

$$
\begin{aligned}
& \% 35 \text { BK }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { W30 }
\end{aligned}
$$

# ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ИЗОХЛИ ЛУЕАТИ 

80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси

## 5 ЖИЛДЛИ

## ТАХРИР ХАЙАТИ:

Э. БЕГМАТОВ, А. МАДВАЛИЕВ, Н. МАХКАМОВ, Т. МИРЗАЕВ (рахбар)
Н. ТЎХЛИЕВ, Э. УМАРОВ, Д. ХУДОЙБЕРГАНОВА, А. ХОЖИЕВ
А. Мадвалиев тахрири остида

# ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ИЗОХЛИ ЛУFАТИ 

## , БЕШИНЧИ ЖИЛД <br> ".. Шукрона - X



Директор - Н.Тўхлиев.
Директорнннг бнринчи ўринбосари - Д.А.Шорахмедов.
Директор ўринбосарларн - М.Н.Аминов, А. Ниёзов.
Тил ва адабнёт илмнй тахрирняти ~ А. Мадвалиев (мудир), Х. Абдиев, Р. Қиличев (етакчІ илмий мухаррирлар).
Иилаб чиқарин, харитаграфия ва безак булимн - И.Р.Ходиев (бошлик), А. Бурхонов (бог рассом), М. Олимов (етакчи техник мухаррир), А. Ёқубжонов (етакчи илмий программист) Д. Хасанова (сахифаловчи-оператор).


Луғат хозирги ўзбек адабий тилида кенг истезмолда бўлған 80 мингдан ортнк сўз ва сўз бирикмаларинн, фан, техника, санъат ва маданият сохаларига оид терминларни, бир неча шевада қулланадиган сўзларнн, баъзи тарихий ва эскирган атамаларни уз ичига олади. Луғатда берилган сўзларнинг амалда қулланиши XX аср узбех адабиёти ва матбуотидан олинган мисоллар билан далилланган. Луғат узбек тилшунослиги ва туркийшунослик бўйича мутахассислар, таржимонлар, оммавий ахборот воситалари ходимлари, олий таълим муассасаларининг ўкитувчилари ва

илари, шунингдек, кень ўувчилар оммаси учун мӱлжалланรан.
\&: © "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмйй нашриёет, 2008.


НІУКРОНА $[a .+\phi$. ش شكرانه - миннатдор(чи)лик, ташаккур; рахмат айтиш] Қаноат ва мамнунлик, шукур қилиш ифодаси. Эртасига кампир бу севинч-қувончларнинг шукронасига хотин-халажни йиғиб, муикулкуиод ўқиттирди. Fайратий, Довдириш. Кунглингда икки унсур хукмрон экан: бири такдири азал шукронаси, бири - қасди жон. С. Сиёев, Еруғлик.

ШУКРОНАЛИК Шукур қилиш, қаноатли ва мамнун холат. Хаёт шохлар орасида нигорон бўлиб уัтирган ёрини кўрди-ю, калбида оғир чугккан дардлари тарқалгандай, шукроналик билан жилмайди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Оқила ва фозила аёларнинг барчасида ажиб тароват, бахтидан иукроналик.. сезииб туради. Газетадан.

ШУКУР [a. شكور - «шукр» с. нинг кўлл.] 1 унд. с. Мамнунлик, қаноат хиссини билдиради. IIунга хам шукур. -Соғлигингиз калай? -ІІукур, яхши! пn Бор эканмиз, минг марта пукур.. дея она ёйи дастурхон. Х. Пууяат.

Шукур қнлмоқ Мамнун ва қаноатда булмоқ. [Хожиона:] Қизим.. Хожионадай такводор, мехрибон, бадавлат хотинга келин буцлии хар кандай кизнине бахтига учрамайди. IIукур қил, болам! Хамза, Бой ила хизматчи. Бундай одам хар қандай шароитда хам шукур қилиб яшайди. Ф. Мусажонов, Химмат.

2 Шукур (эркаклар мсми).
ШУКУХ [ $\varnothing$. ش - улуғ(вор)лик, дабдабалилик, тантанаворлик; шавкат, савлат] кт. Тантана; улуғворлик; салобат. Хар бир жойда байрам иукухи. Мохира пазанда,

чакцон, саранжомли, режали келин эди. Унине кутлуғ қадами билан Исоқ ота вактидаги оиласининг эски иукухи жุайтиб келгандай бўлди. М. Осим, Тилсиз гувох. Ўттиз икки бахор ўтди гулга кумии у̀лкани, Хар бирида минг бахорнинг шукухи бор, хусни бор. Уйғун. Кўз илғамас уфқ хам.. дала-қир хам бугун [Латофатнине] назарида тамоман ӱзаа шукух, узгача бир нафосат кашф этгандек эди. С. Кароматов, Хижрон.

ШУКУХЛИ Шукуқга эга, тантанавор, улугвор; завк-шавқ багишловчи. Ха, шукух, ли, рухли бахслар Худди қалбим қадар азизлар. М. Шайхзода. Нақадар шукухли дала йўлари.. яхлит-яхлит пахта пайкаларида mуัn-ту̀n йигит-қизлар, ёи-яланг, хотинхалаж. С. Абдуқаххор, Олтин водийларни кезганда.

ШУЛ эск. кт. айн. шу. Шул эрур айбим, Мукимий, мардуми Фарғонаман. Муқимий. - -Адолатинсиздан бизнинг талабиниз щул! - деди [Отабек] ва қўрбоиига қаради. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ШУЛОН Камбағал, бева-бечораларга тарқатиладиган иссиқ овқат. IIулон шу̀рва. Шулон пиширмоқ. Шулон тарқатмоқ. = Қорин кўп оч, На гужа бор, иулон шурва ва на умоч. F. Ғулом. Азимбой хам масжид курдиргач, Гадолареа тарқатар иулон. М. Али.

ШУЛХА с.т. Шелуха. Сигирга шулха бермок. ІІлхани қопламоқ. ㄷ Хаммага мақлмкки, пахтадан турли-туман газлама, ёғ. иулха олинади. Газетадан.

ШУМ [a. شؤ - бахтсизлик, мусибат; бало, офат] 1 Емон фикрдаги; нияти бузуқ; ёмон, ярамас. Кеча шом вақтида бизникига

иккита иум йисит келди. Танийман. Хужайин хұалигиларни мехмонхонага киреизиб, эшикларни такса-тақ ёпди. Ойбек, Танланган асарлар Хуиёр туриб, адашмай, Хар шарпани сезаман. Дуиман қтаришлик қилса, Шум бошини эзаман. Уйғун. [Гуландом:] Негаки, иумларнинг кўлига тушиб, не бцлоларга гирифтор бўлдим. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Бахтсизлик ёки халокат келтирувчи, бахтсизликка дучор қилувчи. ІІум буррондан чайқалди денгиз, Кўк хам аста томчи таилади. Э. Қамбаров. [Хосият:] Эрларни казрига тортди шум уруи, Эрларсиз уй файзи тамом йўолди. Г. Жўраева.

Шум хабар Кишини ғоят хафа қиладиган, жуда қайғули хабар. Собиржон бу ахволни кўрган куัзларига, бу иум хабарни эиитган қулоқларига сира иионгиси келмасди. С. Шамсиев, Сепсиз келин.

3 Кўлидан хар қандай ёмонлик келадиган; айёр, маккор, кув, қилвир. Іум кампир. - Ха, бу жуда пихи қайрилган иум халфа, - деди Давлатёр ва Турдивой халфанинг кирдикорини гапириб берди. ПТ. Турсун, Ўқитувчи. Султонов жуда хуиёр ва иум эдики, шамол қай томондан келаётганини дархол билиб, вазиятга қараб товланарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

4 Ярамас қилиқлар қиладиган, ўта шўх, тўполончи. Халиги шум йигит: жуда гап тополмасанг, бармоғингни мана бундай биғиз қил-да, «кўзингизга қўлимни тикиб олайми? дезин, кейин қиз кулиб юборади [деди]. ІІ. Турсун, Ўқитувчи.

ШУМЛИК 1 Шум кишига хос иш, хатти-харакат, қилиқ. Кўкондаги бир мактабда турк афандидан тагиим кўриб, ўиа афандидан анчагина шумликларни ўрганган экан. П. Турсун, Ў қитувчи. Ўртоқ Умурзочова, кууриб турибманки, сиз хам шумлик қилаётирсиз, мархамат, жавоб беринг, нима мақсад билан келдингиз? Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Бу сахройи болалар шумликни билмайди. Ўргатиб-ўргатиб, иига сола берасиз. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Ёмонлик, қайғу-кулфат келтирувчи нарса. Унинг чарчоғи ұам, уйкуси хам қочган, кўнгли бир шумликни сезгандай, кекса, хяорғин юзини бетоқатлик кўланкаси қоплаган эди. А. Мухтор, Чинор.

ШУМОЁҚ Пойқадами бирор шикастликка, ёмонликка сабаб бўлувчи, фалокат, бахтсизлик келтирувчи. Гул, райхонга тўлган қирғоғинг Шумоёқлар макони булди. Фаиист деган одамхўр жаллод Сохุилингдан жой олди, тўлди. Fайратий.

НУМТАКА $\operatorname{c.m}$. Нихоятда шўх, тўполончи бола. Хозир тўполон ку̀тарииади, миямни коқиб, қу̀лимеа беришади бу шумтакалар, эплаб бўлармиди уларни. Р. Файзий, Хазрати инсон. Қадиинине одатиса мувофик, хар икки томоннинг иумтака болалари ку̀чада бир-бирларини корга думалатиб, бир нафас муитлаииб олдилар. Ойбек, Танланган асарлар.

ШУМТОЛ Ёғочи қаттиқ, барги патга ўхшаш дарахт. Уّрмон зоналарида чинор, заранг, иумтол, оқ кайин, дуллана учрайди. Газетадан.

ШУМУРТ Гули оқ, хушбўй бутасимон дарахт ва унинг қора, нордон меваси. $Ш I y$ муртнинг гуатари ок, баззан пуити рангга эга бу̀лади. Газетадан.

ШУМІІАЙМОК 1 Бўшашган, жунжиккан, эзгин холатда бўлмоқ. Ичкари ховлида кекса Мевмор атрофида қ̧изи ва хотини иууиаайиб уттирииарди. Мирмухсин, Меъмор. [Мингбошининг] Хамма вақт шосупада талтайиб ўтирадиган йўғон гавдаси мана энди кичрайди, нортуядек новча бўйи пасайди, узи эса совуқда қолган етим боладек иумиайди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Степан болани куัтариб, тепага чикқанда, ярим ялангоч, шалаббо, совуқдан иумиайган, холдан тойган одамларни кўрди. А. Мухтор, Қорақальок қиссаси.

2 Бирор нарсадан хафа булиб, қовоғини солмоқ, тўрсаймоқ; уялиб тортинган холатда бўлмоқ. Давронов рупарада шумиайиб турган Ғозига кূараб, унинг кўнгадаги безовталикни сезди. И. Рахим, Ихлос. Дастлаб ўзини айбдор сезиб, иумиайиб у̀тирган бола секин-секин тетикланди. Ойбек, Қуёш қораймас.

ШУМШУК 1 Килмиши, ёмон хаттихаракати билан кишига хунук кўриниб қолган, ёқимсиз холатга тушган; ёқимсиз. Мендан хৃеч кин хабар олмай қуйди. Хамнага шумиук кууриниб колдим. F. Fулом, Тирилган мурда. Вали буатур чу̀лдан берухсат жўнагани, тууғрироғи, қочворгани мазлум булгац, тании-билиилари олдида иумиук бўлиб, уॅз


районига сиғмай қолган. Х. Назир, Ўтлар туташганда. Туссиз карахт бу̀либ келган Муқимий қุайнана куัзига жуда шумшук ку̀ринган эди. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий.

2 Шундай холатга нисбатли хақоратни билдиради. -Э. иумиик, "Домла-имом оч қолса, бозор кезади, су̀фи оч қолса, мозор хвјиеия, деган маколни эшитганмисан? деди мула Мамасолих Худхуд сўфига. Н. Мақсудий, Лайлатулқадр.

ШУМШУКЛИК Шумшук холат. Онасиз етим - иум етим, деганларидек, Умид шумиуклик хақоратини убдон [обдан] тотган етим эди. Мирмухсин, Умид.

ІІУМКАДАМ айн. шумоёқ. -Бир марпа шахардан сизга ухиаган бир иииит келиб, қиилоқдаси шумқадамларни туплаб, мажсиис қилган эди, - деди мингбоши. Ш. Ризо, Қор ёғди, излар босилди.

ШУМРИЯ 1 бот. Бошқа экинлар илдизидан озиқланадиган текинкўр ёввойи Ұ̆к. Дустим, нафсни уัз холига қўяверсакг, худди шумғияеа уัхшаб, тез у̀сиб кетар экан. «Муштум". Тухуминг куригур шумгия қовун-тарвузнинг заволи! Н. Сафаров, Навруз.

2 кучцма Ў ${ }_{3}$ манфаатини кўзлаб, ўзгалар хисобига яшовчи шахс; зараркунанда. Йўяимиздаги говларни хтам илдиз олишига им кон бермай, уз урнида юлиб таилайлик! Шундасина дилимиз кўзаган порлоқ манзилга шумғияларсиз етиб борамиз. Газетадан.

ШУНАКА с.т. Шундай. Шунака гаплар. IIунақа вақтда. Киприк хам иунақа узун буладими? С. Ахмад, Лаъли Бадахшон. IIунақа, Тулаган ака, дуиман отган тошдан жигар отган увада каттик тегади. А. Қахқор, Кўшчинор чироқлари.

ШУНАКАНГИ с.m. 1 Шу каби; шундай. Қиилоқда шунақанги чиройли кизлар ку̀п. Буйи етган кизлар йидитнниг мана иунаканги мардини ёқтиради. Мирмухсин, Меъмор.

2 Маънони кучайтиради; шу даражада, жуда. У иахматеа иунаканси муккасидан кетганки, агар Фарғонада бу уйинга жонини тикадиган одам иккита булса, иунинг биттаси Ахмаджонов. «Гулдаста».

ШУНАҚАСИ c.m. 1 Шунга ўхшаган, мана шу каби; шундай. Қаламнинг шунақаси топиаадими?

2 Ўша йўлдан, ўша томондан; йўл-йўлақай. ШІунақаси уйга кетамиз. IIIунакаси магазинга хам кирдик.

3 Шу тариқа, шу йўсинда. Сорахон шу куни кечкурун хам чикмади ва шунақаси уи кун йўк бўлиб кетди. А. Қаххор, Сароб.

ШУНГ айн. шумтол. Шунг барги.
ШУНДАЙ 1 кўрс. олм. Худди айтилганга, кўзда тутилганга ёки кўз ӱнгидагига ўхшаш, шунга ўхшаш, шу сингари. ШІндай дуст кุаерда бор? ІІундай вакт келади. Хақиқатан шундай булиб чикди. Мен хам ёилигимда шундай эдим. Қаламнинг шундайларидан учтасини танлаб олдим. -Қалай? - деди Сулаймонов трубкани қўйи, - умринсизда шундай қаймоқ еганмисиз? А. Қаххор, Икки ёрти - бир бутун. Унда ГFуломжонда] иундай нафратнинг туғилиии табиий эди. М. Исмолий, Фарғона т.о. Бу шшлар ичида шундайлари хам борки, шошилинч қилинмаса, бошқа иига хам тавсир қцииии тайин эди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

2 Маънони кучайтиради; шу қадар, шу даражада; шунақанги. У шундай тез юрар эдики.. Ухец ксачон иундай ахволга туимаган эди. Зангори осмон хтам шундай тиниқ, шундай беғуборки, кўзни олади. Ойбек, Танланган асарлар. Бўғинлари буртиб туреан узун бармоқларини туеун килиб, пиджагининг чунтагига шундай қаттиқ тиқдики, чоклари чирсилаб кетди. П. Қодиров, Уч илдиз.

3 рви. Айтилган ёки кўзда тутилган бир тартибда, шу зайлда, ана шу тарзда. Хўжаликни иундай боиқарии керак. Сиз хам шундай ииласангиз бўлмайдими? Хакимбойваччадек хуиёр йисит қайда?.. Боёнларимизнинг бари хуиёр. Ақли бўлгани учун бой буляан-да. Шундай эмасми, Салимжон? Ойбек, Танланган асарлар. Іундай қиииб, ёз хам уัтди. Нихоят, Ахмаджон аскарий хизматга чақирилди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

Шундай булса хам Шунга қарамай. У касал эди, иундай булла хам, иига келди.

4 Куйидагича, тубандагича. Бу хотин тугрисида мула Норқўзи шундай фикрда: агар фариита ипгари ўтган булса - шунинг онаси, энди туғилса - шунинг боласи бўлади, агар хозир ер юзида бўлса - шу хотиннинг уззи. А. Қаххор, Майиз емаган хотин.

5 рвu. c.m. Оцатдаги каби, одатдаги сингари, одатдагидек; оддий усулда. Узимиз иундай гаплашиб уттирган эдик. - Вагондан энг кейин туиган ва милтиғини тиғидан ушлаб, кетмондай елкасига қўииб, шошмасдан келаётган Ахмаджон: Строй /саф] буммасдан,
$\stackrel{\square}{8}$

шундай кетаверсак булмасмикан? - деди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

6 Тасдиқловчи жавобни билдиради; ха, тўғри. -врачмисиз?-ІІундай. [Эион:] Кат-таларни-чи, катталарни хৃам уқитасизми? ІІундай, - деб жавоб берди Элмурод. П. Турсун, Ўқитувчи.

7 кўм. взф. Таькид, кучайтирув ифодалайди; худди, нақ. Нихонамиз театр биносинине шундай рўпарасида.

ШУНДАЙИН шв. Шундай. Улжа бўлиб кетди шундайин тулпор, Учар қуидан уттар эди жонивор. «Муродхон».

ШУНДАЙИЧА Қандай бўлса, худди ўша холатда, ўзгармасдан, ӱзгартирилмасдан. Ахмаджон бир сакраб, [фаиистни] буйнидан сиқиб олди ва иундайича судраб, пастга олиб тушди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

## ШУНДАЙЛИГИЧА айн. шундайнча.

ШУНДОК c.m. Шундай. Шундоқ қилиш керак. ■ Қанақа уруии бўляпти узи? Қачонгача шундоқ давом этади? Н. Рахим, Чин мухаббат. -Пундок, устоз, сиз қўяверинг, - деди Заврак. Мирмухсин, Меъмор. Ўиа хотинбознинг шундоқ шармандасини чикарайки! Ӱ. Хяошимов, Қалбингга кулоқ сол. Болохонанинг иундоқ остида, арик буйида буви си цўнқ̧айиб ўтирарди. О. Ёқубов, Эр бошига иш тушса.

ШУНИНГДЕК 1 Шунга уушаш, шу каби, шу сингари. Халк шунингдек гаплар билан юз ёкдан.. хужум килиб, хатто адаб́сиз су̌зар билан хам су̌кар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 мод. с. Бундан ташқари, бунинг устига, шу билан бир қаторда. У довюрак, шунингдек, биимядан киии эди. - - ІІунингдек, раис мажслисни олиб бориида хам кўпчиликка хурматсизлик килди.. - деди Элмурод. П. Турсун, Ўқитувчи.

ШУНЧА 1 рєш. Шу қадар, шунчалик, шу даражада. IIIариат, хотинни қаттиқ тутиш керак, дейди-ю, аммо хотинни қ̧анча қаттик тутсангиз, иунча ғафлатда қолишинсизни пойлайди. А. Қаххор, Майиз емаган хотин. Ватан агар булса бир чаман, Сиз қуйнида хандон ғунчалар; Ай, сиз, менинг кичик дуустларим, Ватанингиз севар иунчалар. 3. Диёр.

2 белг. олм. Ноаниқ миқдорга ишора қилади; шу миқдорда. Бир зумда шунча одам йнғилди. Дарров шунча йил утиб кетибди.

Шууча уйласам хุам, эсимга келмади. Шуниа вактдан буён ксаерда эдинг? - -[ $о ф и р:] ~$ IIунча қарзим бор эканми? Мен буни қандай узаман, бой ота? Хамза, Бой ила хизматчи. Ажаб, иунча невараси борми кампирнинс? «Гулдаста». Суюкли бўлсам, иунча балоларга гирифтор этиб, ку̀ча-кўйда саргардон қилиб кўярмиди.. С. Сиёев, Ёруғлик. Кор кุилмади иунча илм, этди қанча саргардон. А. Орипов.

ШУНЧАЙИКИ с.т. Шунчаки. Саидий гарчи бу суроқни шунчайики берган бўлса хам, Мухаммадражабнинг жавобидан қаноатланмади. А. Қаххор. Сароб.

ШУНЧАЙИН с.m. Шунчаки. Мабодо Бобур шахарга қугиинсиз, иунчайин пойтахтни кўрии учун кирадиган бўлса, Бойсунқур мирзо уни туттириб, йўқ қилиб юбориши мумкин эди. П. Кодиров, Юлдузли тунлар.

ШУНЧАКИ 1 рвш. Жиддий мақсад билан эмас. У фотография билан иунчаки иугулланади. Хафа булманг тагин, шунчаки айтаётирман-да. А. Қаххор, Сароб. Омон мени эски кеки юзасидан алдаган экан, мен уни иунчаки кизикчилик қилиб алдаган эдим. F. Fулом, Шум бола.

2 Катта ахамиятта эга бўлмаган; арзимас, оддий. ІІуниаки гап. У иунчаки бир аиуулачи эди. Улар шунчаки актёргина эмас, балки. вазият талаб қилса, душман билан юзма-юз олишадиган жангчи хам эдилар. X. Носирова, Мен ўзбек қизиман. Улар шунчаки одамлар эмас, қасд қилиб, изингиздан тушган одамлар. Мирмухсин, Меъмор.

ШУНЧАЛИК 1 Шу қадар, шу даражада; шунча. Ўзбек ойим набира масаласида қанча хурсанд булса, Отабек шунчалик хафа.. эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Аскар ота аввал кўрдди, кейин, жувоннинг от чопишини кўриб, иунчалик завки келдики, отига устма-уст қамчи урганини ўзи хам сезмай к̧олди. А. Қаххор, Хотинлар. [Кодирқул:] Ажаб одамсиз-да, домла! Битта савил боини йўк қиммоқ иунчалик муикул эканми? Хамза, Бой ила хизматчи.

2 айн, шунчаки 1, 2. Лекин буларни иунчалик айтиб қуйдим-да. Олдин қилинадиган боика ии бор. Ойбек, Танланган асарлар. Гулсум Элиуроддан хафа эмаслиеини, иунчалик ўзининг хўрлиги келиб йиғлаганини билдирии учун кайтиб кирди. П. Турсун, Ўқитувчи. IIунчалик гап экан, ўзини хам диққат килиб,


хизматчиларини хам ортик буғяаса. С. Абдулла, Ўрток Холназаров.

ШУНKOP 1 Лочинсинмонлар оидасига мансуб кучли йиртқич қуш. Икки шунюор талаиса, бир карғага ем тушар. Мақол. ІІунқор қанча баланд учмасин, бари бир, узз уясига каайтади. Ойбек, О.в. шабадалар. Қарчиғай, лочин, шунқор сингари кичик йиртқич куилар майда хайєонларни овлашга солинган. «Фан ва турмуш».

2 кучча Мард, жасоратли, ботир шахсга нисбатан қўлланади. Дала шунқорлари бу ерга [клубга] кино кўрии, янгиликлар билан танииии учун туплланганлар. Э. Охунова, Файзли оқшомлар. Бахт деган келмайди оддий тугунда, Уни келтиради юртнинг шунқори. Р. Бобожон. Тез бориб, иунқорларияга айт, Бобурнине боиини кесиб келган одамга боии баробараик оатин бераман! [деди IIайбонийхон чопарга]. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ІІУРУП [нем. Schraube - винт] Еғоч ёки металл деталларни махкамлаш учун ишлатиладиган бурама мих. Шурупни бураб киритмок.

ШУРУ(b) [a. شروع - киришиш, бошлаш]: шуру(ъ) қилмоқ эск. кт. Бирор нарсага қиришмоқ; бирор нарсани қила бошламоқ. Мулаа Абдурахмон бутун камолотини иига қўйб. имомат ва хатибликка иурув килди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ШУРФ [нем. Schurf] Eр ости бойликларини қидириш ёки тупроқни текшириш учун ковланган, ер юзасига чиқиш йўлига эга бўлган тик ёки қиялама қудуқ. Хазратқулов трасса бўйлаб шурфлар қазилаани, эрта тонгда портлатиии боиланажагини айтди. «Ўзбекистон кўриқлари». Онахон тахта зинадан салмоқ билан юриб, котлован шурфига туиа боилади. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ШУУР [ $a$. شـغور - англаш, сезиш, фахмлаш; кечинма, хис-туйғу; акл, идрок] km . Онг, тушунча. Wоирларда зехн ва ииур ўткир, хаёл денгизи эса теран бўлади. А. Хакимов, Илон изидан. Майли, у̀тмии ўн йил менга Шуур берди, онг берди. F. Ғулом, Менине иуурим эса зиддиятлар осмонида кезар. C. Азимов, Камалак.
 идрокка оид] кт. Шуурга, онгга оид, онг

билан боғлиқ. Чунки мен хам уззга оламларга щуурий саёхат қиаман. «Сирли олам».

ШІУРЛИ І кm. Маълум тушунчани ўзида мужассамлаштирган; онгли. Хақикุатан хам Зебо шуурли, жу̀шкин коракли бўлиб етииди. Р. Халилова, Ушалган орзу. Энг иродаии, мақсади аниқ кииилар.. нурли, иуурли жахон барпо этдилар. Зулфия, Чўққилар.

2 хук. Ақли расо, эсли (ўз қилмишлари учун қонун олдида жавоб бера оладиган).

ШУУРСИЗ km .1 Онгсиз холда, ғайришуурий. Йигит тафаккурдан тамом ажралиб, отеа шуурсиз мўатираб турар, тўрик эса ер тепинар эди. А. Хасанов, Чироқлар. Навоий индамасдан орқяга қайтди. Боикка хонага кириб, коғоз ва кุалам олди-да, шуурсиз равишда фармон ёза бошаади. Ойбек, Навоий.

2 хук. Ақлдан озган, рухий касал (қилган қилмиши учун жавобгарликка тортилмайдиган).

ШУУРСИЗЛИК хуж. Айбдорни жиноий масъулиятдан халос қиладиган рухий холат. ІІуурсизиик холатида буллмоқ.

ШУ-ШУ Ўша вақтдан бери, ўшандан бери. Шу-шу у келмайди. ІІу-шу тавба қилеанман. IIу-иу соғайиб кетдияя. ๓. IIIушу Рахим Саидов қачон Кўқонга келмасин, Теракзорга келиб, битта ои қилдирмаса, кўнели жойига туимасди. У. Умарбеков, Ез ёмғири. IUу-шу мен мактабга бормай қўйдим. Э. Ранмов, Ажаб қишлоқ.

ШУЂБА [a. شـعبه - соха, тармоқ; шохобча; булим, филиал] 1 жкк. Бирор ташкилот ёки муассасанинг алохида бир қисми, бўлим; идора. 1919 йилдан боилаб Тоикент мусуамон хотин-кизаар иузбасига раис буглиб ииладим. 3. Юсупова, Оловли йиллар. Шахар маориф шуббасининг вакили шуу қуррани келиб куриб, мактаб уиун жуда мос, деб кетибди. Х. Ғулом, Машъал. Ер шуъбасидан тракторни хозирдан сўраб қўйии керак. Х. Шамс. Душман.

2 мус. Шашмақом таркибига кирувчи олти мақомдаги хар бир бўлимнинг номи.

ШУЫЛА [a. $a$. شعله - олов, аланга; машъал] 1 Бирор жисмдан таралувчи нурли энергия; ёруғлик, нур. Ой шуаласи. Хатни чирок шудласида ўчимоқ. Аммо офтобнине у̀ткир шушаси Кўксингни парчалаб ёрди беомон. Тарихнине музаффар, нурли йўлидан

Дадил бормождалар наслимиз хамон. Уйғун. Пох уттиннинг учокни тўлдириб ловуалаётган ёлкини қорайган кўчага иуъа соцмоқда. П. Турсун, Ў қитувчи.

2 айн. ёлқнн. Хамон машвала иудласи куриниб турган ховлидан анча узоқлаигач, бир дарахтнинг панасига у̀тирдилар. С. Сиёев, Ёруғлик.

ШУЪЛАЛАНМОК nоэт. Шуъла, нур таратмоқ; ярқирамоқ, барк урмоқ. Қаердан туиаётеани номадум булаан кучли нур остида бу ердаги амакиларнине кийимлари куัз олгудек шуълаланарди. «Ёшлик». Шуぇаланиб, иарқираб ётар Кўк сувларда ой синиқлари. Ш. Рахмон, Юрак қирралари. Унине тепасида иудлаланиб, узоқ-узоқлардан ку̀зга таиланиб турадиган чирок. Э. Самандар, Тангри кудуғи.

ШУFУЛЛАНМОК Бирор иш билан овора бўлмоқ; машғул бўлмоқ; иш олиб бормоқ. Гимнастика билан иуғуланмоқ. У энди мусика билан иуғуллана бошлади. Талабалар билан иуғуланмоқ. - Девонга эрта билан кетиб, кеч кุайтадиган отаси уेғлининг нима билан иуғулланаётганидан бехабар эди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси. Киши ии вақтида жамият учун фойдали
 нади. «Фан ва турмуш".

ШУХРАТ [a. شهرت - машхурлик, таниқлилик: шон, довруқ] 1 Катта хизмат, талант, одамийлик ва ш.к. эвазига қозониладиган обру̀; донг, довруқ. Бу артистнине шухярати оламга кетган. Донога ии - шону иухрат, Нодонга ии - каму кулфат. Мақол. ■-Аелод-аждодимиз иухрати мехнат, Мехнатсиз хеч кимса тополмас хурмат. Газетадан. Маихур қъизиқии халқ орасида шухрат қозона боилаган ёи Юсуфжонни кўрмоқчи бўлиб, унга одам юборади. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

## 2 Шухрат (эркаклар исми).

ШУХРАТЛАМОК кам қўлл. Шухратэътиборини қайд этмоқ, эътиборда тутмоқ, урнига қўймоқ. У фукаролар урушининг оғир кунларида халк оммасини рухлантириб турди.. зиёлиларнинг фронтлардаги ва фронт орқасидаги мислсиз қахрамонлиеини шухратлади. Газетадан.

ШУХРАТЛИ Шухрат қозонган, шухрат топган. Олтин пахта ифтихоринг, ІІухратлидир пахтакоринг. Е. Мирзо. Инсон узз мех-

нати, у̀з иилари, ўзи яратган нарсалари билан гўзал ва ииухратлидир. Газетадан.

ШУХРАТПАРАСТ $\{a .+\phi$. شهر تیبرسـت шухрат ишқивози, шухрат кетидан қувадиган] Фақат ўз шон-шухратини ӱилайдиган ва доим шунга интиладиган. $У$ талантли инженер. Аммо шухратпараст - факат ўзини уัилайди. Газетадан. Сиз билан бизнинг вазифамиз.. иғвогар. иухратпараст, мансабпараст шахсларни супуриб ташлаидан иборат. О. Екубов, Ларза. Калтабин.. иухратпараст қўрқоқлар хиёнатга якин туради. Шухрат, Шинелли йиллар.

ШУХРАТПАРАСТЛИК Шухратпарастга хос иш, хатти-харакат, хислат. Мени безовта қилаётган нарса сизнине цухратингиз эмас, балки шухратпарастлисингиз. Уйғун, Сўнгги пушаймон. Дархақиқат, бир караида инок, дўсара кууринган Кавомнинг мижозида иухратпарастлик унсурлари йукк эмасди. Мирмухсин, Меъмор.

ШЧИ [р. ши - карам ва турли ошкўклар солинган шўрва৷ Карам, шовул каби кўкатлар солиб пишириладиган шўрва. IIии пиширмоқ. IIни иимоқ.

ІІЧИТ [ $p$. щит - тепа; тўсиқ, ғов; химоя, бошпана! 1 Бирор зарба, ўқ. учқун ва ш.к. дан сақланиш учун металлдан қилинган ёки бирор қуролга ўрнатилган ту゙сиқ; химоя қалқони. Замбарак шчити. $\backsim A$ маджон пулемётнинг қабзасини махқам уилаган холда, шчитнинг тешигидан дуиманни кузатар, афтидан, иеригининг сузини эшитмас эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Эгниеа комбинезон кийиб, кўлига электросварка шчитини уилаб турган [Самад аканинг] юзи менга жуда таниии эди. С. Ахмад, Иқбол чироқлари.

2 mex. Гидротехника иншоотларида: тўғоннинг сув ўтказадиган, сурилиб очиладиган ёки ёпиладиган темир дарвозаси. Энергетика ва автоматика институти ходимлари.. каналлардаги суе сатхи ва у̀таётган сув миқдорини, ичит ва затворларнинг холатини автоматик аниқловни.. асбоблар яратди. Газетадан.

3 Намойиш қилиш учун бирор экспонат урнатилган ёки сурат солинган катта юпқа тахта. Ёи иичилар.. сазета сахифаси тасвирланган катта шчитни кўтариб олииган. Газетадан.

4 махс. Бирор асбоб ёки нарса ўрнатилган тахта. Электр счётнигининг ичити. Ўт учирувчи асбоблар шнити.

ШЎЛП тақл. с. Оғир нарса суюқликка тушганда, шунингдек, сув қирғоққа ёки бошқа нарсага урилганда хосил будладиган товушни билдиради. Водийни иккига бўтиб уттган катта сой шовулаар, кирғоқкяа шу̀лишўлп урилици эиитилиб турарди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

Шўлп этмоқ «Шӱлп» деган товуш чиқармоқ. Боланинг қўлидаги тои иу̀лп этиб, суяга тушиб кетди. Бу лаьнати каламуилар бочкага шу̀и этиб туиади-да, ёкка беланиб олади. С. Махкамов, Шогирд.

ШЎЛТИ-ШӰРВА с.m. Шўрва-шўлти. Яхиики Исок отанинг боғи бор. Езда урикузумга оғизлари тегиб туради. Бўмаса, иўлти-иу̀рва биаан оёқ чўзии мумкин. М. Осим, Тилсиз гувох.

ШЎЛК тақл. с. Суюқлик ёпиқ идиш ичида чайқалганда хосил бўладиган товушни билдиради.

ШЎЛҚИЛЛАМОК «Шўлқ-шўлқ» қилмоқ.

ШЎНFИМОK 1 Сув ёки бошқа бир суюқлик ичига кириб ботиб кетмоқ; чўммоқ. Бир иўнғиб чикмоқ. ІІоиган урдак хৃам боии билан, хаам кети билан шўнғийди. Мақол. Суєонжон тол тагидаги камарга шўнгиб.. кетарди-да, анчадан кейин қу̀лида балик билан чиқূиб келарди. С. Анорбоев, Оқсой. Ундааи [ховуздаги] зоғора балиқ, чўртан балик, лақка баликлар гох сув юзига чикиб, ташианган нонларни ер, гох билтанглаб у̀йнаб, шунғиб кетарди. Ж. Шарипов, Хоразм.

2 кучма Бирор нарса орасига кириб, беркиниб, кўздан ғойиб бўлмоқ. кўринмай кетмоқ, кириб кетмоқ; яширинмоқ. Коронғиликка шўнғимоқ. Буурон ва тўс-ту̀полонда заха еган ой.. орқадан етиб келган туядек каттакон булут тагига шу้нғиди. О. Ёқубов, Ларза. Ахмад Хусайн., бозорга иўнғиб кетди. Ойбек, Нур қидириб.

3 Катта тезлик билан пастга қараб отилмоқ, нихоятда тезлик билан ерга томон учмоқ. Бургут бирдан пастга қараб иуунғиди. - Самолётлар кора бурондай тепада гир айланиб, ажалкор қоида ва тартиб билан шу้нғийдилар. Ойбек, Куёш қораймас.

4 кўима Ў̆, хаёл, қайғу каби хиссиётларга қаттиқ берилмоқ, чўммоқ. IIу чоққа-

ча мўлтайиб, хаёл ичига иу̀нғиб ўтирган Кумуибиби бир сесканди-да, кўииқни қизларга кุаради. А. Кодирий, Ўтган кунлар.
 аллақандай вахималарга шу̀нғийман. Ойдин, Садағанг бўлай, командир.

5 куัима Иш-харакатга, машғулотга қаттиқ киришиб кетмоқ, берилмоқ. Хакимжон хеч кимнинг суัзи, таклифини кутиб турмасдан, аввалгидек иига иу̀нғиди-кетди. С. Зуннунова, Олов. Ўртага чамадон кўйиб, ўйнга иўнғиб кетдилар. Шухрат, Шинелли йиллар.

ШЎП айн. шўлп. Шўп этиб сувzа туиимож. ШЎППАЙМОК Бошқалардан ажралиб ёлғиз қолмоқ; мунғаймоқ; ўксиб қолмоқ, шумшаймоқ. Шу̀nпайиб у̀тирмоқ. Эртага, икки қу̀лингизни, кечирасиз, бурнингизга тикиб, участкада битта уззингиз шуппайиб колсансиз, нима қиласиз? А. Мухтор, Туғилиш. Биреа ўкишеан синфдоилари аллақачон жой-жойларини топииган эди. Қиилоқда ёлғиз Тошхонсина шўппайиб қолди. А. Мирахмедов, Ўт юраклар. Етти бола тукканман. Хаммасини тупроқжа бериб, биргина кизим билан шўппайиб колганман. С. Ахмад, Чевара.

ІІЎР [ [ф. , شو - тузли, тузи кўп] 1 Меъёридан ортиқ туз солинган, таьми ўткир (овқат, таом хақида). Шуур овқат. Паловни иўр килиб қўймоқ. Аччик-чучукни шўр қилиб юбормоқ. [ Кодиржон:] Хали ои вактида, оинине тузини паст қилиб кўйибсан ёки иўр құилиб қуйибсан, деб бахона қъи-ламан-да, катта жанжал чиқараман. Хамза, Тухматчилар жазоси.

2 Тузланган. Шўр балиқ. Шурр карам.
3 Таркибида туз моддаси кўп бўлган, шўр босган. Шїр денгиз. $І І \check{p}$ кӱл. Шўр mynроқ. ІІ̆р сув. Айниқса, эрта бахорда бороналаи ші̀р ерларда катта фойда беради. Газетадан.

4 om Тупроқ таркибида тузнинг кўплигидан ер бетида хосил бўлган туз моддаси. Ернинг иўрини ювмоқ. 톤 Ерда хали иўр ку̀n. Сотиболди отам хам менине фикримни тасдиқлаяптилар. Н. Сафаров, Хадича Ахророва. Урмонжон.. иурр босган ердан илон изи булиб ўтиб, тукпайа кириб кетган туироқтепани қамчининг сопи билан ку̀рсатиб: -Канал! - деди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

5 Тернинг уст-бошга тепишидан кийимда хосил бўладиган туэ, оК доғ. Эртаю кеч тои майдалаб.. елкаларини бир элиик шўр босган йигитлар \дарвиига:\ «Йўннгдан колма! дейииибди. С. Анорбоев, Оқсой. От йу̀рттириб Юсуф Мадёров келиб колди. У хамон темирйўлии кийимида -- энида қора китель, тер(и)нинг шўри елкасида оқариб ётардди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

ШІІ̆р пахта Халқ табобатида: оғриқни ёки шишни қайтариш учун намакобга ботириб ишлатиладиган пахта. Уч-mўрт [марта] оёгимса шўр пахта боғлаб, уйда ётдим. С. Сиёев, Ёруғлик.
 паст, бахтсиз, бечора; шўрлик. Қози, муфти - бари бойнине чокари, Камбағал шуัр азалдан хизматкори. Эргаш Жуманбулбул ўғли. Илохин, қурисин подшонине ииии, Куп булдику мендай шўрнинг койиши. «Ширин билан Шакар».

2 Азоб-укубат, кулфат; бахтсизлик. Худо бандасини яратеанда, пешонасига чоракор буласан, деб ёзмасин.. Э-ха, камбағалнинг иуัрини асти сўраманс. М. Исмоилий, Фаррона т. о. Ўиласам, хар дам хамият утти дилда мавж урар, Солгали дуиман боииса иуру савдо бораман. Хабибий. Хонин, тургин шу ваддада тақикат. Турмасанд, солурман шуру киёмат. Ислом шоир.

Вой шўрнм с.m. «'Энди нима қиламан», «Бу қандай кулфат» каби маъноларни ифодалайди. Вой шу̀рим, қу̀лингга нима қилди? С. Зуннунова, Гулхан. Пешонасн шўр Қисмати ёмон, иқболи паст, бахтсиз. Отaсининг аччиқ хикоясини эиитеан Полвон би лан Бекжон у̀з пешоналарининд шўр эканига ачиндияар. Ж. Шарилов, Хоразм. Шўрн қуридн Бахтсизликка йўлиқди, хароб бўлди. Хеч ким унинг суัзини қайтармади, қайтара олмайди-да. Нега десангиз, ким унинг айтганини қилмаса, иўри курийди деяєеринс. А. Мухиддин, Характеристика. Шўри қурсин Ахволига вой, холи хароб. -Уауснинг шури курсин' - деди Тохир. - Касофат подшолар уруиимай туролмаса. П. Қодиров. Юлдузли тунлар. Шўрига шўрва тўкилмоқ Бахтсизликка йўлиқмоқ, иши, ахволи ёмон бўлмоқ. -Сиз қаерда бўлсангиз, биз хам ўиа ерда бўламиз. Офтобда шерикниликда қатиқ ичган одамлар охиригача бирга бўлиии керак.

Бўамаса, иўримизга иўрва туัкилади, - деди Одил Эгамбердиса. Б. Рахмонов, Юрак сирлари. Шўрннг қурғур Бечора, шўрлик. [Foфир домлага:] Ахир бу дуолар, ривоятлар ниқобига яииринган зуамдан, жафолардан биз цуॅринг кургурлар кимга дод деймиз? Кимга?! Хамза, Бой ила хизматчн. Шурини қуритмоқ Бахтсизликка дучор қилмоқ, хароб ёки расво қилмоқ. Бир сартароти йисит ўзини. муалиимнан, фалон мактабда дарс бераман, деб гулдек Кариманине иурини қуритгани х̧акиқат-ку! Мирмухсин, Умид.

ШЎРА ! [ф. شوره - шўр ер, захоб ер! Ташландиқ ерларда, экин майдонларида Ғовлаб у́садиган, баргларининг усти ялноя оетк вупеаик ёввойи Ўт. Ариқнинг нариги ёнида какра, супурги, шўра, сассиқкапа, яна аллакандай ёввойи утлар ғовлаб ётарди. А. Мухтор, Опа-сингилар. Эрта бахор.. Ёрқиной кўк териб юрибди. Кўлидаги сирланган тоғорани у ердан бу ерга сурар, у ён-бу ёнига эланиб, отқулоқ, исмалоқ, жағжағ, момақаймоқ, ялпиз, шўра құидрарди. $\mathbf{P}$. Рахмон, Мехр кўзда.

ШЎРА ІІ Токнинт (узумнинг) тўпгули, ғунчаси. Токлар шуॅра чиқариб колибди. - Биринчи хомтокни ток новдаларида шйра пайдо бўлииига кุараб. апрель ойининг охирида.. ўтказии мабқул. М. Собиров, Хомток.

ШЎРАЖРИК Шўр ерларда ўсадиган, бошоқтиларга мансуб кўп йиллик ўсимлик.

ІІЎРАЗОР $[\phi$. ланган тупроқ] Шўра кўп ўсадиган ер, шўра билан қопланган майдон. Бу ер илаари ташландиқ шўразор эди. Маст учун гулзор билан иууразор баравар - янчиб у̀таверади. Ойбек, Танланган асарлар. Униб гуллар, Хабибий, иуразор айланди гулзора, Жахонга бўлди ўрнак шавкату шония каналлардан.

## Хабибий

ШЎРАК I $\{\phi$.
2 Баъзи овқат номларини билдирувчи кйшма сўзлар таркибида ишлатилади, мас., нўхатич̆рак.

ШУУРАК 11 айн. қамғоқ.
IIЎРАЛАМОK 11 Пўст ташламоқ, қуруқшамоқ (баданда, юз-кўзда хосил бўладиган енгил тери касаллиги хақида.) Кичкинтойинсизнинг юзи иуралаб ёки қуруқлашиб кетмасин десангиз, унине юзини совун билан кўи ювманг. Газетадан.

2 айн. шўрламоқ 1. Боланинг аъзойи бадани шууралаб кетибди. - Пастдаеи икки хонанинг ғиитлари захкаиликдан шурралаб, оқариб кетган. Мирмухсин, Умид. [Рўзимат отанине] Бор бисотидаги битта чопонинине хяам бари ѝиртик, дўпписинине жияги шўралаб кетган эди. Х. Турсункулов, Хаётим қиссаси.
$3 \mathrm{c} . \mathrm{m}$. Шўра ўсимниги билан қопланмоқ, шўразорга айланмок (ер хақида). Қаровсиз қолган дала иурралаб кетади.

ШЎРАЛАМОК ІІ Гуллаш олдидан шўра, ғунча хосил қилмок, шура чиқармоқ (ток хақида). Токлар зангидан баргигана шо-вул-шовул шугралапти, урриклар-чи, шохи ғуралапти.. Боғ меваси олган билан одои буммапти. Е. Шукуров, Уч савол. Токим иӱралади, занги сув очиб, Барглар қўлтиғида ингика новда. С. Акбарий.
 ли суюқ овқат; мастава] Гўит, пиёз, картошка ва б. сабзавотлар солиб пишириладиган суюк овқат. Қайнатма ичурва. Ковурма шуัрва. Товук иуурва. Шурвва пииирмок. Шўрва ичмоқ. Эти - этга, шўрваси бетга. Мақол. - Дастурхон устидаги косалардан иссик ва ёғлик шўрваларнине ховури иикиб турарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. -Хозир сизларга қулинг ўргиасин қайнатма товук шўрөа қилиб бераман, деди Ахнад. Ф. Мусажонов, Мехмонда. Бизникилар: "Карам шўрва ичмаймиз, тўнғиз гўити солади», дейииган эди, гўит-ёғни хам уз куулимизга берадиган бўлииди, И. Рахим, Чин мухаббат.

Арзониинг шўрваси татимас қ. татнмоқ 2. Пул бўлса, чангадда шўрва Пул, бойлик етарли булса, хар қандай нарсага эришиш мумкин, деган маънони ифодаловчи мақол. ІІ̆рига шўрва тўкилмоқ к. шўр 2.

ШЎРВА-ШЎЛТИ Ёвғон суюқ овқатларнинг умумий номи (фақирона овқат хақида). Энг бемаза, энг арэон шўрва-шуัлтини қайнатии учун хак игна билан кудуқ қазии керак булар экан. Ойбек, Танланган асарлар.

ШЎРДАНАК [шўр I + данак] Намакобга солиб олиб, кулга ўхшаш махсус тупроқда қовуриб тайерранадиган данак. Султон когоз халтани туллириб харажат қилди: қайноқ патир, иўрданак, холєа. Х. Султонов, Онамнинг юрти. [Уррикнинг] Мағзидан холва

килии, намакобга солиб олии, пу้чоғи билан қовуриб, самаркандча шўрданак тайёрлаи мумкин. К. Махмудов, Узбек тансиқ таомлари. Самарқанднинг шўрданаси, нўхатини хам Дунёкезиб топоммайсиз, суัзин чин, иним. Н. Назруллаев.

IIӰРИ(Й)ДА ! $\phi$. شوريدـه - хаяжонланган, бесаранжом; жўшқин, эхтиросли ошиқ; қўзғолон кўтарган] эск. кт. Бечора, шўрлик. Булбули иуурийдани хуснинг ку̀рарга этма зор, Динни берганман сенга, рухсори олингни кууриб. К. Яшин, Хамза. Хар қайда ғарибу нотавону ІІурийдага мехрибон Муқимий. С. Абдулла.

ШЎРИII [ $\phi$. شور - тузи кўплик, шўрланганлик; туғён, хаяжон; қўзғолон, исён] 1 к. савдо 11. Эрталабдан бери бонига тушган иуัришларни бир-бир ўйлаб, дунёда шу бугунгичалик абгор бўлмаганаигини эслади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ахмад мирзонинг номуносиб харакати сабабли Хўқанд, Ахсикент, Андижон вилояти устига туиадиган шурии у зотнниг дилига алам берди. Мирмухсин, Меъмор.

2 Емон иш; жанжал, ғавғо. -Мени бирон маиинада тезда Тоикентга жўрнатинг! Бу кизингиз тушкур бир шууришни бошлаганга ухшайди, -деди Нафисахон Пўлатжон акага. Мирмухсин, Умид. -Ахир нега алдадинг мени, нега яиирдинг бу шурииини-а?! - деди Хаққул ота. Х. Назир, Сув гадоси - оқпадар.. Бу дахиат олдида рангиииз санон! Деб иурриии соабди, лекин йук кафи. Миртемир.

ШЎРИШЛИ кам кўлл. Шўриши бор, шўриш келтирувчи. Келиб шуришаи бир ўт туидд жонга, Утиб жондан, тутаимоқка жахонга. Хабибий.

ШУРЈІАМОK 1 Таркибидаги туз моддаси сиртига тепиб, тузли оқ доғлар хосил қилмоқ, шўр босмоқ. Пойдевор ғиити захдан иуурлаб кетибди. - [Куатойнине] Азбаройи терлаганидан, чакмонининг елкаси шу̀рлабоқариб кетган эди. Газетадан.

2 айн. шўрланмоқ. Ерларимиз иу̌рлаб кетгани учун яхоб беряпмиз.

ШУРЛАНМОК Таркибида туз моддаси хосил бўлмоқ; ортик даражада шўр бўлмоқ. Сув хам шўрланиб, сифатини йўкотади. Газетадан. ІІурланган тупроқлар қишлок хуัжааиги экинарининг хосилдорлисини кескин пасайтириб юбориии хамнага маалм. «Фан ва турмуш».

ІІЎРЛИ । Таркибида тузи бор, шўр босган. IIурли ерларни ювии.

ІІЎРЛИ ІІ айн. шўрлик 2. Узоқларда жонсиз кўринган, Овуллар хам йиғлаб ухлаган. Сахар туриб шурли хотинлар, "Тангрия" деган, тўлиб ииғлаган. Х. Олимжон. Қалмоқ келар ўз холидан бехабар, Келиб, кирғин топ-масин-да, шўрлилар. «Алпомиш».

ШЎРЛИК I Шўр холат, шўр эканлик. Овкатнинг шурриги. - Яқинда [ Чортоқда] ковланган кудуқдаги сувнинг шуррлик даражаси Кора денгиз суєига жуда ўхиаи. Ф. Сирожиддинов, Чортоқ хавоси.

ШЎРЛИК II 1 Толеи паст, бахти қора; бечора. Отам шу̀рлик бу мусибатга бардои беролмади, фарзанд доғи чинор қоматини букди, сўне қулатди. Н. Сафаров, Оловли излар. Бойвачча ака, отамга шафкат қилинг, у шурлик жуัжабирдек жон, хонадонимизнинг ризк-рузи уттиб турган бир парча еримизга кўз тикманг. К. Яшин, Хамза.

2 Ачиниш билдиради; бечора. «Байm» туфайли юз берган кўнгилсизликдан шоир шурлик хабарсиз эди, албатта. Н. Аминов, Суварак. Опам шуррлик уша жойда бекиниб ётиб, тонг оттирган экан. С. Нуров, Нарвон.

3 айн. шўриш. Бир кафт тупроқ билан барча фалокат, Барча иурриклардан чиқмоқ буладир. Х. Олимжон.

ШЎРО [a. شوردا / شوری - маслахат; кенгаш] тар. 1 Совет хокимияти (советлар)нинг 20 -аср $20-40$-йилларигача ўзбек ва б. туркий тилларда ишлатилган номи (1990 йиллар охирида ӱзбек тилида яна қўллана бошлади). Керенский хукумати ағдариииб, шуроаар хукумати тузилди. Н. Сафаров, Оловли излар. ІІуролар хокимияти бойнинг мол-мулкларини мусодара қилди. Х. Fулом, Замин юлдузлари.

2 Ўша даврларда сайлаб ёки тайинлаб қўйиладиган бошқарув-рахбарлик, давлат ёки жамоат органи ва у жойлашган жой. Давлат план комиссияси таикил қииниб, унга нозирлар шуроси раиси муовини Турсунхужаевни боиииқ кุииб тайинлашди. Ж. Шарипов, Хоразм. Қиилок шўроси Учқулоқ қчиилоғига жойлаиган. А. Қодирий, Обид кетмон.

ШЎРПЕШОНА [шўр I + пешона] айн. пешонаси шўр $қ$. шўр II. Бу цу̀рпеионаларга рахм кцилувии, уларга кийим-бои бергувчи, улардан хол сўрагувчи йўқ эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ШЎРТАК Бироз шўр, шўрроқ. ІШуртак мағиз. IIуртак қурт. «Дадажоним, мехрибоним!" Бу сўзаар [Ерқинойнинг] чарос кўзларидан лабига юмалаб туиган иўртак ёиииа йўғирилиб чиқди. Р. Рахмон. Мехр кўзда.

ШЎРТАНГ c.m. Шўртак. Туялар ууз тайналигини денгиз суви ва боикূа иурртангроқ сувлар билан кондира алади. «Фан ва турмуш».

ШЎРТОБ [ $\phi$. شورتَأب] айн. шўрхок. Tynроқнинг иўртоб хиди, қуёинине тафти, эрта бахорнине юзларни ялаб́ котирувчи иабадаси.. Р. Рахмон, Мехр кўзда.

ШӰРТУМШУК Одамга эл бўлмайдиган, аралашмайдиган; одамови. Мен тушунтириб кетаман шурттумаукка; улар бизнине тилни ўрганиисин. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Даф бул, фалокат шўртумиук, Тегирмонда туз еган сук. Хамза, Қузғунлар.

ШУРТУПРОК айн. Шўрхок. Беда, маккажуххори каби озуқабоп экинларга авваламбор камхосили, иу̀ртупроқ ерлар ажратилган.. Газетадан.

ІІУРХОК [ $\phi$. شور خاك - шўр тупроқ. шўр босган ер] Шўр билан қопланган, шўр босган ер. Тупроқ шурхок булганидан, ёзги шамол тавсирида осон куัчиб туради. «Фан ва турмуш». Даитннинг у ер-бу ерида олачалпоқ кор пағалари ётар, уни узоқдан киии оппоқ шуррхклардан ажрата оамасди. X. Tурсунқулов, Хаётим қиссаси. ..иуурхок ерлардаги гузани суғории учун сувчининг алохида усталиги керак. Газетадан.

ШЎХ [ф. $\dot{\tau}$, - ўйноқи; гўзал севгили] 1 Вақтини ў̆ин билан ўтказадиган, ўйинқароқ; тўполончи. Эртадан кечгача яйлов далада тинмай ўйнаб чарчаган шйх болаларни бир лахзада ва бирдан уйку олди. Ойбек, Танланган асарлар. IИўх болалар кўп, ғилдирагига бирон нарса сукиб ёки ойнасини олиб кетса, йўлда сарсон бўлиб қолмайлик. С. Нуров, Нарвон.

2 Ўйин-кулгини, хазил-хузулни яхши кўрадиган; хушчақчақ, қувноқ. IIуих қиз. --О, бизнинг йигитлар жуда шух бўлади, деди Мухаррам уутираётиб, - битта намунаси мана, кошингизда турибди. Шухрат, Ци* нелли йиллар. Темиржон қишлоқ қизларининг нихоятда шух, хазил-мутойиба гапларга чечан бўлииларини кўп эиитган эди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

3 Ўз қилиқлари, ишваси, ноз-карашмаси билан кишини ўзига мафтун қиладиган; ўйноқи. Шухх кўзар. - Неча кундан бери кўрсатмайин васлин соғинтирди, Тараххум айласун, ул шухи жонон бир келиб кетсун. Хамза.

4 куччма Ўйноқлаб тез харакат қиладиган; ўйноқи. Машина икки томони залворли тоғлар билан уралган, илон изи бўииб, иуух оқаётган сой бййда тўхтади. Н. Фозилов, Дийдор. Муала Фазиидин уни шух от устида чавандоз йигитлардай утирганидан хам таниди-ю, вужуди бирдан қизиб кетгандай бўди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

5 куัчма Кишига шодлик бағишлайдиган, хазил-мутойиба аралаш, жўшқин; ййноқи, шўхчан (қўшиқ, ўйин, мусиқа кабилар хақида). Шўх куй. Шўх ўйин. Бирбиридан шухх, бир-биридан уйноқи охангларга ёи-яланглар рақсга тушиияпти. Газетадан. Факат ўқтин-ўктин уруи совук нафасини пуркаган кунларда шўх кулииар фарёд билан алмашиб, даитни зир титратади. О. Ёқубов, Эр бошига иш тушса.

ШЎхЛИК 1 Шўх хатти-харакат, хусусият, хислат. Нотании булса-да, она-келинчак Кўксида яшнаган шу фарзанд-чечак, Қийкириб, талпиниб, орттирди ихлос, Қилиғин, иуххигин севиб қолдим рост. Е.. Мирзо. Тулқинжон.. хұазил ва шўхликда, хุар хил

ўйинлар ва қизикчиликда хаммани уззига каратарди. Ф. Мусажонов, Хури.

2 Ножўя одоб-ахлоқ чегарасидан чиқувчи хатти-харакат, тўолон. Мен кизлик вактимда у хаєфланди, мендан кочишга интилди. Бу яхши булди.. Шухликка берилиб, уॅзимни бехуда шарманда қилган буллар эдим. Ойбек, Танланган асарлар.

ШЎХЧАН 1 айн. шўх. Балки ғамгин бир зотдир у, балки щухчан бир аёл. А. Орипов. Муниранине хатти-харакатларида, шуххчан боқূииларида назокат, жкозиба бор эди. Э. Усмонов, Елқин. Дарё шу ерга келганда анча торайиб, шўхчан оқади. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. ..шуухчан ва босик тароналар ижодкорларидан бири - талантли ёш бастакор-созанда Салохиддин Тухтасиновдир. Газетадан.

2 куичма Ранги куузга ташланиб турадиган, очиқ рангли, рангдор (газмол хақида). Шухчан гуали юмшоқ пойандоз-гилам тўшалган зинапоядан туиаётганларида, Таманно Тулани ? енгидан ушлаб: -Хов ана, тоғамлар турио илар, - деди. М. Исмоилий, Бизнинг роман.

ШЎХ-ШАТИР Шўхлик билан иш тутадиган. гапирганда ёки бирор иш қилганда истихола қилиб ўтирмайдиган. Шўхщатир «иум бола» бу ерда ййк эди. F. Ғулом, Шум бола.

$\%$

Э унд. с. 1 Ажабланиш, таажжуб, хайрат хис-туйғусини билдиради (бунда чўзнқ, такрор холда қўлланиши мумкин). Э, халиям турибсизми, суф сизга-е! «Гулдаста». Э, қандака хотин бу, бировнинг уйига бостириб киради!. А. Қаххор, Майиз емаган хотин. Э-э. отагинам, иундоқ улуғ айёмда йиғлайдиии киии?' А. Қахқор, Асрор бобо.

2 Кейин билганлик, энди эслаганлик маъносини алохида хис-туйғу билан ифодалайди. Нина қиасам экан? Э, булди, Нугой холага ялиниб кўраман. С. Сиёев, Ёруғлик. -Э, - Мирзакаримбой бутун гавдаси биаан бир куузғалиб кўйди, - жиянив Хушрўйбибиникг ууғлиан дегин, баракалла. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Чақирнш, мурожаатни билдиради. Э, э, йигитча! Кани, бу езкка келинг-ии! А. Қаххор, Ўжар.

4 гокя. Баъзи суулар билан бирикиб, алохида таъкид билдиради. -Уялинг-е, ойи! дедилар дадам бир зум хайратда котиб тургач. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

ЭБ к. эл.
ЭВ к. эп.
Эви бнлан Меъёр-чегара доирасида; йўли билан. Лекин-чи, яна бир оз семирии ғамида бўинг. Эви битан, яна семираман деб тарсилаб кетманг. «Муштум». Бой булгур, эзнкалик хале эви биаан-да.. Р. Файзий, Хазрати инсон.

ЭВАЗ[a. عوض - ўрнини босувчи; уррнини қоплаш; бадал] 1 Ўрнига, бадалига тўланадиган ёки олинадиган хақ, нарса; бадал. Куёө, эвази нақд бўлмаган оғир мехнатеа тоб бора оямай, Кимсанойни олиб,

шахарга кетиб колди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

2 (3-и. эгалик ва ж.к. аффикслари билан - эвазига) кўм. взф. Асос, сабаб каби муносабатни (шундай маънони) билдиради; бадалига. Мадрасаю хашамдор кўкўпар бинолар.. учиа халқар кони эвазига тикзанди. С. Кароматов, Олтин кум. Ол, дея тақдирине бердинг қўдинга. Ох, нина сўрайсан эвазиеа ёр? 山ухрат.

ЭВАКУАЦИЯ [nom. evacuare - бўшатмоқ, холи қилмоқ] 1 Одамлар, ташкилот, корхоналарни, бадиий ва б. кадриятларни уруш, табиий офат кабилар хавфидан сақлаш мақсадида бир жойдан бонқа жойта кўчириш. Икки хафта давом этеан эвакуация хеч кандай талафотсиз тугади. Газетадан. Минг-мине ярадорлар билан бир вактдда эвакуаиия килинган завод-фабрикаларни кабуа килиб.. жой хозиряаи керак эди. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Жанговар харакатлар 6ўлаётган жойлардан ярадорлар, асирларни, таъмирга мухтож ва ортиқча асбоб-ускуна ва харбий техникани фронт ортига жўнатиш.

ЭВАРА Неваранинг боласи (бобога, бувига нисбатан). Медморнинг икки невараси ва бир эвараси бор. Мирмухсин, Меъмор.

ЭВЕН 1 к. эвенлар. Эвен халқи.
2 LIIу халққа тегишли, мансуб. Эвен тили.
ЭВЕНК 1 я. эвенклар. Эвенк хаиқи.
2 山у халққа тегишли, мансуб. Эеенк тили.
ЭВЕНКЈАР Россия Федерациясининг Красноярск улкасида ва Сибирнинг бощқа минтақаларида хамда Хитойда яшовчи кам сонли халқ. .

ЭВЕНЛАР Россия Федерациясининг Саха Республикасида ва Охота денгизи сохилларида - Магадан ва Камчатка вилоятлари, Хабаровск ўлкасида яшовчи кам сонли халқ.

ЭВИДА айн. эви бнлан к. эв. Сафаров куз ва қои ииораси билан Самандаровга: «Эөи-да-да! Бу гаплар, бу муомала ортикча», дегандай қилди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ЭВКАЛИITT [юн. еu - яхши + kalyptos қопланган, ўралган| Австралияда ўсадиган бўйи баланд, ёғочи қаттиқ ва мустахкам, барглари эфир мойига бой, доим яшил дарахт.

ЭВЛАМОК к. эпламоқ. Баланддан келаверма. Бир хотинни эвлаб, йугла солиб ололмадинг.. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Хафиза яхии, аммо мана шу угғинени эвлаи кийин бўляпти. Мирмухсин, Умид.

ЭВОЛЮЦИОН 1 Эволюцияга оид, узлуксиз тадрижий равишда ривожланадиган. Эволюиион жараён.

2 Эволюцияни ифодалайдиган, ўрганадиган. Эволюцион тадиимот.

ЭВОЛЮЦИЯ [лот. evolutio - авж олдириш, кучайтириш] Узлуксиз тадрижий ривожланиш, ўзгариш; табиат ва жамиятда узлуксиз ва тадрижий равишда давом этадиган ва сифат ўзгаришларига олиб борадиган миқдор ўзгаришлари. Эволюция эараёни. Бои кахрамон эволюцияси хам романдан маълум даражада уурин олган. Газетадан. Ирсият туфайи узоқ эолюиия давомида пайдо бўеан асосий структуралар.. хамма турларда сақланиб колади. «Фан ва турмуш».

ЭВОХ унд. с. Каттиқ афсус, изтироб, укинч билдиради. Окиздилар, эвох, қирмиз кон. «Гулдаста». У ёлғиз вафони ёлғиз хохтарди, Эвох, жафо ундан мине карра кўпроқ. Э. Охунова.

ЭВРИЛМОК 1 Айланмоқ, ўгирилмоқ. Чархнинг мангу эврилииидан Еллар кезиб юрипти шодон. А. Исроилов.

2 Бирор мақсадга эришиш учун елиб югурмоқ, харакат қилмоқ. Яиаи учун турли усулда эврила бошлади. Н. Норқобилов, Бекатдаги ОК уйча. Бундай эврилии факат номига эканигини.. у туиунарди. А. Ибодинов, «Латофат» дўконидаги қатл.

ЭВТАНАЗИЯ [юн. еu - яхши + thanatos

- ӱлим, ўлиц] тиб. Беморнинг ўлим олди
$2-$ Ў $_{3}$ ек тилининг изохли луғати

азоб-оғриқларини енгиллаштириш; тузалиши қийин, оғриқ-азобдан қийналаётган беморларнинг ўлимини тезлаштириш.

ЭВФЕМИЗМ [юн. euphemismos $<\mathrm{eu}-$ яхши + phemi - галираман] Бирор сабабга кўра кӱлланиши тақиқланган ёки қўлланиши ноқулай бўлган қўпол, дағал сўз. ибора ўрнига бошқа юмшоқроқ сўз ёки ибора қўллаш. Мас., чаён сўзи ўрнида эшак, оти йўқ сўз ва иборасининг кўлланиши.

ЭВФОНИЯ [юн. euphonia < eu - яхши + phone - овоз] Охангдорлик; нутқда кучли охангдорлик туғдирувчи турли фонетик усуллар, холатлар.

ЭГА 1 Уй-жой, мол-мулк ва ш.к. лар қарашли бўлган шахс; хўжайин, сохиб. Уй эгаси. Боғнинг эгаси. Чик̧аси келса, эгаси сабабчи бўлади. Мақол. Эиакка муеуз битса, эгасини сузади. Мақол. Итнинг фези эгасиеа мавлум. Мақол. Дафтарни эгасига кайтариб юбории керак эди-да. «Ёшлик». Боланинг топилгани уй эгаларининггина эмас, қўинилар, хаммахаллаларнине қам қувончига айланди. Р. Файзий, Сен етим эмассан. Мана иу мулкнинг эгаси Ўтар бобони биарсиз? ІІу зотнинг фарзандиман. С. Сиёев, Ёруғлик.

2 Юрm, эл каби сўзлар билан қўлланиб, шу сўзлар англатган жойнинг бошқарувчиси, бошлиғи маъносини билдиради. Omaжон, сендирсан юртнинг эгаси.. «Равшан». Шунда Чамбилнинг овини овлаб, Чамбиннинг эгаси бўлб юрганда, Чамбилнинг депарасида Туркман деган бир юорт бор эди. «Ширин билан Шакар».

3 Шахс ёки нарсада уузи бирикиб келган сўз англатган нарсанинг бор, мавжуд эканини билдиради; бор, мавжуд. Тилсиз бўлиб келдим дунёга, Аммо тилга эгаман энди. «Гулдаста». Барча қулайликларга эга буллган бинолар кุад ростлади. Газетадан.

4 Мавхум тушунчаларни билдирувчи айрим сўзлар билан қўлланиб, шахс ёки нарсанинг шу сўз англатган белги, хусусият кабига моликлигини билдиради; молик.





 Мирмухсин, Меьмо . KATAiOGLASH $30^{\circ} \mathrm{L}$.

5 Нарсани юзага келтириш, тайёрлаш ва ш.к. жихатдан қарашлилигини билдиради. - Йук, - деди Уัзбек ойим, - ои эгаси билан ширин. Ха, айтгандек, қудангизникига юборган кишингиз келдими? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

6 c.m. (фақат 1-ш. эгалик аффикси билан) Тангри, худо. -Буни яратган эгамнинг $\grave{y з и ~ б и л а д и, ~-~ д е д и ~ о қ с о қ ุ о л . ~ П . ~ Т у р с у н, ~ У ̆ қ и-~}$ тувчи. Сизни эгам суззга пичиб кўиган экан-да. Ойбек, Танланган асарлар.

7 тли. Икки таркибли гапларда фикрнинг кимга, нимага қарашли эканини англатувчи, белгиси кесим томонидан аниқланадиган бош бўлак.

ЭГАЛИ Эгаси бор, эгалланган. Эгали ер. - $\check{\text { б̈ли }}_{\text {ба }}$ борнинг эгалидир қальаси. «Эрали ва Шерали».

Эгали гап тли. Эгаси бор, эгаси ифодаланган гап.

ЭГАЛИК 1 Эга бўлган холат, эга эканлик. Эгалигини исбот кุилмоқ.

2 Эга бўлиш, шундай хукуқли холат. Молмулкка эгалик.

Эгалик қилмоқ Эга бўлмоқ, (ӱзини) эга сифатида тутмоқ, бошқармоқ. Ким эгалик килар хазна-зарига. «Эрали ва Шерали». - $\dot{y}_{F-}$ лимеа танноз-сатанг ўжитувчи эмас, уйига эгалик қиладиган хотин керак, - деди қุайнота Зебига. Ш. Рашидов, Қудратли тўлқин.

3 Моликлик. Катта ахамиятеа эгалик. - Топкент фестивалининг жахондаги боиқа киноанжуманлардан уззига хос фарқи унинг коят демократик ружга эгалигидир. Газетадан.

Эгалик категорияси тли. Отнинг предметнинг уч шахсдан бирига қарашли эканини билдирувчи шакллари ва бу шаклларга хос маънолар бирлиги. Эгалик шакли тли. Отнинг предметнинг уч шахсдан бирига оидлигини билдирувчи морфологик шакли. Эгалик қўшимчалари (ёки аффиксларн) тли. Отнинг эгалик шаклини ясовчи қўшимчалар: -м (укам), -нг (уканг), -си (укаси), -миз (укамиз), -нгиз (укангиз), -лари (укалари).
.ЭГАЛЛАМОК 1 Эга бўлмоқ, ўзиники қилиб одмоқ. Уйдаги асл буюмларни узи эгаллаб олади,'биз унда нима кчламиз? Ойбек, Танланган асарлар. Ха, муғамбир, менга ёмон курсатиб, ӱзинг эгаллаб олмоқчисан иекимли: «Гуддаста». Ии битиб, эиак лойдан

у̀тгандан кейин зўравонлар чиқиб, ерларни эгаллаб оладиган бўлса, бунине окибати ёмон бўлади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Бирор жой, сатх ва ш.к. ни банд этмоқ, унда жойлашмоқ, ўрнацшмоқ. Минбарни.. юкори курс студентлари эгаллади. Ж. Абдуллахонов, Орият. Хон бошлик аркони давлат, дин пеиволари тахтиравонни эгаллашди. С. Сиёев, Ёруғлик.

3 Бирор сатх, юзани қопламоқ. Бутун айвоннинz бўй-энини эгалайдиган гилам устидаси пастак стол одатдасидек безатиб қўйилаан.. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Гӱё хотини у̀лмагандай, қоп-кора калин сочлари бутун ёстиқни эгаллаганча хамон ёнида ётгандай туюлди Камолиддинга. Ӱ. Усмонов, Сирли сохил. Рўпарадаги икки қаватли уйнинг сояси ховлининг ярмини эгаллаб олибди. С. Сиёев, Еруғлик.

4 Қамрамоқ, қамраб олмоқ, чулғамоқ. қоплаб олмоқ. Ёдгорнинz бутуу вужубини хорғии, мудроқ бир кайфият эгалаади. Ў. Хошимов, Қалбингта кулоқ сол. Саодатхоннинг.. юзидаги жиддийлик уррнини ғалати, кинояга уัхиаи табассум эгаллади. С. Зуннунова, Янги директор. Кечаги изгирин шамол уррнини ту̀сатдан илиқ майин шабада эгаладди. Ў. Хошимов, Нур борки, соя бор.

5 Забт этмоқ, ишғол қилмоқ. Взводга жанг билан.. мухин тепаликни эгалааи вазифаси топиирилди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Хамма юксак маррани тезроқ эгаллаш иитиёқида мехнат қилмоқда. Газетадан.

6 кучима Билиб, ӱрганиб олмоқ; ӱзлаштирмоқ. Бу іиилар мобайнида у пахтачиаикнине сир-асрорларини пухта эгаллади. Газетадан. Дарс берии, лекиия пайтида аудиторияга жон киритиб юбории санъатини эгаллади. Ж. Абдуллахонов. Орият. Болалар.. тўгаракларда иитирок этиб, дам олии билан бирга, касб-хунар эгалламоқдалар. Газетадан.

7 Бирон ўрин, даража ва ш.к. ни қўлга киритмоқ. Мусобақада фигурачиларимиз беита совринии ўринни эгаллаиди. Газетадан.

8 Бирон даража, мавқе, уринда бўлмоқ. турмоқ. Мавнавий камолот босқичлари ичида хуимуомалалик, ширинсуханлик асосий ўринни эгаллайди. «Саодат». Утмишдаги саньаткорлар ичида кизиқчилар алохида урин эгалаб келганар. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ЭГАР 1 От-улов устига уриладиган ва миниб утириш учун мосланган абзал. Om эаари. Комил кумуи узангига оёк учини қїииб, эгарга миниб олди. Х. Ғулом, Машъал.

Отдан тушса хам, эгардан тушмайди к. от. Аммо, «отдан туиса хам, эгардан туимайди, деганларидек, хамма ёқдан мосуво булла хамки, хали хұавоси баланд. А. Мухиддин, Характеристика. Эгар урмок Эгарни улов устига қўйиб махкамламок. Бадиа отининг олдиса келиб, уни эркалади, эгар, жабдук уриб, қайииларини махкам тортиб боғаади.. Мирмухссин, Меъмор. Эгардан тушмоқ 1) от-улов устидан тушмоқ. Яхшиликиа эгардан туи-у, қўлингни ку̀тар. Бўлмаса, от устидан телпакдай учираман. П. Турсун, Ўқитувчи; 2) кўчма кибр-хавоси пасаймоқ, димоғдан тушмоқ. Фақат Самадийсина ачитди: -Энди эгардан туиибсиз-да, дохий. А. Мухтор, Туғилиш; 3) лавозимдан бўшамоқ, мавқеини йўқотмоқ. Оқподшо отдан пуииса хам, Саид Жалолхон эшон хали эгардан туимаган эди. С. Ахмад, Хукм. Калондимоглигинг қолмади-да, полвон! Хамон мусофирчиликни бўинингга олдингми, эгардан сал тушисин-да! Х. Назир, Ўтлар туташганда.

2 Турли машиналарнинг одам ўтирадиган жойи, уттирєичи. Велосипед эгари. Трактор эгари.

ЭГАРЛАМОК Эгар урмоқ. Отингизни эгарлаб беринг, шахарга туииб чиқаман X. Ғулом, Маъшал.

ЭГАРЛАНМОҚ Эгарламоқ фл. мажх. н. у/от] гох эгарланади, гох ховлидаги фойтунга қуॅиилади. Х. Ғулом, Машъал.

Эгарланган отдай Тайёр, шай холда. Сен хаии кўп яиайсан.. Мени-чи, шум ажсал нак остонада эгарланган отдай кутиб турибди. X. Султонов, Онамнинг юрти.

ЭГАРЛОFЛИК Эгар урилган, эгар уриб қўйилган. Эрталаб хон саройидан шиговул эгарлоғлик бир от келтириб, тавзим билан элчини аркка чорлади. М. Осим, Элчилар.

ЭГАРСИМОН Эгар шаклидаги, эгарга ухшаган. Эгарсимон тоғ.

ЭГАРЧИ Эгар ясовчи уста.
ЭГАРЧИЛИК 1 Эгар ясаш касби. Унине асл касби эгарчилик бўлиб, қўчқор. эчки шохларини кўчамиздаги ариккุа таииаб кууяр эди. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.

2 map. Эгарчилар махалласи ёки растаси.

ЭГАСИЗ Бирор кимсага қарашли бўлмаган, эгаси йўқ; сабил. Эгасиз мулк. - Корабулоқда бекор ётган эгасиз, қақраб ётган қўриқлар кўп. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Факат устига шелуха ортилган эгасиз ёлгиз арава турарди. Н. Сафаров, Оловли излар.

Эгасиз гап тли. Эгаси бўлмаган (ифодаланмаган) гап (к. эга 7).

ЭГАСИЗЛИК 1 Эгасиз холат.
2 айн. хўжасизлик. Хўжасизик - эгасизлик хаефли ижтимоий илатт. Газетадан.

ЭГАТ Шудгор ерда экин экиш учун тортилган узун ариқ.

Эгат очмоқ (ёки солмоқ) Хайдалган ерда эгатлар хосил қилмоқ, ариқ олмоқ. Маблумки, жами кишлоқ хўжалик усимликлари хар хил кенгликда олинган эеатлар орқали суғорилади. «Фан ва турмуш». ..киилоқда яшовчи борки, бари теримчига айланган, каттаю кичик эгат оралайди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

ЭГАЧИ 1 Бир ота-онадан туғилган қизлардан каттаси (кичигига нисбатан; тарихан ва баъзи шеваларда ўғил укага нисбатан хам қўлланади). Зайнаб эганиси Хуиирийдан еттии ёи чамаси кичик эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бобур Самаркандга кетиида уз онаси ва эгачисига «Ўидаги хужрадан хабар олурсизлар», деб тайинлаб кетеан эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Аёл кишининг ўзидан катта ёшдаги (шунингдек, хурмат юзасидан кичик ёшдаги) аёлга мурожаат шакли. -Туриб-туриб, мана шу норасидаларнине бахтиеа сизга ухшаш худо ярлақаган эгачим борлигидан кувониб кетаман, - деди Зохида Мехринисога. Р. Файзий, Хазрати инсон. Халима уни туғииган эгачисидай иссиқ қабул кุилди. Ж. Абдуллахонов, Гулчехра.

ЭГИЗ Иккаласи бирликла; бирга, қўш. Уруи билан жудолик хам бир-бирига эгиз. X. Fулом, Тошкентликлар. Қариндошим, туғииқоним, Улкан қозоқсан уззинг, Тонготарда эгиз болқар $\dot{y}_{3}$ бек билан юлдузинг. F. Ғулом. Бу четда ётган совлиқ.. хар йили эгиз туғади. С. Анорбоев, Оқсой.

ЭГИЗ(АК) 1 Бирга туғилган икки ёки ундан ортиқ бола. Эгизак туғилан болалар. - Зухрахон Лолахон билан бир онанинг қорнидан талашиб туиган эеизаклардай яқин булиб қолишди. Х. Fулом, Замин юлдузлари.
: 2 айн. эгиз. Садоқат - асл виждон! Бурчга эеизак! У юракка кุадрдон, Хаётга безак. Ё. Мирзо. Куёи ва пахта! Булар менинг диё~ римда эзизак туғиланлар. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. Шодлик билан қайғу айни бир вактда эгизак бўладиган иундай пайтлар хам бўлади. Н. Сафаров, Оловли излар.

ЭГИК 1 Эгилган, қуйи солинган; букик. Эсик буйин. Кадди эсик одам. - Хамза ёлғиз эди, у бокарди тик, Унинг тик комати хееи буанас эсик. Ж. Жабборов. Ў Зингни гунохкор деб сезмаганингдан кейин, нега бошинг эгик булсин?? И. Рахим, Мхлос.

2 Эгилган, қайрилган; эгри, қийшиқ, қийшайган. Каттакон бурнининг учи бир оз эсик.. С. Нуров, Нарвон. ..толникг эзик шохига қўнган қора каррға тинимсиз кағилаб, кииини чақиради. X. Fулом, Тошкентликлар.

ЭГИЛИК 1 Яхшилик, фазилат, хислат. Хай, ўртоклар!.. Коллектиелик эгиииси бизга аён. F. Fулом.

2 Савобли иш; яхши, хайрли иш; эзгулик. Эсиликнина кечи йўқ. Мақол. Худо хожи акамизнине умрини узун қчиииб, болачак̧асининг эгиигини курсатссн.. А. Қодирий, Ўтан кунлар. Эгиликдан умидини узган Бува отларни тўкайга бошлади. Э. Самандар, Дарёсини йўқотган қирғоқ.

ЭГИЛМА Эгилган, қайрилма. Онанине кўзари унинз чиройли эгилна қошлари у̀ртасидаги ғам тугунчасиеа тикилди. Ойбек, Нур қидириб.

ЭГИЛМОK 1 Эгмоқ фл. мажх. ва ўзл. н. Бўйни эгилди. Эсилган таёқка суянма, сени хุам эгади. Мақол. Чиеиқ тутган еридан синмайди, эсилзан еридан синади. Мақол.

2 кўчма Бирор ишга қайишмок, бўйни ёр бермоқ. Уй ииига хани эгилсанг-чи!

3 Таъзим қилмоқ, бошни хам қилмоқ. Эеилган боини кุилич кесмас. Мақол. $\square$ Amрофдаги одамлар бари пулдор.. Уларга згилсанг, боиингни силайдилар. Ойбек, Танланган асарлар.

