd; zie las (los-las).


Ibs, voeg tusschen steenen; pêngêlê, voojig; zie sic.

sêl, sêl, gebruik in de samentelling sêl-sêl = sîh-sîh, zie ald. Ook gehoord van het geluid.

Lisân, Arba. long, langal, taa; dégêng long, mengeling.

Lisâul, Ar. de long betreffend; boerdê liân, tonglotters.

Lîse, een fluitend geluid maken, zoowel een roting, waarmee men door de lucht zwiept.

Lîse, een fluitend geluid maken, ijzer en schorper dan liân, piepen zoowel het fluitje van e. boomaen; zie ook plêsît en laisît.

Lîstâku, midden van een boog.

Lîstu, een lâstroen, Jav. verzoeu ring in den neus, e.v. e. kanker.

lêsar, zie Rieu.

lêsar, Rieu-lêsar, ruisten van gras (Wilkinson).


Lîsîng, vijgel. from, langwipig rijstblok met e. kuifje, waar in de rijst wit gestampt wordt.

Lîtey, uit het oog verdwij ven of verdwenen, weg, zoek. Zie ook lênyûp, H. Abt. 12 r. 6 v. e.

Lîtey, I. aanhoudend van den regen; ook 't geluid daarvan en van dier goed, liôkôk-liôkôk, met afwisseling (Wilkinson).

II. e. o. v. boom.

Lîsîng, vermoei, afgenomen; liêth-lîsîng, afgenomen, een verliezen, pikun en... pfîn.

Lîsîng, gebruik, half sluit, v. kleven; mêmêpêlêhâk, verder afstand van half slipte kleven. Ook ald. vr. Mâm. liôsî, id.

Lîsîng, I. vermoei, vermoei ring, geheel en omstandig, ongelijk, om verder te vochten (Wilkinson).

II. postîj liîsîng, doodlenk; tepej liîsîng, geheel verlaten; zie liîsîng.

Lîsîng, Pers. legen, os- sant, sloop, vat, matroos, ook bien den, volging; zie inker.

Lîsîng, Ar. uitgelezen, sierlijk, ook van een vertelling, Chodj. Main, lêfûérôk; aîlêfû, de Lietse rijke, van God; radôke 'lîsîng, dienaar van den liotsirjeke, eigenmaan.

Lîsîng, Ar. robijn; lippen eener hertige; zoete roode wijn.

Lîsîng, Ar. vloek, ver vloekt; tanat Allah attiîna, God vloek over hem! melmaâna, verfoegen.


Lîgîn, Ar. woord, gezongen; bîdîh-bîdîh, woordenboek.

Lang, I. zie Ilang en Ilang; pisang lang, e. v. rode banan.

II. veronachtzamen, b. v. vriend; vrouw enz.

III. taschenruimte, tassenver loop, zie sîlîng en lat.

IV. e. v. zoutwater-scholpier.

Ilang, I. daken, in kistvorm, doch van onder open, dat in het graf over het ongeklokt lijk wordt gelegd, ook kist, zie Ilang II. In de Straatsche Settlemoten en op Rouw: kist, dood, kist; loeng dalam loeng, poth-kor ning dalam kong, mal. raadhû; (Mên. aloong, kist als bewaarplaats) ; li âlgjôk-loog, schootje twee planten die schuin tegen elkaar over het lijk worden gezet en aan voornamen met een plankje gesloten; l. pêngêlê bêkê, een kistje om er bêkê rode fijn te voeden R.Pas. Zie ook Ilang en Ilang II.

II. ook Ilangi, boog, kromming; bêlîng, roek of boog of kromming hebben, daarvan voorzien zijn; pêrîîng, datgene, waartvan voorzien is, uitsnijding voor den hals aan een klee, de kraag; pêngîng, iets holpervormig, zoal e. een erinolino zie ook nelqing I.

III. verkoeting van soelng, zie ald.

Ilang, een kleine inhoudsmaat, = kai, zie ald.

Illang, I. zie Ilang; II. Illang, Jav. neigen, wenden, zakken; ilang mâta-kàrî, ter kome neigen e. de zo; baîng-baîng ling-
sir, de schaduw van dat, het wordt
avond; melinginsan tangan, de mens
laten zakken uit eerbied bij het aan-
vallen van iets. Zie glinljin.

لغس langseng, ook langsang, regelrecht, rechtuit, zonder zich op
toe houden; een doel, dat men zich
gesteld heeft, voorbijgaan; bilangis
langseng (v) doorlopende of voort-
durende uitgave? Volg. C. en S.;
I. de beide birlangis langseng, geheel
en al zonder geld om zijn uitgaven te
be stri j d e n. Vooral: voor goed, om te
behebben, b.v. diirir pakul ezahadja,
bohun dibikikanja langseng, hij
gaf het slechts om te gebruiken, maar
hij gaf het niet voor goed, om te be-
behebben; hindak piri langseng, om
voor goed weg te gaan; melodies-
langsengkan, iets regelrecht doen door-
gaan, b.v. melinginsangkan djepana
ka dalam kata, Sj. IJ. Kés, de daar
regelrecht brengen binnen de bucht;
imangsang-langseng, B. Chûl,
steeds regelrecht doorgaan.

لغس langseng, ou langsang; zie
langseng en langsang.

لغس langsop, Jav. zie langsang.

لغس loengsin, ook loenxin,
scheren, scheerderaad, ketting bij het
weten; kai birlангsinscoetra, een
eenheid met zijden scheering.

لغس langsai, behangen, draai-
polije; Jav. melangsi, gordijn, voorbou-
sgel; zie langsai.

لغس langsai, langsang, over iets heen gaan, over tijd of maat heen
gaan; Jav. langsai, b.v. somangat

trigang malingui anan, de levens-
geest vloed de wolken voorbij, K.
Tab. p. 59, ook zonder ongeval aan-
komen; koembang mansanat malingi,
welk hommel komt daar gou-
vend aan? H. Boedj. poeitra van soo-
dah malingui pawang, de prins die de
vakje was overgegaan, Hik-Dewa
Indra Ming, koembang pan melangin
talu melingiiinggeng, id. de toe kwam
regelrecht er op aan en streek neer;
epi kibowar dari tjebra ite mel-
angisat datangsa kahedapai radja,
id. weroen saofri saangat melangis,
Sj. Madji; bilangisat malingip patach
malinguis, de ook van het palis brak
Zie langsai.

لغس lengang, stilte hebbend, geen
geraad om z. hebbend, niet veel werk
hebbend, dan geraad (bevolking),
weinig bezet (diens), slecht bezocht
(foot); yoaka jang lengang, o. een-
tempo groot; ook langsang, = oenjin.

لغس lengoaing, I. in gedachten,
zoals iemand, die eene zaak niet be-
grijpt, suiten, verduft. Java.
II. o.o. v. boom.

لغس langkara, I. Skr. onbestaan-
baar onmogelijk, onwaarschijnlijk,
fehdeurlijk.

لغس langkara, of helkara, Jav.
schepen gemaakt, eigenlijk, voor-
beeld. Java.

لغس langkara, melingisang,
langseng, over iets heen gaan, over
tijd of maat heen gaan; Jav. langsai,
b.v. somangat
het noodige voorzien zijn; melangkap maat, e. lijk van het noodige voor de begraafenis voorzien; melangkapokan, iets uitruisten, voltallig maken, van het noodige voorzien een, melangkapokan baborang jang koerung, het ontsluitende aanvuilen; melangkapok, alles omwatten, in z. overeenkomst, b. v. ada pos koraan tajüa itos melangkap iais sigala amaal-radjadja radja dan minatari, heilingsbangel dan rijst atuklan itos, de macht van den Vorst omvat alle prinsen, ministres, legerhoofden en het geheele volk; sa langkap, e. kompleet stel of pak, b. v. sa langkap pakaan, e. kompleetstel of pak kiezen; kalangkap, uitruisting, uitgerust schip of schep, vloo, leger; k. bëhoerin, al de toebereidselen voor de jacht, al de jachtensnodigheid, R. Chalb.; k. bëradjuk, al de toecken der koninklijke waardigheid, de rijks-in- signia, zie ook rongkap.


III. inzetbak, b. v. in een gewone sirihoos, d. v. W.; tapak langkap, uit- gerust sirihoos, d. i. voorzien van e. inzetbakje, id. In het Mën, is striëng langkap (vermaeleisieh striëng langkap), de beitel met toehoeren.

IV. ook lampan, de zwarte brom- vlieg of vleeschrooier; striëng-langkap langkap, vliegen als e. bromvlieg, d. i. bij het lezen telkens haperen, maar het zich telkens noorzetten van dit vlug.

lanjkana, I. Ch. balken, uitbuiwel en z. e. huis met balustrades, portaal.
II. Batav. kayara-nyakan, o. s. v. hekwerk met ramen tussen de staken.

langkana, over slaan, b. v. een plaats in een boek, e. v. W. en Wil- kinson onbeschreven laten (door v. papier).

lumpongews, o. s. v. spe- cierachtigen wortel, die bij de spijss- bereiding en als medicijn gebruikt wordt, o. s. v. kerkma.

lanjkana, schrede, stap, pas, tred, eerste schrede van een gang of reis, aanvaarding een reis, I. voor- dien, gelukkige eerste schrede, d. i. een gelukkige ontmoeting bij het begin van zijn tocht; I. konor tiri-langkana, o. schrede kunnen doen, maar ook o. verkoerde schrede doen, toevallig overreden; tiri ti- langkana, geen schrede voorwaarts kunnen doen; melangkap, een stap of schrede doen, overboven stappen, over- treden, b. v. weten of bervelen, melangkap; melangkap loesun, een gewaagd stap doen? zich op glad of beven? zie Hik. Abd. p. 315 r. 4 en 5; melangkap tiya langkana, drie stappen doen, in drie stappen, Fr. Dj; lang- kana tiya tiga, een pas bij het scheren, waarbij men van vooran- dert, Mën. melangkakan kajina, zijn voet zetten, stappen, b. v. aan wal.
Gen voor, »pelihara en mënelikan-rákus, zie ald.

**luqkan**

Skr. onwillig, ongegeneigd, meegaan; melangu-ganza, zich er tegen verzetten, niet toegestaan.

**luqkanan**

Batar, vaste leverancier, iem, bij wie men steeds koopt; zie rébán.

**léngrawaï** e.e. groot beteeld, C. en M. een grooto sítépa, d. B. K. Zie bij sítépa.

**lénggar**

I. stoeten tegen iets, schok tegen iets; melanggar, tegen iets aan stootten of aanloop, een aanval doen, overtreten; melanggar àdat, tegen de gebruiken zondigen; M. békna, tegen de beloftebonen handelen; M. boekoom, de wet overtreden, tegen de wet handelen; M. përentak, de weten v. h. bestuur, overtreden; melanggar, bestraft, bestraffen; melanggar, doen tegenstaan lopen, tegenstaan zitten; M. préoboe blas darat, een vaartuig tegen den wal laten stootten; zie længah; pélanggaran, zaagbank, zaagboek, C. en S.

II. Ja. mohammedaansche bidkapel, »cornau, zie ald.

**lénggar**

ruim, wijd, los van klodderen, van het gat, waarin een spijker zit enz.; melanggaran, ruimer maken van zoo iets, opeet, wat er in is, speling heeft.

**lénggar**

wijd uit elkander, niet opengegronden, vrij van dwang of nood, vrij in zijn bewegingen, z. kunnende roeren, niet beknopt; zie longing.

**lénggis**

I. lat of andere bedekking op het boord v. een roei-vaartuig, waardoor de riemen rusten; zie rimbat.

II. Ja. koevoet, broekkij, »përijang, zie ald. en vleugelaap.

**lénggand**

voor e. pøes niet aan het werk, vacante, paauze, voor een tijd stilstaan, sedige tijd, sedige plaats ook lingang en lingang, z. ald.

**lénggang**

lingang, in lingang-lingang, halsoverkop enz. zie ald.

**lénggang**

linggang, slingerende beweging van de armen, een vaartuig enz., wapperen van e. vraag; melängang en blirängang, slingeren met de armen; blirängang piroët, een ceremonie met zwangere vrouwen in de 7e maand der zwangerschap; meintjapak, linggang, opzettelijk met de armen zwaaien, dat het de aan- dacht trekt, daarmede pronken; linggang bocaana, fig. gesproken van een voorzichtig vaartuig; linggangan, plato, trochtervormige bak, waarin stofgoud of diamanten worden ge- waassen door riven hoeen en weer te slingeren; këpalansie dilëngang-linggangs, bij schouders steeds met zijn hoofd heen en weer, S. M. längang tawen bëvadjënd, de koninklijke standaard wapper. M.

**lénggak**

achterover in den nek geworpen van het hoofd; meläng-gakam kërëka, zijn hoofd achterover zetten, z. daarmee in postuur zetten, b.v. van iem, die eene rede-

voering wil houden, vergel. tjungak en longak.

**lénggak**

melänggak, omhoog kijken, staren.» kofta, een boeze goot, die altijd omhoog staart (Wilkinson).

**lénggak**

loop, stapel, tas van lerenloos voorwerp, kleiner dan timboon; z. tanog en toomopf.

**lénggok**

swaaiende, heen en weer buigende beweging van een persoon, tot enz.; melänggok, die beweging maken, b.v. bëkata melänggok, onder het spreken heen en weer buigen; bërandak lak tilënggok-lënggok, al zwaaide of heen en weer buigende dansen, Mes. Kap.

**lénggum**

Mën. gewouwen, inrichting, manier, wijze van doen, voorkomen.

**lénggum**

rood; waruna linggum, roode kleur; zie ook adinkul.

**lénggoendi** e.e. struik, zie lépoomi.

**lénggoa**

bélunggoa, bonten.

**lénggoë**

e.e. duif v. middelmatige grootte, tuschen pëgëma en pëgëma, C. en S.

**lénggwan**

rijstchaar, K. zie pellosboer.

**lénggwan**

melänggoë, zitten met de armen ergens op leun- ende het hoofd op de armen; Ja. op zijn gemak zitten; sang pël-ënggwa, Ja. v. chëzinënaar.» orang pëpírrap, H. Aam. Pati, zie het volg. woord.

**léngnoch** melängnoch — melängnoch, Wilkinson

**léngglith**

Ja. — longgoë; sang pëlëngglith, een kluizenaar, »orang tapa.

**lénggï**

steven van een inlandsche vaartuig, soevel voor als achtersteven; lénggï madikajàya, zulk een steven uit één stuk met de kiel.

**lénglang**

I. schoon, frani, in d. HJS.

II. Ja. sworren, rondreizen of trekken; linglang boëvena, de wereld doorwerven, naam van e. Mal. HJS; bërlänglang, de ronde doen van een wacht, Hik. Bandjar. Ook balang, zie aldaar.

**lénglaï**

buigaam, zich onderwaarts buigend, zoals b.v. wijgetakken of iemand die zeer zwak is, K. Tab. pag. 60, Hj. Ind. Kësma.

**léngan**

arm, het lichaamdeel; movv van een kleed, vleugel van een loper; bërkastal kan longan, met het hoofd op den arm liggen.

**léngan**


**léngal, traag, slof, achteloos; zie lali.

**léntal**

Arab. uitspraak; melatfalëna, uitgeprent.

**lép**

I. zie lëp.

II. lëp, lëp, vaatdoek, verb. Nöd.; melap-lëp, met e. vaatdoek afregen; ook lëp en melap-kon; ketuël, lëp, vloeipapier.
handeling, uit alskinderen; met-lêpaskan van randen, in zijn eigen onderscheid voorzien; met-lêpaskan pêr-kêta, woorden bij het schrijven overslaan, uitlaten. Sjyr. Mal. p. 8; kelâpakan, ontsnapping, versneld; met-lêpaskan, vrijgelaten, verstoeling; mëmpêpêlêpaskan, doen ontsnappen of ontsnemen, b.v. los-berêpaskan, ongenaak doorpêlêpaskan, ik deed u aan den doed ontsnappen, ik reddde u van den doed.

lêpång, o.e.v. boom, die een oostbare vruchtdraagt; boéngà-lêpång, ziet bij ombak; boewâh-lêpång, o.e.v. kookboek versnapering.

lêpâk, I. uit alskander, los en open, b.v. van den baard, die uitgekamd, of bovenwol, die gezuiverd is, ook luchtig op elkander; djêmpêlêna jan porow lêpâk sapérî kapas jang têrêbaser, zijn baard was wit en los als gezuiverde bovenwol.

II. klankboossteend woord voor een plofend geluid, zoonals van een boek, dat plat op den grond valt; ook lêpêlê, doch doffer van klank.

lêpoj, zie lêpång II.

lêpîlîh, I. lêpîlîh II, doch holder.

lêpîlîh, o.e.v. zoowel met harde huid en giftigen aangel. Soorten zijn: lêpoj,...
handwerken, of in alle bezigheden die een vrouw passen; impot-lèles Lékama pèrèmoptonan diikotokeljina, voert een vrouwelijke handwerken kende ze, B.B.; melékaziman, vergelijken, b.v. ruupa jinla khap dupat dillekanan lag, haar voorkomen kon niet meer vergeleken worden, d. i. ze was onvergelijkbaar schoon, Asm. Pat.; menyabubu lebagé Lékama, maakte alle vergelijking nuteloos, Asm. Pat.; sijatua langkaj looktok lebagama, zij bezat de zeven kenmerken v. schoonheid, Sj. Ind. Kés.; boonta indira-lebagama, e.s.v. struikgewas met doorns en gele bloemen.

Léksana, naam van de halfbroeder v. Séri Rams, thans als titel in gebruik voor vlootvoogd, admiraal.

laksma, K.W. een schoone, schoonheid, Skr. de Gemalin van Vijnan.

laklak, I. Arab. long; lak-teken, tongteek, de huig, Batav.

II. Arab. olovoaar.

laklok, J. Arab. Bij jodoe II.

lasken, zie lèkom, vlootvoogd.

Lakma, naam van een bekende, Arab. wijbbeier, schrijver t. o. kleine verzameling Arab. tabaks.

I. Kés, voorvoensel; bérél, zich achter een voorwendsel verschuilen; melé, ontwijken, uiten de weg gaan, zich verstoppen; meléka, heimelijk, wignemen en verstoppen, wiggennemen.

I. Kés lekat, klaver, aankleven, op iets of aan iets blijven kleven of hechten, kleverig, vastzitten van een vaartuig, vast ingeslagen van een spijker, C. en S., ook steken, gestoken zijn van geld in handelswagen, b.v. aha yoon dinar jukma jaga lekat lepas daaguyu daaguyu, H. Ned. Sjab; obo-keel剁ete lekatagan pada lebotan berans, dat geld heb ik gestoken in den ankoop van rijst; bérél lekat hol, voor 't eerst een lang kloed aan gekregen hebben, v.e.m. meisje, dat de kinderschoenen ontvallen is, Hik. Tjok. Wan Pat.; melékat beklijven, Sadj. Mal. p.s; melékatken, doen kleven, aan iets bevestigen, opplakken, voor goed of voor altijd verheven van een titel aan een persoon, b.v. Hongs Tousah dillekanan la khel Laksmana toe, aan H. T. werd voor immer den titel van vlootvoogd verleend, Sadj. M.; melékat, plakmiddel, ook aangeplakt plakkaat, zil melékat; melékat api di-atas boomeg, Sigw. iem, die vuur aanlegt boven op d. o. ook v. het dak, d.i. iemand wiens handelingen voor anderen zeer gevaarlijk zijn; zio lekat. Op Java kléma, id.

II. Léksa lekat, nog kleverig, nog niet droog van klaverige dingen, zomaal verf en deeg, ook van aarde of deten, Sj. Ind. Kés.

II. Kés lekar, e.s.v. hoogte ring, gevel; lufter van rotan, waarop men heete poten en pannen zet, zodra ze van het vuur worden genomen; ook zilt een ring, gebruikt door de pottenbakkers, om de potten op de vericheste

mêlêkari, in zoo'n ring zetten; melékari, voor zoo'n ring gebruiken; melékari, e.s.v. zuurzuipoot, Mena. en Mal.


II. Kés léko, e.s.v. boom.

II. Kés lékaan, e.g. gemakkelijk te schil-ken, te pollen of af te strooien, afgeven van verf, die nog niet droog is, b.v. sijatua tékam bérélring ling tipi wojoddah kah lekaan. Sw. mogelijk beter lekaan.

II. Kés lékoeng, hol, b.v. van de oogsten. Mön. bolligheid, kuil, diep liggend van de oogen, zio léko.

II. Kés léka, I. plakkend, klevend, dicht tegen iets aan, zoals b.v. een schilderij tegen den wand; melékop, plakken, kleven, melékopken, doen plakken of kleven, opplakken.

II. Lèkom-leko, zie léko II.

II. Kés léko, I. e.s.v. wilden mangledoom met satte vruchten.

II. Lèkom-leko, knuppelstootend woord voor het knappen of kraken der vingerwrichtjes bij het trekken daaraan. Mén, staak, waarop een gespleten bamboe, waardedoor e. geluid wordt veroorzaakt, om schadelijke dieren van de akkers te houden.

II. Kés léko, holte, kuitje, in- druksel, deuk; harten bij het kaartspel; bérélleko, met kuiten van den weg, ingevreten v. ijzer; pipi léko, wang met een kulligje, mata léko, holle oogen; (ment) oogbuilen, oog- knaas; I-leker, hullig in den hals. Mén. pingan léko, diep bord, soebbord; bérélleko, met allerlei kuiten, v. den weg; melékó, kuiten krijgen; melékó, leukeen, induren.

II. Kés lékam; melékó, tusschen dunm en wijshingingen ratten (in de holte), Wilkinson.

II. Kés lékoen, = lèkom, = leko, = lekoen; leko, lekoen; leko, lekoen; leko, lekoen, e.s.v. Sjiamoensch vrouwendans, ook de danseres, die dengelven uitvoert, C. en S.

II. Kés léko, melékó, met den el- beug op iets steunen; zio lèkoen.

II. Kés lékha, = rékha, spleet, opening, scheur; pitéko rékha, liik in het dek v. vaartuigen, liik v. l. aad-ruim; melékha = mérkha, zio rékha.

II. Kés lékje, China, e.s.v. chinese- schen buwen.

II. Kés léga, ruim, ruimte van tijd en plaats, vrij, onbezet van een stelt, kamer of bed, niet te zorgen hebben voor vrouw of kinderen, tiya daada, verruim van gemoed, terroen, of geen bestaan in zien, onbescbougd, S.Dz.

II. Kés léga, in dezelfde richting voortgaande, b.v. van een vaartuig, steek van den blik, d.v. W.

II. Kés légar, zie gar en dígar.

II. Kés légoen, I. e.s.v. boom.

II. Ind. een droomend en gaandig ge- luide, Wilkinson.
lembat, I.e.s.v. zoutwatervisch, v.d. W. e.s.v. oerbare zoutwatervisch, Mal. o. riviervis, M.
II. meloen, zwaijen v. o. tak of opgehangen stuk goed, Wilkinson.

lembak, o.s.v. visch, H. R. p. 69.

lembah, I. draad, waaruit touw of garen bestaat; tali sega lembah, drijdraad touw. Ook gebruikt als hulp-Telw. voor het aarden haren, draden en; melobber, twee of meer in elkander draaiend tot garen of touw.