4 кўчма Қуллуқ қилмоқ, ужарликни қўймоқ. Нобакор укангдан хеч хабар оляпсанми? Қийналиб кетса хам, эеилай демайди-я! Й. Шамшаров, Тошқин.

ЭГИЛУВЧАН Яхши эгилиш хусусиятига эга, эгилишга мойил. Майин шабада.. суяги қотмаган гудакдек эъиявчан нихомарни аста тебратади. Газетадан. Сувчилар мехнатининг уурнини эсияувчан қувурлар босди. Газетадан.

ЭГИЛУВЧАНЈИК Яхши эгилиш хусусиятига эгалик. Инсон кадимдан асл металлар, уларнинг гуัзаллиси, этилувчанлиги, ботиқа метанаар билан бирикиш хусусиятига эьтиборини саратган. Газетадан.

ЭГИН (3-ш. бирл. эгни) 1 Орқанинг елка ва бўйин орасидаги устки қисми. Энди эзнинни кисиб турмайин, кандоқ булса, буларга бир сўз айтайин, деб Едгор бир суз айтаётир. "Ёдгор». Узи полвон сиёкли.. Хар эгни кирдай, қุараши тўқайдаги шердай. «Ойсулув».

2 Киши танаси (гавдаси) нинг кийим кийиладиган уст қисми. Мана хозир Мунисхон ётоқхонадан чикиб келади. Эенида оқ ку้йлак. У. Умарбеков, Ёз ёмғири.

3 Энгил, кийим-бош. Сувдан чиқдик, шо-ша-пиша эгнимизни кия бошлагандик, чорвок томондан биров ку̀ринди-ю, писиб олди. М. Жўра, Изтироб.

ЭГИН-БОІІ c.m. Энгил-бош, кийимбош. नуломжонни шахарда купроқ ажаблантирган нарса шу бўлдики, у мадрасадан кетиб кุолеандан бери гадойлар, тиланчилар, эгни-боии хароблар илгаригидан хам кўпайиб кетган эдилар. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЭГМА Эгиб ясалган; эгилган, қайрилган. Эема трубалар. Сирож эема кўприкдан утиб, ку̀л уртасидаги чоиххонага кирди. С. Зуннунова, Одамлар орасида.

ЭГМОК 1 Тӱғри, тик холатидан бирор томонга тортмоқ; қайирмоқ, букмоқ. Дарахт шохини эзмоқ. Новдани икки учидан уилаб эгмоқ. Дарё томондан ғириллаб эсиб турган ииабада йуัл бўйиаги ўт-ўаанаарни эгар, тебратар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Этак тутиб, тик қаддимни эгармииман, Кунга куйиб, мен хам пахта терармишиан. «Муштум».
$2 \check{\text { У }}_{3}$ измига буйсундирмоқ, итоат эттирмоқ. Э нодон қиз, Туакинжон иунча қиз. ларнинг ичида сени севиб қолгани учун шод. лан! Майли, бари бир эгиб оламан! Ф. Му. сажон, Хури. Нима құилса, ииеёкмасларни эги олии мумкин? «Ўзбекистон қўриқлария.

Боп эгмоқ 1) бошини қуйи солмоқ. Бо зорқул бундай пайтларда бои эгиб, хомуи утирарди. А. Мухтор. Чинор; 2) Узинн итоатли, таъзимда тутмоқ. Полвон ёи бола га у̀хшайди, кекни билмайди, бош эгиб бор са, албатта, кечиради. С. Сиёев, Отлиқ аёл ..жиндек тоқат қилинг, тоқатлига тоғ бо


эармиш. К. Яшин, Хамза; 3) бЎйсунмоқ, измидан чкқмасляк. Жахолатга.. шафқат билмас золимларга хеч қачон бои эгмайман. К. Яшин, Қамза. Бўинн эгмоқ 1) йўлига юрмоқ, айтганига юрмоқ; бўйсунмоқ. Эски раислар буйин эзармикин бу ёи жувонга. Ииласа хам бир йил иилайди. И. Рахим, Ихлос; 2) ишга қайишмоқ, кўнмоқ. Ароқхўраикка муккасидан кетган Абдужаббор ижтимоий фойдали мехнатга буйин эемай қййиди. «Муштум», Хфозир иуниалик паст ииига хам буйин эгии зарурати бор эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ЭГОВ 1 Қаттиқ буюмни (темир, ёғоч ва ш.к. ни) кесиш, текислаш, ўтирлаш, пардозлаш учун ишлатиладиган, қирадиган тиши пўлатдан ясалган чилангарлик асбоби. $У_{4}$ киирали эгов. Юмалоқ эгов. Ялпоқ эгов. П̆ирик тииии эгов. - Кичикроқ эгов билан узангининг юзлари яна эговланиб силлиқланади. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. «Сиз занглаган кетмонсиз, оловга тоблаб́, уткир эговга чархлаии керак», деса-я юзсиз! X. Назир, Ўтлар туташганда.

2 кўима Кишини жондан тўйдирадиган, унинг умрини қисқартирадиган кимса, нарса. Ичкилик - ақлнине эгови. Емон хотин умрнине эгови. Хамма косиб шундай бу̀лади, жоним! Косибчиик - умрнине эгови. Ойбек, Танланган асралар.

ЭГОВЛАМОК 1 Эгов билан ишлов бермоқ, эгов билан силлиқламоқ, ўткирламоқ. Аррани эговламоқ. Кетмоннинг дамини эговламоқ. Пу̀лат найза ер остида ётарми, Темир найза эговласа уттарми.. «Ойсулув».

2 ку้чма Рухий азоб бермоқ, қийнамоқ, емирмоқ. [Дилбар:] Узинсизни уззингиз эговлаяпсиз, Комилжон ака. О. Еқубов, Айтсам, тилим куяди, айтмасам - дилим. Ойим рахматликнине умрини уруи даєрининг қุийинчиликари билан мана иу оғир кетмон хам эговлаган.. П. Қодиров, Юракдаги куёш. Кечадан бери миямни эговаган масалалардан суз очдим. Х. Назир, Кўктерак шабадаси.

ЭГОВЛАНМОK 1 Эговламоқ фл. мажх. ва уул. н. Эоовланган юза. Эоовланган пўлат.

2 ку้чма Силлиқланмоқ, сайқал топмоқ. Бир қолипга туиолмаган дурда-дурда фикрлар эгөлансин. F. Fулом.

ЭГОИЗМ [фр. egoisme < лот. еgo - Мен] к. худбннлик. ..узларининг ғаразли манфаат-

ларини кўзаб.. яккалик ва эгоизини зурр бериб авж олдира бердилар. Газетадан.

ЭГОИСТ [ $\phi$. egoiste < лот. ego - мен] к. худбин. Эгоистлар - ёмон одамлар.. факат уัзим бўлай дейииади. УУзаринисина, ўз хаётларининг хузур-халоватинигина уйлашади. П. Турсун, Уқитувчи.

ЭГОИСТИК Худбинликка, эгоизмга оид, худбинлик рухида булган. Олий мактаблардан чикаётеан бавзи кииилар. жамият манфаатларини эмас, балки узларининг эгоистик, шахсий манфаатларини афзал кўраётганликларидан куз юмии мумкин эмас. Газетадан.

ЭГОИСТЛИК қ. худбинлик. Эгоистлик қимож. - ..унинг хар бир гапида, сузининг охангида уззини ардоқлаб вояга етказган Аииргул онага нисбатан бемехрлик, эгоистлик хұислари ошкора сезилиб турарди. Н. Улуғжонов, Онажонингни унутдингми?

ЭГОЦЕНТРИЗМ \лот. еgo - мен + centrum - марказ, ўрта(лик)] Манманлик ва худбинлик (эгоизм)нинг учига чиққан шакли: шахснинг фақат ууз қизиқиш доирасигагина боғланиб қолиши, бошқаларнинг фикри билан хисоблашмай, фақат ўз фикрлари ва шахсиятини юқори қўйишидан иборат хислати.

ЭГРИ 1 Тўғри чизиқ бўилаб йўналмаган; қийшиқ, қинғир. Эери чизиқ. Эери қилич. Эери кўчадан юрсанг хам, тугғри юр. Мақол. Азия толларнине эгри шохларидаги шокила-шокила попуклар йўловчиларни салқинга чакира боилади. Х. Fулом, Машъал.

2 Хақиқатга зид; нотўғри. - Кийик иии кৃирк йиддан кейин хам мақаум бўлади, эгрисини қўйиб, тўгрисини гапираверинг, - деди.. Дўстмуродов. «Муштум». Энди туггри танкиддан эери хулоса чикарии одатингизни ташланг. Ойбек, О.в. шабадалар. Дугстим, қаётга чукуррок қарасангиз, тйғри билан эәрини айира биласиз.. Ойбек, Нур қидириб.

3 Хатти-харакат, гап-суз ва ш.к. жихатдан ахлоқ-одоб, қонун-қоида меъёрий талабларига зид бўлган, шундай иш тутадиган; номақбул, ножўя, чакки. Бирорта одам савдо сохасида иииаса, дарров мияпарига эәри фикр келади. Ф. Мусажонов, Химмат. Эери одам соясидан хุам хавотирланаверар экан. «Муштум». Ўзи тугғри булмаган одам бошкаларга хам, эери кузз биан карайди. Газетадан.

ЭГРИ-БУГРИ Эгилган, букилган; қин-ғир-қийьиқ. ..эгри-бугри ариқларни кетмон билан текислай бошладилар. П. Турсун, Ў қитувчи. Эгри-бугри шохлари бутун ховлини тутган катта нашвати дарахти тагида бир тўда болалар утиирииибди. Ф. Насриддинов, Артист ва режиссёр. Хали куммииаган токлар эери-бугри қุизғии танасини яииролмай, иймангандай осиии ётарди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

ЭГРИЛИК 1 Эгри холат, эгри эканлик. Деворнинг эгрилиси. Йулниг эгриниги.

2 Эгри, ножўя иш, хатти-харакат (к. эгри 3). Мен домлаликда, эшонликда юравериб, хийла қу̀ли эгриликка ўрганиб қолганман. F. Fулом, Шум бола.

ЭДИ туัлиқсиз фл. Феъл, шунингдек, бошқа туркумга оид сўзлар билан бирикиб, уттан замон ва б. модал маъноларни ифодалаш учун хизмат қилади. Шу мактабда ўкиаан эдик. Хабари бўлса келар эди. Бу ерлар илгари чакалакзорлар эди. Хўп десанг, кинога борар эдик.

ЭКИКИЛАМОҚ: эжикнлаб Майда-чуйдасигача, хамма тафсилоти билан, батафсил; синчиклаб. - Гапир, қани, отанг саломат юрибдими?..-эжикиааб суграй бошлади бувим. Ойбек, Болалик.

ЭЗГИН Рухий эзилган; эзилган, тушкун ифодали. Тўтиқиз боиини аста ку̀тариб, кампирнинг ғамгин, эзгин юзига тикилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. «Сегох»га ఫ̀mди, яна алакандай ғамсин, эзгин куйларни айтди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кўзарида ёи халқаланди. Ким билсин, бу энг суॅнгги эзгин ёилардир?! Ш. Бўтаев, Қўрғонланган ой.

ЭЗГИНЛИК Эзгин, тушкун холат. Эзгинлик. хўрлик, йўклик асаби буш одамларда тажанелик туғдирар, муомалада пардани кўтарарди. М. Исмоилий, Одамийлик қиссаси.

ЭЗГУ Яхшилик бахш этувчи; эгилик келтирувчи; хайрли. Эзгу ният. Эзгу ии. Озодлик хайкали к̧оиига бу он Эзгу у̀йларимни олиб келдим мен. Х. Даврон. Навруз шамоаи хаёлни иундай олиб кочади, эзгу йўлларга чорлайди. Газетадан.

ЭЗГУЛИК Хайрли, эзгу иш. Жахонга донғи кетган олимларни туплаб, уларга шароит яратиб берган одам эзгуликни хис этмаслиеи мумкин эмас. УУ. Хошимов, Қалбинг-

га қулоқ сол. Эзсулик ййлида қূилинган яхшилик умрга сайқал бериб боради. Газетадан.

ЭЗИБИЧКИ этн. Дуо ёзилган, сув ёки чойга чайқаб эзиб ичиладиган, гўё даво бўладиган қоғоз. Қиз, гўиангада кийилажак юпка ок кўйлакни.. ва икки томоннинг кўнглиса «ўлмас мухаббат» солувчи «эибички»ни бирга кўшиб, руммолиага тугиб, эртага унутмаслик учун, белсили жойга қуидд. Ойбек. Танланган асарлар. Эзибики бериб, тутатки тутатиб, бошингиздаги бало-қазоларни хайдайлан. К. Яшин, Хамза.

ЭЗИК 1 кам кўм. Эзилган; уваланган; янчилган. -Отам гирт оми бўлииига қарамай, ута диндор эди.. Данак чақяса, эзисини узи еб. бутунини олло йулида бағиилаган, деди чол. А. Муқимов, Қопқон.

2 ку̀цма Эзилган, жабрланган, абгор бўлган; эзгин. Аишиеансан мени ўғлон болангга. Аламим ку̀n эзик юракларимда, «Орзигул». Мунг, алам билан уиган бу эзик нола токтошларнинг қалбини тилеудай булди. Миртемир.

ЭЗИЛИШМОК 1 Эзилмоқ фл. бирг. н.
$2 \mathrm{c} . \mathrm{m}$. Қониқиб, узоқ гаплашиб ўтирмоқ. Махдум Анеарнина бирор камбағал билан эзилиииб утииранини курса, ичидан аччиғланиб.. паст хзамииа пастлисини қилади, деб ўлаар ва энсаси қотиб, четеа кетар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ЭЗИЛМОК 1 Эзмоқ фл. мажх. ва ўзл. н. Эзилан лева. Эзини пииган гуруч. Эзилган халқлар.

2 Куйинмоқ, ачинмоқ; қийналмоқ, дили хун бўлмоқ: ташвиш тортмоқ. Рухаан эзилмоқ. Бечора қиз отага мухтож. Отасиз эзилиб битмаса яхии эди. И. Рахим, Ихлос. -Кумуи хам менинг тепамда утиириб, эзиииб йиғлар, бутун вужуди қุалтирарди, - деди Камолиддин. Т. Жалолов, Олтин қафас.

ЭЗМА Гапдан оғзи тинмайдиган, кўп гапирадиган; сергап. Эзма чол. Эзма булмокุ. - Ку̀пчииик айтгандек, киии кариса, Эзма, насихатгўи булиб қоларкан. F. Fулом. Оғзи чарчамайдиган эзма одам керак бунча гапиришга. Э. Аъзамов, Шайтончалар кўчаси.

ЭЗМАЛАНМОК 1 Эзмалик қилмоқ. гапни чўзмоқ. Бир неча фарсахдан кейин қудук келииини олдиндан айтар, қудукни эзматаниб тасвирлар, хаммаси тугри ииқарди. Мирмухсин, Меъмор. Ортиқ эзиаланио ўл-

тириига Эхсоннине фурсати йч̆к эди. А. Қаххор, Сароб.

2 c.m. Жуда секин, имиллаб иш қилмоқ: ивирсимоқ. ивирсирамоқ, имилламоқ. Эзмаланнай, тез кийинсанг-чи!

ЭЗМАЛАІНМОК Эзилиб (эзмалик билан) гаплашмоқ, сухбатлашмоқ. У/з кули билан Курбоналига овқат олиб чиқди. У билан уттган-кетганлардан эзмалашди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ЭЗМАЛИК 1 Эзмага хос хислат, эзма эканлик Мамарасул ака, сураткаш хзам эзмалигингиздан хабардорга ўхиаб колди дейман-a? Уйғун, Сайланма.

2 Ортиқча ва унчалик керак бўлмаган тафсилотларга, майда-чуйдаларга берилиш. у туйлардан, азалардан.. эсига махкам жойлаб келган «мии-мии» ларни хар вакт эзналик билан суйиар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

ЭЗМА-ЧУРУК $c$. т. Ортиқ даражада эзма. Нима кৃиииб бу эзма-чурукни судраб юрибсиз, бети қурсин. С. Ахмад, Сўнгги нусха.

ЭЗМОК 1 Босиб, сиқиб ва б. йўл билан юмшатмоқ, пачақламоқ, янчмоқ ва х.к. Оёғи билан сигаретани эзмоқ. Анорни эзмоқ. Енида чумоли уясини куриб, оёғи билан эзди. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Чол боитва чой чакириб, белбогининг катидан куруқ чой олиб, кафтида эзди-да, пиёлага солиб кайтарди. С. Ахмад, Хукм. Эрталаб Шоқосим.. бир уссимикнинг қовжкироқ гулини келтириб, қайноқ сувда эзиб, қุизаа ичириини буюрган эди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Киши аъзоси ёки унинг бирор жойини қаттиқ босим, сиқувға олмоқ. Оғир юк елкасини эзяпти. Оёгини қиздириб эзган этиеини ечолмай уттиран ІІирмонхон Максуда келгандан кейин ўрнидан турди. С. Зуннунова, Олов. Манглайни эзиб юборди бу чўян калпоқ. Ойбек, Куёш қораймас.

3 Оғир, қийин ахволга солмоқ, шундай ахволда сақламоқ. Узоқ ва машаққатли йўл уларни жуда эзиб таииаган эди. $\simeq$ Халкларни қул килиб эзиб келган подио хукумати ағдарилди. Т. Бекмуродов, Унутилмас воқеалар. Кириб майдонда жавлон урди эрлар, Эзиб дуиманни хайкирмоқда шерлар. Хабибий.

4 Рухан қийноққа солмоқ: қийнамоқ. Рахимжон ака, булди, узингизни эзманг.. Ў. Умарбеков, Ёз ёмғири. Орага оғир, эзиб

юборувни жимлик чу̀кди. К. Яшин, Хамза. У билан талашиб-тортиииб утириб, ёлгизигини хам унутган экан. Энди танхолик эза боилади. С. Сиёев, Отлиқ аёл.

5 Қойилмақом қилиб, жуда таъсирли тарзда ижро қилмоқ (асосан куй, қўшиқ хақида). ШІдмон хожи олдин дуторда майин эзиб, «Туя буззов» маикини чалиб, кейин танбурни олди. С. Абдулла, Кувғунда. Бобоси уни қувонтирадиган гап топганидан хурсанд, эзиб хикоя кила кетди. А. Мухтор, Бўронларда бордек халоват.

Жағнни эзмоқ Уриб мажақламоқ, абжағини чиқармоқ. Ол қўлингни, жагингни эзиб кўяман! ШІ. Холмирзаев, Йўллар, йўлдошлар. Жиғини эзмоқ к. жиғ. Ха, Салим, Х $а$ кимларнине жиғини эзаман, ука. Ойбек, Танланган асарлар. Эзнб ёғмоқ Майдалаб тўхтовсиз ёғмоқ. Уи кундан бери ёмгир эзиб ёғар, хаииарчилар ишга чикмай, зерикиб колишган эди. У. Хошимов, Бир томчи шудринг. Юракни (ёки бағирни, қалбни, юрак-бағнрнн) эзмоқ Рухий азоб бермоқ, рухан қийнамоқ. $\grave{У}_{\text {гли }}$ Турғунбой унине юрагини эзиб юборди. Т. Ашуров, Оқ от. Ахир менда нима гунохки, муитипар онаизорнине багрини эзасан. К. Яшин, Хамза. Совликнинг фарёд уриб мабрагани юрак-бағрини эзиб юборди. С. Ахмад, Юлдуз. Опа хатосин сезди, Туғри сузз қалоин эзди. «Муштум».

ЭЗनИЛАМОК айн. эзмоқ 1. Тупроқни эзғиламоқ. Папиросни эзғиламоқ. Хамирни эзғиламоқ. п. Тошпўлат бир сиқим кесакни олиб, кафтида эзғиади. У. Умарбеков, Юлдузлар.

ЭЙ унд. с. 1 Мурожаат, чақириқ маъносини билдиради. -Тухтта, эи туххта дейман! П. Турсун, Ў қитувчи. Эй, буни қара, лайлакнине уяси. О. Еॄубов, Эр бошига иш тушса.

2 Ачиниш, эътироз, қўшилмаслик маъноларини ифодалайди. Эй, хамнаси бахона.. Ойбек, Танланган асарлар. Эй, бас қиингэй! Хамза, Танланган асарлар. Эй, ъৃаёқда! Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.
-эй юкл. Таъкид, маънони кучайтириш учун хизмат қилади. Извошларине шунақа кмиоқми-а? Нак бахмал тучиакдай, жоннинг хузури-эй. Ойбек, Танланган асарлар. Оббо ноинсоф-эй, Ширмонбулоқнинг этагидаги қора тупроқ ерларнинг барисини ку̀лга киргизиб олди-л! М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЭЙВОХ айн. эвох.

ЭЙНШТЕЙНИЙ [лот. Einsteinium машхур физик Альберт Эйнштейн шарафига шундай ном олган] Менделеев даврий системасининг III гурухига мансуб кимёвий элемент; сунъий равишда олинган радиоактив металл.

ЭЙФОРИЯ [юн, euphoria < eu - яхши + phero - бошдан кечираман, ўтказаман] Объектив холат билан боғлиқ бўлмаган димоғчоғлик, ўз-ўзидан, ғайриихтиёрий кўтаринки хурсанд холат (асосан рухий касалликларда, наркотик моддалар қабул қилганда кузатилади).

ЭКАН ту̀лиқсиз фл. Феъл, шунингдек, бошқа туркумга оид сўзларга бирикиб, кейин билганлик, шарт ва б. модал маъноларни билдираци. Хеч ким эиитмаган экан. Қучинингиз эуда яхши ддам экан. Кўриимоқчии экан, нега келмади? Йўдда давом этар экан, турли хаёларрга борди.

ЭKBATOP [Mom. aequator > aequare тенглаштирмоқ, баробар қилмоқЈ Ер шарининг хар икки қутбидан тенг масофада жойлашган ва Ернинг айланиш ўқига перпендикулар бўлган хамда Ерни Шимолий хам Жанубий яримшарларта ажраталиган катта айлана, чизиқ. Географик экватор. Ер экватори. - Кун буйи уัчоқдази лахча чўғдай ловулаб ёнган экватор қуёиининг тафти хам энди хийла босилди. С. Абдуқаххор, Очиқ дераза тагида. Эквадор номи бу мамлакатнинг экватордан пастда жойлашганлигини ку̀рсатади. «Фан ва турмуш».

Осмон экватори Осмон гумбазининг олам ўқига перпендикулар бўлган хамда осмонни Шимолий ва Жанубий яримшарларга ажратадиган катта доира.

ЭКВАТОРИАЛ I acmp. Иккита бирбирига перпендикуляр бўлган ўқ атрофида айланадиган ва хар қандай осмон жисмининг осмон экваторига нисбатан вазиятини аниқлашга имкон берадиган линзали ёки кўзгули телескоп.

ЭКВАТОРИАЛ ІІ Экваторга оид, экваторда ёки экваторга яқин жойлашган. Экваториан минтака. - Бир нафасда экваториал қоронғилик борликни босди-колди. "Фан ва турмуш».

ЭКВИВАЛЕНТ I Iom. aequivalens, aequivalentis - тенг кучли, тенг қийматли] om Бирор нарсага тенг ёки бирор жихатдан мос келадиган ва унинг ўрнини боса оладиган

бошқа нарса. Иссикликнине механик эквиваленти. Кимёвий эквивалент. - Хар бир хикоядан сўнг иуу хикояда учрайдиган қийин суँзар ва ибораларнинг ўзбекча эквиваленти луғат тарзида берилан. Газетадан.

ЭКВИВАЛЕНТ ІІ $c \phi m$. Тенг, тенг бўлган; мос келадиган, ўрнини боса оладиган. Эквивалент миқдорлар. Эквивалент сузлар.

ЭКЗЕМА |nom. eczema - тошма < ekzeo - қайнаб тошаман тиб. Терининг нерв ва эндокрин система фаолиятининг бузилиши, организмда сурункали инфекция манбаи бўлиши, шунингдек, меъда-ичак касалликлари туфайли организм сезувчанлигининг ортиши билан кечадиган сурункали аллергик касаллиги. Экзема организмда мддда алмашинишнинг бузилиши туфайли хам пайдо булиши мумкин. Газетадан.

ЭКЗЕМПЛЯР [лот. exemplar - нусха, намунај $\kappa$. адад 1, нусха 4. "Уेтган кунлар» китобидан ӱн экземплар сотиб олдим.

ЭКЗОТИКА [юн. exotikos - бегона, узза ерли] Бир мамлакатга хос бўлиб, узоқдаги бошқа мамлакат халқига қизиқ, ғалати, ғайриоддий бўлиб кўринадиган нарсалар, урфодатлар. - Қани учиа экзотика? - хайратга туиди хорижий журналист. Ж. Саъдуллаев, Камолот йуллари. Экзотика билан миллий рухни саклаш орасида катта фарк бор. Ш. Шомухамедов, Бадиий таржима ва адабий танқидчилик.

ЭКИН Хосил олиш учун экилган хар қандай уруғдан униб-усган ўсимлик. Экин майдони. Экинларни суғормок. - Боғларни бир-биридан айчреан деворлар курринмас; иикомлар, мевазорлар, экин далалари туташ лшил манзара ясайди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Дала ва боғларда битадиган ўсимликларнинг тури, хили. Балаа экинлари. Полиз экинаари. Техника экинлари. $=$ Унинг $^{\text {(Бо- }}$ тиралининг] айтишича, қиилоқнинг асосий экини булаан шолидан бу йил мул хосил олинган. Х. Ғулом, Машъал.

Қора экинлар шв. Полиз экинлари. Кора экиндар билан жайдари пахтани хали хаам камайтиришга маслахат бераман. Н. Сафаров, Уйғониш.

ЭКИНЗОР Экин экилган, экин билан банд бўлган жой, дала. Чудни экинзорга айлантирмоқ. Орқада бепоён водийлар..

экинзорлар, неча-неча обод кишлоқ ва шахарлар колди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ЭКИНЛИ Экин экилган. Экинли ер.
ЭКИН-ТикиН Хар хил экин; хар хил экинлар; экин экиш; экин экиш ишлари. ..экин-тикинаар йиғиб олингунча биз билан турсин. А. Хайитметов, Унсин хола. Тоикент халқи эркин нафас юлди, савдо-сотик, экинтикин ва касб-кор куттарила боилади. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Авжи экин-тикин даврида ер қакраб, тупрок туузб турди. И. Рахим, Ижод, махорат, жасорат.

ЭКИНЧИ эск. Экин экувчи, дехқон. $Б a$ хорнинг хиди хам кела боилади.. экинииларнинг хам куни туғди дея беринг. «Муштум».

ЭКИНЧИЛИК эск. Экин экиш, дехқончилик. Экинчиикк қидмоқ.

ЭКИПАЖ I [ $\phi p$. equipage]От кўшиладиган, одам ташувчи енгил арава; фойтун.

ЭКИПАЖ ІІ [ $\phi$. equipage - кема командаси, аслаха-анжомлари] Кема, самолёт, танк ва ш.к. ларнинг шахсий таркиби. Самолёт экипажи. $=$ Ку̀мондоннинг буйруғи билан учала уғилдан бир экипаж таикил этилибди. И. Рахим, Чин мухаббат. Исаевнинг танк экипажи жасурлик намунасини кўрсатиб, дуиман техникасиса зарба берди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

ЭКЛЕКТИЗМ [юн. eklektikos - танловчи, сайлаб олувчи] флс. Хар турли, хатто бирбирига қарама-қарши бўлган фикр, караш, ғоя ва назарияларни бирлаштиришга уриниш, принципсизларча қориштириб юбориш.

ЭКЛЕ́ктиК Эклектизм тарафдори.
ЭКЛЕКТИК Эклектизмга оид, унга асосланган. Бу бинолар эклектик архитектуранинг намуналарига ухшаб қолган, давлатга жуда кимматга туиган. А. Бобохонов, Истиқболни ўйлаб.

ЭКЛИПТИКА [юн. ekleiptike < ekleipsis - тутилиш (мас., қуёш)] acmp. Осмон сферасининг Куёшнинг кўринма йиллик харакати кўчиб турадиган катта доираси: бу доира Ернинг Куёш орбитаси бўллаб харакатини акс эттиради. Осмон сферасида Куеш маркази йил даєомида силжиб борадиган катта айлана эклиптика деб аталади. «Астрономия».

ЭКМА Экиб ўстириладиган. Бизнинг ўлкамизда гужайрининг битта экма, еттита ёввойи тури бор. Газетадан.

ЭКМОҚ Ўсимлик уруғини, уруғликни ерга ташламоқ, сепмоқ, тикмоқ; усимлик тупини, кўчатини ўтқазмоқ. Чисит экмок. Картоика экмоқ. Гул экмок. Арпа эккан арпа олар, Буғдой эккан бугдой олар. Мақол. Бирни кессанг, унни эк! Мақол. Бир туп ток эксанг, бир туп тол эк! Мақол.

ЭКОЛОГИК Экологияга оид, у билан боғлиқ. Экологик холат. - Олимларнинг фикрича, минтақадаги экологик вазиятни яхиилаш учун туб чоралар кугриш талаб этизади. Газетадан.

Экологик система Тирик организмлар ва уларнинг яшаш мухитларидан хосил бўладиган яхлит комплекс.

ЭКОЛОГИЯ [юн. oikos - ватан, уй + logos - фан, таълимот Биргаликда яшайдиган тирик организмларнинг ўзаро ва теварак-атрофдаги мухит билан бўлган муносабатини, шунингдек, одам ва биосфера ўртасидаги уззаро муносабат масалаларини ўрганувчи фан.

ЭКОНОМИЗМ сиёс. 19-асрнинг охири - 20 -асрнинг бошларида рус социал-демократиясида пайдо бўлган, ишчилар харакатининт асосий вазифаси фақат иқтисодий талаблар доирасида (мехнат шароитларини яхшилаш, иш хақини ошириш ва б.) кураш олиб боришдан иборат бўлмоғи керак, деб даъво қилган оқим.

ЭКОНОМИКА โюн. oikonomike - уйрўзғор хўжалигини бошқариш санъати] $\kappa$. иктисодиёт. Куёили Ўбекистонимизда факат пахтачилик эмас, экономиканинг боика тармоклари ва маданият хам юксалмоқда. «Фан ва турмуш». Проблемаларни хал этиш хўжалик экономикасини юксалтиришнинг гаровидир. «Ўзбекистон қўриқлари».

ЭКОНОМИСТ 1 к. иқтисодиётчи, иқтисодчн. Қишлоқ хужалици буйича экономист. Экономист олим. Экономист инженер. Бош экономист.

2 Экономизм тарафдори.
ЭКОНОМИЯ [юн. оіkопотіа - хўжаликни бошқариш] 1 қ. иқтнсод 1.

2 тар. Капиталистик типдаги йирик помешчик хўжалиги.

ЭКРАН [ $\phi$ р. ekran - тўсиқ, ғов; парда] 1 Тасвир тушириш учун мосланган сатх, юза; парда. Кино экрани. Телевизор экрани. - Бу ёруг уйнинг деразаси худди кино экранига ўсиарди. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

2 тех. Турли энергетик нурланишларни ютадиган, қайтарадиган ёки нарса ва кишиларни улардан химоя қиладиган қурилмаларнинг умумий номи. Буғ қозонининг экрани. Рентсен аппаратининг экрани. Радиолампа экрани.

3 кўчма Кино санъати.
ЭКРАНЛАМОК mex. Экран билан, химоя тўсиғи билан таъмин қилмоқ; тўсмоқ. Буғ козонини экранламоқ.

ЭКРАНЛАШТИРМОК Бадиий асарни кинофильмга ёки телефильмга айлантирмоқ, шу асар асосида кинофильм яратмоқ. Романни экранлаитирмоқ.

ЭКРАНЛИ Экрани бор, экранга эга бўлган. Кенг экрании кинотеатр. Экранаи радиолампа.

ЭКС- [лот. ех - келиб чиқиш, манбани ифодаловчи олд қўшимча; -дан] Байналмилал ўзлашма сўзларнинг биринчи қисми бўлиб, 1) бирор жойдан чиқиш, ажралиш, чиқариб олиш (мас., эксгумация, экстерриториалиик) ; 2) аввалги, собиқ (мас., экспрезидент, экс-чемпион) маъноларини билsumak

ЭКСГУМАЦИЯ (лот. ех - -дан, ичидан + humus - тупроқ, ep] тиб. хук. Суд-тиббий, криминалистик экспертиза, патоло-гик-анатомик текшириш мақсадида мурдани кўмилган еридан ковлаб олиш.

ЭКСКАВАТОР [ингл. excavator < лоm. excavare - тешмоқ, ўймоқ] Ер ковлайдиган ва тупроқни чиқариб ташлайдиган, асосий ишчи қисми ковш бўлган ўзиюрар машина. Бир ковили экскаватор. Экскаватор заводи. Зовур қазиётган полвон - экскаваторнинг оғир чўмичи фил хартумидай баландга кўтарилиб туимоқда. Х. Назир, Чўл хавоси.

ЭКСКАВАТОРЧИ Экскаваторни бошқарувчи машинист. Мохир экскаваторчи узинине баракали мехнати билан купчиликка ўрнак бўлаётир. Газетадан.

ЭКСКУРС [лот. excursus - (нутқда) четта чиқиш, мавзудан чекиниш] Асосий мавзу орасида шу мавзуга алоқаси бўлган бошқа бир масалага мурожаат қилиш, тўхташ, уни ёритиш. Муаррихнинг асосий мақсади Хоразм иохларининд.. тарихини тиклаидан иоорат бўлса-да. у ууз асарини узоқ у̀тмиига экскурс қилиидан бошлайди. «УТА».

ЭКСКУРСАНТ айн. экекурснячи. Павильондаги экспонатларни жуда кўплаб экскурсантлар ўрганмоқдалар. Газетадан.

ЭКСКУРСИЯ [лот. excursio - бирор жойга сафар, саёхатт 1 Музей, кўргазма, шаха! ва ш. к. жойларни кўпчилик бўлиб бориє кўриш, шундай мақсаддаги сафар. Экскур сияга чиқмоқ. Экскурсия автобуси. пn Му аллимлари боинилигида географиядан экс курсияга келииган эди. С. Кароматов, Олтиғ қум. Экскурсия вактида у узини жуда эрки тутиб, сухбатни тарихий воқеаларгл боғлаб қизиқараи у̀тказди. Газетадан.

2 Экскурсия қатнашчилари гурухи; экс курсантлар. Экскурсия Самарканд иахрига жу̀наб кетди.

ЭКСКУРСИЯЧИ Экскурсия қатнашчиси.

ЭКСКУРСОВОД [экскурсия $+p$. водить - бошлаб (бош бўлиб) бормоқ] Экскурсиячиларни бошлаб юрувчи киши, экскурсия рахбари. Латофат автобуснинг деразасидан экскурсовод хикоя қилиб кетаётган эски черковга қаради. Л. Тожиева, Мехрим сизга, ofamrap.

ЭКСПАНСИОНИСТ айн. экспанснячи.
ЭКСПАНСИОНИСТИК Экспансияга қаратилган, экспансия рухидаги. Экспансионистик сиёсат.

ЭКСПАНСИЯ [лот. expansio - кенгайтириш, ерини кенгайтириб юбориш Давлатларнинг, ижтимоий гурухлар ёки ташкилотларнинг ўзга худуд ва бозорлар, хомашё манбаларига нисбатан куч ишлатиш ёки бошқа воситалар орқали ўз сиёсий ва иқтисодий таъсир доирасини кенгайтириш йўлидаги харакати.

ЭКСПАНСИЯЧИ Экспансия тарафдори, экспансия сиёсатини юритувчи.

ЭКСПЕДИТОР [лот. expeditor < expedire - юбормоқ, жўнатмоқ] Корхона, муассаса ва ш. к. да мол, товар, газета-журнал, хатхабарларни тегишли жойларга тарқатиш билан шуғулланувчи ходим. Ургани район матлубот кооперациясининг экспедитори Кўзи Жумаев фактларни ку̀здан кечираётиб. қарсак чалиб юборди. Газетадан.

ЭКСПЕДИТОРЛИК Экспедитор иши. вазифаси. Шундан кейингина у нон таши буйича экспедиторлик лавозимиzа тайин ланган. Газетадан.


ЭКСПЕДИЦИОН Экспедицияга оид, экспедицияга тааллуқли. Экспедицион асбобускуналар.

ЭКСПЕДИЦИЯ [лот. expeditio - тартибга солиш; сафар, саёхат < expedire юбормоқ, жўнатмоқ] 1 Маълум гурух кишиларнинг бирор мақсад билан (мас.. илмий мақсадда) уюштирилган сафари. Илмий экспедиция. Экспедицияга чиқиидан олдин уѝ эгаси кириб, у ёқ-бу ёқдан гапириб, пировардида, одатича, нолиди. С. Кароматов, Олтин кум.

2 Шундай сафар қатнашчилари. Экспедиция манзилга етди. - Аммо хар гал экспедициялар бир-бирига қарама-қарии, чалкаи ахборотлар колдирииеан. С. Кароматов, Олтин қум.

3 Муассасанинг хат-қоғозларни юбориш, тарқатиш билан шуғулланувчи бу̀лими. Газета экспедиииси. Экспедиция боиииги.

ЭКСПЕДИЦИЯЧИ Экспедиция қатнашчиси, экспедиция ишлари олиб борувчи шахс. Экспедициячилар қанча-қанча оғирчиликларни енгиб, янги маршрут схемалари.. геологик мадлумотларнинг хомаки нусхамарини қоғозга туииравердиар. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ЭКСПЕРИМЕНТ [лот. experimentum синов, синаш; тажриба] Аниқлаш, синаш, текшириш мақсадида ўтказиладисан илмий тажриба, синов; синов ишлари. Биологик эксперинент. Иамий эксперимент. - Туялар устида олиб борияган эксперимент иуни кўрсатдики.. улар бир неча хафтна суасиз яшай олади. «Муштум».

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ 1 Экспериментга, эксперимент ўтказишга оид. Экспериментал ии. Экспериментал метод. Иляий текиирии инспитутининг экспериментал базаси.

2 Экспериментга асосланган, Экспериментал биолосия. Экспериментал физика.

ЭКСПЕРИМЕНТЧИ Эксперимент ўтказувчи, эксперимент асосида тадқиқот олиб борувчи.

ЭКСПЕРТ [nom. expertus - тажрибали] Суд-тергов органлари, тиббий ёки илмий муассасалар томонидан экспертиза ўтказишга чақирилган шахс, муайян соха мутахассиси. Суд экспертлари. Экспертлар комиссияси. Эксперт иитирокида аурр очилди. Ундан йисирна ёилар чамасидаси ўрта буили, миқтигина йиситнине гавдаси

чиқди. Газетадан. Экспертлар келиб, барча тафсилотларни аниқламоқчи бўлииди. М. Хакимов, Бир фожианинг сири.

ЭКСПЕРТИЗА [ $\phi p$. expertise < лот. expertus - тажрибали; синалган] Қийин ёки чигал масалани ечиш ва хал қилиш учун мутахассислар иштирокида уюштирилган гекшириш, шундай текшириш ўтказувчи мутахассислар хайъати. Суд-тиббиёт экспертизаси. Экспертиза хулосаси. Тоимат иимининг чунтагидан тиббий экспертиза справкасини чиқариб берди. Х. Ғулом, Машъал. Экспертиза натижаси бўйиа тузилган акт унаа ўкиб берилди. И. Қаландаров, Шохидамас, баргида.

ЭКСПЛУАТАТОР [ $\phi p$. exploiteur] Бошқаларнинг кучидан, мехнатидан фойдаланувчи мулкдор шахс. Эксплуататорлар синфи. Б Болтабой қўл куттарди.. Ўиа маміакатларда хукумат эксплуататорлар қўлида. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ [фр. exploitation ишлатиш, фойдаланиш; фойда олиш < лот. explicitare - фойдаланмоқ, ишлатмоқ] 1 Ишлаб чиқариш воситалари эгаларининг ўзгалар мехнати махсулини ӱзлаштириб олиши. Экспууатаиияга асосланган.

2 Табиий бойликларни қазиб олиб, улардан фойдаланиш; ер, саноат корхоналари, транспорт воситалари. бинолар ва ш.к. дан фойдаланиш, уларни ишлатиш. Bодопроводни эксплуатацияга тайёрламоқ. Мактабни.. эксплуатаиияга топиирии учун.. конкрет чоралар курилди. «Муштум».

ЭКСПЛУАТАЦИЯЧИ айн. эксплуататор.
ЭКСПОЗИЦИЯ [лот. ехроsitio - кўргазма, томоша учун қўйиш; баён қилиш, тавсифлаш; тушунтириш] 1 ад. Бадиий асар сюжетининг таркибий қисми бўлиб, унда воқеалар юз берадиган макон ва замон, асар қахрамонлари хақидаги муаллиф маълумотлари баён қилинади.

2 Мусиқа асарининт асосий мавзуини ёки мавзуларини тасвирловчи бошланғич қисми; муқаддима.

3 махс. Музей, кўргазма ва ш.к. да санъат асарлари, тарихий обидалар ва ш.к. нинг томошабинларга кўрсатиш учун маълум бир системада жойлаштирилиши ва шундай тартибда жойлаштирилган материаллар. Музей экспозицияси хозирги замон талаби

даражасида тузилган. Ф. Хусаинова, Қўқон адабиёт музейида.

4 Кино санъатида ва фотографияда: суратга олиш пайтида ёруғлик сезувчи материалларга тушадиган ёруғликнинг миқдори.

ЭКСГЮНАТ [aот. exponatus - курггазмага, томоша учун қўйилган] Музей ва кўргазмаларда намойиш қилинадиган, экспозицияга қўйилган нарса. Музей экспонатлари, Қиилоқ хўжалик курразмасининг экспонатлари. - Бу табаррук даргохда адиб хаёти ва ижоди хакида хикоя килувии ун бир мингдан зиёд экспонат мавжуд. Газетадан.

ЭКСПОНОМЕТР [лот. exponere - кўймоқ, кӱрсатмоқ + юн. metreo - ўлчайман] Фото-, кино аппаратида экспозицияни аниқлаш учун хизмат қиладиган асбоб. Хар бир фотохаваскор фотоэлектрик экспонометрни яхши билади. «Фан ва турмуш».

ЭКСПОРТ [ингл. export < лот. exportare - четга (ташқи бозорга) чиқармоқј икт. Сотиш ёки бошқа мақсадларда чет элларга мол ёки капитал чиқариш ва чиқарилган мол, капитал; зид. импорт. Бир сузз билан айтганда, республикамиз иипорт улкасидан экспорт улкасига айланиб бормоқда. Газетадан.

Экспорт қнлмоқ Чет элга (мол) чиқармоқ. Хозирги кунда завод махсулотлари йихирмадан ортик хорижий мамлакатларга экспорт қиииниоқда. Газетадан.

ЭКСПРЕСС [ингл. express < лот. expressus - кучайтирилган; ифодали, тасвирий] Йўдда кам тўхтайдиган, тез юрадиган ноезд, автобус, кема ва ш.к. Экспресс автобус.

ЭКСПРОМТ [лот. ехpromptus - шай холда булган; кўл остида тайёр турган] айн. баднқа.

ЭКСПРОПРИАТОР ${ }^{\text {[ }}$ рр. ехргоргіатеur $<$ sот.] Экспроприация қатнашчиси, экспроприация қилувчи, уни амалга оширувчи.

ЭКСПРОПРИАЦИЯ [фр. ехргоргіаtion < лот. ех - =дан + proprius + шахсий, xycyсий] сиёс. Давлат органлари томонидан мажбурий равишда (хақини тўлаб ёки текин) мулкдан махрум қилиіш.

ЭКСТАЗ [юн. extasis - завқланиш] Хаддан ташқари (жазава даражасида) завқланиш, махлиё буллиб қолиш.

ЭКСТЕРН [лот, externus - ташқи, сиртқи; чет, бегона] Ўкув юртида: Ўқимасдан,

мустақил тайёрланиб, имтихон топширувчи киши. Мактабни экстерн тариқасида тамомламоқ.

ЭКСТЕРНАТ Экстерн тариқасида имтихондан ўтиб, ўкув юртини тамомлаш.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛ Экстерриториаллик хукуқига эга бўлган.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЛИК [лот. ех =дан, ташқари + territorialis - маълум худудда жойлашган] юр. Халқаро хуқуқда: давлатлар томонидан дипломатик вакилларга ўзаро берилациган хуқуқ ва имтиёзлар: шахс ва тураржой дахлсизлиги, махаллий судлар томонидан суд қилинмаслик ва ш.к.

ЭКСТРА [лот. extra - меъёрдан юқори, фавқулодда, ўта] Энг яхши, аъло (мол, товар нави хақида). Экстра чой.

ЭКСТРАДИЦИЯ [ $\phi$. extradition < лот. ех - =дан, ташқари + traditio - топшириш, бериш] Муайян чет давлат қонунларини бузган шахсни шу давлатга топшириш.

ЭКСТРАКТ [лom. extractus - чиқариб, тортиб, суғуриб олинган] Экстракция йули билан олинган модда, махсул. Олча экстракти. - Японияда чукур сув остида ящовчи акула турларининг жигаридан. «акулин» деган экстракт олинмоқда. «Фан ва турмуш».

ЭКСТРАКТИВ Экстракция йЎли билан олинган. Пуишт пиширилаётганда иєиб коаувчи ёки ажралиб чикувчи моддалар экстрактив моддалар деб аталади. К. Махмудов, Ӱ збек тансик таомлари.

ЭКСТРАКЦИЯ (лот. extractio - чиқармоқl Спирт, бензол ва ш.к. эритувчи моддалар ёрдамида суюқ ёки қаттиқ моддалар аралашмасидан бирор керакли моддани ажратиб олиш. Мойни экстракция қилии. Мой-ёғ комбинатининг экстракция цехи.

ЭКСТРАСЕНС ллот. extra - -дан ташқари, -дан ортик + sensitivus - таъсирчан, сезгир] Атроф мухитни, борлиқни (сезги аъзолари иштирокисиз) идрок қилиш хамда ўзга кишилар ва хайвонларга таъсир кўрсатишда ғайритабиий қобилиятга эга булган шахс.

ЭКСТРЕМИЗМ [aот. extremus - энг охирги; ўтакетган, ашаддий; кескин] Сиёсатда ва мафкурада ашадлий, фавқулодда усултар билан йл тутишга, кескин чоралар кўришга тарафдорлик.

ЭКСТРЕМИСТ Экстремизм тарафдори, кескин фикр ва чораларни ёқловчи, амалга оширувчи.

ЭКСТРЕМИСТИК Экстремизмга оид, экстремизмга мойил булган. Экстремистик доиралар. Экстремистик талаблар.

ЭКУВЛИ 1 Экин экилган, экинли. Экувли ер.

2 Экин экса бўладиган, дехқончилик учун яроқли.

ЭКУВСИЗ Экин экилмай қолган, экилмаган. Экуөсиз ер.

ЭЛ 1 Бир жойнинг одамлари, ахолиси, халқи; умуман, кўпчилик одам, халойиқ. хамма. У эринине қилмишидан эл олдида боиини хам қилиб юрарди. Т. Ашуров, Оқ от. Одамларнинг ку̀з ёшидан, қахридан қу̀рқмай, эл отаси бўлиб юрганингизга ёка уилайман, тақсир. С. Сиёев, Ёруғлик.

2 Бир юртга, қабилага мансуб одамлар; миллат, халқ. Кипчок эли. Манғит эли. Қардои элар. Шифокорлик касбини улуғлаи, элга сидқидилдан хизмат қилии. кишиларнинг дардига даво толии олийжаноб иидир. Газетадан.

3 Юрт, диёр, мамлакат. Чет эллар. Хар ким эидда, ўддкк кўлида. Мақол. Б Бахор келди эиимизга, Яиил ту̀н кийди дала. И. Муслим. ШІу пайт хаёл узоқларга, она элимга оаиб кетди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Яиил элларга томон учиб кетди қуичалар. А. Орипов.

Эл булмоқ Кимса билан ўз кишисидек яқин, дўст бўлмоқ; чиқишмоқ. Асли дуиман э бўамас, Этакни кессанг, ене бўмиас. Мақол. Томчи сел булмас, Дуиман эл бўмас. Мақол. Бекнинг ту̀плаган одамлари аллақандай бир-бирига эл бўлнайдиган олчоқ одамлар экан.. А. Мухтор, Чинор. Ёвга эл будмаган каби хеч замон, Ёвни эл киимади фарғналиклар. А. Обиджон.

ЭЛАК Ун элаш учун иилатиладиган, турр қопланган ёғоч гардишдан иборат уй-рўзғор асбоби. Сим элак. Қалин элак. Элакка кирган хотиннинг эллик оғиз гапи бор. Мақол. Зиёдахон.. элакдаси кепакни оғзи тор халтачага эхтиёт билан солди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

Элак булмаслик Хизмат қила олмаслик, хизматга ярамаслик. Кобилжон гап билмайди, гап билмагандан кейин, элга элак бўлмайди. У. Умарбеков, Юлдузлар. Элакдан

ўтказмоқ 1) элаб тозаламоқ; эламоқ. Хом ёнғоқ пўстлоғини қуритиб. элакдан утказиб, хинанинг асилига келинг, деб яна пул топади. С. Ахмад, Сайланма; 2) обдан текширувдан (синовдан) ўтказмоқ. Бу ернинг maбиати иунақ̆а, янги келганларни элагидан уткказиб олади.. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ЭЛАКИШМОК 1 Эл бўлиб кетмоқ, дўстлашмоқ. Хафиза, негадир, бу гузал шахарда ёлғизиикдан зерика боилади - кучини қизлар билан элакишолмади. Мирмухсин, Умид. Кутиб олеани чиққ̆ан мактаб болалари.. бирпасда бир-бирларига элакиииб кетииди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

2 Тегажоғлик қилмоқ, хазиллашмоқ. Мен билан элакиима.

ЭЛАКЧИ Элак ясовчи уста. ?sия
ЭЛАК-ЭЛАК: элак-элак қнлмоқ 1 Синчиклаб текширмоқ; бирма-бир қараб, текшириб чиқмоқ. Ии элак-элак құилингач, Сафаровнинг сири очилди. «Муштум». Шунга асосан комбинатга келган учлик комиссия Курбон Ориповни тоза элак-элак қилди. «Муштум».

2 Элаганга ўхшаш холатга, харакатга солмоқ. Хозиреина кумлар устини аста сийпалаб юрган шамол бирдан кучайиб, борлиқни элак-элак қиа бошлади. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ЭЛАМОК 1 Элақдан ўтказмок, элакдан ўтказиб тозаламоқ. Бостирмада Зиёдахон супра ёзиб, ун элаб уттирар эди. А. Қаххор, Қӱшчинор чироклари. Тўй арафасида куни билан кор ёеди, иундай элаб ёғдики, кўзарни очирмай қўйди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 (фақ̆ат бўлиисиз шаклда - эламаслнк) Эътибор (ахамият) бермаслик, назар-писанд қилмаслик. Зебихон уузига муносиб йигит изларди. Оёғи тагида уррлаиаётганларни писанд килмас, йуиини туссиб, йиғлаб, дардини айтадиганларни эламас эди. С. Ахмад, Уфқ. Хола қуัинисининг гапини сиртдан эламаган буулса хам, аммо инидан зил кетди. Л. Махмудов, Вафо.

3 кам кулд. айн. тебратмоқ. Зубайда бошини элаб, «йўқ» ииорасини билдирди. К. Яшин, Хамза.

ЭЛАНМОК 1 Эламоқ 1 фл. мажх. ва ӱзл. н. Эланган ун. Замон теб́ранган сайин у мислсиз зур ғалвирда эланаётган буғдойнинг жиридай четга чиқади. А. Қаххор, Сароб. вя

2 ше. Ялинмоқ ёлвормоқ, илтижо қилмоқ. Пу̀лат отадай нуроний кексаларнинг эланишлари нахот сизнине дилингизни юмшатолмаса. К. Яшин, Хамза. Уйига милиционер юбориб.. юрасини пуккиллатиб қўярдим.. Узи оёғини қӱлига олиб югуриб келарди эланиб! С. Нуров, Нарвон.

ЭЛАН-ҚАРАН Шошилмай, аста, бафуржа. Аравага қугииладиган от, чарчаган эиакдай бошини осилтириб, эан-қаран қадам таииайди: man, man, man.. Ш. Холмирзаев, Йўллар. йўлдошлар. Солия опа халта-хулталарини хужрага жойлаб, эланкаран уйга кирса, Рохила конверт ичидаги хатни олиб ўиб, юмн-юм йиғааяпти. А. Мухиддин, Х. Тожибоев, Оташ қалбли қиз.

ЭЛАС шв. Сал-пал, сезиларсиз даражада. Дадақўзининг аянчли товуии кулоғига элас чалинди. А. Мухтор, Бўронларда бордек қаловат. Чеча коридорда туриб, баланд каравотда.. ётган эрини элас таниди. «Ёшлик».

ЭЛАСЛАБ шє. Fира-шира. Узоқдази къоралар куринади эласлаб. «Тохир ва Зухра».

ЭЛАСТИК ! [юн. elastikos - қайишқоқ, эгилувчан] Синтетик толалардан махсус тайёрланган чўзилувчан, эгилувчан, қайишқоқ модда, чўзиб қўйиб юборилганда, тез ўз холига қайтадиган материал, мас., резинка.

ЭЛАСТИК II [юн, elastikos] Қайишқоқ, чўзилувчан, эгилувчан. Эластик жисмлар. Эластик материал.

ЭЛАС-ЭЛАС Fира-шира, билинар-билинмас даражада (асосан, кўриш, эшитиш, тасаввур қилиш холатлари хақида). Муқаддам беш-олти кадам орқада турар, коронгиликда гавдаси элас-элас курринарди. Уे. Хошимов, Бахор қайтмайди. Номавлум томондан Матлубанинг овози элас-элас эиитилади. Х. Олимжонов, Тақдир тақозоси. Хозир ўиа кунларни, худди тушимда кургандек, элас-элас эслаиман. О. Хусанов, Қамбарнинг камоли.

ЭЛАТ 1 Кишиларнинг миллат шаклига келмасдан олдинги тарихий бирлиги. Кўпдир мамлакатда элар, элатлар, Қадим ва ноқадим халклар, милаатлар. А. Орипов, Йиллар армони.

2 Эл, эл-халқ, қабила. Қабила бошииғи Олтиной уัз элатининг тугк, тини бўииии учун храмииа кุайғураркан. «Ўзбекистон қўриқлари». Дорига тортди, деб карвонлар айтди,

Хамма элат ўлганини эшитди. «Юсуф ва Ахмад».

3 Бир жойли ёки бир қабилага, уруққа мансуб кишилар (бир-бирига нисбатан). Бу киии менинг элатим. - Элатлар махорка ураб, хузур билан торта бошаадилар. Ойбек, Куёш қораймас. Ха, элат, ётокка хаммадан илгари кирадиган одатингиз йўж эди, нима бўлди? В. Fофуров, Вафодор.

4 Юрт, диёр; мамлакат. Эл севган киии эаттга оқсоқол булади. Мақол. Мен у̀лсам, сеники Жамби элатим. Харна борим, бари аркон давлатим. "Равшан». Борсанг, обод бўлар ўсган элатинг, Авж олади зиёда бўп давлатинг. «Муродхон".

ЭЛАТДОШ айн. элат 3. Олтмии ту̃ртга кирганда қари ёиим, Fамларга иулғанди қариган бошим, Уасам бехุисобдир у элатдошим. «Эрали ва Шерали».

ЭЛАТЛИК Элатларча ұамжихатлик; элатларга хос ўзаро муомала, муносабат, одат. Бахромгул пари Авазнинг каттакон ёри, унинг тарзига қяараб, ғамгин бйлиб, кўзидан ёии оқиб, элатлик ксилиб, бир суз деди. «Зулфизар билан Авазхон».

ЭЛАТЧИЛИК айн. элатлик. Ойжамол айтди: - УУз элимизда бир одам «қиз меники», деб эшисимизни иупурган эди. Элатчилик бировга беролмай, иунга бойаниб турибди. "Ёдгор".

ЭЛАШИМЛИ Элакдан яхши утадиган, элаб бўладиган.

ЭЛБЕГИ эск. Эл, элат бощлиғи, сардор. Хазина эшинин очинг, донолар, Элбегини, подшоларни жийинглар [йиғинглар]. «Юсуф ва Ахмад».

ЭЛБУРУНДАН c. m. Хаммадан бурун, хаммадан олдин, биринчи бўлиб, элдан бурун. Сен элбурундан жом кьоқиб, уз бошингни ўзинг балога ку̀йма! Шухрат, Умр поғоналари. Шуни кўра-бита туриб, элбурундан чекиняпсан. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ЭЛБУРУТДАН айн, элбурундан. Элбурутдан айтмасанг, кейинчалик уззи хам эиитиб қолади, ку̀никади. Р. Файзий, Хазрати инсон. Қўзибой элбурутдан тизгинни тутиб, карвонларча арава қиррасига қъийшайиб олди. Х. Назир, Ёнар дарё.

ЭЛДОІІ Бир жойли ёки бир элга, қабилага мансуб кишилар (бир-бирига нисбатан). Убайдуллахуॅжа аблам шикоятчи бойларнине.. элдоилари олдида обрў учун

кураиаётганларини англади.. П. Турсун, Ўқитувчи. Мен бу ерга элдои оғайниларни курай деб келдим. М. Қӱшжонов, Дийдор.

ЭЛЕВАТОР [лот. elevator - (юқорига) куттарувчи] 1 Fаллани қабул қилиш, тортиш, куритиш, элаш, юклаш механизмлари билан жихозланган махсус ғалла омбори. Тоикент элеватори. Тегирмон элеватори. Бизни сули қоплагани элеваторга олиб чикадиган булиб қолииди. А. Рахмат, Брест қахрамонлари.

2 mex. Сочилувчан ёки донали юкларни кўтарувчи машина, механизм ёки механизмнинг бир қисми. Линотип элеватори. Ковили элеватор.

3 mex. Иситиш системаларида совиб қайтган сувни иссиқ сув билан аралаштириш учун хизмат киладиган мослама.

ЭЛЕКТР \{юн. elektron - кахрабо; смола, қатрон] 1 Электрик зарядларнинг мавжудлиги, ӱзаро таъсири ва харакати натижасида рўй берган физик ходисалар мажмуи; шу ходисалар туфайли юзага келадиган энергия турларндан бири. Мусбат электр. Манфий электр. Электр токи. Электр қуввати. Электр лампаси. Электр қўнғироқ.

2 c. $m$. Электр оқими қуввати билан ёнадиган ёриткич ва ундан тарқалувчи нур, ёруғлик. Қора чироқ ёқмайман, Электрлар турганда, Дангасага тегмайман, Зарбдорлар турганда. «Кўшиқлар». Кетмон уилаган икки мўйсафид унинг ёнидаги электр устуни тагида ганлашиб турарди. Ў. Умарбеков, Е्Ез ёмғири.

3 сфm. Электр қуввати билан ишлайдиган. Сартарошлик ёмон касб эмас. Электр машиналар хар қุандай ошқовоқдай бошни хам бир зумда шилиб ташлайди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

ЭЛЕ́КТРИК I айн. электротехник. Кўnгина слесараар, электриклар олий уфуу юртларида сиртдан билим ола боиладилар. О. Жуманазаров, Карвон келди.

ЭЛЕКТРЙК ІІ Электрга алоқадор, унга хос, электр билан қаракатга келтириладиган, электр хосил қиладиган, электр туфайли ишлайдиган. Электрик тавсир. Электрик лампа. Электрик тебраниилар.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ [электр + лот. $\mathrm{fa}-$ cere - қилмоқ] к. электрлаштирнш.

ЭЛЕКТРИЧКА Электр қуввати билан юравиган поезд. Бир ой ичида орттирган ои-

на-оғайни хам электричкагача кузатиб чиқади. Ойдин, Сухбати жонон.

ЭЛЕКТРЛАМОК Электр заряди бермоқ, зарядламок. Ўтказзични электрламок.

ЭЛЕКТРЛАШТТРИШ Электр энергияси билан таъминлаш; ишлаб чиқариш ва бутун хўжаликни электр энергиясидан кенг миқёсда фойдаланишга ўтказиш. Кииилоқни электрлаиатирии. Саноатни электрлаштирии. - ..ўуу дастурлари қиилоқ хужжалисини электрлаштирии буйича бирбирига уѝғунлаитирилиии макбулдир. Газетадан.

ЭЛЕКТРЛИ Электр билан таъминланган. Қирга кетди куйимиз, Кузда бу̀лар туйимиз. Жинчирокни ирғитдик, Электраи уйимиз. «Кўшиқлар».

ЭЛЕКТР(О)- [юн. elektron - кахрабо] Байналмилал ўзлашма кўшма суулларнинг биринчи қисми бўлиб, электрга алоқадор, унга хос, электр билан харакатга келтириладиган, электр хосил қиладиган, электр туфайли ишлайдиган каби маъноларни билдиради.

ЭЛЕКТРОВОЗ [электро.. $+p$. возить тортмоқ; судрамоқ; ташимоқ] Электр кучи билан ишлайдиган локомотив. Тезда электровозларни иига туиириига қаратилган зарур тадбирлар ку̀ридди. Газетадан.

ЭЛЕКТРОД [электр.. + юн. hodos - йўл] 1 физ. Суюқлик ёки газга электр ўтказиш учун ишлатиладиган, пластинка, стержень, шар ва ш.к. шаклидаги ўтказгич. Мусбат электрод. Манфий электрод. Асар эритма орқали ток уттказилса, эритмага туиирилган пластинкалар - электродлар газ пуфакчалари билан қоплана бошлайди. «Кимё».

2 Электр билан пайвандлаш, эритиш ёки кесишда ишлатиладиган деталга электр оқими Ӱтказадиган мослама. У электродни яхиилаб у̀рнатди-да, детални учқунлар сачратиб пайвандлашга туиди. Б. Пўлатов, Ихлос.

ЭЛЕКТРОДИНАМИК Электродинамикага оид. Электродинамик ходиса.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА [электро.. + динамика৷ Физиканинг харакатланувчи электр зарядлари хоссаларини ва ўзаро таъсирини ўрганадиган бўлими.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА Гэлектро.. + кардиограмма] Юрак тепишининг элек-

трокардиограф воситасида ёзиб олинган график тасвири.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ [электро.. + кардиограф] Электрокардиография усулида ишлатиладиган тиббий асбоб.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ [электро.. + кардиография] Юракнинг тепиши натижасида хосил буладиган электр импульсларни график тарзда қайд этиб, юракнинг ахволини текшириш усули.

ЭЛЕКТРОКИМЁ [электро.. + кимё] Физик кимёнинг моддаларда электр оқими таъсирида содир бўладиган кимёвий ходисаларни, шунингдек, кимёвий жараёнлар натижасида электр оқимининг юзага келишини ўрганадиган булими.

ЭЛЕКТРОЛИЗ [электро.. + юн. lysis эрувчан, парчаланувчан; ажралувчи] ким. Туз ёки кислоталарнинг эритмасидан ўзгармас электр оқими уттаётганда, эритманинг таркибий қисмларга ажралиш жараёни. Электролиз цехи. Электролиз усули билан соф металл хосил қилмоқ.

ЭЛЕКТРОЛИТ [электро.. + lysis - эрувчан, парчаланувчан; ажралувчи] ким. Электр токини ӱтказиш ионлар харакати билан амалга ошадиган кимёвий модда.

ЭЛЕКТРОЛИТИК Электролизга оид; электролиз йўли билан олинадиган. Электролитик жараён. Электролитик мис.

ЭЛЕКТРОМАГНИТ [электро.. + магнит] Электр оқими ёрдамида магнит майдони хосил қиладиган, одатда сим ўралган пўлат ёки темир ўзак шаклидаги мослама; сунъий магнит.

ЭЛЕКТРОМЕТР [электро.. + юн. metreo - ӱлчайман] физ. Кам зарядли ва кучсиз электр оқимлари потенциалларини ва улардаги тафовутларни ўлчайдиган асбоб.

ЭЛЕКТРОМЕТРИЯ физ. Электрга, электр ходисаларига оид катталикларни уллчаш усуллари мажмуи.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК Электромеханика мутахассиси.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИ́К Электрик ва механик таъсирга асосланган. Электромеханик мослама.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА [электро.. + механика] Электротехниканинг электр энергияси билан ишлайдиган электр двигателлар, электр машиналар ва механизмларни қуриш ва улардан фойдаланиш

назарияси ва амалиёти билан шуғулланадиган бўлими.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР [электро.. + монтёр] Электр тармоқлари ва асбоб-ускуналарини ўрнатиш, ишга солиш хамда назорат қилиб туриш билан шуғулланувчи ишчи-мутахассис. .у̀̀кув юртларида электромонтёр. монтажчи ва боиқа касбдаги иичиларнине кўпайтирилиии хам қиилоқ хӱжалисини кадрлар билан табминлаи масаласини бирмунча хэал қилган бу̀лар эди. Газетадан.

ЭЛЕКТРОМОТОР [электро.. + мотор] Электр мотори, электр двигатели; электр энергиясини механик энергияга айлантирадиган машина.

ЭЛЕКТРОН I [юн. electron - кахрабо; смола, қатрон] Энг кичик манфий электр зарядига эга бўлган элементар заррача.

ЭЛЕКТРОН ІІ Магнийга бир оз алюминий, рух ва марганец қйшилишидан хосил бўладиган енгил қайишқоқ қотишма.

ЭЛЕКТРОН III 1 Электронга оид (к. электрон I). Электрон қобик.

2 Электронлар хусусиятидан фойдаланадиган. Электрон лампа. Электрон хисоблаш машинаси.

ЭЛЕКТРОН IV Электрондан қилинган, электронли (к. электрон II). Электрон деталь.

ЭЛЕКТРОНИКА 1 Фан ва техниканинг турли мухитларда руй берадиган электрон ва ион ходисаларни ўрганиш ва улардан фойдаланиш, шунингдек, электрон мосламалар, асбоб-ускуналар ишлаб чиқариш билан шуғулланадиган сохаси.

2 Электрон техника, электрон асбобускуналар.

ЭЛЕКТРОНЛИ айн. электрон IV.
ЭЛЕКТР(О)ПАЙВАНД 1 Металларни электр оқими ёрдамида пайвандлаш, бириктириш.

2 айн. электрод 2. Электропайвандлардан чикаётган чарс-чарс олов кўзни қุамаитиради. С. Анорбоев, Хамсухбатлар.

ЭЛЕКТР(О)ПАЙВАНДЧИ Электропайванд билан шуғулланувчи ишчи-мутахассис. Тухтана, нега ку̀зарингиз оқиб $m y$ шар даражага бориб копти, электропайвандчимисиз? Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ЭЛЕКТРОСКОП |электро.. + юн. skopeo - қарайман; текшираман] Электр зарядларни аниқлаш ва ўлчаш учун ишлатиладиган содда асбоб.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ [электро.. + станция] Электр энергияси ишлаб чиқарадиган корхона. Агар сизлар шуни электростанция килсаларинг, уч колхоз чароғон булади. А. Қаххор, Қуиччинор чироқлари.

ЭЛЕКТРОСТАТИК Электростатикага оид, электростатика ходисаларидан фойдаланишга асосланган. Электростатик майдон. Электростатик генератор.

ЭЛЕКТРОСТАТИКА Гэлектро.. + статика] Физиканинг барқарор, харакатсиз электр зарядларнинг электр майдонини ва ўзаро таъсирини ўрганадиган бўлими.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ [электро.. + терания] тиб. Электр оқими, электр ва магнит майдонларини даволаш мақсадларида ишлатиш, қўллаш.

ЭЛЕКТРОТЕХНИК Электротехника мутахассиси.

ЭЛЕКТРОТЕХНИ́К Электротехникага оид; электр асбоб-ускуна ва машиналарни ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланиш техникасига доир. Электротехник саноат.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА [электро.. + техника] 1 Электр энергиясидан амалий мақсалларда фойдаланиш йўллари ва усуллари хақидаги фан. Электротехникадан имтихон бермок.

2 Техниканинг электр асбоб-ускуналар ва машиналар ишлаб чиқариш хамда улардан фойдаланиш билан боғланган сохаси. Электротехника саноати.

ЭЛЕКТРЧИ c. m. 1 Электромонтёр.
2 Электроте́хник.
ЭЛЕМЕНТ [лоm. elementum - стихия. дастлабки, бошланғкч моддај 1 ким. Кимёвий усуллар билан таркибий қисмларга ажралмайдиган, эркин холатда энг содда модда (хозирги вақтда юздан ортиқ элемент маълум). Нодир элементлар. Радиоактив элементлар.

2 қ. унсур I. Иншоот элементлари. Пьесадаги драматизм эементлари. - Масалда сатирик ва юмористик элементлар мухим урин путади. «ЎТА».

3 к. унсур 3. Жамиятнинг прогрессив элементлари. Реакиион элементлар. Бу материал тавсирида кўпгина ички дуиман элементлар жазосини олди. Н. Сафаров, Жасоратнинг давоми.

4 Кимёвий реакция хисобига электр оқими хосил қиладиган энергия манбаи. Гальвани элементи. Курук элемент.

ЭЛЕМЕНТАР [лот. elementarius - илк, ибтидоий, дастлабки; бирор нарсанинг асосига тааллуқли] 1 Ибтидоий, бошланғич. Элементар математика. Элементар маваумот. Агротехниканинг элементар коидалари.

2 Содда; жуда осон, оддий. Элементар масала.

3 физ. Энг кичик, энг майда. Элементар зарра.

ЭЛИК айн. ёғупа. [Мунаввар]. Ок рўмолчадаги кизил элик доғларини Йилдошнинг тумшуғининг тагига тутди: -бу қайси ойимчанинг лабидан юққан? С. Анорбоев, Мехр. Қовоқлар яшил, лабларига қондай элик суртилган. С. Нуров. Нарвон.

ЭЛИКИШМОҚ айн. элакишмоқ. Болалар синфдан синфга уттган, вояга етган сари бир-бирига эиикишиб, ораларидан қия хам ўтмайдиган даражада иноқлашиб борииарди. А. Мухиддин, Х. Тожибоев, Оташ қалбли қиз.

ЭЛИКМОК 1 Эл бўлиб кетмоқ, дўстлашмоқ, иноқлашмоқ. Биз бора-бора бирбиримизеа шу кадар эликиб, урганиб колдикки, асло ажраигимиз келмасди. Т. Жалолов, Олтин қафас.

2 Эргашмоқ, илакишмоқ. Ругзимухаммад Зинаидага эликиб, унинг орқасидан гох у хонага чопар, гох бу хонага кирар эди. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий.

ЭЛИМОҚ Уйқу тортгандай, бучшашган холатга тушмоқ. - Аблах, - деб щивирлади ва булут босиб турран дим хавода аста элиб, пинакка кетди. А. Мухтор, Туғилиш. Бешикдаги Уикун. Тозагуаниг бешикни бир мезёрда равон тебратииига эииди-да, нихоят., кузларини юмиб, пишилай боилади. Х. Ғулом, Машъал.

ЭлиТ [ $\phi р$. elite - энг яхши, сара] Capa, энг яхши, сараланган. Элит урувлик. Элит корамод.

ЭЛИТА [фр. elite - энг яхши, сара। Ce лекция йўли билан олинган ва келажакда кўпайтириш учун мўлжалланган энг яхши, сараланган уруғ, ўсимлик ёки хайвон нави, тури.

Элита хуужалигн Энг яхши уруғлик ёки зотли молларни етиштириш билан шуғулланадигаи қишлоқ ху゙жалик муассасаси, станцияси.

ЭЛИТМОҚ 1 Элимоқ фл. орт. н. Иссик, юмшоқ пахта қоплар, араванинг бешик син~

гари тебратииии. кеча уйқудан қолеан Ғуломжонни элитди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хей, дустия, бу чекииингда мени элитиб қўясан-ку.. Шухрат, Олтин зангламас.

2 куัчма Эс-хушини, ихтиёрини оғдирмоқ, шу холатда ўзига жалб этмоқ. Майнанинг гул баргига уххшаш тиниқ юзи, қуюқ киприклари остиоаги қора ку̀злари навкарни эаитиб қўиган эди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

ЭЛЛАМОҚ шє. Қопламоқ, босмоқ, тутмоқ. Холвайтарнинг хиди бутун мадрасани эллади. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий.

ЭЛЛИК I 50 рақами ва шу рақам билан ифодаланган сон, миқдор. Элик яиар одам. Эллик гектар ер. Оғирлиги элиик килограмм келадиган юк. Беш карра ўн эллик бўлади. Элакка чиққан хотиннине элик оғиз гапи бор. Мақол.

ЭЛЛИК II c. m. 1 Энли, сербар.
2 айн. энли 2. Ку̀пдан кутиизан кор ту̀рт элаик ёғиб, томларни окартирган эди. Ойбек. Навоий. Стулларни бир элик чанг босиб кетибди. «Муштум».

ЭЛЛИК III Бирор элга мансуб булган. Чет элиик мехмон.

ЭЛЛИКБОШИ map. 1 Ўрта асрларда: қирқ-эллик отлиқ аскар бошлиғи.

2 Ўрта Осиё хонликларида кичик амалдор, оқсоқол. Бир куни махаллавизнине элликбошиси шахарга бориб келиб: -Аканг осилди, узз ку̀зим билан курдим, - деди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЭЛЛИПС |юн. elleipsis - камчилиги, нуксони бор, қусурли] мат. Конус ёки цилиндрни унинг ўқига қия булган текислик билан қирққанда хосил бўладиган ёпиқ эгри чизиқ ва шундай шаклдаги нарса. Тажриба жараёнида Кеплерда, сайёраларнинг орбитаси элаипс шаклидан иборат, деган дохиёна фараз туғилди. «Фан ва турмуш».

ЭЛЛИПСИС [юн. elleipsis - тушиш, туширилиш] тли. Нутқ элементининг тушиб қолиши; эллипсис нутқда турли мақсадларда (мас., ихчамлик талаби билан) юз беради. Мас., Яхшилар кўпайсин, ёмон қолмасин гапида «одам» сўзи эллипсисга учраган.

ЭЛЛИПСОИД [юн. elleipsis - камчиликли, нуқсонли + eidos - кўриниш] мат. Эллипснинг ӱз ўларидан бири атрофида айланишидан хосил бўладиган ёпиқ геометрик сирт.

ЭЛЛИПТИК [юн. elleiptikos - эллипсга оидј Эллипсга оид; эллипс шаклидаги. Эллиптик шакл. Элаиптик орбита.

ЭЛНАВКАР айн. навкар.
ЭЛОВЛАМОК ше. айн. эловсирамоқ. Аламазон атрофга эловлаб бокди. "Шарқ юлдузи».

ЭЛОВСИЗ ив. Эътибор берилмай, эътибордан четда. Купдан эловсиз ётган Хайбатли чайир тўнка. Дадамнине хзам кучлари Етмаган экан унга. К. Мухаммадий.

ЭЛОВСИРАМОК ше. Уйқусирамоқ, довдирамоқ. Бу̀рибой ёнбошига ағдарилди-да, эловсираб, боққа кўз югуртирди. Х. Назир, Ўтлар туташганда.

ЭЛОМОН шв. Тунги қоровул, соқчи.
ЭЛПАРВАР айн. халқпарвар.
ЭЛСЕВАР 1 Элни, халқни севадиган, яхши кӱрадиган, ватанпарвар.

2 Дўстликни яхши кўрадиган; дўстона. Элсевар узбек халқи.

ЭЛТМОК 1 шє. Олиб бормоқ; ташимоқ.
 киб, ётоқхонага элтиб куййилар. С. Сиёев, Ёруғлик. ..аяларингга бир лаганда мантисомса, икки чойнак аччиқ чой элтиб бер! К. Яшин, Хамза. Оила боилиғи Зуннунуэа.. Сидиқжон далага уруғлик ва гунг элтиб, жосил келтиради. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 шв. Сиғдирмоқ; кетмоқ. Челак ўн литр сув элаади. Илгари канал тӱғрисида гап борганда, Сидиқжон уни бирон тесирмон сув элтадиган ариқ деб у̀йлаган эди.. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

3 қ. элнтмоқ 1. Асрорқул келиб уттирди. $У_{\text {нинг чакка томирлари чиққан, нафас оли- }- \text { - }}$ ши бежо эди.. Чилим эттгандир. А. Қаххор, Асрор бобо. Иссик элтибди, ука. Энди туза$л и б$ қоласиз. С. Ахмап, Таъзим. У̌тирдилар бари, ёнбошда парку, Бошин кўйса, кишини элтар уйку. М. Алавия, Севинчларим.

Ақлнн элтмоқ Ақлни (эс-хушни) олмоқ. Ширин хам ойдайин тўлган камоли, Ақлингни элтар хусну жамоли. «Бахром ва Гуландом».

ЭЛФУРУШ Ӱз элини, ватанини сотувчи; ватанфуруш, сотқин. ..мол-мулк тўпловчи элфуруиларнинг қุадами тинди. А. Мухтор, Азамат водий.

ЭЛЧИ 1 дии. Бир суверен давлатнинг бошқа бир суверен давлатдаги диплома-

тик вакилларининг энг катта мартабаси унвони ва шу унвонга эга бўлган шахс.
 лардан бери бу давлатда элчимиз хุам йук. Газетадан.

2 map. Шох томонидан бирор топшириқ билан юборилган киши. Хўжа Абдулло боиилик элчилар ундан рад жавоби олиб кайтдилар. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Элии поишонинг чукур мабноли гапига койил колиб, таzзим кุилди. «Латифалар».

3 кўчма Дарак берувчи нарса, белги. Қии элииси - карғалар қагилай бошлади. - Бинафиааар очилди Бахор элчиси булиб. Ю. Хамдам.

4 кам кўма. Совчи. Зебихонга элчи қўйиб юрилган вактларда мингбоии бир суз деган эмасмиди: Шуни қулла келтирсам, бор-иўғимни тутаман. Чўлпон, Кеча ва кундуз. Совчи булдим икковингга данакор, Элчи-совчи буамайдикан гунохкор. «Гулихиромон».

5 харб. Урушаётган томонларнинг ўзаро музокара олиб бориш учун юборган вакили. Эдиига уัлии йўк. Мақол.

ЭЛЧИЛИК І Элчи иши, вазифа-лавозими.

ЭЛЧИЛИК II Бирор элга, халққа хос расм-русум, тартиб-қоидалар. Хафа булмайсиз, элчилик.

ЭЛЧИХОНА дun. 1 Элчи ёки бошқа биринчи даражали дипломатик вакил томонидан бошқариладиган дипломатик вакиллик. Париждаеи Ўббекистон элчихонаси. Элчихона ходимлари.

2 Шу вакиллик жойлашган бино. Элчихонага бормоқ.

ЭМ 1 Чечак ва баъзи бошқа касалликларнинг олдини олиш учун тери орқали юбориладиган зардоб ва уни тери орқали юбориш. Тирсагидан юқорида олтинга босиаган мухрдек эм изи куриниб турарди. Мирмухсин, Яширинган куч.

2 Дори, дори-дармон; умуман, шифобахш нарса. Доктор сақлаб колди ўлимдан, Эми билан согайдим отдай. О. Юнус.

Эм бўлмоқ (ёки тушмоқ) Кор қилмоқ, шифо бўлмоқ. Дори эм буулди. $\rightarrow$ Мол деган нозик буулади. Харна кинна эм туисан бўлсин. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар.

ЭМАКДОШ 1 эск. Хамкасб, касбдош. одатда, иии юзасидан елкадои бууиии керак бўлган у̀ртоқлар бир-бирларини буткул

танимай, узз эмакдоши қ̧андай захмат чекаётганини билмай мехнат құлади. Газеталан. 2 эск. Ходим. '̇уиа вақтларда Кориёқубов груипа рахбари, Хамза адабий эмакдои эди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

3 айн. эмнкдош. Мендан аввал ўлмасин эмакдошим.. Жаллод, иудир сенга айтган нолишим. «Ширин билан Шакар».

ЭМАКЛАМОК Икки қӱл кафти ва икки тизза билан юрмоқ; ўрмаламоқ. Бола эмаклаб юрибди. Солдатлар эмаклаб бориб. истехкомга якинлашииди. Баланд том устида эмаклаб юриб, тунукачилар тунука қุоқардилар. П. Турсун, Ўқитувчи.

ЭМАЛЬ [фр. етаіІ - сир, силлиқ сирт] 1 айн. сир II 2, 3. Эмали кўчган кастрюлька. - Эмаль ва лок цехларида иилаб ииқарилаётган махясулот сифати талабга жавоб бермайди. Газетадан.

2 Тишнинг асосан минерал тузлардан ташкил топган қаттиқ ялтироқ қопламаси. Эмаль тиини сақлайди.

ЭМАН ЕЕочи оқиш ва жуда қаттиқ, кенг япроқли, жигарранг узунчоқ мевали дарахт; дуб. Эман дарахтининг эгилгани - сингани, Эр йиситнинг уялаани - ўлгани. Мақол. Эман стол.