II. Jaw. vel, glad, als hulp-Telw. voor het aarden velle en papier en derg., bete, batik.

lembur, even zichtbaar, tusschen zichtbaar en nog niet zichtbaar in b.v. sambur lembur, het zichtbaar worden van het avondrood; sambur.

lembang, Jaw. geheime of sussenaar aanduiding of vergelijking, ziebeeld, zinspeeling; melobang, zulke zinspelingen al zingende maken, b.v. laro yu melabang perehakan-lakan, raawpia saperti memoa dijaak jang dibarakan, vervolgens zingt hij zachtjes al zingend, alsof hij zijn beminde troostie, Fr. Dj.

lembing, uitgerukt van de oorvallen? b.v. tinganaja lembing tampa kabakoonjia, zijne ooren waren uitgerukt tot aan zijne schouders.

lembong, I. flank, zijde van het lichaam of van een varietij; lembongan, id. ook zijde van een huis; lembongan lidi, zijhonden, zijwanden v. d. neus, v. d. W.
II. melabong, in de hoogte werpen, b.v. een lans, knout, muto, hal, R. Charl., een mensch, Saif Dr. enz.; m. diranja, zich omhoog werpen, d.i. omhoog springen; ook zich omhoog werpen zoals een stampend schip, opspringen van een visch uit het water; en neer zwenken zoals vruchten aanzwependetakken; melabong, v. vermenken met voorwer- pen omhoog te gooien.

lembang, Lingedruckin het midden, b.v. van het hoofd; Sadj. Mal., kulilachtig ingedrukt van den grond door het een of ander voorwerp, R. Charl., laatste tussen twee verhevenheden, vallei, wagonpoorn. enz. R. Pas. Dul. 82, dikilembang, ingedrukt voorhoofd.
II. compliment, Sikkoeler; melabang, Sikkoel, zicht en lief geslaan, Wilkinson.

lembing, speer, lichtlans, wormpjes; lembing, met zulk een speer steken, ook melabang dalam lembing, ziet lembang.

lembong, Jaw. vierkante rijdekuur, bergplaats voor padi, ge-
bouw op padi, naar boven breder werdend en voorzien van een blader-
dak; ook e.s.v. hooge mand met dek-
sel, zio lembor en rombong.

lembong, I. diep v. borden en vaatwerk, met een hooge rand, hoog op het water of een varieutig; pirahme lembong, hoog vaartuig met weinig bouw; holte, grootse kuil, Wilkinson.
II. mijn, waaruit erg gedolven wordt; lembong tinah, tinijnja; anna lembong, mijnwerker; zie loomboeng en lembong.

lembong, melabong, opgezwollen, opgeblazen zijn, vergel. gelamboeng.

lembang, melabang, uit-
waaien van het vuil uit rijf, stof-
good en dero. door aan den wasbe-
bak een slingerende of draaiende be-
weging te geven en het water er her-
haaldelijk af te gieten; van perso-
en; rondslenteren zonder iets te voeren; een omweg maken op reis, erom heen praten, Wilkinson.

lembang, I. besloten, veildige ligplaats voor vaartuigen, loods waar-
der men vaartuigen bouwt, ook; melabang, c. i. ook afgesloten badplaats.
II. koestel-l, melastasche waarbij de uiterste ledematen afvallen, Wilkinson.

lembangari, boerderij; melabangari, Bataar. e.s.v. gebak.

lembap, vochtig, klam, week, slop van de vocht, dof, gedempt van een geluid, b.v. van een klok-
instrument, trang van een persoon; stuk, tidaah tohe menari, dikatakan lembap, Sprw. Mene. hari lembat, be-
trokken, luchtig, vochtig, weder; zie ook lembat.

lembat, ordelooze hoop, b.v. van een in elkaar gemaakt zaktok of brieven en papieren enz., ook troetelsman voor een dik kind; biremabat, bij hoopen of in overstroom zijn, ook melamabat; terelemabat, op een hoop liggend, v. geld, Hik. Groel.

lembat, Jav. Spaansehoop.

lembek, week, kleilachtig, weke klei; dauw van een persoon of handeling; zachte matras of kussen om op te zitten.

lembok, ook melobok en, a.s.v. wilde duf, diksteet; ook naam v. wilde duf in toerkunst, Wilkinson.

lembok, overvloed, over-
loopen, avorkon, v.d. W. en Wil-
kinson; dinar biremabat-lemboek, din-

lembok, overvloedig, vr. ge-
brouwen of geven, meer gebruiken of geven dan noodig is.

lembok, Mene. loslachig, ruv d. goud, gebak, steffen enz.; melamboek, omwerk van de naaste rijstvelden met de pancomber, Pad. bov.

lembat, trang, langszaam in het uitvoeren van eenig werk.

lembat, pelimbat, bruggetje, loepbrug, vader, M.
lamb, K.w.n. van e.o.n. vaatwijn, e.o.n. sloop saoals uit het verband van het verhaal blijkt - sampaas. j.e.id., b.v. blikken, gojch dan lambos barch higa boer-ruw, p.r. djojja miinseerch mi- ngameit djojja dan lambos jong dibiri ito, id.; ada pos ojaka gulaai dan jepiitjepi, lambom situatia vondel- tah oeti, i.e. H. T.

lémbooe, koa, rund; lambooe djéntau, seru; lambooe kitoa, koa; aerial-lémboee, half; lamboee kibiri, on. Ook in het een lémboee di à aarde op zijn hersens draagt en door zijn beweging aardbeveel doet ontstaan.

lémboeewa, o.J.e.naam v.o. van wachtingen visch.

lémboeewana, 't wapen v.d. speekjager (Hento pëmbzewaa), Wilkson.

lémbooei, o.e.o. hont, Ab. sch. w.r.d.

lémbooe, e.o.o. visch, goelijken op spier- ring, M.

lémbeeb, dal, vallei, meer, laagte aan den voet van een hoogte.

lémbeba, e.o.o. boom, d.B.K.

lémbeebah, naam van een aant. planten, vooral curculcit, Wilkson.

lémbeebah, l. verzameling van allerhande vuil, in.nat.pëmbzewaen, kui oer het huis, waarin dat vuil wordt geworpen, kijk bij o. keuken; akasen manitaam ito, djojitaam di- dijatokku bi dalam pëmbzewa akoloi posi, nietoja tiada akan hitlang ija- hajanja, Sprw. Mën. pëmbzewaen. Zie ook bij tjoboe.

l. overdekt; b.v. radja Indra Man- ngauluk dianjak apieng crane- carne koning dwalap zakenen ... dianjangba dah bërberis bërloempa bërjum- manai, Hilk. Deew Ind. Mëng, Dij. Ind. Eten, zie lëmbewa.

lémboe, mélambai, waiven, wenken; toowgat-lémboe, zie bij toowgat.

lémboe labai; mélambai, siling- ren met iets in de hand, b.v. o. doek; swaiten met de armen op theaterlijke wijze; manis minemboëmpaay kan limbai, dit bevallig doen om de aandacht op zich te vestigen; langhah limbai, pas, waarbij de voet o. zwaaï naar buiten maakt; itan limbai, e.o.o. zoowelwater- visch.

lémboega, = rémbega, zie aldaar.

lémboe (dok)pal, Chin. e.o.o. lissan, aan welfa wortel e. kuol groot, die als geneesmiddel bij kinderver- knan en spruik wordt gebruikt, = línggis monaam.

loemërik, streepon, go- stoon, b.v. papan djaajinja genom lemërik kitam, de plakken waren geverfd met zwart streepen, H. T.

lémnaas, l. gostikt, versmaard, verdonken, mài lëmas, sterren bij verstikkging of verdrinken, verdon- kon; i perhatiandia, ik weet niet meer wat ik er van denken moet, mijn be- griep is versmaard of verstikt.

i.J.e.id., slap, zwak, kracht- teloon, = lémbak.
lampoens, Jav. halampoens, trachten zichzelf het loven te hebben. Zie ampoe en mampoens.

Lampaan, tijdelijk afdak voor gasten bij feesten (Wilkinson).

Lampaan: Pélampaan, al wat op het water dobbert, dobber, boelje, drijkurk, reddingsboei, zwemgordel, drijfhout; melampaan-poelat, zich voordoen als de drijfkurken van een groot net, de gedaante van die drijfkurken vertoonen, van een land in de verte uit zo opdoemen; maka ifathatan lak poelat Sele melampaan poelat, en het eiland Celen kwam in 't zicht, zich voordoen als drijfkurken van een net, Abô.; pelampaan, drijfkurken, drijfhout; samperti orang kuram di laot ada beloelt verlampaan, als een schipbreukeling in zee zonder reddingsboei, R. Ch. Zie rinang.

Lamp, landschap en residentie in Z. Sumatra.

Lampin, zie lampin.

Lëmpoan, licht, voet, kurkachtig, b.v. van hout, pimastoom en derg., kajoe lëmpoan, o. s. v. licht hout, waarvan de doodstroom voor arme Chinezen worden gemaakt, terwijl die voor de rijken of dorso-dorso-hout worden vervaardigd; nan pelëmpoan, e. s. v. oorhammen zoutwatervisch, die zich veel aan de opperlakte v. het water ophoudt, v. d. W., zie lampoan, dat ik voor geheel hetzelfde houd.

Lëmpoang, riatbolk, houten vijel, waarin men de rijst stompt; loempang donde tijoe, twee rijstblokken, M.

Lëmpoang, op een ongewone plaats liggend, in den weg liggend; apit lëmpoang, de twee eerste planken, die op de kiel o. v. vaartuig komen te staan; ook de diorenen, die dan Vorst ter bescherming ter zijde staan, v. d. W. adjudanten.

Lëmpoang: hatak l., 't soort Kilkorshe, Wilkinson.

Lëmping, platte, dunne koek, waarmee de inlander zijn ontbijt doet; ook een dergelijke koek van het een of ander, b.v. van bami enz. en aldus als hulp-Tel. gewezen; lëmping-lëmping, al wat voor onbijt dienst; l. lingka, e. s. v. koekjes; zie ook lamping.

Lëmpoan, v. vruchten, gekookt met suiker, daarna in bladeren gewikkeld en geroosterd, zoowel men wel doet met pisang, soeboon en doerian.

Lëmpoe overturned, overvloedig, verder dan, bovenaan; de lëmpoean kaperaan, overvloedige winst bewijzen; déngan lëmpoan, in overvloed, overvloediglijk; kilempuan, overvloed.

Lëmpoe = loempoe, lam v. de boeken, lëmpoean, verlader.

Lëmpoe, slap, soeboon, zaaillaag, vlag bij windstilte en een gemakko of zwaar beladen tak; lëmpoean-tajanaan, aan v. grana; sëgalà pëlioef kajoe van lëmpoean, sëgalà melampoaan kajoe van lëmpoean, als de neusrits van de boeken hingen slap nader, alsof zij deelnemen in het verblijf, Prab. D. 3: 83 sëgalà kajoe, kajoe samanawarja leen, sëgalà lëmpoean-lëmpoean, al het boekomte stand verwaarloos en hing slap neer, H. Boedj.; zie lampoe.

Lëmpoe, vet v. dieren, smeerkoulik, vet, ongel, reuzel, tallk; smeugtig, machtig van spijzen, makkelijk, loerende, in gelezen, sëgalà lëmpoe, o. s. v. plant; zoëlëmpoean, zëgalà lëmpoean, als van pitanga; lëmpoean lokoan, globos marantina, L.

Lëmpoe, d. s. v. zoutwatervisch, die, tegenwoordig, een sterke jukking veroorzaakt, lëmpoean, verlader, lam v. de leden enz. van de boeken, përiëlkoe, de burris-burris-ziekte.

Lëmpoan, licht en voet, kurkachtig, b.v. van hout, pimastoom en derg., kajoe lëmpoan, o. s. v. licht hout, waarvan de doodstroom voor arme Chinezen worden gemaakt, terwijl die voor de rijken of dorso-dorso-hout worden vervaardigd; nan pelëmpoan, e. s. v. oorhammen zoutwatervisch, die zich veel aan de opperlakte v. het water ophoudt, v. d. W., zie lampoan, dat ik voor geheel hetzelfde houd.

Tulo intant, inlagen op elkander van platte voorwerpen; ook bij troepjes van komende personen; tidana intan lagi datangnya, manjalah silatoe, zij kwamen niet meer bij troepjes (en dan), maar onophoudelijk.

Intant, van alle zijden toe- gedaekt, ook lit.op.

Tulanka; meliintak, inlaan, indrijven, inheven, instampen, b.v. een spijker, paal, de lading met een lade- stok ens.; pellintak, behulp, ladstok, stormram, ook o.s.v. plankje, waarop de vrouw bij het weven zit, Mön.; tintaan-lantak, goed in staven of andere vormen gego met; loeck-lantak, fijn gestap, vergruisd.

Lantik; meliintik, in het openbaar aanstellen van den regeren- den Vorst en de vier voornamste hoofden in een Malesehoen staat. Van de mindere hoofden is het lango-gitar, zie gitar.


II. meliintik, sprengen, sprokkelend door middel van een bundeltje bladen in voet gedoopt, dat mens over het goed uitlast, zie rítik; pélintik, vloegemplak, een plak, gevlochten van roet, waarneemde men de muggen doodslaat.

Lontok, I. kort naar evenredigheid van de dikte, ook naar evenredigheid van de lengte.

II. loesu lontok, afgelost, verleent, oud (persoon).

Lontok, opzij hangen van het hoofd, ook het bovenste gebied van een afgebrade lamppeet; leontok, dat hals, wringen, draaien, C. en S. zie het voorg. w.r.

Lontok, buigzaam, week; soupel, Sw. en d. l. Cr.; meliintokkan loker, den bale buigen, H. T. NR. C. en S. schrijven lontok, zie het voorg. w.r.

Lontkan; meliintan, sparen, uitsparen, b.v. van levensmiddelen, Mön.

Lonten, I. verb. Né, klein bollettaarn.

II. vlo = rakit, Max. en d. l. Cr. lintah, ook halintah, zoet-

water-bloedzuiger; lintah-lintah, klos of platte kram, waarin iets, b.v. een mormankandel ingebracht of geschoven wordt.

Lontal, vloer van een op palen staand huis, meestal van bamboe- of neophoet-lassen; los dek in een vaartuig, ook spalk in de heuklucht, v.d. W. lijst geneesw. w.r.; lontalti, rooster in een vaartuig; papas lontal, vloerplanken; bilti-lontal, plaatstij.

Lonté, zie pélinté.

Lonté, cv. hoer, slot.

Lontéra, Port. lantaarn.

Lontda, I. vrijpostig zijn.

II. ring of koepel, die hangt om iets in te zetten, zoals b.v. de ring, waarin de hanglamp of de onderbo- tel hangt; ·djontona, hartvloes.

Lontjot, langdurende last van het leven, een toon, verhaal, lijn, weg; langmaar beneden hangend, verslagen, gerekt; nda lontjot, leefpragmatische, doorlopend; landjot-gitar, onaardig, m. landjot-lontjot, verlangen, lang doen duren, van het leven, een rode, een verhaft emz.; boeuc landjot, een eethare, langwerpige, zure vrucht, geëet op een groote mangle.

Lontjor, I. lang uitgevieren van toew en derg., lang en spits uitloopend; kítam landjor, met een lagen schaaf schaven, v.d. W. zie loem-

II. landjor, Jav. tuinstok, boone-

staak, staak tot steun van planten, s. dżanar.

Londjer, ··landger, ···landjeran, Batav. een gezwel hebben in den bilnaad (ileopokan), of aan de halsklieren.

Londjoer, lang durend, van een gastmaal, veroudering of andere bezitigheid; melijnjoer, lang doen duren, reiken; zie ondjor.

Londjoer, zie boleondjoer, en ondjor.

Londjang, lang en smal.

Londjoeng, lang en dun, alleen in těbō landjoeng, dat rauw met lange geledingen.

Londjong, lang en smal, naa roeven scherp toeloopend, spits, b.v. van een daka, popeleir, ook van den kop van een shitpad, Bloom. sed. verh.

Londjok, meliintok, onbespikkend, zoet. Leeuwspoor, zoals. zeer vrolijk- dig voorwerp, dat men op den grond gooit; op iets springen van een per- soon om iets te grijpen; op te doen gaan staan, b.v. om over iets heen te kijken, Wilkinson; tegen de roten opspringen of broken van de golven, onbespikkend, zich verhoorvaar- den; d. l. Cr. id. Mön. meliintok, op- springende naar iets grijpen; meliintokkan kati, het hard doen opspringen (v. vroegend).

Londjen, Mön. = tim- boon, zie ald.

Londjoewang, = doon djoewang-djoewang, e.s.v. boomp, walks bladeren alsoheil-aff weedmiddelen bij- ten de deur worden gehangen, soms
met een bezuiveringsproef daarop gehaakt.

**Lantjia**

Port., e. v. v. groot Indische vaartuigen met drie masten en schuinzeilen, zie *lantjip.*

**Lantjip**

Fr. I. m. tergeef, zonder nut. II. hoog opspringen van water uit een bron of fontein; met een straal te voorschijn komen, zoals bij het urineren, v.d.W., zie *lantjip.*

**Lantjijt** melantjijt = *lantjip* II als het niet hoog is; zie *lantjijt.*

**Lantjijt** melantjijt uitlippen, uitschieten zoals b.v. een glibberige vrucht of een kikkerder, tijdens het vingertoppen uit; *bërplintjijt* hondsvoet en ook zijwaarts springen van iets, dat geworpen is. Zie ook *pëtintjijt.*

**Loentjijt** met heide coen tegelijk springen, bliken, lopen, ook van vogels, zie *loempt.*

**Lantjar** lantjjar, vloog of snel voortstromen zoals een slang vloog, vlot; snel v. lopen, spelen, e. weerspiegel enz. met snelheid blijven v. een koei holling, ook snel zich oprichten van een slang, b.v. makroletar toepon melantjarakan ka opaara vingjambinbinbikanalindjæ, H. Boedija melantjarakan, weperen van een wespacht, b.v. bagai poetjoe diantjarakan, als een geworpen wespacht, C. en S.; *lantjar* motlenja, zijn mond is voorbarig; *lantjaran, e. v. oorlogsvaartuig; zie *lantjant* en lammar.

**Lantjoer** melantjoer uit e. pijp of tuit spuiten, met een straal uit

vloeien, zoals de thee uit een trekpot; z. pantjoer.

**Lantjoer** melantjoer, v. of uitlees glijden, gegleden, b.v. een mes uit een zak, een kruis uit de scheede, a. schip van de holling; melantjoerkan, doen glijden, van stapel of van de holling laten loopen.

II. vervallen (pand); *përdjandjjar* lantjoer, verpanden voor een zekere tijd met de afspraak, dat het pand vervallen is, als het niet op zijn tijd wordt gelost; gesloopteerd.

**Lantjur** melantjir, vermaaklijkheid; melantjur, glibberig; *bërdjintjir* door gladheid uitglijden. Zie *teratlantjur.*

**Loentjas** mel. niet gerekt, voorbij het doel, van een klap, kogel, bal enz. over of voorbij een bepaalde tijd, vertrokken, weg voorbij van een spelbeurt enz.

**Lantjos** spits of scherp, toelopend zoals b.v. een pyramidale, de hoge van een vaartui, een flauw zonder schouders, een mast en derg. wigvormig naar één kant dunner worden, smal van schouders.

**Lantjant** mel. o. v. oorlogsvoorziening met ra, doch zonder spiegels. Sd. Mal. p. 55 enz. Het is hetzelfde als onder II is opgetekend. Dit blijkt ook uit de betekenis van *lantjant* in het Jav. vloog, snel enz.

II. = *lantjar* zie oors.; *lantjant* lantjant, keilen, zoals een plat steenje over de oppervlakte van het water geworpen.

III. een kleine horde met offers er op, die men op het water laat wegen, zie ook bij *baal; mëmbowang* lantjang = *mëmbowang antjantjab,* z. ald. IV. strijdbaar; Mën. e. v. oorlogsschaal.

**Lantjoen** Melantjoen, I. vaal, ver- vanaf doorzaming, van metalen, koopwaren enz.; *lantjoen* këfjo, oplichterij en bedrog, Gend. Mën. en Gend. Djam. vanaf gangka melantjoen dan buhok, je bent een enge bedrieger en bedrog, Am. Ham.; *ënt melantjoen*; vaal, goed; *mëntjantjoen* bedrijven; *orong* melantjoen, bedrieger.

II. Batav. melantjoen, wandelen, slenteren.

**Lantjoining en lantjingan** Jav. broek voor mannen, K.T.; *borantjing bëldjor* een eeuwloos broek aanhouden, Mos. Kaj.

**Lantjong** afwijken van een oen of andere kant van iets, dat rechtuit moet gaan; zie *lantjoen* II en lantjant.

**Lantjong** = *lantjor* zie aldaar.

**Lantjoen** melantjoen, o. anders weg opgaan dan men zich eerst voorgenomen had. Ook afwijken in gedrag of wandel.

**Lantjap** zie *lantjoen* word, ook; gemakkelijk naar binnen glijden (rodeol), glad en onbelemmerd (opvallend), Wilkinson.

**Lantjap** en *lantjap* puntig, scherp, b.v. van een vaartui, piek een; *mëntjantjap* de punt aan scherpen aanpunten, ook v. o. pen.

**Lantjtik** = *lantjip* zie aldaar.

**Lantjin** = *litjin* Max. zie aldaar.

**Lantjoen** doornat, kletsat, van *bënt koefjop,* z. ald. d. l., oor.

**Lantjor** volg. v.d.T. moet he *lantjor* of *lantjin* zijn en is Mën. wodjab, zie ald.

**Lintjah** zich heen en weer bewegen niet stilstaan, van een vlieger; onstandvastig, wispelturig, ongetadig van wonen. Mën. levendig, oorouder, begeiglijk van aard.

**Landa** M. mëntjor, met geweld tegen iets in of door iets dringen, b.v. door een storm, vuur, vijand, moeilijkheid enz. tegen wind en stroom opwerken van een vaartui; zich verzetten tegen weten of lokken; tegen enk. aankomen; melantjor, dwars tegen iets ingaan. Zie *leawo.*

II. Mëntjor aës, goed wassen in de boddel v. o. stroom, C. en S.

**Loenda** e. o. v. plant.


**Lëndöo** ingebogen, b.v. van een brug, vloer, zitting van een stoel enz. inbuijen; *mëntjëntjor* van de horizontale richting afwijken, van een kogel.
lanser, ook langser, milênge\-, bestrijken, bosmeren, b.v. p\-. pôten, renners met buik, b.v. v. een oppervlakte heem-
glijden, b.v. een geworpen boek over de taal; faling megélnen, liggen te lieren.

lansoeng, zie langssoong.

lansing, of langsing, fijn, schil van geluiden, zoolwa van een tuin, gis en hoover v. toen worden van een naa, die meer gespannen wordt; ook lanzasi. Zie ald.

länsoen, o. v. hoester.

linsing, een hellichueene striuk met scherpgedooerde bladen en schoeno witte bloemen.

lensin, zie longsin.

lensai, zie longsi.

lensai; ook langai, lanseing

mansk, een schol of sin geluid, maak, hoeghe en hooger klimmend b.v. van een naa, die gespannen wordt; smaroonja milan-

sai, haar stem nam een ouder soenen aan, zij zong sopraan, \( \textit{Sj. Harris} \) lanseing, zie ald.

leen, klanknaatsvoet woord voor een geluidend geluid zoals van een hellel; këllinen, rinkelbel.

leênja, ervoor een uit het geheh, verweven. Zie ook Leûp.

lênja, lânja, lân, vast, diop of van de slapen, stil staan of van een tol, b.v. Rânja bürtinsapéeg, \( \textit{Ibr. b. Ch. 63} \).

lênjou, van boven met een koning (ook koning met andere modder, van de grond; \( \textit{Sj. langjou} \) en langjö,

le, \( \textit{Jav. uitroep van verwondering} \).

leu, Chin. qji, sij. jou.

leu, \( \textit{Jav. Aron}, \textit{indem}; \textit{en lau}, \textit{ook al waren 4, ofsechoen; hiervan ook dij-

kaus, zie ald, en wooles.