ЭМАНЗОР Эман дарахтлари билан банд бўлган ер.

ЭМАНСИПАЦИЯ [aom. emancipatio озод бўлиш, озод қилиш] Озод бўлиш, озод қилиш, қутулиш; озодликка чиқиш, озодликка чиқариш; хуқуқий жихаатдан тенг бўлиш. Хотин-кизларни озод қилии, яьни эмансипация деган гап Англияда хам, Францияда хам... барча мамлакатларда купдан бери бор. А. Мухтор, Асарлар.

ЭМАС ту̀ликсиз фл. Инкор, рад маъносини билдиради. Яхши эмас. Борган эмасман. Хеч zап эмас. ذ̆ $и а ~ к и и и ~ э м а с м и к и н ? ~-~$ Хизматкор - қул эмас. Ойбек, Танланган асарлар.

ЭМБАРГО [ucn. embargo - тақиқлаш, ман қилиш] 1 Чет эл товарларини ёки валюта бойликларини киритиш ёки шундай нарсаларни мамлакатдан олиб чиқиб кетишни давлат томонидан тақиқлаш.

2 Чет давлатга қарашли кемаларнинг мамлакат портларига киришини давлат томонидан тақиқлаш ёки бошқа давлатга қарашли кемалар, юклар, қурол-яроғларни вақтинча тўхтатиб туриш.

ЭМБЛЕМА [юн. emblema - бўртма нақш, безак] 1 Бирор ғоя ёки тушунчанинг шартли ёки рамзий белгиси, рамзи. Оқ каптар - тинчиик эмблемасидир.

2 Бирор ташкилот, уюшма ва ш.к. нинг хос белгиси. Хозирги холида журнал эмблемаси, назаримда, кўнгилдагидек чикмаган. Газетадан.

ЭМБРИОЛОГ Эмбриология олими, мутахассиси.

ЭМБРИОЛОГИК Эмбриологияга оид.
ЭМБРИОЛОГИЯ \{юн. embryon - пушт, хомила; куртак $+\operatorname{logos}$ - фан, таълимот] Биологиянинг одам, хайвон ва ўсимлик эмбрионлари ўсишини ва ривожланишини урганадиган бўлими.

ЭМБРИОН [юн. embryon - пушт, хомила; куртак] биол. Одам, хайвон ёки ўсимликнинг илк ривожланиш давридаги холати; пушт. куртак; гумона (бачадондаги); куртак (уруғдаги). Товукларнинг рационида $A$ витамини етиимаса, тухумдаги эмбрионнинг ривожсланиии секинлашади ва жужа очирии узожка иуॅзиадди. «Ўзбекистон паррандачилиги».

ЭМГАК эск. 1 айн. мехнат. Сен учун даланинг чокини сўкдик, Бола ўстиргандек эмгаклар тўкдик. Миртемир.

2 Захмат, қийинчилик. Эмгак некмок. Ўтиб бир қяанча оилар, бошлаб эмгак, Яна юрмоқка бошлаб, чекди энгак. Хабибий.

ЭМГАКЛАМОК кам қўда. к. эмакламоқ. Бир куни бойваччалар мени эмеаклатиб, хпангра, дейииди. Х. Турсункулов, Хаётим қиссаси.

ЭМГАКЧИ ив. Мехнат қилувчи; мехнатчи.

ЭМДИ с. т. Энди. -Эмди доиранинг сатхини ўячаини ургатинг, - деди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси.

ЭМИГРАНТ [лот. emigrans, emigrantis - кўчувчи, кўчиб кетувчиј Ў3 ватанини тарк этиб, бошқа мамлакатга кетиб қолган одам; мухожир. Сиёсий эмигрант. Аксарияти эмигрантлардан иборат йу̀ловчилар пароход сатхига чиқиб, теварак-атрофга кўз таииладилар. Е. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот.

ЭМИГРАЦИЯ [лот. emigrare - кўчиб бормок (кетмоK), кўчмок 1 Бошқа мамлакатга кўчиш, кўчиб кетиш.

2 Шу мамлакатдаги хаёт. Эмиграцияда яшамоқ.

3 Бошқа мамлакатда яшовчи мухожирлар, эмигрантлар.

ЭМИ-ДИМИ эmн. Кинна солиш в $\underset{\text { c }}{ }$ бошқа дуо, қоқиқ-суқуқлар билан даволаш Эми-дими қилмоқ. Абдурасул турт томонеа зир югуриб, жийрон кашкани эми дими қчидиради. Бироқ от от бўлмайди. П Турсун, Ўқитувчи.

ЭМИЗАК айн. эмнзгич. Онаси шу̀рлин кечаси билан ухламай куัтариб, аллалає чиқади. Эмизак билан оғзига сут куяди. М Хазратқулов, Журъат.

ЭМИЗГИЧ Бола, қўзичоқ ва ш.к. нь эмизиш учун ишлатиладиган сўрғичли идиш Болага эмизгич билан сут бермоқ. Тойчань эмизич билан боқмоқ.

ЭМИЗИК Эмизгичнинг огизга олиє сўриладиган резинка қисми. Бузоқ эмар экан тумшуғи билан эмизикни тортиб-тортис қўяр эди. Н. Назаров, Замон.

ЭМИЗИКЛИ 1 Бола эмизадиган, эма диган боласи бор. Эмизикли хотин. Эмизик ли қўйларни парвариии қцлии. - Эмизикль оналар оёғига горчицали ванна яхши ёрдал беради. Газеталан.

2 Эмадиган, кўкракдан ажралмаган Янги туғилган чакалоқ ва эмизикли боль учун эне туйиили овқат она сути хиисоб. ланади. «Фан ва турмуш».

ЭМИКДОН Бир онани эмишган (ака ука, ака-сингил, опа-сингил). Бир синглил бор - менинг билан эмикдои, Синглимгс арзимни етказ, ёлиз гоз. «Алпомиш». Эмик дош акамга уัхиар юзларинг. «Эрали в Шерали».

ЭМИН [a. امـين - ишончли; пок, соф дил; хавф-хатарсиз; сақловчи; нозир] кал қу̀м. Хавфсиз, омон, тинч. Деву паринин зиёнидан эмин бўлии учун уัзингни ўкитис юр. «Муштум».

ЭМИН-ЭРКИН Эркин, тинч холатли ўзини бемалол, тортинмай эркин тутган холатда. Бизнинг бояеи эмин-эркин сухбати миз бархам топди. Газетадан. Аям узини эмин эркин тутар, бизнинг ортикчалиеимизни сез дирмасликка харакат қилар эди. С. Сиёев Еруғлик.

ЭМИССИОН I мл. Эмиссияга оид ( эмиссия 1); қимматли қоғозлар, қоғоз пу лар чиқарадиган ва уларни ишга соладига
Эмиссион банк.

ЭМИССИОН II физ. Эмиссияга оид (к. эмнссия II); эмиссия ходисаси билан боғлиқ бўлган. Эмиссион жсараён.

ЭМИССИЯ I [лот. emissio - чиқариш] мл. Пул ва қимматли қогозларни муомалага чиқариш.

ЭМИССИЯ II [лот. emissio - нур coчиш, ёйилиш, тарқалиш] физ. Қиздирилган ёки ташқи электр ва магнит майдонлар таъсири остидаги жисмлар сиртидан зарраларнинг отилиб чиқиши, чиқарилиши. Термоэлектрон эмиссия.

ЭМИШ туулиқุсиз фл. От ва фешл шакллари билан келиб, бевосита ӱзи кузатганлик, эшитиб билганлик каби маъноларни билдиради. Тушимда бутун дунёни сув босган эмии. Эртага мехмонлар келар эмии. Султон хазратларининг уузари хам отаинафас шоир эмиилар. Ойбек, Навоий.

ЭМЛАМОК 1 Юқумли касалликларнинг олдини олиш учун одам ёки хайвон организмига тери орқали зардоб юбормоқ. Чечакка қ̧арии эмламоқ. Тифга қарии эмламоқ. - Куни билан уйма-уй югуриб касал боқар, мактаб болаларини эмлар, узоқ тоғ киилоқарига отда бориб, касалларга ёрдам ку̀рсатар эди. А. Мухтор, Чинор.

2 эск. Кинна, дуо ва бошқа қоқиқ-суқуқлар билан даволамоқ. Саройон бир құайроқни унга булғаб олиб келиб, Неккадамнинг боиига суртиб, эмлаб: -Бой ака! Қуаингизнинг боши тошдан бўлсин, - деди. С. Айний, Қуллар.

ЭММОK 1 Эмчакдан ёки сўрғичдан сут сўриб ичмоқ. Қу̀зичоқ онасини эмнай қўйди. Яхии бузоқ икка онани эмади. Мақол. Энангни ийдириб эмеин, Бойчибор! «Алпомиш». Оч чак̧алок соғинган маммасини апил-тапил эма боивади. Х. Ғулом, Машъал.

2 кучима Ў зига сингдирмоқ, олмоқ. ..ёмгир суяини эмиб туййан ер эркин-эркин нафас оларди. Ў. Хошимов, Қалбингта кулоқ сол. ..гулааридан асаларилар бол эмаётган мевазор боғлар бошланди. «Гулдаста».

Ит эмган $k$. ит 1. Хом сут эмган банда (ёки инсон) Хар ким хам хато қилиши мумкин, деган маъно билдирувчи ибора. Лекин хон сут эмган банда хатосиз яиай олмас экан. Газетадан.

ЭМОЦИОНАЛ Эмоция жихатдан бўлган, эмоцияга оид; эмоиия, хис-туйғу ифодатовчи. Хажвий кулаи - танкиднинг эмо-

ционал шаклидир. М. Қодиров, Ўзбек халқ оғзаки драмаси. Режиссёр спектаклнине эмоционал ривожини боиқарии.. учун сахна қисмларидан фоиддланади. Газетадан.

ЭМОЦИОНАЛЛИК Эмоционал белги, хусусият; шундай белги-хусусиятга эгалик. Санват боиқ̆а фанлардан эмоционаллиси билан ажралиб туради. «Саодат». Давр проблемасининс уузиаа хос бадиий талк̧ин этилиии.. тасвир услубининг содда ва эмоиионаллиги билан роман китобхонлар қалбидан жой олган. О. Тоғаев, Олтин зангламас.

ЭМОЦИЯ [ $\phi p$. emotion < лот. emovere - хаяжонга солмоқ, тўлқинлантирмоқ] Ташқи ва ички кўзғатувчилар таъсири натижасида одам ва хайвонларда пайдо бўладиган рухий кечинма; хис, туйғу; хис-хаяжон; қузғалиш. Кучли эмоция. Эмоиияга берицмоқ.

ЭМПИРИЗМ [юн. етреігіа - тажриба] 1 флс. Тажрибага асосланган идрокни, яъни хиссий идрок ва тажрибани билишнинг бирдан-бир манбаи деб биладиган ва назариянинг ахамиятини инкор қиладиган фалсафий таълимот, йўналиш.

2 Назарияни камситиб, фақат амалий ишга, тажрибага берилиш, қурук амалиётчилик.

ЭМПИ́РИК Эмпиризм тарафдори.
ЭМПИРИК 1 Эмпиризмга оид. Эмпирик фалсафа.

2 Тажрибага асосланган, тажрибадан олинган. Эмпирик формула.

ЭМПИРИОКРИТИК Эмпириокритицизм тарафдори.

ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ †юн. етреіria - тажриба + kritike (techne) - танқидий мухокама қилиш санъати] флс. Фалсафада 19-аср охирида пайдо бўлган, моддий дунёнинг объективлигини инкор этиб, материяни онгнинг махсули деб қарайдиган субъек-тив-идеалистик оқим.

ЭМРАНМОK $\boldsymbol{\text { Э. }}$. Бирон қайғули, кўнгилсиз воқеа, хабардан озор чекмоқ; ўртанмоқ. Боидан давлат кетса, тувгон эмранар. Мақол. Кўрzандан эмранди тандаги жоним. «Равшан». Гул кетар бўлса, гулистон эмранар. «Алпомиш».

ЭМУЛЬСИЯ [ $\phi p$. emulsion < лот. emulgere - соғиб олмоқ (дастлаб урганилган эмульсиялардан бири сут бўлган] 1 Бир-

бирида деярли эримайдиган икки суюқликнинг бири иккинчисида жуда майда томчилар холида муаллақ сузиб юрадиган аралашмаск (мас., ёғ томчиларининг сувдаги қоришмаси эмульсиядир). Экинларга эмульсиялар пуркаи. Станокни эмульсия билан совитиии - Ультратовуи тебраниилари ёрдами билан хар хил эмульсиялар хосил қилинади. «Физика».

2 Фотоплёнка, фотоқоғоз ёки фотопластинка бетига суртилган ёруғлик сезувчи қатлам.

ЭМФАЗА [юн. emphasis - ифодалилик, тасвирийликј Нутқда бирор гап ёки унинг бӱлакларидан бирини таъкидлаб талаффуз қилиш.

ЭМФИЗЕМА |юн. emphysema - бўртиш, шишиш, қаппайиш] тиб. Киши организми тўқимасида ёки бирор аъзосида хавонинг тўланиб қолиши натижасида шу аъзонинт шишувидан иборат касаллик. $\dot{У}_{\text {пка }}$ эмфиземаси.

ЭМЧАК 1 Аёллар кўкрагидаги хар икки сут безлари ва уларнинг хар бири. Эмчак учи.

2 Сутэмизувчи хайвонлар сут безларининг эмиладиган, соғиладиган учи. ..mирсиллаб турган оппоқ еини сонларига шалопиалоп урилар, ўрта кўлдай йўғон-йўғон тарвакайлаб кетган эмчакларидан йу̀лйўлакай сут тиз-тиз тиркирарди. С. Анорбоев, Оқсой.

Эмчакдан ажратмок (ёки айирмоқ, чнқармож) Гўдакни эмизмай, бошқа овқатлар билан боқа бошламоқ. Эмчакдан ажралган бир неча болага караб турии учун.. ру̀зғордан бир хотин чопиқка чикмаса хақлидир. А. Қодирий, Обид кетмон. Йук, бу совликларнине кўзилари ўтеа ӱрганиии биаанок эмчакдан ажратаман. С. Анорбоев, Оқсой.

ЭМЧАКДОІІ айн. эмнкдош. Қаөмим йуқ, Равшанжон, кариндошим йўқ. Сир айтайин десам, эмчакдошими йўк. «Равшан».

ЭМЧИ 1 Эмловчи табиб, врач, хамшира.
2 этн. Эми-дими, дуо, қоқиқ-сукуқлар билан даволовчи табнб. Бир ман уззим к̧окимни, Хам эмчиман, аласчи. Хамза.

ЭН 1 Нарсаларнинг кўндаланг йўналишдаги катталиги; кенглиги. Уйнинг бўйи ва эни. Эни бир метр, бу̀йи икки метр келадиган гилам. Энига йисирма олиин жой олган у̀н беш даричали каттакон чорхари уй ичида эллик чоғли бек йигитлари гул-

хан солиб ўтирар эылар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Бўйра эни Бир бўйра хажмига тенг ўлчов бирлигини (хажмни) билдиради. ..уйнинг оркุа девори бир буйра эни кесиб $m y$ ширилан бўлиб, қорайиб кўринар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Тйрт бўйра эни келадиган ховлисига ун хилга яқин экин эка$\partial u$. «Муштум». Икки эн Икки бўлак нарсадан энига улаб қилинган. Икки эн курпа. Эн (ёки эннга) тортмоқ Кенгаймоқ, йўғонлашмоқ. Умурзоқ ота пустллоги эн тортиб, танаси ковак бўли кетган кекса толга суяниб утирибди. Х. Ғулом, Машъал. У [Даяронов] семириб, юзари кุизариб кетган, новча буйи энига тортган эди. П. Турсун, Ў қитувчи.

2 Бир кийимлик газлама. Ахмад у̀зи учун бир жоди, бир таргил сисир, бир кийимлик эн олди. Газетадан.

3 Белги, тамға (адаштирмаслик учун қорамол ёки қўй қулоғида хосил қилинган кесик).

Эн солмоқ Молнинг ёки қўйнинг кулоғини кесиб, кертик қилиб кўймоқ.

ЭНА шв. Она. Кейин бораман девдим, энам: -Кўй ўша уусূшингни. Биззи зотда олим чикмаган сира, - деди. С. Нуров, Нарвон.

ЭНАГА Кимсанинг боласини тарбиялаб катта қилган хотин. Икки энага сарполарини кутариб, Зухра орқасидан кириб келдилар. С. Абдулла, Тохир ва Зухра. Келишувга биноан, П̆иитали қизчани хар куни соат бирлардан кейин янси энага қу̀лига келтириб берадиган бўлди. Д. Нурий, Осмон устуни.

ЭНАМОK иє. айн. эн солмоқ к. эн 3.
ЭНАFАР шв. Онағар. Юрган иуулин баланд тоғдир, энағар! Ошиқни биз билан уйна, баччағар! «ГУуругли».

ЭНГ Белгининг юқори, ортиқ даражасини билдирувчи сўз. Энг чироили. Энг баланд. Энг мухими. $=$ Халк кўзида бу - энг қора, энг мудхии, энг золим махкама эди. Ойбек, Танланган асарлар. Бу иида Курбон отага биринни булиб кўл бермокии буланн одамларнинг энг биринииси Абдусамадкори эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЭНГАК айн. ияк. Етокхона олдиеа келганимизда, кулоқчинини энгагидан боғлаб олган бир бола қариимиздан чиқиб колди. ў. Умарбеков, Шонли авлод. Икки-уч қุадам икарилаб, ўнг қу̀ли билан энгагини сиааб туриб ўйланиб қолди. С. Кароматов, Олтин қум.

Энгак қоқмок Кўрсатиш, ишора қилиш мақсадида ияги билан им қоқмоқ, шу мақсалда иягини харакатлантирмоқ. Саидғози. ёнида турган Зубайданинг тирсагидан уилаб. олдмма туии, дегандай энгак кокди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЭНГАШМОҚ 1 Белни букиб, тананинг юқори қисмини қуйи солмоқ; эгилмоқ. Буломжон чиройли каддини букиб, онаси устига энсаиди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Энгаииб, палакларни титиб қарасанг, тугунак, сапча, хомаклар қийғос.. Н. Фозилов, Дийдор.

2 Оғмоқ, қийшаймоқ. Минора энгашиб комибди. Арава миниб келган Тожибой от устида, девордан энгаииб туиган гилос шохини кайириб турганида, Лутфихон чиқчиб қодди. С. Ахмад, Мухаббат.

ЭНГИЛ айн. кийнм. Эенига энгил битмаган иурпешона, ту̀пори, қаииок дехқон.. К. Яшин, Хамза. Болам, устингдаги хุарбий кийини ечиб, боиқаларики кийиб ол, у̀зим сенга бирам чиройи энгилаар олиб қуйганман. Газетадан.

ЭНГИЛ-БОШ Бир сидра кийим ва пойабзал; уст-бош. Энгил-боши бут. -..бирин-кетин энгил-боилари шалаббо иионили йиитлар жам булдилар. Х. Султонов, Бир оқшом эртаги. Зорий Хиванинг атоқли уламоларидан.. энгия-бошига қарамас, аксар девонавор кийимда юрарди. С. Сиёев, Ёруғлик.

ЭНДИ рви. 1 Сўз бораётган пайтда; хозир. Энди дераза ортидан тол новдалари кудратли чинор каби тебраниб турарди назарида. С. Кароматов, Олтин қум. Навзамбилі!! Танканинг ойнаси бўлишини энди эшитиб турибман. С. Сиёев, Ёруғлик.

2 Сўз бораётган пайтдан кейин, бундан буён. Мана, энди саройдан бутунлай этак силкиди-ю.. унут бўлаёзган эски дукконга келди. С. Сиёев. Еруғлик. Мен сизнинг кўрпанангиза куў ўтирганман, энди менга орпикча такаллуфинсизнине хожати йўқ. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Нина деяпсан? Рост, Мунис энди йўқ. Ў. Умарбеков, Езз ёмғири.

3 (урғу биринчи бугинда) Харакат-ходисанинг хозиргина юз бериши, бошланишини, юз берганига (бўлганига) хали хеч қанча вақт бўлмаганини билдиради. -Э. энди одамнине бадани қизувди-да, - деб қўл

силтади. С. Сиёев, Ёруғлик. Энди дераза ёнига етганида, куйга худди торларнинг у̀зидай тиникє бир овоз куиииди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулок сол. Болани энди ерга кўймокчи булиб турганда, Сабогул етиб келди. С. Кароматов, Олтин қум.

4 Харакат-ходисаларнинг давомлилиги, кетма-кетлигида сўнггисини, навбатдагисини билдиради. Туғри топдинг, худонинг суюкли бандаси. Мен шоир Авазман. Энди мендан тингла, йисит.'С. Сиёев, Ёруғлик. -Ахир нега кетмаслисингиз керак? - ІІерааи энди шахдамрок гапира бошлади. С. Кароматов, Олтин қум.

5 юкл. взф. Маънони кучайтиради. таъкидлайди. Нега энди уларнинг бошларига тикилган балоларни, кулфатларни даф қиммаймиз. К. Яшин, Хамза. Билмадим энди. Бир суриитириб курии керак, ёши нечада экан? О. Ёқубов, Эр бошига иш тушса.

Қани энди Хохиш-истакни кучайтириб ифодалайди. Қани энди хаётдаги саноқсиз эхтимолларнинг барисига жавоб топии мумкин бўлса. С. Кароматов, Олтин қум. Қани энди бунинг уддасидан чиқсане. Т. Ашуров, Оқ от,

ЭНДИГИ 1 Сўз бораётган пайтдаги, вақтдаги; шу пайтга тегишли; хозирги. Мен энди дунёдан ўтаёзган бир киии, эндиги мансабларга униа қизиқа олмайман. А. Қодирий, Утган кунлар.

2 Сўз бораётган пайтдан кейин ёки ўша пайт хозир бўладиган; навбатдаги, бундан кейингиси. Эндиги хатни нихооттда эхтиёт билан, нусхага қараб ёздиришни кўнглидан утказди-да.. Содикка деди.. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЭНДИЛИКДА Хозир, хозирги вақтда; бугунги кунда; хозир ва бундан кейинги вақтларда. Эндиликда она замин жавохиротларидан 92 турдаги минерал хомашёлар олинмоқда. Газетадан. Эндиликда биз, ёзувнилар ана шу талаблар асосида ижод кุилмоғимиз керак. Н. Сафаров, Жасоратнинг давоми.

ЭНДОКРИНОЛОГ Эндокринология мутахассиси, шу сохадаги олим ёки шифокор.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ [юн. endon - ички, ичида + krino - ажратаман + logos фан, таъимотl физиол. тиб. Эндокрин система аъзоларининг тузилиши ва вазифа-

ларини, ишлаб чиқарадиган тормонларини, шунингдек, уларнинг фаолияти бузилиши туфайли келиб чиқадиган касалликлар, уларнинг диагностикаси, даволаш усуллари ва олдини олишни ўрганадиган клиник тиббиёт сохаси.

ЭНДОСКОПИЯ [юн. endon - ички, ичида + skopeo - кўраман, қарайман] тиб. Махсус асбоб - эндоскоп ёрдамида бевосита кўриш орқали организмнинг ички ковак аъзоларини, тана бӱшлиқларини хамда найчасимон тузилмаларини ўрганиш, текшириш усули.

ЭНДШПИЛЬ [нем. Endspiel < Ende охир, нихоя + Spiel - уйин] Шахмат ёки шашка партиясининг охирги қисми; қиёсланг: дебют. Пиёдали эндипилларни ўргании мураккаб хисоблар юритиини осонлаштиради, шахмат хаваскорларинине ўйин махоратини оширади. М. Мухиддинов, Пиёдали эндшпиллар.

ЭНЕОЛИТ [лот. aeneus - мис, бронза + юн. lithos - тош] Неолитдан бронза даврига ўтиш даври (бу даврда дастлабки мис асбоблар пайдо булла бошлаган). Калтаминор маданиятининг ёдгорликлари неолит ва энеолитга.. оид бўлиб, жуда хам кенг территорияга тарқалган. И. Жабборов, Кўхна харобалар сири.

ЭНЕРГЕТИК Энергетика мутахассиси. Ёи энергетиклар хяам уларга тенглаииб. астойдил мехнат кุимноқдалар. Газетадан.

ЭНЕРГЕТИК Энергетикага оид; турли кўринишдаги энергия ишлаб чиқариш ва улардан фойдалании билан боғлиқ бўлган. Энергетик ресурслар. Қиилоқ хужааигининг энергетик базаси. Нефть ва газ бизнинг асримизда энг зарурий энергетик хомашё бўлиб кьолди. «Фан ва турмуш».

ЭНЕРГЕТИКА |юн. еnergeia - харакат, фаолият] Фан, техника. саноат ва умуман халк хўжалигининг турли кўринишдаги энергия ишлаб чиқариш, узатиш ва улардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган сохаси. Қиилок хужсалиги энергетикаси. Мамлакат энергетикаси. Энергетика - иилаб чикариининг техника даражасини оиирии учун хал қилувчи ахамиятга эгадир. Ш. Ранидов, Дусстли байроғи. Эндиликда Андижон вилояти қудратли энергетика базасига эга. Газетадан.

ЭНЕРГИЯ ఫюн. energeia - харакат, фаолият] Материянинг асосий хоссаларидан бири, материянинг харакатланиши, ищ бажара олиш қобилиятининг мезони; қувват. Механик энереия. Атом энергияси. ت Инсон организмининг яиаши учун мавлум даражада энергия зарур. «Фан ва турмуш». Фарұод ГЭСи Тоикент энергия систенасига уаанди. «Ўзбекистон кўриқлари».

ЭНЕРГОБЛОК Јэнергия + блок 4] Электр энергияси иилаб чиқарадиган станциянинг хар бир мустақил қисми. Навоий ГРЭСида хар бири 25 минг киловаты кувватли иккита дастлабки энергоблок фойдаланишиа топиирилди. Газетадан.

ЭНИШ ше. 1 Энмоқ фл. хар. н. Тоғдан энии.

2 Пастлик, чукурлик. Курбон салласини ечиб кимирлатди ва эниига сакраб туииб кетди. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк. Бир оздан су̀не Эрназар полөон неварасини энишдан чиқавериидд курдди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

ЭНКАЙМОК Энгашмоқ, букчаймоқ, куйи солинмоқ. Энкайган чол. Кеккайганга кеккайгин бощинг куккка еткуниа, Энкайганга энкайсин бошинг ерга теккунча. Мақол. п [Гулнор] Узун гузал сочларини осилтириб, энкайиб, уйни супура боилади. Ойбек, Танланган асарлар. Энди тарқалаётган оломон: тухтади, ерда энкайиб ётган девонага каради. К. Яшин, Хамза. Ориқূ.. кийимлари жулдуя дехкоонаар омоч ортида энкайиб, хорғин ен хุайдайдилар. Ойбек, Нур қидириб.

ЭHKA-TEHKA: энка-тенкасини қуритмо (ёки чиқармоқ) айн. энка-тинкасинн курнтмои (ёки чиқармоқ) қ энка-тинка. Савол устигь саєол ёғдира бериб, энка-тенкамни қурита ди. Ф. Насриддинов, Тундаги воқеа. Эии гининг тагига одам туัплай бериб, узининг хал энка тенкасини чиқариб юбордик. Шухрат Жаннат қидирганлар.

ЭНКА-ТИНКА: энка-тннкасини қурит моқ (ёки чиқармоқ) Жуда безовта қилмок холдан тойдирмоқ. Кузак оёклаган кезлар йиғим-терим киииаарнинг энка-тинкасин қуритиб юборади. «Ёшлик». Шанба кун Кутирдала томонда кўтарилган чанг одам ларнине энка-тинкасини чиқариб юбордя Мирмухсин, Чўри.

ЭНЛАМОК 1 Энини ўлчамоқ. Атласн эааб куроди.

2 Сатхини, юзасини қопламоқ. Фабрикадан чиқаётеан гиламлар уйни энлаб, чўғдай ёниб турса, кайси кузз қувонмайди. Г. Нуриллаев, Гўзаллик оламида. У оцик куккрагини энлаб турган оппоқ соколини панжалари билан таради. Й. Шамшаров, Кўрк меъморлари.

ЭНЛИ 1 Кенг; сербар. Энли камар. Энаи газлама. Унинг энли қошлари чимирилди, кујзарига таивиии, жиддият чукди. С. Анорбоев, Оқсой. Терак бўйи келадиган девор жуда энли эди.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Бармоқ кенглигидаги. Пўлат икки энли кеммайдиган тор пешонасини тириитирди. «Ғунча». Бусағани ту̀т энии тупроқ қоплаган. С. Сиёев, Ёруғлик.

ЭНЛИК 1 айн. энлн 1. Козим белидаги эниик камарини ечиб, портфелини қулига олди. Э. Усмонов, Ёлқин.

2 айн. энли 2. ШІайкнине чап юзида икки эник чандик.. С. Сиёев, Ёруғлик.

3 айн. элик. Хаёт одатдагича пардозсиз эди. Кўзарида на сурма, оетларида на энлик. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЭНМОК шє. 1 Паст (қуйи) томон йўналмоқ; тушмоқ. Тарлон пастга энаётганда, олд өёқлари букилиб, йксилиб кетайин деди. Т. Мурод, От кишнаган оқшом. Келинчак чоррахадан уัтиб, паст кўчага эниб кетди. Ш. Холмирзаев, Оғир тош кўчса. Собир.. йиитча ортидан пастга энаркан, оёғи тортмаётганини хис этди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

2 Тегмоқ, кўнмоқ, ўтирмоқ. ..ту̀лқин зарралари сохил устида учиб, садақяйрағочларнине яланғоч шох-бутоқларига энади. Й. Шамшаров, Тошқин. ..лабларига энган кўз ееиларини ялаб, ув тортди аёл. Н. Қиличев, Устун.

3 Пайдо бўлмоқ, кирмоқ. Қозиғига мол боғланган хонадонга барака энади. С. Нуров, Нарвон. Мезон шамолини еган сапчаларга хам шира энади. С. Нуров, Нарвон. Мамасаид эрмисан эрдай буиио, вужсдига куч эниб.. бахт қушининг бошига қу̀нмоқчи бўлаётганидан ўзида йуқ шод. Т. Сулаймон, Интизор.

ЭНСА Одам бошининг орқа пастки қисми; энса суяги. Чойхоначи дўпписини пещонасига суриб, энсасини қашиди. Э. Усмонов, Ёлқин.

Энсаси қотмоқ Ёқимсиз гап, иш, хаттихаракат, холат ва ш.к. дан ғаши, ғазаби қўзғамоқ; аччиғланмоқ. Ойимнине zапларига бувимнинг энсаси қотибди. Э. Раимов, Ажаб қицяоқ. [Эамурод] Мурзиннинг бу томонга келаётганини кўрди-ю, энсаси қотиб, құздан йироқлашди. Шухрат, Шинелли йиллар. У қৃлио норган ииларни курган одамлар энсаси котар, бир тамагир.. расво эканлигидан ғазабланардилар. Мирмухсин, Меъмор.

ЭНСАҚОТАР Энсани қотирадиган; ёқимсиз, бемаза. Энсақুотар zan.

ЭНСИЗ Эни унча катта бўлмаган; камбар, тор. Энсиз мато. Энсиз тахта. Энсиз тоии йўл. - Эгнида ту้к зангори куйлак, нозик белига энсиз тилла камар боғлаган. С. Сиёев, Аваз.

ЭНТАК-ТЕНТАК Пойма-пой, тутуруқсиз. -Менинг энтак-тентак сўзларимдан бой талмовсираб колди, - деди ІІум бола. F. Fулом, Шум бола.

Энтак-тентак юрмоқ (ёки қадам босмоқ) Нотекис қадам ташлаб юра бошламоқ, зўрға бир-икки одим ташлаб юрмоқ, атак-чечак қилмоқ.

ЭНТИКМОК 1 айн. хўрсинмюқ, Давлатёр каттиик энтикиб олди: -Йўк, гапаашии жуда кийин. П. Турсун, Ўқитувчи. Кумуии кўзини юмди-да, энтикиб қўйди, А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Хаво етинмаётгандек қийналиб, тезтез нафас олмоқ, нафаси оғзига тиқилмоқ. Наримон узок жойдан чопиб келган одамдай энтикар, бўғиқ овоз билан гапирар, кўзлари олазарак булиб, атрофеа қарарди. П. Қодиров, Уч илдиз. Орқадан бировнине бўгкк нафаси, энтикиб хансирагани эшитилди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

3 Жуда иштиёқида бўлмоқ; орзиқмоқ. Тезроқ уйга етиб бориб, Жамил Каримович суัзарини эрига бирма-бир айтиб беришга энтикарди. Мирмухссин, Нуқра. Биз бавзида хом-хатала шеьр ёзиб.. газетада босиб чиқূариига энтикамиз. Газетадан. Лекин у барқ уриб, мангу очиладиган фурсат қачон келииини энтикиб кутарди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ЭНТОМОЛОГ Энтомология мутахассиси. Очилнин группасига ёзииган энтомолог ховликмароқ эканми, вахима қилиб юборди: сариқ офат /чигирткај Каспиѝдан Тянь-ІІан-

гача минглаб километр масофани эгаллаганмиии. А. Мухтор, Чинор.

ЭНТОМОЛОГИЯ (юн. entomon - хашарот $+\operatorname{logos}$ - фан, таълимот] Зоологиянинг хашаротларни ўрганувчи бўлими.

ЭНЦЕФАЛИТ [юн. enkephalos - мия + лот. itis - яллиғланишни билдирувчи кўшимча] тиб. Бош миянинг яллиғланиши.

ЭНЦЕФАЛОГРАММА $ю н . ~ e n k e p h a l o s ~-~$ мия + лот. grapho - ёзаман] тиб. Бош мияни рентгенографик текшириш усули.

ЭНЦИКЛОПЕДИК Энциклопедияга оид; энциклопедия доирасидаги; хамма илмфанларни уз ичига оладиган; қомусий. Энциклопедик луғат. Энииклопедик билимга эга бўлан одам.

ЭНЦИКЛОПЕДИСТ [фр. encyclopediste < юн. enkyklios paideytes - кенг фанлар доираси бўйича мураббий] 1 map. 18-асрда яшаган, илм-фаннинг кўп сохаларини эгаллаган илғор француз олимлари, файласуфлари, ёзувчилари ва публицистлари гурухига мансуб киши (бу гурух 1751-1780 йилларда «Энциклопедия» тузган ва нашр этган).

2 Энциклопедия тузиш ишлари мутахассиси; энциклопедиячи, қомусчи. Бизда энциклопедист ихтисосини севадиган талантли ёшаар иилайди. И. Мўминов. Ўлкамиз кўзгуси.

3 айн. энциклопеднк, қомусий. Маихур энциклопедист олим Абу Али ибн Синонинг бизгача етиб келган тиббий рисолалари, «Тиб конунлари»дан таикари, 31 тага етади. Газетадан.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ $\{\phi p$. encyclopedie < юн. enkyklopeideia - кенг билимлар доираси] Илм-фаннинг хамма сохаларини узз ичига олган ёки бирор соха бўйича кенг, тўлиқ маълумот берадиган луғат тарзидаги илмий ёки илмий-оммабоп нашр, тўплам; қомус. $\check{У}_{\text {ббекистон миллий эниклопедияси. }}$

Жонли энциклоледня Хамма фанларга оид маълумотларга эга бўлган киши.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯЧИ к. энциклопедист 1, 2.

ЭНЧИ Ота томонидан фарзандга ажратиб берилган жонивор, бош мол. Унине Алпомиига энчи бир тарлон бияси бор эди. «Алпомиш». Менине у̀зимнине энии отим хам Бойчибордан кам эмас. «Едгор».

ЭП кам қўлА. Бажариш, уддалаш қо лияти. -Айтмоқчи, - деди Тешабой бири жонланиб, - Ғулом қорини тушира қолсі гиз қุалай булади, эии хам тузук. М. У моилий, Фарғона т. о.

Эп билмоқ Ўзига маъқул, муносиб 6 мок (асосан бўлишсиз шаклда қўлланад Анвар вазда бериб кўйиини эп биимаганл дан суॅзсиз ўтирар эди. А. Қодирий, М робдан чаён. Индамай хонага кириб кетии Fайрат уэзиса эл бимади. М. Хазратқул. Журъат. Эп бўлмоқ Маъқул, ўринли б. моқ, тўғри келмоқ. Сизга бундай бепои гаплар эп бу̀лмайди. Т. Мурод, От кишнаи оқшом. Узига эп бўлса қизим, Зурлик қи тортиб олсин. «Бахром ва Гуландом». келмоқ Маъқул бўлмоқ, тўғри келмоқ. $T_{i}$ маннинг ту̀й қоида-расмини яхии билас элга эп келгудай туัйни олиб бора бери «Бўтакў3». IIу йўлларнинг қайси бири мавқ Қайси бири эп келади? Кайси бирини қилс ўзимга хайрият булаади? Чўлпон, Кеча кундуз. Эп кўрмоқ айн. эп билмоқ. Хоп: ортиқяа ади-бади айтиб уттириини эп к мади. М. Хазратқулов, Журъат. Тўтиқ отаси хар қанча ёмон бўлганда хৃам, юз. нафрат ёгдириини у̌зига эп кўрмади. Исмоилий, Фарғона т. о. Эпга келмок 2 руст, маъқул холатга келмоқ; яхши бўлм Автобуслар туисин тартибга, Тўхтар ж лар келсин бир эпга. Ў. Рашид. Танбех би эпга келмаганларни идорага ёзиб топи радилар. А. Қодирий, Обид кетмон. Э олмоқ (ёки солмоқ) Мақбул, дуруст қо: келтирмоқ. Поёнсиз қирларнинг.. уларн димоғига искатеан даво ислари, ёкия хпидлари хар қандай иидан чик̆аёзган ха эгасини озгина бўлса хам эпга ола биладиа А. Қодирий, Ў тган кунлар. Эпи келмоқ Уд. сидан чиқмоқ; машқини олмоқ; ўрганм эплай оладиган бўлмоқ. Оmда юриига : келиб қолгандай эди - энди оғмаяпти хо сурилмаяпти хам. С. Анорбоев, Мехр. Эпн қилмоқ Йўл топа олмоқ, иложини қилм Нимаики керак бўлса.. айтииаверсин. орада эпини килолмасам, шахар бор, ху̀пл М. Исмоилий, Фарғона т.о. Ахволимиз си равиан.. - Бир эпини қৃилса бўаади. Ойб Танланган асарлар.

ЭПАШІАНГ Лапашанг, лаванг. ..маң майдонларни халқимиз иин кракдан ть риклайди, фурсатни қу̀лдан бераётганлар

ну̀нок, эпашангларга ўзининг нафратини билдиради. Газетадан.

ЭПАКА: эпақага келмоқ (ёки тушмоқ) айн.
 Бола шуххигини таилаб, анча эпақага келиб қолди. - Бир неча вақт уттандан кейин Fиёс эпакага туииб, хақгуйй, тўғри бу̀либ қолди. Ф. Мусажонов, Ғамхўр. Эпақага солмоқ (ёки келтирмоқ, олмоқ) айн. элга олмоқ (ёки солмоқ) қ. эп. Хўжаликни эпақага келтирмоқ. Хуллас, мулла Обидни бошда эпакага олии, одамиаванда қ̧илии Тиктепа мехнаткаилари учук арзонга туимайди. А. Қодирий, Обид кетмон. Йуқ, кейин танқид қила-қила, эпақага келтирдик. Ойбек, О. в. шабадалар.

ЭПАҚАЛИ 1 айн, эпли 1. Эпакали бола.
2 Эпақага келадиган, белгили тартиб, талаб чегарасидаги, жўяли. Лолахон эпақали сузз топии харакатида эди. Х. Нуъмон, Фасллар. Энди Абдурахмон уॅзининг.. истиқболида хам эпақали бир хол тасаввур қџломмас эди. А. Кодирий, Мехробдан чаён.

ЭПИГРАММА [юн. еріgramma - уст(идаги) ёзув; кичик ұажмли шеърр 1 Хайкал, ёдгорлик, бино, совға устига ёзилган ва унинг мазмун-мохиятини тушунтирадиган ёзув.

2 ад. Кичик хажмли, ўткир (аччиқ) хажвий шеър. Унинг хажвий хикоялари, шеърий фельетонлари, эпиграмма ва комедияларини китобхонларимиз яхши билииади. О. Шарафиддинов, Ижод самараси.

ЭПИГРАФ [юн. epigraphe - уст(идаги) ёзув 1 айн. эпиграмма 1.

2 Бутун адабий асар ёки асар қисмининг бошида берилган ва унинг мазмунини ифодалайдиган цитата, ибора, мақол ва ш.к. «Дўстик» сўи учрапувларимизнинг дебочаси, адабий кечатаримизнине эпиграфи, хафталигимизнинг лейтмотивидир. Газетадан.

ЭПИГРАФИКА [юн. epigraphe - уст(идаги) ёзув] Тош тахталар, қояларда, металл, сопол ва б. буюмларда ӱйиб қолдирилган қадимий ёзувларни ўрганувчи кйшимча (ëрдамчи) тарих-филология фани.

ЭПИДЕМИК Эпидемияга оид, эпидемия характерида бўлган, ялпи, кенг тарқалган ёки тарқаладиган. Эпидемик касалик.

ЭПИДЕМИОЛОГ Эпидемиология мутахассиси.

ЭПИДЕМИОЛОГИК Эпидемиологияга оид. Касалликларнинг эиидемиологик таснифи. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ †эпидемия + юн. logos - фан, таълимот| Тиббиётнинг юқумли кассаликларнинг келиб чиқиши ва тарқалиш йўлларини хамда уларга қарши кураш, уларнинг олдини олиш чораларини ўрганадиган бўлими.

ЭПИДЕМИЯ [юн. еріdemia - ялпи, кенг тарқалган (касаллик)] Юкумли касалликларнинг муайян худуд учун ғайриодатий тарзда ялпи, кенг тарқалиши. Вабо эпидемияси. - Шу сабабли грипл эпидемияси асосан шахар ахолиси орасида ку̀n уирайди. Газетадан.

ЭПИЗОД Іюн. epeisodion - кўшилган, уланган нарса, қўшимча| 1 Айрим хаётий воқеа, ходиса. Кураи йилларидаги эпизодлар. У жанг майдонидаги бир эпизодни суँзлаб берди. - Мен бўлиб утган воқеалардан икки эпизодни хикоя қилиб бермоқчиман. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Адабий асарда, пьеса, кинофильм ва ш.к. да маълум даражада тугал мазмунга эга бўлган парча, воқеа. Расмда тасвирланган элизод. «Алпомии» достонидаси эпизодлар. --Аттанг, - деди бир оздан сўнг, - сценариинине эне яхии эпизодларидан биттаси иу эди. «Муштум».

ЭПИЗОДИК 1 Гох-гох бўлиб турадиган, кам бўладиган, тасодифий. Эпизодик муваффақиятлар. IX-XIV асрлар ёдгорликларида бу ходисанинг, эпизодик бўлса хам, мавжудлиги хุаммага аёндир. «ЎТА».

2 Айрим эпизодларда учрайдиган, кўринадиган, қатнашадиган. Эпизодик роль. Эпизодик персонаж.

3 Эпизод тарзидаги (к. эииод 2). Уэкранда кичик бир эпизодик лавха яратади, лекин томоиабин қанбида эса катта туғён уйғотади. Газетадан.

ЭПИЗООТИЯ |юн. ері - устида, ёнида, кейин + zoon - хайвон, жонивор] Хайвонларда бирор юқумли касалликнинг муайян худуд учун ғайриодатий тарзда кенг тарқалиши; ўлат.

ЭПИК [юн. epikos - эпосга хос, хикояга, қиссага оид] ад. Эпосга оид, эпосда бўладиган, эпосда тасвирланган. Эпик қяахрамон. - Аммо тарихий романда эпик вокьелик, эпик образ у̀тмиидан олинади. «ЎТА». Масал хажми унча катта бўлмаган.. мустакия сюжстга эга бўлган эпик асардир. «ЎТА».

ЭПИКРИЗ [юн. ері - устида; кейин + krisis - қарор, тўхтам: сӱнгги, хал қилувчи натижа! тиб. Касаллик тарихи охирида ёзиладиган асосий ва хулосавий маълумотлар: касалликнинг бошланиши, кечиши, ташхиси, асосий даво чоралари ва натижаси хамда келажакда касаллик қайтарилишининг олдини олиш бўйича шифокор тавсияларининг қисқача баёни.

ЭПИЛЕПСИЯ [юн. еріlepsia - тутқаноқ] тиб. Тутқаноқ касаллиги; куёнчиқ. Эпилепсия касалиисида бирдан бутун гавдада калтироқ пайдо булади. Н. Исмоилов, Касалларни парвариш қилиш.

ЭПИЛОГ [юн. epilogos - хотима < epi кейин (ги) + logos - сўз, нутқ] Адабиий асарнинг хотимаси, асар қахрамонларининг асарда тасвирланган асосий воқеалардан кейинги тақдири хақидаги қисм, хотима; зид. пролог. Романнинг эпилоги. $=$ Операда прологдан эпилоггача иитирок этадиган яна бир қахрамон маєжуд. Т. Жумаев, Ойжамол.

ЭПИТЕЛИАЛ Эпителийга оид; эпителий хужайраларидан иборат бўлган.

Эпителиал тўқнма айн. эпителий 1.
ЭПИТЕЛИЙ юн. ері - юқорида, усти- $^{\text {- }}$ да, ёнида + thele - бўртиқ, ғудда; эмчак учи| 1 биол. Кйп хужайрали организмларнинг баданини, ундаги бўшлиқларнинг ичкиташқи деворларини қопловчи тўқималар.

2 бот. Баъзи усимликларнинг бўчлиқларини қоплаган юпқа деворли хужайралар қатлами (бу хужайралар мой, қатрон, эфир моддалари ажратиб чиқаради).

ЭПИТЕТ [юн. epitheton - қўшилган, илова қилинган] ад. Нарса, воқеа, ходиса ва ш.к. нинг сифат-фазилатларини яққол, жонли тасвирлаш ёки тасвирли қилиб кўрсатиш учун уларнинг номига қўшиб ишлатиладиган сифатловчи сӱз. Аёвсиз қоралов, фои этиии кучига эга бўлган «мазлумкуи» эпитети авторнинг оббектга нисбатан кескин.. позициясини жуда равшан ифюдалайди. «ЎТА».

ЭПИЦЕНТР [юн. ері - устида, юқорида + лоm. centrum - марказ] Ернинг зилзила, портлаш ва ш.к. уччоғи, марказидаги устки қисми. Зилзила кучи эпицентрда етти баллга етди. Эпицентр - зилзила маркази бўлган бу махалла гўё бульдозерлар кириб чикқан қўрғонга ухиаб ётарди. И. Рахим, Тинимсиз шахар.

ЭПКИН 1 Шамол, сув ва ш.к. нинғ оқими, шу оқимдаги таъсири, уриниши. Шабада.. саратон яйловининг бошни айлантирадиган эпкинини олиб келади. А. Мухтор. Чинор. Эпкинга бардои беролмай, сув тагида бир-бирига урилаётган катта тоиларнинг гулдур-гулдури кишини вахимага солади. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота. Хирмончилар эпкин туриб қолса, кечалари хаам дон шопириб чиқишарди. Н. Қобил, Унутилган сохиллар. III пайт унинд куัзи кечки эпкинда силкинаётган супа ёқасидаеи буйчан майсага тушиб қолди. Н. Норқобилов, Бекатдаги ок уйча.

2 Умуман, нарсанинг йўналиши. йўналишдаги уриниш кучн. Бу зиддиятларнинг эпкини учиа биринчи учраиуөдаёк эсган эди. П. Кодиров, Уч илдиз.

ЭПЛАМА кам қу̀л. Эплаб-сеплаб қилинган, бир амаллаб ясалган; ясама. Эилама ои. Эплама курси. - Эррага хамманинг бола-чакааси янги энсия кийиб, кўчага чик-са-ю, унинг болалари эплама қини турииса, хунук-да! Қ. Кенжа, Нотаниш гул. ..у яхии ку̀риб қолган «қиз»нинг афт-ангори, ясама сўзларини, эплама хуснини кўз олдимго келтирсам, куัнглим ағдариладиган бу̀лди. «Муштум».

ЭПЛАМОК 1 Уддаламоқ, уддасидан чиқмоқ. Иини эпламоқ. Сен раис бўлсанг, эллайсан. Бирон бошка хунарнинг боиин тутса хам эплаб кетарди. С. Сиёев, Ёруғлик. Сенлар хали битта укииини хпам эплолмай юрибсанлар. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

2 Тўғри, меъёрий холга олмоқ, шундай холда тутмоқ. Гулнор бошига илган камзули. ни журтттага эплай олмаган бўлиб, юзин бир зумсина Йўлчига куурсатиб олди. Ойбек Танланган асарлар. Аввал битта хотиння эплаб̆, кейин боиқасига қуу̀л цўз! А. Қаххор Кўшчинор чироқлари.

3 Йўл-амалини қилмоқ, эпини қилмоқ Эскини эплагунча эсинг кетар. Мақол. О бўлса, эплаб кўр, Кўи бўлса, сенлаб кўр. Ма қол. -. .бир ўспирин укаси бор экан, бу хал бировда иилар экан, узини эплаб кетади Ойбек, Танланган асарлар.

ЭПЛАШТИРМОК Эпини қилмоқ амалламоқ. Кечаси Ажиниёз чолни қўядда куймай уѝғотиб, ярим иииасина майни зўр га эплаитириб, тонгда кампирникига келдц А. Мухтор, Чинор. - Тихирлик билан хаайто

вур ку̀нди，отаси！－ёлғонни эпааитирди шу้рлик она．Ойбек，Нур қидириб．

ЭПЛИ 1 Кўлидан иш келадиган，удда－ ли，шудли．／Хамқцшиоқлари：］Бу келинимиз хам сепии，хұам элии чиқди，барака топсин！－ дейишарди．Ф．Усмонова，Она қалби．

2 кам қўлл．айн．эпақалн 2.
ЭПОПЕЯ［кн．еророііа－эпик шеърият； қўшиқлар，ривоятлар тўплами］ 1 ад．Тари－ хий воқеалар тасвир этилган，эпик жанрда－ ги йирик асар．Л．Толстойнинд «Уруи ва тинчлик» эпопеяси．

2 Мардонавор，жасурона ишлар билан боғлиқ давомли воқеа－ходисалар．Қахрамон－ sик эпопеяси．

ЭПОС Гюн．ероз－сўз，нутқ；хикоя； кўшиқ】 1 Бадиий адабиётнинг лирика ва драмадан ажралиб турадиган，баён тарзи－ даги учинчи тури．Воқ̧еаларни кенг хикоя килиига асосланган адабий асарлар гурухи эпик тур ёки эпос деб аталади．«Адабиёт назарияси»．

2 Халқ оғзаки ижодиётида қахрамонлик ва қахрамонлар хақидаги достонлар мажмуи． Қахрамонлик эпоси．Қирғиз халқининг «Ма－ нас» эпоси．

ЭПОХА［юн．еросһе－тўхташ；тўхтаб қолиш］геол．Геологик даврнинг тоғ жинс－ лари хосил бўлган муайян бир қисми．Тои тузи уюмлари энг қадимеи геологик эпоха－ ларда бўлаан денгиз сувларининд қуриб қо－ лииидан вужудга келгандир．«Кимё»．

ЭПСИЗ Хеч нарсани эплай олмайдиган； ношуд，лапашанг．Ха．．пича гижким румол олувдик，эпчиллар илиниб，эпсизлар қуруқ қолди．Н．Сафаров，Танланган асарлар．

ЭПСИЗЛИК Уддалаш қобилиятига эга эмаслик；лапашанглик，ношудлик．Баぁзан уларга хасад қилса，бабзан узинине эпсиз－ яигидан ғазабланарди хৃам．Ж．Абдуллахо－ нов，Тўфон．

ЭПЧИЛ 1 Ишни тез ва уддабуронлик билан бажариш қобилиятига эга；уддабурон． Бизда хуиёр савдогарлар，элчил бойлар бор， улар купаймоқда．Ойбек，Танланган асар～ лар．Қорачадан келган，эпчия Махкамбой ака маслахат ошлари тепасида тургани уиун， хар бир туัй ва маврака рисоладагидек ўтар－ ди．М．Осим，Тилсиз гувох．

2 Тез，чаққон харакатли；шундай хара－ кат билан．Эпчил бир йисит дархол кино－ аппаратини ғилофидан чиқариб，махсумни

суратеа ола бошлади．Х．Ғулом，Замин юл－ дузлари．Хамма Назир ота каби шиддаткор， Гуё овга чиққан эпчил，зурр бургут．Р．Бобожон． Кейин эпчил ўрнидан туриб，электр устара－ да соқолини қиртиилади．Ф．Мусажонов，Калб амри．$\dot{У}_{\text {ктам．．чиройли саман отига эпчил }}$ минди．Ойбек，Танланган асарлар．

ЭПЧИЛЛИК Эпчил иш тутиш，харакат－ ланиш қобилияти；шундай харакатнинг ўзи． Жангларда ботирликдан кўра қувлик，мохяир－ лик，эпчиаик ии беради．Т．Рустамов，Мангу жасорат．Унинг хар бир харакатидан харбий－ ларга хос кескинлик．．хамда эпчиллик сезилиб турибди．К．Яшин，Хамза．Сўнра эпчидлик билан Бойчиборга минди－ю，Олтинсойга ка－ раб йўл олди．Ш．Рашидов，Бўрондан кучли．

ЭР 1 Эркак жинсига мансуб киши；эркак． Эр сийлаган ерда азиз．Мақол．Анғизли ерда от ўлмас，Нйирли ерда эр ўлмас．Мақол．

2 Хотин киши билан никох ахдида бўл－ ган эркак киши；қаллиқ（уз хотинига нис－ батан）．Эрга бермоқ．Эрга тегмоқ．Эр киамоқ． Эрдан чиқмоқ．Элдан қолгунча эрдан қолган яхшироқ．Мақол．Яхаи хотин эрни эр қилади， ёмон хотин－ер（килади）．Мақол．■ Қи－ зимнинг ку̀нглини ол，эридан ииқариб，сенга бераман．А．Қаххор，Кўшчинор чироқлари．

3 Мард，олийжаноб，жасур киши．Эр бо－ шига ии туиса，этик билан сув кечар，От бошига ии туиса，сувлуқ билан сув инар． Мақол．Эр йигит майдонда биаинар．Мақол． －Эр йисим энаси ғариб уларми，Энам деб， мастонга куัнгил берарми？«Рустамхон»．

ЭРА［лот．аега－бошланғич берилган сон，сана 1 Бирор йил хисоби бошланган пайт ва шундай йил хисобининг ўзи．Мусул－ монлар эраси－хижрий йил хисоби Мухаам－ мад пайғамбар Маккадан Мадинага хұижрат қилган вақтдан хисобланади．Христиан－ ларнинг милодий йил хุисоби Исо пайгамбар （Иисус Христос）туғилган кунидан бошланади．
－ウиллар хисобининг боиланган вақти ка－ лендарь эраси деб аталади．＂Астрономия＂．．

2 Қандайдир тарихий ва ижтимоий хусу－ сиятлари билан бошқаларидан（аввалги－ ларидан）тубдан фарқ қиладиган давр．Кос－ мик эра．

3 геол．Ер тарихида маълум тоғ жинс－ ларининг пайдо бўлиши билан характер－ ланадиган，бир неча юз миллион йилларни ўз ичига олган муддат．Палеозой эраси．Кай－ нозой эраси．

ЭРАМ [a. . $^{\boldsymbol{\wedge}}$ - Шарқ мифологиясида: Яманда подшох Шаддод томонидан бунёд этилган афсонавий боғ]: боғи эрам ёки эрам боғи к. боғ I 1. Бир ёнда хаёлий эрам боғидек Буюк ва бетимсол менинг ватаним. А. Орипов. Боғи эрам менинг ёлғиз боиимга нима хам керак? Ку̀пиииикка булсин. П. Турсун, $\dot{\text { Уै }}_{\text {қитувчи. }}$

ЭРАН-КАРАН айн. элан-қаран. /Боланинг] Қадам олиии эран-қаран.. заранг таёги чанир тоиларга тегиб, енгил сакрайди. Э. Аъзамов, Олам ям-яшил. Улар эран-каран уринларидан турииди. Ш. Холмирзаев, Сайланма. Тудадан икки киии ажралиб, эран-қаран унинг ортидан юрдилар. Н. Норқобилов, Бекатдаги ок уйча.

ЭРБИЙ [лот. Erbium < Швециядаги Иттербк (Ytterby) қишлоғи номидан] Менделеев даврий системасининг II гурухига мансуб кимёвий элемент; ялтироқ металл.

ЭРГАНАК ше. Ўтов (чодир)нинг эшиги.
ЭРГАШ 1 Эргашувчи, эргашиб борувчи, эргашиб юрувчи.

Эргаш бўлаклар эск. тли. Иккинчи даражали бўлаклар. Эргаш гап тли. Эргашган қўшма гапдаги бош гапга эргашиб, бош гапни ёки унинг бирор бӱлагини изохлаб келган гап.

2 Эргаш (эркаклар ва хотин-қизлар исми).
ЭРГАШИНЕ 1 Эргашмок фл. хар. н. Би-
 билан эргащ тапі ексабати). Тенг эрааиии. даги тобелик мунос орқасидан бормоқ, кз-ма-из юрмок, мотнлле бормок. Хаммалари ма-из юртинз аркасидан эргаиио, пу"наео
 соя каби унга эргаииб борарди. Ж. Ц(арипов, Хоразм.

2 Бирга бориш учун хархаша қилмоқ, интилмок (болалар хақида). Бола онасиеа эр-
 шини эшитиб, далага ошикқан онасига эр-
 анрин, у тган кунлар.

3 Бирор иш, харакатда кимнингдир кетидан (унинг бошчилигида) бирга харакат қилмоқ. Кимдир.. Хамзанине қўииқларидан бирини бошлаб юборди. Колеанаар эса унга эргашииди. К. Яшин, Хамза.

4 Иш-фаолиятица кимнингдир йўлин1 тутмоқ, унга тақлид қилмоқ. Кўп юрганг эргашма, ку̀ билганга эргаи. Мақол. - Ол дин Камолиддин махдум, унга эргаииб Асас кори хихилаб кулди. М. Исмоилий, Фарғон т.о. Янгилик ғолиб чиқди. ІІ. Холмирзаевс́ тобора ку̀проқ одамлар эргаша бошладя Газетадан.

5 тли. Эргашиш муносабатида бўлмол тобе бўлмоқ. Гапнинг бошкқа бўлакларис́ буиисунмай, эргаимай, узаро мослашиб келгс. бўлаклар бои бўлаклар дейилади. «Ў Збек ти $^{\text {ти }}$ ли» дарслиги.

Эргашган қўшма гапІ Ўзаро эргаштируı чи боғловчилар ёрдами билан (баъзан боловчисиз) боғланиб, эргаш ва бош гапдв тузилган қўшма гап.

ЭРДОНЧА шє. Тирранча, тирмизак. Э ди саккиз-туққиз ящар эрдончалар па. пар, куёв-куёв, ўпич-упич ўйнайди. Хамз Танланган асарлар.

ЭРИМОК 1 Иссиқ таъсири натижаси. қаттиқлигини йўқотмоқ, суюқ холга ўтмо юмшамоқ. Эриган пўлат. Эриган чўян. Эр ган сариёг. Еп Ерлар эриб, хамма ёкс шили иилт лой, қўрғон кунгураларидаги қирс лар буғга айланиб, кўкка кутарилмоқ эдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 кучма Жисмонан бўшашган, «эрига холатға тушмоқ. Йуг тортиб - чарнабк


 солди. Ойбек, О. В. буди; кўкрагининг аАлавужуди эриzандай булдўтарилган бир нима каеридан иу6 эти этди-ю, кўзига ёи олди.

 жасида парчаланиб йўқ бўлмоқ, бошқа жисмга айланмоқ. Мавжларга ок капалаклардек кўнаётган кор учкунлари иу ондаёк
 лақаерда қарға қорлар эриб кетганидан зорланиб кағиллайди. Шухрат, Шинелли
 ку кетмаймиз.. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Хах шумтакалар, оғизларингда эриб кетадиган сузма курутни берсам, олмайсизлар, иу тои қурутни талашасизлар. Ойбек, Танланган асарлар.

4 ку̀има Парчаланиб йўққа айланмоқ; йўқ булмоқ. Суаув эсини йиғиб қараса, Эримбет жойида эриб кетгандай койиб булибди, хеч қаерда йч̆қ. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Агар ѝигит-қизни хақุиқий севги бир-бирига богласа, уни хеч кандай куч узолмайди, оилада юз берадиган ба弓зи бир келишмовчиликлар, хафаликлар хам севги-мухаббат хароратида эриб кетаверади. А. Эшонқулов, Оила бахти хақида.

5 кучма Рухан илиқлик, ёқимлилик хисси уйғонмоқ, хуш ёқмоқ; шундай холатга тушмоқ. Яхии гапларни тинглаб, эриб утирган Нукра аввал ятт этиб Жамил Каримовичга қаради. Мирмухсин, Нуқра. Бола кампирнине су̀зарини туиунмаса хам, унинг иссиқ оналик мехридан эриди-да, қувончидан сакраб у̀рнидан туриб, кампирни кучоқааб олди. И. Рахим, Чин мухаббат.

6 Мойиллик, мехр, химмат хисси уйғонмоқ; мехри товланмоқ. Хозир бўлинг, у̀pтоқ ефрейтор, гузал қизар хам анойи эмас, салеина гапга эриб кетавермайди. 3. Фатхуллин, Сўнмас юлдуз.

7 кучима с.m. Харил қилинган нарса, янгилик, муваффақият ва ш.к. учун зиёфат қилиб бермоқ; сийламоқ, ювмоқ. Нимага бу ерда турибниз? Оихонага олиб кириб, бир эрийин энди санга, жонгинам! Ж. Абдуллахонов, Тўфон. -Яримта эмас, ўнта яримтага эрийман! - капитан иундай деди-да.. қўлидан хатни юлиб олди. О. Еқубов, Излайман. ..бугун сал эрисангиз бўларди, охирги оида ўқиган лекиияларинсизга 4,5 минг сўм ёзиб қўйди. «Муштум».

ЭРИНМОК Хафсаласизлик қилмоқ, хафсаласи келмаслик, майли бўлмаслик. Ғанижон кайтиб келгани эринди-ю, кета берди. А. Қаххор, Асарлар. Кунига совун иилатиига эринадиган одам бугун узоқ совунлаб ювинди. X. Назир, Ёнар дарё. Йиситнинг хааракатлари қовушимсиз, кабобни эринибтина китоб мужоваси билан елпийди. Э. Усмонов, Елқин.

ЭРИНЧАК Эриниш хусусиятига эга, ишга эринадиган, кучсиз; хафсаласиз. Эринчак бола. Эринчак икки иилар, охири бармогин тиилар. Мақол. Эринчакнинг иии битмас. Мақол.

ЭРИНЧАКЛИК Эриниш хислатига эгалик, эринчак бўлиш; эриниш, эринган уолат. Хорғинлик ва олов иу важтдда унда

эринчакликни кучайтирган эди. Ойбек, Куёш қораймас. Сувонжон уйку аримаган кўзларини ииқаб, эринчаклик билан эиикка қุараб юрди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЭРИНЧОК айн. эринчак.
ЭРИТКИЧ mex. 1 Металларни эритиш учун ишлатиладиган қурилма, печь.

2 Эритма хосил қилувчи. эритувчи суюқлик. Намакоб тайёрлаи учун эриткич сув иилатилади. Ацетон - буеесларни эритувии яхии эриткичлардан биридир.

ЭРИТМА 1 Бир ёки бир неча модданинг суюқликда жуда майда қисмларга (молекулаларга) ажралган холдаги қоришмаси. Суєдаги туз эритмаси. Туйинган эритма. Олма мевасига саккиз процентли кальции хлор эритмаси билан иилов берилса, ундаги замбуруғларнинг ривожланиши тухтайди. «Фан ва турмуш".

Қаттиқ эрнтма айн. қотишма.
2 тех. Металл эритиш печида бир йўла олинадиган металл миқдори, эритилган махсулот. Пу̀лат эритии жараёни қарийб уч соат қискартирилди. Хозирда хар бир печдан суткасига тўрт марта эритма олиняпти. Газетадан.

ЭРИТРОЦИТЛАР [юн. егуthros - қизил + kytos - хужайра] Қизил қон таначалари; таркибида қонга қизил ранг берувчи гемоглобин моддаси бўлади.

ЭРИТУВЧИ 1 Эритмок фл. сфдш. Юракни эритувчи гап.

2 айн. эриткич 2. Сув жуда кўп турли каттик, суюқ, газсимон моддалар учун эритувнидир.

3 Металлургия саноатининг ишчиси. Пӱлат эритувчитар.

ЭРИШ I 1 Эрнмоқ фл. хุар. н.
2 Иссиқлик таъсирида қаттиқ моддаларнинг суюқ холга ўтиш ходисаси, жараёни. Музнине эриши. Металннинг эриши. Эрии темпиератураси. Иисон садимдан асл металлар, уларнинг.. бошк̧а металлар билан бирикии хусусиятиса эттиборини қุаратган. Газетадан.

ЭРИЩ ІІ Асл, одатдаги холга тўғри келмайдиган; ғалати. Кўзза эрии кууринмоқ. Кулоққа эрии эшитилмок. - Бу у̀тирии бугун Юсуповга жуда эрии, йўк, ғоят оғир, қ̧ийин туюлди. М. Хазраткулов, Журъат.

ЭРИШМОК Муваффақ бўлмоқ, қўлга киритмоқ. Мақсадга эриимоқ. Яхии нати-

жага эриимоқ. Ғалабага эриимоқ. Биз қанча яхши жанг қчитсак, зафарга хам шунча тез эрииамиз. Ойбек, Куёш қораймас. Ёи авлод тарбиясида юкқори самарага эрииии учун бир катор иарт-шароитлар барқарор булиии лозим. Газетадан.

ЭРК 1 Кишининг ёки кишиларнинг ўз хохиши билан иш-харакат қилиш хуқуқи; ихтиёр, майл. Хар кимнине эрки уัзида. Уу эркига қўй бермок. Эркини буғмоқ. Кўингга, тилинега эрк берма. Сандаткорда куч ва ишонч, эрк ва дадиллик бўммас экан, у ӱз макссадига эрииа олмайди. Ф. Мусажонов, Химмат.

2 Сиёсий, иқтисодий, хуқуқий жихатдан мустакиллик; эркинлик. Эрк уиун курашмоқ. Халққа эрк учун, нон учун, маданият учун курашга отиамок керак. Ойбек, Нур қидириб.

Эрк бермоқ Ихтиёрни ўзига қӱйиб кўймоқ; йул қўймоқ. Инсофсизга эрк берсанг, элни талар. Мақол. Абдиев нафси билан бирга ку̀ига хам эрк бериб қўйганга уัхиай$\partial u$. «Муштум». У хеч қачон хааяжонеа хам эрк бермас эди. А. Мухтор, Бўронларда бордек халоват.

ЭРКА 1 Мехр, суйиш хисси билан муносабатда бўлинадитан: суюкли. Эрка қнзча билан мехрибон отанинг ўртасига рахна солиижожилиик. Ф. Мусажонов, Химмат. Булғорнинг эркаси, болам, йўл бўлсин.. «Эрали ва Шерали». Сайр этайиик, кел, бирга, эркам, Рози кетсин биздан умрбод - Шодлик учун яралган олам. Э. Вохидов, Мухайбатнома.

2 Кўнглига келган ишни қилиш учун ихтиёр бериб қўйилган, талтайтириб юборилган, тантиқ. Эрка тутса онаси, талтаяди боласи. Мақол. $\sim$ Мунис тенгкурларига ухииамасди: жуда эрка эди, сержаха эди. Ў. Умарбеков, Ёз ёмғири. Фахриддин эрка у̀сган тантиқ бола бўлани учун Нисо буви: -Ха, ииқилиб, икковининг жони омон булсин, деб қуя қолар эди. А. Қаххор, Бошсиз одам.

3 Эркалик, суюмлилик ифодаловчи. -Ёлғончи экансиз, - деди у яна эрка товуида. С. Сиёев, Ёруғлик. Гулнор чиройли ва эрка табассум билан, хўп дегандай, бошини киимирлатди. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Эрка (эркаклар ва хотин-қизлар исми).
ЭРКАК 1 айн. эр 1, 2. Эркак жкиси. Эркаклар костюми. - Доя келаандан сўнг, ичкари ховли эркак зотидан тозаланди. А.

Қодирий, Ўттан кунлар. Бизмадим, хотин тортингани учун эркак тегишииси келадими, эркак тегишадиган булгани учун хотин тортинадиии? ${ }^{\text {A. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. }}$

2 Эр жинсидаги хайвон, жонивор. Эркак муиук. Эркак қуй. Эркак гоз. - Хотинин киз туғди, деб хафа бўмма, шернинг эркак вс урғочиси баравар. «Ёшлик».

Эркак новда Мевали дарахт, ўсимликнинг яхщи хосил бермайдиган, хосилгә яроқсиз новдаси. Энсаси қотиб, узун бш эркак новдани шартта кайчилаб, шиддап билан суғуриб олди. Нуу бехосил новда Содй ту̀нкаса ухииа кетди. Шухрат, Жаннат қи дирганлар. Эркак сабзи Ўзаги ёғочдай қот ган, ишлатишга деярли яроқсиз сабзи эркаклаган сабзи. -Пули бор-ку ейди, пул йук-чи, - баланд овоз билан сўради, зрка сабзига уххиаган бир эски чопон. К. Яшин Хамза. Эркак супурги шє. Ёввойи холд ўсадиган ўсимлик ва ундан тайёрланадига дағал супурги.

ЭРКАКЛАМОК Етилган, яроқли вақт Ӱтиб қотмоқ, яроқсиз ёки деярли яроқси холга келмоқ, яхши хосил бермайдига бўлиб ўсмоқ (баъзи ўсимлик ва уларниғ меваси хақида). Эркаклаган сабзи. - Эр каклаб кетган пиёздек бу новча «ёш бен оғзидан хеч қачон циирин гап чиқмаган.. Миғ мухсин, Меъмор. Мана бу йуғон, буғинағ бир-биридан узоқ новда эркаклаб кетган, уғ цартта олиб таилаи керак. М. Осим, Тиц сиз гувох.

ЭРКАКЛАШМОҚ Эркакка хос хатти харакат, қилиқ, хусусият кабиларга ээ бўлоқ. [Мехринисо] У Уияя эркаклашиб кеп $^{\text {м }}$ ган. Эри билан баб-баравар дам торти босқон урармиш. Р. Файзий, Хазрати инсо Биз уззмизни йуотиб, эркаклашиб кетди Эркаклар эса тобора заифлашиб боряпт С. Сиёев, Еруғлик.

ЭРКАКЛИК Эркакларга хос нарс белги-хусусият, хатти-харакат ва ш.к. Қа дайдир париваининг оловли жозибаси, хус малохати унинг эркаклик конига у̀т таит юборган эди. К. Яшин, Хамза. -Хотинлари - деди бой, - менда эркакликдан бирор на са қолмаганини биладилар, уйланишиддан ул учун бирон зарар йук. С. Айний, Куллар.

ЭРКАКЧА Эркакларники каби, эрка ларга ўхшаб. Кимдир тез-тез гапиради, д,

эркакча, дам хотинна сўзайди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Эркакларга хос, эркаклар учун белгиланган. Эркакча кийин. Эркакча ўйи. Олдинда эркакча ту̀н ва бўрк кийган, белига камар боғлаб, ханжар осган Хонзода бегим. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ЭРКАКЧАЛИШI 1 Эркакларга ўхшаган, эркаксимон. Эртаги кун нима килади бу эркакиалии секретарда?' С. Анорбоев, Оқсой.

2 Эркакларча, эркакча. Фақат чолгина Комиланинг «эркакчалиш қчииклари»ни ёкุтирмайди, йисит бўлса, каллакесар буларди, деб юради. А. Мухтор, Чинор.

## ЭРКАКЧИЛИК айн. эркаклнк.

ЭРКАКІІОДА Эркакларга ўхшаш хат-ти-харакатли. Шаддод, гапини бировга бермайдиган, эркакиода Асрора звенога бонлик булди. С. Ахмад, Уфқ.

ЭРКАКЎТ бот. Бошоқлиларга мансуб, чўлларда ўсадиган, баъзи турлари экиладиган кўп йиллик озуқабоп ўтсимон ўсимлик.

ЭРКАЛАМОК 1 Мехр билан силабсийпамоқ, суймоқ. - Ухла, ухла, айланай полвон боладан! - эркалаб боланинг бошини сизади Йўлии. Ойбек, Танланган асарлар. Уни ёяғиз дадасисина эмас, бутун қиииок эркалар, хеч киии унга қаттик гапирмас эди. С. Ахмад, Уфқ. [Отабек] Ухааб кетар экан, узини гох қонга беланиб ётган холда, гох Кумуини эркалаб турган хุолда курар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Кўнглига қараб, эрка қилиб ўстирмоқ; эрка, тантиқ қилиб юбормоқ.

ЭРКАЛИК 1 Эркага хос хусусият, хислат. Эркалатган сари эркаииги оиади.

2 Эрка одамларга хос қилиқ, иш, хаттихаракат; ноз, эркаланиш. Қизча бирдан Бектемир тиззасига бошини қуйиб, эркалик, яиинчоқлик билан деди: -Нон бер. Егия келяпти. Ойбек, Куёш қораймас.

Эркалик қнлмоқ 1) ўзини эркаларча тутмоқ, эркаланмоқ; 2) хадди сиғиб, бирор ишни қилмоқ, шу ишни қилишга ботинмоқ, Бирор нарса етмаса, эркалик килиб, олдиса бораверамиз. Ж. Шарипов, Хоразм.

3 Эрка бўлган вақт, шароит, Минг бора розиман она юртимдан, Кўрди у эркалик чоғларинни хам. А. Орипов, Ииллар армони. Эркаликда уссан Отабекка бу хўрлик тур-

муидан биринчи зарба эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

## ЭРКАН эск. айн. экан.

ЭРКАТОЙ Эркалик қилиш хохиш-ихтиёрини қозонган, шундай эрк-ихтиёрга эга. Бу эр-хотинга.. тантик, эркатой кпизари яйраб-яшнаса бас! Газетадан. Қамар раис олдин секретарнинг эркатойи эди. М. Хазратқулов, Журъат.

ЭРКИН 1 Хар қандай тўсиқ, ғов, монелик ва ш.к. дан холи бўлган, эрк-ихтиёри ўзида бўлган. Эркин хаёт. $\rightarrow$ Нахот чайқовчи ӱзиии шунна эркин сезса!'А. Қаххор, Асарлар. У энди эркин қуи, боии оқкан томонга учиии мумкин. Ф. Мусажонов, Химмат.

2 Қийналмай, қийинчиликсиз, бемалол. Машкларни эркин бажармож. Эркин харакат қилмоқ. Уурта Осиё халқари тилаарида эркин су้злайдиган Александр Васильевич Сидоров билимдон киии эди. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

3 Очик-ойдин, бемалол тарзда. Мазкур китобда фуқаро хукуқи хакида бирмунча эркин фикрлар айтилганини сарой ахли, жумладан, ахли фузало билар эди. Мирмухсин, Меъмор.

4 Қисиниш, тортинишдан холи холда; бемалол. Улар билан кўпдан таниидек эркин гаплаииб кетдим. М. Хайруллаев, Тилла маржон, Солижон энди Тоипу̀латое билан ийманиб эмас, эркин, уртоғи билан гаплашаётгандай бўлди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Ахмаднинг узини эркин тутиии Толиб аканинг сал жигига тегди. Ф. Мусажонов, Химмат.

5 Сиёсий, иқтисодий, хукуқий мустақилликка эга булган, озод, хур.

6 Эркин (эркаклар ва хотин-қизлар исми).
Эркин нафас олмоқ Сиқилиш, танглик холатидан кутулмоқ, эркин холатли бўлмоқ. Ахмад куччага чиқиб, сал эркин нафас олди. Ф. Мусажонов, Химмат. III. Хамроев бойлар қу้лида эркин нафас олиини, одамдек яиаиини орзу кุиларди. Газетадан.

Эркин шеър ад. Қофияси бўлмаган шеър.
ЭРКИНЛИК 1 Бирор жихатдан чекланиш, тазйиқ ва ш.к. дан холилик; кишининг ўз истаги бўйича иш тутиши. Бул ерга келиб, эркинликнинг лаззатини хұис этаётирман. М. Осим, Ибн Сино қиссаси. Ўиа куни оналар, кампирлар қৃиз ва невараларига эркиник берииган. Ж. Шарипов, Хоразм.

4 -Ўзбек тилининг изохли луғати

2 Эркин хаёт, шароит. Эркинликда яшамоқ.

3 Озодлик, мустақиллик; хуррият, эрк. Эркиниик уиун кураи. - Вактли хукумат илгариги оз-моз берилган эркинликни хфам катағон килди. К. Яшин, Хамза.

ЭРКЛИ Ўз эрки узида бўлган; озод, хур. Эркли юрт. - Мен эрклиман, кувноқ қиз, Бахт чолғуси қўимда. Байратий.

ЭРКПАРВАР Эркнинг барқарорлиги учун курашувчи. уни ардокловчи. Покистон халқи тинчдик тарафдоридир, аммо лига ва давлат эркпарвар халқимизни бугмоқุи. Ойбек, Нур қидириб.

ЭРКСЕВАР Озодлик, эркинликни севувчи. Эрксевар халк. - Тан бердим эрксевар шу капалакка, Деразам қанотин очиб юбордим. Шухрат, Шинелли йиллар.

ЭРКСИЗ Ўз эрки ўзида бўлмаган, озодликдан махрум; эрки йўқ, хак-хуқуқсиз, тобе. Эрксизга эрк бермок. - Замоннинг зайли циу булса, уззии эрксиз, кучсиз бир бечора булсам, нима қилай ахир, жон қизим! М. Исмоилий, Фаргона т. о. Булар таz-томири билан йг̆ килинмаса, халк эрксиз яшай беради. Ж. Шарипов, Хоразм.

ЭРКСИЗЛИК 1 Эрксиз холат, ўз эрки ўзида эмаслик.

2 Тобеликдаги хаёт, шароит, хақ-хуқуксизлик.

ЭРЛИ Эри бор, эрга теккан, эри билан яшаб турган. Эрли хотин. $=$ Уйннашдан айниб, эрли булмоқчинан, мулла ака. А. Қаххор, Capo6.
 (к. 9 P II).

2 Мардлик, мардонаворлик, қахрамонлик, жасорат. Хар ким бу кунги уруидаги ўзинине эрликлари билан, кўлга тучирган олтин камари.. ва бошқа улжалари билан мактанади. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

3 айн. эркаклик 2.
ЭРМАК 1 Вақтни кўнгилчоғлик билан ёки зерикмай у゙тказиш учун хизмат қиладиган нарса, машғулот. Болалар эрмаги. Бекорчиликка эрмак. Эртак - эрмак. - Овқатдан кейин эрмак учун узининг хам узза шоирларнинг муаммоларидан бир нечасини ууқиб, яшириаган исмларни топиини илтимос кидди. Ойбек, Навоий.

2 Кўнгилга тасалли берадиган, овутадиган Нарса, кимса, овунчок, упанччк. Но-

зокатнинг бирдан-бир маиғулоти өа эрл думор эди. Ш. Рашидов, Бўрондан ку" Ёлизликнинг дастлабки кунларида ур эрмаги фақат Тўлқин билан Учкун булди Ғулом, Машъая.

3 Масхара, кулги, мазах бўлган кии нарса. Қизлар Салимахонни эрмак ки. кулишиб уттирганларида, Хадичахон ки келди. Н. Фозилов, Оқим.

Эрмак қилмоқ 1) эрмак учун бирор н са билан машғул бўлмоқ. Мухаммад Жа урина-урина, нихоят, уйкуга кетди. Аф Хусайн у-бу китобларни эрмак қุидди. Ойи Нур қидириб. Ана, хар куни эрмак кє турадиган думбирасининг дастаси кал кули орасидан чиқиб ётибди. Н. Фозид Дийдор; 2) масхара қилмоқ, устидан в моқ, кулги қилмоқ. Қиз эрмак құлаёт. дек, оркасига караб кичкирди: -Хой, Ак урртогина келдилар, бу ёкка чик. С. Ахм Тоғ афсонаси. Сайфи бўлса, хадеб тил чиқариб, мени эрмак къиади. С. Ахмад, С ланма.

ЭРМАКЛАМОК кам кўлл. айн. эр। қнлмоқ 1, 2. қ. эрмак. Самоварии келти қўйган чойни мен хам майдалаб эрмак боиладим. Хамза, Танланган асарлар. «Се уукинни ким қўйбди», деб эрмаклаган , эди? П. Турсун, Ўқитувчи.

ЭРМАКТАЛАБ Эрмак қилиш иштиё да бўлган, эрмак истовчи. Йўловчилар эрмакталаб халк камдан-кам булади. С. . мад, Хотин.