II. oogenblikkelijk voorbijgaande lichtglaän, zie läu.\)

I. doem-lau, o. v. kleen- of woon-

lant, Batav. grootse maand voor peul of vultins; toókko-lau, tem-

die in oud jijer doet, oud roent.

lewa, Arab. sodomie.

lo, \( \textit{loha}, \textit{Skr. begrepsheid} \).

kwalter; kleuerig, slimmerig; \( \textit{sjerei} \) landir, slimmerig.

landas, onderlaag toestenen om iets op te haken of te beunen; landaan, aanbouw, habblok, onder-

laag; melanada, op een onderlaag of aanbouw leggen. Zie andas.

lindis, zich lomp op iets leggen, b.v. op iemands schoot; mel-

lindis, met iets zwaar op iets druk-

ken b.v. met een rol of plank op de aarde, om die effen of gelijk te ma-

ken; geliindis, rol om de grond gelijk te maken.

landaong; milandaong, te lang en daardoor slap of in een bocht hangen (d) van bouw, katting enz. te laag naar beneden hangen (d) van een haaklamp enz. te lang van een weg, die korte had kunnen zijn.

landang, zeer zacht mod-

er, zoals b.v. in een buffelkraal of op een moerasig plaats, waar in buffels en varkens gewoon zijn zich te wekten.

Hindong, breek, be-

beremd, verborgen, bedekt; bërind-

dong, zich breekten en schuiten, bechomring zoeken; törindong, be-

dek, verborgen, breekten, ook over het hoofd gezien, vergeten; mel-

andong, melindaong en milindaong, iets of iem. breekten, beecheren, bedeken; stëlingdong en törstindong, geheel verborgen, verscholen; stëlingdong datma, in een granstaappel verscholen, de naam van e. Mal. HS.; törstindong dalam \( \textit{Allah} \), in God verborgen; përlindaong, plaats waar men zich breek, ook geheim gemaakt.

landong, sài, \( \text{i} \text{kan} \) bidoo, d. L. C.

landê, stekelvarken, ook landê-tana, Sw.; bënga-landê, e.

s. v. bloem, Parleria proirnitis (Ochrid-

do, d. J. C.; dorri-landê, doppen van een stekelvarken; daun-landê, e.

s. v. hoesten met stekels aan de blad-

stelen.

landen, zie bij këris en landai.

leendoo, e. v. zoutwater-

visch.

leendô, Jav. aardeving; zie getima.

leendê, met het bovenlijf ongemannierd liggen, b.v. met den arm op tafel en het hoofd op den arm.

landai, i. zacht glooiend, in een fluweelen bocht, laag strang, dat bij laag water drooggloopt.

landian këris, gevest van een kris, b.v. bërkëis-tëiolandinga këri-

jai kërisinan tâhajà a mëkësia, het gevest van zijn kris blank en versreleide glans over zijn gelakt, Fr. Dij. 

lansar, \( \text{e. v. o. v. o.} \) langser, milênge-

ser, bestrijken, bosmeren, b.v. p\-. pôten, over een oppervlakte heem-
glijden, b.v. een geworpen boek over de taal; faling megélnen, liggen te lieren.

langssoong, zie langssoong.

langs, of langsing, fijn, schil van geluiden, zoolwa van een tuin, gis en hooger v. toen worden van een naa, die meer gespannen wordt; ook lanzasi. Zie ald.

langsnoen, o. v. hoester.

langsing, een hellichueene striuk met scherpgedooerde bladen en schoeno witte bloemen.

langs, ook langsi, langsing

leùs;

Indonesië

\( \text{en langsing; mëlanai, een schol of} \)

\( \text{enfijn} \) geluid, maak, hoeghe en hooger klimmend b.v. van een naa, die gespannen wordt; smaroonja milan-

sai, haar stem nam een ouder soenen aan, zij zong sopraan, \( \text{Sj. Harris} \) lanseing, zie ald.

leùs, klanknaatsvoet woord voor een geluidend geluid zoals van een hellel.

lùn, klanknaatsvoet woord voor een klingelend geluid zoals van een bellenrijk; këllinen, rinkelbel.

leùnja, ervoor een uit het geheh, verweven. Zie ook Leûp.

lùnja, lùn, lân, vast, diop of van de slapen, stil staan of van een tol, b.v. Rânja bürtinsapéeg, \( \text{Ibr. b. Ch. 63} \).

lùnjan, van boven met een koning (ook koning met andere modder, van de grond; \( \text{Sj. langjou} \) en langjö,

le, \( \text{Jav. uitroep van verwondering} \).

lù, Chin. gji, sij. jou.

lù, \( \text{Jav. Aron}, \text{indem}; \text{en lau}, \text{ook al waren 4, ofsechoen; hiervan ook dij-

kaus, zie ald, en wooles.

II. oogenblikkelijk voorbijgaande lichtglaän, zie läu.\)

lùnjan, Batav. grootse maand voor peul of vultins; toókko-lau, tem-

die in oud jijer doet, oud roent.

lewa, Arab. sodomie.

lo, \( \text{loha}, \text{Skr. begrepsheid} \).
haligheid, begeerig; inalig; melobakan, iets begeeren; afrogeelen; melobakant onaang, begeerig naar geld, geldigheid.

\[\text{loboeber, bilikiloboeber, ver-} \\
\text{borgen kamer met dekken te bewaren;} \\
\text{pintoe biloboeber, verborgen deur; pil-} \\
\text{loueber, rijstschuur, rijstpakhuizen; bilie-} \\
\text{boloueberan, valkuil, valput; zie ook loenboen.} \]

\[\text{loobang, gat, kuiol, groeve; l-} \\
\text{djarum, het oude oor naald; l-kido} \\
\text{dong, neusgaat; l-telinga, oorgaat; l-} \\
\text{pantat, aarzak, ook l-loobor; l-roo} \\
\text{man, de porren; l-telroc-metemcoes, een} \\
\text{gat door en door, Saif Daoel; pillo-} \\
\text{bang, wolfskuiol, kuiol om dieren te} \\
\text{vangen: loobang-labas, zie labas; mel} \\
\text{lobangj, een gat in iets maken.} \]

\[\text{lobak, e.o.v. radje; l-} \\
\text{mako, pompvoertuig, een d.w., op jara} \\
\text{is dit brois, verb. Ned. In het Mën} \\
\text{is lobak dé naam van een groot soort} \\
\text{van radije, en het daarin ook knol en} \\
\text{kool! In het Jav. e.o.v. lange en dikke} \\
\text{radje.} \]

\[\text{loboeber, diepe of com in zee,} \\
\text{meer of rivier. Op Matak pool,} \\
\text{Max. en in't Mën. ook mloebak, b.v.} \\
\text{loboeber Ajan, het gebied of landschap Agam.} \]

\[\text{loliobob, e.o.v. boom met} \\
\text{eenbare vruchten. Soorten zijn: l-} \\
\text{l. asam, l-1. badak, l-1. mana, en l-1.} \\
\text{sepit.} \]

\[\text{lom, afkeer of valgint gevoelen,} \\
\text{walgen, misselijk worden; b.v. meloh} \\
\text{jindji loewat hati zeer somber, zoodat} \\
\text{het gemoodhaarsmans walgde,} \\
\text{B.R. ook nitspawel van iets dat uit-} \\
\text{gekwald is, Prab. Dj: Zia nowakh.} \]

\[\text{lotja, week, slap, zacht van} \\
\text{iets dat stijf gewoest is, zoals b.v.} \\
\text{papier, gestreken goed, een lijk als het} \\
\text{tot ontbinding overgaat; l. mandal,} \\
\text{e.o.v. spruw. Zie pandi-pandi.} \]

\[\text{loetoet, knie; billoetoet en} \\
\text{billoetoetvoet, knieën; bidiri loetoet, op} \\
\text{den vloer zitten met een knie om-} \\
\text{hoog getrokken, een gomakelijke} \\
\text{houwing, door den inlander soms aan-} \\
\text{genomen als hij eet; Mëns. onleek} \\
\text{bordgaf: loetoet, zitten met een voet} \\
\text{onder het achterste en doen anders} \\
\text{met de knie naar boven gekeerd;} \\
\text{mellipt loetoet, de knie buigen; sillo-} \\
\text{etoet, e.o.v. spel, waarbij men geld en} \\
\text{op een knie zit en het daarmee naar} \\
\text{een gat slingert; tempoorbong-} \\
\text{etoet, kniehijgt, Wilkinson.} \]

\[\text{loestar, ook loentar, gnoen,} \\
\text{werpen; melostar, iets werpen; melo-} \\
\text{tarkan, met iets werpen; melotarti,} \\
\text{op iets werpen, bewerpen; biloeto-} \\
\text{loetaran, eik. werpen, Sali-es-Sali;} \\
\text{pêlotoetaran, werp; sa pêlotoetaran-bate} \\
\text{djioeheja, een steenworp van; pillo-} \\
\text{etoet werpugt, werpmiddel; pilloeto-} \\
\text{taran, bile, blidje, balista, p-turun, koe-} \\
\text{kool; valliet, dakrenoster, glassen} \\
\text{kajitkap. In 't Mën. wordt loestar,} \\
\text{ook voor slaan gebruikt; melotarkan} \\
\text{koodja, zijn paard slaan, B.R.} \\
\text{bete, p. 12.} \]

\[\text{lottang, Ch.: van wuarpenc.} \]

\[\text{lotoeng, e.o.v. slankaap; eekoe} \\
\text{loentoeng, e.o.v. kaken, slangstuk.} \]

- loewar, buiten, uitwendig, loewar dalamme, uit en inwendig, het buitenste en binnenvleet van iets; diloewar, buiten, uit, zonder, behalve; di loewar rooimak en di loewar pintoe roemahnya, buiten 's huis; di loewar akoe, zonder mij, behalve mij; di loewar hoetang, behalve de schuld; di loewar djandji, niet in het contract begrepen; kalawar, naar buiten, naar buiten gaan, uitgaan, er afgaan, b.v. darah jang di teboehnya tuaa deu kalawar, het bloed aan zijn lichaam kon er niet af, Fac. 51, ook als Zelfst. nw.; b.v. kalawarinya mase, in en uitgaan; melawar 巷家, naar buiten gaan, er uit gaan, er uit gaan, voor de dag halen, in voorzichtig brengen, uitgeven, afhaarden van een woord, M.R.; melingawor van tijnak, zich uitlaten, Bk. Abd. 100; melingawor van pnilagawonamu, ze brachten voet waar ze konden, B. B. bij; melingawor van pnilagawonau, het over o. anderen boog gaan, over wat anders beginnen te praten, H. Abd. 222; malingawor van aaripada warisat sabilikan, geheel onteren, Atoo Satja en H. Rian L. p.r.; malingawor, uittrekken tot, uitgaan tot; melingawor van mooi, tot den vijand uitstromen; orang malingawor kita, men trekt tot ons uit, Pr. Dj. dihisa loewar, straattaal; kalawar, wat er buiten is of ligt; orang kalawar, ook a loewar, personen die er buiten zijn, er niet toe behoren, vroomen, ook voor vieren van geen adellijke afkomst, de patrias of onvaste, pahara yang kalawar, zaken die er buiten liggen, er vreedzaam zijn.

- lororoet, o melororoet, knippen afstrijken, afstroppen met de geslooten hand van vingers, b.v. een onderdoek; de vier van een koen en; lororoet, bosnajja tamparan, het was afstroppen en gezaai van doodslaan (v. de muggen) Pel. Abd. Mien. o. lororoet.

- loere, o meloire, een verzwaarde vinger; ook keloerworan, M.

- lorot, afsnijden, afhalen, afbijden, naar beneden komen, b.v. van een zool, een kleed en derg. ook dalingen, in; l. ade, o meloire, op iemand toeschieten, hem beprijzen, b.v. van een bonte; ook van voorvrouwen, Sj. Maduli.