ЭРМАКЧИ Эрмак қилувчи, кимсє мазах, масхара қилувчи одам. Девонан у̀пкаси шиииб кетди, эрмакчилар унинг к! гига галма-гал у̀т ёқар эдилар. А. Қодирі Уेтган кунлар.

ЭРМАН Мураккабгулдошлар оилась мансуб кўп йиллик, тўп бўлиб ўсадиган (унинг хидли майда сарғиш-яшил, как барглари дори тайёрлаш учун ишлатилад ..қоя пойарида эса сап-сарик эрман гулла туัлкини маєж уради. А. Ибодинов, «Тат фат» дўконидаги қатл.

ЭРМАНА айн. эрман. Эрманали уйда улмас, Дарманали уйда дард буамас. Мақоь ЭРМИШ эск. айн. эмин.
ЭРМОК эск, айн, эмоқ.
ЭРОВУЛ тар. Отлиқ разведкачи, лаш карнинг олдинги кисмларидан клгари б рувчи отлиқ аскар.

ЭРОЗИЯ [лот. erosio - уйиш, шилиш, емириш] 1 геол. Тупроқнинг, тоғ жинс ларининг оқар сувлар ёхи шамол таъсирида емирилиши, нураши. Сахродаги кудуқлар атрофида уссимииклар пайхон қининанииги сабабии, у жойтарда шамол эрозияси жуда кучии бу̀лади. П. Ғуломов, Зарафшон этакларида.

Тупроқ эрознясн Тупроқнинг энг семиз устки қатламининг сув ва шамол таъсирида нураб ориқлаши. Бодом илдизи сертармок бўлгани сабабли, тупроқ эрозиясига кариилик қилади. «Фан ва турмуш».

2 mex. Металл буюмлар сиртининг газ ёки сув оқими, шунингдек, электр заряди таъсирида аста-секин емирилиши.

3 тиб. Тери шиллиқ пардасининг ёки эпителийнинг яллиғланиши (шилиниши ва ярананиши).

ЭРОНИЙ [a. اير انئى - Эронга, эрон халқига мансуб; эронлик] 1 Эрон халқига мансуб шахс; эронлик. Эронийлар жанговар құиикириклар билан жазавага туииб келишарди. М. Махмудов, Мангу куй излаб.

2 Эрон халқига тегишли; Эронда ишлаган. Хоразм тупроғида етилган тотли мевалар, туркман отлари, эроний гиламлар.. император хазратларига пешкаи қилинади. С. Сиёев, Аваз.

ЭРОНЛИК Эрон халқига мансуб шахс; эроний.

ЭРОНЛИКЛАР 1 Эронда яшовчи халклар; Эрон халқи.

2 Она тили эрон тиллари гурухига мансуб бўлган кишилар (форс, афгон, тожик ва б.).

ЭРОНШУНОС [ $\phi$. ايرِ - Эрон, эроний + شناس - ўрганувчи] Эроншунослик буйича мутахассис, олим.

ЭРОНШУНОСЛИК Эроний халқларнинг (фюрс, тожик, афғон ва б. халқларнинг) тиллари, адабиёти ва маданиятини урганадиган фанлар мажмуи. Шарқшунослик факультетинине эрониунослик бўлими.

ЭРРАЙИМ Текин даромаддан босартусарини билмай қолган ёки ўзгаларнинг мулки, бойлиги устидан каттаконлик қилувчи одам; зўравон; валламат. Иккита эррайимнинг яунжсига тугун солии билан овора бу̀либ колдик.. Иккаласи хам хуัжайин, бутун Пархонада ном чиқареан зурравонлар эди.. «Шарқ юлдузи». Яллачиаикнинг пулидан

эргинамиз Рахмат хожи бунчалик эррайим бўлиб крибди. F. Fулом, Шум бола.

ЭРРАЙИМЛИК Эррайим одамларга хос иш, хатти-харакат; валламатлик. -Сен менга нега эррайимлик қиляпсан! - деди жахл билан Умарали, - раис раислисида, самоварчи самоварчилисида турсин. И. Рахим, Хаёт булоқлари.

ЭРСА эск. айн. эса.
ЭРСИЗ Эри йўқ, эрга тегмаган ёки бева. Эрсиз хотин. Уйнашеа ииониб эрсиз қолмоқ. Мақол. Мохира ойим таднага тил очади: -Энди дунёдан эрсиз уттасан, қизим! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЭРСИРАМОК Эр истаб, эр талаб бўлиб қолмоқ; куйикмоқ. Бу хийлакор қиз, жуда қув киз. Мени севмайди юракдан. У ёлғиз эрсираб колган. Унга ўйин керак. Ойбек, Танланган асарлар. [ ШІарофат:] Мен эрсираб келибманми?.. Эрсираган бўасам, бўйни йўгон сон мингта! А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ЭРТА 1 рви. Белғили, одатдаги, меъёрий вақтдан анча ёки бирмунча олдин, барвақт, вақтли. Эрта турмоқ. Эрта бориб, кеч қайтмоқ. Эрта қариган киии. Бу йил қии эрта келди. Экинни эрта эккан хৃосилини эрта ўрар. Мақол. Харакатинг эрта бўлса, кузда эрта урарсан. Мақол. - Равно сув салқинида бугун хұам эрта ухлаб қолди. И. Рахим, Ихлос.

2 Вақт, фасл билдирувчи баъзи сўзлар билан бирикиб, шу вақт, фаслнинг энг (эндигина) бошланиш вақтини билдиради. Эрта тонгданок иига йў оларкан.. қалбида ажсиб хислар мавж ура бошлади. Газетадан. Икромжон, эрта бахор Найманга кучиб ииқаётганларида, Азизхонга ёзилган хатга кўл қўйди. С. Ахмад, Уфқ. Эрта нахор чогида, денгизнинг ёкимли оромбахи майин шамоли эсиб турганда.. Каспий ажсиб жилвагар кўринарди. Н. Сафаров, Оловли излар.

3 кесим взф. Бирор иш-харакатни бажариш, амалга оширишга хали вақт борлигини, вақти келмаганлигини билдиради. Уйга бориини истамади, лекин гапга бориига хаии вакт эрта эди. Ойбек, Танланган асарлар. Хали ётмоқка вактт эрта эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

4 om Тундан кунrа ўтиш вақти, тонгдан сўнгги пайт; эрталаб. Носвой йч̆к, эртадан бери хумориман. Ойбек, Танланган асарлар. Нима қилиб́ди юрасимга? Менга уххиаб эр-

тадан кечгача уйда утиринг－чи．А．Қаххор， Асрор бобо．

5 om Келаси кун，сўз бораётган кундан кейинги кун．Бу воқеанинг эртаси．Эсарнинг эртаси ку̀n．Мақол．Бугун бўлмаса，эрта． Бугунми，эртами，ўкиини боилаймиз．－ Сизлар чиқұнглар．．ии булмаса，ётинглар， эрта вактлироқ туриб，ёвонга гуัнг та－ иийсизлар．С．Айний，Куллар．Директоримиз эрта бор，индин бор，деб иини чуззб юбор－ дилар．«Муштум»．

Эрта билан Эрталаб．Шахиы бўлан сар－ бозларни эртага эрта билан иу ерга купмии－ ни айтган карвонбоии．．отга қамчи босиб， Хўқанд сари чопди．Мирмухсин，Меъмор． Эрта бир кун Иш－харакат，ходисанинг келгусига оидлиги，келгусида бўлишини билдиради．Кимлар эса бугун ғолиб，Эрта бир кун забундир．Э．Вохидов，Шарқий қирғоқ． Эрта кунда Умуман；хар вақт，доим．Эрта кунда жанжсал．＝Химмат－ку эрта кунда йўк，яна ўзи ўлудек бахил．．«Муштум»．

ЭРТАГА Сўз бораёттан кундан кейинги куни．Эртага борамиз．Бугунги иини эртага қўйма．Мақол．Эртага эрталаб бизни машина келиб олиб кетииини тушунтирдим． С．Кароматов，Олтин кум．

ЭРТАГИ 1 Эртага бўладиган；эртанги． Эртаги мажлис．Эртаги ии．Эртаги думба－ дан бу кунги шалхак яхии．Мақол．Эртаги савдонинг дахุсар оғирлиги бор．Мақол． Эртаги машғулотаари ёдига туииб，«Етиии керак！деди．Шухрат，Шинелли йиллар．

2 Бошқа хилларга қараганда олдинрок етиладиган，пишадиган；эртапишар，чил－ лаки．．эртаси，уртанги ва кечки сабзавот， картоика，полиз ва резавор экинлари экии режаси тула бажариаан．Газетадан．

Эртагиё эртаги，эчкиларнинг бўртаги Эртакнинг бошланишида айтиладиган ибора． －Эртагиё эртаси，эчкиларнинд буртаси．．－ деб боилади бобом эртакни．Ойбек，Болалик．

ЭРТАК 1 Халқ оғзаки поэтик ижодининг асосий жанрларидан бири；тўқима ва уй－ дирмага асосланган，сехрли－саргузашт ва маиший мазмундаги эпик бадиий асар； чўпчак．Эрпак айтмоқ．－Бир ариқда сут， иккинчи арикдда иарбат－эртакларда бўлади！С．Анорбоев，Оқсой．Илмий фан－ тастик асарлар билан адабий эртаклар ўзаро яқุн алоқададир．«Фан ва турмуш»．

2 Хикоя，қисса，воқеа．Унсин хамна во－ қеани－акаси билан Гулнорнине сеөги эрта－ гини кампирдан тўла эиитди．Ойбек，Тан－ ланган асарлар．Елғиз Tиктепа қиилоғи－ дагина эмас，теварак қиилоқларда хамм мул ла Обиднинг эртаги，экиндаги муваффақия－ ти оғиздан оғизга юриб кетди．А．Қодирий Обид кетмон．

ЭРТАКЧИ Эртакка уста одам，эртак айтувчи．

ЭРТАЛАБ Куннинг бошида，тонг отган цан кейин，эрта билан．Эрталаб йўлга чик дик．Улар эрталаб бизникиса келииди． $\mathbf{I}$ бу хабарни эртага эрталаб кайси йуссин би． лан бекка билдириш йўларини ўйлар эди．А Қодирий，Ўтган кунлар．

ЭРТАЛАБКИ Эрталаб бўладиган，эрт билан амалга ошириладиган，қилинадиган бошланадиган，юз берадиган．Эрталабки чои Эрталабки воқеа．Эрталабки куёш нури Эрталабки симнастика．Эрталабки туман Эрталабки поезд．Эрталабки ии кунсилн． килар хуиа．Мақол．

ЭРТАЛИК 1 Эрта билан ўтказиладига йиғилиш（кўпинча болалар учун）．Навоийг багииланган эрталик．Байрам иарафиг богчада эрталик ўтказмоқ．

2 Эртаги кунга оид；эртага бўладигая Кунлик иига якун ясалиб，эрталик вазифс лар белаилаб олинди．Газетадан．
 －Кўп вайсамай，ечиниб ёт，эртаматан кј зингни очолмай қоласан тағин，－деди чс Мардоновга．Ж．Абдуллахонов，Йўл．

ЭРТА－МЕРТАН ше．Эрта билан，эртঞ лаб．Эрта－мертан жу̀наб кетсам，говгум ётарларда келиб қоларман．«Муродхон»．

ЭРТАН ше． 1 Эрталаб．Оқұоои палов，эы тан чой．«Равшан»．

2 Эртага．ІІохим，бу мардуднинг тилии кесмасангиз，эртан сизга атаб хаже бип моқдан тоймас．С．Сиёев，Еруғлик．

ЭРТАНГИ 1 Эртага бўладиган，эртас куни амалга ошириладиган，рӱй берадига Эртанги кун．Эртанси мажлис．Эртанси и га бугун режа туз．Мақол．- Бу кунси фо да гу亠ит бўлса，эртансиси нукул мой бӱлии аниқ．Ойбек，Танланган асарлар．

2 Эрталабки，эрталаб бўладиган．Да турхон ёзииб，эртанги нонушта учун да． лаб қуўйизан чой олиб келинди．А．Қодири Ўтган кунлар．－Қани，мархұамат，эртан

насиба, - деди нотании киии бизни анжсирга таклиф кุилиб. Н. Сафаров, Оловли излар.

3 Келаси. булғуси. $У$ /онанг/ хам доим рухимни куттариб, эртанси яхии кун билан овутарди. Е. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот. Эртанги раис хяам, боғбону пахтакор хุам укувчилар! "Ўзбекистон қўриқџари".

4 к. эртаги 2. Майда эеатларда сув ялтираб оқар, рўмол танғиган хотинлар, чамаси, эртанги карам экииарди. У. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол.

ЭРУВ 1 Эримоқ фл. хар. н. Эрув вактида ярим белдан лой кечиига тугри келадиган куччаларнине лойи кৃатқалоқланган. А. Қодирий. Ўтган кунлар.

2 айн. эрувгарчилик.
ЭРУВГАРЧИЛИК Қиш ёки илк бахор кунлари хаво исиб, қор-муз эрийдиган жараён, вақт. Бу сойнинг сує миқдори тоғдаги эрувгарчилик ва ёгин-сочинга боғлик. С. Кароматов, Олтин қум. Гуё куклтам эрувгарчиииида дарё музи куัчгандай қасир-қусур боиланиб, кетидан.. қаттик гумбурлаи боиланди. Х. Назир. Сўнмас чақмоқпар.

ЭРУВЧАН Яхши эриш хусусиятига эга.
ЭРУВЧАНЛИК Модданинг эриш кобилияти, хоссаси. Металларнинг эрувчанлиси. - Газларнинг сувда эрувчанлиги температуранинг кўтарилиии билан камаяди. «Кимё» дарслиги.

ЭРУВЧИЛИК айн. эрувгарчилик.
ЭРУДИЦИЯ [лот. eruditio - ўқимишлилик, билимдонлик; билим, маълумот] Бирор содада кенг маълумотга эгалик, билимдонлик. Очилнинг нуткци, эрудиииси яхии эди.. П. Кодиров, Уч илдиз.

ЭРУР эск. Тўлиқсиз феълнинг сифатдош шакли, боғлама вазифасини бажаради; ==дир. ШІул эрур айбим, Муқимий, мардуми Фарғонаман. Муқимий.

ЭС 1 Одамнинг билищ, фикр юритиш қобилияти; ақл, онг, ; мия. Эси паст. Эси бутун. Эсинг борми (жойидами, ўзигдами)? Эсинг борида эл тани, Куиине борида ер тани. Мақол.

Эси кеттан айн. эсини еган. Эр-хотиннинг уртасига эси кетеан тушади. «Қанотли сўзлар». Эсн кетдн I) бирор ишнинг, гап-сўзнинг жуда иџтиёқ билан, берилиб, давомли тарзда бажарилиши, айтилишини билдиради. Дорим билан тузалиб кетганлар мени «доктор она», деб эслари кетииади. М.

Исмоилий, Фарғона т. о. Кимсан ұам уч кундан бери нормани ощириб бажаряпти. Прораби мақтаб эси кетяпти. А. Мухтор, Туғилиш; 2) бирор иш билан қаттиқ, холдан тойиш даражасида машғул бўлишни, холдан тойиш даражасига келишни билдиради. Эскини ямагуниа эсинг кетади. Мақол. - Нозанин қиз.. нукул илариги бошликнинг бу кабинетни безатгунча эси кетганлиги хұак̧ида zапирарди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Эси кирар-чиқар бўлмоқ Фикрлаш қобилияти бузилмоқ, бир меъёрда фикрлай олмаслик. Абдуллахон мағрурликка берилганиданми ёинки картайиб, эси кирар-цикар бўлиб қолганиданми, Россия подшохфининг соғииғини сўрашни унутиб қўйди. М. Осим, Элчилар. Эси (ёки эсдан) оғмоқ Эс-хушини йўқотиш даражасига тушмоқ. Менинг бу хангамалардан эсим оғиб қолаёзган эди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Чарос билан охирги марта кўрииганидан буён ўтган бир ярим ой ичида эсдан оғиб қтомаганига.. узиям хайрон бўлди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Эсмм курсин Бирор нарса эсга келмаганда ёки адашилганда айтиладиган ибора. - Boŭ, эсим курсин! - Зулайхо.. стулни чаққониик билан олиб, Гавхарнинг олдига сурди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулок сол. Эсини еган, эсингни едингми Ақл билан иш қилмаган, нотўғри, номақбул иш қилаётган одамга нисбатан қўлланади. Бу иига эсини еган одам аралашади. Эсингни едингми, оч! Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Эсини танимоқ Эс-хушли бўлмоқ, шундай ёшга етмоқ. Эсини танибдики, одам бўлсам, нимадир яхши ииқ қлсам, дейди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Хали эсимни таниб, биров менине шахтимни хам, илтимосимни хৃам қайтармаган.. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Эсини топмоқ Маълум ёшга етгач ёки бирор воқеа-ходисадан кейин ақли кирмоқ, ақлли ва тўғри мулохаза юритадиган бўлиб қолмоқ.

2 Ёдда сақлаш, қайта тиклаш қобилияти; ёд, хотира. Эсида бор. Эсимда йўқ. Эсида қолмади. Эсдан чиқармокв. Эсда тутмок (сақламок).

Эсга олмоқ 1) эсламоқ, эсга туширмоқ. Хола Тошкентга кучиб келгандан бери эсига олмаган Фарғонасини эслади шу кун. «Гулдаста»; 2) ўйламоқ, хисобга олмоқ. Ермат. боплаб суккиини мўлжсалади-ю, лекин қаер-

да, кимлар ууртасида турганини дархол эсига олиб, товуиини халкумида бўгд. Ойбек, Танланган асарлар. Эсга солмоқ (ёки туширмоқ) Эслатмоқ, хотирга келтирмоқ. ИІахзоданинг эри.. беи халта олтини йўқолган судхўр хиндини эсимеа солянтини? К. Яшин, Хамза. Эсн чиқиб кетмоқ Нихоятда қўрқувга тушмоқ; қўрқмоқ. Қаерлардадир дахиатли бакириқ.. эси чикиб кетеан хотинларнине хунук фарёди эшитиларди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Эсига келмоқ 1) эсида бўлмоқ, уйламоқ. Хой Шодии, бу ку̀мир эсингга келадими ўзи, уйда тирноқдай хам кўмир қолгани йу̀к. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ; 2) хотирасига келмоқ, ёдига тушмоқ. Кейин бир воқеа эсига туииб, мийиғида кулиб куйди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Эсига тушмоқ Хотирида тикланмоқ. Навбат Акмалза келганда, ту̀сатдан Эимат ака воқеаси эсига туииб, юраги иує этди. О. Екубов, Эр бошига иш тушса.

ЭСА 1 Боғлама вазифасини бажаради; бўлса. ..бурни бир оз беухиоврок эса-да, лекин унинг умуман юз бичими келишган эди. Ой~ бек, Танланган асарлар.

2 Шахс, нарса, ходисалар кетма-кетлигида Ўзи бирикиб келган сўз билдирган шахс, нарса ёки ходисани бошқаларига нисбатлаб, ажратиб қайд этади. Мен эса уни овунтириига, юпатиига уринардим. «Гулдаста». Кирқинчи йиллардан кейин эса умуман геологлар бормаган. С. Кароматов, Олтин қум. Мисрда рўй берган мана бу вокеа эса хяаммасидан оииб тушади. «Фан ваं турмушџ. Ундан нарида эса жустод» Мирсалимов чала буғгизланган қуйдек пихидлаб хуррак отарди. «Гулдаста».

3 ши. Ундай бўлса, у холда. Эса, Оқжиз, бориб сен хам кўриб кел-чи. «Равшан». Чойхоначи юзига фотиха тортиб насихат килди: -Эса, бундайин ўтирма.. С. Сиёев, Ёруғлик.

ЭСАЙМОК шє. Эси кирмоқ, эс-хушли бўлмоқ. - Кизим бўйига етган, эсайган, ўз эрки ўзида, чакириб суранглар! - дебди. «Эртаклар».

ЭСАНКИРАМОК Довдирамоқ, гангимоқ, саросимага тушмоқ, саросимада қолмоқ; эсини йўқотмоқ. Қийинчиликлар олдида эсанкирамаслик, Ютуқлардан эсанкирамоқ. Укасинине мантиқи қариисида Хакимбойвачна хам эсанкираб қолди. Ойбек, Танланган асарлар. Имтихонда оғир саволеа

дуч келгандай эсанкирадим. Х. Назир, Ёнар дарё.

ЭСАР шв. Эси паст, тентактоб, овсар. Эсарнинг эртаси кўn. Мақол. Бир у̀ғлим эсар, бир қизим майиб туғилди. Газетадан.

ЭСВОС Эси пастроқ, эси кирали-чиқали. чала жинни.

ЭСДАЛИК 1 Эсда қолган таассурот, хотира. Отам щу мавзуда ўз эсдаликларидан бир воқеани нақа қилди. С. Айний, Эсдаликлар. Аскъар Аминовичнинг гаплари ку้нглининz энг чукурида ётган эсдаликларини яна қўзғаб, хаёлини ағдар-тӱнтар қилиб юборган эди. О. Ёқубов, Излайман.

Эсдалик дафтари 1) таассуротларни ёзиб қолдириш учун қўйилган дафтар (мас., музейда, кўргазмада); 2) хотиралар ёзиб бориладиган кундалик дафтар. Чанг босиб ётган эсдалик дафтаримни яқинда эски китоблар орасидан топиб олдим. Ў. Усмонов, Сирли сохил.

2 Хотира рамзи ёки хотира бўлиб қолган нарса; ёдгорлик. Бободан цолган эсдалик. Эсдалик совғалар. Бу жойларни расмга олиб қўйсангиз, яхии бўларди. Хаммамизга эсдалик бўаиб қоларди. И. Рахим, Тинимсиз шахар. Халқимиз, авлодларга эсдалик бу̀лсин, деб чинор экади. Газетадан.

ЭСИЗ 1 унд. с. Ачиниш, афсусланишни билдиради; аттанг, афсус. ІІундай кุилиб, ёзнинг бутун курркамлиги ии билан утиб кетди. Эсиз-эсиз. F. Ғулом, Тирилган мурда. Сиз уйда экансиз, билсам, дафтаримни олиб келар эканман.. эсизгина.. А. Қаххор, Адабиёт муаллими.

2 мод. с. Афсус(ки). Алишер! Чинданам шерсиз. Буюк иер. Фақат кўпдир, эсиз, кўп дуиманингиз. Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий.

3 Увол, хайф. Эсиз иуниа нехнат. Ку̀инига берсам - эсиз оиия, уйда турса - сасир ошим. Мақол. ■ Э, хотинчалии булмай ул, эсизгина бўй-баст! А. Мухтор, Бўронларда бордек халоват.

ЭСИРИК эск. Маст, маст-аласт.
ЭСИРИКМОК эск. Маст булмоқ, кайф қилмоқ.

ЭСИРМОК кам қўла. айн. эснрикмоқ.
ЭСКАДРА [ $\phi$ р. escadre] 1 Бир ёки бир неча турдаги харбий кемаларнинг йирик оператив-тактик қўшилмаси. Миноносешлағ эскадраси.

2 Айрим хорижий мамлакатлар харбий ұаво кучларида самолётлар ва ракеталарнинг тактик қӱшилмаси.

ЭСКАДРИЛЬЯ ‘фр. escadrille] Бир неча звено ёки отряддан иборат, асосан харбий хаво флоти ( 10 тадан 30 тагача самолёт, вертолёт) бўлинмаси. Бомбардимончилар эскадрильяси. Шпурман Жерар - француз. $y_{\text {„Нормандия- Неман» эскадрильясида менинг }}$ халок булган акам билан биреа хизмат қилган. А. Мухтор, Қаноти синган орзу.

ЭСКАДРОН $1 \phi p$, escadron| 20 -аср уурталаригача мавжуд бўлган, бир неча взводдан иборат отлиқ аскарлар бўлинмаси. Жанговар эскадрон. Хов узокдан тузон кўтаридди. Туёк товуии! Эскадрон цопар. А. Мухtop.

ЭСКАЛАТОР Гингл. escalator - харакатланувчи зинапоя < лот. scala - нарвон, зиналоя| Метро. катта магазин ва ш.к. да одамларни юқорига чиқариш ва пастга тушириш учун хизмат қиладиган, узлуксиз харакатланувчи поғоналардан иборат қия зина. Метро эскалатори. - Энг қувонилиси 3-қаватгача эскалаторда чикасиз. Газетадан.

ЭСКАЛАЦИЯ [инел. escalation - зина билан юқорига кўтарилиш| Бирор нарса ёки ходисанинг аста-секин тадрижий равишда кучайиб, зурайиб, кўлайиб борнши ёки бирор нарсани аста-секин зўрайтириш, кучайтириш, кўпайтириш.

ЭСКАРМОК эск. Эсламоқ.
ЭСКАРТИШ эск. 1 Эскартмоқ фл. хар. н. 2 айн. эскартма.
ЭСКАРТМА эск. айн. эслатма.
ЭСКАРТМОК кам қу̀лл. Эскартма бермоқ, эслатмоқ.

ЭСКИ 1 Янгилик сифати кетган, яроқлилик даражасини маълум даражада йўқотган. Эски чопон. Эски этик. Эски кўрпа. Эски кийимнинг иссиғи йук. Мақол. Олтин, кумуининг эскиси буммас. Мақол. Янгини эски сақяар. Мақол. Қозиққа осилган, чанг босган эски дуัпиидан боика хеч нима йу̀к. Ойбек, Танланган асарлар. Сидикжон каийтиб кедганида.. ток остидаги эски су̀рида сочилиб ётган бехиларга кўзи туиди. А. Қаххор, Кўшчннор чироқлари.

2 Кӱхна, кўп вақтлардан бери маълум бўлган, кўп вақтдан бери турган (янгисига нисбатан). Тоикентнинг эски ва янси шахарларида туัплаб [тўпи билан] сотувни ик-

ки газлама дўкони. унга қุарайди. Ойбек, Танланган асарлар. Довон оимаймиз. Айланма йўл билан олиб келиб, эски изиса соламиз. И. Рахим, Чин мухаббат.

3 Ўтган вақтга оид, аввалдан маълум; уттан. Эски йแл. Хозир эски замон эмас, бунақа нарсаларнинг унчалик ахамияти аугқ. Ӱ. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. /Абдииукур/ Энг сўнгеи хабарлар билан эски хабарларни аралаитириб, бирмунча мақлумот берди. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Аввал хам бўлган, эскидан маълум. Авазнинё эски қадрдони. Хасан кайғичи хон амалдорлари хакида ичагузди хангомалар айтарди. С. Сиёев, Ёруғлик. Нима бўларди, домламиз Латиф Боқизоданинг эски дарди қузғади. С. Кароматов, Олтин қум. Латофатхон.. эски таниидай, Саодатхонни гапга сола бошлади. С. Зуннунова, Янги директор.

5 Эски усулдаги; эскича. Тўйнинг таврифини эиитдим. Эски туัйга боргани номус қиламан. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Бу махалланинг иумтака эркак болалари «келин чимчилаш» деган эски одатга жуда риоя қилиар экан. Ойбек, Танланган асралар.

6 Бундан (хозиргидан) олдинги; аввалги, собиқ. Эски директор.

7 Истеъмолдан чиққан, эскирган ёки бекор қилинган. Эски алифбо. Эски пул. Зиёдахон баъзан эски сузларгы тили келииимай ва бавзи жумлаларни мавносига мос келмайдиган охангда ўкиб, тингловчиларга уктира олмагани учун, хикоянинг давомини Иброхұмовнинг ўзи укиди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

8 Кўпни кўрган, хаёт тажрибаларига эга бўлган, кўпдан маълум. Сує мутахассиси, жуда эски мироблардан, ирригациянинг пири. Газетадан. Юрган жойи неча тоғу даит экан, Эски киши кўп одамга бои экан. «Юсуф ва Ахмад».

Эски гап 1) маълум гап, хаммага маълум нарса, воқеа, Эски гапни кўи.. Хохлайди, хохламай қаёқка борарди. С. Ахмад, Сайланма; 2) хадеб такрорланадиган иш. Хали хам эски гапми? Хей, менга қара, бола! Нега урасан Қузибойни? Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Эскн тос, эски хаммом Илгари қандай бўлса, хозир хам шундай, хеч қандай ӱзгариш йўқ.

ЭСКИДАН Аллақачонлардан бери, узоқ вақтлардан буён; азалдан, қадимдан. Улар

эскидан қалин огайни. Эскидан қолган эртак. - Бу ерда эскидан пахта экилади. «Ўзбекистон қўриқлари».

ЭСКИДУЗ Эски оёқ кийимларини ямаб сотувчи; ямоқчи.

ЭСКИЗ [фр. esquisse - хомаки нарса] Бадиий асар, иншоот, механизмнинг ёки унинг бирор қисмининг дастлабки, хомаки, қоралама нусхаси, чизмаси ёки режаси. Лортретнинг эскизи. Эскиз чизмоқ. Блокномларнинг бирида Акромжоннинг қалам билан иизган эскизлари, этюдлари бор эди. И. Рахим, Тинимсиз шахар. Композиииянинг бир неча вариантлари эскизларини яратдим. Газетадан.

ЭСкиЛИК 1 Эски холат, эски эканлик. Киїим тоза бўлса, эскилиеи билинмайди. $=$ Мойлагани билан, бари бир, экки эскшлиини килиб, йиртиғи билиниб турибди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

2 Ӱтмишга, эски замонларга мансуб, урфдан чиққан, хозирги (янги) шароит талабларига жавоб бермайдиган, унга зид урф-одат, расм-русум, тартиб ва ш.к. Эскилик саркити. Эскиликдан юэ ууирмоқ. Хар кандай янгилик эскиликнине қаршиишцга уирайди. С. Анорбоев, Оқсой. Уйимизнине оркаси калин терак, ёр-ерр. Совчи деган эскилик кимга керак, ёр-ёр. «Кўшиқлар».

ЭСКИМО [ $\phi$. елquimau - эскимос халқи номидан] Шоколад қобиққа ўралган музқаймоқ. Тарелкадаги эскимо секин-секин камая борди. Н. Назаров, Замон.

ЭСКИМОС к. эскимослар. Эскимос аёл.
ЭСКИМОСЛАР Осиёнинг шарқи-шимоли, Шимолий Америка ва Гренландияда яшовчи халқ.

ЭСКИМОҚ айн. эскирмоқ. Кийган туัнинг эскийди, кийдирганинг эскимас. Мақол. Вино қанча эскиса, мазаси шунча ошади. Ойбек, Куёиш қораймас.

ЭСКИРМОК 1 Ишлатилиб, тутилиб эски буллоқ, тўзимоқ ёки яроқсиз холга келмоқ. Эскирган тўн. Эскирган машина. $=T$ мириининг икки хонадан иборат уйи эскириб кетган ва пастқам эди. Ш. Рашидов, Қудрачли тўлқин. Шипи шарқиа накшдор уй, нақূцлар эскириб, ранги хиралашган. Ойбек, Танлантан асарлар.

2 Давр талабларига мос келмайдиган бўлиб қолмоқ; истеъмолдан чиқмоқ, урфдан, модадан қолмоқ. Эскирган дарслик.

Эскирган сўз. Чу̀лнинг, йилаар у̀тса л эскирмаган тартиб-коидалари бор.. чі халки.. унга бййсунади. Газетадан.

3 Яшаш, фаолият муддати узаймоқ. ла эскирган сари эр-хотин олтин ва гав: га айааниб боради. Газетадан.

ЭСКИ-ТУСКИ Хар хил эски, яро нарсалар, лаш-луш, қақир-қуқурлар. лидаги хоналарнинг.. деразаларига эн тускилар тутиб куйилган. Мирмухсин, ниқиш. [Майрамхон] Эски-туски те терсакларни бир симдан утказиб, боь кийиб юрар эди. F. Ғулом, Нум бола.

ЭСКИФУРУШ Эски-туски нарсаля олиб сотувчи. Устида увада чопон, бун зорда ёлғиз эскифуруилар олиии муж Ойбек, Танланган асарлар.

ЭСКИЧА Эски, илгариги вақтга ма бўлган, илгариги одат, расм, тартиб ва га мос келалиган; кадимтича. Эскича Эскича усул. Эскича гап. Эскича кийи Эскина ииламоқ. Бу гапингиз нот кори, сизнинг илмингиз эскича изм. А. хор, Қўшчинор чироқлари.

2 кам кўл. Аввалгидек. $У$ онасини киноясини кулгилик билан кечириб, яна ча араэда кола берадир. А. Қодирий, : кунлар. ..юқорига чиқишга қистаса кавушини ечмай, эскича утира берди. А дирий, Ўтган кунлар.

ЭСКИЧАСИГА Эски урф-одатларі равишда; қадимгича, бурунгидек. Янгt га аиттанда, мен қизинсизни хохлама экинасига керак булса - уч талок кј А. Каххор. Кӱшчинор чироқтари.

ЭСкиЧИ айн. эскифуруш.
ЭСКУДО [исп.-nopm. еscıdo - герб
жорий қилингунга қадар Португали асосий пул бирлиги.

ЭСЛАМОҚ 1 Ёдида тутмоқ, хаёлил казмоқ, эсга олмоқ. Унинг иихонасига си билан бир марта борган, йдлни эсла ган эди. С. Юнусов, Кутитмаган хазии

2 Эсига келмоқ (келтирмоқ), эсиг: моқ, хотирасида тикламоқ. Мен уния каерда куургандайман. Эслолмаяпман. С нунова, Янги директор. Қизнинг кул чига, лаби устидаги чиройли холиг, тушиб, Навоийнинг бир байтини ного. ди. К. Яшин, Хамза.

ЭСЛАТМА 1 Матннинг алохид талаб қилган ерига берилган тушунт

Эслатмалар хам оғзаки, хам ёзма тарзда булиии мумкин. Китобнинг охирида берилган эслатиалар.

2 Огохлантириш мазмунидаги, алохида қайд этувчи сўз, жумла; шундай мазмунли қоғоз, хат. Яна янги буйруқ, анкет (а), кўрсатма, "Бажарилсин!" деган қаттик эсаатма. Хаммасида «чорва» деган сўзлар бор. А. Пўлат, Тасаддуқ.

ЭСЛАТМОК 1 Эсламоқ 1 фл. орт. н. Вабдани эслатмоқ. Утган гапни эслатмоқ.

2 Ўхшашлиги билан ёки муайян боғлиқлик, қиёслаш орқали эсга туширмоқ, хотирага келтирмоқ. Унинг эхтиёткорлиги «Синамаган отнинг сиртидан утма» деган халк мақุолини эслатди. ■ Йулдош Ойнисага ку̀п жихатдан Тоитемирни эслатади. X. Fулом, Тошкентликлар.

ЭСЛИ Ақл-хуши жойида, ақли бутун. Эсли киз. Бу болани, эсли деб, уйда қолдириб кетган эдиаар. Ойбек, Танланган асарлар. Акрам киани кирқ ёрган эсли йигитлардан эмасми. С. Анорбоев, Оқсой.

ЭСЛИ-ХУШЛИ айн. эс-хушлн.
ЭСМИНЕЦ [ $p$. «эскадренный миноносец» бирикмасининг қисқарган шакли] Эскадра миноносеци. Битта эсминеи пулига тўрт минг оила уй-жой қуриб олса бўлади. А. Мухтор, Туғилиш.

ЭСМОК 1 Хаво оқими тарзида юрмоқ, урмоқ, ўтмоқ (шамол хақида). Тоғ томондан кор изғирини эсмоқда. ІТ. Турсун, Ӱ қитувчи. Енсилеина эсзан иамол димоқка турли у̀т-ўлан исларини келтириб урар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 кўчма Юзага келмоқ, юз бермоқ, пайдо бўлмоқ. Эиик очилиб, Жўра кўрингач, Каримовда кичкинагина куурқинч холати эсди. Х. Шамс, Душман.

ЭСНАМОК Ихтиёрсиз холда оғизни очиб, чукур нафас олиб чиқармоқ; хомуза тортмоқ. Оғзини катта очиб эснамоқ. Олди одамлар уйку босиб, кафтларига эснай бошлаган эдилар. С. Ахмад, Уфк. Анзират хола.. оғзини катта очиб эснади.. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЭСНАШІ 1 Эснамоқ фл. хар. н.
2 айн. эсноқ.
ЭСНОК Эснаш холати; хомуза. Вакт утииии билан бойлик мавзуси уни зериктира бошаади, келган эсноқни юта олмай, хомуза тортди. Ф. Мусажонов, Химмат.

Эсноқ босмоқ Эснаш холати хуруж қилмоқ. Мени.. қўлимга қุалам-қоғоз олдим дегуниа эсноқ босади. «Муштум».

ЭСОН 1 Соғ-саломат, соғ-омон. Эсонмисиз? - Масковдан нима олиб келай сенга? - Узингиз эсон қайтсангиз, бас. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Эсон (эркаклар исми).
ЭСОНЛАШМОК Хол-ахвол сўрашмоқ; саломлашмоқ, сўрашмоқ. Мен билан шйманиброқ, бои кимирлатиб эсомлашиб қууя қол$\partial u$. Ғайратий, Узоқдаги ёр.

ЭСОНЛИК Эсон, сог-саломат холат. Эсонликда давлат учун ғам ема. Пўлкан шоир. Эсонлик бандага бир ғаниматдир.. «Ойсулув». Сохиб кори рюмкани қўлиеа олиб.. «Эсонлик бўлсин, тинчлик бўлсин», деб чўкииттирди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ЭСОН-ОМОН 1 Соғ-саломат, соғ-омон. Хамма эсон-омон. Эсон-омон бориб келинг.

2 ку̌чма Бирор кор-холсиз, ниятдагидек. Райхонбиби иининг эсон-омон битганидан енгил тортди.. П. Турсун, Ў қитувчи.

ЭСОНЧИЛИК с.m. Эсонлик, эсОн-омонлик, эсон-соғлик. Эсончилик булса - кўрииармиз.

ЭСПАНДЕР [лот. expandere - кенг очмоқ, кермоқ; чўзмоқ] Ўзаро бир неча резина чилвир ёки пружина билан бириктирилган иккита тутқич (даста)дан иборат, уни чўзиш билан қўл, кўкрак ва елка мускуллари чиниқтириладиған спорт анжоми.

ЭСПЕРАНТО [эсперанточа esperanto ишонувчан] Варшавалик кӱз шифокори ва таржимон Л. Заменгоф томонидан 1887 йилда яратилган сунъий халқаро тил (сўз асослари кенг тарқалган европа тилларидан олинган, лотин алифбосидан фойдаланади).

ЭССЕ ( $\phi$ р. еssai - тажриба, машқ; хомаки нарса] ад. Адабий, фалсафий, ижтимоий, публицистик ва б. мавзуларда ёзилган, муаммолар систематик илмий тарзда эмас, балки эркин шаклда талқин қилинадиган насрий асар.

ЭССЕНЦИЯ [лот. essentia - эНг мухим, асосий; негиз, мохият] Бирор модданинг уткир, қуюқ эритмаси ёки дамламаси (ишлатищдан олдин суюлтирилади). Сирка эссениияси.

ЭССИЗ 1 с.т. Эсиз. Нодонга сўзааган эссиз сўзим, Ўликка йиғлаган эссиз кўзим. Мақол. Эссиз, эссиз.. халқ олдида тикка қи-

либ кўйиб, суд килинмади-да! П. Турсун. Ўқитувчи.

ЭССИЗ II 1 Эс-хуши ўзида эмас. Мухаммад Жамол махбубасидан айрилиб, эссиз, хуисиз қолди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Хотираси суст, хеч нарсани эслаб қололмайдиган.

ЭСТАКАДА โфр. estacade - қозиқларга ўрнатилган кўприк] махс. Транспорт воситалари ва пиёдалар ўтиши, алоқа линиялари. турли мақсадларга мўлжалланган қувурлар ўтказиш, юклаш-тушириш ишларини амалга ошириш учун ер юзасидан маълум баландликда, дарёлар ва сойлар устида қуриладиган, бир неча устунлар устига ўрнатилган тўсинсимон конструкциялардан иборат кўприксимон иншоот. Эстакадага гувуллаб кирио келган самосваллар суюк бетонни бадяларга билкилаатиб ту̌карди. А. Мухтор, Туғилиш.

ЭСТАФЕТА [ $\phi p$. estafette - чопар, хабарчи < итал. staffa - узанги] 1 Енгил атлетика, сувда сузиш, чанғи спорти кабиларда кўпинча тўрт кишидан иборат спорт жамоаси белгиланган масофани бир-бири билан алмашиб ва бир-бирига рамзий таёқчани узатиб босиб ӱтишдан иборат пойга мусобақаси. Чанғичилар эстафетаси. Эстафетада қу้мга калтакча тегиии билан бирдан чопииини тезлатган чопкирдек, Содик автоматни или олган замон ўт очди. Шухрат, Олтин зангламас.

2 Шундай мусобақада қўлдан қўлга узатиладиган нарса (одатда ёғоч таёқча). Эстафета биринчи этапдан боилаб, то охирги этапеача кўама-қўл узатилади. Бизнинг итангациларимиз мерганлар кулидан олган жстафетани муваффақиятли олиб бордилар. Газетадан.

3 куучма Авлоддан авлодга ёки отадан болага ўтадиган фикр, ният, орзу, анъана ва ш.к. Бу орзу (сув орзуси] бамисоли эстафета каби отадан угилга, ўғилдан набирага.. авлоддан авлодга утио келмоқда. Ш. Рашидов, Дўстлик байроғи.

ЭСТАФЕТАЧИ Эстафета қатнашчиси. .. уулар билан безанган майдонлар учради, саф тортган болалар, майкасида номери бор эстафетачи кцизлар уттиб кетди. А. Мухтор, Чинор.

ЭСТЕТ $\{ю н . ~ a i s t h e t e s ~-~ х и с ~ қ и л у в ч и] ~$ Санъат ва адабиёт асарларига эстетизм

нуқтаи назаридан ёндашадиган, санъатнинг фақат ташқи шаклларигагина эътибор берадиган одам, эстетизм тарафдори (к. эстетизм).

ЭСТЕТИЗМ 1 Санъатда мазмунни ва ғоявийликни бир чеккага йиғиштириб кўйиб, ташқи шаклларга берилиш.

2 Эстетика талабларига жавоб берадиган нарсаларни, гўзалликни, нафис санъатни, етук бадиий шаклларни севиш.

ЭСТЕТИК Эстетикага оид; эстетика талабларига мос келадиган. Эстетик дид. Эстетик завк. Эстетик тарбия.

ЭСТЕТИКА [юн. aisthetikos - хиссий идрокка (билишга) оид] 1 Нафис санъат ва бадиий ижодиётни, табиат ва турмушдаги гу́залликнинг мохияти ва шаклларини, инсон ва олам ўртасидаги қадриятлар муносабатини ўганувчи фалсафий фан.

2 Бирор нарсанинг гўзаллиги, нафосати. латофати. Техника эстетикаси.

ЭСТОН 1 Эстония Республикасининг туб (асосий) ахолисини ташкил этувчи халқ(миллат)нинг номи. Эстон халк̧и.

2 Шу халқ, миллатта мансуб. Эстон тили.
ЭСТОНЛАР Эстония халқи; угро-финн халқлари гурухига кирадиган халқ.

ЭСТОНЧА 1 Эстон халқи, тили, адабиётига ва маданиятига оид. Эстонча рақс. Эстонча кийим.

2 Эстон тили. Эстонча(ни) биласизми? Эстонча сузташмок.

ЭСТРАДА [ $\phi p$. estrade < estrado - тахта супа, минбар] 1 Артистлар ва оркестр кон-церт-томошалари учун белгиланган сахна, баланд жой, супа. Эстрадага чиқмоқ.

2 Оммавий сахна санъатининг ашула, рақс, акробатика, бадиий ўқиш, кичиккичик драматик ва кулгили асарлар ва ш.к. ни ўз ичига олган бир тури хамда шулар асосида ташкил этилган концерт-томошалар. Ўзбек давлат эстрадаси. Эстрада оркестри.

ЭСХОНА: эсхонаси чиқиб (ёки ўйнаб) кетмоқ Жуда хам қўрқұб кетмоқ, қаттиқ қўрқмоқ. Чиндан хุам ўғининг шарпасини эиитиб, дахаизда пайдо бўлган онасининг эсхонаси чикиб кетди. М. Хайруллаев, Кўнгил. Эсхонаси тескари булмоқ айн. эсхонаси чиқиб кетмок. Бай-бай, куркканимдан эсхонам тескари бўлиб кетаёзди-я! К. Яшин, Хамза.

ЭС-ЭС: эс-эс бнлмоқ (ёки эсламоқ) Элас-элас билмоқ, ғира-шира эсламок, ноаниқ, зурға хотирага келтирмоқ. Отамни эс-э биламан. - Йулдои Рашидни эс-эс эсларди. Шухрат, Шинелли йиллар.

ЭС-ХУШ 1 Эс ва хуш, ақл, мия. Унинг э-хуии жойда эмас.

2 Фикр-зикр, ўй-хаёллар. Нуринисанинz э--хуии - эрга тегии. Ойбек, Танланган асарлар. Бу ерда уч-ту̀рт кундан буён.. зсхуиим сизда. Ойбек, Танланган асарлар.

ЭТ 1 айн. гўитт 2, 3. Мол эти. Кўй эти. Хом эт. Шафтоли эти. Эти кизил қовун. Насия еманг эмни, қизартиради бетни. Мақол. - Сиз мана шу пуага гузардан бир чорак эы келтириб, иурва килиб берсангиз! А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

2 Одамнинг бадани; одам баданининг юмшоқ жойи, мушаклари. Эти увишмоқ. Сузз суякдан, таёк этдан утади. Мақол. Кизлардан уч-туурттаси Нозикни табқиб этди ва шарт-шурт бир-бирининг яланғоч этига уриииб, иартак одиидилар. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

Бир парча эт Хали хеч нарсани билмайдиган, янги туғилган чақалоқ хақида. Онажон! Бир париа эт эдим, Сен килдинг одам. Д. Файзий. Бир қоп эт 1) жуда семиз, турганбитгани гўшт; 2) хеч нарса қила олмайдиган, харакатсиз одам хақида. Умидсиз одам - бир коп эт. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. Эт билап тирнок Бир-биридан ажралмайдиган, ӱзаро жула боғлиқ. Teamp билан драматургни эт билан тирноқка киёс килиш мумкин. Н. Сафаров, Оловли излар. Эт алдирмоқ Озмоқ. Онажонининг анча эт олдириб қуйаанини курган ууғи Хамидуала хам тунлари навбатчилик кииаарди. М. Кўшоқов, Катта хирмон жилғаси. Эт олмоқ (ёки солмоқ) Семирмоқ. Жониворлар мен йугимда салкам ўн килодан эт олибди. С. Анорбоев, Оқсой. Булар эт солиб, танбаллашиб қолииган, уларни иилаига мажбур қилии керак. А. Мухтор, Туғилиш. Эти суягига (ёки устухонига) ёпишмоқ Жуда озиб кетмоқ; суяги чиқмоқ. Бир неча кун ичида Нодиржоннинг эти устухонига ёпишди.. пешонасида ажинлар пайдо булди. А. Мухиддин, Чап чўнтак. Самоварчи эти суясига ёпииган. гирт ку̀са одам эди. Ойбек, Танланган асарлар. Эти узилмоқ Қаттиқ қалтис ейишдан мушаклари чўзилиб қолмоқ. Кампир чўн-

кайиб, ўғлининг оёғини ку̌здан кечирди, аста ушлаб кўрди - хартугуд чикмаган экан, эти узилаан булса керак. М. Осим, Тилсиз гувох. Эти ўлмок 1) бадани сезмайдиган бўлиб қолмоқ; 2) одатланиб, кўникиб қолмоқ. Отабой бунака пўписаларни эшитавериб, эти у̀ииб қолганидан, писанд қилмади. С. Ахмад, Чўл шамоллари. Этига (ёки баданига) сув юқтнрмаслик Ў Зига гап тегизмасликка, уз иззат-хурмати, обрӱ-эьтиборини сақпаб қолинта харакат қилмок. У этига сув юктирмасликка уринди. Ж. Абдуллахонов, Йўл. Этидан тушмоқ Озмоқ, этини йўқотмоқ. Чолнинг куузига ранги уччб.. бир қават этидан тушгандай курринд. «Шарқ юлдузи». Этини ташламоқ айн, этидан тушмоқ. Мингбоши келувчига олайи қаради.. Соли совук бирдан икки энлик этини таилади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЭТАж $\{\phi \rho$, etage - қават; поғона < лот. staticum - туриш] айн. қават 2. Квартирамиз турриинии этажда.

ЭТАЖЕРКА [ $\phi$ р. etagere - тиргак. устунча; пештахта < $\quad$ aom. staticum - туриш] Китоб териб қўйиш учун мосланган, бир неча қават токчали мебель тури. Пўлапжжон этажеркадаги катор китобларга бир куз ташлаб олди. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

ЭТАЖЛИ айн. қаватли. Кўп этажли уйлар.

ЭТАК 1 Кийимнинг пастки, осилиб тушиб турадиган кенг кисми. Кўилакнинг этаги. Тўннинг этаги - У гилваталик куулини этаги барига артиб, Меьмор билан омонлашди. Мирмухсин, Меъмор. Ота-бола чопонларининг этакларини бар уриб, қазувга жўнаб кетдилар. Ж. Шарипов, Хоразм.

2 куучма Баъзи нарсаларнинг этакка уухшаш осилған пастки қисми. Куёи қишлок устидан этагини йиғиб олган, кен кира бошлаган эди. С. Зуннунова, Олов. Бир кун хамма ёкни рутубатли туман чулғайди, бир кун тунд борлик узра булут этагини судраб утади. Газетадан

3 Матодан пахта териш учун махсус тикилган, бир томони бўйинга осиб. бир томони белга боғлаб олинадиган буюм. Бир этак пахта. - Кўи этак билан чаноқка худди бўзчининг мокисидай бориб келяпти. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Звено аззолари сентябрнинг у̀рталарида этак боғлаб, те. римга туидилар. «Ўзбекистон қўриқлари».

4 Баъзи нарсаларнинг，сатхнинг чети， қуйи томони，охирги қисми．Дала этаги． Сахро этаги．Ховли этаги．－Шахарнинг хар иккала томонида экин майдони бўлиб，этаги у̀рмонга бориб тақаларди．А．Убайдуллаев， Қонли издан．Булоқдан эмас，этакда хайй қириб оқаётган сойдан сув олиб келтирар－ ди．Н．Қобил，Унутилган сохиллар．

5 Тоғ，адир，баламдликларнинг пастки қисми；пастки қисмидаги жой，майдон．Ед－ гор охиста юриб，адир этагига туииб кет－ ди．$\ddot{\text { У．Хошимов，Қалбингта кулоқ сол．Те－}}$ паликнинг этагидан хар хил овозлар эшитил－ ди．«Ёшлик»．

6 Ариқ，дарёнинг қуйи қисми；сувнинг куйилиш жойи．Зарафшоннинг этаги．－ Куккии хаво билан чулғанган жкиға этагида бир кора пайдо бўлеан эди．П．Турсун，Ўқи－ тувчи．

7 Вақт эътибори билан охирги қисм， охир，сўнг．Февралнинг этакларида кун исиб кетди．С．Анорооев，Оқсой．Августнинг этак－ ларига келиб，каналга сув очилди．Ш．Раши－ дов，Бўрондан кучли．

Бир этак бола Бирор аёл ёки оиланинг боласи кўплигини билдиради．Отанz тирик ахир．ортимда бир этак болам бор．С．Сиё－ ев，Ёруғлик．Ўзи далага чикқани билан уйида шига яроқсиз бир этак боласи бор．С．Зун－ нунова，Олов．Енгидан кириб，этагидан чиқадн У та үстомон，айёр одам хақида．Эсинк
борида этагингни ёп Номақбул иш，йул ва ш．к．дан вақт－ғаниматда қайтиш，мақ－ булига ўтиш керак，деган маънони бил－ диради．－Йк，－деди полвон туัкайдан ии иулинддан қайт！Х．Назир，Ўтлар туташган－ да．Этаги очилмоқ Сири очилмоқ，бирор
 Кўйинглар．．хотин йўла чиқса，этаги очила－ ди．Кулаи бўласизаар．П．Турсун，Ўқитувчи． Этагини тутмоқ（ёки ушламоқ）I）иш－фао－ лиятда бирор кимсага махкам суяниб，ун－




 пайидан бўлоқ，уни эгалламоқ．Oталари касби этагидан нупиёмгон фацзандларимиз қаноини урсин．Газетадан．Этагинн тутқиз－ маслик Туткич бермаслик．Лекин уйку эта－ гини тутқизмай кетди．С．Абдуқаххор，Кўз－

лар．Қидирув бўлими ходимларинине уста． лик билан ииламаётганликларидан фой－ даланиб．．яна этак туткизмай кетган．И． Қаландаров，Шохидамас баргида．Этагини ўпмоқ Муте бўлмоқ，айтганини қиладиган холда бўйсунмоқ．Юрт беклари яшаб уттан， Ўиб ёвнине этасин．«Шарқ юлдузи»．Этак іииртиш этн．Унашиш，унаштириш мароси－ ми．Оёғинг келиимаган．иумпешона экансан！ Этак йиртии к̧иаиб қуиган куёвинг хаждан кайтиади．М．Исмоилий，Фарғона т．о．Этак силкимоқ Бутунлай умид узмоқ，кечмоқ． Этак силкиб．Андижонга кетай десам，рух－ сат бермайдир．П．Қодиров，Юлдузли тун－ лар．Мана，энди саройдан бутунлай этак силкиди－ю．．унут буллаёзан эски дуконга кел－ ди．С．Сиёев，Ёруғлик．Этак қоқмоқ айн．этак силкимоқ．Отаси．телба тунини тескари кийиб，этак қоқиб，уйидан чикиб кетеан． «Муштум»．

ЭТАКЛИ 1 Этакка эга бўлган，этаги бор． Бурма этакли кўйлак．

2 Этак тутган（к．этак 3）．Далага бир нечта этакли талаба чиқди．

ЭТАКСИЗ 1 Этаги，чети（чеки）йўк（к． этак 4）．Чўл，уисиз－этаксиз даит．Дазмол－ лагандай теп－текис．С．Нуров，Сув қўшиғи．

2 Этаги йўқ，беэтак（к．этак 3）．
3 Этак тутмаган．
4 куัчма Тайини йўк，бетайин；уятсиз， шарманда．．．акамга айтиб，адабингни берди－ риб куймасамми，сен，этаксиз，шоимай тур． К．Яшин，Хамза．

ЭТАПОН Јфр．etalon－намуна了 Бирор
 тури；ўлчов бирликларини хозирги кундаги фан ва техника эришган знг ккори аник－ лик оилан қайд этиш，сақлаш ва тарқатиш учун хизмат қилади．Метр эталони．Бирлам－ чи эталон．－У＇тказгичларнинг қариилиги－ ни улчаш учун，аввало，кариииик намунаси， явни кқариииик этаиони танлаб̆ алиниши ке－ рак．＂Фчзика＂．

马领 Нефтть газлари ва таз хидсиз газ．

 1 Бирор нарса，дов．Тараккиёт этаплари． да боскичね，цаври．тараккиет эа дам олии 2 харб．Кўшинлар йлидан олиш пункт
овқатланиш ва тиббий ёрдам оли

3 map. Сургунга олиб кетилаётган кишилар тўдаси, уларнинг ййлдаги кўниш жойи ва сургун жойигача бўлган йўл. Икки хุафтадан кейин Содикни этап руйхатига тиркадилар. Шухрат, Олтин зангламас.

Эrап қилмок Этап билан сургунга юбормоқ.

4 cnpm . Югуриш мусобақалари, пойга ва эстафета йўлининг айрим қисми. Биринчи этапни биринчи буллиб француз спортчиси у̀mди.

ЭТДОР кам қўлл. 1 Этли, семиз, тўла, гўштдор. Хожи хола узукни этдор синчалоғига уттказа туриб хиринглади. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

2 Эти қалин, серэт, этли. Этдор щафтоли.

ЭТИК Этикага оид; этика талабларига мос келадиган, ахлоқ меъёрларига жавоб берадиган; ахлоқий, маънавий. Этик таблимот. Ахлоқнинг этик мебёрлари.

ЭТИК Болдирни бекитиб турадиган узун қўнжли, гюшнали пойабзал. Амиркон этик. Ағдарма этик. Кирза этик. Хром этик. Этик мойи. Этик кунжси. Эр боиига ии туииса, этик билан сув кечар. Мақол. П̆улии этизи биан унине [бойваччанинг] думбасига яна бир mепди. Ойбек, Танланган асарлар.

Икки оёғнни бнр этикка тиқмоқ (ёки суқмоқ) к. оёқ 1.

ЭТИКА [nom. ethica < юн. ethos - урфодат, хулқ-атвор 1 Ахлоқ ва унинг шахс қамда жамият хаётидаги ўрнини, ахлоқнинг шаклланиш шарт-шароитларини ва шаклларини ўрганувчи фалсафий таълимот.

2 Бирор синф, ижтимоий гурух ёки бирор касб эгаларига хос одоб-ахлоқ, унинг меъёрлари ва қоидалари мажмуи. Тасаввуф этикаси. Касб этикаси.

ЭТИКДЎЗ Этик тикувчи уста, косиб. Этикдўз сомсапазлик қилса, хурандаларнинг иу̀рига иу̀рөа тугкилади, деган нақл бор. *Муштум».

ЭТИКЕТ I [ $\phi p$. etiquette - одоб-ахлоқ; маросим тартиби] Бирор жамиятда, ижтимоий гурух ва ш.к. да қабул қилинган ўзаро муомала, одоб-ахлоқ; маросим тартиби, қоидалари. Сарой ахлига хос этикет. Дипломатик этикет.

ЭТИКЕТ ІІ кам қўля. айн, этикетка.
ЭТИКЕТКА [ $\phi p$. etiquette - ёрлиқ < etiqueter - ёрлиқ ёпиштирмоқ】 айн. ёрлиқ 2.

Раис энгаииб, булоқдан этикеткаси йуқ пииани олди. Э. Усмонов, Ёлқин.

ЭТИКЧИ айн. этикдўз. Бой тикувчини су̀киб, қолипланган бир тоқа этикни унинг боиига чоғлаб отди. Этикчи бошини хам қุилиб, бу хұамлани рад кииди. С. Айний, Куллар.

ЭТИМОЛОГИК Этимологияга оид. Этимоногик белги. Этимологик луғат.

ЭТИМОЛОГИЯ [юн, еtymon - хақиқат, ұақиқий маъно $+\log o s$ - фан, таълимот] 1 Тилшуносликнинг сўзларнинг келиб чиқишини, манбаини ўрганадиган бўлими.

2 Сӱзнинг манбаи, келиб чиқиши. «Пул» сузининг этимологияси.

ЭТИОЛОГИЯ |юн. aitia - сабаб + logos - фан, таълимот] Касалликларнинг келиб чиқиш сабаблари, шарт-шароитлари хақидаги таълимот.

ЭТЛИ 1 Этдор, семиз, тўла. Этли бола.

- Этлироқ йигитларнинг яктак елкаларидан бирмунча тер ниионалари куринади. A. Қодирий, Обид кетмон.

2 Эти қалин, гўштдор; ейишли. Этли шафтоли.

ЭTMOK I ёpd. фл. «Қилмоқ», «айламоқ" маъноларида қўшма феъл ясаш учун хизмат қилади. Мас., давом этмоқ, ташкил этмоқ, касб этмоқ, лип этиб чиқмоқ, тап этиб тушмоқ, иув этмоқ, ялт этмоқ.

ЭТМОК II шє. Айтмоқ, Мехмонга этмоқ.
ЭТНИК [юн. ethnikos - қабилага, халққа алоқадор] Келиб чиқиш жихатидан бирор халққа оид, мансуб, хос бўлган. Ахолинине этник таркиби. Бу халк ва миллатларнинг ууз тиии.. у̀зинине этник хусусиятлари булиб, улкамизда ягона дустлик ва қардоилик оиласини таикил этади. Газетадан.

ЭТНОГЕНЕЗ [юн. ethnos - халқ + genesis - келиб чиқишј Муайян халқнинг келиб чиқиши, насл-насаби, пайдо бўлиши.

ЭТНОГРАФ Этнография мутахассиси. ..тарихиилар, этнографлар, археологлар..
 Газетадан.

ЭТНОГРАФИК Этнографияга оид. Эmнографик материал. Этнографик очерк. Убзбекистон каита санвати ва этнографик $_{\text {во }}$ асарларда.. «зардевор»нинг «сардевор» иаклидаги талаффузи учрамади. «УТА».

ЭТНОГРАФИЯ (юн. ethnos - қабила, халқ + grapho - ёзаман] 1 Тарих фанининг

халқларнинг келиб чиқишини, таркибини, жойлашишини, турмушини, расм-русумларини, моддий, маънавий ва ижтимоий маданиятини кўпинча бевосита кузатиш йўли билан ўрганадиган бўлими.

2 Бирор халқнинг ёки бир худуддаги бир неча халқнинг турмуши, маданияти, урфодатларига хос хусусиятлар мажмуи. Урта Осиё этнографияси. Тарих-этнография кўргазмаси.

ЭТНОНИМ [юн. ethnos - қабила, халқ + оnyma - ном] Халқ, қабила, уруғ ва б. хил этник уюшмалар номи. Кўпеина этнонимларнинг утмиида уруғ ва қабила боилиқларининг номидан олингани иубхасиздир. «УТА».

ЭТНОС [юн. ethnos - қабила, халқ] Халқ, қабила; этник бирлик, умумийлик. Гарии тил асосий этник белеилардан бири хұисоблансада, бу этноснинг ягона характераи кўрсаткичи бўла олмайди. F. Саломов, Таржима назариясига кириш.

ЭТСИЗ 1 Эти, гўшти йўқ, гўшт солинмаган: гўштсиз. Этсиз шўрва.

2 Эти (гўшти) меъёрдагидан кам (бадан ёки ундаги бирор аъзонинг эти хақида). $y$.. билаклари йуғон, гавдаси этсиз киии эди. Ойбек, Танланган асарлар. Унинг офтобда пиииан, этсиз, йирик ёноқли юзида.. томиилар юмаланар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

## ЭТХЎР 1 айн. гўштхўр.

2 кучима Одамхўр, қонхўр.
ЭТЮД [фр. etude < лоm. studium - ғайрат қилиш; иш, мащғулот] 1 Тасвирий санъатда: бирор нарсанинг узига қараб ишланган дастлабки, хомаки расм, скульптура, чизма (этюд катта асар учун материал бўлиши, шунингдек, мустақил асар бўлиши хам мумкин). Равно этюдларини оихона девориеа суяб куярди. Йиситлар бўлса, этюдларидан хам курра, кўпрок уззини курии пайидан эдилар. А. Мухтор, Чинор.

2 Мусиқа ёки бошқа санъат асарининг машқ учун ёки мустақил ижод тариқасида ёзилган, созанданинг махоратини оширишга ёрдам берадиган бир тури. Програм-


3 Бирор масалага бағишланган, унчалик катта булмаган илмий, танқидий рухдаги асар тури.

4 Шахмат ва шашка уйинида: кам со фигуралар билан ютиш ёки дуранг қи ечимини топиш учун бериладиган пози масала.

ЭФЕМЕР I [юн. ephemeros - бир ли(к)] к. эфемерлар.

Эфемер утлар айн. эфемерлар.
ЭФЕМЕР II Узок давом этмайди вақтли, ўткинчи. Агар иситма бир-икки гина чикса, эфемер иситмалаи дейил Н. Исмоилов, Касалларни парвариш қил

ЭФЕМЕРЛАР Бахорда униб чиқиб, (бир неча хафта давомида) уруғлайдига ёзда қовжираб, куриб қоладиган ўтларн умумий номи. Бахорда кўкариб, ёзда к қоладиган уттлардан эфемерлар шўркок кўп уирайди. «Ўзбекистон географияси».

ЭФИР [юн. aither - хаво, эфир; хо нинг юқори, нурли қатлами] $\mathbf{1}$ эск. физ. асрдан то 20 -асрнинг $20-30$-йиллари ўтган физикларнинг тасаввурига кўра, дузлараро, планеталараро олам фазосин моддалардаги атомлараро, молекулала бўш жойларни тўлдирган қандайдир му:

2 Осмоннинг, жахоннинг радиотулк лар тарқаладиган мухитининг умумла৷ номи. Эфирга чиқмоқ. Эфирда эшиттир Эфирдан келган хабар. - Сен эй, са билмас эфир мавжлари, Дунёга ёй: Б қутлуғ айём, де. Миртемир.

3 ким. Кўшалоқ углеводород гурух иборат хушбуй суюқ органик моддалари умумий номи (тиббиётда эт ўлдирувчи дл техникада эритувчи сифатида ишлатила Содда эфирлар. Этил эфир. ■ Кучли та этадиган дориларнинг кўпи эфир ва алка билан аралаи холда тайёрланган бўлади Исмоилов, Касалларни парвариш қили

ЭФИРЛИ Эфир берадиган, таркиб эфир бўлган. Эфирли аралаимма. Эфирли ў ликлар.

ЭФФЕКТ [лот. effectus - харакат, ¢ лият; натижа] 1 Иш, фаолият ва ш.к. \& натижаси. Иктисодий эффект. Даволании олинган эффект.

 3 физ. Физик мия sяффекіти (театрда). фект.

ЭФФЕКТИВ [лот. effectivus - натижа

Эффект берадиган; унумли, фойдали. Эффектив чоралар. Эффектив тавсир. Маблағдан эффектиє фойдаланмоқ.

ЭФФЕКТЛИ 1 айн. эффектив.
2 Кучли таъсир кўрсатадиган, эффекти бор. Эффектни куриниии. Эффектли усул.

ЭХИНОКОКК [лот. echinos - типратикан + kokkos - дон, уруғ: шарсимон бактерия] тиб. Ит, мушук, бўри ичакларида бўладиган, уруғи уй хайвонлари орқали одамга ўтса, мия, упка, жигар ва б. ички аъзоларга жойлашиб, ўсиб, ғумбакка айланиб, оғир касаликка, хатто ўлимга хам сабаб бўладиган тасмасимон гижжа. Қизингизнинг ўпкасига эхинококк туиган, ахволи анча оғир.. Е. Шукуров, Хирург.

ЭХИНОКОККОЗ Одам ва хайвонларда эхинококклар қўзғатадиган гижжа касаллиги.

ЭЧКЕМАР 1 зоол. Калтакесакларнинг бўйи 1,5 метргача етадиган, турли жониворлар билан овқатланадиган энг катта тури. Карасам, лулла болишдек бахайбат бир махлук - эчкемар, хансираб ётибди. Й. Шамшаров, Қахрамоннинг йўли.

2 к.х. Узумнинг бир хили; қизил, хусайнига ўхшаш ўрталишар хўраки узум.

ЭЧКИ Кувур шохлилар оиласига мансуб, кавш қайтарувчи жуфт туёқли сутэмизувчи хайвон. Хонаки эчки. Тоғ эчкиси. Эчки сути. Эчки жуни. Туяни иамол учирса, эчкини осмонда кур. Мақол. Эчкиларга хамма хааирон: нега Орифнинг эчкиси бир тукканда, иккита туғар экан-у, колхознине эчкилари нукул биттадан туғар экан. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЭЧКИЧИ Эчки боқувчи, етиштирувчи чорвадор.

ЭЧКИЧИЛИК 1 Эчки боқиш иши, касби.

2 Чорвачиликнинг эчкиларни боқиш ва кўпайтириш билан шуғулланувчи тармоғи.

ЭЧКИЭМАР айн. эчкемар.
ЭІІ 1 Ўртоқ, хамдам, йўлдош, шерик. Кўп у̀тмай, янги шахардаги бошланғин мактабга муалим булиб кирди, билимли рус, қозок йигитларидан дуст-эи орттирди. А. Мухтор, Чинор. Хасратига қулок сол, хасратига бӱлеил эш. Т. ТЎла. Кўпинча бу хุазилхузуларда улар бир-бирига эа бўлииарди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.


3 шє. Бола туғилгандан кейин тушадиган қобиқнинг қолдиғи; йўлдош.

4 Э山 (эркаклар исми).
ЭШАК 1 Якка туёқлиларга мансуб. кулоқлари узун, сутэмизувчи, отдан кичик иш хайвони. Эшак минганнинг оёғи тинмас. Мақол. Бобоқул хам юкларини эшагига ортиб булган эди. С. Анорбоев, Оқсой. Қиилок дехқонаари кукон араваларда, эиак араваларда ўрик, тут, терак саржинлари.. юклаб бормоқда эдиаар. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 ку̀чма Бефахм, хеч нарсага қизиқмайдиган одам хақида. Ишқи йўк - эшак, дарди дй̀ - кесак. Мақол.

3 (талаффузда куัпинча эшшак) Шу хайвонга нисбатли хақоратни билдиради.

4 Тўрт ёки кўп оёқূи узун скамейка, уัтиргич. Мулла Обид жавоб уррнига куля сиатаб, Берди татар утмирган ёғоч эиакнинг иккинчи бошига келиб уттиради. А. Қодирий, Обид кетмон.

5 шия. Чаён.
6 с.m. Харак. Дутор эшаги.
7 c.m. Гимнастика машқлари учун белгиланган тўрт оёқли узун, усти чарм билан қопланган мослама; козёл.

Кўп гап эшакка юк Ортиқча гап-сўзнинг фойдасизлиги хақида айтиладиган ибора. Мулла минган эшакдай Жуда итоатли, ювош. Қамоқда эзилса, мула минган эшакдай, буййнини солиб, бир куниас-бир кун балки чикиб келар.. Ойбек, Танланган асарлар.

ЭШАКВОЙ 1 фольк. Халқ эртакларининг эшак образли қахрамони, персонажи (одатда бу образда ўжарлик, ахмоқлик хусусиятлари мужассамланади).

2 сугк. Тентак, ахмоқ (кўпинча болаларга нисбатан айтилади).

ЭШАКЕМ, эшакеми $с . m$. Терига, баъзан шиллиқ қаватларга катта-кичик пуфакчали тошмалар тониши, қаттиқ қичишиш билан кечадиган касаллик; организмнинг аллергик реакцияси. Эионойимларнинг бит-та-яримтасига эиакеми тошдимикан деган хаёлаар билан бориб.. бир кииининг эшагини бир соатга ижарага олиб келтирдим. F. Fyлом, Шум бола.

ЭШАКМИЯ бот. Дуккаклиларга мансуб, уруғи захарли кўп йиллик ёввойи ўт. Қиилоқ жойларда донли экинлар билан бирга уссадиган айрим ўсимликларда (эшакмия ва

боиқаларда) захарли алкалоидлар мавжуд. «Фан ва турмуш». ${ }^{\text {( }}$ вақтларда бу ерга суе чиқмаганда, эиакмиядан булак уссимик хам уссмасди. Ш. Бўтаев, Кўрғонланган ой.

ЭШАКқУРТ зоол. Тенгоёқли қисқичбақасимонлар туркумига мансуб, тўқ бинафша рангли, бир неча жуфт оёқли умуртқасиз жонивор.

Днмогидан эшаккурт ёғилмоқ к. днмоғ 3. Мабсуманинг эри димоғидан эшаккурт ёгиладиган, серзарда бойвачиа эди. М. Осим, Тилсиз гувох. Хемирининг тайини й $\grave{y}$ - $y$, димоғидан эиаккурт ёғилади. Ў. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол.

ЭШвой Ўзбек халқ ашула ва куйларидан бирининг номи. Сухбатимга кўзи шахло, коши ўқ-ёй истарам, Бошга парку, тингламоқка савти эивой истарам. «Муштум».

ЭШдоШ Эшлари бир. жуфт.
Эшдош ундошлар тли. Бир жуфтликни ташкил қиладиган ундошлар (мас., п ва б, т ва д.)

ЭШЕЛОН [ $\phi$ ) echelon < echelle - зина, зинапоя; шкала] 1 харб. Махсус юк, техника, артиллерия, танк ва қўшинлар ортилган поезд ёки автоколонна. Харбий эшелон. Бизлар бир эиелон солдат, бепоён даитга тушиб, саёзгина дарё буйида чодир тикиб ётардик. О. Ёкубов, Излайман.

2 харб. Кетма-кет саф тортган, биринкетин жангга солинадиган қўшинларнинг навбатдаги гурухи. Биринчи эиелон. $=$ Авиаразведканинг маыумотига қараганда, дуиман биз тарафга иккинчи эшелонини буреан. Шухрат, Шинелли йиллар.

3 Бир хил юк ортилган, бир мақсад билан жўнатилган поезд ёки автомобиллар қатори. Пахта ортган эшелонлар кетма-кет утмнокдда. $=$ Станциядан телефон қизииди. Эиелон келибди. Юкларни эртадан қолдирмай ташиб олмасак, иттрафга кирар эмии. C. Ахмад, Қадрдон далалар.

ЭШИК 1 Уй, хона, бино ёки ховлининг кираверишида ўрнатиладиган, очиб-ёпиб туриладиган курилиш буюми. Икки табақали эшик. Ўимакор эшик. Кабинет эшиги. Кўча эшиги. Ховли эшиги. Эшикни очмок. Эшикни такилатмоқ. Мехмон келар эшикдан, Ризқи келар тешикдан. Мақол. Дилдор шарт уррнидан турди-ю, эиикни карсиллатиб ёпиб чикиб кетди. С. Ахмад, Уфк.

2 Умуман, одам, жонивор, нарсалар жойлашадиган курилма, мосламаларнинғ кириб-чиқиладиган, очилиб-ёпиладиган қисми. Машинанинг эшиги. Самолётнинг эииги. Қафаснинг эшиги. - Аөтобуснинг эииги овозсиз очилди: -Мархамат, чиқинглар. X. Туухтабоев, Ширин қовунлар мамлакати. Бу ўртада соат эииги очилиб, какку куи чикди-да: «Какку! Какку!», деб яна кириб кетди. У. Исмоилов, Сайланма.

3 шв. Ховли, уй-жой; хонадон. [Мирзакаримбой:] Эшигимда жуда ку̀n одамлар иилаган. Ойбек, Танланган асарлар. -Эиигини топа олдингизми? -Топдим. Айтганингиздек, унинг эиигини Тоикентда хар ким билар экан. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

Эшик супурмоқ 1) ховли супурмоқ; 2) хизматкор бўлиб ишламоқ, хизматкорлик ишларини бажармоқ. Эшисимни супурсии бу. ку้мондон, Бўлсин барча қилганига пуиаймон. Х. Олимжон. [Жамила:] Мен сизни ўлаулгунча дуо қилай, лойиқ кйрсангиз, чйрингиз буулиб, эшииинеизни супурай. Хамза, Бой ила хизматчи.

4 Ташқари, ташқи майдон, кўча. Эшии совук.

Эшикка чиқмоқ 1) уйдан, хонадан ташқарига, ховлига чиқмоқ. Курпача ёзиб, уны угтқизгач, "мен хозир", деб эшикка чикиы кетди. С. Кароматов, Олтин кум. Назарбоп эшикка чиқиб қараса, бу чодирдаи боикя чодирлар куп, одамлар сон-саноқсиз.. «Ой сулув»; 2) хожатга чиқмоқ, ёзилгани чиқ моқ, ёзилмоқ.

5 куучма Бир мақсадга, ерга етишиш эришиш йўли, имконият йч̆ли. Бахт эшигі кўриниб турибди. Х. Ғулом, Машъал. Бари орзулар эшиги деярли ёпик эди. Н. Сафаров Жасоратнинг туғилиши.

Эшик оға (ёки оғаси) Ўрта Осиё хон ликларида хон саройидаги бош хизматкон олий хукмдорнинг турли қабул маросим ларини ўтказиш ишларига мутасадди бўл ган шахс. Эиик оға кириб, аркони давлат нинг хозир бўлганини билдиргач, Хусайн Бой каро кириига ижозат берди. Ойбек, Навоий Эшик қокмок 1) эшикни тақиллатмоқ; ; бирор вақт, фурсатнинг яқинлашиб, кели турганини билдирувчи ибора. Бахор эши коқяпти. - Айниқса, эшик қоқиб ёз келдг ю, хаёл туॅрт ёкка сочилиб, вақт етиима колди. Х. Назир, Ёнар дарё.

ЭШИЛМОК 1 Эпмоқ I 1 фл. ўзл ва мажх. н. От белига торта берди сайислар Ипакдан эшилган майин айидди. «Ойсулув».

2 кўчма Кокил каби таралмоқ, ипакдай майин осилиб сочилмоқ. Кора зулфине эиилеандир тол-тол.. "Муродхон», Кахрабодек сап-сариқ сабзи унинг пичоғи остида ипак сингари эиилиб, тараииб чиктар эди. А. Мухтор, Чинор.

3 ку̀чма Мулойим харакат, холат касб этмоқ (шахс хақида). - Тухтанс! - деди жувон ноз билан эииларкан. Н. Аминов, Елғончи фаришталар. Бунака пайтда оғзимиздан бол томиб, узимиз хам эиилиб кетамиз. X. Тўхтабоев, Цирин қовунлар мамлакати.

ЭНИТИШ 1 Эшитмоқ фл. хар. н. Хикояни эшитиш асноси имомда бир гижсинии вазияти бор эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Одам ва хайвонларнинг эшитув аъзоси ва эшитув анализатори орқали товуш тўлқинларини қабул қилиш хусусияти.

ЭШИТМОК 1 Товушни эшитиш аъзоси орқали қабул қилмоқ; кулоғига кирмоқ, чалинмоқ. Кимнингдир инграганини эшитдди. Отнине киинаганини эшитди. — Саодатхоннинг оёк шарпасини эщитио́, секин кўзаарини юмди. С. Зуннунова, Янги директор. Отасининг хуррагини эиитиб, ку̀нгли равшан тортди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Диққат-эътибор билан, маъно, мазмунини хам англаш, ўзлаштирищ мақсадида қулоқ бермоқ; тингламоқ. У Мевморнинг гапарини ээтироз билдирмай эшитар, бош кимирлатиб тасдиқларди. Мирмухсин, Меъмор. $\grave{y}_{3}$ умримда кўп одамларни курганман, кўпаарнине саргузаитларини эшитганман. С. Ахмад, Юлдуз.

3 Хабар топмоқ, хабардор бўлмок, эшитиб билмоқ. Достон битибди, деб эиитдик, оға. Качон уккийсиз? С. Сиёев, Еруғлик. Чанғи сайлини хам ўзинг уйлаб́ топдинг. Билардине, опане эиитиб қолса, адабингни беришини. $\check{\mathrm{y}}$. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

Гап эинтмоқ Сўкиш, қарғиш ва ш.к. мазмундаги танбех олмоқ. Қилар иини қилган Писмик-ку, мана энди мен zап эиитяпман. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

ЭШИТТИРИШ 1 Эшиттнрмоқ фл. хар. н.
2 Радио ёки телевидение орқали товушни узатиш, юбориш; радио ёки телевидение орқали узатиладиган концерт, маъруза ва
ш.к. Болалар учун эшиттирии. Эииттириилар дастури. Бугунси эииттирииимиз тамом буудд.

ЭШИТУВЧИ 1 Эшитмоқ фл. сфдш.
2 айн. тингловчи. Радио эиитувчилар. ..уилаб караса, хақиксатан хам яхии агитатор булии учун аввало тингловчилардан кўпроқ нарса биииии, купроқ тажрибага эза бӱлиии керак экан. ПІ. Қодиров, Уч илдиз.

ЭШКАК Қайиқни (баъзан кемани хам) харакатга келтириш ва бошқариш учун хизмат қиладиган узун дастали ёғоч курак. ..туну кун бакириқ-чакириқ, узун эикакларнинг бетиним шалоплагани, кемачиларнинг суукингани эиитиииб турарди. С. Сиёев, Ёруғлик.

Эикак эшмоқ (ёки тормоқ) Эшкакни сувга уриб, қайиқни харакатга келтирмоқ. Иичи ёииаримиз байдарка ва каноэда эикак эиии.. билан шуғулланиини ёбтирадилар. Газетадан. У тезрок сохилга чикиб олии учун жон-жахди билан эикак тортишга туиди. «Ёшлик».

ЭШКАКЛИ Эшкаги, эшкаклари булган. Саккиз эикакли қайик.

ЭШКАКЧИ 1 Одам ва юкларни дарёдан ўтказишни ўзига касб қилиб олган киши; қайиқчи. Қайиқ сохилга чиккач, эикакчи қайыкни толнине поясига боғлайди. А. Эшонов, Хикоялар.

2 Эшкак урувчи, эшкак тортиб, қайиқни хайдайдиган киши; қайиқ хайдовчиси. Бизнине қайиқда мохиир эикакчи бу̀лмаган одам ортикча юк. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЭШКИЛ-КИНАН Занжир, кишан. Бир гунохкорни ёки гунохкор саналган бир кииини тутиб келтирадилар, уни қамаб, оёгига эикил-кииан ёки кунда урадиаар. С. Айний, Жаллодлар.

ЭШЛИК 1 Эшга хос холат, эш эканлик.
2 Эшларга хос муомала, муносабат; дўстлик, ўртоқлик муносабатлари. Эилик килмоқ. Кулунтой хам унга қилиб эски эилик, Ўргатибдир Кўканчага жувозкаилик. F. Fулом.