- loere, o meloire, schepen, o vroesen, o sloepen; in te stappen; iemands achterna, o meloire, voor de dag gaan, B.
lof

leer, = noor, zie ald.

loesa, overomgeven, den der- 
den dag, de dag van overmorgen; leesa van dat dag
loese, na morgen komt overmorgen; 
een soos, te enigere tijd, te avond 
or morgen, wel eens, later eens.

loesa, wijf, ruim, uitge-
steek, breed; wijde, breedte, uitge-
steektheid, ruimte; padou loesa, uit-
gesteekte vlakte; loesa perakos, de 
wi.jdje van een vaartuig; loesa mata-
pidian, de breedten van het leemst 
van een zwaard, Ind. Poet. 123; mil-
loeswaskan, verrijmen, verwijden, 
aan verrijmen, ruim baan er voor 
maken, b.v. hanja la loeswaskan het 
dolken van het kleine pad door het 
heem, maar ik ook bedenken, b.v. 
maka lelas le la hanjara Wira hana.

leeg, leeg, niet meer iets in 
leeg, stell, niet meer iets, 
leeg, stil, niet meer iets, 
leeg, stil, niet meer iets.

loesa, van dat dag, de dag van 
loese, na morgen komt overmorgen; 
een soos, te enigere tijd, te avond 
or morgen, wel eens, later eens.

loeswaskan, verrijmen, verwijden, 
aan verrijmen, ruim baan er voor 
maken, b.v. hanja la loeswaskan het 
dolken van het kleine pad door het 
heem, maar ik ook bedenken, b.v. 
maka lelas le la hanjara Wira hana.

Lees, ook koerig-lees, e.a. 
witten, schachtigen huidig-
slag over het ganske lierdam, die 
voortdurend afschilferen. De Maleis 
hebben, dat die niet onwetend 
maakt.

II. Meen. kuiltje: l-pipi, kuiltje 
in de wat, N.

Lees, beteekenis hiervan 
nog onbekend, zie belak.

Lees, verb. Ned. deetje, 
ook doos.

loeswaskan, verrijmen, verwijden, 
aan verrijmen, ruim baan er voor 
maken, b.v. hanja la loeswaskan het 
dolken van het kleine pad door het 
heem, maar ik ook bedenken, b.v. 
maka lelas le la hanjara Wira hana.

Lees, ook koerig-lees, e.a. 
witten, schachtigen huidig-
slag over het ganske lierdam, die 
voortdurend afschilferen. De Maleis 
hebben, dat die niet onwetend 
maakt.

II. Meen. kuiltje: l-pipi, kuiltje 
in de wat, N.

Lees, beteekenis hiervan 
nog onbekend, zie belak.

loeswaskan, verrijmen, verwijden, 
aan verrijmen, ruim baan er voor 
maken, b.v. hanja la loeswaskan het 
dolken van het kleine pad door het 
heem, maar ik ook bedenken, b.v. 
maka lelas le la hanjara Wira hana.

Lees, ook koerig-lees, e.a. 
witten, schachtigen huidig-
slag over het ganske lierdam, die 
voortdurend afschilferen. De Maleis 
hebben, dat die niet onwetend 
maakt.

II. Meen. kuiltje: l-pipi, kuiltje 
in de wat, N.

Lees, beteekenis hiervan 
nog onbekend, zie belak.

Loes, verb. Ned. deetje, 
ook doos.

Lees, ook koerig-lees, e.a. 
witten, schachtigen huidig-
slag over het ganske lierdam, die 
voortdurend afschilferen. De Maleis 
hebben, dat die niet onwetend 
maakt.

II. Meen. kuiltje: l-pipi, kuiltje 
in de wat, N.

Lees, beteekenis hiervan 
nog onbekend, zie belak.

Loes, verb. Ned. deetje, 
ook doos.

Lees, ook koerig-lees, e.a. 
witten, schachtigen huidig-
slag over het ganske lierdam, die 
voortdurend afschilferen. De Maleis 
hebben, dat die niet onwetend 
maakt.

II. Meen. kuiltje: l-pipi, kuiltje 
in de wat, N.

Lees, beteekenis hiervan 
nog onbekend, zie belak.

Loes, verb. Ned. deetje, 
ook doos.

Lees, ook koerig-lees, e.a. 
witten, schachtigen huidig-
slag over het ganske lierdam, die 
voortdurend afschilferen. De Maleis 
hebben, dat die niet onwetend 
maakt.

II. Meen. kuiltje: l-pipi, kuiltje 
in de wat, N.

Lees, beteekenis hiervan 
nog onbekend, zie belak.

Loes, verb. Ned. deetje, 
ook doos.

Lees, ook koerig-lees, e.a. 
witten, schachtigen huidig-
slag over het ganske lierdam, die 
voortdurend afschilferen. De Maleis 
hebben, dat die niet onwetend 
maakt.

II. Meen. kuiltje: l-pipi, kuiltje 
in de wat, N.

Lees, beteekenis hiervan 
nog onbekend, zie belak.

Loes, verb. Ned. deetje, 
ook doos.

Lees, ook koerig-lees, e.a. 
witten, schachtigen huidig-
slag over het ganske lierdam, die 
voortdurend afschilferen. De Maleis 
hebben, dat die niet onwetend 
maakt.

II. Meen. kuiltje: l-pipi, kuiltje 
in de wat, N.

Lees, beteekenis hiervan 
nog onbekend, zie belak.

Loes, verb. Ned. deetje, 
ook doos.

Lees, ook koerig-lees, e.a. 
witten, schachtigen huidig-
slag over het ganske lierdam, die 
voortdurend afschilferen. De Maleis 
hebben, dat die niet onwetend 
maakt.

II. Meen. kuiltje: l-pipi, kuiltje 
in de wat, N.

Lees, beteekenis hiervan 
nog onbekend, zie belak.
woord, doodelijke wond, Oend.; i. se- 
duith, licht gewond, id.; meloekhok en meloekhok, verwonden; looeka wor-
den bij ljang getolt, b.v. loeka doonu 
ljang, twee worden, zie liang.

Loka. Skr. uitgebroed plaats, 
afdoeling van het hoel, meest ge-
bruikt in samenstellingen, zowel: in-
dira-loka, de gewesten der Indris;
sarga-loka, de hemelse gewesten;
suraka-loka, holle gewesten; sjand-
dira-loka, de manguwensten; bira-
water-loka, zie bij anato.

Lokat, er, af, losgelaten v. 
dragen, die ergens op vastgezet 
had, b.v. het doksel van een boter-
vaasje, de pleister van een muur en 
derg; meloekat, zoo loranken (Dr. F.).

Lokeet, fijne deeltjes van 
graan, die bij het wannen afge-
boord werden, fijne, gebroken rijst; 
menir, Jav.; meloekat en lomokat, 
brokken v. de korrels, ook fig. breken 
van het hart, b.v. hatinga kiting bagai 
meloekat, lbr. b. Ch.

Lokos, kaal, afgeroten, af-
geschermd, afgebrand, onbegroed v. 
het hoofd, van boven, boogse eilanden 
en.; melosos, kaal maken; zie ook poyan,

Loekis; meloekis, graven, 
insnijden, griffelen m.schep gemaakt 
op voorwerp, loekken; tiroloki, gege-
meerd, b.v. maka ada tiroloki di per-
hsanai stos, en op dat versierd was 
gegriftveld; loeksen, tekening, eil-
dering, griffeling, graven en, b.v. 
maka bitiropo loeksen aan dan bo-
ronog bitbagai-bagal roepanja, en

vele graveerstenen van figuren en vo-
gela's van allerlei gedaante, I. P. zie 
ook ook sir.

Loekang, afgenomen van verf 
die nog niet droog is, Sw.

Looekop, omgekroond, met 
de holle zijde naar beneden, b.v. van 
komen, drinkglazen, vaarten, 
enz.; meloekop, zoo staan of komen 
tot liggen. (Dr. F.)

Lokikik, uitermate gierig, 
verslik, inhaltig.

Loekon, o. o. v. ooitbaar zout-
en zoutwaterzeldpier, o. v. ooster, 
volk schelp wel voor lamp gebruikt 
wordt; lokon moertu, ploegloeker, M.

Loekte, Jav. ploeg; melosokos, 
ploegen; idaka loke, ploegkouter, M. 
zie bujakik en tinggala.

Loekok, o. o. v. fijn, die men 
met de hand in ondiep water neer-
legt, fijn in een riviermond; meloak, 
met zuik een fijn vischien; ook wijd-
booms loopen zeer de kans naar 
voren als een fijn openstaat; maen 
lokon, o. v. boerderij met zuik een 
fijn, gelijkende op de tafeldassen, door 
V. W. J. zijn wrac, na rommelscreven.

Loega, pellen; bata-loega, 
puilhout; talo-loega, de lijn daarvan; 
= dogga, zie ald.

Logam, ook legem, Tam. me-
taal; zie bij kiisam.

Looeet, I. meloekite, de huid 
vóór de vingers knijpend wijzen, het 
zij om het vuil te verwijderen of om 
haar met zelfens in te wijten; p. 
loet, iemand wiens handwerk dit 
is, meestal een vrouw, ook het mid-
del, waarmode men inwrijft; bêrbo-
loet pada siploeloet, zich door zuik 
een vrouw laten wrijven; meloekoto-
kas, iets, b.v. verf, hars, zelf enz. op 
ijne wijzen; pêrloeloet, smeersel, 
salt, blanke teel, zie ook oorol.

II. Jav. loeet, veerkrachtig; bêr-
kendis loeet, b.v. veerkrachtigen 
bekend dragen. Pr. Dj.

Loeloe, meloeloet, afzijden, 
asollen, door iets afzijden, b.v. zachte 
spijder door de koel, inzwellen, onge-
kauw instollen.

II. Jav. o.a.v. geel smeersel, waarmo-
den men zich de haud bemoer; bêr-
loeler, zich met dat smeersel immer-
en; zie bêr en loeet 1

III. ikan loeleer, sal, paling, = 
ikan moen, zie 1.

Boeleloëtes, er door komen, 
ruim genoeg om iets door te laten, 
doorgaan, toegestaan kunnen worden; 
so loeets oranj, ruimte juist genoeg 
voor een persoon om er door te komen; 
loeleloëtes, zijn wensch 
ingewillig, zijn zijn krijgen; loele-
djoromo, loeleloëtes kienden, de 
naald doorgaat, gaat ook de draad 
door; Sprw.: tiada loeleloëtes pada 
hatini, het wilde er bij hem niet in, b. 
kon het niet gelooven, Hik. Bocht; 
meloeloekom, toestaan, inwilligen, 
veroorlooven; meloeloekom perma-
taka, een verzoek inwilligen; melo-
loekom jinjinjin darjincinjirin, zijn 
ring van den vinger afdoen, I. P.; zie 
het volg. wrd.

Lesol, Melat. = loejet en
loelot, ontgllen, ontpinnen, vlot, uit-
glijden uit een ring of gast, B.

Loeloeng; meloeloeng, hul-
lend kernen van menschen en diieren, 
b.v. honden; ook balken, balken, 
jammeren.

Lolowon, M. meloeloeng, zon-
der kaasen door aliskken, verwelgen.

Lolong, Chin. papierslan-
taars van allerlei vorm en kleur.

Loeloet, M. meloeloet, afzij-
den, door iets afzijden, b.v. zachte 
spijder door de koel, inzwellen, onge-
kauw instollen.

II. M. modder, slik; meloeloet, 
moder bestrijken van het talud 
van een sawah; M.; ka sawah, 
tiada bêrloloet, ka laakong tida bêr-
puran, Sprw. voor het zich zoo ge-
makkelijk mogelijk maken, Piat.

Lotok; meloeloet, steelgrijswij 
bij iemand komen, overrollen, over-
rommelen, een ijveraard overheersen 
in den rug of in den flank vallen.

Loeloem; meloeloem, afkiken, 
b.v. een vinger, waarvan strop sit.

Loeloem; meloeloem, gestadig 
door aliskken, zoowel b.v. bij het oen 
van macaroni of laoza.

Loeleloet, I. meloeloet, ongere-
geld van gedrag, v. d. W.; onszama-
hanged (taal), warbroegd, Wil-
kinson. NB. hiervoor door mij altijd 
gevonden, tidaa bêloet, b.v. tindak 
dan lako tidaa keteiro, de Zoll. 