ЭIIIМА Эшиб ясалган, чийратма, пишиқ. Эима ип.

ЭШМОК 11 Айлантириб, бураб, товлаб пишиқ қилмоқ; пишитмок, чийрамоқ; йигирмоқ. Қамии эшмоқ. Белбогни эииб боғламок. Аркьн эимок. Мен хдам тек тур-

масдим: пахтани чиғириқдан чиқарар, калава ўрар, пахта савар, хатто пилта хам эииб берардим. Ё. Шукуров, Қасос. Хаётхон бечора ип эшиб, марваридларни териига уттирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 ку̀чма Ўрнига кўймок , уринлатмок, қойил қилмоқ, қИймоқ. Гапни эшади-да. nГахо Юсуф амаким қу̀лиа дуторини олардида, шундай эииб чалардики, юрасимизни сув килиб юборарди. У. Икромов, Унутилмас хотиралар.

Ип эшолмайди к. ип.
ЭШМОК II айн. эшкак эшмоқ $қ$. эшкак. Лаби чуччайган кичкинагина санитар киз эикак эшарди. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

ЭШОН [ф. ايشأن - 3 -ш. кўпликдаги шахс олмоши: улар; мулла, шайх] Диндорлар орасида маълум обру қозонган рухоний, дин пешвоси. Бу эион биров билан су̀заисанда, ўзини худди кимга қайси жаннатдан ўрин берии туггрисида худо билан сузлаииб келгандай тутарди. А. Қаххор, Тўй.

ЭІІОНЗОДА โф. اليشـانزاده - эшоннинг боласиן Отаси эшон бўлиб ўтган, эшонлардан тарқаган шахс, эшон боласи, авлоди. -Ўзимиз тоикентлик буламиз, эшонзодаларданмиз, мадраса кўрган муллойи забардастлардан булланиз, - деди домла. F. Ғулом, Шум бола.

ЭШІНОЙИМ (туггриси эшон ойим) к. ойнм 2.

ЭШОНПАРАСТ [ $\phi$. . ايشانْبرست - эшонни хурматловчи] Эшонларга қулл берган, уларга сиғинувчи, утакетган диндор киши.

Gb303 [a. اعززاز - иззат, хурмат; мехр, илтифот] хурмат-эътибор хис-сезгиси ва унинг ифодаси; эхтиром. Отага куйилган хайкал, районнинг унинг номидалиги - бу эззозлар Отага халянинг мехр-оқибатини билдиради. «Ўзбекистон кўриқұлари».

Эъзоз қнлмоқ (ёки этмоқ) айн. эъзозламоқ. Хурлик деб тугкилган бу коон рангини Юрак-юрагимдан қৃилгмдир эъзоз. Ж. Жабборов. Хар лахзза фирибгарлик бобида буллиб шоввоз, Ростгўйикни тарк айлаб, ёлғонни этдим эъзоз. «Муштум».

2 Эьзоз (эркаклар ва хотин-қизлар исми).
ЭъЗОЗЛАМОК Мехр-эътибор билан муносабатда бўлмоқ, эъзоз этмоқ. Дархакикূат, инсон тафаккур эта бошлаган даерлардан бери.. энг азиз зотни - онани

эвзозлайди. «Фан ва турмуш». Ерга алохида мехр-мухаббат қўйиб, уни эззозлаини расн қилб олган халқ Фарғонани харобачиликдан сақлаб қолди. Газетадан.

Э'ЗЗОЗЛИ Эъзозлашга лойиқ, эъзозга сазовор; хурматли. Эззозли мехнат. Эвзозии мехмон. Эъзозли мухаббат.

ЭЪЛОН \{а. اعلان - кўпчиликка маълум қилиш, билдириш; хабарнома| Кўпчиликка етказилиши зарур бўлган хабар, янгилик, буйруқ, фармон; шундай хабар ёзилган қоғоз, хужжат, билдириш. Газетадази Эдон. Эъон ёзмоқ̧. Эвлон тахтаси. - Тури хил эълонлар ёпиитириб ташланган доска рўпарасидаги қоровулхонага югуриб бордим. Ў. Усмонов, Сирли сохил.

Эълон қилмоқ 1) хаммага маълум қилмоқ, билдирмоқ. Мажлис хақида эдлон қилмоқ; 2) тантанали суратда билдирмоқ. .кечеа яқин тўполон босилгач, Хорун бузчини Маймана уокими деб эぇон қุииииди. Мирмухсин, Меъмор; 3) бермоқ, билдирмоқ. Хайфссан эълон қилмоқ. - Армия кунида командир Элмуродга таиаккур хам эьлон қилди. Шухрат. Шинелли йиллар; 4) босилмоқ, берилмоқ (матбуотда). Турсуной хақидаги очерким.. газетада эвлон қุилинди. H. Сафаров, Оловли излар.

ЭЂЛОННОМА [эълон + нома] Ёзма эълон, билдириш; мурожаатнома. Уурмонжон.. бу эыонномани ўкиб, авеал хит бўлии, кейин кулеиси қистади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ЭВТИВОР [a. اعتبار- хурмат, иззат-икром; хисобга, назарга олиш; обрў, нуфуз| 1 Бирор кимса ёки нарсага қаратилган диққат-назар. фикр, ёд. Эьтиборини жалб қилмок. Эвтибор билан разм солмоқ. Отабек диққат ва эътибор биаан қутидорни кузатиб, жавоб берди. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Бир уй мехмоннинг эътибори жажжкигина Азизжонда. Газетадан.

Эътибор бермоқ Диққат-эьтиюорни қаратмок, эътиборини йўналтирмоқ. Бойваччанинг орқасида от куйиб келаётган оданга эттибор беринг. К. Яшин, Хамза. Эвтчбор қилмоқ айн. эътибор бермоқ. Мастон унга
 кৃаради. А. Қаххор, Мастон. Эьтиборга олмож Хисобта олмоқ, назарда тутмоқ. Сен айтган икки нарса идкеа маълум эканаигини эвниборга олсак, сен уัтказадиган тажрибанинг

асосий вазифаси мана шу саволга жавоб берии. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

2 Ўзга томонидан бўлган хурмат хисси; қозонилган хурмат; обрў, нуфуз. Эттибори кетои. Эбтибори йўолди. П Низомиддиннинг ку̀з олдида бу нотании одамнине эынибори янада оиди. Мирмухсин, Меъмор. Гарианд бавзи жойда топдим эвтибор, Куксимда нелардир таратур зиё. А. Орипов.

Эътибор қозонмоқ (ёки топмок) Обрўхурматга эга бўлмоқ, яхши ном чиқармоқ. [Хожси] Нормухаммад қушбеги олдида ундан хам юқорироқ ва мавнолироқ эътибор қозонди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Тоикент чаманзор - Бутун халк олдида топди эътибор. Х. Расул. Эътиборга тушмоқ Кишилар эътиборини тортиб, ўзига жалб қилмоқ. Кеииичалик устод Кавом эттиборига тушиб, унинг тавсияси билан Мирзодан ии олан эди. Мирмухсин, Меъмор. Эьтнбордан қолмоқ Кўпчиликнинг диққат-эътиборини йўқотмоқ. Агар юлғичаикни таиламасангиз, халқ эьтиборидан колиб, иарманда бўасиз. «Муштум». Эътибори бнлан Жихат(и)дан, кўра. Бадиий таржима мохият ээтибори бияан халклар ўртасида олтин кўприкдир. Х. Ёдгоров, Хаёт тўлқинлари.

3 Эьтибор (хотин-қизлар исми).
ЭБТИБОРАН [a. اعتبارأ - хурмат ёки ишонч юзасидан; =дан боцлаб, хисоблабן кўм. (4.к. билан) Пайт ёки макон (жой) билдирувчи сўзлар билан қЎлланиб, пайт, макон муносабатини ифодалайди. Енғоқдан эьтиборан сойга туиеунна кўндаланг эзатли алохида тахта бошланади. А. Қодирий, Обид кетмон. Ота-она фарзандини туғилган кунидан эътиборан парвариилаб, ювибтараб.. катта килади. Газетадан.

ЭЪТИБОРЛИ 1 Эьтибори, обрўси, нуфузи бўлган, сўзи ўтадиган; нуфузли, ишончли, мўътабар. Қиилоқнине эвтиборли кишилари. Аиула тугагач, эзтиборли бир одам келин билан куёвни кутлаб, бахт ва тотувлик, ували-жували бўлиини тилади. Мирмухсин, Умид.

2 Эътиборга лойиқ; арзирли. IIайх Хамзага бир украйиб қаради-ю, лекин эьтиборли zап айтишеа ўзда куч тополмади. К. Яшин, Хамза.

ЭЪТИБОРСИЗ 1 Назар-писанд қилмайдиган, бепарво; менсимайдиган. Мен бу диссертация деб худбин бўаиб кетдим, сенга

эътиборсиз бўла боиладимя. А. Мухтор, Чинор. Анвар ўлтирар экан, эътиборсиз кўл ситтади. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Назар-эътибордан қолган, обруссини йўқотган, нуфузи йўқ, обрўсиз. Эл олдида эьтиборсиз бўаб колмоқ.

ЭЪТИБОРСИЗЛИК Эътиборсиз муносабат, Эьтиборсиз бўлиш, эътиборсиз холат; бепарволик. Қораилон узз орқасида ўғил болача кийиниб, тик турган Бадиани пайкамади. Бу Кораилоннине биринчи эьтиб́орсизииги эди. Мирмухсин, Меъмор.

ЭЂТИДОЛ [a. اعتدال - хушқоматлик, адиллик; мўътадиллик, ўрта даража; бир текисдалик, мутаносиблик] эск. кт. Бир текисдаги, мўътадил холат, мувозанат. Аяварнинг ку̀нглидаги қоронғилик хам кучайди, юрак уриии ээтидолдан иикиб, угрри кииидек атрофга қарана бошлади. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ЭЂТИМОД [a. اعتــاد - таянч, суяниш; ишониш, ишонч] 1 Самимий, тўғри, одил деб хисоблаб, қаттиқ ишониш, шунга асосланган ишонч. Аzар хақикатнни айтилса, хон у̀зидан боика хеч кимга эзтимод қилмайди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Кўз тутилган, ишонилган кимсадан кутилган, унга боғланган умид, ишонч. Биз келажакка ишонган улуғ халқмиз. Іунинг учун хам ёиларга эътимодимиз катта. Эндиликда чол-кампир топеан-тутганини Топилга атаган, бутун эътимодини шу кенжа ўғилга қўйган. Х. Назир, Ўтлар туташганда.

ЭЬТИМОДЛИ Эътимод қилса, ишонса бўладиган; ишончли. Хусайн Бойкุаро., эттимодли саркардалар билан куриалган холда борар эди. Ойбек, Навоий.

ЭЪТИМОДНОМА [эътимод + нома] эск. Ишонч ёрлиғи, ваколатнома, ваколат қақидаги расмий хужжат. Элчи эттимодномасини топиииди.

ЭВТИРОЗ [a. اعتر اض. йиш; қарши харакат; қаршилик, келишмаслик] Бирор нарса, таклиф, иш-харакат ва ш.к. га қарши фикр; қаршилик, норозилик. Қатъий звтироз. Бу таклифга эвтироз борми? Эътироз билдирмок. Эзтироз қиамоқ. Мухамамад Расул хўжайиннине кайфи уззаргани учун ўйлаган эттирозини айтишга ботинмай турди. Ойбек, Танланган асарлар. Бемаслахат хеч кимнинг фикрига эзтироз бидирмайди. Э. Усмонов, Ёқин.

ЭЪТИРОЗЛАНМОК кам қуัдл. Эътироз билдирмоқ. - Хотинга муөофиқ булии ва бўлнасликнинг униа кераги йук, - деди Хомид эзтирозланиб. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЭЫТИРОЗСИЗ Эътироз билдирмай ёки билдирилмай; сўзсиз. Эзтирозсиз «хўп» деди. Кун тартиби эзтирозсиз қุабул қилинди.

ЭЬТИРОФ [a. اعتر افـ - таниш, тан олиш; иқрор бўлиш, бўйнига олиш; тавба] Бирор гап, фикр, иш-харакат ва ш.к. ни тўғри, хақиқат деб билиш, қабул қилин. Хакикатни эътироф килмок. $\quad$ У бу эътирофни куэлари билан, термилиб бокиилари билан жудда аник билдирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Эътнроф этмоқ (ёки қилмоқ) Тан олиб тасдиқламоқ. «Кошинга шошадиган еримиз йуқ», деб корфармо жаноблари хато қилганлар, буни эттироф этамиз. Мирмухсин, Меъмор. .. Миродилнинг тадбирли ва окиил бир шахс эканлиеини эътироф кุилиб, унинд бутун талаб ва тадбирларини тугғри топдилар. У. Исмоилов, Сайланма.

ЭЪТИҚОД [a. أعتقاً - ишонч, ишониш; кўнгилда тасдиқлаш; имон, маслак] 1 Қаттиқ ишонч, дилдан эътироф этилувчи тушунча, нуқтаи назар, қараш. Эттиқодzа кўра, чинор мингга киреан соати ўзидан-ўзи ёниб кетиши керак экан. А. Мухтор, Чинор. Хар қандай одамнинг хุам ўзига хос хулк-атвори, эътикоди, дунёкараиии булади. Ф. Мусажонов, Химмат.

2 Бирор кимсага ёки нарсага бўлган ишонч; ишонч ва ихлос билан караш. Журрабой отанинг командир йигитга эттиқоди ўн чандон ошди. Х. Ғулом, Машъал. Омон отада билимга, илғор усулларга эьтиқод жуда баланд. Х. Назнр, Маёқ сари.

3 Худога ёки умуман бирор ғайритабиий кучга ишониш; имон. У узз эттикоди билан диний одам бўлиб, намозни хяам канда қилмайди, рўзани хам. Ш. Рашидов, Қудратли тўлқин.

Эьтнқод қўймоқ Эьтиқод билан муносабатда бўлмоқ, боғланмоқ. Ерни севган, ун-

*     * zа эътиқод қўиган дехқон му̀л хосил учун кураини эрта куздан боилайди. Газетадан. Сиз у билан синаита эмассиз-ку, эттиқод қўйииинизни қаране. С. Юнусов, Кутиямаган хазина.

ЭЪТИКОДЛИ Ўз эътиқодига эга, эътиқодида мустахкам. Эътикодли кииинар.

ЭЬТИКОДСИЗ Эьтиқоди йўқ, эьти қўймайдиган.

ЭЪТИҚОДСИЗЛИК Эьтиқоди йўқп эътиқод қўймаслик. Эътиқод Али Кушч инсон ва олим сифатида улуғласа, эви қодсизлик мавлоно Мухиддинни тубан жарига иргитади. «УТА».

ЭХ унд.с. 1 Завқ-шавқни, қувонч шодликни билдиради. -Эх! - деб юбб Сангин у̀з ўйидан у̀зи завқланиб. А. Мух Туғилиш. Ям-яшил утов ичра ясаб́ хужра, Қуйсанг агар патефон. Эх.. ри тижон. Х. Салох.

2 Афсусланиш, ачиниш, ўкинч пушаймонни билдиради. Эх, бу дунё иии-я! На хотин! На кулба! Ш. Тошма Эрк куши. Эх, аттанг, орзулар уиди хае Я. Курбон, Мехрим ва қахрим.

ЭХА унд.с. Ажабланиш, таажжуб кувонч, шодликни билдиради. Эха, олиб дингизми, нихоят! - Эха, сиз хали хои ларнине гапини кутариб келдинсизми бу Қицқ-қих, э омон бўлинг-э! П. Турсун, : тувчи.

ЭХЕ айн. эха.
ЭХЗОН $\left\{a\right.$. . $^{\prime} \backslash \backslash$ - хафалик, маъюс қайғуриш, ғамга ботиш|: кулбан эхзон н Fамхона, ғам-хасрат уйи, қайғу хукм ган кулба. Бир боқмаганин холи париша су̀злаб, Бир келмаганин кулбаи эхзо. айтинг. Х. Ғулом, Машъал.

ЭXPOM I [a. احرام - мусулмонлар хаж даврида муқаддас худудга кириц эхром кийиши] 1 Маккага хаж сафв отланган кишиларнинг маълум вақт. мида баъзи нарсалардан фойдалани (мас., атир сепиш, соқол-мўйлов, ти олиш ва б. дан) Уัзини тийиши.

2 Хажга борувчиларнинг махсус $\leqslant$ ми: нина тегизилмаган икки парча қ: роқ газлама (мас., бўз)дан иборат б бири бўйин ва чап елкага, иккинчиск дан пастга ўралади.

ЭXPOM II [ اهـرالم - «пирамида» с. нинг кўпл.] 1 айн. пнрамида 1, 2.

Миср эхромлари Қадимги Миср о авнларининг пирамида шаклида кур катта тош сағаналари. Мисрнине кугкўп ромларини Кай куч кุилди кекса Па ййдои. Зулфия.

2 Пирамида шаклидаги бино, ин масжид, мақбара. Замонлар ғубори

бутун завфарон тошлари қорая бошлаган Чашмаи Аюб эхроми соясида эски шахар бозори жойлашган эди. О. Мухтор, Бухоролик бир йигит.

ЭХСОН [a. лик, мурувват; бирор нарсани хадя қилиш; хайр-садақа৷ 1 Хайрли, савобли иш, кори хайр; эзгулик. Бахил эхсондан кочар, хасис мехмондан (қочар). Мақол. Ёғи йўк, каймоги йўк чойи курсин, Хайри йўк, эхсони йч̆к бой қурсин. "Фольклор".

2 дин. Худо йўлига бериладиган зиёфат, хайр-садақа, хайр-саховат, хайр-эхсон, худойи. Коики ул хайри эхсон бергувчи зотлар берадиган бир парча читларини миннатсиз, озорсиз берсалар. К. Яшин, Хамза. Юзини соқол босиб кетеан қаландар эхсонни тезда каикулга жойлаб.. узок дуо қилди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

3 Умуман, хадя, инъом. Эхсон бермок. [Маииоқ] Отабекдан катта-катта эхсонлар кўргани учун, вақтнинг кечлисига хам эвтибор қимай, киреан эди. А. Қодирий, Ў т- $^{\text {- }}$ ган кунлар. Ёзинг эұсони, олинглар, азиз мехмонлар! Ойбек, Улуғ йўл.

4 Эхсон (эркаклар исми).
ЭХСОНЛИ 1 Хайрли, савобли ишларга доим тайёр, шундай ишларни кўп қилиб турадиган.

2 дин. Кўп хайр-эхсон, худойи қилиб турувчи; художўй.

3 Саховатли, қўли очиқ.
ЭХТИДО [a. اهتداء - тўғри йўлни қидириб топиб олиш ва шу бўйича йўналиш, бориш] Тўғри йўл билан бориш; оғмаслик.
 рият, талаб, хожат] Бирор нарсага бўлган талаб: хожат, зарурат, зарурият, мухтожлик. Эхтиёж сезмоқ. Маданий-маииий эхтиёжнарни кондирмоқ. Ортикча изохга эхтиёж йук. Унинг пулга эхтиёжи йўқ. -Бора-бора чу̀л сахрога айланди, одамлар ва отларнинг сувга эхтиёжи оша борди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Кўзларим айлар хамиша Арзи мухтожлик сенга, Айт-чи, жоним, борми сенда Куз ёиимга эхтиёж? Э. Вохидов, Мухаббатнома.

ЭХТИЕТ Ја. احتــاط - сақланиш, эхтиёткорлик; захирар Номақбул нарса, таъсир ва ш.к. дан сақлаш (сақланиш), унга йўл кўймасликка қаратилган чора, тадбир; хат-ти-харакат. Ховлисида ёки эиигига якин

очиқроқ ерда эхтиёт юзасидан оғзи тор, иии кенд боипана ковланган. Шухрат, Шинелли йиллар.

Эхтнёт булмок 1) эхтиёт чораларини кўриб иш тутмоқ, эхтиёт холатни сақламоқ. Ирада билан эхтиёт бўлиб сўзаииии. кераклигини туиунарди Ахмад. Ф. Мусажонов, Химмат; 2) огохлик, зийраклик билан, авайлаб сақламоқ. Укаларингга эхтиёт бўл, доим куॅз-кулоқ бўтиб тур. Эхтиёт тутмоқ айн. эхтнёт қилмоқ, эхтиётламоқ. ..ўзингни эхтиёт mym. Эхтиёт қнлмок 1) эхтиёт чораларини куриб сақламоқ, эхтиётламоқ. Киз - билиур кадах, эхтиёт килмасанг, кўлингдан туииб кетади. Шухрат, Шинелли йиллар; 2) тежамоқ, тежаб-тергаб, аяб, режаси билан сарф қилмоқ. Уқни эхтиёт қил! Мўлжални аник ол! Х. Fулом, Машъал; 3) авайлаб сақламоқ, бекитиб кўймоқ. Хужжсатларни эхтиёт қилмоқ. П̆игитлар тилло тангаларни кафтларига қўйиб томоиа қилииди. Ундан кейин эхтиёт килиб, ёнларига солиб қўйииди. Мирмухсин, Меъмор. Эхтнёти шарт Хар эХтимолга қарши; эхтиётдан. Сайфий, эхтиёти иарт дегандай, қуйнига беи-олти ғазал кุистириб келган. С. Сиёев, Ёруғлик.

ЭХТИЁТДАН Эхтиёт юзасидан, хар эхтимолга қарши. Абдиларнинг бу томондан эииеи бўлмаса хам, Омил эхтиётдан кузатиб турди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина. Пайти келганда Иулчи боиларга.. қарии сўзлаб, мардикор бермасликка ундаб, эхтиётдан яна кпичкириб куяди: -Сара нон! Ойбек, Танланган асарлар.

ЭХТИЕТКОР $[a .+\phi$. . احتياطكار - эхтиётли, эхтиёткорлик билан иш қиладиган] 1 Олдиндан эхтиёт чоралари кўриб, эхтиёт бўлиб, олди-кетини уйлаб иш қиладиган, эхтиёткорона иш тутадиган. Эхяиёткор одам. Ха, Рустамбек хุар иида эхтиёткор. Хамза, Паранжи сирлари.

2 Тежаб-тергаб, аяб, режаси билан сарф қиладиган, исрофгарчиликка йўл қўймайдиган; тежамкор, режали. Эхтиёткор бичикчилар.

ЭХТИЁТКОРЛИК Эхтиётлик билан, эхтиёт чораларини кўриб иш тутиш; мулохазакорлик. Мирзакаримбой илоннинг ёғини ялаган одам эди.. айёр, муғамбир.. у юраксиз эмас, балки хар иида эхтиёткорликни мадкул кўрар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

ЭХТИЕТКОРОНА [a. + $\phi$. - охирини ўйлаб, мулоқазакорлик билан, эхтиёт қилган холда] Эхтиёткорлик билан, эхтиётлик билан, эхтиёт бўлиб ёки эхтиёт қилиб. Эхтиёткорона ии тутмоқ. Эхтиёткорона муомала қилмоқ.

ЭХТИЕТЛАМОК Эхтиёт холда тутмоқ, эхтиёт қилмоқ. Хужсжатларни эхтиётлаб қўй. Ярани зхтиётлаб боғламок. Каникулда иилаб топеан пулига олган бир сидирға уст-бошини беи ииил эхтиётьлаб кийди. Р. Рахмон, Мехр кўзда. У балиқларни эхтиётлаб, хаиак устиса қуйди-да.. яна нари кетди. Н. Фозилов, Дийдор.

ЭХТИЁТЛИК айн. эхтнёткорлик. Саидий хаддан оииб кетди. Ундан эхтииетлик талаб қилzан Еॄубжон билан уриииб, уни «сотқุин» деди. А. Қаххор, Сароб.

ЭХТИЁТСИЗ 1 Эхтиёт бўлмай ёки эхтиёт қилмай иш тутувчи; тадбирсиз. Эхтиётсиз бола. Эамурод кечаси эиикка эхтиётсиз чикди-ю, шамоллаб қолди. П. Тур~ сун, Ўқитувчи.

2 кам қўл. Эхтиёт қилмай, пала-партиш сарф қилувчи; режасиз, исрофгар.

ЭХТИЁТСИЗЛИК Эхтиётсиз холда иш тутиш: бепарволик, мулохазасизлик. Бахтсиз ходисалар, куннилсиз воқеалар ку̀пиниа эхтиётсизлик окибатида юз беради. Газетадан.

ЭХТИЁТЧАН кам қўл. айн. эхтнёткор 1.
ЭХТИМОЛ [a. احتمال - бардош бериш; чидамлилик; эхтимоллик, мумкинлик] 1 Рӱ̈бга чиқиш, амалга ошиш, юз бериш имконияти; мумкинлик. Қани энди, хаётдаги саноқссиз эхтимолларнине барчасига жавоб топии мумкин буласа. С. Кароматов, Олтин қум. Уни энг қаттик курқ̧итеан нарса - бу суратнинг босқинчилар қу̀лига тушиб қолиции эхтиимоли эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 мод. с. Балки, =са керак, бўлиши мум кин. Унинг келиии эхтимол. - Шербө уиианда хол сураб, эхтимол, хато кุиланнди С. Анорбоев, Оқсой. Эхтимол, хон таби ни истаган пайтда топии осон бўлсин, д шундай қилгандир. С. Сиёев, Ёруғлик.

Хар эхтимолга қарши Эхтимол юзасида Бели синган сарбоз.. хар эхтимолеа қари ерда ётган утккир қилични олди. Мирмухси Меьмор.

ЭХТИМОЛКИ мод. с. айн. эхтимол 2.
ЭХТИРОМ [a. احتّرام - хурматлаш; зат-хурмат] Юксак хурмат, иззат-икре Эхтиром килмок. Эхтиром билан сал бермоқ. Зур эхтиром билан тилга олмоқ. Улуг шоир хайкали пойиа мехр-мухабббат чукур эхтиром рамзи сифатида гуак кўйилмоқ̨да. Газетадан.

ЭХТИРОС [a. احتراص - кучли ист: интилиш; зўр талаб] Зўр хис-туйғу, за шавқ; жўшқинлик. Эхтирос билан гапирм - Эхтирос туғён урганда, ака чири хиралаиади. Т. Жалолов, Олтин қафас. ' вишганларнинг кุалблари ширин-ширин т пингани-толпинган. Кўзларидаги маст. эхтирос тумани оиа бир-бирларини кў дилар, холос. А. Мухтор, Чинор. Алимар куппдан буён шу қадар эхтирос билан к ламаган эди. У. Хошимов, Бахор қайтмай

ЭХТИРОСЛИ 1 Эхтиросга тўлган, с шин. Эхтиросли публииист.

2 Эхтиросни ифодалайдиган, эхти акс этувчи; жўшқин. Эхтиросли сўзар. Унинг чӱзинчоқ оқии юззи хам эхтире ку̀мари.. сингари ички кечинмаларини узлу акс эттиради. П. Қодиров, Уч илдиз.

ЭХТИРОССИЗ Эхтироси йўк, э* росдан холи, хиссиз. Муаллиф шетр : никаси қоидаларини бузии билан бирга, тироссиз, мавхум фикрларга уралашиб ган. Газетадан.

-ю (ундилардан кейин) 1 пкл. Таъкид, кучайтирув билдиради. Шу хам ии бўлди-ю! $\dot{y}_{\text {зи кап-катта бола-ю, килаётган ииини }}$ цара! - [Мозорни бузишаётганда] Мачитнинг катта домлаларию райисполкомлару [раиижжроко раиси]. у̀ша ерда бўишди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Буни қамаган минz-боши-ю, бу хезалак махсум мендам домангир. Н. Сафаров, Уйғониш.

2 бркт. боғл. Уюшик бўлаклар ва гапларни бир-бирига боғлаш, бириктириш учун хизмат қилади. Кечаю кундуз ииладик. - [Ғуломжон] Мадрасада айтган гапларим учун касос олаяпти, деб ййади-ю, минсбощига бориб арз килди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Дадаси уни четлаб уттди-ю, уч қадамча нарига бориб, кўидаги зонтигини очди. Ў. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол. Унинг хаёлига янги фикр келди-ю, хозирча институтга бориидан воз кечди. Ў. Умарбеков, Ез ёмғири.

3 зидл. боға. Зид маъноли эргаш гапларни боғлаш учун хизмат қилади. Ўиийди-ю, мазмунига туиунмайди. Иини бошлади-ю, битирмади. - Эшитади-ю, нима тўғрисида сўз бораётганини фахмламайди. А. Умар, Мухтор. Буни Убайдуала ака тўйдан кейин билди. Билди-ю, хуноб булмади. Ў. Умарбеков, Ёз ёмғири.

ЮАНЬ [xиm.] Хитой Халк Республикасининг асосий пул бирлиги.

ЮБИЛЕЙ [лат. jubilaeus < қад. ях. jobel - қўй шохиך Бирор шахснинг туғилган куни ёки бирор ташкилот, муассаса ва ш.к. нинг муайян иииллиги муносабати билан ўтказиладиган тантанали маросим. Шоирнине

80 йиллик юбилейи. Университетнинг 50 йแдаик юбилейи. Юбилей йили. - Шу кунларда шахримизнине уакан туйи - шонли юбилейини муносиб нишонлашга катта тараддуд кўриляпти. Газетадан. Юбилей комиссиясининг раиси - бош инженер Умрзоқ минбарга чиқди. С. Ахмад, Поччажон.

ЮБИЛЯР Юбилейи нишонланаётган шахс, ташкилот, муассаса ва ш.к. Нотик узз сузининг асосий қисмини юбилярнинг иммийижодий фаолиятини чукур тахлил қилшшга бағиицади. «ТА"». Қуёи узининг сахий нурларини аямасдан юбиляр республикамизга сочмоқда. Газетадан.

ЮБКК $\ddagger$. юбка < пол. јира - аёллар кўйлаги < $\alpha$. جبَه - ип газламадаи қилинган кенг енгли кийим] Хотин-қизларнинг белдан пастки уст кийими, шунингдек, аёллар европача кўйлагининг белдан пастки қисми. ШІерсть юбка. Калта юбка. У $_{\text {[Фоти }}$ ма] енгларига чиройи қизил кашталар тикилган украиниа ок шойи кофта, кора юбка кийган эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Юбка ва белгоча тушадиган свитердан иборат комплект кенг таркалди. Газетадан.

ЮБОРМОK 1 Нарса ёки кимсани бирор томонга ёки жойга йўлламоқ, жўнатмоқ. Хат юбормок. Совға юбормок. Пул юбормоқ. Вакил юбормоқ. Беморни касалхонага юбормок. - Сиз, шаханшох, учиа соати музаффарни тайин айлаб, биз куларига хабар юборсалар. А. Қодирий. Ӱттан кунлар. Шохрух.. вилояту ўлкалареа кўпрок уз ў ғилларини юборди. Мирмухсин, Меъмор.

2 Қуймоқ, киритмоқ. враи беморнинг венасига дори юборди.

3 куัм. фл. взф. -(и)б шаклли етакчи феъл билан қўлланиб, харакатнинг тугал, кучли тарзда, қўққисдан бажарилиши каби маъноларни билдиради. Қизитиб юборди. Қичкириб юборди. Куррктиб юборди. Пикитиб юборди. Унутиб юборди.

Жаханнамга юбормоқ Нобуд қилмоқ, ўлдирмоқ. -Паиша талаяптими, хозир хаммасини жаханнамга юборамиз, қорачам! паииаларни эзиб давом этди Жура. Ойбек, Танланган асарлар.

ЮВИБ-ТАРАМОК Ювинтириб, тараб парвариш қилмоқ, шу жихатдан ахволига қарамоқ. Ота-она фарзандини тугилган кунидан эътиборан парвариилаб, ювиб-тараб, эркалаб-суйиб катта қилади. Газетадан. Кучинилар савоб учун Малакнинг сочини боқиб, ювиб-тараб кууярди. Мирмухсин, Йўқолган жавохир.

ЮВИНДИ I Ювмоқ фл. узл. н., ўтг. зам., 3-ш. бирл. шакли. Муздек сувга ювинди.

ЮВИНДИ Il 1 Қозон-товоқ, идишларни ювишдан чиққан, таом қолдиқлари аралаш сув. Бора-бора Туррткўзнинг увуллоилари аста-секин камайиб, узи эса хамма чикุариб берган ювиндиларни ичавериб, салда семириб кетди. У. Усмонов, Сирли сохил. Юөиндиларни сигир-бузоқларга беради. Ойдин, Хикоялар.

2 куัчма Худди ювинди каби, жуда сифатсиз суюқ овқат, сарқит. Эшисида ювиндисига зор бултаан полвоннинг давлатини бир кўрсин, куйиб улсин! С. Ахмад, Қадрдон далағар.

3 Ювиш. ювинишлардан чиққан сув. Паст-баланд қурилган хоналардан оқкан ювинди сувлар пииик гиитлардан равоқсимон шаклда ясалган тазар /канализация қувури] орқали чукур обрезга (кир урага) келиб́ куйилган. Газетадан.

ЮВИНДИХӰР Бировларнинг ювиндиси, сарқити эвазига хизматини қиладиган шахс. Энди келиб-келиб бировнинз саркчитини ейдиган бўлиб колдинеми? Энди ювиндихўр бўлиб колдингми? Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Ўртоқларинг сени, сен ювиндихўрни хамкқииоғимиз дегани ор криsииади!. А. Қаххор, Кўшчннор чироқлари.

ЮВИНМОK Бутун аъзоларини ёки маълум қисмини ювиб тозаламоқ. Ваннада ювинмок. Дуида ювинмок. У ечиниб, энди ювинаётеан эди, эшик тақиллади. А. Қаххор,

Кўшчинор чироқлари. नуломжон буларнинг хุаммасини куัтариб, ховлига ювингани кетди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЮВМОК 1 Сув (бавзан спирт, керосин ва ш.к.) билан ишқаб тоза қчлмоқ, киринн кетказмоқ. Бетни ювмоқ. Кўлни совун билан ювмоқ. Идииларни ювмоқ. Ярани спирт билан ювмоқ. Узумни ювиб емок. $\rightarrow$ Туртинии косани олиб кириб кетгандан сўнг, Хаёт козонни ювди-ю, қопкоғини ёпиб, кириб кетди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бахор ариқ буйиса уॅтириб, помидор, бодринг ва пиёз ювди. Ш. Рашидов, Кудратли тўлқин. /Эралиј Отларни.. ювиб, тараб, эгарлаб, юганларди. «Эрали ва Шерали».

Кир ювмок Кир бўлган кийим хамда дастурхон, сочиқ, чойшаб каби рўзғор буюмларини кир кетказувчи воситалар (совун ва ш к.) билан сувда ишқаб тозаламоқ. [Ойимхон] Очдан ўлаасаик учун эртадан кечгача кир ювиб, хақ̆ига бир коса кепак олиб, нон қилиб еган. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Оқизиб олиб кетмоқ, ўпириб ёки ўйиб кетмоқ. Емғир девор сувокларини ювиб кетди. Сув нов остини ювиб кетяпти. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Аму оқар киргоқни ювиб, Кунлар у̀тар кунларни кувиб. Fайратий.

3 к. $x$. Тупроқ шуррини кетказиш мақсадида далага сув кўймоқ: яхоб бермоқ. ШІӱр ерларни қиида уч-тугт марталаб ювдик. Бу ерни текислашга хам, шу̀рини ювишга хам эхุтиёж д̆ўк. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

4 c.m. Эришилган ғалаба, муваффақият ёки бирор яхши нарсанинг қўла киритилишини зиёфат билан нишонламоқ. -Оғайнилар, эиди.. кечирасизлар, - деди Сангин плашининг чўнтагидан яримта ароқ чикариб, - бу келганларинг хисоб эмас, квартирани алохида ювамиз. А. Мухтор, Туғилиш. Бобо амаким хам олтмии йилаик туйларини қилиб беришиари керак. Пенсияни ювмасалар бўлмайди. И. Рахим, Тақдир.

Гунохини (ёки айбини, доғини ва ш.к.) ювмоқ Эзгу иш, яхшилик, ибратли хаттихаракат ва ш.к. билан ўзини оқламоқ; гунохидан холи бўладиган иш қилмоқ. Махдумнинг бу сузи юқоридаги гунохини юввандай булди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Гулнор энди тап тортмади. Соф номусига отилган қорани бутунлай ювиб таилаига жазм қилди. Ойбек, Танланган асарлар. Кнр

ювди қ. кирювди. Кўлни ювиб, кўлтиққа урмоқ (ёки тиқмоқ) Бирор кимса ёки нарсадан кўнгли совимок, хафсаласи пир бўлмоқ. Офтоб ойим эридан хам кўлини ювиб, қўлтиғига урган эди. А. Қодирий, Уттан кунлар.

ЮВОШ 1 сфт. Шўхлик қилмайдиган, тинч ёки жим юрадиган; беозор. Ювои бола. Ювои от. ■ Мусулмонкул.. қўй каби ювои Тоикент хокими Салимсоқбекни ўлдириб, урнига Азизбекдек золимни белаилади. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Дадам жуда ювои, ширинсўз чол эди. Ойбек, Танланган асарлар. Юрагингиз дарё-да, ойи! Еки синфга нукуд ювои, акллиарини териб олганмисиз-а! Х. Назир, Опахонимиз.

2 рви. Беозор тарзда. Зайнаб ювошгина кулиб, кизариб, чамадончасини кучи уртасига кўйди. Ойбек, О.в. шабадалар. Қамни жахидан тушиб, Мавлон акага яхии шогирдлардек ювои боқди. Х. Fулом, Машъал.

ЮВОШЛАНМОҚ Ювош бўлиб қолмоқ, аччиғидан тушмоқ. Бу от анча ювоиланиб қолди. - -Чик, якинрок у̀тир, zап кўп, деди ювоиланиб чол. Ойбек, Улуғ йўл.

ЮВОІІЛАШММК айн. ювошланмоқ. Om ювонлаидди.

ЮВОШЛИК Ювош хислатта эгалик; беозорлик. Озғин, лекин бакувват уста Замоннинг ювоилиги. мехнатсеварлиги солдатларга ёкаарди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Унинг тӱғрилиги, ювоилиси Норбувининг онасига ёкиб колиб. у̀з кизини «арзон-гаровга» тўй килиб берди. Х. Шамс, Душман.

ЮВУКЛИ Ювилган, тозаланган, тоза. Ювуқли идиилар. Ювуқли кир. Косалар ювуқлими?

ЮВУҚСИЗ 1 Ювилмаган, кир, ифлос. Ювуқсиз идии. Ювуқсиз сочиқ. Қўли ювуқсиз бола. $У_{\text {кииининг [Бобохоннинг] зарби- }}$ дан курркаан бабзи муллаваччалар.. бетлари ювукссиз холда дарсларини такрор қила бонлар эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Еруччоқ олдида даста-даста ювуқсиз лаганлар ётарди. С. Ахмад, Пойқадам. -Кир-иири ювуқсиз қолмасин, вақти бемахал иссиқ томоқсиз қийналмасин, деб рахмим келганидан теккандим бунга, - деди Сабохон. Ж, Абдуллахонов, Тўфон.

2 кучна Харом-харишни Фарқ қилмайдиган; нопок. Мана шунака ювуксизларнинг гапига ииониб, йўқ нарса учун билмасдан

хафа бўлиб юрадими! Хамза, Тухматчилар жазоси.

ЮВFУЧИ Мурдани ювиб кафанловчи шахс; ғассол, мурдашўй. Наби ака Қодиржоннинг иягини малла бузз белбоғи билан боглаб, ювғучи Салохиддинхўжа ва Мамажон гуркковнинг уйига қараб жўнади. А. Рахмат, Хаёт лавхалари.

ЮГАН І От, эшак каби уй хайвонларини бошқариш учун улар бошига солинадиган, сувлиқ, тизгин ва қайиш тасмалардан ясалган абзал. Ойжиз буллса.. о́ир қу̀ли билан юганни уилаб, отни боикарарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Отларни огилга боғладилар, юганларининг сувликларини чиқариб, олдиларига кўк беда солдилар. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

КГАН II Гули сариқ, баланл ўсадиган кўп йиллик ўт.

ЮГАНЛАМОК 1 От, эшак каби уй хайвонларининг бошига юган солмоқ, юган урмоқ. Тойни юганламоқ. - [Эрали] Отларни ювиб, тараб, эгарлаб, юганаарди. «Эрали ва Шерали».

2 кучма $\check{\mathrm{Y}}_{3}$ измига бўйсундирмоқ, бошқармоқ. Асов дарёларни юганламоқ. - Яйдок буз хам маданий, Биз уни юганладик. F . Fулом.

ЮГАНЛИ Югани бор; юганланган, Юганли от. - Хукмдорнинг бир чокари Ибн Синога зар ёқали тӱн кийгизиб, кумуи юганли арабий отни кўндалане к̧илди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси.

ЮГУРГИЛАМОК с.m. Тез-тез югурмоқ, чопқилламоқ. Йиситлар югургитаган боланинг оркасидан кичкина кучага қайрилииди. Ойбек, Куёш қораймас. Ермат билан Нормат югургилаб, суюнчига чикиб кетииди. А. Мухтор, Чинор.

ЮГУРДАК 1 Бировга хизмат қилиб турадиган шахс; хизматкор, малай. У [Йўлии] сурамаса хам, чойхоначининг югурдаги чой қўйиб кетд. Ойбек, Танланган асарлар. Ноодила, бой боласи булгани билан, отасининг югурдаги, холос. Х. Ғулом, Машъал.

2 Ёрдамчи, дастёр. Мана, ойим, сизга яна бир дастёр - югурдак топиб келдим. Ойдин, Хазил эмиш.

3 эск. Бирор идоранинг хат-хабарнарини тегишли кишиларга ёки муассасаларга ташувчи ходим; хат ташувчи. Мадраимни сельсовет (киилоқ кенаашилинг ўиа вақт-

даги раиси районга олиб бориб, ижрокуум югурдаги килиб куйди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

4 салб. Бировнинг буйруғини ёки топшириғини хушомадгўйлик билан бажарувчи; лаганбардор, малай. Амалдорларнинг югурдаклари кўиа-кййдарда одам ўдиришга киришдилар. С. Айний, Жаллодлар.

5 айн. югурик 2. Югурдак оёкка кавуи топилар. Мақол. Гулиан дегани иаккокрок, тили югурдак, уззи зийрак-туйгун., эди. X. Шамс, Душман.

ЮГУРДАКЛИК Югурдак иши, вазифаси. Йуддаги азоб-укубат, дастёрлик, югурдакликдан тиккаси куриган дусмат ака Кобула етганда, қаттик касал бўлиб, тӱсатдан вафот этди. Туйғун, Шоир хақида хақиқатлар. Кўчада колган. бировнинг хизматида югурдаклик килувчи болалар озмунча эмасди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ЮГУРИК 1 Тез югурадиган, чопадиган; чопқир, чопағон. Кепак еган от югурик бўлмас. Мақол. - Чулоқ одам учун хизматкорлик қийин, боёкии Қамбар бу камчиликни билдирмаслик учун югура-югура югурик бйлиб қолганди. Ойбек, Танланган асарлар. -Хаёт мисли бир югурик дарё, оқа-ди-кетади, сурган кайфу сафонгиз колади, кув куззарини сузиб илжайди Эионхон. Ойбек, Улуғ йўл. Икков миниб тулпор отти, Чопмоқка хаваси кетди, Кимнинг оти югурик, деб. «Эрали ва Шерали».

2 Илдам, тез харакат қиладиган; чаққон, тез (оёқ, кулл, тил хақида). Югурик бармоклар. Югурик оёк. Қўл югуриги - оига, Тил югуриси - боига. Мақол. $-\boldsymbol{y}$ [Абдииукур $]$ болалик чогида дадаси билан бирга янги цахарда резавор сотиб юргандаёк, русчага тизи югурик бўлиб қолган эди. Ойбек, Танланган асарлар.

Ақли югурик Бирор масалани тез тушунадиган, тез хал қила оладиган; фахмли. -Не-не акаи югурик дониилар жон бермаган бу йулни солгунча.. - деди бува. Й. Шамшаров, Кўрк меъморлари.

ЮГУРИІІІ 1 Югурмок фл. хар. н. Сиз лоп деса, ола кุоп олиб югурии урнига, ана шунака иғвогарларни тутиб берииларингиз керак. С. Ахмад, Хукм.

2 cnpm . Йирик ва илдам қадам билан аджа оомон тез харакат қилиш; чопиш. Қис-

ка масофага югурии. Узок масофага югурии. Югурии мусобақаси.

3 c.m. Бирор ишни амалга ошириш ёки руёбга чиқариш учун уриниш, югурибелиш, харакат қилиш. Шунча югуришлар бекорга кетди. Унинг югурииларидан бирор натижа чикмади.

ЮГУРМОК 1 Ирғишлаб, бирор иўналишда тез харакат қилмоқ; чопмоқ. Бор кучи биган югурмок. Бола югуриб, тепаликка чикди. $=$ Шу махал бир тїда боло чуғураашиб, гузар томонга югуриб кетди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Гулнор билан Унсин танчада учтириб, бир-бирига мехрибон эгачи-сингилдай сўзаашаркан, болалардан бири югуриб келди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 cnpm. Югуриш билан шуғулланмоқ; югуришда қатнашмоқ. Қаердадир музика янграр, майдон четидаги йулкаларда майкачан кизлар югуришарди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

3 ку̌чма Бирор иш ёки мақсадни амалга ошириш учун харакат қилмоқ; харакатида бўлмоқ, уринмоқ. Ўкиининг кетидан югурмоқ. Юұурганники эмас, буюрганники. Мақол. - Раис Умурзоқ отага ўхшаш обрўи. тажрибакор пахтакорларни кўлга олии ниятида озмунча юуурмади. Ш. Ранидов, Бўрондан кучли.

4 Бирор жой, томонга ошиғич, тез харакатда бўлмок, йлл олмоқ. Буеун Гавхарнинг телеграммасини олиин бшиан оолэддго югурди. У. Хошимов, Қалбинтга кулок сол. Бу Отабекни Тоикентдан уйлантирио, бошини боғламасак, кун сайин унинг Маргилон югурииидан кутуаа оамасмиз. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

5 кўчма Тезлик билан харакатланмо (сув, шамол кабиларнинг харакати хақида) Қиилоқ ўртасидан ўтадиган икки со тоилардан тоиларга урилиб, кўпириб, узо пахта далаларига караб югуради. Мирмух син, Хамзаободда. Мирзачўлнинг оч бағрис Югурганда Сирдарё Ўйлаганки эди шунда Чаманлар яратишни. Т. Тўла.

6 кўчиа Пайдо бўлмож, намоён бўлмо кўринмок (бирор хусусият, белги, хол: ва ш.к. хақида). Унинг юзига қон югурди." [Ибн Сино] Назари сатрлар оралаб й ғаларкан, ер остидан хазина топган кии дек, куумари аста титрайди, юзига ғала»

табассум югуради. М. Осим, Китобга ихлос. Малохат Каринованинг юдларига қизил югурди, юзидаги кулдиргичлар хуснига хусн қўиди, кйзлари чараклаб кетди. Ойдин, Асл ёр. Энди хุар икковининг хุам юзига жиддият югурди. Х. Шамс, Душман.

ЮГУРТИРМОК 1 Югурмоқ фл. орт. н. Бир оз шамоллаб юргани учун касалхонага одам югуртирди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

2 Харакатлантирмоқ, юритмоқ. Бир эрта уйғониб, калламга кўл югуртирсам, сочларим остида яра-чақа уч берибди. «Ёшлик». Пахтакорлар жатларга сує югуртириб, жуяякларни юмшатиб олдилар. «Ўзбекистон кўриқлари».

Ақл эогуртжрмоқ Ақлни ишлатмоқ, ..эииитганларингиздан ку̀пининг мохиятига акл югуртириб курмаган булишингиз мумкин. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Кўз югуртирмоқ Қараб чиқмоқ, кўздан ўтказмоқ. У қуёшдан қу̀ли билан кўзини тўсиб.. болаларга ку้з югуртириб чикди. С. Зуннунова, Янги директор. -Ноирман денг?! - коровул кุизикқсиниб, унга қайта боидан ку̀з югуртирди. Н. Фозилов, Шонли авлод.

3 Сиртига бирор нарса бермоқ; юритмоқ; таъминламоқ. Узукка олтин суви югуртирмок. - Дуппининг олдин ипак югуртирилган гулари урнида турли ипаклар билан тикилан мукаммал сулар пайдо бўлган сайи, у уз ишидан завқланарди. К. Яшин, Хамза.

ЮГУРТМОК айн. югуртирмоқ. Тозилар югуртиб, тожка чиқূардим.. «Муродхон». Кози домла қўларини ювиб туриб, дастурхонга кўз югуртди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Сартарои.. секин «бисмилло! деганича, устарани Миркаримнинг бошидан чаққон югурта кетди. Ойбек, Болалик. Йули атрофга ку̀з югуртиб, оихонага кирди. Ойбек, Танланган асарлар.

ЮГУР-ЮГУР Бирор оғир ва шошилинч ишни амалга ошириш вақтида юз берадиган оворагарчилик, ховлиқиб у ёқдан бу ёққа чопиш; чоп-чоп. ІІунча югур-югурдан деч қандай натижа чикмади. Кучада югурюгур, шовкин, итлар вангиллаган, товуклар қиийиллаб қочган. А. Қаххор, Башорат.

10311 Одам бошининг олд томони, олд томондан кйриниши; бет. Чуззк юз. Қизии юз. Кулча юз. Юзини ювмоқ. Боиқа-

лар буаса, Ниёз куибегининг сўзидан кейин.. хожинине юзига тикилган эдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Қизғин бу̀гувчи хаво юзга уради. Ойбек, Танланган асарлар. Канизак.. дуррасининг учи билан юзини бекитиб, тескари у̌сирилди. А. Қаххор, Қўшчинор чироклари.

2 Инсон бетининг у ёки бу томони; ёноқ. Равно супага оёк солинтириб уттириб олди. Кампир уни кўриб, аввал ўзини йўкотиб кўйди, кейин бўиннидан қучиб, у юзидан, бу юзидан у̀ди. А. Қаххор, Кўк конверт. Унинг юзларида, дудоқларида йигитнинг юрагини эритувии бир табассум ёнади. Ойбек, Танланган асарлар. .бу йигитнинг сурати.. ӱнг юзидаги кора холи ШІахзодага уйку бермай кўиди. К. Яшин, Хамза.

3 Бирор нарсанинг устки томони, юзаси; сирт, сатх. Қир юзини лолалар қяоплаган. Куँк юзини булут босди. Ойнинг юзида хам дог бор. Мақол. Мана, икки ойнинг ичида яйдоқ дала юзи ям-яшил бўза нихфолари билан қопланди. Газетадан. Деразаларга урилган ёмғир парчалари ойна юзини ювиб.. пастеа оқарди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. .,унинг қор юзида жимирлаб уйнаши кўзни қамаштирарди. Х. Шамс, Душман.

4 Айрим нарсаларнинг у ёки бу томони, тарафи, қирғоғи. Кўчанинг икки юзида қатор уйлар. - -Дарёнинг бул юзида қолиб, ул юзидаги ёрига етолмай какщаган бадбахт ошик иуури бошимда, - деди Ғуломжон. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Мусуамонкул Чирчик буйига келиб етганда, қуибеги бошлиқ Тошкент йиситлари хам сувнинг бериеи юзида кутиб турган эдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

5 Обрў, эътибор; юз-хотир. Эр юзини ер очар, ер юзини эр очар. Мақол. [Юсуфбек хожи:] Хар холда хурматларини бажо келтир, Марғилон деган шахардан сенине юзингни деб келадилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

6 Кесиш ёки чопиш асбобларининг тиғи. Пичоқнинг юзи. Болтанинг юзи. ■ Гурков кетмон урса, ер нақ тоидай, кетмон юзини кайирибди. Ойбек, Танланган асарлар.

7 мат. Текислик ёки сиртнинг чизиқлар билан ўралган қисми; сатх. Доиранинг юзи. Учбурчак юззи.

Ер юзи 1) ернинг юзаси, сирти. Маматов билан Бобоёровлар бригадасида шудгор килии урнига фақат ер юзи тирмаланган,

холос. «Муштум»: 2) бутун олам; дунё, жахон. Тоикент ер юзининг турли жойларидаги биродарлашган иахарлар билан мустахкам дусстлик алоқаларини урнатган. Газетадан. Ер юзини кўрмоқ Дунёга келмоқ, пайдо бўлмоқ. -Бунинг ўз оти ўзи билан. Етти ойда ер юзини ку̀рди. Еттивой бўлади-да, - дебдилар [буєим]. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Ерруғ 103 билан Хеч қандай камчилик ёки айбсиз холда. Баракали юк битан декадага отланиб, Яиин ёруг юзз билан хуинуд кадам ташлади. «Муштум». Оз амри шнрин Бет бетга тушиб турганда, юз-хотирга бориш, бирор иш, хатти-харакатдан ўзини тийишни билдирувчи ибора. -Тугри, юз амри ширин-да! Турсун ака жаха билан эиикни ёпиб чиқиб кетди. «Муитум». Юз бермоқ Юзага келмоқ; бӱлмоқ. Бу шу кадар тез юз бердики, Хафиз хам, унинг ёнида турган одамлар хам йикилганидагина кўриб қолииди. Ў. Умарбеков, Ёз ёмғири. Асосий курилии иилари кенг қулоч оттирилан булса, нега бундай хол юз бериии мумкин?? «Ўзбекистон қўриқлари». 103 кўрар этн. Никохфнинг эртаси куни курмана билан келин кўриш маросими. Юз кўрсатмоқ Пайдо бўлмоқ, кўринмоқ. Хаёл гирдобида чўмилиб ётар, Унда юоз кўрсатар яинаган сароб. Р. Парфи, Кўзар. $\mathrm{O}_{\boldsymbol{\prime}}$ очмок Намоён бўлмоқ, ўзини кўрсатмоқ. Янги бир китобни варақлагандай, Кунаар утаддиню, юз очар бахор. Ё. Мирзо. Машина кўп юрмай, дўнгликдан уัтди-ю, тамомила бўлак манзара юз берди. «Ӱзбекистон қўриқлари». Юз тутмоқ Ўзи бирикиб келган сўз англаттан нарса, харакат, холат сари йўналишни билдиради. Инқирозга 103 тутмок. Гулханий феодализм тузуминине туикунликка юоз тутган бир даврида Кўкон хонлигида яиади ва ижод этди. «ЎТА». Юракларни кุаттик уйнатган ховлиқии дамлари утдди, энди нафас у̀нгланиига қараб юз тутди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. 103 ўтирмоқ 1) айн. юзини ўгнрмоқ. - Менимча, уйланиидек нозик бир иии дунёда йуқдир, - деди Рахмат ва Отабекка юоз угирди. А. Қодирий. Ўтган кунлар; 2) алоқани узмоқ; кечмоқ. Агар яна бир оғиз сўз айтсанг, мен сендан ноз угираман! Мирмухсин, Меъмор. Қариндоиларимиз хам дадамдан юз ўсирииган. Пияниста дейииади. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Юзи ёруғ Ишфаолият, хатти-харакатида камчилиги ёки айби йўх холатли. Хирмонимиз баракали булл-

са, давлатимиз, халқ̆низ олдида юзимиз ёруғ булади. Газетадан. Эиитдим. Хайтовур, бечора кизнинг юзи ёруғ булди. Н. Сафаров, Танланган асарлар. Юзи йўқ Opномуси, уяти йўқ; бетсиз. IIу тобда Mupбадал ку̀зимга кўринармиди-я. Юзи йук экак! Н. Сафаров, Танланган асарлар. Юзи чндамаслик Орияти йўл қўймаслик. Хадеб иидан жавоб сураб келавериига юзим нидамай қолди. «Муштум». Содикжон бойвачча «уч таноб ер. катакдек иорбоғжни аниадан бери кўз остига олиб юрар, лекин буни Пулат отага айтициаа юзи чидамай келарди. К. Яшин, Хамза. Ози шувут к. шувут. Энди юзи шувут, нима қилииини билмай уัтирибди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина. Юзи қора Айбдор, гунохкор холатли. .. уз жони ва икки боласини деб, икки лочинни тутиб берса, юзи кора булиб, эл ичида қандай бош куัтариб юради кейин. К. Яшин, Хамза. Юзи курсин Нафрат, хазар ифодаловчи ибора. Емоннинг юзи курсин.. Юзига айтмоқ Шахсан узига очиқ, руййиост айтмоқ. У.. мажлисларда кимнинг айби бу̀лса, шартта юзига айтаверарди. С. Ахмад, Уфк. Хозир ўзлари бўлганда, юзларига айтар эдим.. Яхииси, халак̧ит бермасинлар. Н. Сафаров. Юзига ёпиқ Кулф ёки бошқа нарса билан махкамланмай беркитиб (ёпиб) қўйилган (эшик, дераза кабилар хақида). Бурчакда, ердан икки ярим газлар юксакликда кун ботиига қаратиб курилган иккита кўримсиз бир бетли эииклар юзларига ёпиқ холда эди. А. Қодирий. Ўтган кунлар. Юзнга ёпмоқ (ёки бекнтмоқ) Кулфламай ёки бошқа нарса билан махкам (очилмайдиган) қилмай беркитмоқ (ёпмоқ). Ювои ғийк̧иялатмасликка харакат қчлиб, деразани юзига ёпиб қуйди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. ..тувожни ёпиб, кўча эиикни юзига бекитдида, супага чикиб, омонатгина ёнбоилади. Р. Файзий, Хазрати инсон. Юзнга оёқ кйймок (ёки тирамоқ) к. оёқ. Юзига солмоқ Таъна, миннат тарзида ўзича гапирмоқ. Уни юзхотир қилмай, золимлигини дангал юзига солишди. К. Яшин, Хамза. Вахолонки, одамлар эсида сақлаб юраркан. П̆иғиб юриб, юзингга соларкан. И. Рахим, Зангори кема капитани. Юзига қарамаслнк (ёки бормаслнк) Ўзгага бериш, сарфлаш ва ш.к. да аяб, хисоблашиб уттирмаслик. Барака mon, aйланай, йигит деган иунака мард буллса.

Беш сум, ўн суммнине юзига қарамаса! О Еқубов, Тилла узук. Булар бир тийин, икки тийин, беи тийиннинг юзига қарамай, чойга, нонга.. ортиқча пул ту̀лаб кетар эдилар. F. Ғулом, Шум бола. Юзинн ерга қаратмоқ Юзи шувут холга солмоқ, ор-номусдан хижолатли холга туширмоқ. Ватаннинг амри иу, бурчингни бажар, Охири юзимни ерга қаратма! Ғайратий. Хасан аканине юзини ерга каратадиган булдик. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Юзини кўрмоқ ў Уи $_{\text {б }}$ бирикиб келган сузз англатган нарса, жой ва ш.к. да пайдо бўлмоқ, кўринмоқ маъносини билдиради. Дунё юзини куррмоқ. Лермонтовнине рус драматургиясининг ажойиб дурдонаиари хисобланган сачна асарлари факат бир нена ўн ѝилдан кейингина сахна юзини кўрди. Газетадан. Юзини ўтирмоқ 1) юзини бошқа томонга бурмоқ. - Сизнинг олдинсизда ечинайми? -Уялсангиз, мен юозинни угириб турай. А. Қодирий, Ўтган кунлар; 2) айн. юз ўпрмоқ. Авом упардан юзини угирган.. Мирмухсин, Меъмор. Факат кечагина юзини угириб олган бу ситамкор бахт Мадумар оиасига тўлиб-тоииб, кучок очиб келди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қайси юз билан Уялмай-нетмай, қандай қилиб. Энди қайси
 бошига иш тушса. Ундоқ бўлса, бу ерга кайси юз билан келади? А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

Ю3 II снк. сон 1100 рақами ва $ш у$ рақам билан ифодаланган сон, миқдор. Юз кадам. Юз сўм. Юз дона килам. Бундан юз иии иигари. Юз даражсали терлометр. Юздан бир қисм. Юзгача санамоқ. Мингни юзга бўамоқ. - Хиян, ақаине буласа, кишинине бир тийинига хиёнат қилма. Тийин хам пул, юоз. сум хам пул. Ойбек, Танланган асарлар.

2 c.m. Кўп, кўп марта. Мард бир ўйлар, номард tоз ўйлар. Мақол. Адолат 1 оз изтиробда тулланган қалбини енгди-ю, бошини кутарди. С. Зуннунова, Гулхан. Йули уз онасидан юз марталаб эшитган гаиларки Мирзакаримбой хุикоя кุила боилади. Ойбек, Танланган асарлар.

ЮЗА 1 Бирор нарсанинг усти, устки қисми, юзи, бети; сирт, сатх. Сиаииқ юза. Сув юзаси. - Юзадан арим метргача нам муирок, ярия метрдан кейин боткок кўиади. А. Қодирий, Обид кетмон. Қўиниларнинг баланд иморатлари ховли юзасига ак-

даккина офтоб туширарди, халос. Мирмухсин, Умид.

2 Атрофи очиқ, яланг; бахаво. Хожси уларнинг олдига - юзага чиккач, Офтоб ойим салом бериб, руммоли билан томоқ остларини ураб олди. А. Кодирий, Ўттан кунлар. - Мана шу ёк бир оз юзага уххиайди, - деб аравакаи от бошини кўчанинг ўнг тарафига бурди. Ойдин, Фонарь тагида.

3 рви. Ер юзасига яқин, чуқур эмас. Кизилқмнинг айрим ерларида тупроқ жуда юза ковланар, ку̀пинна агрегатлар харсанг тоизарга дуч келиб, таққа тухтаб қоларди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Купчилик майдонларинизда ер ости сувлари юза жойлошеан. Газетадан.

Юзага келмоқ !) пайдо бўлмоқ, хосил бўлмоқ; яралмоқ. Камиикапада деворлари ганч сувоқ қчииб оқланган, қизил тунука томли бир бино юзага келди. П. Турсун, Ўқитувчи; 2) содир бўлмоқ, руй бермоқ, келиб чиқмоқ. Орада зиддият юзага келди. - Автобус ииида одамлар зич, хаво дим. нафасни бўғадиеан вазият юзага келган эди. Газетадан. Юзага чиқмоқ 1) сиртида пайдо бўлмоқ, сиртга чиқмоқ. Уларнинг хұам жасади қум орасида ётади-да, бир куни шамол бу̀либ, уларнине хам суяклари юзага чиқиб жолади. Мирмухсин, Меъмор. Ер остида ётмасдан Юзага чиқсин конлар. Қ. Мухаммадий; 2) пайдо бўлмоқ, вужудга келмоқ; маътум бўлмоқ. Атом энергияси ядро ииида яиириниб ётади ва фақат уииа ядро ёрилгандасина юзага чиқади. «Фан ва турмуш»; 3) рӱёбга чиқмоқ, амалга ошмоқ. Киии хৃак бўлса, жонини хақиқат йуиида фидо килса, унинг ээгу иши юзага чикади. Н. Сафаров, Олов излар. .лекин, ука, ер олганимдан кейин хам учиа мўлжалаарим юзага чикмади. A. Қаххор, Қушчинор чироқлари; 4) ўзига хос мавж билан маълум бўлмоқ, эътибор қозонмоқ; кўринмоқ. Аібатта, хак жойида қарор топади, биз яна юзага чикุамиз. Мирмухсин, Меъмор.

ЮЗАКИ Асосли ва жиддий бўлмаган, енгил-елпи. Дастлабки юзаки таассурот остида ўйламасдан дағал гапирди чоғи. А. Мухтор, Туғилиш, Акс хяолда, ўкувчининг билими юзаки булиб қолаверади. Газетадан. Курилии боиқармаси бу иига юзаки караётганини танкид қилди. С. Ахмад, Лаъли Бадахшон.

ЮЗАКИЧИЛИК Масалага енгил-елпи қараш. жиддий эьтибор билан ищ тутмаслик. Бавзи қурилии рахбарлари планнинг бажарилишига берилиб кетиб, юзакинилик, қุабакичиликка йу̀л қўймоқдалар. «Муштум». Бу сохада хамон юзакичилик, расмиятнилик давом этаётеани каби фактларга энди ток̧ат єчииб бўммайди. Газетадан.

ЮЗАСИДАН ку̀м. Оидлик, сабаб каби муносабатларни ифодалайди; учун, хақида, бўйича. Одоб юзасидан. Давлатга жун сотиии юзасндан олинган мажбурият бажарилди. Мухокама қилинган масала юзасидан қарор қабул қилинди. Ховлисида ёки эиигига якин очикрок ерда эхтиёт юзасидан оғзи тор, ичи кенг бошпана ковланган. Шухрат. Шинелли йиллар. Ахир, хизмат юзасидан чакирди - борди. Бир пиёла чоига таклиф этди.. йуқ демади. С. Сиёев, Отлиқ аёл. Валихон хурмат юзасидан табзим қилиб, унга халиги қุоғозни узатди. К. Яшин, Хамза.

ЮЗБОШИ тар. 1 Ўрта Осиё хонликларида (18-19-асрларда): юзта отлиқ аскарга қўмондонлик қилувчи харбий боилиқ. Сарбозларнинг юзбошилари катта ойлик олардилар. С. Айний, Эсдаликлар.

2 Қишлоқ ёки махалла оқсоқоли. Миршаб ва юзботилар фукарога юқоридан қараб, дағал муомала қилар ва ўиқириб гапирардиар. М. Мухаммаджонов. Турмуш уринишлари. [ Уурилар $]$ Юзбошини ғалати $^{\text {бо }}$ қииииибди: бир сандиқ тилласи бор экан, олиб чикиб, олдига қўйииибдди, "Ееанингча егин, колеанини олиб кетамиз», дейишибди. A. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ЮЗКЎРДИ этн. Никохнинг эртаси куни кўрмана билан келин кӱриш, шунингдек, янги чақалоқни кўриш (кўрсатиш) маросими. Жасура туғилган йиии, чакалок бахона юзкўрди, яраи-яраи қилиб биринчи марта хотини билан киилоқุка борган эди. Э. Аьзам, Кечикаёттан одам.

103ЛАНМОK 1 Бирор кимса ёки нарсага юзини қаратмоқ, унга томон угирилмоқ, қарамоқ. Нормурод Шомуродов қандайдир тараддуд билан мехмонга юзанди. О. Ёқубов, Диёнат. Директор бир неча варак қоғозни стол устига қўйиб, залеа юзланди. М. Хайруллаев, Тилла маржон. Хамма ўша томонга юзланди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 Рўбарў (юзма-юз) бўлмоқ. Бу ла: унинг кетидан келиб, ховлида турган H н миддин билан Бадиа Зулфиқорга юзлании Мирмухсин, Мезмор.

3 Бирор томонга қараб юрмоқ, йўл моқ. Бундан икки ой илгари, йисирма ёида [Туғонбек] Хиротеа юзланди. Ойє Навоий. Омади кетган немиснинг шаи қайтиб, иарқдан юз угириб, ғарбъа то юзланиб кетди. Н. Сафаров, Оловли из

4 Юз бермоқ, келиб чиқмоқ. Мен. шу кунларда сознинг овози эшитияса Қурқаманки, бехудлик юзланмаса!. С. дулла, Кувғунда.

ЮЗЛАШМОК Бир-бирига рўпара моқ, юзма-юз келмоқ, учрашмоқ. Хомид уйлаб турмади, юзидаги совук бир ўзго ичида: -Майли, башарти юзлаимоқка ри келганда хам, мен хозир, - деди. А. дирий, Ўтған кунлар. Бӱлмаса, хақূА қилинг, Қодирбек Мансуровни чақирти мен билан юзлашсин. М. Қориев, О। кечалар.

ЮзЛИ Аниқловчи орқали ифодаля белгили (тахлит, тусдаги) юзга эга. $\downarrow$ юзли. Қизил юзли. - Бу икки кишл иккинчиси узун бййли, кора чу้тир юзля ғир кўзли.. у̀ттиз беш ёиларда б. кууримсиз бир киши эди. А. Қодирий, кунлар.

ЮЗЛИК кам ку̀лл. Юзга тутила: нарса (рўмол, тўр ва ш,к.). Келиннинг руัмоллари хотинлар уртасида талаи Ойбек, Танланган асарлар.

КЗМА-ЮЗ рви. Қарама-қарши, $\mathbf{p}$ : бетма-бет; тўқнаш. Юзма-юоз уттирмон ма-юз келмок. Юзма-юз қчилмоқ. -юзма-юз келиб, бундай кўрс, бундай гапларни хец вакт айтган эмас эди. А моилий, Фарғона т. о. Улар столнин томонида бир-бирларига юзма-юз уттирдилар. Х. Тўхтабоев, Шонли авлн

2 Бевосита алоқада, дуч холатда; 1 ти. Мезмор билан юзма-юз гаплаимн риб, бундай карорга келиб бўмайди. мухсин, Меъмор. .асосий эьтибор 6 марта таржима билан юзма-юз кел олий мактаб талабаларига суз санва. бу сохасига оид зарур билим бернигс тилди. F. Саломов, Таржима назар кириш. Шабон Очилова келинчаклиги:

ловда. Танти, ужар табиат билан юзма-юз яиайди. "Саодат».

ЮЗМОК шв. Сузмоқ. Дарёда юзган қайиқми.. Пўлкан шоир.

ЮЗПАНА: юзпана килмоқ Бирор нарса билан юзини беркитмоқ, пана қилмоқ. Pÿмоли билан юзпана құииб, Гулнора келади. Н. Сафаров, Шарқ тонги.

ЮЗСИЗ Раъй-андишани билмайдиган, ор-номуссиз, уятсиз. Юзсиз одам. Узи юзсиз - сўзи тузсиз. Мақол. - Эрим, деб тужкан онангдан кечасанми, юзсиз? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Юзсиз калиш Одатда этик ёки ботинка билан кийиладиган юзи қисқа калиш.

ЮЗСИЗЛИК Юзсизга хос иш, хаттихаракат. Юзсизик құимоқ. ■ Шербек йигитнинг юзсизлигидан нафратланди. С. Анорбоев, Оқсой. Мохира ойим бу юзсизликдан ер ёрилса, ерга киргундек бўладир. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЮЗТА $1 Ю_{3}$ дона, юз нафар. Юзта дафтар. Юзта одам.
$2 \mathrm{c.m} . \mathrm{Ю}_{3}$ грамм (ичкилик хақида). Қани, юр, юзта-юзта отамиз, опангнинг эурмати.. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

ЮЗТАЛИК 1 Юз донадан иборат. $Ю_{3}$ таиик папирос.

2 Қиймати юз сўмга тенг, юз сумлик (пул, облигация хақида). Турртта юзталик. - ..мен мактабнинг юзини эмас, «юзталик» ларни кўриб турибман. «Муштум».

ЮЗТУБАН Юзини пастга қаратиб. ..секин эыикни очиб, хужрага қаради, юзтубан ётган Хамзанинг боиига борди. К. Яшин, Хамза. Парт қўймокчи, юзтубан тиз чўктирмокчи. Ф. Мусажонов, Химмат.

Юзтубан кетмоқ I) юз ўтириб йўналмоқ. ..томон (қараб) кетмоқ. Амирзодалар хунхорликлар, бемавни иилар килиб қўйиб, салтанат таназзулеа юзтубан кетаётганида, бу айбни боика бир одамга туัнкаб, «фарзин» айирбоилаиадияар.. Мирмухсин, Меъмор; 2) тубанликка (пасткашлик, разилликка) юз тутмоқ. ..истиқболлари учун кураиаётган халкларнинг умумий ишига қу̀шаётган жуда катта хчиссамизни чиппакка чикарииига уринар эканлар, бу уларнинг юзтубан кетгонликларини ку้рсатади. Газетадан.

Ю3-ХОТИР Андиша, риоя. -Сўзга чикқандан кейин хеч кимни юо-хотир құилмай, дадил танкид қилаверии, камчиликларни

очиб ташлаи керак, - деди Хугжаев. А. Мухиядин, Юзга айтганнинг захри йуқ. Эрнинг юз-хотирини қилмайдиган хотин пирига хам дусст буимайди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЮЗХОТИРЧИЛИК Хурмат, андиша юзасидан иш тутиш. Юзхотирчилик, келищувчиликни безгакдан хุам ёмон кураман. «Муштум».

ЮК 1 Бир ердан иккинчи ерга кўтариб, ташиб борилиши лозим бўлган оғирлик. Оғир юк. Кўл юки. Юк ортмоқ.. Юкни туиирмоқ. Юки оғир эиак илдам юради. Мақол. Теиабой араваларга юк ортаётган каролларга мехмонхона айвонидан қараб турган эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бой щахุарга бир оз юк туиирган эди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 ку̀чма Кишини уринтириб қўядиган, ташвишга соладиган ортиқча нарса; ташвиш, дахмаза. -Бахтим қурсин - узоққа чўзилмади, кайтага укам, синглим менга юк бўлиб туиди: хар иккаласини боқииим керак, - деди Гулсара. М. Жўра, Мзтироб. Мохидитнин.. боиида ғалати уйлар, фикрлар тўлқн ура боилади.. Борди-ю, тузан-маса-чи? Бу ердасиларга оғир юк бўлиб қоммасмикан тағин? Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

3 c.m. Қориндаги бола; хомила. Эрталаб доду фарёд билан юкимдан бўшадим [деди Хожи хола]. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хикичок хола алланима бало қиаиб, болани туиирди-ю, онанинг бошига етди. Мавсума юкидан озод бўлгач, оёгини судраб, аранг уйига етиб келди. М. Осим, Тилсиз гувох.

4 Диний эътиқодга кўра, азиз-авлиёларни ранжитиш туфайли юз берадиган касаллик. -Аеарда! - деди кўз ёии қилиб Холжон хола, - аэизлар юки босса ё ажиналар чалиб кетса, гунохим сизнинг бўйнингизда. Ғайратий, Довцираш. Нимжон бўлиб колган бола каттиқ иситмалаб, ёмон ахяволга туигач, бола шайтонлабди, унга юк туиибди, «домлага ўкит», деб кййиимайди. Газетадан.

Юки ерда қолмайди Ищи битмай қолмайди. Сизнинг қанотингиз остида бўлсам, юким ерда колнайди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Кўпчилик бор жойда юкингиз ерда кৃомайди. Ж. Шарипов, Саодат.

ЮККАІІ 1 айн. юкчи 1. Юккаи бўлиб иииамок.

2 айн, юкчи 2. Юккаи автомобия. Юккаи кема.

ЮКЛАМА тли. Мустақил бўлак ёки гапга турли қўшимча маъно бериш, шунингдек, турли грамматик муносабатларни ифодалаш учун хизмат қиладиган ёрдамчи суз ёки қўшимча, мас. нахотки, холос, -чи, -ми.

ЮКЛАМОК 1 Юк ортмоқ. Маиинага ғиит юкламокุ. Эиакка утин юкламок. Шу ерда аравага шох юклаётган Абдусамад кори дарров йўрғалаб чикиб, жуөонни гапга солди. А. Қаххор, Кўчгчнор чироқлари.

2 куัчма Вазифа ёки иш топширмоқ, зиммасига кўймоқ; ортмоқ. $\check{y}_{3}$ ииини бировга юклаб қўйди. Хамама шини уринбосаримга юклаб қўиддм. «Муштум». Ойнисага янги цех мудирлигини юклаб тўғри килганига қаноат хосил қилди. Х. Fулом, Тошкентликлар.

ЮКЛИ 1 Юк ортилган, юки бор. Юкли машина. $\dot{y}_{н}$ икки қุопқадан ўн икки йугга Жунаб кетар экан юкли карвонлар. М. Шайхзода. Тешабой юкли аравалар ёнида куля қовушттириб турган қаролларга қииқирди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.
$2 \mathrm{c.m}$. Хомиладор, хомиласи бор. Юкли хотин. $=$ Пулимиз йўклиси етмай, сареардон сарғайсанимиз етмай, бунинк устига юкли бўлиб қолганим иккимизни қаайғудан қайғуга отарои, - деди фожи хола. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЮКСАК кт. 1 Баланд, юқори. Юксак бино. - Сенинг режанг билан юксак тоғларнине Уиатдик, қуззаатдик зу̀р бардоиини. Ғайратий. Фақат юқори синф иогирдларидан бир нечаси адил, юксак пальма дарахтлари астида нималардир тугрисида жим гина, лекин жиддий сухбатлаимоқда эдилар. Ойбек, Нур қидириб.

2 куँчма Юқори даражадаги, олий. Юксак унєон. Юксак мартаба. Юксак малакали мутахассислар. Юксак хурмат. ■ Бу юксак инсонийлик барқарор экан, бизни хеч кุандай дуиман енголмайди. Р. Файзий, Сен етим эмассан.

ЮКСАКЛИК 1 Юксак холат. Уйнинд юксаклиси. - Бурчакда, ердан икки ярим газлар юксакликда кун ботиига қаратиб курилган иккита куัримсиз бир бетли эиик-

лар юзларига ёпиқ холда эди. А. Қодир Ўтган кунлар.

2 Ер сатхидан жуда юқоридаги бўшл баландлик; осмон. Ой юксакликка кў: риланн, бепоён пахтазор кумуи нур ич чайкалади. Х. Тўхтабоев, Фельетондан сў

ЮКСАЛИПI 1 Юксалмоқ фл. хар. н. $\boldsymbol{X}$ монимизнинг юксалииида илгор терим ларнине хиссаси катта. Газетадан.

2 Тараққий этиш, ўсиш, юксак дарах га эришиш. Маданий юксалии. - Юкса шимизнине мезони хам, чароғбони хам биродарлигимиз, шу қардошлигимиз, иу у: дустлигимиздир. Х. Ёдгоров, Хаёт тўлқю лари.

ЮКСАЛМОК 1 Баланд кўтарила бс моқ, юқори томон ўрламоқ. Хұамманинг к. узоқдаги, осмонни ютмоқчидек кутуя юксалан дахиатии ённинда эди. Ойбек, Ку қораймас. Чуккипарга кетсам юксалиб, Пас да колиб кетар адирлар. У. Қўчқоров.

2 кугиа Ўсмоқ, ривожланмоқ; камоле га эришмоқ. Маданиятимиз тобора юксо моқда. Асосий вазифалардан бири ёи : васкор ёзувчиларнинс ижодий юксалиии ёрдам бериидир. Н. Сафаров, Оловли изл:

ЮКУНМОК кам қўля. 1 Ўтиниб (бс эгиб, тиз чӱкиб) мурожаат қилмоқ, илти: қилмоқ, ёлвормоқ. Ўpmaza она туиди. Кј ларидан ёиларини қуйиб, юкуниб, эрга яя нар, фақат инсоф, адолат тилар эди. Ойбє Нур қидириб.

2 Таъзим қилмоқ. Шайхулислом юкуни қөғозни хон қўлидан олиб, унга кўз югуры рар экан, қолганлар ташвиига туидиля С. Абдулла, Мавлоно Муқимий. Шахзодал бориб, юкуниб, айри-айри куриидилар подиохнинг узатилган кулини камоли эхтири билан ўпдилар. Ойбек, Навоий.

ЮКЧИ 1 Юк ташиш, ортиш, тушири билан шуғулланувчи ишчи. Степан дуими қу̀лига утии кетеан кичик бир пароходга юк бўлиб кирди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссас Хужабеков куни билан елкасидан беш пудл коп туимаган юкчидай, эиикнине кесакиси суянди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Юк ташишга мўлжалланган, юк ті шийдиган. Юкчи самолёт. Юкчи такси. ■ -Йўк, бу эмас, - деб қўйди Акбар ака, узю лашаётган кумуш рангли самолётни кузат. экан, - Халияжонники юкчи. С. Акбаро Отанинг хаёллари.

ЮЛДУЗ 1 Қизиган газ (плазма)лардан таркиб топган, табиатига кўра Қуёшга ўхшайдиган, кечаси нур сочувчи нуқта бўлиб кўринадиган осмон жисми. Ёруғ юлдуз. Хира юлдуз. Кутб юлдузи. Юлдузлар туркуми. Оқџом чуัкди Тошкент қўйниса, Милтицлашиб кукларда юлдуз. Х. Салох. Бу ерга қуёи оғди - салқин тушади, кечалари, тепамизда юлдуз ту̀ла оснон. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла.

2 Бир неча ўткир учли геометрик шакл хамда шундай шаклга эга бўлган нарса. Беш учли юлдуз. Юлдузнине шаклини чизмоқ. Арчанинг тепасига юлдуз у̀рнатмоқя.

3 кўима Машхур бўлиб танилган, шухрат қозонган нахс хақида. Кино юлдузаари. - Донғи кетган теримчи ва иухрат юлдузиман. Лафзи халол, юзи ок Фарғонанинг қизияан. Уйғун. Йғилеанларни қизиктиреан нарса уัзбек адабиёти ва санватининг юлдузлари, ўзбк жангчилари бўлди. Н. Сафаров, Оловли излар.