II. meloeloet, inzwellen, instollen, 
Wilkinson.

III. eig., Arab. parol.

Lolak, roode fijn met een of 
meer ingangen.
loch, tot stof, tot poeder; loech-lantak, fijn gestampt, vermoezd, geheel verbrijzeld; kantioer-loech, vergruid en vermoezd; méng-kantioer-loechkun, verbrijzelen en vermoezelen.

loch, blok katoen, die men bij het spinnen in de hand houdt; Mén, houden pen, om welke de onge- sponnen katoen geroold wordt; mélvel, keden met de handen, weke zelfstandigheden tusschen de platte handen rollen. Mén.

loemat, poederfijn, in gedichten ook fijn van het lichaam, Siallo's Sal, fraai, welgemaakt; tíeong loemat, fijn meel, bloem van meel; obst loemat, poeders om te nemen; mélvelloemat, tot poeder maken. R. Chab.

loemoet, kroos, wier, schimmels, mos, uitslag door voedsel; l-ovang, spons; bërlooomat, uitgeslagen door de voedselijkheid.

Joemoer; mélvellooomer, smoren, besmeren, inz. met nat vuil, modder, bloed en derg.; bërlooomer dengen, besmeerd, bezaaid met; mélvellooomen, iets smoren op iets. Pell. Dij.; zie ook de beide volg. wrd.

loemas, besmeerd, bebrokken, b.v. met kalk, verguld en derg.; mélveloemas, besmeren, bebrokken; m. dengen kaapoor, witten; m. díang énas, vergulden.

loemoes, besmeur, met vuil bedekkt; tongkoeloemoes, iemand die al de vuile baantjes krijgt, al het moeilijk werk verricht, doekastanjes uit het vuur haalt; bérloongko-loemoes, al het werk verrichten.

loemis, gereid, Hik. Aam. Fatí.

loemang, zie géloemang.

mélvelok, in een oplossing van most, namelijk in gier, doen van de rietplantjes voor de overplanting. Mén.

loewan, holloewan, zie ald.

loemas, i. kiel van o. vaartuig, ook de bodem.

II. Batar. geheel afbdaal, zie impè.

loenos(†) zie bij anjaal.

mélvelok, bloesig, (v. steenvruchten), Wilkinson; Mén. zacht, week, b.v. van vruchten, den grond om, loenos-hati, zachtdag, toegedeeltelijk; mélvelokan, iets zacht of week maken; mélvelokan, iem. tot bedaren brengen, zussien, met zachtheid behandelen, ook mélvelloenakán. Voor 't eerst heeft het Mén. Ianok. Zie de Holl. dér. p. 219, tanah loenos-loenos; weke grond.

loeh, zie këloch.

mélveloeh, mélveloeh, met waling uitspuwen; zie loenat, loeag en loja. Mén. Id.

loewe, zie het voorg. wrd. en loemaf.

loohoer, zie tch. loohoer, zie ald.

loohoer, mélveloeh, door en door be- schimmeld, zoals b.v. zeer oud brood, (Wilkinson: lokat).

loja, miselijk, neging tot braken heeft.

loewai, i. bélloewai, iets langzaam doen, langzaam voortmaken, C. en S.

II. Mén. bélloewai pantjoeng, het tijdperk, waarin hij bij het rijst het nieuwe blad krijgen is afgelopen.

loewoe; mélveloewoe, voorbij komen van takken door de wuurtjes van vruchten of bloemen, zie ook itiè; ook uitpuilen, van de oogen, b.v. mabok ito mebaban wéu patu, matanjan boëu met manis, pélloenjia rínu-rínu, Pr. Dij.

luring, zie bij wiating.

lading, geelkooper, messing, klokkennetaal, ook e. e. oandige waschkom, van dat metaal vervaardigd; Batar. grote vlakke schotel, groot pronencenthe broden of koper; waar- na-lojag, gele kleur. Zie gansuy.

lojong; mellojong, zachtjes in één schuine richting nederdalen, zoöele een blad van een boom of een in de lucht geschoten vogel; zachtjes omvallen of nederzakken; Wilkinson: waggel boomen (drinken), zie lojong.

lojag, zie bojag, zie ald.

loonjah, Mén. mellooonjah, onwoonden van den grond door de poeter v. voe, inz. van de natte rijstvelden voor de beplaging, s. rínuñja en lenyet.

lah, verkorting van lítah, gebruikt als achtervolgens en mondeling gevloek aan het woord, waarop in den positiebeen zijn de meest de ondruk valt; zie de grammatica.

lah, vel, blad, enz. zie këloch.
II. mëlloj, metelijken zonder kussen (Wilkinson).

Teksten:

1. Letoë, = lottoë; lottoëke; mëllot toëken ke renja, zijn ook bijgenoemd aan draaië, B. R. bêk, p. 23.
2. Lítah, los van tong, Wilkinson.

Letoë, = hetel, in de hand.


Littoë, = littoë; mëllitjétoëken, schrammen.

Litjoë, = littoë, nat, waterig van een wond.

Litjë, = litjë; mëllitjë, slibberig, weef doorbreek van een groot zaal en zogen; val litjoë. Ma. laîjë.

Litjëgot, = litjëgot; mëllitjëgot, poetsen, glad maken, polijsten.

Litjëgot, = litjëgot; mëllitjëgot, met de punt van de voet opjeschoven, b.v. drukzak bij een jijvreide, b.v. geknoekte rijst met een lepel; maî litjoë; s.e.r. spol, waarbij men met de punt van de voet de algemene schop naar de opgespoorde gondoe-vruchten.

Litjë, = litjë, glibberig; ba-të litjë, zonde, gladde keis teiten; se-lijë, s.e.r. zevechtje; litjë, spiegel glad, glad en effen, Hik. Ned. Sah.

Litjë, = litjë, glimmend van vetigheid, b.v. een tafel waarop olie gesmoord is.

Litjëjë, = litjëjë; blijven

Litjëjë, = litjëjë, blijven

Lítah, = lottoë; mëllot toëken, dat langzaam afloopt, b.v. kaars vat, was, strop en derg.

II. mëllotjë, mëllotjëke; mëllotjëke-ke renja, zijn ook bijgenoemd aan draaië, B. R. bêk, p. 23.

Lítah, = lottoë, los van tong, Wilkinson.

Litjëjë, = litjëjë; blijven

Litjëjë, = litjëjë, blijven

Lítah, = lottoë, een woordje; fótah, watpeke; nus litah en eëngan litah, mondeling; en dan ook de mond van; litah toëken tin àl bërtoëken, hun tong is los, niet meer te bedwingen, H. Abd. 377; volg. v.d. Tû. zeugen is gemakkelijk; pënglitah, grootspatel van hout om een hoeveelheid gekoekte rijst om te roeren; litah; eëngan, o.l.v. boom, Maa. daan-littah, bebaalin seandens, M.

Lítah, = lottoë, etfere handpalmbaduren; jàjë, stabassem (of musketen- verdrijver, Dr. P.) daarvan vervaardigd; oclor-lítah, o.l.v. zijn, voor giftig slangtegeltje.

Litjë, = litjë, wild, niet tam of mak van dieren, verwilderd of doorog en het geëem; lior-hati, verwildering v. het geëem; matenjë lior memandang ha kiri dan he kanaan, zijn verwildern; de oogen loken naar links en naar rechts, Maa. Kaj; chinàtah lior, wilde dieren.

Lítah, = lottoë, speeksel, zwevend, kij, o.l.v. ajar-litah; bëttah, kijven; mëllor, huilen van honden en nachts zonder dat hun leed geschiedt; mës-djët ajar-litah, lijkhebarden na hetgeen men vroeger heeft verenomen. Maa. Lërâ, = mëlërâ, trek in osten of drinken, eelstuk.

Lítah, = lottoë, achterna sloopen; langdradig spreken. Mogelijk een verkort olerë, wat al, en zorg, Maa. liëvi, rj; reeks; satëvi, op één rij.

Lítah, = lottoë; mëllot toëken, dragger, dragevaat.

Lítah, = lottoë; mëllot toëken, van gewone stoffen; kelledeng als bepaling van afstand, b.v. eëngan terang bëltok sompi tab ka Loban, op een afstand van drie kelledengen waren wij Loban genaderd, M. B. p. 20; een half omtaal, van vaartuigen onderweg, v.d.W.

Lîrëng, buitenzand van al wat platrand is, ook voet v. o.l.v. borst; mëllorông, op den buitenrand vooruit, zoaals een goldstuk, rad en derg.; lêrëng-lêrëng, rolrotjes zoaals onder een ziekentuol, rolwagen enz.

Lîrëng, = lêrëng, o.l.v. v. Balleense duiten met een vierkant gat in het midden, waarmede o.l.v. kruis of muntspel, vooring-lêrëng, gespeld wordt; pooring-lêrëng-dêrë, het zelfde spel met een vierkant gat.

Lîrëng, = lêrëng, o.l.v. v. Balleense duiten met een vierkant gat in het midden, waarmede o.l.v. kruis of muntspel, gespeld wordt; pooring-lêrëng-dêrë, het zelfde spel met een vierkant gat.

Lîrëng, = lêrëng, o.l.v. v. Balleense duiten met een vierkant gat in het midden, waarmede o.l.v. kruis of muntspel, gespeld wordt; pooring-lêrëng-dêrë, het zelfde spel met een vierkant gat.

Lîrëng, = lêrëng, o.l.v. v. Balleense duiten met een vierkant gat in het midden, waarmede o.l.v. kruis of muntspel, gespeld wordt; pooring-lêrëng-dêrë, het zelfde spel met een vierkant gat.

Lîrëng, = lêrëng, o.l.v. v. Balleense duiten met een vierkant gat in het midden, waarmede o.l.v. kruis of muntspel, gespeld wordt; pooring-lêrëng-dêrë, het zelfde spel met een vierkant gat.

Lîrëng, = lêrëng, o.l.v. v. Balleense duiten met een vierkant gat in het midden, waarmede o.l.v. kruis of muntspel, gespeld wordt; pooring-lêrëng-dêrë, het zelfde spel met een vierkant gat.

Lîrëng, = lêrëng, o.l.v. v. Balleense duiten met een vierkant gat in het midden, waarmede o.l.v. kruis of muntspel, gespeld wordt; pooring-lêrëng-dêrë, het zelfde spel met een vierkant gat.

Lîrëng, = lêrëng, o.l.v. v. Balleense duiten met een vierkant gat in het midden, waarmede o.l.v. kruis of muntspel, gespeld wordt; pooring-lêrëng-dêrë, het zelfde spel met een vierkant gat.

**Lees**

*Leser*, de vloer of lantsin met aanzienlijk een matje er op; maken *kleer*, op de mat van de vloer storen, d.i. zonder tafel of enige andere verhouding te gebruiken; zie ook *dazer*; *melleer*, langs de grond slepen (lang kleed), Wilkinson.


**Usab**; *belissah*, ontsieren, ongestig, onrustig, woelig zijn, M.Sw. en L. Zie *geliusah*.

**Lesch**, ziekelijk bloed, ook poetis *meliach*.

**Hang**, opening, gaat; *Leo*, met de o. nuad geprikte gaatjes; *liang-telinga*, oorgeat; *liang klover*, ongevat; *liang lajah*, schilderende, schel in een graf, waarin het lijf wordt gelegd; *liang-rona*, porin van de huid, Hik. Ass. Pari; *locka*, *tiga liang*, drie wonden; zie *lobang*; *lijijnjin*, opening v. o. ring.

**Hoeng-hoeng**, o.v.r.v. zoutwatervisch.


**Lengas** lengoes; *mellees*, met afkeer het gelast afwanden.

**Lenga**, zie *tenagah*.

**Lengah**, M. *tönaga*, laieren, leuteren, talmen, slenteren, beuzelen; van de oogen: achtkloop, onoplopend

zijn, uit het oog verdwijnen; *tiada lenga matalipia daripada metnonmeng akan diu*, onaangewend staarderen zijn oogen hun aan; *béllesik mella pata mala sanaa* *liang barong*, waren de oogen maar een weinig onoplopend, dan was het goed verdwenen, Pél. Abd.; *melangkaan kom diniaka*, een onverschillige, zorgeloze houding aannemen; *pelena*, slenteraar, tijd kortingen, middel om een tijd te doden; zie ook *leena* en *leka*.

**Lepa**, L. Skr. pleister, v. kalk, leem enz.; *mellepa*, bepleisteren, b.v. een muur, vaartuig enz.

II. achtkloop achterover liggend, b.v. in een sloot van vermindering; *tiropa*, achterover gedaan liggen, M. S. I. pag. 177, Sj. Haria.