4 Юлдуз (хотин-қиэлар исми).
Юлдуз кўрмай жон берди Узоқ турмади, бархам топди, йўқ бўлиб кетди, ғойиб бўлди. Юлдуз санаб ётмоқ айн. тоқи санаб ётмоқ к. тоқи. Юлдузи иесиқ айн. истараси иссиқ қ. истара. У [Умид].. рўпарасидаги юлдузи иссик қุиздан асло кўз узмасдй. Мирмухсин, Умид. Юлдузи (юлдузнга) тўғрн келдн Характери, феъли-атвори бирбирига мос тушди; севишди. -Мен жиддий сураяпман, нега Исомиддинов билан юлдузларинг тугғри келмаяпти? Бирор сир борми? - деди Норбуви Каримовга. Х. Шамс, Душман. Аброр билан Чиннихоннинг юлдузи юлдузига тўғри келиб қолгани хуеи кимга сир эмас. П. Қодиров, Қалбдаги қуёш. Юлдузни бенарвон урадиган (одам) қ. бенарвон.

ЮЛДУЗЛИ 1 Юлдузлар кўриниб турган, клдузи бор. Юлдузии кеча. Юлдузли осмон. - Баландда, юлдузли куัкда, қุаёққадир самолётлар уииб ўтди. Ойбек, Қуёш қораймас.

2 Юлдуз сурати солинган, юлдуз тамғали. Беш юлдузли коньяк.

ЮЛДУЗСИМОН Юлдуз шаклли, юлдузга уушаган, юлдузнамо. Юлдузсимон шакл.

ЮЛДУЗЧА 1 Юлдуз с. кичр. Қизил юлдузча. Ялангоч дарахтлар майда юлдузчалар билан ёнган қора, ажиб, чиройли кўлкалар ташлайди. Ойбек, Танланган acapлар.

6-Ўзбек тилининг изохли луғати

2 плгрф. Юлдузнамо босмахона белгиси. Китобдаси изохлар юлдузчалар билан кўрсатилzан.

ЮЛДУЗШУНОС Юлдузлар харакати ва уларнинг хусусиятларини текширувчи олим; мунажжим. Бу фожиадан [Улуғбек ўлимидан] Улуғбекнинг энг яжин шогирди, юлдузиунос Али Куичи хุам кечкурун.. оғох бўлди. С. Нуров, Туман тарқалди.

ЮЛИШМОК 1 Юлмоқ фл. бирг. н. Болалар ёввойи у̀тларни юлииди.

2 Бир-бири билан уришмоқ, бир-бирини юлмоқ, юмдаламоқ (аёллар хақида). Икки кундои уйни холи топиб, тағин юлииманглар. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бу гапни ғар хам кутара олмас, тикка клииар эди. А. Қаххор, Қу́шчинор чироқлари.

ЮЛМОK 1 Силтов билан тортиб узиб ёки суғуриб олмоқ. Сочини юамоқ. Товук патларини юлмок. Ортикча ғўзаларни юлиб таиламоқ. Ота.. семиз, буяб қуйсандай қизил утнни юлиб олди. С. Анорбоев, Оқсой. $\check{y}_{3}$ ёнида ғумай юлаётган Адолатнинг қули қийилиб конаганини кўрган Бегимхон хахолаб кулиб́ юборди. И. Рахим, Чин мухаббат. $y_{к а}$ - жигар, тош отай деса, жигарчилик, отнай деса, хон турипти; нихоят, ту̀нидан увада юлиб отибди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

2 Тирнаб жарохатламоқ, тимдаламоқ. Бировнинг бетини юлмоқ. - - $-\boldsymbol{y}$ харакат килдим, тепдим, урдим, юлдим, тирнадим бўммади, - деди Хожи хола. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Сочин ёйиб, бетин юлиб, йуллга кирди наккон булиб. «Муродхон».

3 куัчма Бирор шахс ёки халқ мулкидан ўмармоқ, юлқиб олмоқ. Юлғич юлиб туймайди. Мақол. [Бой:] Нонтепкилик қилма! Шу соқолим билан ёлғон гапираманми? Юлсам, сендай гадодан юламанми? Хамза, Бой ила хизматчи. Амалдорлар эса турли йўルар билан камбағал халжнине бор-будини юлиб олар эдиар. «ЎТА».

4 куччма Ажратиб олмоқ. Афсуски, факт ва даиилар, кўпинча, умумий контекстдак юлиб олиб тахлил қилинади. F. Саломов, Таржима назариясига кириш. Хури ўз хаёлидан ўзи чуัчиб, бошини ёстиқдан юлиб олди. Н. Фозилов, Дийдор.

5 кучияа Бирор нарса хисобидан чегириб қолмоқ; тежамоқ. Агар сизлар мана шу йўл билан бутун бир мавсумда унн мехнат куни-

ни пилладан юлиб, пахтага бергани ёрдам қилсаларинг хам хпарна. А. Қаххор, Кампирлар сим қоқди.

Гапини оғзндан юлмоқ Кимсани гапидан тўхтатмоқ. Одамнинг гапини оғзидан юлиб олманг, киии гапини айтиб булеунча сабр қилине. Н. Сафаров, Оловли излар.

ЮЛУК Юлиб ташланган, юлиб олинган, узилган. Пати юлуқ хўроз.

Думи юлук 1) думсиз. Думи юлук товуқ; 2) кўчма калта дум; чўлтоқ. -Эй, бебои бола, сочи калта, думи юлук бир сатангга уйланиб олибсан-у, онанг бехабар, - деди Каромат. Ш. Саъдулла, Икки билағузук; 3) тўлиқ бўлмаган, якунсиз, якунига етмаган.
 юлук бўлиб колади. «УТТ».

ЮЛҚИЛАМОК 1 Хадеб юлқимоқ, так-рор-такрор юлқимоқ. Камолиддин иясини тиззасига тираб, нарироқда карракларнине учини юлкุилаб еяётган нортуяга, унинг ғамгин ку̀зларига тикилади. С. Нуров, Сув кўшиғи. [Хури] Телбаларча онасини юлкилай бошлади. Н. Фозилов, Оқим.

2 айн. юлмоқ 3. Торт-торт қৃиииб, тушум пулаардан юлқилаб, серхархаша жи~ ғилдонини тинчитиб юрган Эргаиев.. иофёрларнинг муиугини пиит деёлгани хам йук. «Муштум». Комбинатдан юлкциаган моллари туфайли гарданига туиган қарзаари бостибости бўлиб̆ кетиии хеч гап эмас. А. Мухиддинов, Хадя.

ЮЛҚИМОK 1 Тортқилаб узиб олмоқ, силтаб тортмоқ, юлиб ташламоқ, юлмоқ. Муалиимимиз телпагимни юлқиб олиб, деразадан отиб юборди. Т. Мурод, OT кишнаган оқшом. Бир маххал аллақ̧андай куи мени зарб билан юлкциб урнимдан тургазди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

2 айн. юлқиламоқ. Юнг юлкূимоқ. $=F y$ ломжон бир сиқим пахтани қу̀лида юлқио́ турар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Умар юзини енгил шабадага тутиб хаёл суради. Ел майин сочларини юлқиб ўйнайди. «У्Узбекистон кўриқлари».

3 айн. юлммоқ 3. Хяар маои тарқатганда, у̀қ̧итуөчилардан 5-6 сумддан юлкиб қолиии хам холва экан. «Муштум». .. усунгги уи-туррт йилнинг у̀зддагна хар кимлардан минг сумм лардан кўпроқ пуани юлқиган. «Муштум».

ЮЛГИЧ Шахс ёки жамоат мулкини (хақини) ўмариш, юлишга мойил, шундай

иш билан шуғулланувчи шахс. Бундай сердабдаба ту̀иларни оддий мехянат ахллари эмас, балки айрим юлгичаарсина қุилиияп$m u$. Ю. Ражабий, Тўйлар хақида ўйлар. Назорат бўи бўлган жойда юлғичларнинz пичоғи мойда, дейииади. «Муштум».

ЮЛРИЧЛИК Юлғичга хос иш, хаттихаракат; клиш иши, юлиш (к. юлмоқ 3). Юлғиилик кайфиятларига қарии кураи. Унинг гаплари ва хааракатларида юлғичлин ниятининг асорати хұам сезилмайди. Ф. Жўраев, Обид Жалилов. Агар юлғицликни таш. ламасангиз, халқ эьтиборидан қолиб, шаарманда бўласиз. «Муштум».

ЮЛFУН Гули майда, оқиш, майда барг ли бута. Узоқ-узоқларда.. саксовул, туранги юлгун ва янток кузза таиланиб турардики буларнинг хаммаси сахро қуёшининz сахи нурига чуммганди. Ш. Рашнидов, Бўрондаи кучли.

ЮЛЕУНЗОР Юлғун кўп ўсадиган ер майдон. Арава тебраниб, гижирлаб, катта кичик кумтепалар, юлғунзорлар орасида уттиб, бепоёи қўриқка чикди. А. Қаххор, Кўш чинор чироқлари.

ЮМАЛАМОК 1 Айланиб, ғилдираб кел моқ; думаламоқ. Ғула юмалаб кетди. ■ Бир чойиаб анор хุар томонга юмалаб кетоі бир нечаси обрезга туидди. А. Қаххор, Ано! Юсуфжон хุазил қุилиб, боланинг қуулида. барабанини туиириб юбореан эди, бола хц баландликдан барабан билан кетма-ке кммалаб кетди. Т. Обидов, Юсуфжон қизи ..йиқилганда то адирнине этагисача юмал кетииига кўзи етар эди. А. Қаххор, Масто

2 c.m. Йиқилмоқ, қуламоқ. Бир у́қ бил дуиман отдан юмалади. $=$ Жансчиларим узоқда дам юлалаб, дам туриб қочаётъ: фаиистларни ўқ билан куаатиб.. югуриис Ойбек, Қуёш қораймас. Нихоят, икковин бараварига пастга юмалаб туидик. М. К риев, Ойдин кечалар.

3 c.m. Ерга қулаган, чўзилган, ағнаг холда булмоқ. Жангииларнине ку̀пи овқа. ланиини хам унутиб. қалин пичан усть юмалаб, ухлаб қолииди. Ойбек, Куёш к раймас. Ғуломжон ўз ерига кайтди. Гуес лар бири корнини қучоқлаб, иккинчиси є да бехуи кммалаб ётарди. М. Исмоиль Фарғонат. о.

4 Тўкилмоқ, оқмоқ (кўз ёши хақид Аёянине тои қотеан куัзарини қайғу те

ди. Юзааридан томчилар юмалади. Ойбек, Қуёш қораймас.

5 nоэm. Оғмоқ, ботишга яқинлашмоқ (қуёш хақида). Куёш юмалаб кетди футбол тўпидай, Лолаларга ку̀милди уфқ қопкаси. F. Fyлом.

Бир юмалаб Хийла-найранг билан тез амалга оширилган тадбир хақида. Кампир бир юмалаб илонга айланди. «Эртаклар». ..бир юмалаб яна учиа дугти Отажоновнинг соясида хозирги иилао́ турган мактабига директор булиб тайинланди. «Муштум».

ЮМАЛАНМОK айн. юмаламоқ. Соқолли солдат от остида колди, униси отдан учиб, юмалаб кетди. М. Исмоилий, Фарғона т.о. Кизча ялт этиб каради - унинг аўппи юзларидан томиилар юмаланарди. Ойбек, Қуёш қораймас. Кора Афмад ярим юмаланиб, остида қтолган қулини бўиатиб чикарди. Ойбек, Танланган асарлар.

ЮМАЛОK 1 Шар шаклига ўхшаш, шунга яқин шаклли; думалоқ. Юмалоқ ёнғоқ. Юмалоқ қанд. Юмалоқ тарвуз. - Ундан [эшикдан] ёи боланинг, сочлари типратикан игналаридай юмалоқ боши куринди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Юмалоқланган нарса; думалоқ нарса; шар. Қор юмалоғи. [Болалар] Қордан кичкина юмалоқ ясаб, думалатиб-думалатиб, у̌з бййаридан баланд, катта курра ясаганлар. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Доира, тўгарак шаклидаги. Юмалоқ стол. Юмалоқ майдон. - Ойсулув.. шошиб бориб, токчадан юмалоқ ойнани олди. С. Анорбоев, Оқсой.

4 Жуда семиз, бақалоқ, гирдиғум (одам хақида). Йулии ўзидан бир неча каадам нарида хўмрайиб, хаммага разм солган шоп мўйлов, юмалоқ сарик полиция бошлиғини кўриб колди. Ойбек, Танланган асарлар. Паст бўйли, япалоқ юзли, ғуладек юмалоқ Бозоровнинг лапанглаб югуриши Норматнинг ку̀зига узоқдан гўе туัнгак думалагандек бўлиб кўринди. И. Рахим, Чин мухаббат.

5 Ўлчов билдирувчи (нумератив) сўз вазифасида: дона, пачка. Бир юмалоқ пеценье. Уч юмаиоқ чой. - Булмаса, бир юмалоқ қанд билан бир пиёла чой олиб чиқинг. А. Қаххор, Сароб. Хаёт ерга қараб у̀тирган эди, секин юзини кутарди, кўзларидан икки юмалоқ гавхар кулади. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

Юмалоқ хат с.т. айн. имзосиз хат қ. имзосиз. Юмалоқ хат ёзиини касб этеан тухматчи иғвогарларнинг касби кармон кесар киссавурлардан хам тубандир. Р. Усмонов, Одобнома.

ЮМАЛОК-ЁСТИҚ: юмалоқ-ёстиқ қилмок Тезда ва чалакам-чатти бажармоқ. Мана шу йуссинда Паркент қциилоғида уч кунда ўттиз пора қурьонни юмалоқ-ёстиқ қиииб туширдик. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. -Куриб турибсан-ку, сен билан тезроқ дийдор куррииай деб, командировкани чала-чуапа, нмалоқ-ёстик қৃииб қ̧айтиб келдим, - деди Темир Рохатга. Б. Рахмонов, Ўзи бошқа-ю, сўзи бошқа. Бу мактабда хұам иккита латифа айтиб, дарсни юмалок-ёстиқ қилади-к, интернатга чопади. «Муштум».

ЮМАЛОҚЛАМОК Юмалоқ қилмоқ, юмалоқ холга олмоқ. Дастурхонни юмалоқламоқ. - [Салима] Қордан бир чангал олиб, иоша-пииа юмалоклади. М. Исмоилий, Бизнинг роман. Хотин паранжи-чимматини юмалоқлаб, дераза олдида турган стол устига қўйди. А. Қаххор, Сароб.

ЮМАЛОҚЛИК Юмалоқ холатга эгалик. Ернинг юмалоқлиги. Соққанинг юмалоқлиги.

ЮМАЛОК-ЯССИ айн. юмалоқ-ёстиқ. Мен юкларимни шоииб-пиииб, юмалокясси ўраб, хамсафарларим, руслар билан кўл бериб хайрлашдим-да, вагондан туидим. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

ЮМДАЛАМОК Чанг солиб тирнамоқ, тимдалаб юлмоқ. ІІирмонхон чорпоядан сакраб тушиб, Адолатни юмдалай кетди. С. Зуннунова, Гулхан. Бавзилар хৃамон юзларини юмдалаб дод солаётган аёлга тасалли беришарди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

ЮММА: юмма таламоқ Fазаб билан ташланиб, ёпишиб жанжал қилмоқ. Комила хар куни гузарга чиқиб, кўпниликнинг ўpтасида, «Еи умримни хазон килдинг!, деб уни юмма талар, гапга нўноқ Кузибойнинг дилини сиёх қчиииини қўимас эди. С. Ахмад, Чўл шамоллари. -Анави Тожихон бор-ку, дея куัпириб гапира боилади Икбол сатане, - такачининг қўиниси-чи, бирам юмма талаб берса буладими. Р. Файзий, Хазрати инсон.

ЮММА-ЮММА: юмма-юомма йнғламоқ айн. юм-юм йиғламоқ к. юмм-юом.

ЮММОK Кўзни, оғизни ва ш.к. ни қисиб, сиқиб беркитмоқ. Ашула бошланганда, домлалар кўзларини юмиб, чайқала ботиладилар. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Исмат соков оғзини юмганича «хувв» деб кулди. С. Сиёев, Ёруғлик.

Кўз очиб юмгунча Бир лахзада, бир зумда. «Исфандиёр хон бўлибди'» деган сўзлар ку้з очиб юмгуниа шахарга тарқалди. Ж. Шарипов, Хоразм. Кўз юммаслик Ухламаслик. -Дахшат! - деди мехмон, - туни билан куัзимни юммай чикдим. «Муштум». Кўз юммоқ 1) билиб туриб, ўзини билмасликка солмоқ; яширмоқ. Янги ер очии ту̀ғрисида муттасил кекирдак чу̀задиган ўртоқлар хақиқатдан ку̀з юммоқдалар. LI. Рашидов, Бўрондан кучли; 2) кўчма оламдан ўтмоқ, қазо қилмоқ, ўлмоқ. Кошки эди сучн қуллндда, Эркаланиб берсам жон. Сўнгги нигох сенда қолса, Мен куз юмсам беармон. Зулфия. Оғзингни юом Оғзингни очма, гапирма, жим бўл. Оғзингни юмм, бўлмаса, кекирдагингни узиб оламан. М. Қориев, Ойдин кечалар.

KOMOP \{ингл. humour - хулқ, феълатвор, кайфият < лот. humor - намлик, хўллик] 1 Камчиликлар, айрим воқеа ва ходисаларни кулгили қилиб, хазиломуз тасвирлай билиш, уларни беғараз хажв қилиш. Бутун харакатлари юморга бой бу̀лган Наби Рахимов яратган хар бир образ фавкулодда хаётийлиси.. билан қалбларни мафтун этади. Х. Тўхтабоев, Сахнамиз юлдузи.

2 Шу йўсинда ёзилган адабий асар. Сатира ва юмор. Мужимий юморлари.

ЮМОРИСТ [ингл. humorist - юморчи] Юмористик асарлар ёзувчи адиб.

ЮМОРИСТИК Юморга асосланган; кулгили. Юмористик хикоя. - Масалда сотирик ва юмористик элементлар мухим уурин тутади. «ЎТА».

ЮМРОН айн. юмронқозиқ. Бир юмрон хадеб ғўза уватидаги ковакдан тупрок чиқариб ташлаяпти. Р. Азизхужаев, Яшил чайла.

ЮМРОНҚОЗИK Ер остидаги инларда яшаб, экинларга зарар келтирувчи, тийинлар оиласига мансуб кемирувчи сутэмизувчи хайвон. Онда-сонда чўл сичконлари, юмронкозиклар ўрмалаб, йўлни кесиб ўтиб колади. М. Мансуров, Ёмби.

ЮМУРТҚА шв. Тухум.
ЮМУШI (кўпрок оддий су̀заиуега $x$ 1 Иш, хизмат; мехнат. Ofир юмуи. Рўз юмушлари. Қайната билан қайнанан уйдаси юмуилари хар куни эрталабдан кеи ча келинга ибратли ва инсофли хотин сане бўлиии туггрисида насихат килии эди. Рашидов, Қудратли тўлқин. Елкага ба офтоби тегиб, дехқоннинг юмуши кўпаі қолган. С. Махкамов, Катта рулда.

2 Вазифа, топшириқ. Паст бахто а. одма, Пок юзингга доғ солма. Уйингга бе юмуии, Лозимдир ёзиб қўйии. К. Мухамм дий. Оиланинг хар бир авзоси узз иии, юл ии билан машғул. Х. Ғулом, Машъал. On бек мехмонларни танчага уттқазиб, фоп хадан сўне Хасаналидан суради: -Бабзи юмл лар буюрсам.. [Хасанали:] Буюринсиз, уғл. А. Қодирий, Ўтан кунлар.

ЮМУШКОР кам қўла. Мехнаткаш; и чан. Юмуикор йисит. Қаюм Йулдош ювои, юмиоқ сўзисидан юмуикор, тў одамдек куринган эди. "Муштум».

ОМУШЛИ Иш, юмуш билан машғ иш билан банд, ишли. Юмуили одам.

ЮМУШСИЗ Ишсиз, иш қุлмайди Юмуисиз одам. Бир кун хุам юмуисиз ролмайман.

ЮМУШЧИ c.m. Бирор иш билан ғулланувчи, бирор вазифани бажарув ишчи, хизматчи. Хар ёқда питирлаб юр юзларча юмушчилар, навкарлар уни жи куззга таилатмас эди. Ойбек, Навоий.

ЮМУҚ Очиқ эмас, юмилган (кўз, о хақида); қисиқ. Кўзи юмуқ киии. гап узи, жаноб? - суради яна бир чуккки кол, чўтир, бир кўзи кмук дуккондор, я кўзини чакчайтирииеа тиришиб. Ойб Нур қидириб. Кўрбошинине чап куัзи юк лекин унг кўзида аллакандай ёмон у̀т ѐ турарди. Х. Fулом, Машъал.

ЮМШІЛМОК кам қўлл. айн. юмшам ..кескинаик юмшалиии ўрнига кучайиб кь масмикин, деб кўрамаан. Газетадан.

ЮМШАМОК 1 Юмшок холга келм майинлашмоқ. Мум юмиади. Азот би ўгитланган ер юмиайди. $\boldsymbol{У}$ [Йўлчи] бу га олдин сув бериб, ер юмиагандан сўнг к лаи кераклигини англаса хам, вактни қотмаслик.. учун метин жойни ковлай Ойбек, Танланган асарлар. Асфальт йўл буилса мумдек юмиаган.. Мирмухсин, Ум

юмиатдинд ёмби тупроқни, Ўзини кўрсатди * шу асл пардоз. Ғайратий.

ЮМШОК 1 Кўл тегса ботадиган, осон эзиладиган; мулойим, майин. Юмиок ёстик. Юмиокุ пат. Юмиоқ хамир. Уй тўрида, юмиоқ кўрпа устида кฺарғаиойи кўйлакли бир хотин.. ётар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. У беихтиёр тўиакдай юмиок майсазорга утириб қолди. С. Анорбоев, Оқсой. Кор сувига тўйган ер хамирдек юмшоқ эди. С. Ахмад, Уфқ. Нормат Адолатнинг юмиик қули, нозик бармоқларини кафти билан силади. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Осонликча турли шаклга кирадиган, ишлов берилиши осон, бўш. Юмшоқ ёғоч. Юмиоқ металл. Юмиок сим.

3 Чайналиши, ейилиши осон; майин, мулойим (овқат хақида). Юмиок шавла. Мана, йиситна, юмшоқ нон хам олиб чикдим. Х. नулом, Машъал. IDу йисит менга уч хафта қаради, бир бурда нон топса, юмиоқ жойини менга бериб боқди. А. Қаххор, Кўш~ чинор чироқлари.

4 куัчма Бировга қаттиқ гапирмайдиган, дағаллик қилмайдиган; мулойим. Мунаввар «ута интеллигент», юмиок бир одамга дағалаик килиб, озор берганига уксинди. С. Анорбоев, Мехр. Кампир кўпни кўраан, аччикчучукни татиган, юмиоққина хотин эди. С. Ахмад, Ота. Табиатан юмшоқ, ку̌нгилиан одам, ёлғиз фарзандини уриииига тиии бормасди. У. Умарбеков, Ёз ёмғири.

Кўнгли юмшоқ ёки юомшоқ кӱнгил Бировнинг гапига тез ишонадиган, тез кўнадиган; кўнгилчан, рахмдил. Очил қанчаиик тез ва кўнгли юмшоқ бўлса, Махкам шунчалик вазиин эди. П. Қодиров, Уч илдиз.

5 Ёқимли таъсирга эга; мулойим. Авжи қии вақти бўлса хчам, ерда сира қор йук, хаво худди бахордай юмиоқ эди. С. Зуннунова, Янги директор. Хозир унинг хорғин юзидаги юмиок жкилайии бирдан сўнди. А. Мухтор, Опа-сингинлар. -Бирор соам хุам ухлаганим йч̆к, - деди-да, «сабабини ўзим хзам билмайман», дегандек юмшоқ кулиб кўйди. Шухрат, Шинелли йиллар.
6. Озор етказмайдиган; енгил. Юмиоқ жазо. Кутурмай хам нима қилсин, чай-. ковчиликда айбланганларнине устидан судлар иу кадар юмиок хукм чиқарадики, билмайсан киии: жазо бердими, насихат к̧иддими? А. Қахуор, Оғайнилар.

## Юмшоқ супурги $\kappa$. супурги.

ЮМШОКЛАНМОК с.т. Юмшамоқ.
ЮМШОҚЛИК Бўш, юмшок холатга эгалик; мулойимлик. -Аяжон, - деди Адолат юмшоқлик билан, - кауоддан сира кууркманг.. У ерда эркак киши буумайди. С. Зуннунова, Гулхан. Кларкнинг юзида ғайрирасмий вактларда камдан-кам кўринадиган юмиоклик бор эди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ЮМ-ЮМ: юм-юм ёш Мўл-мўл, дувуллаб туккилган ёш. Ту̀тихон мунғайиб утирар, оқшомлари хзам ку̀зарига уйқу урнига юм-юм ёи келарди. Н. Аминов, Тилло табассумлар. Гавхарнинг кузидан юм-юм ёш оқар.. иииғлао̆ юборишдан узини зурға тутарди. П. Қодиров, Уч илдиз. Юм-юм йиғламок Мўл-мўл ёш тўкиб йиғламоқ. Мехриниса Ботирни бағрига босиб, юм-юм йиғлайверди. Р. Файзий, Хазрати инсон. Дадам келиб, у̀зни каравотга отди, мени кучоқлаганиа, юм-юм йивлади. Р. Азизхуужаев, Яшил чайла.

ЮНГ с.т. Жун. Туя юнги. Юнг савамоқ. Юнг ру̀мол. - Юнглари киркилио, енгил буддан куй-кўзилар дикир-дикир сакрашади. О. Кўчқорбеков, Чўпон Рўзи бахши. Айиқдай бесунақай, юнглари хурпайган ок ит конверт тиилаб келди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ЮНГЛИ Юнги бор, юнги усган. Равно томорқада думбаси селкилаган, жингалак юнгли кўзичасига майса юлиб бераётган эди. Х. Назир, Сўнмас чироқлар.

ЮНДИ с.т. Ювинди. Захар солмок буллса тотли ошингеа, Мажакла, хৃаттоки бермагил юнди. Ғайратий.

ЮНДИХӰР с.m. Ювиндихўр. Муштумзурринг юндихўри домла, имом. F. Fулом.

ЮНКЕР [нем. Junker - йирик ер эгаси] 1 Феодал Пруссияда йирик ер эгаси, дворян; умуман. немис помешчиги.

2 Чор Россиясида офицерлар тайёрлайдиган харбий ўқув юртининг ўқувчиси. Юнкерлар мактаби.

3 19-асрнинг 60 -йилларигача Россияда маълум муддат харбий хизмат қилиб, имтихон топширгандан кейин офицер унвонини олиш хуқуқига эга бўлан дворян боласи.

ЮНОН айн. грек. Қадимги юнон файаасуфлари

ЮППНМОК 1 Йиғлашдан тӱхтамоІ овунмоқ (гўдак хақида). Болалик экан, ян кийим дарагини эиитиб, юпаниб колдим. и Рахим, Оловкор. Бир ярим яшар чамасида. бола гох йиғлар, гох юпаниб, онани эмарӑ Ш. Тошматов, Эрк қуши.

2 Таскин топмоқ; овунмоқ. Холмурод одамлар орасида бир оз юпанди. П. Турсу Ўқитувчи. Уйланмай еиии ўтиб кетаёте $_{\text {уи }}$
 рофат холага хамма вақт сирли бир кувс бағиилар эди. Хозир хам шу фикр бия юпаниб.. уेз ишлари билан овора бўлди. Мухтор, Чинор.

ЮПАНЧ 1 Юпантирувчи, овунтирув сезги, хис-туйғу; тасалли, таскин. Бу н вуилар, бу портлашлар унинг асао̆ини не дир бузмади. Kайтага кандайдир халови юпанц бераётганга уухиарди. С. Ахмад, Ж। житлик. Қозок халқи уз мунг-зорини, қуєа билан юпанчини, орзу ва муддаосини $\dot{y}$ билан ифодалаб келди. Газетадан.

2 Юпантирувчи нарса, шахс; овун ${ }^{2}$ Кундузи шу дарахт, кечаси парёстик ун юпанчи. С. Нуров, Естиқ. Кечалари юо, ту̀а осмонга тикилиб, тунни тонгга у: қуилар наъмасидан, сувлар шилдираии куннгли аллақандай кпанч изларди. С. Ах̣ Уфқ. У [Мохидия] онасини нихоятда се бир зумсина ажраини истамас, юпанчи. кувончи хам - шу она. Ж. Абдуллахоы Тӱфон.

ЮПАНЧИҚ айн. юпанч 2. Бола - y бирдан-бир юпанчиғи. Қани. дунё кујринганда, ку̀нгиинии кўтарувчи юпан ларим? X. Назир, Кўктерак шабадаси. ғиз ўғаимнине жуфпии, ўғим йу̀ғида ю чиғим бўлар, деб ўйловдим, - деди $H$. опоқи Солия опага. А. Мухиддин, X. Tс боев, Оташ қалбли құз.

ЮПАНЧЛИ Кишини юпатадиган, тадиган; таскин ва осойишталик бав лайдиган. Суйламади юпанили сузлар, $O$ даги дўстлар сингари; Аммо енгил то нафасим, Назаринда, ғам кетди нари. фия.

ЮПАТГУЛИК Таскин бера оладı юпатадиган, овунтирадиган. Онаси боласининг, бахти кора жигаргучиасв кузаарида шу зору мучтоқлик оловини к лекин уни юпатгуаик.. суз тополмагал дигхун буларди. М. Исмоилий, Фарғона

ЮПАТМОК 1 Йиғлашдан тўхтатмоқ; овутмоқ. Болани юпатмоқ. «Муз тоғ»лардан чикарди Бир алла сози - Еии гудакни юпатган Она овози. Х. Олимжон.

2 Қайғу-аламини енгиллатишга уринмоқ, таскин бермоқ. Кудратни юоатии учун деди: -Жон болам, бекорга диққат бўлаверма! Мана, кўпи кетиб, ози қолибди-ку.. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Мени ғалаба ва халкинизнинг бахти юпатади. Уйғун. Хуриид аясини юпатиб, кўнглини овлаига харчанд уринса хам, оловдек ёниб турган она мафтидан туимади. Р. Рахмонов, Чангалзордаги шарпа.

ЮПАТҚИЧ айн. юпанч. Исмоил аканинг қупида унинг кўнгил юпатқичи, бирдан-бир суянииғи.. найи бор эди. Туйғун, Найчининг қалби.

OПИTEP I [rom. Jupiter - қадимги Рим мифологиясида: олий маъбуд, бош худо] ( O - катma) астр. Куёш системасидаги энг катта, Қуёшдан узоқлиги бўйича бешинчи сайёра; Муштарий.

ЮПИТЕР ॥ Кинога олиш махалида ишлатяладиган жуда кучли электр ёритувчи асбобларнинг умумий номи.

ЮПУН 1 Танани яхши иситмайдиган, юпқа, енгил-елпи (кийим хақида). Юпун чопон. Қии совук ва лойсариилик келди. Мекинг устии юпун, кавуиимнинг бир жағи ииртипган эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. [Камолнинг] Соқол-муйлови ӱсаан, кийим-боии копунгина. Х. Назир, Кўктерак шабадаси. Йчячииикдан булла керак, қар қалай, Дуст ёшниида юпун кийинарди.. М. Жўра, Изтироб.

2 Уст-боши хароб, камбағал; қашшоқ. Кир, юпун одамлар хансираб, каловланиб, букилиб борииарди. Ойбек, Қуёш қораймас. Мехнат ахли юпун, яланғоч, Чапатиеа булдиаар мухтож. Fайратий.

3 куัчма Қийинчиликда қолган; ночор, хароб. Болалик, ғариб ва юпун кунлардан бери дуст бўлаан Охунбобоевнинг ииончига лойик ии қ̧илолдиммии, кексайганимда беобрў, шарманда бўлиб қоламанми?! С. Ахмад, Қадрдон далалар. Хароб, юоун, таланган қиилоқнинг изтироббахи манзараси ууё Полвоннинг куксига $\grave{3}$ дардини қўярди. Ойбек, Қуёıц қораймас.

ЮПҚА 1 Қалин эмас, кўндалангига ингичка; нозик. Юпқа газлама. Юпқุа тери.

Юпқ̧а қ̧оғоз. Юпқ̧а тунука. Юпқ̧а шииа. у бир лахзада косани тушириб, юпка пуустлоқ ичидан шираси томиб кетеудек бўлиб турган шафтолига қўл урди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Туламат мў̆̀лов юпкса лас чопон устидан кават-қават боғланган қийиқчаларга кўлини тиради. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Зич ёки қалин эмас, сийрак (туман, тутун, булут ва ш.к. хақида). Дарё устини ьппка туман қоплаган. - Кор-ёмғирда бўкиб ётган ерлардан юпқагина буғ куттарилди. Ойдин, Ширинга мактуб. Уфқдан кўтарилган қуёш чанг ва тутун орасидан юпкка булут босган ту̀лин ойдай куринар эди. А. Қахқор, Олтин юлдуз.

3 om Хамирни чалпакка уухшатиб ёйиб. устига ёғда қовурилган қийма, сабзи солиб, қозонда пишириладиган таом; чўзма. Юпқุа
 доим сомсами, уи-турттта копқами пииириб қўяман. Ойдин, Дўндиқдан хам ёш экан.

4 куัчма Фақирона: бой бўлмаган, оз миқдорда. Мутриб дорифуруи отасидан қолсан юпқасина мерос билан аранг тирикчилик уттказарди. С. Сиёев, Аваз.

Сояси юпқа $\xi$. соя. Териси юпқа $\kappa$. тери. Опқа томоқ Нозик ва чиройли бўйинли қиз ёки жувон хақида.

ЮПКАЛАНМОК айн. юпқалашмоқ.
ЮПКАЛАШМОК Юпқа бўлиб қолмоқ; юпқа тортмоқ. [Унсиннинг] Боиида эски, тугзиган кизил шол рўмол, эгнида пахтаси юпкุа солинган ёки ювила-ювила юпкалаиган калтагина кора лас камзул, этаклари ғижимланган, ранги айниган чит ку̀йлак. Ойбек, Танланган асарлар.

ЮПҚАРМОК кам кўлл. айн. юпқалашмоқ.

1ОРАК 1 анат. Одам ва хайвонлар кўкрак қафаси ичида жойлашган, уларнинг қон айланиш системасидаги мускул қопчикқа ўхшаш марказий аъзо. Соғлом юрак. Юракнинг уриии. Юрак касаллиси. Юрак клапани. Юрак оир-бири билан тучиаимайдиган икки қุисмдан иборат бу̀либ, бу қисмлар бир-биридан яхлит тўсиқ билан ажралган. «Анатомия». Юрак - зарур нарса. Юрак бакувват буялса, ии хам унумли булади, киши чарчамайди. Уйғун, Сўнгги пушаймон. [Кумуининг] Харорати кучли, юрак уриии фавкулодда тез эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 куччма Кишининг хис-сезгиси, рухи, кечинмаларининг рамзий маркази, улар сақланадиган жой; қалб, дил. Пахтазорда булиб уттган жанжал Ойиз юрагида чуқур из колдирди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Кисман у [Зебо] хақли эди. Зотан асрлар фожиаси ва қувонии булаган мухаббат жуда кадимий нарса бўлса хзам, хар бир юракда мисли куррилмаган ўзга хослик билан барк уради. Шухрат, Шинелли йиллар. Хатолари, нуксонлари куп булса хам, юраги асл ку̀ринади. Уйғун, Навбахор. Ахмад у̀ртадаеи адоватни унутиб, юрагини очди. Ф. Мусажонов, Химмат. Юрагидагини данган туккиб солаётган кизнинг хакжоний сузлари ІІерзод Камбаровинга оғир ботарди, Ў. Усмонов, Сирли сохил.

3 Кўрқмаслик, жасорат ва щ.к. рамзи. Оббо сиз-е, хали шу юрак билан юрибсизми.. *Муштум». Мен унинг Ўтапбой қуибегига қилган муомаласини эшитиб, юрагингга балли, деган эдим. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Юраги ачимоқ (ёки ачишмок) Ачинмоқ, куйинмоқ. Отабекни бу ахволда кууриб, Кумуининг юраги ачиди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. ..усиии мужмил, аллақандай касалсимон ғуэаларни кўрар, юраги ачииар эди. Ойбек, О. в. шабадалар. Юраги бетламаслик Журъат қилмаслик, ботина олмаслик. ШІун-дан-шунга чопиб келиб, мактаб директорига учрагани юрагим бетламади. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла. Юраги ёрнлмоқ 1) нихоятда қўрқмоқ. Унинг вахимасидан юрагим ёрилай деди!' 2) жуда Диққат бўлмоқ. ..бабзи вақт, Ййлчивой, юрагим тарс ёрилеудай бўлади, дунё кўзимга коронғи ку̀ринади. Ойбек, Танланган асарлар. Юраги жиз этмоқ Қалбида кескин хุолда ёқимли хис-туйғу кўзғалмоқ. шундай хисни туймоқ. Эрталаб бу суॅзар ғаиини келтирган эди, хозир хам юрагини жиз эттиролмади. О. Ёубов, Излайман. Юраги жиғ этмоқ 1) айн. юрагн жнз этмоқ. ІІунда кўзлар кўзга ту̀қнашди, Ғуломжоннинг юраги жиг этиб кетди. М. ИсмоилиЙ, Фарғона т. о.; 2) айн. юрагн шув элмоқ. ..хар куни саломеа кирадиган бўлиб колди. Хар кирганда, "суйиб келмадимикан», деб юрагими жиг этиб кетади. А. Қаххор, Асарлар. Крагн зир этмок Кўркув, безовталик хиссини туймок. Тантибойваччнинг юраги зир этиб кетди. Асабийланиб, ўзгарган товуии билан бобиллади.. Ойбек, Танланган асарлар. Юраги йўқ

Қўрқоқ, юраксиз. Юраги кенг к. кенг. Юрагингиз муниа хам кенг буамаса, кузингизга уйку келмаганига хайронман. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари. Юраги куймоқ 1) жуда ташна бўлмоқ. Иссикда узоқ цѝ̀ босиб, юрагил куйди; 2) қаттиқ куйинмоқ. Юраклари куйиб кепиб Темурхон, Во болам, деб майиб нордай йиғлайди. «Хасанхон». Юрагн орзиқмоқ қ. орзиқмоқ. Юраги орқасига тортмоқ Қаттиқ чўчишдан қўрқув холатига тушмоқ. Сарой мулозимини ку̀ргач, унинг юраги орқасига тортиб, эти сесканиб кетган эди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Юраги пўкилламоқ Қўрқувда бўлмоқ; чўчимоқ. Хар йили жийда гули вақтида, "Сой тошиб, иўл бекиладиган бу̀лди», деб кракларимиз пуัкиллаб туради. «Муштум». Юраги яна пуัкиллади. «Тоикентнинг туัрт дахаси» танийдиган давлатманд бу кииинине олдига қุандай киради? Ойбек, Танланган асарлар. Юраги сиқнлмоқ Диққат бўлмоқ, диққати ошмоқ. ..орадан бир хұафта утаруттмас, Бухорода юраги сиқилиб, «ёлғизик» азобини торта боилади. Мирмухсин. Меъмор. Юраги така-пука бўлмоқ Вахима, қўрқув, хавотир холатида бӱлмоқ; безовталанмоқ. IIу капаларга якинлаиган сайин Сидиқжоннине юраеи така-пука бўла боилади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқяари. Юраги тнпнрчиламоқ Тезлашиш харакатида, иштиёқида бўлмоқ. Азиза юраги типирчилаб кийинди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Юраги тор Арзимас нарсага сиқилаверадиган, тажанглиги тутадиган. Aнзират хола хам юраги торгина бир кампир, бўларбӱлмасга хархаша кৃиладиган. А. Қаххор, Кўшчинор чироқтари. Юраги тошмоқ Fам, хасрат, хаяжон ва ш.к. ичига сиғмай кетган холат. Баъзан юраги тошиб, бутун дардини Унсинга очиини истайди. Ойбек, Танланган асарлар. Юраги тутдай тўкилмоқ Интизорликда изтироб чекмоқ, дили бесаранжом бўлмоқ. Худди биров: «Э, улл-а, шунака-да, чиройли йигитни курсанг, юрагине тутдай тугкилади» - деб тазна килаётгандай қизарди. А. Қаххор, Сароб. Юраги увушмоқ Маъюс, эзгин холатни туймоқ. Мана шуни уйласам, аллакандай булиб кетаман, юрагим увуиади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Юрагн чиқмоқ 1) нихоятда қурқмоқ; эси чиқмоқ. -Оm опқочди, - деди

Бадиа. -Юрагимиз чикиб кетди-ку! Мирмухсин, Меъмор; 2) нихоятда тўлқинланмоқ. Бу хабарни эиитиб, хурсандликдан юраги чиқиб кетди. Юраги чопмоқ Ишонч билан ботинмоқ. Амио адреси тайинсиз бу келинга хам юрак чопмай турибди. «Муштум». Юраги шув этмок (ёки шиғ этмоқ, шувулламоқ, шиғилламоқ) Чўчиш, кўркув хис этмоқ. Баииржоннинг юраги щув этиб, кайфи учди. Н. Аминов, Суварак. Бир одамнинг тункарилиб ётганини курди. Юраги шиғ этиб, орқасига тортиб кетди. Мирмухсин, Меъмор. Соодатхоннинг юраги иувулдаб кетди. С. Зуннунова, Янги директор. Биров Кумриниса, деса кампирнине юраги шиғилааб кетади. Мирмухсин, Бир хумча тилла. Юраги ўйамоқ 1) юраги тез ва кучли урмоқ. Omuни қутидорнинг йч̆лагига етаклар экан, негадир юраги уйнаб кетди. А. Қодирий, Ўтган кунлар; 2) куучма вахима босмоқ, қурқмоқ, ховлиқмоқ. ШІу савол бошига келганда, кўзига тўсатдан Канизак кўриниб, Сидиқжоннинг юраги ўйнаб кетди: Борди-ю шу булса-чи. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари. Вахима қилаверманглар, юрагим ўйнаб кетяпти.. Мирмухсин, Метмор. Юраги қинидан чиқмоқ Нихоятда хаяжонли, талвасали холатга тушмоқ. ..Марғилон дарвозасидан кириши билан унинг холи уззара боилар, юраги кинидан чиқар даражада.. эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Юраги қон Жуда диққат, хуноб холатли. Эртадан бери муппии, кийикча, жияк тика бериб, юраги кон булган қизлар.. Ойдин, Хикоялар. Юрагига сиғмаслнк Маъқул келмаслик, ёқмаслик. Юрагимга сиғмайди, сиғмайди юрагимга хеч нарса! А. Қаххор, Асрор бобо. Юрагига қўл солмоқ Синаш, билиш мақсадида бир гапсуз айтмоқ. Бир куни у шу артелдаги Масзуда деган кизнинг юрагига ку̀л солиб кўрди. *Муштум». Юрагида кири йўқ Бировга ёмонликни раво куурмайдиган, дили пок, дали-ғули. Юрагини бўшатмоқ Бор дардини тўкиб солмоқ. Урмонжон ку̀n хам тўибтошиб юрган экан, юрагини роса бучиатди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Юрагини ёрмок 1) бировни қаттиқ кўрқитмоқ, чўчитмок. Чернецов жансчилар олдидан узоклашгач, Эмин Норматга: -Нега юрагимни ёранн эдингиз, комиссар индамади-ку, - деди. И. Рахим, Чин мухаббат; 2) айн. юрагини очмоқ. Юрагинн очмоқ Дилидагини маълум

қилмоқ, айтмоқ. Албатта, у ўз юрагини хец кимга оча оммаган. Дардини ӱз ииига ютган. Ойбек, Танланган асарлар. Аскар полвон хам юрагини очди - ёлғизсина қизчасини согинганини.. сўзлади. Ойбек, Қуёш қораймас. Юрагини тирнамоқ Безовта холатга солмоқ. $\check{y}_{\text {зини }}^{\text {қаёққа қўйииини биамайи, юрагини }}$ тирнаган кечинмалари. бииан мовлида кезди. Ойбек, Танланган асарлар. Орагини чангалламоқ Бирор нарса хақида ўта ташвишланмоқ, қўрқмоқ. Хаёт козонни ювди-ю, қопқоғини ёпиб. кириб кетди. Энди бўи сахну, унинг этагида юрагини чангалаб утирган Ғуломжонгина қолди. М. Исмоилий, Фаргона т. о. Юрагини эзмоқ Рухий азоб бермоқ. Кумуининг бу холи бечора онанинг юрагини эзар, юз хил васвасаларга солар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Юрагини ховучлаб Кўрқа-писа, безиллаган холатда. Доим ойим бечора юракларини ховучлаб утиирардилар. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Юрак олдирмоқ Кўрқиб, чўчиб қолмоқ. Бир дўкка шунчалик юрак олдирибсиз, виане-е, раис ака!' С. Анорбоев, Оқсой. Юрак тепишн Юрак фаолиятининг тезлашиш ёки заифлашиш холати. Жаннат опа эиикни очиб, уига кирганда, у охистагина замбил остидан чикди, унинг юрак тепиии хุали хам ииддатли эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Юрак ютиб Тап тортмай, қўрқмай. Нахот сиз.. бу ишга бои қўииб, юрак ютиб, менинг остонамга келсансиз? К. Яшин, Хамза. Юрак ўйноғк Юракнинг безовта бўлинни. Бир куни уйда ётиб, яхии уйкуси келмай, юрак ўйноғиси қўзиб чиққан экан. Х. Назир, Ёнар дарё. Эъзозхоннинг юрак ўиноғи хุадеганда босила бермади. X. Ғулом, Машъал.

4 кўчма Бирор нарсанинг асоси, маркази. Ахир Пекин шахри янги халқ Хитойининг.. қудратли ва улкан мамлакатнинг rораги-ку. Т. Жўраев, Улуғ Хитойда. Ха, улар Тоикент темир йў устахонаси Туркистонда қўзғолоннине юраги эканини туиунадшлар. Н. Сафаров, Шарқ тонги.

5 c.m. Қорин, ошқозон. Унинг юраги ғижимлаб оғрияпти.

Юрак бурук айн. юоракбуруғ. Соғлиқни сақлаи булимидан чуัпонар ўртасида юрак буруккุа карии профилактика у̀тказии тўғрисида кўрсатма бор. С. Анорбоев, Оқсой. Юрак оғрнги c.m. 1) ич бузилиши, қорин оғриғи; 2) куัчиа қатъиятсиз, мужмал.

ЮРАКБУРУF с.т. айн. ичбуруг. -Кимор; боз билан олти йил умр қилдим. Уч бола ; курдик, лекин биттаси хам турмади. Бирини қূзамик, бирини кукйутал, кичигини юракбуруғ олиб кетди, - деди Хожи хола. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ЮРАКДОШ поэт. Фикр-ёди, ўйи, максади бир хил бўлган; хамнафас, дўст. Замондои дустлларим ииндан юракдои, Хамииа хุамнафас, у̀pmоғу йўлдои. С. Абдулла.

ЮРАКЗАДА Юрагини олдирган, чўчиб қолган. Балки улар - бу томондаги қушлар хали юракзада бўлимаган. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк. Колхозчилар суннги йиларда нобоп раисларни куравериб, юракзада бўлиб́ қолган эдилар. Ӥ. Шамшаров, Юксалиш.

ЮРАКЛИ 1 Юрагида ўти бор; қўрқмас, жасур. Юракли йисит. Зебихон опансиз сизни жуда мактади. Юракли қчиз экан, деди. С. Зуннунова, Гулхан. Амирбек.. эсли, химматли, юракли эди.. «Юсуф ва Ахмад».
$2 \breve{У}_{3}$ боғланиб келган сўз билдирган (шундай белгили) юракка эгаликни бил-- лирали. Иўлчи шу топда бу гузал, тоза кракни, жасур, вачюоор кизнине оейтариеа : бои қўйuиеа тайёр. Ойбек, Танланган асар-

- лар. Акмо арслон юокаки Отабек хам бадбахтни шундог янииб таиладики, бу жуда оз кишилор қулидан келадиган иидир. А. Қод дирий, Ўтган кунлар.

ЮРРАКСИЗ Бирор нарсага ботинолмай-
 юраксиз одамсиз-да, Юсуфбек, - деди муфми. А. Хакнлов, Млон нэндан. Енбощлабёмлганлар туриб, унгланиб утирдилар, баьзи юраксизлар орқа-ўнгларига қараб хам олдиsap. Х. Шамс, Душман.

ЮРАКСИЗЈИИ Юраги дов бермаслик, кўрқоқлик. Эхтиёткорлик юраксизик эмас. - Хошим муитумини курсатди-ю, аммо туиириига келганда юраксизик қилди. Ж. Абдуллахонов. Тўфон. Хали унчалик оғир zап утгани йу̀қ, юраксизлик қилиб, бу маиинани таилаб́ кетса, ушианда шарманда бўлади. Й. Шамшаров, Доврук.

ЮРАКСИНМОK кам куัлл. Юраги бетламоқ, ботинмоқ. /Офтоб оѝим/ Кумуига оғиз очиига юраксина олмай, азобланар эди. А. Қодирий, Утган кунлар.

ЮРАМОЛ 1 шв. Тез юрадиган, юришга мохир; юрағон. Юрамол от.

2 айн. юримсак.

КРРАFОН ЯхІш, тез юрадиган. Жонивор жуда юрағон чиқиб колди. Узангига оёқ қжиганимдан бери бирон марта «чуқ» деганин йўк. М. Хайруллаев, Мехр кўзда.

ЮРГИЗИЛМОК Юргизмоқ фл. мажх. н. Маиина аранг юреизилди. Динга қарии ташвикот юргизилди.

ЮРГИЗМОК 1 Юрмоқ 1, 2, 4, 7, 10, 12, 13 фл. орт. н. Тракторни юргизмоқ. Соатни юргизмок. - $\lfloor$ Йулии Гулбоғчадаги! пари кўздан ғойиб булгунча, отни секин юргизио.. ширин уиларга ботган холда кетди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Маълум иш олиб бормоқ, бирор иш ёки фаолият билан шуғулланмоқ, $У$ [Абди. шукур] у̀зини энг «ку̀зи очиқ ва янеи фикр. ли» мусулмонлардан хисоблаб, «усули жадид. мактабларини очишеа таивикот юреиза бои. лади. Ойбек, Танланган асарлар. Алексей хўжайиннинг заводини юргизадиган уста. Н Сафаров, Оловли излар.

3 кйчма Бирор нарса билан чизмоқ, буя моқ. Туиь устидан қизил қалам юрсизмок
 אоиинине у̀з кораси каноатланоирмади шекилии, устидан қора қалан юргизди. Ойдин. Кўнгли тўлдими, яхши йигит.
[Бировнинг] Бошида тегирмон тоши юргизмоқ $\kappa$. тегирмон. Кўз юргизмоқ Қараб чиқмоқ, назар ташламоқ, ИУулии атрофга кўз юргизиб, суне мулойимлик билан жавоб берои. Оибек. Танланган асарлар. Фи юргизмоқ к. фикр 1. Ӱз сўзига юргизмоқ ў айттанини хилдирмоқ, ўз томонига оf дирмок. Ё тинч ётмас.. /бабзиларни/алдаб. сулдаб, ўз йуига юргизмождд. F. नулом, Шум бола.

ЮРГИЛИК: юргилиги қолмади Элга қўшила олмай қолди, эл ичида юролмай қолди. Фикр кұилиб уйладим, хўб бўлмади. Оқтош элда юргилигим колмади. «Муродхон». Ер босиб, куз очиб юрсииигим қолмади. Ойдин, Ямоқчи кўчди.

ЮРИДИК [лот. juridicus - суд ва судловга оид] Хуқуққа, хуқуқшуносликка оид; хуқуқнй. Юридик консультация. Юридик факультет. Юридик жавобгарлик.

Юридик шахе Турли мулкчиликка асосланган, мустақил иш юритувчи, қонунга кўра фуқаролик хукуқлари ва мажбуриятлари субъекти бўлган корхона, ташкилот, муассаса.

ЮРИМСАК с.m. 1 Кўп юришни, масалан, мехмондорчиликни яхши кўрадиган (аёллар хақида). Юринсак жувон.

2 Тез тарқаладиган, оғиздан оғизга кўчаверадиган. Бу юримсак миш-мииларнинг айримлари кулоғига етиб келди. Ш. Бўтаев, Қурргонланган ой.

ЮРИСДИКЦИЯ [лот. jurisdictio - суд қилиш, суд жараёни] 1 Хуқуқий масалаларни хал қилиш, судлов ишларини олиб бориш хукуқи.

2 Муайян давлат органи ваколатлари доирасидаги хуқук сохаси.

ЮРИСКОНСУЛЬТ [лот. juris consultus - хуқуқшунос; хукуқ маслахатчиси| Бирор муассасанинг хуқуқий масалалар буйича доимий маслахатчиси; шу муассаса манфаатларини суд ва б. ташкилотларда химоя қилувчи шахс. Нашриётнинг юрисконсуатыи.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ zom. jurisprudentia - хукуқшунослик) Хуқуқ тўғрисидаги фанларнинг, хуқуқ нормаларининг амалий суратда қўлланиши билан алоқадор бўлган билимлар мажмуи.

ЮРИСТ |aom. jurista - хуқуқшунос] Юридик маълумотга эга бўлган шахс; хукуқ сохасининг амалий вакили. Моддаси моддасига тугриланди. Пихини ёрган юрист хам материалдан хато тополмайди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЮРИСТЛИК 1 Юрист иши, вазифаси. Юристлик қилмоқ.

2 Юристларга, хуқуқшуносларга хос. $У_{\text {нинг эгнида екқасига юристлик белгилари }}^{\text {в }}$ тақилган оқ каламенка китель, бошида фуражска. О. Ёкубов, Ларза.

ЮРИТИЛМОҚ 1 Юритмоқ фл. мажх. н. Машина бугун юритиладими? Бу тӱғрида эритилган фикр, уқилган мақолалар унинг [Эмуроднинг] кузини янада каттарок очиб. мулохазасини чукурлаитирди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 ..деб айтилмоқ ёки аталмоқ. Предметни билдирувии суззар от деб юритилади.

ЮРИТМОҚ айн. юргизмоқ. [Шоқосим] Яна жувозни юритиб.. кичкирди. Ойбек, Танланган асарлар. Бу икки [киии] коғозга михлангандек гап-сузсиз савағии қаламни кирр-қирр қоғоз устида юритиб турар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Фикр юритмоқ к. фикр 1.

КРИНІ 1 Юрмоқ фл. хар. н. Поезднинг юриши. Соатнинг юриши. - Иигит уни мужаз қоматидан, чақкон юрииидан дархол таниди: «Хаёт, Хаётим!» деб юборди у. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Мехмондорчилик, кино, театр, сафар ва ш.к. га бориш; сайр қилиш, томоша қилиш. Юриини яхши курадиган хотин. $У_{\text {заари тўмма-тўй ориини, ярқироқ чопонлар }}$ кийиини яхши кўрадилар. Ойбек, Танланган асарлар.

3 харб. Душманга, ёвга қарши қўшин тортиш, жангга отланиш. Юрии қизмок. Рота командири стариий лейтенант Годин щу ергача булган юришга якун ясади. Шухрат, Шинелли йиллар.

4 Бирор кимсага қарши ёки бирор мақсадга эришиш учун ташкилий равишда кўтарилиш, оммавий харакат. Эртасига муштумзур хужаликларни тугатии учун юрии бошланди. А. Қаххор. Кўшчинор чироқлари. Халқ юриш боилади. Бу бир бурда нон учун, инсоний ном учун бошианган юриш эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

5 Шахмат, қарта каби ўйинларда ӱйновчининг навбатдаги харакати, тадбири. Бу нрии ютқизиқка олиб боради. Юрии ким дан? Юрии мендан. Филни юрии.

6 c.m. Хаёт кечириш, яшаш. -Ана гаn! деди Султонали, - балки умр буйи шу вазифада колиб кетарсиз. Шу холда бутун умр хотинсиз юрии.. хах-хах! А. Қодирий, Мехробдан чаён. Мен у̀з юртимда ку̀красимни ку̀тариб юориига урганиб колаан йигитман. Мен уз юртимда мусофир итдай думимни қисиб юришни хохламайман. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

7 айн. юриш-туриш. Бир оздан суॅнг Шоқосим отларни ту̀хтатиб, Йулиига қичкирди: -Тушннир мундок, узи нима гап? Янги кийим кийган етимчадай кузларинг така-пука, юришларинг инчунин бежо? Ойбек, Танланган асарлар. Бу юриши узз бошига балоди(р), Бировнинг қўлида тайин йлади. Фозил Йўлдош ўғли.

Кун юриш томон с.т. Жануб. Киилоқнинг кун юрии томони.

ЮРИШЛИ 1 Тез ва яхши юрадиган. Юришли айғир. - Салимбоивачча, яхши ва гориили булса хам.. бу отда бориини уззга эп курмай, дам жу̀нашга карор қилар, дам яна айнар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Сайр ёки томоша қилса арзийдиган. Йўкса, жоним, юринг, Янси шахарга чиқайлик, кечкурун юриили жойлар бор.. айланиб келамиз. Ойбек, Улуғ йўл.

ЮРИШМОК 1 Юрмоқ фл. бирг. н. Улар анча жойгача пиёда юрииди. - Жангчилар кийим-боиларини ечиб чикииар, исимоқ учук у ёкдан бу ёққа юрииар эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Болалар хали хтам куॅчада mỳполон қุииб юришарди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

2 Авжланиш, равнақ томон юз тутмоқ. Ии юриимаса, буламиқ дандон синдирар. Мақол. Х Хавога устун каби ку̀тарилган чанг-ту̀зон, қий-чув овозлар иинине юриииб кетаанидан далолат берар эди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Бу иида факат менинг омадим юриимади. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

Хаво (ёки кун) юришиб кетдн Хаво очилиб, кун исиб қолди. Хаво юришиб кетеунча анча траниея қазиб оламиз. И. Рахим, Ихлос.

ЮРИШ-ТУРИII Иш, хатти-харакат ва ш.к. да ўзини тутиш холати, ахволи. Унике юзи-кузи ва юрии-турииида боиқа жангчиларникидан фарқ жиладиган бирор нарса йўк эди. Шухрат, Шинелли йиллар. У ШІакархоннинг хозирги юрии-турииидан иубхаланган эди, иубхаси му゙ғри чиқди. Ойдин, $\ddot{\text { У }}_{\text {зидан кўрсин. Рост, бу ўғлингиз сергай- }}^{\text {би }}$ рат ва зехннли эканлиги юрии-туриии, важохатидан биииниб турибди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси. Уларнине гаплари, муомалалари, юрии-туриилари Йўлчига тамом бегона туйилди. Ойбек, Танланган асарлар.

ЮРМОK 1 Қадам ташлаб олға босмоқ, қадамлаб жилмоқ. Тез юрмоқ. Секин юрмоқ. Оқсаб юрмоқ. От юрмай тураверди. Юрган - дарё, уттирган - бўйра. Мақол. Кампир юрганда, хеч қанака овоз чиқмасди.. Оёги худди пардек ерга беозор тегарди. С. Ахмад, Ота. Мен ана у суқмоқдан юрсам хяам бўлади. А. Қаххор, Хотинлар. Чол от жиловини силтади. Отлар юриб кетди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Маълум йўналишда харакат қилмоқ, бир жойдан бошқа жойга жилмоқ, бормоқ ёки кетмоқ (асосан транспорт воситаси хақида). Маиина чап томонга юрди. Трактор бедазорга қараб юорди. Катта арава ктай

йўлдан юрса, кичик арава хам иу йу̀да юради. Мақол. IIахарда кўнкани илга ри от сургар эди. Мана энди кўнка отси юрибди. Ойбек, Танланган асарлар. Поез бир неча соат йўл юрzандан кейин ана иун дай бекатчалардан бирига келиб тухтад А. Қаххор, Олтин юлдуз.

3 Умуман, бир жойдан жилмоқ, сиг жимоқ (сузмоқ, судралмоқ, ўрмаламоқ в ш.к.). Ховузчада у̀нтача балиқ юрипть Дастурхон устида чумоли юрипти. Кур: новдадан юриб, гулаа етди.

4 Кезиш, айланиш, саёхат ва ш.к. д бўлоқ. Шахарма-шахар юрмоқ. Эшикм эиик юрмок. - Йул биммасанг, йул суррагп юргандан, Гап билмасанг, гап суграгин би гандан. Н. Назаров, Замон. Андижоннинг с. вин ичганмон, ШІарбат десам, қиямаймя хато. Пахтазорин кезганман роса, Қи ларида юрганнан хатто! Ё. Мирзо.

5 Хаёт кечирмоқ, яшамоқ. Жияним йил бизникида юрди. Руслар орасида юри тил ўргандим. Жамоа сизнинг бу ёқла. да юрганингизни хаали билмайди โдеди ІІ рофат Сидиқжонга). А. Қаххор, Қўшчин чироқлари. [Мирзакаримбой:] Еиим ея миида. Эликк йил мол қайғусида юрдим. О бек. Танланган асарлар. Мен Тоикент юрарман, аммо кўз у̀нгимда сизнине ха каиингиз! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

6 Иш-фаолият ва ш.к. да бирга бўлмс Емон билан юодим - колдим уятга, Яхи биаан юрдим - етдим муродга. Мақол. Нод билан юрма, номусингни букма. Мақол. । Бирга иилайди, бирга юради, бирга турас бир-бирига жуда муносиб. А. Қаххор, Қўп чинор чироқлари. Мен далада хар куни қь лар, келинчаклар орасида юрардим. Ёи бу сам хам, севганим бор эди. Ойбек, Танла ган асарлар.

7 Қатнамоқ. Марказдан қุиилоғими: автобус юради.

8 Давом этмоқ (ўзи бирикиб келган с билдирган холатда). Эсон-омон юрибсизиарм - Сиз иу йўсинда юра берсангиз, эрта-инй угилдан ажраласиз. А. Қодирий, Ўтг кунлар. Маврифатхон воқеасини эиитганис бери унинг қабрини зиёрат қилии нияти юрган эди. А. Қаххор, Хотинлар. Хомиднн бундай иилари бор эканидан хабарс юреанимизга хайрон қоламан. А. Қодирю Уттан кунлар.

9 Шахмат, қарта, домино каби уйинларда уз навбатида, навбати келганда харакат қилмоқ, ўйнамоқ; юриш қилмоқ. Пиёдадан юрмоқ. Тузни юрмоқ.

10 Харакатга келмоқ, ишлаб турмоқ, ишламоқ (механизмлар хақида). Соатим яхии юряпти. Машина кечгача юриб турди. - Ха, айтгандай, бу орада.. «трактор чўчқанинг ёғи билан юрар эмии», «гўристондан товуи чикинти», деган гаплар чикиб қолди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

11 c.m. Суйган ёр билан вақт ўтказмоқ, яқин муносабатда бўлмоқ. [Дилнавоз:] Ўиа куни Журранинг юрадиган қизи Бибигул менинг атлас кўйлагим билан хุаворане дуррачамни олган эди. С. Кароматов. Бир томчи қон. Битасиз-ку, ии куп. Хар хил мажлислар дам кўп. ІІлар билан юрсам, у мени хотинлар билан юрган, деб гумон қилади. Ойдин, Кўнгли тўлдими, яхши йигит. Айm, қ̧ачондан буён юрдинг.. Тиги парронга уирагур! Йулии билан қочон топиидинг? Ойбек, Танланган асарлар.

12 Рози бўлмоқ, кўнмоқ, унамоқ. У бировнинг аиттганига юрадиган одаммас. Тугри, ихтиёр ўзарида, лекин сизга маслахат соладилар, маслахатингизга юрадиларда, яхии маслахат берсангиз, юрмайдиларми? А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Оз була хам, пешона терим билан топаман, суқтойик, му̀лтониликка сира юрмайман. Ойбек, Танланган асарлар.

Ййлига юрмоқ Бировнинг айтганини қилмоқ, айтганини бажо келтирмоқ. Нурматжон, «Бу очик аёдардан чиққан гап, қиз шуларнинг йуллига юрган бўлса, жазосини тортсин», деб жууттага иккинчи оғиз очмади. А. Қаххор, Қизлар. Ё мен бошлаган ййлга юрасан, ё жонингдан умидингни узасан. С. Ахмад, Хукм.

13 Ейилиб кетмоқ, ёйилмоқ; тарқалмоқ (гап-сўз, хабар хақида). Эл оғзида юрган миш-миилар. «Кечадан бери бир ярим минги кириланяя деган хабар криб кетди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

14 кўм. фл. взф. -(и)б қўшимчали равищдошга бирикиб, харакатнинг давомийлигини билдиради. Томоиа қилиб юрмок. Нима кизиб юрибсиз? Мен уғлимни ахтариб нриблан. - Низомиддиновнинг қўмидаги папиросидан сизиб чиқаётсан тутун уй ичида хаиқа-хяалка булиб сузиб юрибди. С. Ахмад, Хукм.

15 (3-ш. буйр. м. шаклида - юр) Бирор томонга жўнаш, кетишга ундашни билдиради. Юр, кеч қоламиз! - Ха, баракалаа, жумбок у̀иа ерда ечилади, юринглар! М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Бош кўтариб́ юрмоқ к. бош.
ЮРТ 1 Маълум халк, ахоли яшаб турган жой; ўлка, мамлакат, ватан. Туғиииб ўсган юртим. ў уга юртда шох бўлеуниа, ўз юртингда гадо бўл. Мақол. Бахор! Уузига хос ёкимли виктор билан юрт узра одим ташлайди. Ш. Ранидов, Қудратли тўлқин.

2 Бирор мамлакат ёки ўлкада яшовчи халқ; эл; ахоли. Юрт пуфласа, шамол туради. Мақол. Ана холос, қози поччане кртга ош бераётган бўлсалар, туянине думи ерга тесибди-ку. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Юрт сўрамоқ Юртни, мамлакатни бошқармоқ, хукмдорлик қилмоқ, хоким бўлмоқ. Аеарда менинг юрт су̀рамокка ва иу восита билан бойлик орттирмоққа орзум бўлса, боиқалардан хам кура узз уेғлимга - сенга мадлум бўлмасмиди? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Билим юрти Ўрта махсус ўкув, таълимтарбия муассасаси. Педагогика билим юрти. - Муборакхон билим юртида ўқиб юрган пайтларидаёқ тарбиячи бўлиб иилай боилаган эди. Р. Файзий, Хазрати инсон. Ўқув юорти Умуман, ўқув муассасаси. Олий ўкув юрти.

ЮРТБОШИ 1 Эл-юрт бошлиғи, сардори, хукмдор; оқсоқол.

2 Мустақил ў збекистонда: Президентга нисбатан хурмат маъносида қўлланади. Юртбоиимизнинг нутқида куттарилган х̨ар бир масаланинг мазмун-мохиятини жамоатчиикка атрофлича туиунтириида университет жамоаси.. олдида турган вазифалар мухокама этилди. Газетадан. Юртбошимиз боилаган иарафли иига бутун бир халк кўшилди, юрагида ўти бор инсонлар Президент атрофида бирлашдилар. «Мулоқот». Юртбошимиз алохида табкидлаб уттганидек, янги давлат барпо этиида миллий ва умуминсоний қадриятлар рухида тарбияланган.. янги авлод кадрларни тайёрлаи масаласи мухим принципиал ва хฺал қилувчи ахамиятеа эга. Газетадан.

ЮРТГАРЧИЛИК Юртда бўладиган турли таомил, муносабат, урф-одат ва ш.к. -Хар холда [ароқлар] кўздан йироқ турга-

ни яхии, юртгарчилик-да, яна бирон киши.. - ярим чин, ярим хтазил аралаш сапирди Халлоқбердиев. Т. ТЎла, Хожи хисобчининг хикоялари.

ЮРТДОІІІ Бир юртда яшовчи ёки яшаган кишиларнинг хар бири (бир-бирига нисбатан). Қудратнине хам жанговар хизмати юртдош ёру дустларининг хизматидай арзисулик бўлса. 3. Фатхуллин, Сўнмас юлдуз. Юртдоилар армияга чақирилувчиларни кузатгани шу ерга келдилар. Газетадан.

ЮРТФУРУІІ Ў ${ }_{3}$ юрти ёки ватанига хиёнат қилувчи; ватанфуруш, хоин. Орамизда йуқ бизнинг Юртфуруии, қурқоқ! Шухрат, Мангулик.

ЮРТЧИЛИК айн. юртгарчилик. Ахир, юртчияик, караииб турииим керак-ку. Уйғун.

ЮРУВСИЗ айн. юруқсиз. Оина, сен мени юруөсиз қилдинг. Т. Мурод, Юлдузлар мангу ёнади.

ЮРУМ иє. Бирор иш, нарса, гап-сўз ва ш.к. нинг тартиб билан давом этиши, йўналиши, бориши, оқими. Ишимизнинг юруми шундай бу̀ли. - Хожи хола, қўлидан тушган косани синдирмай уилаб колган кииидай, zап юрумини тугғринаб кетди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ЮРУМСАК айн. юримсак. Унака юрумсак бўлма, тентираш қизларга яраимайди. Ойбек, Улуғ йўл.

ЮРУК шв. айн. юриш 2.
ЮРУКСИЗ: юруқснз бўлмоқ Бош ку̀тариб юролмайдиган бўлоқ. Шарманда бўддим, тенгқурларим орасида юруқсиз бўлдим. Н. Сафаров, Хаёт мактаби. Ўзингни икки нафсдан тий. Акс хзолда, эл-юрт олдида юруксиз бўлиб коласан. Н. Қобил, Буғдой пишиғига етмаганлар. Юруқсиз қилмоқ Бош кўтариб юролмайдиган қилмоқ. Хали куулингдан от ўғирлаш хам келадими, қон юткур! Мени элда юруқссиз қилдинг-ку! Р. Рахмонов, Чангалзордаги шарпа.

ЮРFУСИЗ айн. юруқсиз. Ёонга яқин юрсанг, қораси юқар. Каримга яқин юриб, юртга юрғусиз құлдине! Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

ЮСТИЦИЯ [лаm. justitia - адолат, одиллик; қонунийлик] 1 Олий суд; суп органлари фаолияти; суд, адлия.

2 Суд муассасалари тизими; суд идораси.

ЮТ 1 Дон-ғалла унмаган йил; очарь лик, қахатчилик.

2 Чорва очарчилиги; ўлат. Уеоқ мол кутарамя бўаб, ют бошланди. Асабий $m$ иириилар кетди; ахир кирилиб кетган к лар учун кимдир жсвоб бериии керак-ку Анорбоев, Оқсой.

ЮТАМОK айн. ютоқмоқ.
ЮТИНМОK 1 Томоққа яқин суюқл ни ютмоқ, ютгандек харакат қилмоқ. қуат этиб ютинди. Ўйан кўзларини ни қадаб, тикиииб қяолди. У. Хошимов, Кўты Лоланинг кўзига ёи келди, лекин йиғлам Қуруққ ютиниб, куъз ёиини қайтариб юбс Ё. Шукуров, Биринчи парвоз.

2 Ичкиси, егиси келиб, томоғида ю харакатини қилмоқ. Чойхоначи келт. қўйган чойни кุайтараётган эди, димоғиг хиди урилиб, ютинди. Ш1. Холмирзаев, М тиқ отилди. Меливой хақ̧иқатда чу̀л экан, ютиниб, пиёлага қаради. Ф. Мус. нов, Нозик масала.

ЮТИШМОК І Ютмоқ 1 фл, бир Беморлар иккитадан дори ьтииди. ломжонлар у ерга етиб борсунча қин қийиикк кўчаларда.. роса тузу тупрок юл ди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЮТИШМОК ІІ Ютмоқ фл. бирг. салси ўйинда фарғоналик къизар котиий

ЮTMOK 11 Бўғиз мускуллари кўм да оғиздаги бирор нарсани томоқдаı казмоқ; ичмоқ; емоқ. Дори ютноқ. Сує мок. Дустине учун захар ют. Мақол. К ним - ўзинники, найнагания - гумон. қол. Эр бечора худди каттик ётга салдек майни қулы-култ ютибди. Т. Об Юсуфжон қизиқ. Эьтибор опа.. иитах лан толқон амлаб ютаётган Туляинжо тим кора жинеалак сочини силади. X. F Машъал.

2 Ичига тортмоқ, сўрмоқ. Папирос н нини ютмоқ. - Болалигидан савағич ни ютиб, қирққа кирмай, ўпкаси теь уллан оталар. бузчи тақдирини била п болаларига хамон шу касбни мерос к рар эдилар. А. Мухтор, Опа-сингиллар

3 кўчма Бирор нима дейишдан: тиймоқ, ошкор қилмаслик. Эргаш ака. ги шахтидан туиди.. нимадир демоқян гапини ютди. Н. Сафаров, Қахрамог туғилиши. Туссатдан келиб қролган Фот кўриб, йиситлар нафратларини тотдил

Турсун, Ўқитувчи. Fамни ютои, ютди аламни. Дард пуритди кугддаги намни. Э. Рахим. [Бибикатча] Fира-иира тонеда изтиробини ичига ютиб, қўрадан чицди. А. Мухтор, Корақалпоқ қиссаси. -Махкам ака, - деди Гавхар, - кўнгпингизга келган ұамма нарсани айтинг, уттган йилдагидай ичингизга ютиб юрманг. П. Қодиров, Уч илдиз.

4 Ӱз қаърига тортмоқ, йўқ қилмоқ. Нега $^{\text {б }}$ худонинг қахри келмас экан? Нега бу аблах бойни ер ютиб юбормасикин-а? Х. Турсунқулов, Хаётим қиссаси. Уруи она ардоқлаб тарбиялаган фарзандларни балодай ютади. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

Хода ютгандай Хеч нарсага эгилмай, қайишмай, ғўдайган холдаги шахсга нисбатан қўлланади. Худододбек отинине жиловини уилаганча, хода ютгандек ғуддайиб турар эди. Мирмухсин, Меъмор. Хой, циумоёк, нима кุиии турибсан хода ютгандай. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Ютаман дейди Жуда вахимали, кўрқинчли (бўш уй ёки ховли хақнда). Хуеуллаб колеан уйда ёлғиз яшаиы кийин. Ховли ютаман дейди. С. Ахмап, Уфқ. Катта уй, хамма ёқ сукунат, нак ютиб юборай дейди. Н. Фозилов, Дийдор. Кон ютмоқ Нихоятда азоб чекмоқ, хуноб бўлмоқ. Дехқон ериса чигириқдан суе чиқарии учун навбат етеунча кон нтарди. Н. Сафаров, Оловли излар

ЮТМОK II 1 Бирор иш, мусобақа, спорт ва ш.к. да ғалабага эришмоқ, муваффақият қозонмоқ. IIахмат ўйинида ютмоқ. Кураида ютиб чикмоқ. — Арслон деган бир йигит курашда тенгкурларини ютди. А. Эшонов, Бир оғиз сўз. Табрик қиламан, бригадангиз бу чопиқда хпам ютиб́ чиқди. Уйғун, Хаёт кўшиғи.

2 Лотерея, қимор ва ш.к. ўйинда пул ёки бирор нарсани қўлга киритмоқ. Заёмга ютмоқ. Лотерея билетига маиина ютиб олди. - -Эрим ютган пулаарни, құмматбахо буюмларни биреа олиб жўнадим, - деди Хৃожи хола. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 Фойдаланмоқ, наф кўрмоқ. Бу иидан мен хее нарса ютмайман. - Дуиман узз куиларининг ичкариликдаги позициясига мустахкам ўрнашиб олиии учун вактдан ютиш пайида эəи. А. Убайдуллаев, Қонли издан. Хўп, хатни одамларга куррсатарсиз, улар хотиним иккиталисини биларлар.. Бундан сиз нима ютасиз? Н. Сафаров, Хаёт мактаби.

ЮТОK І Fоят сувсираган, чанқоқ. Ютоқ дала, оч дала, Оч даладан қьоч дала. Миртемир, А. Пўлат, Сирдарё сепи. У/Яйра/ цу̀ли маликка, бир вақтлардаси ютоқ, сангин чўла тикилиб турарди. С. Акбарий, У хаётни севади.

2 айн. ютоқи.
ЮТОҚИ Очкўз, ебтўйас , кя,
ЮТОКМОК 1 Нихоятда сувсамоқ, чанқамоқ. Очил акалар яна ярим тунда қূайтииди. Хаммалари кела солиб, ютоқиб суш ичииди-да, таппа таилаб, тоидек қотииди. А. Мухтор, Чинор. Кампир.. манний крупа билан шакар солиб сут пииирди. Уни шииага солиб берган эди, бола худди она куккрагига ютокиб ёпиигандай, икки қули билан идиини чангаллаб, миқ миқ шимира кетди. X. Назир, Кўктерак шабадаси.

2 नоят очқамоқ, очлик хис этмоқ. Умида.. қўлидаги зоғора нонни ктоқчи каешарди. Ш. Холмирзаев, Уัн саккизга кирмаган ким бор.

3 Умуман, бирор нарсага утта талаб бўлмоқ, эфтиёж сезмоқ. Деразани очиб таитлайлик, Уй ютоқиб олади нафас. У. Қўчқоров. Арслон каби тутоқиб, Дев сингари ютокиб.. 3. Диёр. Бобур ютокุиб, олдинга интилди.. наєкарлар қуршовини ёриб чикқканда, юзига шабада тегиб, хиёл енгиллаиди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ЮТУМ 1 Ичишдаги хар бир ютиш, томоқдан ўтказиш. $\boldsymbol{У}$, чанқовдан оғилни бузиб чикиб, дуч келган ариқни очкуззик билан симирган буканадай, катта ютумлар билан ичаверди. Ойбек, Навоий.

2 Ўлчов билдирувчи (нумератив) сўз; култум, хўплам. Бир ютум сув. ■ Почамир билан Жума тоға бир четдан ховузга яқинлаидилар; лойқаланган суедан бир-икки ютум олиб ичдилар. Фитрат, Қиёмат.

3 Ютиш, ичишдаги таъм; ютиш, ичим. Ютуми яхии вино.

ЮТУК 1 Иш, фаолиятда эришилган муваффақият; ғалаба. Илм-фан ютуқлари. Мен.. узбек халқининг пахтачилик сохасида бу ѝил эрииган катта котуғини ку̀риб, бехад қуєондим. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди. Ютуклар замирида доимо катта мехнат, изаниии урин олган булади. Газетадан. -Ха-да, иини бўиаитирмай, ураверайлик, битта тои жиидирсак хам, ютугимиз, - деди Fуломжон. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Заём, лотерея каби ўйинлар тиражида қулга киритиладиган, ютиб олинадиган нарса. Заёмга беш минг сўм ютук чиқди. Ютуқни олмок. Журравой билетларни қўлга олгач, мажбурлаб берилган лотереяга купинча ютук чикади, деган мии-мииларни эслаб, кўнд, 'да қุандайдир умид учкуни йилт этди. Галетадан.

3 Бахс, беллашув кабиларда эришилган ғалаба ва шу ғалаба учун берил(ади)ган нарса. Йирик-йирик мусобақаларда ажойиб ютуқларни ку̀леа киритган. - -Енгилдим. -Енгилган бўлсангиз, ютуғимни беринг. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ЮТУҚЛИ Ютук чиқиши мумкин бўлган, ютуқ чиқадиган. Ютуқли заём.

ЮТУҚСИЗ Ютуқ чиқмайдиган, ютук чиқиши мумкин булмаган. Ютуқссиз ции.

ЮТҚИЗИШ айн. ютқизиқ. Вақ̧тдан ютқизии. Б Гохо ютқизиида, гохо ютуқда Бир-бирин англарди олик-сотиқда. М. Шайхзода. [Камбар:] Хужайиннинг кармони уппирилганга ўхшайди, толеи йўқ-да. ІІу бу йил ютқизиидан боии чиқмай кьолди. Нукул бой беради. Ойбек, Танланган асарлар.

ЮТҚИЗИK Бирор сохада юз берган муваффақиятсиэлик, зарар кўриш; зиён. Бу шахмат партиясини мен юткцизиқ деб биламан.

ЮТҚИЗИҚСИЗ Бирор сохада зарар келтирмайдиган. Ютқৃзиқссиз ии. Ютқизиқсиз ўйин.

ЮТКИЗМОК І Ютмоқ I фл. орт. н. Бола шу овқатни хам хархашасиз ютқизмади.

ЮТҚИЗМОК ІІ Ютмоқ II фл. орт. н. Гапимга кирсанг, ютқцзмайсан. Чемпион шахматда олти партияни ктқизиб қўйди. Футболчиааримиз бу гал хам ютқизнадилар. Оииқ ўйнаб, бор-йўгини юткизиб қўйибди. Жахлни кечиктирган ютар, иини кечиктирган кткизар. Мақол. - Тўкилган ионаларни ту̀латиб олмасак, ютқизиб қўямиз. И. Рахим, Чин мухаббат.

ЮТҚИНМОK айн. ютннмоқ. Юткุиниб олzан ўпииларнинг йўкотдин салмоғин. F. Fулом.

OK 1 Бирор нарсада қолған асар, қолдиқ. Сут юқи. Қаймоқ юқи. Ун юқи халта. Қатиқ тугкилса, юқุи қ̧олади, Айрон тугкилса, неси колади. Мақол. Лабларига сутеа тугғралган нон юкূи ёпииган чинки идиилар, пиёлалар хам йиғиитириб олиниабди. Ж.

Абдуллахонов, Тўфон. Ойим келганлари ховлидаги кон юқларини куриб, курқиб ке. дилар. А. Мирахмедов, Кулган чечакля Косимбек муйловига теккан кุимиз юқлағ ни кафти билан артиб, сууз бошлади. П. К диров, Юлдузли тунлар.

2 (3-ш. бирл. иаклида - юқи) Ў Уии $^{\text {氏 }}$ рикиб келган сўз англатган нарсага эгал (шу нарса текканлик) маъносини биль ради; юқли. Ёғ юқи сує ичида козонсо ивиб ётарди. Ў. Умарбеков, Ёз ёмғи Хотини кириб, кўлари хамир юқи бугаа дан, туииб кетган енгини шимариб қўйь ни сурради. X. Икромов, Булутли тонг. Ax афт-ангори кир, қўллари мой юқৃи. X. J зир, Сӱнмас чақмоқлар.

Чап ичакка хам юқ булмайди к. чаை Юқ (хам) буллмайди Нихоягда оз, кам. -ф жонини фидо қилиб ииласа-ю, унга ко юкқ бўлмайдиган овкат берса, - деди Ан Ш. Рашидов, Қудратли тўлқин. Юқ бўл Танасига сингмоқ. Совлиқнинг егани $\dot{y}$ : юк булади: кузача семиради. С. Анорбь Оқсой.

ЮКА ив. айн. юнқа 1.
ЮҚМА кам қўля. айн. юқумлн. К касал.

ЮКМОK 1 Бирор нарсадан ёпиш» тегмоқ. Қозонга яқин юрсанг, қораси ю Ёмонга якин юрсанг, балоси юкар. Ма। - $\boldsymbol{y}$ [Турсуной $\overline{\text { йяини хам жуда тал }}$ юрарди, шунча йўл юриб, почасининг м гига гард юққан эмас. А. Мухтор, Опа-с гиллар. Унине тупроқ юқкан юзларид. қолдириб, тӱхтовсиз ёи окарди. С. Юну Кутилмаган хазина.

2 Бировга ўтмоқ (асосан касаллик қида). Гриип - юқадиган касалик. Ме касалим сенга хам юқмасин.

3 ку̀чма $\breve{У}_{3}$ таъсирига олмоқ, та1 қилмоқ, бошқага ўтмоқ. Эион хам, оти хам иккиюзлама, ёлғони ва сассиқ гап о лар эди, уларнине бу одатлари болаларисс юқжан. П. Турсун, Ўқитувчи. Эхти Эммуроднинг шодлиги унга юққандир. Шуг Шинелли йиллар.

Гап юоқмайди Гал кор қилмайди, гь қулоғига олмайди. Унча-мунча zап м юкмайди-да. Чунки терим пўст таиия риб̆, чармга айланиб кетган. М. Иброхи Эгасига тегмаган мактуб.

4 (асосан инкор шаклида) Яхши хазм бўлмок, танасига сингимоқ. Убирлик ои баданга юқмас. Мақол. Бир еринг санчиб, боиинг айланиб турса, еган-ичганинг юқмас экан. «Муштум».

Сув юқмас, сувюқмас Гап таъсир қилмайдиган, безбет. -Бошлиғимиз феълига сира туиуниб етмадим. Уّзиям хўп сув юқмас экан-да. Кииига сира эя бўлай демай-ди-я.. - деди Остонақул. С. Абдуқаххор, Санамай саккиз дема.

ЮКОРИ 1 Бирор нарсанинг энг устки қисмида жойлашган; тепадаги, баланддаги, устки. Бинонинг юкори қавати. Булутнинг энг юқори қатламлари. $\mathbb{2}$ [Муладусст:] Пастки жағи юқори жағи билан эртадан кечгача муитлаигани-муитлаиган. Хамза, Майсаранинг иши. [Киз] Белини қизил камар билан шундай сикุиб боглабдики, икки булак одамга у̀хиайди. Агар жиндек эсила, юқориси туииб кетадигандек. С. Ахмад, Мўтти. Заврак билан Зулфикор юкяорида ғиит терииарди. Мирмухсин, Меъмор.

2 Бинонинг ёки бирор иншоотнинг устки қавати; болохона. Қори урнидан турди, боиқа хеч нарса демай, бошини қуйи солганича, битта-битта қадам босиб, юқорига чикиб кетди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

3 Бирор ерга нисбатан баланд ўрнашган жойлар; баланд томон; баландлик. Ахмаджон.. хеч нарсага қарамай, полизма-полиз юқорига қุараб кетди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. -Сувни уч-тўрт чакирим юқ̧оридан икки ёғига чим босиб, кўтариб келии лозим булади, - деди [Амин бува]. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Катта ер юкорида, шу ердан бир соат мўарок юрасиз, у ерда нукул пахта унади. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Ep . шахс ёки нарса устидаги бўшлиқ; тепа. Куюк тутун юқৃорига урлаяпти. Қайтиши хұамон юқоридан учиб ўтган бирикки мошак қушнинг «чев-чев» деган товушини эшитиб, ку̀кка қаради. А. Қодирий, Ў т- $^{\text {м }}$ ган кунлар. IUар дақикса сайин катталашар, юқорига куттарилар эди. Газетадан. Олатасир бошланди, юкоридан дўлдек ёгилаётган ўядан дуиман ўзига келди. Газетадан.

5 Хонанинг эшикка нисбатан қарамақарши томони; одатда хурматли кишилар ўтирадиган томони; тўр. Сидиқжон пойгакка бир оз силжиб, уни [Зуннунхўжани] тўр-
zа таклиф килди: -Кани.. юқориса. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари. Мехмонни юқорига ўтқазиб, дархол ўғлига дастурхон ёзиини буюрди. Мирмухсин, Меьмор.

6 Микдор, сифат ва ш.к. жихатдан меъёрдан, мавжуд холатдан ортиқ, ортик даражали. Юқори бахо. Юқори босим (тиб., физ.) Юқори маданият. Юқори малака. Южори сифатли моллар. Юқори нав пахта. Юкори харорат. Юқори хфосил. ■ Қии булииииа қарамай, хавонинг тафти юқори, осмон мусаффо. Газетадан. Мактаб ислохоти у̀китувчилик касбининг обру゙-эътиборини юкқори кўтарди. Газетадан.

7 Нисбатан устун. [Отабек] Унине хусндагина эмас, ақлда ва боикқада Зайнабдан неча баравар юқорида эканини ууилади. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Йирик заминдорлар, сармолдорлар учун у̀з манфаати, уз фойдасидан юқори нарса йуқ. Ойбек, Нур қидириб. Бизнинг жамиятимизда инсон нурдек покиза, нондек азиз, у хар қандай бойликдан юқори туради. Газетадан.

8 c.m. Вазифа, мавқе ва ш.к. жихатдан юқори, етакчи бўлган (ташкилот, орган ва б.). Юкоридан алинган буйруққа биноан ии куррмоқ. Юқоридан берилган топиирик. Юкоридан келган вакилар. - -Қани.. ха, ундан кейин ууртоқлар, - деб яна изох берди Алимқул, - ку̀л қўйи масаласида менга юқоридан хам, пастдан хам бир оз гап тесиб қолаётибди. П. Турсун, Ўқитувчи. Сизга кичик офицер унвонини берии хақида юқорига ёзма хабар берганмиз.. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

9 Ў қувчилари ўқиш муддатини битиришга яқинлашиб қолган, ўқиш муддатининг сўнгги йилларидаги (синф, курс ва ш.к. хақида). Южори курс талабалари. = Факат юқори синф шогирдларидан бир нечаси адил, юксак пальма дарахтлари остида нималардир тугғрисида жимсина, лекин жиддий сухбатлашимкда эдилар. Ойбек, Нур қидириб.

10 (у.-п. к. шаклида - южорида). Воқеалар баёнининг олд (юқори) қисмида. Южорида биз ёш Хуируй билан ўкуөчини бир даража таниитирган эдик. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЮҚОРИГИ Бирор жой ёки нарсанинг юқори, устки қисмига жойлашган. Мудофелар қўрғоннинг энг юқориси поғонасида

ўзааринине турли тус ва бичикдаги кийимлари билан.. қурғон кунгурасига суяниб, боиларини куёига бериб у̀тирардилар. А. Кодирий, Утган кунлар. Шербек чамадончасини юқориси полкага куйдии-да, уззи пастки полкага, янги хаарохлари каршисига ечинмасданоқ ўтира қолди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЮКОРИЛАМОK Тепа томонга, юқорига кўтарилмоқ, юқорилашмоқ. Самолёт тобора юкорилаб кетди. Юқорилаб учмоқ. - Юкорилаганимиз сари арчалар хам сийраклаша боради. С. Анорбоев, Иўлда йўлдош бўлганлар.

ЮҚОРИЛАНМОК кам кйлл. айн. юқорилашмоқ 4. Азизбекни қўлга тушириб берии билан қипчоқлар хузурида хам Юсуфбек хожининг қадру қиймати юқориланган эди. А. Қодирий, Уттан кунлар.

ЮКОРИЛАШМОҚ Юқориламоқ фл бирг. н. Улар тобора юқุорилаиди.

2 айн. юқориламоқ. IIlар юқорилаша бориб, кўздан йўколди.

3 куัима Авжига чиқмоқ; кучаймоқ. Касалнинг иссиғи юқорилаииб кетди. Орадан ўн беш дақиқа чамаси фурсат у̀тиб, товуилар бир оз юқориааииб келмакка боилади. А. Кодирий, Ўттан кунлар.

4 кучима Юқори даражадаги лавозимни эгалламоқ; мартабаси ва обрўси орта бормоқ. Хали ёи йиситсиз.. мансаб поясида балки юқорилашурсиз. Ойбек, Навоий.

ЮҚОРИЛИК 1 Юқори холат, юқори эканлик. Бахонинг юқорилиги. Иссиқлик даражасининг юқорилиги. Мансабнинг юқорилиги. - Ўбек ойимнинг бўлса олатурган келинига эдтимоди юкорилисидан уйлаб-нетиб турмади.. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Нисбатан юқори, баланд жой; тепалик. Белгача совук сув ичида, ботқоқаикда пуд-пудлаб лойни жуда юкориликка отиш керак. Ж. Шарипов, Хоразм. Кучанинг нариги томони яна юкориник бўлио, унда 159-полк анцадан буён туради. Шухрат, Шинелли йиллар.

ЮКТИРМОК Юқмоқ фл. орт. н. Озода киши эгнига гард юқтирмайди. Касаллик юқтириб олмоқ. \Myаттар:] Вой, вой. Қоракуяни қаердан юқтирдине? Н. Сафаров. Шарқ тонги.

Сиртига сув юктирмаслик $ヶ$. снрт.
ЮКУВЧАН Осонлик билан, тез юқадиган. Грипп юқуечан касалликдир.

ЮКУМЛИ 1 Юқиш хусусиятига эга; юқадиган (касаллик хақида). Юкумии касаллик. - Бу чора хаар хил юкумли касалликларнинг тарқалишига йўл қўймасликни тавминлайди. Газетадан.

2 кўима Умуман, юқадиган нарса хақида; юқиш хусусиятига эга. Емон одат южумли бўлади. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Рисолатнинг кулгиси шу қадар ёқимли вв «юқумли» эдики, боиқалар хам беихтиёр жилмайииди. Ф. Мусажонов, Химмат.

ЮКУМСИЗ Бошқаларга юқмайдитан, юқумли эмас. Юкумсиз касалиик.

ЮКУМСИЗЛАНТИРМОК Юқишниню олдини олмоқ, юқмайдиган қилмоқ. Касазликни юқумсизлантирмоқ. Уруғаикни юқуысизантирмоқ.

ЮҚУМЧИЛ кам қўлл. айн. юқумли. Юқумчил касаллик. Касалини билнадик. Юқумчил булла, тагин юқмасин. А. Қаххор, Сароб. Бу фалокатли юкумчил дард эрур инсон учун.. Хабибий.

ЮК-ЮРУН айн. юқ. Мендан ғала олсалар хам, қолган юқ-юрунлари билан узияни очликдан сақлай оламан. С. Айний, Дохунда

ЮFУРМА Бадиий асарлар йиғиндиси. мажмуа; тўплам.

ЮХО 1 Барча жониворларни аралаш еб, ютиб юборадиган афсонавий махлуқ.

2 куучма Ебтўймас, очофат. Мавжуд ко-нун-қоидаларни топташ эвазиса бўлса хам, кўпроқ бойлик орттириш пайига тушган юхолар хам йукк эмас. А. Ибодинов, «Латофат» дўконидаги қатл. Бозпа кўпас Миркомилдан қолиимайдиган юхо чиқиб қолди: пахтани пахтада ютади, мевани - мевада. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

-я юкл. (унлилардан кейин) айн. -а. Таъкид, таажжуб каби маъноларни билдиради. - Саксонта қовунга-я! Уч сум! - дехқон тескари бурилди. Ойбек, Танланган асарлар. Тавба! Шу кичкинасина орзуси хам ушалмади-я! Р. Рахмонов, Келин. -Рахимжон, - деди Эхсон чой махалида, - рафиқанеиз кирмайди-я! Шунақа уятчанми? А. Каххор, Сароб. У иу сузларни айтди-ю, юраги шув этиб кетди: онаси жеркиб таиласа-я! М. Исмоилий, Фарғона т. о. नирромиик к̧иииимаса майли-я. Ойбек, Танланган асарлар. Хай-хай, жонивор сув муздек. Баданга мойдай ёкади-я. Ш. Сулаймон, Ота, ўғил. Қилғиликни қилиб кууйиб, тағин талмовсирайди-я бу хотин. Р. Рахмонов, Келин.

ЯГАНА [ $\phi$. «اتُ - якка, битта, биргина] к.х. Экин тупининг яхши ривожланиши учун ёш вақтида ортиқчасини юлиб ташлаш, керакли миқдорда қолдириш, сийраклатиш. Ғўза каторларини ягана қилмок. - Бу пахта семиргани куяддими! Чисит таилайсан - эгиласан, ягана, утоқ, чопиқ қиласан - эгиласан.. терасан - эгиласан. С. Нуров, Нарвон. Илеари чопик, яганаю чеканка хам ўкувчиларсиз битмас эди. М. Хазратқулов, Журъат.

ЯГАНАЛАМОК қ. $x$. Яганалаш ишини бажармоқ; ягана қилмоқ. Fузани яеаналаи, озиқлантирии. иилари уюшқоқлик билан утказизмоқда. Газетадан.

ЯГАНАЧИ қ. $\boldsymbol{x}$. Яганалаш ишини бажарувчи.

ЯГОНА [ф. . - якка, битта, биргина] 1 Бор-йўғи битта, якка-ёлғиз; бирданбир, биттаю битта. Оиланине ягона фарзанди.

- Бу дардли х̧аётда Гуанорга ягона бахт Йлиининг синглиси Унсин эди. Ойбек, Танланган асарлар. "Эшак» деб аталадиган уч кииилик ягона, оёқлари тарвайган скамейкада Абдурасул билан Ойимхон ўтирииибди. П. Турсун, Ўқитувчи. Fарбий Буе дарёси устидаги ягона ку̀прик.. Тез бориб, уни албатта эгаллаии зарур эди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

2 Бошқа тенги йўқ, биттаю битта хисобланувчи. У уттиз хунарда ягона. Ойбек, Навоий. Ха, Нажмиддин Бухорий хุазратлари билан отангиз устод Қавом хяазратларини Хуросону Мовароуннахрда ягона, десак хато бўлайди. Мирмухсин, Меъмор.

3 Хамма учун умумий, бирлашган, бир-дан-бир. Ягона давлат нархлари. $\subseteq \grave{y}_{3-}$ бекистонда юздан ортиқ миллат ва элат вакиллари ягона оила булиб яиамоқдалар. Газетадан.

4 кам қўд. юкл. Фақат, биргина. IІирин афсоналар айтиб юлдузлар, Енига чорлайди мени ягона. Р. Парфи.

ЯДРО [р. ядро < юн. hadros - куч, қувват; кучли, мустахкам] 1 cnpm . Итқитиш учун ишлатиладиган думалоқ оғир спорт қуроли. Спортчи ядрони 20 метрга ирғитди.

2 махс. Бирор нарсанинг ички марказий қисми; узаги, мағзи. Ернинг ядроси. Атом ядроси. Ядронинг буланиши. ■ Ядро эса хужайрадаги барча жараёнларни боиқариб турадиган марказдир. "Фан ва турмуш"

3 кўчма Бирор жамоа, гурух, ташкилот ва ш.к. нинг асосий қисми, мухим қисми; таянч. IIУ сабабли миллий тил ономасти-

каси ва топонимикаси фондинине асосий ядро қисмини халқ шеваларидаги ономастик материалар таикил этади.. «УТА".

4 айн. ядровий. Ядро уруиии. Ядро куроли. - Бутун руйй заминга ядро фалокати соя таилаб турган айни пайтда халкаро бирдамлик тантанаси улкан ахамиятеа эгадир. Газетадан.

ЯДРОВИЙ Ядрога, атом ядросида руй берадиган жараёнларга оид, ядро куроли билан бууладиган. Ядровий курол. Ядровий уруи. Ядровий физика. Ядровий фалокат.

ЯЁВ с.т. айн. пиёда. Икковга биров ботолмас, отлиқка яёв етолмас. Мақол. шВодийларни яёв кезганда, Бир ажиб хис бор эди манда. Х. Олимжон. Марднине иии элда шундай бўларми? Отидан айрилиб, яёв коларми? «Алпомиш». Зиёдиланинг тахминича, Комил дарёдан утган, Кумқиилоқ гузаригача яёв келган. X. Fулом, Машъал.

ЯЕВЛАМОК фольк. Пиёда юрмоқ. Яёвлаб чиқдингми уссан элинддан? «Муродхон».

ЯЗДОН \{ $\phi$. يزندان - худо, тангри\} Худо, тангри. Хазрати шери яздон, йиситлар пири хазрати Али камарбандини боғласинлар.. F. Fулом, Щум бола.

ЯЗНА шв. Почча. Уктамбой язнасининг кетмонини хам узоқ иилатолмай, уззи олиб келган расмий кетмонни нилатиига мажоур бўлади. А. Қодирий, Обид кетмон. Райим язнамиз сал гирром куёвлардан чикиб колди. С. Сиёев, Ёруғлик.

ЯЙДОВ айн. яйдоқ 1. Олисларда яйдов отлар киинайди.

ЯЙДОК 1 Эгар-жабдуқсиз, яланғоч (от хақида). Яйдоқ отни етаклаб олсан баланд буйли хуимўйлов йисит анхор томонга утнб кетди. С. Ахмад, Қадрдон далалар. Ярим соатдан кейин халиги йигит, яйдоқ от устида укдай учиб ўтди. А. Мухтор, Onaсингиллар. Йигитлар отларни яйдоқ миниб, * уй анжомларини тепаликлареа ташимоқдалар. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

2 куучма Ўсимлик ўсмайдиган, ўт-ўлансиз, дов-дарахтсиз; яп-яланғоч. Яйдоқ чўл. - Яйдоқ Бўз хам маданий, Биз уни юоганладик. F. Ғулом. Тўртку̀л десам, Нукус қалвам согинтирар, Чимбойдаси яйдок далам соғинтирар. С. Акбарий.

3 кууима Хеч нарсаси йўқ; қашшоқ. Буни хайданг, сира қуйманг, Иии савдою харид,

Олти кунда хаммани Яиддғу яксон қиладиря Хамза.

ЯЙЛАМОК фольк. Ейилмоқ, ёйилиб ут. лаб́ юрмоқ. Отине яйлаб бу чорбоғда юрибди" Қанна бир гулларни нобуд қииибди. «Нурали».

ЯЙЛОВ Чорва моллари эркин Ўтлай. диган, ёйилиб боқилалиган кенг дала, майдон; утлоқ. Моллар билан ёз яйловда була миз, Кии соөукда ферма билан келамиз. $\Phi_{0}$ зил Йўлдош Ўғли. Мисрбойнине яйловда минг лаб зотли йилциси, от заводи, шахарма шахар юриб от сотувчи аспжаллоб одамиа бор. С. Абдулла, Ў ғрини қароқчи урибди.

ЯЙЛОК шө. айн. яйлов. .булар хам кели Уреанчнинг Боғотида яйлоқ тепанинг усти чодир тикиб ётар эди. «Юсуф ва Ахмап».

ЯЙРАМОК 1 Ўзини эркин хис қилга $^{\text {б }}$ ўйнаб-кулган холатда бўлмоқ; ёзилмоқ, мя қилмоқ. Дунёzа келанддн кейин юр, кул, „ ра, кўр, маишат қил. Шухрат, Шикел йиллар. Боёқии хотинлар хам бир яй келсин-да. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Бирор нарсадан ғоят мамнун бўлм хурсанд бўлмоқ; севинмоқ. Гудакдай sй кетди. - Розик мўйловини бураб. ти тиииии йилтиратиб, яйраб, илжайиб рарди. С. Ахмад, Хукм.

ЯЙРАТМОК 1 Яйрамоқ фл. орт. н бахт Паризод дилини яиратар, чехрасини гул яинатарди. X. Ахророва, Орифнинг. лати. Саидғани.. овқатни зур иитаха б. еди. Иссиқ овқุат танасини яйратоди. Н. Н фий, Хатдаги доғ.

2 Хайвон ва паррандаларни кенг ! донга ёйиб юбориб ўтлатмоқ, сайр қил моқ. Куйларни яйратмок.

ЯИРАІІМОҚ Яйрамоқ фл. бир Болалар боғиада ўинаб-кулиб пйраиады Бир оз яйраиамизми, деб келган эдик ерда хам тинчлик бермадингиз! Н. Саф Хаёт мактаби.

ЯК [ф. - бир, битта, якка, ягоне қўла. Бир, якка, ягона. Олма, аноринед ли, Як дона холингга балли. Хамза, М ранинг иши.

Як жилов қилмоқ Жиловнинг би монини тортмоқ; шу тарзда от бо ўнгга ёки суллга бурмоқ. Шумиик қилсан лар ютиб ўлсанг-чи, Икки кўлааб як киб бурсанг-чи. «Алпомиш».

ЯKAH 1 бот. Зах ва серсоя ep. тўқайларда тола-тола бўлиб ўсадигя

ёки кўп йиллик ўсимлик (толаси пишик бўлганлигидан, одатда, боғдорчиликда ток боғлаш учун ишлатилади) Якан урмок. Токни якан билан боғламоқ. - Кулнинг саёз жойларида одам бўйи қамишлар, яканлар ўсиб.. ётарди. Ж. Шарипов. Хоразм.

2 жарг. Пул. Эсинг борида этагингни ёп, деган машхур нақлга амал қилмасак бўлмас. Бир ёқдан яканнинг қури кочяпти. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Гапни айлантирианг. Еғлик жой. Якан катта бўлади!. «Муштум».

ЯКАНДОЗ [ $\phi$. يكانداز - бир хил, тенг; уухшашј Узун бир қават кўрпача. Тоихон тахмондан якандоз олиб туииди. Р. Рахмонов, Келин. -Мингбоии мени юқорига - икки қават якандозга таклиф қилди, - деди Шокарим. Ш. Ризо, Қор ёғди, излар босилди.

ЯКАНЧИ Эски-туски нарсалар билан савдо қилувчи; ёймачи. Шахарнинг Ожар кўчасидаги узук тор бозор хам ўзига хос, қизиқ.. Мискар-кулолчилар хам, яканчилар хам., маддохаар хам - хаммаси шунда. Х. Қодирий, Қохира лавхалари.

ЯКБОРА [ф. بكباره - бирдан, тўсатдан; бир йўла; тамомила, бутунлай] кт. Хамма баравар. бир вақтнинг ӱзида, бир йўла, ёппасига. Якбора хамма уррнддан турди. Якбора «Агар эртага уруии булса» деган ашулани айтмоқка бошладик. М. Мухамедов, Машқ.

ЯКДИЛ [ф. يكدل - хамжихат(лик), бир хил фикрли(лик)] Фикри, мақсади бир, бир хил; иноқ, ахил, хамнафас. -Курилиини тез боилаб юбории учун хамма яктан, якдил.. деди Ууктам. Ойбек, О.в. шабадалар. -Жамоа, Асқар оқсоқол қандай одам эди? -Рахматли яхши одам эди.. Якдил бу жавоб оксоқол умрининг ўзига хос якуни, узига хос бахси эди. «Ёилик».

ЯКдИЛЛИК Якдил холат, бир жон-бир тан бўлиш. Мамлакатимиз учун иттифоклик, бахамжихатлик, якдилаик сув ва хаводай зарур. Ойбек, Нур қидириб. Конференция охирида унинг қатнашчилари якдиллик билан тавсиялар кабуя килдиаар. «ЎТА».

яКДОНА [ф. يكدانه - якка, ягона; севимли, арзанда] 1 Донаси йирик, боши сийрак узум тури. ..Якдона узумнинг олтин доналарини оғзига бир-бир отиб.. Ойбек, О.в. шабадалар.

2 кам қўл. Бир донагина; якка, ягона. $y$ [Патила] хеч кўрмагандай, яна бир карра

Хафизанинг лаби остидаги якдона холига, кйзларига раик билан қараб куйди. Мирмухсин, Умид.

яККА [ф. тенги, ўхшаши йўқ; ёлғиз] 1 айн. ягона 1. Якка туп урик. Якка уззим келаман. Якка бортли костюм. Мунисхон онанинг якка қизи эди. С. Зуннунова. Мехнат ва турмуш. Қиилоқ тинилиеини бузган бу якка от $\mathbf{~ м у - ~}$ ёқларининг тарақ-туруқи, тақаларнинг тошларга урилишидан чиқкан ялт-юлт чақмоқ дам уัтмай узоқлашди. С. Анорбоев, Оқсой. Бирон қонунни бузсанг, жазосини ўзинг якка тортасан. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

Якка кифт бўлиб Бир кифтини олдин чиқариб, бир кифти билан. Йули якка кифт буллиб, халқ орасини ёриб, олдинга уттди. Ойбек, Танланган асарлар. Яккаю ягона 1) бирдан-бир, ёлғиз, ягона; 2) кучима энг яхши, тенги йўқ, мисли кўрилмаган. Бу хофиз бутун оламга танилган яккаю ягона овоз. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Хеч кимсиз; ёлғиз, кимсасиз. Зайнаб колди бечора якка.. На бир сирдои, на-да бир йулдои. X. Олимжон. Нима бўлса хам яккаман. Ку̀за кунда эмас, кунида синади. «Ойсулув». Бир қояда гариллаб чақиради, Добили яркилааб, бир одам якка. «Нурали».

3 айн. ягона 2. Эзгулик бобида факат у якка, Факат у барчага тенг ва баробар. А. Орипов.

4 Бошқаларга кўшилмасдан, узи алохида бўлган. Якка хунарманд. Якка дехкон. Гапнинг боши шуки, ўиа сен пуа кистаб борганда, у Хайдар хожидан ажраб, уззи якка дукон очии хุаракатида юрган эди. А. Қаххор, Сароб.

Якка хўжалик эск. Колхоз ёки совхозга кирмаган, жамоа хўжалигига кўшилмаган хонадон, оила. Бимиб кўйнн, якка хужаликнине колхозга бирлашиии муқаррар. С. Юнусов, Кутилмаган хазина.

4 ку̀м. взф. кам кўдл. Фақат. Елғиз мени уйла интизор, Ўйларингда мен лиай якка. $\mathbf{P}$. Парфи.

ЯККАБОШ Хеч кими йўқ, сўққабош, кимсасиз, ёлғиз. Яккабощ йисит. $=$ Отаонасидан айризиб, яккабош саргардон бўлиб юрганидан буён, бирон одам у билан одам қатори гаплашмаган эди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

ЯККАБОШЧИЛИК Бошқаларға қўшилмаслик, ўзи ёлғиз, якка тартибда харакат қилиш.

ЯККА-ДУККА Унда-бунда, сийрак. Як-ка-дукка сочлари силиик таралеан. ■ Сул томонда.. якка-дукка дарахтлардан нари азим дарё ожариб куринади. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. У ер-бу ерда хурозлар чакиргани, якка-дукка итлар хуригани эиитиларди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЯККА-ЕЛFИЗ 1 Биттагина, фақат битта, яккаю ягона, ягона. Батальонда яккаёлғиз бўлган кุизни уัкситии яхии эмаслигини имкони борина ётиғи билан гапириб чикди. Шухрат, Шинелли йиллар.

2 Бошқалардан ажралган холда; ёлғиз. Якка-ёлғиз қорайган уйлар.. П. Турсун, Ўқитувчи.

ЯККАЛАМОК Бир ўзини бошқалардан ажратиб қўймоқ, ёлғиз қолдирмоқ; ажратиб ташламоқ, ёлғизламоқ. ..шафқатсиз, беомон тақдир ёилиеидан кийнокка солди. Севгилиси Зубайдадан жсддо кчииб, яккалаб кууйди. К. Яшин, Хамза.

ЯККАЛИК Якка холат, якка бўлиш. $У_{\text {ватларни увалатиб, Яккалик чекин бузиб }}$ [жамоа ху้жалисининг] Учинии қўии чиқди. F. Fулом,

ЯКKAMA-ЯKKA Бир киши билан бир киши, бир кишига қарши бир киши; биттага битта. Яккама-якка сухбат. $\boldsymbol{\text { /Pус- }}$ там Яккама-якка жангларда сак уруғи- $_{\text {жка }}$ нинz дуиманларидан кўп баходирларни ер тиииатган эди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Хон, вазири акбар биан яккамаякка сухбатлаигани чучигандек, хамииа аъёнларини икки бикинига йиғиб утиради. С. Сиёев, Аваз.

ЯККАМ-ДУККАМ айн. якка-дукка.
 дуккам.. аравалар кўринади. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Жонизоқ отанинг яккам-дуккам бир тутамеина соқоли титраб кетди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЯККАМОХОВ Эл-юртга қўшила олмайдиган, жамоатдан ажралиб қолган. Одамови, яккамохов бўлиб яиайди. «Гулдаста».

Яккамохов қилиб қуймоқ Эл-юртга қўшмай, жамоатдан ажратиб, ёлғизлаб кйймоқ. Бу одати учун [Қоплонбекни] болалар «яккамохов» жилиб қууйса, ойисининг қутисидан ховуч-хุовуч мевалар ўғирлаб чиқиб,

улашарди-да, «ярашиб» оларди. Ш Жаннат қидирганлар.
 куйловчи] 1 Якка ижро этувчи (кўш солист. Яккахон ашулачилар танло Ўтиб санватда Юсуф Андижоний, шининг севикли яккахони. Хабибий. лар хорида яккахон бўлиб, Бараиа ян сенинг овозинг. Уйғун.

2 Бир ўзи, ёлғиз. Яккахон бедана тини чорлаб питпиллади. Т. Мурод, К Куюк дарахтлар шохида макон т яккахон булбул бирам ёқимли хонии дики.. иложсиз тухттаб, хузур қилиб лайсан киии. Р. Рахмонов, Восил ак:

ЯККАЧӰП | $\phi$. يكّهجو - битта, тахта, хода। Ариқ ёки анхор устидан учун кўйилган узун хода. Йисит ўг қараган эди, яккачупп устида қоиииа килиб ўсма куйиб олган, кўкракбурм лакли кизни курди. С. Ахмад, Мухабба гахон ўиини катта дарё устига та ган яккачїп олдидан чикиб колаандс қилдим. Шукрулло, Жавохирлар санг

ЯККАШ [ $\phi$. يخَش - якка, ягонє уузи, ёлғиз] рви. с.m. 1 Нуқул, хамиша; Бир, кўнгли бу̀шгина аёл эса Абдул кўзини узолмай, яккаи йиғларди. Ф монов, Қора ният. Хар бахорга чиқ яккаи: «Бахтим борми?» дея сурайм Олимжон.

2 кам қу̀лл. айн. якка 1. Дарё бир жоми.. Ойдай хуснда яккаии. С. Акбарий ким дер илми толиб, Халойикни ў масанг, Қалам билан яккаш ఢчолиб, Коғ ни сўйлатмасанг. Б. Бойқобилов.

ЯККА-ЯРИМ Оз миқдорда, б яримта. Катта ховлида якка-ярим но лар от қаилаб, жул-жубба ямаб, ио юрар. А. Хакимов, Илон изидан. Да май.. якка-ярим чакиллаб турган ёмғи ди челаклаб қуйсандек шаррос қуя к Ш. Fуломов, Қалб ундайди.

ЯККАҚЎЛ Оила-рўзғор ишида а (касбий) ишни фақат ўзи бажарад биргалашадиган кишиси йўқ. Яккак. сиб. Жамоадан.. баъзи яккақўл уур дехжонлар бу иига /ёппа колхозашиис вал совукқонлик билан қараб, у ққада! шилик ку̀рсатнаган эдилар. Х. Шамс, ман.

ЯККАХОЛ: яккахол дехкон эск. Жамоага қўшилмай, у̌зига алохида, хўжалиги алохида бўлган дехқон. Олахӱжа ён-верига қараб, кўзи туиган урта дехқон ва хатто яккахал дехконяарни хам Абдурасулга қарши гижсижлата боилади. П. Турсун, Ўқитувчи.

ЯКОРЬ [р. якорь < кад. исландча ankari < лот. аnсога - лангар, якорь] mex. Электр машинанинг айланма харакат қиладиган қисми. Генератор якори.

ЯКРЎЯ [ $¢$. туури: «бир юзлама», бир томонлама] кам қўл. Бир томонига пардоз берилган, бир томонлама. Якру̀я газлама. Якрўя румол.
 шаш] экк. кт. Бир, бирга, бирликда. Кимники инсон десанг, инсон эмас. ІІаклда хам феада яксон эмас. Алишер Навоий. О, она табиат! Сен билан яксонман.. Жоним шириниси.. тирикзиги сендан. А. Мухтор.

Яксон буллмоқ ёки ер билан яксон бўлмоқ Бутунлай йўқ бўлмоқ, тугатилмоқ (бузиб, еммриб ва х.). Чангал солган бало яксон бўлди. Ойбек, О.в.шабадалар. Иккинчи, учинчи бомба хаталарга тушди. Бир неча уй ер билан яксон булди. И. Рахим, Чин мухаббат. (Eр бнлан) яксон қилмоқ (ёки этмоқ) Бутунлай йўқ қилмоқ. тугатмоқ. Уруи Украинанине нене асрий гуззал ва шинам иахар ва кุиилоклари, нодир наданий ёдгорликзарини яксон қидди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Белоруссиянинс шахар, құиилоқлари ер билан яксон қилинган эди. Лекин тезда шахарлар тикланиб оаиди. Н. Сафаров, Оловли излар.

ЯКСОНЛАМОК 1 кам қу̀л. айн. яксон қнлмоқ к. яксон.

2 Пайхон қилмоқ.
ЯКТАК [ $\phi$. يكته - бир қават, астарсиз кийим] Узун, кўкрак олди очиқ, эркаклар кўілаги. Бӱз яктак кичитар, Яхии хотин тиннитар. Мақол. Яктак ва чопонининс очик ёқасидан кууриниб турган кенг ку̀краги совуқ таьсиридан қизарган эди. Х. Шамс, Душман. Чанг ва тердан хосил буллан кирни яктак этаги билан юзидан сидириб таилади. Ойбек, Танланган асарлар.

Яктак тўн иє. айн. яктак. Оёғига куัн этик, энниа чий алакдан яктак тўн, калами иитон берди. М. Исмонлий, Фарғона т. о.

ЯКТАКЧАН Фақат яктак кийган, яктак билан. Куз кириб, хаво салкинланганига

карамай, Тешабой таикарисида яктакчан, сарпойчан юрган эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЯКТАН $\$ \phi$. يكت - яккаю ягона; ёлгиз, ноёб | Фикри, мақсади бир хил, бир танбир жон; хамжихат, ахил. [Тантибойвачча:] IIIapm шу: бундан кейин хар хусусда мен билан яктан бўиб ииласансиз. Ойбек, Танланган асарлар.

ЯКТО [ф. - бйت - биргина, ёлғиз: тенги, ўхшаши йўқ] кт. кам қўлл. Хеч ким, хеч нарса тенглашолмайдиган, тенги 戶ўқ, мисли кўрилмаган; ягона. Ёи Ниёзни севибди бир киз - Қизларнинг энг яктоси ёлгиз. Х. Пўлат. [Узбек ойим Зайнабни] Чиройлииикда танхо, ақлаиликда якто топиб.. уॅғига «хотин бу булибдир!» деган. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Мен ёр, дедим.. Мана мен, деб иеърдан боқди якто юрак. У. Азим.

ЯКУН [a. $a$ - сўнг, охир; натижа] 1 Бирон нарсанинг охири, туташ, охирига етиш қисми. Мусобака якунида юолибларни шарафлаи маросими бўди. Газетадан.

2 Хулоса, натижа. Ў був йилинине якунлари. Мунозараларнинг якуни. Иининг якуни. - Хар бир туп ғўзани ўстирдине силаб, Етмоқ ниятида порлоқ якунга. Э. Рахим. Сенинг севгинс хам, менинг оилам хам, бутун халқимиз бахти хам шу уруининд якунига боғлиқ. X. Fулом, Тоцккентликлар.

Якун топмоқ Натнжаланмоқ, натижага етмоқ; охирига етмоқ; йўқ бўлмоқ. Мазмунки, олам-олам зур бойлик топди якун. Fайратий. Якун ясамоқ Хулоса чиқармоқ, якунламоқ. Умматали уйкудан ногох уйғотилган кииидек гангиб турар экан, майор аниқ~ рок қииб якун ясади:-Терговинсиз тугади. Буеундан боилаб озодсиз! Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ЯКУНЛАМОҚ 1 Хулоса, натижа чиқармоқ, хулосаламоқ. Маош олмаса хам, кечакундуз у̀тириб, тажрибаларини якунлади. Натижсасини директорга ёзиб берди. С. Нуров, Нарвон. Мусобақа ииимизга юқори сургат ва сифат бағииламоқда. Мусобақани хар куни якунлаймиз. «Ўзбекистон кўриқлари».

2 Муайян натижа ёки хулоса билан адо этмоқ, тамомламоқ. Ўув йииини юқори кўрсаткичлар билан якунаамоқ. - Фабрика квартал иилаб иикарииини муваффакият билан якунлаганини, махุсулот сифати кў-

тарилганини гох илжайиб, гох писанда қилиб ўқиб берди. С. Ахмад, Сайланма.

ЯКІАНБА $\{\phi$. . шанба; хафта куни] Хафтанинг сўнгги, еттинчи куни; умумий дам олиш куни; бозор куни.

ЯКШАНБАЛИК Бир якнанба куни жамоа бўлиб, ихтиёрий равишда бажариладиган ижтимоий иш. Якианбалик қатнашчилари барвақтт ту̀планииди. - Якианбааик куни хаммамиз маиина залини тартиога келтирдик. «Ўзбекистон кўриқлари».

ЯККАЛАМ $\ddagger \phi .+a$. . يكـتلـ - қалами, ёзуви бир: бутунича, бутунлай, тўлиқ; бирдан|: якқалам қнлмоқ (ёки этмоқ, айламоқ) эск. кт. Ялписига қўлга олмоқ; бирлаштирмок. Турк иазмида чу мен тортиб алам, Айладим ул маялакатни якқалам. Алишер Навоий. Самарқанд кечмишин аилтаб яккалам, Бир мактуб йўладим Сизга сӱнеида. Б. Бойқобилов, Мени кутинг, юлдузлар.

ЯЛАБ-ЮЛҚАМОК 1 Кўтт яламоқ, кўп ялаб тозаламоқ (баъзи хайвонлар хақида). Говмии бузоғини ялаб-юлқади. Т. Мурод, Кўшиқ.

2 куัчма Нихоятда яхшилаб тозаламок (хона, ховли, асбоб кабиларни). Нозимахон.. атрофни чинни чирок килиб ялаб-клкаи билан овора. X. Султонов, Онамнинг юрти.

3 Ўта эбзоз билан, айланиб-урргилиб, жуда эътибор билан қарамох, шундай муносабатда бўлмоқ. Куёөдан ёлчиган каийнона уни ялаб-юлқарди. Тўй-хашамларга, лозимандаларга олиб борарди. С. Ахмад, Хикоялар. «Маликам, гуззалим, жоним», деб ялаб-юлқุаиларингиз ёлғон экан-да.. А. Мухиддин, Чап чўнтак.

ЯЛАКАТ: ялакат мағиз Баъзан бир данак ичида хосил бўладиган иккита мағиз, эгизак мағиз, қўш мағиз. Анорхон билан Собир юмиоқ ва илик қанорлар орасига ялакат мағиздай урнашиб олиб, сухббатлашар эдилар. Ойбек, О.в.шабадалар.

ЯЛАМ Бир, икки каби саноқ сонлар билан қўлланиб, нарсани шу сон билдирган миқдорда, шунча ялашлик маъносини билдиради. Бир ялам асал. Икки ялам қаймок.

ЯЛАМА: ялама туз Йирик, майдаланмаган туз (чорва хайвонларига ялатиц учуи инлатилади).

ЯЛАМОК 1 Ейиш ёки мазасини тотиш мақсадида бирор нарсага тилини тегизмоқ; тил воситасида оғизга олмоқ. Асал яламоқ.

Бол ушлаган бармоғини ялайди. Мақол. Табиб косадан бармоғига бир оз илаить ялади ва дарров туфлаб таилади: -3 ичибди! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Л
 ганга бармоқларини ииқаб ллади. Ой Танланган асарлар. Камолхонов.. қоиия юқни ялаб, узоқ тамини олди - хакиқь қатиқка ухиайди. А. Қаххор, Икки ёр бир бутун.

2 Тозалаш, хўллаш ва ш.к. мақсадд лини суртмоқ. Янаи бўианган совлик қу ни яларди. С. Ахмад, Юлдуз. Нихоят, га гапира кақраган лабларини тиии билан Лутфинисо жим булди. Ойбек, Танл асарлар.

3 куัчма Тегиб, урилиб таъсир қ (山амол, совук, иссиқ ва ш.к. хақида) булут. Изғирин бет ялайди. Шухрат нелли йнллар. Юзни, кўзни, баданни шамол ялайди. Й. Муқимов, Шарофат кетидан юравериб, офтоб ялаган бун юзлари бир оз ту̀лиигандай.. Н. Фс Дийдор.

4 У³ $_{3}$ йўналишида нарсанинг сив мини узиб, юлқиб кетмоқ (шамол, ш.к. хақида). Пойориқнине ёқасида: таларни сел сал киялаб ялаб кетибдь И. Мирзаев, Тўйбошилар. Шамол к. уиириб, тепаликларни ялаб кетган. мухснн, Меъмор. Чап тирсаги ачии ди: ўк ялаб кетган бўлиши мумкин. лом, Тошкентликлар.

É (ёки мой) тушса (ёки томса) дай $к$. ёғ. Илоннинг ёғнни ялаган $\varsigma$. ёг (ёки товонини) яламоқ Бирор ша ганбардорлик қилмоқ. Узидан куил: нине товонини ялаб, узидан ожиз хўрлаии, риёкорлик.. С. Сиёев, Аваз.

ЯЛАМСИК Очкўз, ебтуймас, Яламсик бола.

ЯЛАМУР шв. Яламсиқ. Яламур бўлса, иитахұаси очилиб, хаие-паи хашакни тугатииибди. "Муштумь бузарлик құииб крган бу яламурлағ дикорлари фои этилди. «Муштум»

ЯЛАНГ I 1 Дов-дарахтсиз, и очиқ, бўш. Яланг ер. Яланг майб
 нилаанмисизлар? Шухрат, Шине лар. Атроф яланг, қум сахроси. Il тов, Эрк қуши. Қумаи дўналикнин.

гиз томон пасайиб, кети яланг текисликка туташади. «Фан ва турмуш».

2 айн. яланглнк. Ахмаджон синчиклаб қараса, эхе.. иунча одам кеча кечаси каерда экан? Ялангларга, йукаларга одам синнимас эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. -Мехмонларни кутиб ол, қизим. Мана бу ерга жой қил, деди.. Абдували ота, чайла ёнидаги ялангни курсатиб. Х. Иброхимов, Оддий кечада.

3 Кийимсиз, яланғоч. Эгнида бир енги тирсакдан, бир бари тамоман йук имматешик бўз яктак.. бош-оёги яланг.. чолни кўриб, Ғуломжоннинг юраги эзилиб кетди. М. Исмоилий, Фарюнна т. о. Эгнида отигина қолан жулдур яктак, йиртик иитон, оёқяари яланг.. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

4 Бир қават, енгил, юпқа кийимда. Ойнисанинг юраги уриб, совуқка яланг чиққандай, эти увиииб кетди: Уруи!! Х. Fулом, Тошкентликлар.

5 айн. мланг қават 2. Шоирнинг устида яланг кўнгир мовут чакжон. Ойбек, Навоий.

6 Қиндан чиқарилган; яланғоч. Кирқ азамат, бўл ха-бўл деб, Қилич яланг келаётир. «Хушкелди».

Яланг қават 1) бир толадан иборат, бир қават. Яланг қават ип; 2) фақат аврадан иборат, астарсиз. Яланг қават тўни тагидан икки кўлини орқасидан уттказиб, қадам санаб бораётган Махкам тақачи курриди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

ЯЛАНГ II Хамма вақт; хамиша, доим, нуқул. Яланг кулади. Яланг бир хил овқат пиширади. Сиз билан яланг шу ерда учрашиб қоламиз. - Катта амалда иииайдиган одамларнинг болалари ёмон укииса хам, яланг авло бахо кўяди. М. Исмоилий, Одамийлик қиссаси.

ЯЛАНГЛАМОҚ айн. яланғочламоқ 2. Райимбек додхох килич яланглаб, сипохилар олдида оломонга караб юсурди. А. Қодирий, у̀тган кунлар.

ЯЛАНГЛИК Дов-дарахтсиз кенг, иморат курилмаган; очиқ, бўш ер; текислик. Кенг ва совук ялангликда пахта ташийдиган уун гилдиракли юк машиналари қ̧аторлашиб турарди. П. Қодиров, Уч илдиз. Шомга якин колхозчилар правление олдидаги ялангликка тўпанииди. С. Ахмад, Қадрдон далалар. Серёжа тонг ёрииаётган пайтда урмон ичидаги ялангликни кесиб у̀тди. А. Рахмат, Соқов бола.

ЯЛАНГТЎШ1 1 Кўкраги (тўши) очиқ. Хўмрайган ялангтуги чолаар, бурнининг суви окиб йиғламсираган бола-бакралар.. X. Султонов, Бир оқшом эртаги. Журра минzбоиининг мусодара булган ховлиси яктакчопон кийган ялангтууи дехқонларга лиқ тўлди. Р. Рахмон, Изидан гул унган.

2 Кўкраги кенг, яғриндор; мард, жасур. Ялангтўи йисит. Ялангтуัи, ижодкор мағрур уззбекман - Мехнатим туфайли куррсатдим жамол! Шухрат. Гулчехранинг аиуласи ялангтўи ва серяғрин одамлар баданини жимирлатар эди. С. Азимов, Оппоқ тонг қўшиғи. Қирқ бет ёидагидай мои-биринч соқол, Барваста, мехрибон, ялангту̀и, танти. F. Fулом.

3 кучма Сатхи, бағри бўш; яланг. Ялангту̀u ерлар оппоқ қорларни «тии»га босиб шимяпти. Ш. Убайдуллаев, Қишлоқ улуғлари. Картани ялангтўи кุилиб юборганимиз чакки бўлмади-а. Ц. Ғуломов, Қалб ундайди. Хайр, коронғи чангалзорлар, зумрад далалар, ялангтўи тоғлар. 3. Акрамов, Хиндистон лавхаалари.

ЯЛАНМОҚ Яламоқ фл. ўзл. н. Тулкин гоххгох кирғоққа сапчийди, ости яланиб, илдизи очиииб қолган дарахтларни қўпориб, юлибюлкиб кетади. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота. Ит нонни ютди-ю, ердаги увокларини ялаб, миннатдор булиб, болага тикилди, тилини чиқариб, яланиб тураверди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

Ичи яланмоқ Ичи сидирилмок. очқамоқ. [Кампир:] Бай-бай-ей, чолим бечора, ичи яланиб, оч келди-я.. Ойбек, Улуғ йўл.

ЯЛАНСИМОК Еғли, кучли овқатга эхтиёж сезмоқ, талаб булмоқ; ёвғонсирамоқ.

ЯЛАНFОЧ 1 Кийим киймаган, уст-бошсиз, кийимсиз. Яланғоч дўдак. Нон қадрини ои билар, Кийим қадрини - яланғоч. Газетадан. Фосих афанди, музга яланғоч ўтириб олгандай, сесканиб тушди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Унинг оёк яланг, ярим яланғоч шўх болалари. шовкин-сурон билан ўйнаиар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 кўцма Баргсиз, барги йўқ; барги тўкилган. Сув ёкалаб у̀сдан яланғоч дарахтларнинг буток-новдаларида совуқ шамол иувуллайди. Ойбек, Танланган асарлар. Куёи новча теракларнинг яланғоч новдаларини чўғдек к̧изартириб, адир орқасига чїкди. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

3 куॅцма Дов-дарахтсиз, иморатсиз, гиёхсиз; яланг. Яланғоч ер янги чўмилтирилган чақалоқдай буғланади. П. Кодиров, Уч илдиз.

4 кучма Устига бирор нарса тўшалмаган; палоссиз. Нури олдинроқ юриб, сахни яланғоч, зни бир бјййа қадар айвонга якинлаигач.. катта пахмоқ кучук урридан турди. Ойбек, Танланган асарлар. Мендан боика одам турмайди шекилли, каравотлар яланғоч, матраслар йиғиитирилмаган. С. Сиёев, Еруғлик.

5 ку้чма Кийишта кийими йўқ; уст-боши хароб; камбағал, қашшоқ. Очлан! Ялангоч ман! Хорман! Сиз у деб суัкасиз, бу деб суккасиз, бас-да, иунча ху̀рлаганингиз. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

6 Қинсиз, ғилофсиз; қин, ғилофдан чиқарилган (баъзи курол-яроғлар хақида) Хон Хасаннинг қиличи қулида яланғоч.. «Хасанхон». Бир ку̀лида яланғоч наган, бир қўлида фонарь. «Гулдаста».

ЯЛАНFОЧЛАМОК 1 Уст-бошини бутунлай ечиб олмоқ, яланғоч қилмоқ, ечинтирмоқ. Болани яланғочламоқ. ஜ̆игит белигаиа яланғочланиб олганидан хижолат бўлиб, кุизга гунохкорона кузз ташлади. Э. Самандаров, Тангри қудуғи.

2 Эгар-жабдуғини, абзалини ечиб олмоқ. Отни яланғочламоқ. - Аваз караса, кўса Чултоқни яланғочлаб, офтобга узини солиб ётибди. «Авазхон».

3 Шох-шаббасини, шох-бутоқларини кесиб ташламоқ; очмоқ. Дўлчи катта тўнкани яланғєчлаб, илдизларини, йугон томирларини б. тта билан уриб, ердан айирар экан, ўзидан у, беш-ииисирма қадам нарида турган бир к̧изга куззи туиди. Ойбек. Танланган асарлар.

4 Кинидан, ғилофидан чиқармоқ, уриш, чопиш ёки отишга шайламоқ (баъзи қу-рол-яроғлар хақида). Қилич(ни) яланғочламок. - Илгари очикчасига пичок яланғочлаб юрганлар энди пичоғини енг ичига олган. С. Ахмад, Хукм. Майна маузерни яланғочлаб, йўлда тўхтатган эски извои ёнида от бошини тортиб турарди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

5 Шипшийдам қилмоқ, бўшатмоқ. Уйни яланғочламоқ.

ЯЛАНРОЧЛИК 1 Яланғоч холат. Биз, санъаткорлар, яланғоч хотиннинг суратига

қарар эканмиз, хотиннинг яланғочлиеи эмас, унинг тасвир қилинииидан завқ ола: А. Қаххор, Сароб.

2 Кийими йўқлик. Очлик ку้чага чикূа Яланғоиикк уйга киритар. Мақол.

3 Қашшоқлик, очлик, мухтожлик. булар [пулни] узз билеиларина бермайди Қишлоқда уз жиянларининг оч, яланғочя ни била керак эди. Ойбек, Танланган а лар.

ЯЛАТМА Жуда юпқа қилиб солиғ Тунга ялатма қилиб пахта солинди.

ЯЛИНМОК Ўтиниб, илтимос б। сўрамок, илтимос қилмоқ; ёлвормоқ. каттикроқ йиғлаб юборди ІІокоси. йиғи аралаи Ёрматга ялинди: -Эндг жайиндан бир оз пул қุарз келтириб бе Ойбек, Танланган асарлар. [Fофир:һ бўрилар! Сўзларингдан қайт! Бўлмаса кимингга бормайман, мингбошингга : майман, халкка арз қиламан, халққа! Х, Бой ила хизматчи.

ЯЛИНЧОК 1 Ялиниш хис-хусус кучли, ялинаверадиган. Ялинчоқ бол Бу ерга келганларнинг хаммаси ялинчоқ гу้й бўлиб қолганликлари сабабли, ил адбокат хам бу «дуо»аарга парөо кุили $\partial u$. Мирмухсин, Чодрали аёл.

2 Ялиниш ифодали. У [ ІІахзода] насинине қуулини қисиб, ёлғиз қолдири таётганидан кеиирим сўрагандек, ял назар билан унга бир тикилди-да, од орасиеа шўнғиди. С. Зуннунова, Гўдак -Бир иттинос, тўтт қূаторгина, - деб чож овозда такрорлади у. Н. Аминов, рак.

ЯЛИНЧОКЛИК Хадеб ялинавє шундай одатга, хислатга эгалик, ялин хос хатти-харакат. Танзила бу сузлар кадар мулойимлик, ялинноқлик билан дики, Шерали беихтиёр тухтаб, қиз угирилди. С. Кароматов, Олтин қум. яиинчклик билан Покирга: «Гапир, с деб турган бумииига карамай, у гапи Х. Назир, Кўктерак шабадаси.

ЯЛЛА [ $\boldsymbol{\text { ی }}$ (ялали, яллали) - -6 чилик; хурсандчилик, айшу ишрат чь ги ох уриш] 1 Рақс билан ижро этила енгил ва шўх қу̀шиқ, ашула. Уัйнашиє тўйлашиб, айтиб кўииқлар, ялалар, ли ахду никохни келди мехмонлар Хабибий. Ичкари хุовлида эса бой,

ларининг дутор чалиб, ялла айтаётганлари эиитилар эди. С. Ахмад, Оқпадар. Араваларда, отларда, пиёда кетиб бораётган ёиу яланг, қарию қартанглар суюнчаари ичларига сиғмай, ялла айтииадди. куаииади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Базм авжида. Халк хофизари Ж. Султонов, М. Узоқов, Халимахоним яласига Мукаррамахоним ва Тамарахонимлар рақсга туиарди. Н. Сафаров, Оловли излар.

Ялла қилмоқ 1) енгил ва шўх қўшиқ айтмоқ. Ўрмонжон Курбон ота билан Сидикжонни созандалар ялаа киаётган даврадан топди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари: 2) кучма вақтини уйин-кулги билан Утказмоқ, беғам ва бепарво юрмоқ. Адла, жоним, алла, хозир ишлашеа палла, П̆игимтеримяарни олиб, сўнгра қиламиз ялла. «Кўшиқлар».

ЯЛЛА-БЕПАРВО Хеч нарса ташвишини қилмайдиган; беғам. Ялла-бепарво одам.

ЯЛЛАЧИ Тўй-томошаларда кйшиқ айтиб, ўйнга тушиб юришни касб қилиб олган шахс (асосан аёллар хақида). Тоикентнинг донг чиқарган ялтачилари шу̀х, жонли қўшиқ - «Олмача, анорингеа бали. Боғу бустонингга балаи»ни куйлаб, гуахан теварагида рақс этадилар. Ойбек, Танланган асарлар.

ЯЛЛАКАМОК с.т. Ерлақамоқ. Дамирнинг стипендияси яллақаганда уч-туурт кунга етарди. «Шарқ юлдузи». От кишнайди альақайда, Турсун турди апил-топил. -Худо ўзи яллақайди, - деди момо, гўё кафил. Т. Тўла.

ЯЛЛИF 1 Аланга, ёлқин. Лампанинг кучсизсина ялиғи шабадада лип-лип этиб, айвон олдинигина ёритиб турди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Сал утммай дуиман мудофаасининг уфқида устма-уст яллиғ кўтарилди, кейин гумбурлаи эиитилди. Шухрат, Шинелли йиллар.

2 Бирор иссиқлик манбаидан уфурувчи харорат; тафт. Саратон жазирамасида тандирдек қизиган ернинг ялииғи гупилааб юзга урилади. М. Хайруллаев, Тилла маржон. Тандирдан чиқаётеан яллиғ унинг хұам бетларини қизартириб юборган. С. Ахмад, Сайланма.

3 куัчма Тафт, харорат. Кўчкорнинг хаазин куйи, юрагининг яллиғи теккан сузлари [Шербек] кулоғига аник эшитилаётгандек туюлди. С. Анорбоев, Оқсой.

4 Қизариш, шишиш. Томоғининг яллиғи батамом қайтганини кугриб, профессор унга томок безини олдирии учун ўз клиникасига йўланма берди. Л. Тожиева, Мехрим сизга, одамлар.

ЯЛЛИFЛАМОК айн. пллиғланмоқ, Кўмир яллиғлади. Печка яллиғлади. Чипқон яллиғлаб турибди.

ЯЛЛИЕЛАНИШ 1 Ялинланмоқ фл. хар. н.
2 Организмнинг зарарланган (лат еган, жарохатланган..) жойида қизиш, қизариш. шишишдан иборат оғриқли жараён. Ичак яллиғланиаи. Ўка ялииғаниии. - Доктор назоратида, кунлар ўтган сари жсарохатоаги аллиғлании кайтиб, оёғим ердан енгил кучиадиган бўлиб қолди, - деди Хамро. Н. Сафаров, Тирилган одам.

ЯЛЛИНЛАНМОК 1 Аланга чиқармоқ, тарқатмоқ; алангаланмоқ. Аионнине мойли ку้зи коронгида Сулувни кุидирар, у̀чоқда олов ялииғланганда уни топиб, биаагига, тўиига тармаиар эди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Дарвоза олдида турганлардан бири.. мисдай ялииғланиб турган куёи айланасига ииора қилди. С. Кароматов, Бир томчи қон.

2 Чўғдай қизариб турмоқ, ёнаётгандай кўринмоқ. Лекин маиъала ёлкинидан қизарган парда хамма томондан яллиғланиб кўриниб турарди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

2 Қизиб, қизариб шишмоқ.
Яраси (ёки жарохати) яллиғланди 1) яраси, жарохати газак олди; 2) кўчма дардалами зўрайди. Бугун унинг [Адолатнине) бутун эски жарохатлари яллиғланадиган кун, у бунга тайёр бўлиб, жинчироқка тикилиб утирарди. А. Мухтор, Туғилиш.

ЯЛЛО 1 айн. ялла. Девсифат кииии яллосини тухтатди-ю, жамоатга қяараб хайкчиди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. -Савлатингга, ғайратингга қุойилман! - деган яллони айтиб кўяди, гўе бу билан узининг муваффакиятига жар солади. А. Қодирий, Обид кетмон.

2 Ўйин-кулги, хурсандчилик. Биласизку ииимни. Хамма вакт ялло, узим хон, кўланкам майдон. Р. Файзий, Хазрати инсон.

Ялло қплиб юрмоқ Хеч бир иш қилмай, хеч нарсага қарамай, вақтини ўйин-кулги, хурсандчилик билан ўтказмоқ. [Холмирза] Валининг анчадан бери хотинини ташлаб кўйиб, касалманд онасига сув хам томиз-

май, боши оккан томонда ялло килиб нрганини эшитганди. Х. Назир, Ўтлар туташганда.

ЯЛМОН ив. Каламуш.
ЯЛМОРИЗ 1 лиф. Халқ оғзаки поэтик ижодида кенг тарқалган, ўта хунук қари кампир сифатида тасвирланадиган, дуч келган хамма нарсани еб-ютиб юборадиган афсонавий махлуқ; жодутар, Ялмоғиз кампир. Кунботарда бир ёвуз Дев бор эмии, ялмоғиз. Х. Олимжон.

2 кўчма Хамма нарсани еб-ютадиган, қуритадиган; юхо. Доларга топинган яамоғизларнине Қонли хуружига чек қўйинг тезроқ. Уйғун. Бу ялмоғиз қаииоқликнине захараи томирлари у̀з ризқини қаердан ва қандай олишини яхши билиб олди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЯЛОВ кт. Байроқ. туғ. Зафар яловини олиб келииингизга ишончим комил, дустим Абдурахмон. С. Кароматов, Бир томчи қон. Хазрат, яловни кутариб олсакми? Ш. Холмирзаев, Қил кўприк. ..баланд пештоқда қўндирилган сербар-узун ялов саросима оғушидаги мехмонаарни хушвактлик билан ичкарига чорлади. А. Дилмурод, Фано даштидаги қуш.

ЯЛОВБАРДОР кт. 1 Байроқ куттариб борувчи; байроқлор. /Мохидил Хақикий яловбардор сингари ўзи сафнинг қяоқ марказида туриб, икки қанотни баб-баравар жангга боилади. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

2 кучиа Бирор сохада ёки ишда бошқаларни бошлаб борувчи илғор шахс. Усмон Носир узз сафдоилари. билан адабиётимизнинг олдинги сафларида яловбардор булди. Т. Тўла, Фавқулодда талант сохиби.
v ЯЛОВДОР айн. яловбардор.
ЯЛОВКАІІ эск. айн. яловбардор.
ЯЛОК 1 Ит, мушук каби хайвонларнинг овқат ейиши учун белгиланган идиш. Иm ялоги. Халиси турртпа ип сурувдан нарироқда тилларини чапилаатиб, ялоқдан овқат ичмоқда. С. Анорбоев, Оқсой. Уиа куни $y[и \mathrm{~m}]$ ховлиеа қайтиб, ялоқдаги ювиндини шалоплатиб инди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

2 Оғзи кенг (баъзи идишлар хақида). Тогора, жом, иунак̧а оғзи ялоқ идииларда у ер-бу ерzа сув кўй. А. Мирахмедов, Ўт юраклар. Усубали ёғоч ялоқда сув келтириб ичирди, юзига сув сепди. М. Исмоилий, Фарғонат.о.

3 айн. ялоқн. Ўпка, жигар, буйрак, тс Хаммадан хам Хамид ялоқ. «Бойчечак». 4 шв. Чуғурчуқ, қораялоқ.
ЯЛОҚИ Кишиларнинг сарқити бю кун кечирадиган; ювиндихўр, текинхўр уша маккор ялоқи эион кетидан кориб, каромат ку̀рдинт? Х. Назнр, Сув гадооқпадар., Таиєишим сенга туимай қолсин. Тегсам хам, сендақа ялоқига майман. Ойбек, Танланган асарлар. Бу тахам ялоқилардан унинг улла уулиси ов Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ЯЛОКХӰР айн. ялоқи. Амио чор мати ва унине махаллий ялоқху̀рлари.. бу иилариса тиш-тирноқлари билан я чиқииди. К. Яшин, Хамза.

ЯЛПАЙМОК 1 Ейилиб япалоқпа. япалоқ бўлмоқ. Болға зарби билан » ялпайди. Темирнинг бир учи ялн: кулиадай бўлади. С. Сиёев, Ёруғлик.

2 (-б, -иб қучииячаии рвди. шаклт ялпайиб) Ў Зини эркин, «ёйилиб» 7 холда. Бир хил йиеитлар от устида алг ияги титраб, ўзи калтираяпти. «Ну Лулининг эркагидай дтпайиб ётавера. Н. Аминов, Суварак. Саласининг ран. кетган.. захил юзии бакалоқ мула на ялпайиб утирибди. С. Сиёев, Аваз.

ЯЛПАНГЛАМОҚ шв. Ялинмоқ, яд ёлвормоқ; лаганбардорлик қилмоқ ўзинине укеа муитоқ эканини билдил узини ерга урмайди, ялпангламайди. । диров, Уч илдиз.

ЯЛІИ 1 Хаммага тегинли, умумі пи сафарбарлик. Баззан жамоа хам ялпи мажлисларини шу ерда ўт ди. Х. Шамс, Душман. Абзоси буудди Ялии хุаётнинг, Иига солди, ростлас ган қанотни. Fайратий.

2 Хаммасини кӱшиб хисоблаган тунича; хамма, умумий. Бирлаима к планини яапи махсулот буйича анча бажарди. «Ёшлик» ..йиним-терим ян якин утммиида булганидек, ялпи н буйича эмас, балки олинган толания ти буйича бахоланади. Газетадан.

3 айн. ялпнснга. Халяни ялпи к керак. Ойбек, О. в. шабадалар. Сарбс пи у̀қ узиб келмоқдалар. «Шарқ юлл

ЯЛПИЗ Тиббиёт, атторлик в овқат саноатида ишлатиладиган, хушбўй кўл йиллик ўтсимон ўсим

войи ялпиз. Рисолат отин.. боғдан бир этак ку̀кат: каинич, жамбил, райхон, ялпиз, откулоқ юлиб чикиб, кўк шўрвага уринди. Х. Ғулом, Тошкентликлар.

ЯЛПИЗЛАМОҚ 1 Ялпиз солмок (суюқ таомга). Маставани ялпизамоқ.

2 кучма Ўзини оқлашга, айбини ювишға уринмоқ; холатни юмшатиш, текислашга уринмоқ. -Хайр, қариак қурсин, қизим, хафа бўама, майли, қахрамонча ии тут, - деб ялпизай бошлади Зокир ота Зебога. А. Мухиддин, Зебонинг севгиси. Унинг куззари катта очилиб, бутун умидлари пучга чикжкан одамдай, бўиаииб уттириб қолди, уни бу ахеолда куррб, иошиб колдим, кейин ялпизлаига туидим. Х. Носирова, Мен ўзбек қизиман.

ЯЛПИСИГА айн. ёппасига. -Лекин, ука, Туркистон ўакаси коронғида, хаммамиз ялписига саводсизмиз, бунинг чорасини излаи керак, - деди Умарали чойдан хумлаб. Ойбек, Улуғ йулл. Ялписига пахтага муккасидан кетии оқибатида яйловлар, мева-сабзавотлар экиладиган майдонлар камайиб кетган. Газетадан.

ЯЛПОК Ясси, ёйиқ, япалоқ. Халииийнинг рапидадек ялпок, қорамтир бетига кулги ёйилди. Газетадан. Назар ялпоқ куракни кўига олиб, илжайганча, Хайдарга қараб им коқди. Э. Усмонов, Елқин.

ЯЛПОКЛАМОҚ Уриб ёки босиб, ясси, ялпоқ холга келтирмоқ, япалоқламоқ. Металл парчани ялпокламоқ.

ЯЛПОКЛАНМОК 1 Ялпоқламоқ фл. мажх. н.

2 куัчма кам кўл. Елвормоқ. Букун тагин йигиси оииб тучиди. Хайтовур, ялиниб, ялпоқланиб, аранг хุаммомеа юбордик. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЯЛТ тақл. с. Бир маротаба, қўққисдан юз берган (кўринган) нурни (ёруғликни) билдиради.

Ялт этнб 1) кутилмаганда, бирдан нур чиқариб, ярқираб; ялтираб, товланиб. Чироқ ялт этиб ёнди. Чакмоқ ялт этиб сўнди; 2) кўчиа кутилмаганда, кескин, бирдан. Махбуба ялы этиб юзимга қаради. О. Еқубов, Тилла узук. Нихоят, хаёлига ялт этиб бир фикр келиб колди. «Гулдаста». Ялт этмоқ Бирдан нур пайдо бўлмоқ, кўринмоқ. Қоронғиикда бир нарса ялт этди. - Ой нурида ялт этар-у, Хуитак чалар хавода. Х. Даврон.

ЯЛТИЛЛАМОК с.m. Ялтирамоқ. Скамейкаларнине оқ қовургаси офтобда ялтиллайди. П. Қодиров, Уч илдиз. Деворлар окланган, поллар ойнадай ялтиллар, буёк хиди анкиб турарди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

ЯЛТИРАМОК Ялт-ялт қилмоқ, ярқирамоқ. Шамиирдек ялтираган чақин чулнинг олисларигача ёритади. С. Ахмад, Уфқ. Кенг яйловда тўшалиб ётган кор уюмлари. ой шудасида ялтираб́ туради. О. Қўчқорбеков, Чўпон Рўзи бахши. Кум зарралари куёш нурида товланиб ялтирарди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ЯЛТИРБОІІ $1 \mathrm{c.m}$. Сочи тўкилиб кетган, сийқабош, тенакал. Хамро Рахимов тўладан келган, ̆̆рта бўй, ялтирбои, буғдойранг, қирк ёилардан ошган киии эди. Ж. Абдуллахонов, Туфон.

2 бот. Асосан қумли чўлларда ўсалиган, барглари қуёшда ялтираб кўринадиган бир йиллик бегона ўт. Офтоб тиғида эрта тонгдан шомгача силкиниб, ярқираб товланган яатирбои, яатирок тусини уззартиб, қุизғимтир нурга кўмилди. Й. Муқимов, Қизилқум пахлавони.

ЯЛТИРОK 1 Ялт-ялт қиладиган, шу даражада тиниқ. Яатирок ииииа. Яатироқ, танга. Ялтироқ нарса олтин буулавермайди. Мақол. ИКки кулоғига офтобни узиб олиб қўигандек яатироқ зирак такжкан бир къиз кирди. С. Ахмад, Лаъли Бадахшон. Элмуроднинг назарида, бу ялтироқ кўзарда бутун бир алам ёниб турганга ухшади. П. Турсун, Ўқитувчи. Пичоқнине кора сопи ялтиллар эди, тиғи эса котиб қолган қон билан узз ялтироғини йўкотсан. Х. Шамс, Душман.

2 кўима Бӱ̈қли, бежама, юзаки. У/Mautхадий) султонларни, бекларни пучак, лекин $\kappa$ узз қамаитираич ялтироқ суэмар билан мадх этмоқкุа мохир. Ойбек, Навоий. Чунки сен мухаббат боғлаган эркак сенга узинине ялтироқ қирраларини курсатади. А. Қаххор, Сароб.

Усти (ёки сирти) ялтироқ - ичн қалтнроқ қ. уст. Сирти ялтироқ - ичи қалтироқ бу уйлардаги камчиликларни бартараф этии иаинжида устаси фаране қурувчилар боилиғига учрайвериб, оёқларимизда дармон қолмади. «Муштум».

ЯЛТОК Лаганбардор, хушомадгўй; тил ёғламачи. Садр ялток кейинги кунларда ти-

мини иу қадар ширин килган эдики. Й. Шамшаров, Тошққин.

ЯЛТОҚЛАНМОК Лаганбардор бўлмоқ. хушомадгўйлик қилмоқ. Раиснинг эрталаб менга ялтоқланиб, «акаларча» мехрибонлик килииларидан мақсади эса оғриқнинг олдини олии, босиб келаётган тошқинни тусиб колии экан. Х. Назир. Кўктерак шабадаси. Карима опа.. гунохкор кииидай, ялтоқлана боиилади. М. Исмоилий, Бизнинг роман.

ЯЛТОКЛИК Ялтоқ шахега хос хатти-харакат. У урнидан андак қуэғалди ва ялтоқлик билан уัзини оклай боилади. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

ЯЛТ-ЮЛТ такл.с. «Ялт» ва шунга яқин нур, ёруғликни билдиради. Осмонда юлдузлар минг-минг, лик ту̀ла.. Бир хили бавзида учади бирдан, Чақмоқлар сингари ялт-юлт ўйноқлаб. К. Мухаммадий, Ялт-юлт куёи кузак чечакларидаги, кахрабо чиройга гарқ чинор баргларидаги шабнам - марварид доналарини симириб улеурмаган хам эдики. С. Азимов, Икки дил - икки олам.

Ялт-юлт қилмоқ Ялт-юлт нур чиқармоқ, таратмоқ. Пиелалар унн икки шамлик кумуш қандил ёруғида ялт-юлт килар эди. М. Осим, Элчилар. .кцииокқ тепасида ялтюлт килиб чақмож чакди-к, бир оздан кейин момакалдироқ гумбурлади. С. Ахмад, Ойдин кечалар.

ЯЛЧИМОК шв. Ёлчимоқ. Чучварани хом санама, мендан ялчиб алимент ололмайсан! А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

ЯЛ-ЯЛ Нур сочиб; товланиб; жилоланиб. Атлас кййаклар машъалдек ёнарди ялял. Шукрулло, Икки хикоя. Бўстон, устида ял-ял учиб уттаётган сунъий ер йулдошига қарар, юраги дук-дук урарди. III. Тошматов, Тонгдаги кўланка. -Эртага хаво очиқ келар экан, - деб қўйди Хайитбой ота, ялял товланаётган шафаққа тикилиб. Газетадан.

ЯЛҚАМСИҚ Бирор ишга астойдил ёпишмайдиган, ялқовлик билан харакат қиладиган; эринчоқ. Ялқамсиқ одам.

ЯЛҚОВ 1 Ишлашни ёқтирмайдиган; ишёқмас; пангаса. Ялков ва ғирром ё кўли эери бўлса, силликлик билан хайдайман. Ойбек, Танланган асарлар. Бўама ялков, оч кўзингни, орқада қолмоқ уят. Хабибий. Уаар [болалар] ялқов, йиғлоқи, серуйку эдилар. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 зоол. Марказий ва Жанубий Амер; да тарқалган, дарахтда яшайдиган, кам ракат кичик сутэмизувчи хайвон.

ЯЛҚОВЛААМОК І Бирор ишни ба: гиси келмай турмоқ, ялқовлик билан ракат қилмок. / Нури Худди мехмонга кє такаббур келиндек, ялковланиб [ховл кезди. Ойбек, Танланган асарлар. Куиу кин бир «хов» билан жим булди, длковл яна ётди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 айн. ялқовлашмоқ. Чунки Махдум. таб ииида ялқовланиб, Анвареа суяниб ди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Iु $^{\prime}$ учун ялковланиб кетеан бу яииамагур. қатини хфам олиб келиб берии керак. А. 1 тор, Кумуш тола.

ЯЛКОВЛАШМОК Бутунлай ялқоЕ либ қолмоқ, ялқовлик касб этмоқ. ; язфовлаииб кетибсан, оғайни.

ЯЛҚОВЛИК Ялқовга хос хислат, хк харакат; кайфият. Ялқовликнинг охири лик. Мақол. Мехнат кииини бокар, ял.. лик уттеа ёбар. Мақол. - Башорат хола қариисида уй ииига ялқовлиги билан онасини хуноб қилаётган енгилтак Олимжон эмас. балки оғир табиатли, мумин бир бола тургандай эди. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар.

Ялқовлик қилмок Ялқов холатида бўлмоқ, дангасалик қилмоқ. Бои тортиб ўкиидан, құилсанг ялқовлик, Сунгра, болам, ку̀п пуиаймон киласан. Фозил Йўлдош ўғли.

ЯЛFАРС шв. Йирик, беўхщов, қўпол. Жўра ошнасининг ялғарс гавдаси, шоп мўйловига нафраплии кўзларини узок кадаб́ турди. Х. Назир, Онаизор.

ЯЈХАК щв. Соддадил, хуштабиат, хушфеъл; ёқимли. Ялхак аёл. Ялхак бола. Норкуэзи бува.. Павкатжон билан Низомжоннинг нихоятда билимдон, влхак, шалдиршулдур, лекин кизлардай майин иигитлар эканини.. сузлаб берди. А. Муқимов, Ғалати одамлар. Устанинг.. очик, ялхак муомаласидан, тугғриси, эриб́ кетдим. X. Назир, Кўктерак шабадаси.

ЯЛХАКЛИК Ялхакка хос хатти-харакат; соддадиллик; хушфеъллик. /Кумуши] Юзини четга бурди: -Ялхакликни куัйинг! А. Қодирий, Ўттан кунлар.

ЯМАБ-ЯСҚАБ Йиртиқ, узуқ, камтик ва ш.к. жойларни бутлаб, яроқли холга келтириб. Кампир эса кўилак-иитонимни ямабясқаб берди. Ғайратий, Ёшлигимиз. Fайрат

қииб тешик новни Ямаб-ясқаб тузатмаслар. Ш. Рахмон. Асли, алмисоқдан қолган бу иалок араванинг соғ жойи йў.. Бердибой у ёк-бу ёғини ямаб-яскаб, бозор-учаргаю, қозон-товоқ орасида миниб юрар эди. «Гулдаста».

ЯМАМОК Бирор нарсанинг йиртилган, узилган, тешилган жойини бутунламоқ; уламоқ, Ямоқ солмоқ. Ботинкани ямамоқ. Ямасанг, янги бу̀лар, янсинине тенги бўлар. Мақол. ■ Йўлчибой ўлеурни яхши дейииарди, узим хам яхии курардим. Кирини ювдим, ямоғини ямадим. Ойбек, Танланган асарлар.

ЯМАШМОК 1 Ямамоқ фл. бирг. н. Балиқчилар кун бўйи елкан ва турларни ямашди.

2 кўчма Кўшилмоқ, бирлашмоқ. Бир-бирига ямаиган бинолар. - Кууча-кўчаларга туииб, Кўпаяверди ямашиб.. «Гулшанбоғ».

ЯМЛАМОК 1 Чайнамай, оғиз ичида айлантирмоқ, милки билан эзмоқ. Овқатни ямлаб ютмоқ. - - Икки юз таноб! - дея Полвонга кุаради нон ямлаётган Иброхим ота. Ж. Шарипов, Хоразм. Эьтибор опа.. ёнида иитаха билан толқон ялаб ютаётган Тулмุининг тимқора сочини силади. Х. Fулом, Машъал. Янга охурдаги емини ямлаб ютаётган сигирга каради. С. Нуров, Нарвон.

2 Лаб, милклар орасига олмоқ. Абдужодир қаттикє ғазабланди, бир неча минут тутақиб, дағал қизғии муйловининг учини ямлаб, бошини тебратди. Ойбек, Нур қидириб. Ойцабону бошламоқци бўлган гапдан чолнинг хам хабари бўлса керак, соқолининг учини ямааб туриб, бир ижирғанди. X. Fyлом, Машъал. Санобар газетанина бир четини ямлаганча, хаёл суриб колди. Ў. Усмонов, Сирли сохил.

3 куัима Домига тортмоқ; ютмоқ. Олов ёниб, ямаайди утин, Декча тинмай бикирлар, тоиар. 3. Обидов. Орқасида қора кул колдириб утт-аланга юмалайди, янтоқларни ямлайди. А. Мухтор, Опа-сингиллар. .машина лентани тортиб ямлай бошлайди, кейин пията ўраб чикаради. М. Жўра, Куёшдан нур эмганлар.

Гапнн (ёки сузни) ямламоқ Гапни (фикрни) тўла ва аниқ айтмай, узуқ-юлуқ ифодаламоқ, чайналмоқ. -Гапни ямламанг, - деди Ўктам хосилотга тикиииб. Ойбек, О.в. шабадалар. У сўзини лмлаб, ўғлига қараб кўйди. Х. Султонов, Онамнинг юрти. Иккн

ямлаб, бир ютмоқ Чайнамай ютиб юбормоқ, йўқ қилиб юбормоқ. Лайлаквой: -Хақ саломине бўлмаса, икки ямлаб, бир ютардим. «Эртаклар». Ямламай ютадиган салб. Уринлатадиган, қойил қиладиган. - Вой Туламат туимагур-эй, ёлғонни ямламай ютасан-а! ичаги узилуддек котарди кекса ўрокчи. С. Анорбоев, Оқсой.

ЯМЛАНМОК 1 Ямламоқ фл. ўзл. ва мажх. н. Лекин у.. захар-заққумга туллан илон оғзида бир-икки ямланиб, суяклари мажақланган чумчукдай бир нарсага ухшарди. K. Яшин, Хамза.

2 Гапни очиқ-аниқ айтмай, узуқ-юлуқ ифодаламоқ; чайнамоқ. - Чекканим ванимат, - деди Али тажане ямланиб, сўлагини оқизиб. Ойбек, Қуёш қораймас. ..домла, гапнинг учини йу̀ктотиб кўйдими ё фикридаги оикор зиддиятдан хижолат тортдими, ямланиб қолди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЯМОK 1 Бирор нарсанинг йиртилган, тешилган, узилган жойини ямаш, бутунлаш учун мўлжалланган бир парча мато, чарм ва ш.к. Шиииининг тиззаси билан уัнг чўнтагининг тагига ямоқ солинган эди. С. Кароматов, Олтин қум. Плансиз, муваққат уйлар, зар либосга бйз ямоқ сингари, қалба хуснини бузиб турибди. Газетадан.