**Lepor**, 1. plat, vlak, ondiep, b.v. van berden, sehetels, de hand enz. *lepor-lepor*, poedelsfol, d.i. laat of plank die boven de oplagers of *tajak* komt, looppaak aan boord, b.v. laene *bajak*, *tajak* padu *tajak* lepor-Minden-birahi *tae*, volgens liep de Vorst aan de kant van de looppaak van de Midden Birahi (d.i. de naam van het vaartuig) H. T. zie ook *lepor*.

H. slecht, gebrekkig van de uitspraak, b.v. orang *Métajos ngéérí tio* lepor *tajak*, *henda* kata apa, dikata apa, de Maleiseen die strekken hebben een gebrekkige uitspraak, als ze moeten zeggan apa, zeggen zo *apa*, Max.

III. levertuig, van het Neol. *leer*, P. *Lepis*, lepisen, lepor, *Hypo*, overhoorn, overstelpend, te bovengaan; *mellepo*, over iets heengaan, overloopen, overstelpen, te bovengaan, overloopen; maka

**Lepoh**, in de verkoorde plooien of vouwen; *tatiop*, verwormen.

**Lipah**, o.v.r.v. grove zoutzegern.

**Loek**; molieok, opzij buigen, zich in allerlei hoeken wringen, zoodat de indische kwieldieren; zwaluwen, *melinek*, iets opzij buigen, b.v. met molieok *leuka* lerenka *koppa* d.i. *leuka* H. T. *dian* molieok *leuka* baginta *memanang* ikaraios, H. T. *leeka*-gang, slingerende bewegingen van o. vaartuig, Hik. Ind. Mah. Roe.; *leelu-lepu*, ook kronkelen zoals o. slangen die aan haren staart vastgehouden wordt; *moleoek*, naar iets grijpen met een zijaanzicht gebogen lichaam as *peloek*; uiterst veel als men op dit wijze grijpen kan.

**Leka**, plakken, aanschuren, volharden, zich lang opmaken, *leka* bezig zijn met; toeren bij; *leka* *borma*, z.l. met spelen opdraven. *Liket*, *Liket*, kwelverig, moestal *beliket*; zie *liket*.**
Likelik, verb. van het Arab. "rihab", lessenmaatje om er bij het lesen den koran op te leggen.

Likoor, twistig in de samenzettingen van 21-39, b.v. suiker, doozen likker enz. voor doozen poaach asoe, d.p. doozen enz. meest gebruikt in dateringen van bruiden.

Likisk, derde haaksel, waarop het garen van de geloofdoen geheuseld wordt; melikas, winlen, haaspelen; in het Palemb. bespelen v.o. badende vrouw door een mantspieren; likaasse, vertikale garenwinder. Zie roosing.

Likoe, poaka likoer, titel v. de viardeb wettige gemalin des Vorsten in de Pondjo-heralmen; z. mondlikou.


Legat, snel in de rende draaide, zoeken b.v. een tol; meligat, zo draaien.

Legar, I. ruimte om zich die kunnen bewegen, v.d.W. beter ligja, zie ald.; lileggar, rondlopen in een rijstmolen (hoffel, os), Wilkinson.

Legjer, verb. Ned. legger, o.k. hoofd.

Legjes, de tolgang van een paard; koeda jang meligjas, e. paard dat den tolgang door.

Lifl, Arab. macht.

Lila, I. e.s.v. kleine kopenen kopenen, kopenen draaibasen.

II. Arab. rikka, toestaan, voorloven, genoegen nemen met, djuka be-

ligs zelfstandigheden, b.v. kwit, lijm, snor en deeg; biederem van strijk di melakna nga nga qucndu qua dan-

gonja, het strijkkussen van de wind langs zijn mond tot aan zijn kin, Miss. Kap.; melisterk, iets klevrigers smoren op iets.

Liang, of liang, Port. Hind. verkoop, openbare veiling; melialangon, iets in het openbaar verkopen, veilen; soerat-leang, Bataav. krant, advertentieblad, kanto-liang, vendakblad, toekang-liang, a-

slinger.

Liang, равj, значное слово.

Lima, was; tlii sapoalsok tamang, tien koeken was; di'an lita, waakaars, bij werk. ook alleen liita; l. melstak, ruwe, ongezuiverd was; l. sarang, zio aaldar; li. Biltanda, stearinikwaas.

Lilh, vlooibaar; melilih, zacht vloeien, vliegen, afloopen van een kaar, afglijden v.e. sleed; melilikas, vlooibaar maken, ook langzaam vlooibaar maken; silihan, reeks van huizen; silihan-gonsang, bergroepe, bergkoelen; melilih, vlooibaar goud; melilihan ajar sawsonja, haar zog doen vloeien.

Liiile, Jav. liiile, tien e.s.v.

Limanaka, claro punctatus; zio sem-

dilang.

Lim, I. vijf; lima hak, vijf voeten, de naam van de voorgestelde van Mal. wooningen; d. l. Cr.; melima en munglima, de vijfje zijn; pengi-

me, aanvoerder, zie ald.; pengilime-

peng, tegenwoord; pengilime-

peng, beker, opperhoofd in

den krijt; pengilime-loost, armitrari, vloeivoos, bagas ilama-bitas dengen tengan dorwa-poolech, als bood om ond gezat, 't is kreuk hafltefe.

II. Naam voor een aantal planten (zanthophyllum), Wilkinson.

Limar, e.s.v. zijden baagkor-

dat; e.s.v. vleeschige stof, die daarvoor gebruikt wordt; limar put-mo-

lam, een bijzondere soort daarvan, Mess. Kap.

Limor, zie seloor.

Lims, stomp-piramidaal; atap limas, olliidod, dat aan vier kanten schuin afloopt; roemak limas, huis met een schildeed; limas, ook een puntig vierkant bakja, gemaakt van de bladscheeps v.d. areca-palm, of van een blad om er iets in te doen, b.v. ajar uro dlebokokanja kepa da sestiolas likas, door kersje depro-

watkambah limas, bij deel dat water in iets; namelijk van bladen had hij een vierkant bakja gemaakt, Choud. Flam.; zie ook bij balsi.

Limen, verkoering van So-

laiman, zie ald.; tilima-Limen, het handvat, waarmede men de afji-afji of hefboom aan boord om en om draait, C. en S.

Lemos, tijko-Lemos, Batak, een klein soort van djeroef.

Lim, I. midd. Arab. limon, citroen, ou djeroef; l. manis, sabaan-


Lietiffs, de Japansche man-

"
Hoë, Chinees. Een chineesche wijze van roeden door vier staande personen.


Hoët, Il.: ledersochtig van spijzen.

Iljoeer, zie Iljer.

Iljoe, Zie Iljoe.

Iljoe: méllat, zien, kijken, aanzien, bezien, opmaken; m. dengo ekor matang, schuin aanzien, Ind. Poet.: m. moedah, licht schoten, gericht schoten; melatukan, kijken naar iets of iemand b.v. m. orong sukib, naar een zieke gaan zien; mélati, bekijken, opmaken, het toezicht over iets houden, naar iemand gaan kijken, hun bomenken, Poet. Dijn.: bélilat, een antwoord hebben; bélilat-tian, hetzelfde b.v. velen of bij herhaling; ketiantan, gezien, zichtbaar, in 't zicht komen, zichtbaar, uiterlijk voor komen, b.v. sakélilatian 'aman ito télatian endah-endah, M., ook instaat zijn te zien, het gezicht hebben op, canoe de impressién de la vue, F., ook voor den dag komen, boven water komen van iem. dise wegbleef, Prab. Dij.; zie o.a. Hik. Abd. 240 Kal. Dam. 30; mémphélilatian, iets aan iemand laten zien; bélilat kan, daarmee bezig zijn; télati, voortzitten.

Iljoe, zie Iljoe.

Iljoe, Zie Iljoe.

Iljoe: méllat, zien, kijken, aanzien, bezien, opmaken; m. dengo ekor matang, schuin aanzien, Ind. Poet.: m. moedah, licht schoten, gericht schoten; melatukan, kijken naar iets of iemand b.v. m. orong sukib, naar een zieke gaan zien; mélati, bekijken, opmaken, het toezicht over iets houden, naar iemand gaan kijken, hun bomenken, Poet. Dijn.: bélilat, een antwoord hebben; bélilat-tian, hetzelfde b.v. velen of bij herhaling; ketiantan, gezien, zichtbaar, in 't zicht komen, zichtbaar, uiterlijk voor komen, b.v. sakélilatian 'aman ito télatian endah-endah, M., ook instaat zijn te zien, het gezicht hebben op, canoe de impressién de la vue, F., ook voor den dag komen, boven water komen van iem. dise wegbleef, Prab. Dij.; zie o.a. Hik. Abd. 240 Kal. Dam. 30; mémphélilatian, iets aan iemand laten zien; bélilat kan, daarmee bezig zijn; télati, voortzitten.
onder amai; mënät masking-mata, oplettens; bénnam-ma, elkeander knippoogjes, gieren, blikken van verstondhouding wiezelen; böpmth-mata, zie poets; bliji-mata, oogbal; oranagoranmata, de pupill van het oog; ilomor mata ilomor, o.s.v. zoutwater, welke schelp en met een plaatje is gesloten, dat op het oog o. koe gegaat; ada on jang mënänto, pada man te, tjiplolob. Mënät samata-mata, to dier tijd had Atjeh alleen het gehele bestuur; tindo tibol ñgala mantri mëngampa, milienkan radja djoya sémata-samata, de ministers kunnen dat niet vergoven, maar oomlijkt en alleen de Vorst, Fac. pag. 15.

mëtabah, Romanska koar, een, Wilson.

matoer, Jaw. titel van de vierde gamalid van Vorst in de Pandji-vorhelen.

mutang, zie pëmmang.

matëng, Jaw. gaat, rijkje, zie maaq.

mëtabah = mëtba, zie ald.

matoel, bij voordraving naar dezelfde richting gekeerd, of naar hetzelfde doel streven, of hetzelfde werk verrijchoend.

matai, dood, gestorven, gevoelloos, naaste v.o. prijs, ondergaan van zon en maan, b.v. orang matoi, o. deode; karya mäti, de naaste prijs; simpol mäti, grote knoop, een knoop die niet weer los kan; daing mäti, niet meer versch e vloech of viach; tanah mäti, dar, onvruchtbaar land; angin mäti, wind die geen liggen, windstell; mætang, v. op voorwoord, verbind, b.v. ñgala mantri nihoahalng iñik Aim. orang mäti angin, djeans kan miliaun moseh, tsoojak-hajoe bezocht; rook van tidisè lëlùk, al de ministers en legerhoofden van den Vorst zijn verwijfde lieden; laat staan dat ze den vijand tegenover zouden bleven, een verzet stuk hout kon ze zelfs niet splitsen; Hik. Dewa Indra Mëng; bëndijj mäti, vast inkom; ñjari mäti, de middelste vinger; mätnähi mäti, de onderrug der zoon, het Westen; satmñk mäti en zaparo mäti, halfdood; mäti diñbonok, vermoed, ongebracht, ter dood gebracht, ook bestoeld; galgenbroek, galgenaar, Pol. Djs. face. pag. 69; matoi manop, morder, mëbòm, zie ald.; ñfanggud, geheel inge; algen; mëda kopi en al van o. spijker; ñkësì mäti, zóe gebonden, dat het niet meer los kan; mëbëngas, schijn; doed; mëldar, verlicht; = mëtanga of mëtina of m. kallimana of m. ñptor; m. ñrarea, in den rook gestikt; mëtöteh, impotent; mëta, voorbezigelijk, eindezaam; sënnh ñf sëppor; mëtëll, zonder veel, genoegzaam, voldoende, ten vol- te, terdege; mëntoboa mëti diriña en mëntiñono, èriñi, zóe doodstil konden; mëntibah, dodeen, ook uit- blijvende, terdege goed van vaatvinden, inlaan, ald., mëtëll, de dood, door den dood verloren, be- storven, doodlijk, soms heet het met leren worden teruggegeven, zie be-