2 Ямоқ солинган, ямоқли жой. ПІерали, жила булмаса, битта ямокни бекитмоқчи бўлиб, кўйагини шиминине устидан туцирди. С. Кароматов, Олтин қум. У отасининг чанг босган бўйнига, чопонининг елкасидаги яможларга назар солди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

3 Ямаш талаб этадиган, ямаладиган нарса, буюм. У энди вақтинина кўпини хар ким келтирган ямокларни ямаи билан утказа бошлади. Ойбек, Танланган асарлар

4 Ямаш, ямашга оид. Ямок шилари сийраклаицач, ювилган кийимларга дазмол босииди. Шухрат, Шинелли йиллар.

5 Ямоқ солинган, ямаб тикилган; ямалган, ямоқли. Ямоқ кўрпа. Ямоқ ту้н. Ямоқ этик. Айвон устунига суяниб турган олабула ямоқ чопонли бир бола келиб, унинг олдига туиди: -Кани, юоринг, муллака! П. Турсун, Ўқитувчи. Тиззаси ямок шимни торлик килиб колгунча кийиб юрди. У. Икромов, Унутилмас хотиралар.

6 кўчма Тузалган яранинг изи, чандиқ. Юзнинг ямоги. Мехмоннинг бошида қан-

дайдир тиртиқя, ямоқ доғтар, соч чиқмаган жойлар хам бор эд. У. Исмоилов, Сайланма.

7 кўима Кам-кўстни, камчиликни тўлдирган нарса. Емонга ёмон бўл, Яхшига ямоқ бўл. Мақол. - Пахтадан келган хаён чорвага ямоқ булиб кетарди. Й. Шамшаров, Тошқин.

ЯМОҚЧИ Оёқ кийимларини тузатиш, ямаш ицзи билан шуғулланувчи косиб. Y ста Аобдррахмон: -Ха, Розик ямоқৃчинине кизлари ўкиб, иахар сўрармиди!. - деб уриииб берди. А. Қаххор, Бошсиз одам. Дукчи ёнида ямоқчи косиблар, бирор кимса тиртик махсими, чурук чориқми кутариб келармикан, деган умид билан сарғайиб уттирар эдилар. Ойбек, Улуғ йўл.

ЯМОКЧИЛИК Ямоқчи иши, касби. $-\boldsymbol{y}$ шахардами? Ямоқчиикни билар эканми? деди Нури. Ойбек, Танланган асарлар. Болтабой котиб-қотиб кулди-да.. ямоқчилик килаётеан Малавой акани кўрсатди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЯМОК-ЯСҚОK 1 Ямалган-чатилган; эски, чурук. Ямок-яскок курпалар. - Ямокяскоқ олача яктаклар. Ойбек, Навоий.

2 Ямаш, тикиш, тузатиш ишларк. - Онам якุин ва узок махалладаги уัзига туқк кииилар уйига бориб, кир ювиб, ямоқ-ясқоқ қимиб, бизларни боқиига кирииди, - деди Пу̀лат. Fайратий, Унугилмас кунлар.

ЯHA 1 Аввал булган иш-харакат, нар-са-ходисанинг такрор юз беришини, бонланишии ва давом этишини билдиради; такрор холда; қайтадан, тағин. Ёмгир яна ёға боилади. - Лектор.. хатеа караб, жахл билан яна бир марта "Ўртоқлар» деди-ю, лекцияни бонлаб юборди. А. Қаххор, Қуюшқон. Уста Фарфи уни яна бир қат куздан кечириб олгач, чукккалаиини бузиб, чордана куриб олди. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Аваз дўконда яна бирпас китоб мутолаа қчииб ўтирди. С. Сиёев, Еруғлик. Сентябрь тонготарига якин колди, яна синфларда укувчиларнинг шодон овози жаранелайди. Газетадан.

2 Бундан ташқари, бунинг устига. Яна бир сават нон бор. Чойни ининг, яна олиб иикаман. Ойбек, Танланган асарлар. Масаланинг яна бир нозик томони бор. Бўғоз совликни узок ёткุизиб бўлмайди: бола таилайди. Газетадан. Урток Бакоев яна бир пиёаа чой сууради. А. Қаххор, Адабиёт муаллими.
[Мирзакаримбой] Бир нафас ўйлаб, я сумлик коғоз ва бир сўлкавой кучииб, Й. ташлади. Ойбек, Танланган асарлар.

3 (одатда «бир», «бирор» сузи била га) Илгаригилардан бошқа; бошқ: янги. бошқа. Яна бир масала чикиб Яна бирор гап йўми? Хон мактубн бир жойида иезр битган эди: «M。 марқандни сенсиз нетайин.» П. Қо Юлдузли тунлар. - Қариган чогида хй яламай домла хам ўлсин! - деди ана $\ell$ Қаххор, Туйда аза.

4 айн. янада. Шунинс учун ку̀рбс бояси иубхаси яна кучайди. А. Қодир ган кунлар. Аиула нихяоясига етди бир зумдан кейин яна айни товуи қилди. Аммо узга макьомда, яна ч. мавжланиилар, жилвалар билан, к яна к̧аттикроқ сехрловчи ингичка малар ва ранглар билан. Ойбек, Та. асарлар.

5 южл. Таъкид билдиради; тағин. : лик кииб юрмагин! Э. Раимов, Аж лоқ. Сиз хам, эски муаллимга ухша қолманг яна! П. Турсун, Ўқитувчи. .. да утии, утткинчилар яна бир нарс кетмасин! Ойбек, Танланган асарл

ЯНАГИ Бундан кейин келади ласи, навбатдаги. Янаги хৃафта. я фар. $=$ Янаги йил бахорда иккь отпускани бир қилиб.. борамиз. П. Ўқитувчи.

ЯНАДА Белгининг аввалги нисбатан кучли, ортиқ эканини. бўлншини бнлдиради; яна хам. Аа устозига етиб алиии учун техиик. пухта эгалааб олиши лозим эди. «ў: кўриқлари». Ховаининс ичкариси файз эди. Н. Аминов, Суварак.

ЯHBAPb [лоm. januarius < Jan маъбуди номи (Янус)дан] Янгич собида, яъни Григорий тақвимип дан иборат биринчи ойнинг ном

ЯНГА 1 Аканинг хотини (yk гилга нисбатан); келинойи. -А олиб бораман, - дейди акаси била «Гулдаста». «Янгамнине ошини м ган акамнинг масаллиги», демокч Сафаров, Жасоратнинг давоми.

2 Ёши ӱзига нисбатан катта є га (узга аёлга) нисбатан қўллана

зорда бир ку̀ринг Санам янга кучини. «Шарқ юлдузи». Сопувчи телпакни олиб, бир пуф-лади-ю, чузди: -Мархамат. Олинг, амаки, янгам қувонади.. С. Сиёев, Отлиқ аёл.

3 этн. Никохнинг иккинчи куни кечаси келин билан куёв хизматида қолувчи икки хотиндан бири. Янгалар келинни ичкари киритиб, тўй эгалари рўпарасига турғизииди. Сузамол янга маросимни боилади. Р. Рахмонов, Келин. Янгалар Кумуини кৃизларга топииииб кетдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЯНГИ 11 Илгари бўлмаган, энди юзага келган (келаётган, келадиган). Янги ариқ. Янги технология. Янги девор. Янги завод. Янги йўа. Янги илмий йўналиии. Янги корхона. Янги уй. Янги шахар. Янги нав. - Тинциккомониик бўса, бир кун келиб, янги данғиллама иморатлар солиб хам, хозиреидай, «шунчалик гап экан-ку», деймиз. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. У дустларига тунов кунии янги иетрини мавқул қилолганига қувонарди. С. Сиёев, Ёруғлик. У Мирмуродовни хар кўрганда: -Янгиси борми, эиитайлик, - деб сурайдиган булди. «Гуядаста».

2 Хали тутилмаган ёки жуда кам ишлатилган, асл холатини йўқотмаган; зид. эскн. Янги кийим. Янги маиина. Душанба куни янги банорас туัн ва янги яиил бахмал дўппимни кийиб, идорага бордим. «Гулдаста».

3 Иш-фаолияти, хаёети энди бошланган, бошланганига хали кўп бўлмаган; янги қилинган. Бу шида у янси, ёрдам берии керак. $-У$ - янеи хисобиимиз Окпўлат аканинг яккаю ягона арзанда у̀ғли. С. Сиёев, Еруғлик. Сатторкул янги раис буласа хам, шошмасдан кўкламни тизгинлаб олди. А. Қаххор, Қушччннор чироқлари. Нихоят, отаси узз муддаосига етди - кизини янги куёвга топиириб тинчланди. А. Қодирий, утган кунлар.

4 Ўзаро навбатда аввалгисидан кейингиси; навбатдагиси, эндигиси. Янги дирекмор. Янги лавозим. Б Билим масканаарида янси уккув йили боиланди. Газетадан. Ха, тонгни қариилаб олса-да такрор, Янги деб атайди хар кунни одам. А. Орипов.

5 Шу йил, шу мавсумга тегишли; шу йилта оид; дастлабки. ШУурвага янги картоика солинди. Янги буғдойнинг нони. Янги хосияни пешма-пеш қุабул қилии ва ундан

[^0]сифатли тола ажратиб олииеа хфам пухта хозирлик кугрилди. Газетадан.

ЯНГИ ІІ (урғу олдинги бугғинда) рви. Яқиндагина, хозиргина У янги шу ерда эди. Тандирдан янги узилган нонлар. 틀 Янги бўианган совлиқ қу̀зисини ялайди. С. Ахмад, Юлдуз.

ЯНГИДАН рвш. Қайтадан, қайта бошдан, бошқатдан, янгитдан. Мақолани янгидан тахрир қинии керак. Гуё бўлиб ўтган можаро янгидан бошланиб, энди Абдурасул даъвогар буладиганга у̀хиар эди. П. Турсун, Ў қитувчи. Кўм-кўк осмон худди артилаан шииадек тиниқ. Гуё олам янгидан яратилган. С. Ахмад, Хукм.

ЯНГИЛАМОК 1 Айнан бир нарсанинг эскисини янгисига алмаштирмоқ, янги қилмоқ. Соат пружинасини янгиамяқ. Зеби кайната ва қайнанага вактида чииим тутиии, чилимнинг сувини тез-тез янгилаб, сархонасини тозалаши лозим эди. Ш. Рашидов, Кунратли тўлқин. Мехриниса, эри идорага бориб келаман, деб чиқиб кетгач, дастурхонни йиғиб, самоварнине кулини қоқдди, сув тўлдириб, оловини янгилади. Р. Файзий, Хазрати инсон.

2 Борини бошқаси билан алмаштирмоқ; ўзгартирмоқ. Кафедра мудирини янгиламок. Ии жойини янгиламоқ. - Ноиуд раисни янгилаш зарур бўиб қолганида, балогардон бизнинг Абдулаажон отага ёпиииб оладиаар. Н. Сафаров, Оловли излар.

3 Аввалгиси (Эскиси) хам тургани холда янгисини олмоқ. Кийимларини янсиламоқ. - Хулласи калом, ииларим чакки эмас, дўппим яринта. Факат менда бир армон бор. У хам бўлса, хотинни янгилаб олсам. «Муштум».

Ярасинн (ёки дардини) янгиламоқ Тузалган, битган (йўк бўлган) ғам-ташвиш, нохушликни, дардни қайта қўзғамоқ. ..унинг ярасини янаилаб қўйидан қуррқиб, ярим йўлгаиа индамай борди. К. Яшин, Хамза. Нотиқлар орасида эски дардимни янгилаган молдован ёзувчиси Павил Петрович Бацу булди. Н. Сафаров, Оловли излар.

ЯНГИЛИК 1 Янти холат, янги эканлик. Кийимнинг янгииги. Рахфбарнинг янгилиги.

2 Илгари маълум бўлмаган, яқиндагина пайдо бўлган нарса ёки хчодиса; янги хабар, маълумот. Фан ва техника янгиликлари. Кандай килиб буларди, ии унумини ошира-

диган янгилик ўйлаб чиқдднгиз-ку, яна бир янгилик киритсангиз, анча одан бутиаб колиши табиий. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Зорқишлоқда хар куни бир янгилик, хар куни бир му้бжиза юз берарди. С. Ахмад, Хукм. Сизнине ана шу янеилик тарафдори эканинсизга јамма койил. Ж. Шарипов, Саодат. Акрам Адолатни яхии куради. Қани, мархамат этиб, мана бу янсииикни эшитине-чи, ёкุармикан сизга. С. Анорбоев, Оқсой. Сайфуала кун сайин бир янгилик топиб келарди: -Домла Тохирни, Мансурга куттартириб қўйиб, камчи билан қуйминига хўn савалади. П. Турсун, Ў қитувчи.

ЯНГИТДАН с.m. Янгидан. Иш янгитдан боиланди. ■ Уّша пайтларда янгитдан расм булган примус, занжирига тои бойланган осма соатларни Максим бемалал тузата оларди. С. Ахмад, Хукм.

ЯНГИТТА шв. Хозиргина, янгигина; яқиндагина. Сидиқжон янгитта чиқиб кетибди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Омон-эсон мен хам янситта келдин. Фозил Йўлдош ўғли.

ЯНГИЧА 1 рвш. Њлгаригиларга ухщщамаган холда, янги усулда, янги тартибда. Биз янсича иилаймиз, янгича яшаймиз. Янги супурги янсича супуради, деб тўғри айтарканлар. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. у бутунлай янгича кийинган: оёгида ғарчли сариқ ботинка, эгнида кулранг костюм, сочини жуда силаиқаб, оржасига тараган зди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 сфт. Илгаригиларга ӱшамайдиган, янги урф бўлган. Янгича турмуи. Янгича кийинии. Янгича муносабат. Абдишукурнинг тили қূиииб, янгича тўй хุакида.. муфассал изох бермоқка чоғланган эди, лекин сузни Хакимбойвачча илиб кетди. Ойбек, Танланган асарлар. [Абдусамадқори:] Мен бир оз эскича уккиганман, янсинага хали машким роса буулан эмас. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЯНГИЧАСИГА рвш. Янги йўл, янги усул билан, янги урф-одатларга мос равишда. /Сидикжон:] Қуляук!.. Биз ит бўлсак, бу̀инимиздаеи тилла занжирингиз ўзингизга, янгичасига айтганда, мен құизингизни хохламайман, эккинасиса керак бўлса - уч талоқ кўйим! А. Қаххор, Кўшчинор чироқпари.

ЯНГЛИІІ 1 Хақиқатга ёки бирор қоидага тўғри келмайдитан холда; нотўғри, ха-

то. Янглии гапирмоқ. Янглии ёзмоқ. Янгаии хисобламоқ. Янглии хулоса. - Оданлар бирма-бир патнис олдига келиб: "Номингиз, фамилиянгиз, жойингиз, молинцизэ каби сурроқларга, гўё янглии айтиб куйиндан қўрққандай, уйланиб жавоб қайтара: боиладилар. П. Турсун, Ўқитувчи. Тамқиднинг чикқุани хам, газетанине янглии кеятирилеани хам рост. Х. Тўхтабоев, Фельетондан сўнг.

2 Хато иш; хатолик. Агрономиядаги янг лии гохо дўл, сел, бўрон, курғоқчиликдан қам катта зарар етказиии мумкин хужа ликка. С. Нуров, Нарвон.

ЯНГЛИШМОK 1 Хақиқатга ёки би рор қонун-қоидага хилоф иш тутмоқ; хат қилмоқ, адашмоқ. Хисобда янглиимок. Б ховлига янглишиб кириб қолибман. - -Жия ним суัзларидан янглиииб кетсалар, ним буладир? -Нега янглиисинлар, улар билган ларидан ортикни, албатта, суэламаслар. : Қодирий, Ўтан кунлар.

2 Иш-фаолиятда, хаётда нотўғри йұ̆ тутмоқ. Мен бола-чақали одам, янглиши йўлдан озиб, сизга уйланган эканман, ник химдан чиқдингиз, мени кутманг. Ойбе Танланган асарлар. Якка колган Саодс қุадринине поймол этилеанидан, янглииг нидан тўйиб-туйй йиғлади. «Ёшлик».

ЯНГЛИF ку̀м. эск. Сингари, каби. Ло янглиғ. Олов янглиғ. Шер янглиғ кураши - Рансим сомон янглиғ дард ила гамдь Жудоликдан тушган хажру аламдан. Ха за. Негаки мен у̀зиннинг севган ва мухаб̆ қўйан эримдан бунча уятсизлик, бу янг вафосизлик ку̀ддим. А. Қодирий, Ўттан к! лар.

ЯНГРАМОҚ Кучли овоз таратм жаранглаб ёйилмоқ, жарангламоқ. $3 a$ : «ура» садолари янгради. - Яна узун вахшатли жанг карнайи янгради. Мирм син, Темур Малик. Гала-говур ичида ан кимнинг баланд овози янгради. М. Исм. лий, Фарғона т. о.

ЯНГРОК Янграб эшитиладиган, янг чиқадиган; янграган. Янгрок қутииқ. Марям тирсиллаган олма сингари, кул. кумуидек янгроқ, сапииб турадиган є чиз эди. А. Мухтор, Чинор. Юксаларкан, рияниз янерок куйи, Эркин рухим уззаа к! кучолмас. Ғайратий. Алиохун.. янгрож ово


баланд қўйиб, бирдан куйлаб юборди. Ойбек, Танланган асарлар.

ЯНМОК Айбситувчи гап-сўз айтмоқ. Сардоров, иахсан берган курсатмасини вактида бажармай, комиссия олдида уятга қолдиргани учун, раисни яниб қўйган. Х. Назир, Кўктерак шабадася. Соливой қулоғини секин олиб келса, кексалар хุадеб икковини янишаётган экан. Ж, Шарипов, Саодат.

ЯНТОК Чўлларда ўсадиган, дуккаклиларга мансуб, тиканли кўп йиллик бегона ут. Туяаа янтоқ керак бўлса, бўйнини чуัзади. Мақол.

ЯНТОҚЗОР Янтоқ ўсган, янтоқ билан қопланган ер.

ЯНЧМОК 1 Уัрилган ғалла бошоқларини босиб, уриб, эзиб, донни ажратиб олмоқ. Буғдой янцмоқ. Шоли янцмоқ. Янчии машинаси.

2 Зарб билан уриб эзмоқ; майдаламоқ, кукунга айлантирмоқ. Мури янимоқ. Толқон янчмоқ. $-4 y$, десане тоғларни чоғлар димоғи, Тоини янчар пу̀лат, асил туёғи. "Равшан». Илонни қуйруғидан эмас, бошидан янчадиаар. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 Оёғости қилмоқ, пайхон қилмоқ, эзиб ташламоқ. Ел ортикча бир ғазаб устида эди, ер юзидаги тиккайган нарсани букиб-янчиб таиламожии бўландек пиикирар эди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Янииб утар хар бир танка бало тоғини, Самолётлар ёғдиради самодан олов. Ғайратий.

ЯПАЛОК Ялпайган, ялпоқ, ясси. Япалок темир. Япалоқ тои. Япалоқ юз. Бурихужжа унн бир қатор япалок ғиит билан куัтарилеан.. кадимий айвонда уттириб.. хомчут қилди. Мирмухсин, Чиниқиш. Азмиддин Тальатбекнинг серташвии юзига, япалоқ бурнидаги тиг изига, совук куัзларига қараб, уйга толди. X. Fулом, Машгьал.

Ёмоннинг кучн япалоққа етар У्Узидан кичик ёки кучсизга озор берувчи кишига нисбатан айтиладиган ибора.

ЯПАЛОКЛАМОК Япалоқ қилмоқ, ялпоқламоқ. Михнинг учини япалоқламоқ.

ЯПАЛОҚКУШ Бойўғли, бойқуш.
ЯПАСҚИ Паст бўйл, пастак, пакана. Япаски одам. Япаскุи сигир. Япаскұи дарахтлар. Анча-мунча юрилеач, чап тарафдаси ясси тоғлар этвеида япаски битта ок уй ку̀ринди. Ғайратий, Узоқдаги ёр. Япасқи олмаларнинг ёмғирда чу̀милган хўл барг-

лари гўё «хфой, уятсиз» деб шивирлар ва юзларига иаппатилар эди. С. Анорбоев, Оқсой. Йулдоибойнинг япаскиси хам хозир унча қамчи талаб қилмайди, жийрондан қолиимай одимлаб боради. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.

ЯПАСҚИЛАМОК айн. ялпоқламоқ. Абгор бу одам дуัпписи жиягини химариб, тарелкасимон япаскилаб, уттан-кетганлардан.. садакқа сурайди. Н. Ёқубов, Жон.

ЯПОН 1 Япония асосий ахолисини ташкил қилувчи халқнинг номи. Япон халки.

2 Шу халқ, миллатта мансуб, тегишни, оид. Япон тизи. Япон йиеити.

ЯПОНЛАР Японияда ахолининг асосий қисмини ташкил этадиган халк, Япониянинг туб ахолиси.

ЯПОНЧА 1 Японияга, япон халқига, унинг алифбоси, тили, адабиёти ва маданиятига оид. Японча рақс. Японча қуцшик. Японча ёзув.

2 Япон тили. Сиз японча(ни) биласизми? Япониа гапирмоқ.

ЯПРОК 1 Ўсимликларнинг хаводан озиқланиш ва газ алмашиниш учун хизмат қилувчи, одатда юпқа варақча шаклидаги асосий вегетатив аъзоларидан бири; барг. Яиил япроқлар. Кузги япроқ. Гуллар япроқ иикарди. Дарахт - япроғи билан кўркам, одам - мехнати билан. Мақол. Хадемай карнайгуллар.. иплареа чирмашиб, каттакатта япроқлар отди. А. Қаххор, Кўшчинор чироклари. Куздан дарак берувчи саркайган япроқлар йўл устида, арик буйида ётарди. Ж. Шарипов, Саодат.

2 Бир бўлак юпқа нарса хақида. Бир япрок каази. Холвафуруиа. токчадаки калин бир китобни очиб, унинг орасидан бир неча япроқ̆ яп-янги, шалдироқ қоғоз олиб.. узатди. Ойбек, Навоий.

ЯПРОКЛАМОК 1 Барг чиқармоқ, япрок ёзмоқ. Бахор келиб, дарахтлар япроклай боилади.

2 Юпқа-юпқа қилиб кесмоқ, парракламоқ. Гуитнни япроқламоқ. Япроқлаб кесмоқ. У қุазини хุар япроқлаганда, пиёлани бўиатган кииининг оғзига ўзи солиб қўяди. С. Ахмад, Сайланма. Оқсоч рюмка билан унга керак буладиган закуска [газак] хұам олиб келди: япроқланиб, бетига шакар сепилган лимон, қовурилган хурмо мағзи. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ЯРА 1 тиб. Тери ёки шиллиқ парданинг, шунингдек, тери ости тўқималарининг турли сабабларга кўра нобуд бўлган қисми кўчиб, унинг ўрнида хосил бўладиган нуксон.

2 Тиғ, заря ва ш.к. таъсирида хосил бўладиган шикаст; жарохат. Емон яра. Tиғ осколкаси унг оёғини ёриб юборган, окоп деворига суяниб типирчилаётган солдат ёнига бориб, ярасини боғлай бошлади. А. Убайдуллаев, Қонли издан. Қонли куัлакнни Коратой эхтиёт билан тилиб, ярани очои Яра кўкракда, юракка яқин: ундан куюж қон хали хам силжиб турар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 кўчма Кучли қайғу, рухий азоб, алам берувчи нарса, шикаст. Тиғ яраси тузалади, тил яраси тузалмайди. Мақол. ■ Fyломжон Эрбўтани калака килии учун эмас, узз қалбида фасод боғлаб уттган боласизлик ярасига малхам босии учун уйнаииб эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бавзан [Гулнорнинг] юраги тоииб, бутун дардини, яраларини $У_{\text {усинга очиини истайди. Ойбек, Танланган }}$ асарлар. Ақли кирди. Болалиеида калбида буртган алам яраси йилдан-йилга йиринг боғлаб, фасод йиға боилади. С. Зуннунова, Гулхан

Яра уетига чипқон Дард устига дард, қайғу-алам устига яна оғирроғи. Бир маломат шубхаси хпали юрасидан кетмай туриб. буниси яра устига чипкон бўлмасин. Р. Рахмонов, Келин. Ярасига тегмоқ Бирор гап-сўз, хатти-харакат билан ким санинг унутилаёзган ғам-аламини, цардини янгиламоқ. Ярасига туз сепмок к. сепмоқ. Яраснни ёрмоқ Дардини айтмоқ, дилидагини ошкор қилмоқ. Азизбек, халққа таиаккур айтиб, ярасини ёрди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Яраси енгил Қийин эмас, осон; хеч гап эмас.

תРАДОР Жарохат олган, жарохати бор; ярали. Ярадор солдат. Енсил ярадор. Оғир ярадор. Улган, ярадор бўлганлареа ка- $^{\text {пи }}$ рамай, қу̌зғолончилар катта сурон билан илгари отилиб, «тоибўрон»ни кучайтирди. Ойбек, Танланган асарлар. Кайилма атрофидаги окопларда хэам уи киии ярадор бўлди. И. Рахим, Чин мухаббат. Хадемай иу батальондан ярадорлар кела боилади. Шухрат, Шинелли йиллар.

ЯРАЛАМОК кам қўлл. Яра, жароды етказмоқ. Елкасини яралади. - Дилингни, яралаб, дунёни кўзингга коронғи киииб қу̀янк. X. Тўхтабоев, Ширин қовунлар мамлакатн.

ЯРАЛИ 1 Бирор жойига яра чиққан. яраси бор; крадор. Ярали киши. Юзи араии. Кўи ярали.
 холатли, рухиятида шундай азоб берувчи нарса бор. Кўнгли ярали одам. $\approx$ Зайнабнині хам юраги ярали эди, унине тўйи яқинлашгая вактда, севикли куёе йисит икки кунсин хасталаниб улган. Ойбек, Танланган асар. лар.

ЯРАЛМОК Дунёга келмоқ, пайдо бўл. моқ. Хамма нарса севиниб куйлар, Яразандек олам севинидан. Р. Парфи. Қайта ярал. дими бу кўхна дунё., «Гулдаста».

ЯРАМАЙДИ 1 Ярамоқ фл. хоз.-кел. зам. шакли. Булар хеч нарсага ярамайди. Чап қули иига ярамайди.

2 Дуруст эмас, маъқул эмас. Энди адо. латга кฺарии хиёнат килиш ярамайди. Ойбек, Танланган асарлар. Бунақа оёғости қилии ярамайди. «Гулдаста». Биз қчилокяарни обод килии билан хотиржам бўлиб қолииимиз ярамайди. «Гулдаста».

ЯРАМАС 1 Ярамоқ фл. сфдш. Бўйнидаи бойанган ит овга ярамас. Мақол.

2 Ахлоқ-одоб, қоида, тартиб меъёрларига тўғри келмайдиган; бўлмағур. Кайф тавсирида иундай ярамас иилар килинадики, терининг қалинииеига кุарамай, титраига туггри келади. Газетадан. Хўи, тарбия у̀чоғида качонгача бу ярамас холат даеом этади. «Муштум»

3 Иши, феъл-атвори ахлоқ-одоб меъёрларига тўғри келмайдиган; ахлоқан нобоп, бузуқ. Шубхаю бад олии, ярамас кимсаларнине фитнаси бизни подио қахрига гирифтор қилди. Мирмухсин, Меъмор. Хой, канақа ярамас боласан, туи томдан. Хе, ахлоқсиз!' С. Ахмад, Сайланма.

4 Шундай хулқ, хислатга эга бўлган шахсга нисбатли хақорат учун қўлланади. Тухта, деяиман сенга, ярамас! Хозир криукдай деразадан отиб юбораман! С. Сиёев, Отлиқ аёл. Кўзимга кўриниа, ярамас.. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

ЯРАМАСЛИК 1 Ярамас иш, хатти-харакат. Балки улар булганида, бу ярамаслик. ка йўа қўйианас эди. П. Турсун, Ў қитувчи,

Шуниа кишининг иатимосини ерда қолдириши - ўзи ярамасаик. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Ярамас, ярамайдиган эканлик. Сенине.. ярамаслигинг ана шу су̀зарингдан билиниб турипти. С. Айний, Куллар. Рахматулаа Обидий домлаликка ярамаслиси ку̀п урртокларга мадяум бўлса керак. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ЯРАМОK 1 Истеъмол учун, ишлатиш, фойдаланиш ва ш.к. учун мумкин, яроқли буллмоқ. Бу сув ичиига ярайдияи? Курилиига ярайдиган ёюч. Бу этиклар кийиига ярамайди.

2 Бирон ишни бажаришга лойиқ бўлмоқ, ишлатишга хизмат қила олмоқ. Бу асбобларнинг ку̀ни иига ярамайди. - Мурғоб отлари қумга ярамайди.. Мирмухсин, Меъмор.

3 Бирор ишга яроқли бўлмоқ, кўлидан келмок, бажара олмоқ. Самоварчиликка яраяптими, ахир? А. Қаххор. Асрор бобо. Қора ѝихит столда ётган бир даста пул, тилла соатни олиб, хотинига отди: -Биз бунака соат олиб бериига ярамаймизми? С. Ахмад. Сайланма.

4 Бирор талаб, эхтиёж учун керак бўлмоқ; асқатмоқ, иш бермоқ. Кўчада ётган эски тақа, занглаган мих, шунга у̀хшаи бало-баттарга кўзи тушиса, дарров олар эди. Коримга ярайди бир кун, дер экан. Ойбек, Танланган асарлар. Кўи бўлмаса, озроқ бўлар: ру̀зорга, невараларга яраб турса бўлдида. С. Нуров, Нарвон. Яхии хчам Назиржон бор экан, иу бечора кунимга яраб турибди. C. Ахмад, Хукм.

ЯРАТГАН 1 Яратмоқ фл. сфдш. Ахир, мени ту̀раларнинг ту̀раси қилиб яратган худо нажот қўиии чу̀зади. Ж. Шарипов, Хоразм.

2 Худо, тангри. Дардмандларzа шифо топиб беради, Таваккални яратеанга кциади. «Бахром ва Гуландом». Яратеандан хам айанай. Бандасини доим бир томондан кุисиб кўяди-да! Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

ЯРАТМОK I Ярамоқ фл. орт. н. Бирор кунига яратмок.

ЯРАТМОҚ II Вужудга келтирмоқ, бунёд этмоқ, барпо қилмоқ. Пахтадан хирмон яратмоқ. ШІароит яратнок. Имкон яратмоқ. Боғлар яратмоқ. Худо бупиун жониворларни яратиб булиб, хар қайсисига умр

улашадиган бу̀либди.. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Кирқ кун канал қазиб, водийнинг белига белбоғ бўладиган азим дарё яратдилар. «Ўбекистон қўриқлари».

ЯРАТУВЧИ 1 Яратмоқ фл. сфдш. Тарих яратувчилар. - Куртдан гул, гулдан бахор, япроқдан асал Яратувчи мохир богбон йўкдир онадан узза. Е. Мирзо.

2 дин. Худо, оллох, тангри.
ЯРАТУВЧИЛИК Яратиш, бунёд этиш, вужудга келтириш. ..давримиз кииисининг буюк яратувчилик жасоратини улуғлаи ижодий интелигенциямизнинг шарафли вазифасидир. Газетадан. Зиммага олинган улуғвор марраларни эгаллаш орзусида яшил яйловларда яратувчилик мехнати жуัи урмоқда. Газетадан.

ЯРА-ЧАКА Кўп ва турли яралар. Булар орасида яра-чакаси камроғи Барот полвон. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хожи табиб.. яра-чакани малхам билан даволаиини айтди. Мирмухсин, Меъмор.

ЯРАПІ 1 Ярамоқ фл. хар. н. Ду̀ст оғир кунда яраии керак. Хамиираликка яраи хุам гапми? А. Қаххор, Кўк конверт.

2 Уруш-жанжагни тўхтатиш; ярашиш. Бу жанжал яраи билан тугади. Яраи ахди тузилди. - Иккала хукмдор яраш битимии тузибдилар.. М. Осим, Ибн Сино қиссаси. Олдин уриииб, кейин яраиадиганлар, одатда, бир майизни иккига бўлиб ейдиган жуда калин дўст бўлиб кетииади.. Кани, Нусратжон, туиинг, Ахмаджоннинг яраи оиини еб келайлик бу̀лмаса. С. Нуров, Нарвон. Бу сайлов милийи яраи сиёсати, янги сиёсий йулиинс ғалабасидир. Газетадан.

3 Яраш (эркаклар исми).
ЯРАША 1 (ж.к. билан) ку้м. Мос келадиган, мувофиқ, лойиқ. Кучига яраша. Сўзига яраиа. Эиагига яраша туиови. Мақол. - Ахли растага ва бойваччаларга яраиа дурустгина кийинади. Ойбек, Танланган асарлар. Туйда ўзингиз бои бўласиз, худо хохласа.. Аввал уузига яраиа бир қиз топилсин. П. Турсун, Ў қитувчи. -Бизда илғорлар ииига яраша хурматдалигини яхии биласан, - деди Йўддои Саидга. А. Мухтор, Чинор.

2 Қиёс, нисбатлаш билан инкор мазмунини ифодалаш учун хизмат қилади. Беш фарзандим бор. Дарслиги етиимаганига лраииа дафтари буллайди. Газетадан.

Узига яраша Фақат ӱзига тегишли бўлган; ӱзига хос. Зиёбекнине хам узига яраша дарди, севгиси, орзуси бор эди. Н. Фозилов, Дийдор. Бундай тунда яёв кетишнинг хам узига яраша гашти бўлади. Ф. Мусажонов, Химмат.

ЯРАШИШ 1 Ярашмоқ фл. хар. н.

## 2 айн. яраш 2.

ЯРАШИҚ Мос келадиган, муносиб, ярашадиган; мос. Юбилей йилига яраиик иилар. Ярашик кийин. Исми жисмига ярашиқ. Даєримизга ярашик одатлар. - Ха, эгаси хам номига ярашиқ эди [деди Сафарали]. М. Исмоилий, Қарс икки қўлдан. /Комижжоннинг] Бежирим лаблари хам уззга ярашиқ. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Хали у замонамизга яраиик кўп об́разлар яратиб, томоиабинларни бехад мамнун этади. В. Саъдулла, Сахнамиз фахри.

ЯРАШИҚЛИ айн. ярашиқ. Кора шириндан келган бу қизнинг лаблари қалин ва ярашикаи эди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучлк.

ЯРАШМОҚ I Ўзаро уриш-жанжални тўхтатмоқ, урушиқсиз холатта ўтмоқ. [Кумуи:] Мен хали уруииғлик холдаман, яраиганим йук! '. Қодирий, Ўттан кунлар. Унақа олифта бўла, келмасин эди! Яраигани келганми? Уй кўргани келганми? А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Соли сингиллари билан ярашди. Уртада узилиб қолган алоқа тикланди. Х. Носирова, Мен узбек қизиман.

ЯРАШІМОК ІІ 1 Кўриниш, қад-қомат ва ш.к. жихатдан чиройини очадиган бўлиб турмоқ; ёқимлилик, кўкамлик бахш этмоқ. Бу аибос сизза жуда хам ярашибди. - .. Оппоқ соқоли хуш қоматига жуда яраиган, ярашгангина эмас, балки унга аллақандай салобат бахш этиб турарди. К. Яшин, Хамза. Унга харбий кийии жуда хам яраиган ва бутунлай уззартириб юборган эди. И. Рахим, Чин мухаббат. Гуа хам ярашганга ярашар экан. Сизга яраимабди. Уйғун, Хаёт қўшиғи.

2 Муносиб тушмоқ (кишининг ишхаракат, қилиқ-қилмишлари хақида). $Б a-$ хиллик иктидорсиз одамларга яраиади.. С. Сиёев, Аваз. ..узини кўрган кишининг кўзи кувнайди, шўхииги, куйинг-чи, барча киликлари уззиа яраиади. К. Яшин, Хамза. Ғуломжон севги васвасасига учганини, шабнига яраимаган қциик қилганини энди англади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЯРАҚ тақа.с. Жуда ёруғ, ялтироқ 上 аксини билдиради.

Ярак-ярақ қилмоқ Шундай нур чик木 моқ, акслантирмоқ. Хаммаси я $n$-янги.. тобда ярак-ярак қиаади. Х. Назир, Бир' ғўза.

ЯРАҚЛАМОК 1 Ярақ-ярақ қилмоқ; тирамоқ. Бепоён кор даласи олмоск ярақлайди. Б- Бухоро устида энди ку: рилеан офтоб, мансабдорларнинг камар урнаитирилган рангли тошларга ту: ярақларди. F. Расул, Адолат. Хозиргина: ғир ёғиб уттеани учуи, дов-дарахт япрок. ярақлайди. Ж. Аблуллахонов, Хонадон.

2 Ёруғ-равшан бўлиб кетмоқ, порлат равшан кўринмоқ. Чирок ёниши била. ярақлаб кетди.

ЯРиМ 1 Бирор нарсанинг икки қисмидан биттаси, иккидан бир бўт иккидан бири. Йилнинг ярми. Ноннинг» Қиининг ярми тугади. Иининг ярми би - Ёни-вери билан куॅшилиб, бир тане му̀л ер ку̀лга киради. Кейин яхшилаб́ чоп Ярмига сабзи, ярмига картошка эк, Ойбек, Танланган асарлар. Ой хам қори да ичидан ярим юзини очиб, ер юзига л лаб кўйд. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Бутуннинг иккидан бирига тенг дор; 0,5. Ярим ѝил. Ярим литр ёғ. метр лас. Ярим килограмм шоколад. coam cyxбат.

3 Бир нарсанинг ўртаси, урта Йулнинг ярмига етганда, машина бу колди. У ярим кечада етиб келди. Бу ти ярмига аранг чиқдик. - Холисанинг . овози эштилди: -Ярим кеча булди-п Нуров, Нарвон. вакт ярим тундан эди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

4 Тӱлиқ эмас, нотўлиқ; чала. Ярик фоф. Ярим коронғилик. Ярим жиддий хазил. уп унинг оғзи ярим очик, сари. лови юпкқа лабининг икки чеккасида либ турарди. Н. Аминов, Суварак. Af ундан бошқа, ярим яланғоч, сочлари х. ган бир йигит хฺам ўтирди. Ойбек қидириб.

5 Икки хил нарса, модда, ходиса дан ташкил топган, аралаш. Ярия жуғ Ярим ипак шохи.

Кўнглн ярнм айн. кўигли яримта $\kappa$. Ярим подшо (ёки пошшо) с.m. та хукуматининг Урта Осиёни бошқари

тайинлаган, катта маъмурий имтиёзларга эга бўлган хокими; губернатор. Қиилоқда «Бу одамларни суроқ қилгани ярим пошионинг у̌зи келар эмиш», деган овоза таркалди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ЯРИМАВТОМАТ Бирор туркум ишни киши иштирокисиз ўзи мустақил бажара олмайдиган, тўла автоматлашмаган механизм.

ЯРИМ-ЁРТИ рвш. Охирига етказилмаган холда; чала. Иини ярим-ёрти килиб таилаб кетиидан ёмони йуқ. Бирок кўпчииик бир овоздан экспедицияни давом эттириини мавкулааиди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Бу̀лан вокеани Хафиза бувисига лрим-ёрти айтиб берди, кампир тахоратини хам унутиб, бакрайиб уттириб колди. Мирмухсин, Умид.

ЯРИМЖОН Куч-қувватдан кетган; заиф, нимжон. $У$ /махбус] яримжон гавдасини деворга тираб. узун бармоқлари билан тасбех усирарди. А. Хакимов, Илон изидан.

ЯРИМЛАМОК Ярмига ёки ўртасига етмоқ; ярми кетиб, ярми қолмоқ, ярим бўлиб қолмоқ. Ховуз суєи яримлаб колди. - IIу тарик̧а қии хамм sримлади. С. Ахмад. Уфқ. [Дастурхонда] Бир ииша арок буииатилган, иккинчиси яримлаган, нон билан мевадан бошка егулик нарса кўринмасди. Х. Ғулом, Сенга интиламан. Дарс яримлаганда, ўкттувчи бирдан қулоқ солиб қолди.. Аллакимнинг пишиллаётгани баралла эшитилди. Р. Рахмонов, Чангалзордаги шарпа.

ЯРИМОРОЛ геогр. Хар учала томони сув билан ўралган ва фақат бир томондан қуруқликка туташган орол.

ЯРИМТА 1 Бутуннинг иккидан бир қисми, қок ярми. Яримта нон. Яримта тарвуз. - Йиеит елкадан копчасини ечиб, яримта киитдай нон, икки катта чақмоқ канд, бир қариниа йўюн колбасани олди. Ойбек, Куёш қораймас.
$2 \mathrm{c.m}$. Ярим литр ичкилиги бор бутилка; яримталик. Манноп каттакон бархан салқинида ёнбоилаб ётар, «яримта»ни бўиатай деб колган эди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Олой бозоридан мастава масаллик харид қчиииди. Зойиржон яримта арок олди. Ў. Хонимов, Қалбингга кулоқ сол.

Дўпписи яримта $k$. дўппи. Кўнгли яримта к. кўнит.

ЯРИМТАКИ шв. Ярми синиқ, ярми ейилган, яримта булиб қолган. Яримтаки калиш. Яримтаки гиит.

ЯРИМТАЛИК 1 Яримга тенг, ярим холатли.

2 айн. ярнмта 2.
ЯРИМТА-КРИМТА Бутун эмас; яримта ва ундан кичик (синиқ) нарсалар. Ярим-та-юримта гиитлар.

ЯРИМФАБРИКАТ Чала тайёрланган, яна, сўнгги марта қайта ишланиши керак бўлган махсулот.

ЯРИМЧИЛИК ше. эск. Хосилни тенг бўлиб олиш шарти билан шерикчиликка қилинган дехқончилик. Ту̃ранинг «илтифоти» билан Иброхим ота янги очилган ердан икки танобчасини ижарага - яримчиликка олди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ЯРИМЎТКАЗГИЧЛАР Одатий (хонаки) температурада электр ўтказувчанлиги металларга қараганда кам, диэлектрикларга қараганда кйп бўлган моддалар.

ЯРЛАКАМОК айн. ёрлақамоқ. Ўтган йил, худо ярлақаб, ўзимга махси тиккан эдим. Ойбек, Танланган асарлар.

ЯРМАРКА [нем. Jahrmarkt - йиллик савдо < Jahr - йил + Markt - савдо] 1 Айни бир жойда ва бир вақтда мунтазам ўтказиладиган катта савдо, бозор. Фабриканине ранго-ранг су̀заналари.. дўпииларини.. жуда кўп халқаро ярмаркаларда кўриб, узбек халқининг ажойиб санзатига тахсин ўкииади. Г. Нуруллаева, Гўзаллик оламида.

2 Савдо ва саноат ташкилотлари, тижоратчилар, ишлаб чиқарувчилар, матлуботчиларнинг асосан кўргазмага қўйилган товарларни улгуржи сотиш ва сотиб олиш мақсадида даврий равишда утказиладиган йиғини, қурултойи. Бу йил ўнинчи майдан у̀н бешинчи майгача республикамиз пойтахтида.. улгуржси китоб ярмаркаси уттказиаадиган бўлди. Газетадан.

ЯРОКЛИ 1 Муайян талабларга жавоб берадиган, бирор нарсага ёки бирор мақсадда ишлатса бўладиган; ярайдиган. Экиига яроқли ер. Ичиига яроқли сув. Яроқли ас-боб-ускуналаримиз бор. - Текиирув натижаси тупрокнинг дамба учун яроқли эканини кўрсатиб турибди-ю, лекин у бари бир лаборатория хулосаси эмас-да. Ж. Абдуллахонов, ТУффон.

2 Бирор ишни қилиш қўлидан кела диган. бажара оладиган, бажаришга ярайдиган; лаёқатли. Нига яроқли кишилар. Бибинургина бу ердаги узза мехмонлар орасида таржимонаикка яроқли эди. Ойбек, Улуғ йўл. Якинда уни [Эркинни] харбий комиссарлик чакириб, комиссиядан утказибди, врачлар уни хизматга яроқли топишибди. X. Fулом, Тошкентликлар.

ЯРОҚСИЗ 1 Бирор талабга жавоб беролмайдиган, бирор мақсадда иштатиб бўлмайдиган, бирор нарсага ярамайдиган. Иига яроқсиз материал. Экишга яроксиз уруғ. Яроқсиз асбоб. Куччат вактида экилмаса, яроқсиз булиб қолади. - 300 килограмм нон, хом-хатала пиширилганлиги учун, яроқсизга ииқарилди. Газетадан.

2 Бирор иш бажаришга қурбсиз; лаёқатсиз. Абзмннине иига яроқсиз бўиб қолганини билган хужайинлари аллақачон унинг думини туккан. Шухрат. Жаннат қидирганлар. Комиссия уни армия хизматига яроксиз деб топди. Ш. Рашидов, Қудратли тўлқин.

ЯPOF Хужум ёки химоя қилиш учун ишлатиладиган асбоб: курол, аслаха. Ботирнинг мушти хам яроғ. Мақол. Тинтув вақтида уйингиздан ярог чикса, бекорга ўлиб кетасиз. Ж. Шарипов, Хоразм. Эр ииигтни шердил килади пўлат Яроғи ярқұллаб турса ку̀идд. «Муродхон».

ЯРОРЛАНМОҚ Куролни қўлга олмоқ. қуролланмоқ. Яроғланган йицитлар ирғиб туриб, кйчага чиқиб кетдилар. С. Айний, Куллар. Барча яроғланганлар уруиго хозир эди. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

ЯРОFЛИ Қулида куроли, яроғи бор, қуролланган; куролли. Евга чиқсанг, яроғли чик, ёянз чиқма, хамрохии чик. Мақол. Ховли уртасида буларни бир тудда ароғли кишилар ураб олдилар. С. Айний, Куллар. Қушбеги яроғли йигитларни кайтишга буюриб, еунохкорларни ювошгина қиииб, узз олдига чақирди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЯРОFСИЗ Яроғи, куроли, аслахаси ййк; куролсиз. Яроғсиз одам. Ярогсиз отряд.

ЯРОРСИЗЛАНМОҚ Курол-асбобларни ташламоқ, куролсизланмоқ.

ЯPOFCO3 Қурол-асбоб ясовчи уста.
ЯРОFСОЗЛИК Курол-асбоб ясаш. Яроғсозлик устахонаси. Яроғсозлик заводи.

ЯРОFХОНА Курол-асбоб, у̌к-дори с ланадиган жой; арсенал.

ЯРУС [лоті. arcus - букик жой, гум мехробן Томоша залидаги ўрта ёки ююк қаватлардан бири.

ЯРҚ тақл.с. Бирдан юз берган ёру аксини билдиради.

Ярк зтмок Шундай нур юз бери ифодаланмоқ. Бахор келди, Тун бағридс этгандай булди нур. Э. Вохидов.

ЯРҚИЛЛАМОҚ айн ярқирамоқ. Ўзи ярқиллаган кенг сарой, Одам тушса, томоша қтигудай. «Рустам». Белида я। лар кескир пулати. «Маликаи айёр».

ЯРҚИРАМОК Нур сочиб, порлаб. моқ, ярк-ярк қилмоқ. Осмонда тўл ярқпираб турибди. - Отабек ярқирай келган қуёшга каради. А. Қодирий, : кунлар. Одатда Мирзакариябой ути ган мехмонхонанинг деразаларида чирс кирар эди. Ойбек, Танланган асарлар. матвойнинг қўидаги у̀ткир болтас, тоб́да ярқираб кетар эди. Ж. Шар Саодат. Янтоқлар корайиб, чақмок $n$ м ойдинда яркираб турибди. И. Рахим мухаббат.

Пешонаси ярқираган Омади келган ти очилган, бахтли.

ЯРҚИРОҚ 1 Нур сочиб, порлаб наб турадиган; ярк-ярқ қиладиган. Я $_{t}$ юлдузар. - Тип-тиник зангори осн юзи оппок, хаддан ташқари яркироқ қу Турсун, У̀қитувчи.

2 айн. ялтироқ. Яркироқ шшша. Я идии. - Ўзари тўима-ту̀й юриинн роқ чопонаар кийиини яхши куррадиає бек, Танланган асарлар. Чиннидай яј хаётдай тоза.. Ю. Хамдам.

ЯРFИЧОҚ шє. Ёрғичоқ. Мириаб қулнинг уйига сахарлаб борса, бечор: чоқда буғдой тортаётган экан. Ш мирзаев, Қил кўприк.

ЯPFOK 1 Жуни тўкилган, ош (тери хақида). Шу пайт эгнига ярғо, дан камзул кийган, камарига киич є осган намат ққалокли бир пахлавол келиб, отнинг жиловини уилади. М Аждодларимиз қиссаси. Онаси сад гочнинг соясига пўстакнине ярғоғин лаб берган эди. Н. Қобил, Буғдой пб етмаганлар.

2 Туки (жуни) тўкилган, тўкилиб ялтираб қолган. Умримда кўрмаган бир одам келди.. боиида жуни тукилио́ кетган ярғоқ телпак, оёғида чориқ.. Ш. Холмирзаев, Йўллар, йўлдошлар. III чок уларнинг тепасида барвастақомат, қизғии ярғок боши чироқ нурида ялт-юлт қилаётган дароз бир йигит пайдо бу̀лди. Х. Шайхов, Туташ оламлар.

ЯСАДОК шв. Ясамол, ясоғлик. -Бизникидақа кичкина, ғарибона эмас, катта, чироили, ясадок уй экан, - деди Хожи хола. М. Исмоилий. Фарғонат. т.

ЯСАМА 1 Қўлда ясалган; хонаки. Ясама пичкца. Ясама радиоприёмник. Ясама стол.

2 Асли ўзиники эмас, тайёрланган; нотабиий, сунъий. Ясама тиии. -Сизга бир оғиз су้з айтиб қўйииимни буюрдилар, деди ясама соқол-муйлов ёпиитириб олган Кора Қоплон.. К. Яшин, Хамза.

3 Хақиқий бўлмаган; ғайритабиий. Ясама купии. Ясама ноз. Ясама табассум. Боя жуда самимий туюлган хуичақчақлиги эса энди қандайдир ясама булиб куринди Жабборга. О. Ёқубов, Учрашув. Буларнинг хаммаси уқувсиз ёш артист томонидан биринии мартаба биринчи репетииияда бажарилсан ролдай ясама чиқди. А. Қаххор, Сароб. Асарнине ясама сюжети, сунбий тиии Набижонни ранжитди. Х. Fулом, Замин юлдузлари.

4 айн. қалбаки. Газеталаримиз баландпарвоз, суньий ва ясама материалларга мутлако урии бермасликлари зарур. Газетадан. .ииғилииларнинг хаммасини уттказш мумкин бўамаганлиги учун, ясана қарорлар ёзиб кўйии билангина чекланилноқда. Газетадан.

5 mли. Ясовчи кўшимчалар воситасида хосил қилинган, ясалган. Ясама от. Ясама сифат. Ясама равии. Ясама феъл.п Содда терминлар ўз ўрни билан иккига бўлинади: туб ва ясама терминлар. «ЎТА».

ЯСАМАЛИК Ясама, сунъий холат. Яхши дид.. хар қандай калбакилик ва ясамаликдан нафратланиига дабвват этади. Й. Аб~ дуллаев, Дид-фаросат - фазилат. Дадамат аканинг сўлашида.. ясамаликдан нишон хаам йў. Ф. Мусажонов, Химмат.

ЯСАМОК 1 Иш-фаолият, ўйин ва ш.к. га оид нарса (курол, букм кабилар) тайёрламоқ, ишламоқ. Хуитак ясамоқ. Арава ясамок. Дутор ясамок. Тандир ясамоқ. Кет-

мон ясамоқ. Сизлар учун ясадик жажжи уйчалар. И. Муслим. Дехқончилик маииналарин бу ясаб, Пуллатва зӱрлик кии, йўлга солади. Фозил Йўлдош ўғли. Ўроз.. уззи ясаган кичкина думмбирасини чала кетди. Ойбек, Танланган асарлар. Бобожоним қўгирчоклар ясаб берарди.. X. Туухтабоев, Ширин қовунлар мамлакати.

2 айн. тузамоқ. ШІолча устига эса ку̀рпачаларни солиб, дастурхон тузабди. «Эртаклар». Жондор вагончи иу уйга ёпииган иккинчи бир кичик уйдан патнис ясаб чиқди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Хосил қилмоқ (кўриниш, шакл ва ш.к. хақида). Юксак дарахтларнине учлари қучоқлашиб, муаззам яиил чодир ясаган. Ойбек, Куёш қораймас. Катта майдонда юозлаб аравалар давра ясаган. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

4 Безатмоқ, ясантирмоқ. Нима учун хтамма ёқни палаклар, сузаналар билан ясамадинглар? М. Исмоилий, Фарғона т. о.
$5 \mathrm{c.m}$. Пиширмоқ, тайёрламоқ. Куркадан иккитасини сўй, бир кобили қилиб димлама яса. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Лолахон, боплаб битmа палов ясай қол. С. Зуннунова, Янги директор.

6 с.т. кам кўдя. Ўзи бирикиб келган сўз билдирган иш-харакатни қилмоқ. амалга оширмоқ маъносини билдиради. Бу ходиса узбек халқи хаётида туб бурилии ясади. Чулаа қарии бир атака ясайлик. Ойбек, Танланган асарлар. Кумуи суё Зайнаб устига хужум ясайдигандек хурпайди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

7 c.m. Гап-сўз ва ш.к. билан бопламоқ, адабини бермоқ. Куруқ аравани олиб қочаверган эди, ку̀пчилик олдида роса ясади. «Ешлик».

Пашшадан фил ясамоқ айн. пашиани фил қнлмоқ $қ$. пашша. Якун ясамоқ к. якун.

ЯСАНМОК 1 Ясан-тусан нарсалари билан безанмоқ. Туйга борадиган хотинлардек ясанмок. Кўча ясанган одамлар билан туัлаан. - | жуда ясанган, билакларида |
| :---: | қўи-ку̀и олтин билагузуклар, бармоқларида бридлиант кўзии узуклар. Ойбек, Танланган асарлар. Ойиа хола менинг ясаниб олганимни пайкади шекилии, сўраб қолди: -Бир ёкка бормоқчимисиз, ўғлия? О. Еқубов, Тилла узук.

2 кўчма Гўзал, яшıнаган кўриниш касб этмоқ; гуззаллик, чиройга бурканмоқ. Куёи-

нине зар кокили билан Ясанибди кене пахтазоринг. Ғайратий. Олам бирданига ясан-ди-ю, чамандек яинаб, нурга кўмилди. Ш. Рашидов, Кудратли тулқин.

ЯСАН-ТУСАН 1 Янги кийим, турли тақинчоқ, безак кабилар билан ясаниш, безаниш. -Эрга тегаётган Гуасум деган у̀р-тоғим-у, усма-тасма, ясан-тусанни биз килдик, - деди Мехри опа. А. Эшонов, Дутор. Ғуладай юм-юмалоқ, семиз булса хчам, ясантусанни жойига қўйтан.. аёя ичкари кириб келди. М. Жабборов, Севинч ёшлари.

2 Ясанган-тусанган. Парк ожиомда всантусан одамлар, ранг-баране чироқяар. билан тўлиб, жуда катта кўринар экан шекилли, кундузи офтобда алланечук кичрайиб колеанга ухшарди. П. Қодиров, Уч илдиз. Олдинги «Волга»нинг ойнасидан ясан-тусан аёлларнинс иодон нехралари., курринди. С. Нуров, Нарвон.

ЯСАНЧОК кам қўм. Ясан-тусан холатли, ясан-тусанга берилган. Мармар зинапояларнинг учтасини бир килиб чопқилааб тушиилар, ясанчоқ̆, сергап қุизларнинг чулдираши. бари, бари йуқ. Мирмухсин, Умид.

ЯСАТИҚ айн. ясатиғлнқ.
ЯСАТИFЛИҚ 1 Ясатиш жихозлари билан безатиб, жихозлаб кўйилган; ясатилган. Ясатиғлик хона. Ясатиғаик от. - Кундузлари Тоихон ясатиғлиқ уйда ёлғиз қолар. Р. Рахмонов, Келин.

2 айн. ясоғлиқ. [Ёрқиной] Куёв йисит билан ясатиғлик стол ёниеа келиб ўтирганларидан бери, ичии у ёқда турсин, туз хам тотгани йўк. Р. Рах̨мон, Мехр кўзда. [Салима] Мехринисанине «қўиинг, овора бўлманг», деб жавраиига қарамай, дастурхон ёзди, ясапиғлиқ патнисни куйди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

ЯСАТМОK 1 Ясамоқ фл. орт. н. Устага китоб жавони ясатмоқ. Иссик кунларда салқинлаи, малика хонимлар билан шират қурии учун кбоги эрам» ясатдик. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Чиройли буюм, безак ва ш.к. билан жихозламоқ. Отни ясатмоқ. Болаларни байрамга ясатдик. Мен бориб, Тупанисо опамга айтай, у ёк-бу ёқдан нарса топиб, уйини ясатайлик. А. Қаххор, Кўнчннор чироқлари.

3 айн. ясамоқ 2. Чой қайнатиб, столни ясата бошладим. Газетадан.

ЯСЛАНМОК айн. ястанмоқ, Отабек ф дик чиқариб ясланди. А. Қодирий, Ӱтган к лар. Қизнинг чехраси ёрииди. «Хайрия деди~ю, трубкани илиб, мамнун холда ст га ясланди. Р. Рахмон, Мехр кўзда.

ЯСЛИ $[$. ясли, ясля - охур; бола муассасаси] Уч ёшгача бўлган гўдакла сақлаб боқувчи тарбиявий муассаса. Ke: лар далада, неваралар боғчада ва ясл ховли жимжит. И. Рахим, Чин мухабба:

ЯСМИН [ф. $\phi$. $]$ к. ёсуман 1. Биз ёқаларида нилуфарлардай очилиб, ясмин дай гуалаб турсан бир юракни кўрдикк Мисрнинг калбидир. С. Акбарий, Севгя лан тирилган юрак.

ЯСМИК Дуккаклилар оиласига мє усимлик ва унинг дони. Ясмиқ шавла.

ЯСОВ эск. Саф, қатор. Улар энди чининг «Ясовинени сакла! деб бақири қулоқ солмай.. ўзлари олдин уттиига кат килардилар. С. Айний, Эсдаликла

Ясов тортмоқ эск. Сафга тизилмоп тортмоқ. Хой, кўрғон устидаги азами Хозир булингиз, ясов тортингиз, бек дилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар. ёруғида мўғуалар ясов тортаётган э М. Осим, Ўтрор.

ЯСОВУЛ тар. Урта Осиё хонлн даврида: юқори мансабдаги амалдо хизмат қилувчи қуролли соқчк, пи Тохир хонга ктараб югурди, ясовулиағ орқасидан келиб, бўйнига сиртмоқ $m$ боғладилар. С. Абдулла, Тохир ва Зух৷

ЯСОВУЛЕОШИ тар. Ясовулла, лиғи. Подио доно вазирлари, ясову: ларига подио ўтирган жойга «у̀тири деб жой кўрсатди. «Юсуф ва Ахмад

ЯСОВУЛХОНА тар. Ясовулла чилар ва қурол-яроғ турадиган би махсус хона. У ясовуахонага кире ерда ўтирган азиз дусти Aиир мс кўриб, уупкасини босиб олди. Ж. Ш: Хоразм.

ЯСОВЧИ 1 Ясамок фл. сфди ясовчи. Гувала ясовчи. Пул ясовчи.

2 тии. Суз ясалии асосига кі янги сўз хосил қиладиган. Суз яс иимчалар (мас, иичи суузидаги -чи часи). Феъл ясовии қўинниалар (ма сўзидаги -ла кйшимчаси).

3 мат. Айланма сирт хосил қил зиқ. Конус ясовчиси.

ЯСОК map. 1 Қонунлар мажмуи; қонун. Чингизхон ясоғи. Хоразм хонлиси жазо қонунлари ясоғи. Уфадаги Мадрасаи олияда шогирдларга хар куни бир соат, жума кунлари кечгача кучида юриига рухсат этилар, боиқа вақтларда кўчага чикии «катағон ясоқ» эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

2 Жазо. Сиёсат учун майдонда ясоқка етказии керак, токи бошкаларга ибрат бўлсин! - деди Узун Хасан. «Ясоқка етказии» халойиқ олдида боиини олии, деган гап эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ЯСОГЛИК Ноз-неъматлар билан тузалган; безатилган. Ясоғлик хона. Ясоғлик стол. Ясоғаик патнис. $\_$Хизматкор чол дархол дастурхон ёзиб, дахлиздан ясоғлиқ баркаи олиб кирди. М. Осим, Ўтрор. Виринии ва иккинии гурухлар ясоғлик уйларда ўтирииади. Ойбек, Танланган асарлар.

ЯССИ 1 Юза, ёйиқ, ялпоқ. Ясси тарелка. Ясси қайиқ. - Акрамхон йиситни зимдан кузатди: кенг юзи захил, кўзлари нурсиз, бурни ясси, кулоғи остидаги ямоғида тиғ урни сезиии турарди. И. Рахим, Тинимсиз шахар.

2 Ўнқир-чӱнқирсиз, текис; юза. Бригада ерининг бир бўтаси ясси тепаликдан иборат эди. Туйғун, Йўлдош акани эслаб. Мана, айланма йулар хам орқада қолди. Яғриндор ясси кир боиианди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЯССИЛАМОК Бирор нарсани уриб ёймоқ, япалоқламоқ. Уста темирни чўққа солиб болғалайди, чўзади, яссилайди. Ойбек, Болалик.

ЯССИЛИК 1 Ясси эканлик, ясси фолат. Тоининг яссилиги. Ликопчанине яссилиеи. Ернинг яссилиги.

2 Ясси, текис ер сатхи. Талиимаржон йу̀л устидаги киник, куриисизгина иахарча бўлиб, такир ва яссиликларга жойлашган. Мирмухсин, Меъмор.

ЯСТАНМОК 1 Оёқ-қўлни узатиб, ётган ёки ўтирган холда ўзини эркин тутмоқ; ясланмоқ. Кампир диванда ястаниб ётарди. Майсага ястаниб ётган Сувонжон Нигорага ён томондан келиб кушилган жсилғанинг лабини курсатди. С. Анорбоев, Оқсой. Мана букун кулинг ўргиасин бир хиёбонки, кўланкасида ястангинг келади. Ойбек, О.в.шабадалар. Ку̀ли креслонинд ён суянчигига ястанган Латифжоннинг иссик

билагига.. тегай-тегай деб турарди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

2 Ернинг маълум сатхини қоплаб, эгаллаб ётмоқ, чўзилиб ёйилиб ётмоқ. Нариси томонда эса, кун нурида қизиган оқ-сариқ қумлар ястаниб ётарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Буларнинг орқุасида шакарқамиш, каноп, жўхори ва хар нав сабзавотлар билан копланган кўм-кўк далалар ястанган. Ойбек, Нур қидириб.

ЯСКОК к. ямоқ-ясқоқ.
ЯТИМА [a. يتيمـه - ота-онасиз қиз] km . Етим қиз. Ятима қৃизлар оғзддан биринчи марта эшитган.. иу бир калима су̀з унинг қалбини мехрр билан ту̀лдириб, тўлкинлантириб юборди. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.
 моқ. Айронаа ях солмоқ. - Арик бўйларига атайлаб гўё Яхдан маржон ясаб тақибди биров. Т. Тўла. Бизнинг чаимамизнинг сувиданам ширин-а.. куринглар, ях.' К. Яшин, Хамза.

Ях бўлиб (ёки яхман деб) туриб олмок Бирор маслахат, йўл-йўриққа кўнмасдан ужарлик қилмоқ, безрайиб туравермоқ. -Мен салкам 30 йилдан буён пахтанинг ичидаман. Менга маиинанг керак эмас, -деди-ю, яхман деб туриб олди /Хожибой акау. Газетадан.

ЯХАКИЖОН шв. Муз қириндисига шинни қӱшиб тайёрланган ширинлик. Бавзан ииннидан яхакижон қилардик. М. Қориев, Ойдин кечалар. ..хุайитлик пулларига обакидандон, нухатиуурак, яхакижон олиб, мазза қилиб ейииади. Х. Нуьмон ва А. Шорахмедов, Ота.

ЯХДАЙ айн, муздай. Бор, ариқдан яхдай лой олиб сурт. С. Нуров, Нарвон. Ма, ич, яхдай экан. С. Нуров, Нарвон.

ЯХДОН [ $\phi$. يخـدان - музхона; музли сув солинадиган идиш; чарм сандиқј эск. Устига гул ва бахя тикилган қизил чарм сандиқ. Бойга Зубайда эмас, Ахмадохуннинг каиқар саройи, яхдондаги олтинлари керак!. К. Яшин, Хамза.

ЯХЛАМОК 1 Музга айланмоқ, музламоқ. Ана, айтмадиммии, бутун қилган ииинг шунақа. Қиида сабзи яхлаб́ колиии билан иии йўк. Ойдин, Ўзи монанд. Қии чиалада урик гулабди-ю, Саратонда яхлаб копти сув! Ойбек.

2 c.m. Қаттиқ совук емоқ, совқотмоқ; совиб қолмоқ. Оёк-қўлим яхлаб кетди. Чой яхлаб колибди.

ЯХЛИТ 1 Қисмларга бўлинмаган; бир бутун холда(ги). Яхлит муз массаси. Яхлит ойнали деразалар. Яхаит пайкал. $=$ Яхлит картадаги чигитлар бир текисда униб чикқฺан. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла. Нутқимиз яхлит бир оқ̧имдан иборат бу̀лмай, балки мазмун билан боғлиқ холда бўлинио́-бу̀линиб туради. "УТТ». Бир танишии мехнат отпускасини хеч вакт яхлит олмасди. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.

2 Ягона бир, бир умумий; ягона. Халқ хужалигининг яхлит давлат режаси. Султон Журанинг «Калдирғоч» эртак-достонида.. тинилик барча эл-элатларнинг осойииталиги ва бахтли такдирини белгиловчи энг асосий омил, деган яхлит ғоя илгари сурилади. "Фан ва турмуш"

3 Йирик (катта) қисмдан иборат; йирик. Муз қатламларига урилиб, яхлит-яхлит муз парчаларини баландга ирғитаётган снаряд ва бомбаларнинг гумбурлаии тобора дахиатли. T. Рустамов, Мангу жасорат. Элииев хам жамғармасидан яхиитини куттариб, бозорўчар тараддудига туиди. Э. Аъзамов, Жавоб.

4 Касрсиз, бутун, йирик, Яхлит рақамa $a p$.

ЯХЛИТЛАМОК Майда бўлакларни бир бутун қолга келтирмоқ; йирикламоқ. Пулни яхлитламоқ. Рақамларни яхлитламоқ.

ЯХЛИТЛИК Яхлит холға эгалик. Обид Жалилов образнине бадиий яхлитлиги учун унинг боиқа киёфасини тууғри ва хаққоний ифодалаи қุанчалик мухим эканлигини яхии туиунади. Ф. Жўраев, Обид Жалилов.

ЯХМАЛАК [ $\phi$. . - силлй, текис муз: музда сирпаниб ўйнаш] Муз билан қопланган; тойғаноқ, сирпанчиқ. Болалар чана учииган бўлса керак, анхор устидаги ку̀прик яхиалак булиб кетибди. Х. Fулом, Тошкентликлар.

Яхмалак отмоқ Муз устида сирпаниб уйнамоқ, Менинг бирга оиик ўйнаб, яхмалак отиб ўсган бир оғайним бор. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.

ЯXHA [ф. يخخنى - гўигтли қайнатма шўрва; пишириб совитилган гушшт Тайёрлаб совитиб кўйилган; совуқ, муздай. Кори муалавачцаларнинг йўл учун пииириб олган яхна

гуัитларидан оз-моз еб, кувватга кир колдим. М. Мухаммаджонов, Турмуш ур нишлари. Олис йўл босиб, чўл қувиб кел ётган «улуғ»лар хам шу чойхонага қу̀нь битта яхна кӱк чой ичмасдан ӱтолмасе sар. С. Ахмад, Чўл шамоллари. Дастурл ёзилиб, бир лаган якна эт, бир лаган ки моқ келтирилди. Ойбек, Навоий.
 сув] 1 қ.х. Хосилдорликни ошириш, и ювиш, ерни зарарли хашаротлардан то лаш учун экин майдонига қишда, э! бахорда қўйиладиган сув; қавс суви. Хя май ерларга яхоб суви берии палласи б ланади. ШУурни ювии турибди олдими: C. Кароматов, Сӱнгти бархан.

Яхоб бермоқ Яхоб (суви) оқизмоқ, я сувига бостирмоқ. Ep хৃайда, совуқ $m$ и дегунча машиналарнинг ремонтини бои ерга якоб бер.. Ж. Абдуллахонов, Хонал Боғаар ва токзорларга кұиида яхоб бери ши жуда яхши натижалар беради. Газ дан.

2 шв. Музли сув; муздай сув.
ЯXTA lингл, yacht < голя. jacht < jage хайдамоқ. бошқармоқ] 1 cnpm. Катт: енгил, елканли ёки елкан-моторли сп қайиғи.

2 Саёхат ва спорт ишлари учун мўл; ланган, унча катта бўлмаган кема.

ЯХТАК с.т. Яктак.
ЯХТАЧИ к. яхТсмен.
ЯХТСМЕН [ингл. yachtsman - яхта довчи] Асосан яхтада елканли спорт бо шуғулланувчи спортчи.

ЯХІНИ 1 Ижобий сифатга эга бўл бирор талабга тўла жавоб берадитан, ки। ёқадиган, маъқул бўладиган. Яхии к Яxиии от. Яхии бахо. Яхии zап. Яхииь Яхии тилаклар Яхии емоқ. Яхии кив $У_{\text {зини вхии тутмоқ. Яхии сузз - жон а }}$ Емон сууз - бои қозиғи. Мақол. Яхии о' ер, ёмон - бошини. Мақол. Яхииеа ён ёмондан коч. Мақол. Яхши билан кр етарсан муродга, Емон билан юрсанг, к сан уятеа. Мақол. - Кумуи] Кундан га Зайнабнинг сусайиб, уузига бегонал борганини яхсии англар эди. А. Қодирий ган кунлар. Яхии гапириб хам кўрди, гапириб хам кўрди, фойдаси бйдмад Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Гулно৷ яхиии ўйланг, ихтиёр сизда. Ойбек, Тал

ган асарлар. Яхиинине юзида зулук хам хол бумиб куринади. А. Қаххор, Тўйда аза.

Яхши кўрмоқ I) бирор нарсани, кишини ёқтирмоқ, маъқул кўрмоқ. Сухбатни яхшии куради. Озода кийиниини яхши курраман. - Бу камбағал хаста йиситни Йдлчи яхии курар, ахвамига кўниидан қайгурар эди. Ойбек, Танганган асарлар. 2) мухаббат қўймоқ, севмоқ. Бир-бирини яхии курмоқ. - -Ростини айт, муаллим болани якши кўрасанми? деб суради Тожибой кўқкисдан. П. Турсун, Ўқитувчч. Зуафиқор устоднине кизини нихжяпда яхши кўриб колганини дуустига айтиб куйан эди. Мирмухсин. Меъмор.
2 мод. с. Розилик, маъқуллаш маъносини билдиради; хўп бўлади, дуруст, маъқул. Яхии, хозир етиб бораман. Яхии, мен яна уйаб кураман. - /Юсуфбек хожи:] Яхши. Bавда хам берайин, аммо сен унаимай тур! А. Қовирий, Ӱтган кунлар. [Оқсоқол] Уурнидан турди ва қаттик овоз билан: -Якшии. Бу кишига хам «форма»дан берасан, - деди ва шошганича чикиб кетди. П. Турсун, Ўқитувчи.

яХшИКИ мод. с. Ӱзи таркнбида бўлган гап билдирган нарса, ходиса бошқа бир иш, ходисанинг юз бериши ёки юз бермаслигига сабаб эканини қайд этади; хайрият, хайриятки. Яхиики, бизнинг можаролардан қайин отам жуда сийрак хабардор булди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

яхшИЛАБ 1 Яхшиламоқ фл. рвдш.
2 Аъло даражада, бекам-кўст, жуда боллаб. Яхшилаб ёзмоқ. Бу гапларни яхшилаб тушчниб ол! Яхшилаб дам олмоқ. Яхшилаб текииринг. Кумуининг кугнглини яхиилаб очингарр, қизар!'А. Қодирий, Ўтган кунлар. Ермат челак битан аравага жуда кўп суя сепди, яхиилаб супурди. Ойбек, Танланган асарлар. -Боплабсизлар. Яхшилаб тадзирини берии керак, токи бошкаларга ибрат бўлин! - деди Эммурод. П. Турсун, Ўқитувчи.

яхшИЛАМОҚ 1 Бирор нарсанинг сифатини, холатини юқори даражага кўтармоқ. илгаригидан яхшироқ холга келтирмоқ; тузатмок. Езувни яхшиламоқ. Ииларни яхииамоқ. Мехнат интизомини яхшиламоқ. Экин навларини яхшиламоқ. - Ўғаи уйланандан кейин рузғорни яхшилаб, овкатларни мўл-кўл қилибди.. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Яхши сифатлар билан бахоламоқ, гапирмоқ. У сизни доим яхшилаб юради. Бировни орқасидан ёмонааи ўрнига яхшилаган мажқул.

ЯХШИЛАНМОК Яхшнламоқ фл. ўзл. ва мажх.н. Ии сифати яхииланди. Йлаар яхшииланди. Касалнинг ахволи яхииланди. - Гулнор хозир Нурининг мехрибончилигига севинди, Эрга тегиб, феии анча яхшиланибди шекицаи, деб ўйлади. Ойбек, Танланган асарлар.

яХШИЛИК 1 Яхши хислат, хулқ-атвор кабиларга эгалик. Хикол алохида шахсларнинг яхшилиги ё ёмониги хакида, ё буммаса, турмушдаги бирор тасодиф устида ёзиммайд. А. Қаххор, Сароб. Тоикентга қайтишда мени хам олиб жуัнадилар. Чунки яхшилигимни, тугри, халол ишлаганимни биар эдилар. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Ихтиёрий равишда бирор кишининг манфаатини кўзлаб иш тутиш, бирор манфаат етказиш; мехрибонлик; хайрли иш, эзгулик. Яхшилик қилмоқ. Яхшиликни унутма. Сизга яхиилик хохтайман. Яхшиликнинг кечи йуқ. Матал. Ёмондан яхиилик кутма. Мақол. Яхии одамнинг sхшиниеи тегар тор ерда, Ёмон одамнине зарари тегар хар ерда. Мақол. - Яхши одамлар хамма жойда топилади. Лекин бу бечораларнинг кўларидан бировга яхшилик қилии келмайди. П. Турсун, Ўқктувчи. Йуқ, худди шундай! Декин мен хотиним билан анна йиддн бери туриб, ундан кўп лхииликлар кўрганман. Бу яхишликларнинг хар қайсиси куунглндан ало-хида-алохида жой олган. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

$$
3 \text { Яхши эканлик. }
$$

ЯХшИЛИКЧА рєш. Бирор кўнгилсиз ходиса юз бермасдан яхшилик билан, уришжанжалсиз. Яхшиликча бу ердан жунаб қол. - -Яхшиликча эгардан туш-у, кўлнгни кўтар. Бўлмаса, от устидан телпакдай уиираман, - деди абдурасул. П. Турсун, Ўкитувчи. Қани, тур буммаса, чиқиб кет! Яхшиликча жойинени топ! F. Fулом, Шум бола. Ана шунақа-да, ака, биз бир-биримиз билан яхшииикча гаплаша олмаймиз. Ё. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот.

ЯХШИСИ мод.с. Энг қулайи, мувофиғи, маъқул бўлгани, тўғриси. Яхшиси, менинг маслахатимга киринг - Сен уччакишиб́ юрма, яхшиси, кุайин отангга узрингни айтиб, бу уйдан кетиш харакатини кил! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Унақа деманг,

яхииси, соқолим кўксимга тўкилсин, деб̆ кўя қолинг. С. Ахмад, Хукм.

ЯХІИЯМ [асли яхши хамј с.m. Яхшики. Яхииим, узз келмабди.

ЯНА 1 Яшамоқ фл. 2-ш. буйруқ шакли. $У_{\text {зок яииа. }}$

2 унд. с. Мақтов-маъқуллашни билдиради; балли, баракалла. Яшанг, ўғлим, кам булмане! А. Қаххор, Асарлар.

ЯШАВОР с.m. айн. яща 2. -Яиавор! Тула ўртоғинине юпун пальто тагидан суяги туртиб чиккан елкасига попиллатиб урди. М. Исмоилий, Бизнинг роман.

ЯШІАМОК 1 Маълум мухлат умр кўрмоқ; хаёт кечирмоқ; тирик юрмоқ. Кўп яиаган билмас, Кўпни курран билар. Мақол. - Малахондан бери яиайман, болам, не-не хонларнинг, не-не бекларнинг отларини кўрганман. Не-не отлар ўз қўлимдан хам уттган. Ойбек, Танланган асарлар. नуломжон бу кекса дунёда жуда кам яиаган булса хам, бошидан жуда кўп ужубатлар кечирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Бирор йўсинда хаёт кечирмоқ, бирор тарзда тирикчидик утказмоқ; умргузаронлик қилмоқ. Азобда яшамоқ. Елкиз яшамоқ. Ота-онасиз яиамоқ. Рохатланиб яиамок. Туткуниикда яиамок. Кул бўлиб яшамоқ. Тиз чукиб яиагунча, тик туриб ўлан яхши. Мақол. Пасалан, тоғлардаси охулар, уррнондаги туттиар, чамандаги булбуллар хам ёлғиз эмас, жуфай яшайдилар. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Содиқлар ўз овкุатларини хаам $\dot{у т к а з о л м а г а н ~ х о л д а ~ ф а қ и р л и к д а ~ я ш а б, ~ и ̀ и я ~}$ сайин менга оз-моз ерлоридан сотиб, тириклик қилар эдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

3 Хаётини бирор жойда ўтказмоқ; бирор жойда истиқомат қилмоқ, турмоқ. ПІахарда яиамоқ. Киилоқда яиамоқ. Мусофирииликда ящалок. Чет элда яиамок. п. Мана хозир уи кундан бери бу ерда, опасининг боғида яиайди. Ойбек, Танланган асарлар. Шу кุиилоқларда, қу̀рғончаларда одам яиаганлиги, хурсандчииик, тўй-томошо кุцлганлиси узоқ уттмии тўғрисидаги эртакдай туйилар эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. [Абдииукур/ Бу ерда бир татар савдогарнинг хизматига утиб, Қозонга кетди. Қозонда уи йил яиади. Ойбек. Танланган асарлар.

4 Бирор кимса билан бир жойда бирга (яқини, қариндоши, эри ёки хотини сифатида) истиқомат қилмоқ. Мен билан яиай-

диган кампир бозорчи хотин эди. Ойбек, Танланган асарлар. Биз икков ёииикдан бирка яиаб келамиз, орамизда махфий сирлариниз йўк. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Мана, у ойга яқиндир, Нуриниса ўзи кўрмагак, билмаган, хдатто исмини тўй арафасида келинойисидан эиитган эри билан яиайди. Ойбек, Танланган асарлар.

5 кўима Мавжуд бўлиб турмоқ, бор бўлмоқ, сақланмоқ. Мангу яиар иухратимиз. щонимиз. - Бир неча юз йиллардан бери яшаб, фавкулодда зўрайиб кетган «Хўжь Мавоз» мозоринине накалаги бу коронғиликк бир манба каби эди. А. Қодирий, Ўтган кун лар. Ғазаб ичра уртаб инсонни, Қирғогия тугкилган қонни Юволмайди! Яиайди бу кон Унутилмас бу кураш, курбон. Э. Рахим.

ЯIIAP Саноқ сонлар ёки «урта» сўз билан қўлланиб, одам ёки хайвоннинг ш сўз билдирган ёшда эканини билдирадı ёшли. Ярим яиар бола. У/4 яиар қиз. Олп мии яшар чол. Урта яшар хотин. Беш язи от. Икки яшар тана. Бу гапни етти яша дан етмии яиаргача хамма билади. $У_{\text {станине шогирди - унн турт яиар Йўдс }}^{\text {мо }}$ - дераза олдида у̀тирарди. Ойбек, Таз ланган асарлар. Бир кун Кудрат сув сеп тургани устига у̀зидан бир ашар катт. бўласи ичкаридан ёгоч от минио́ чиқиб қолс М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЯПАРМОК к. ёшармоқ. ІІахримиз ки дан-кунга яшармоқда. $-\grave{y}_{3}$ элига сод киии яиаради, Ииласа, ии сурьатин ои ради. «Кўшиқпар». Сує шимиб яиараёть ғўзалар яйрарди. И. Рахим, Чин мухаббат

ЯШАІІ 1 Яшамоқ фл. хар. н. Бу тоқап тоқ, жони темирдан инсоннинг тузалиб тииини, яиаииини, узоқ умр кўрииини ун. узидан хам кўпроқ тилар эдим. А. Қахх Минғ бир жон.

2 Хаёт тарзи, турмуш, тирикчилик, Яи: йўли. Яшаши қтандай?

ЯІІИК [р. ящик < яск - корзина] На солиш, сақлащ учун фойдаланиладиг одатда тӱрт бурчак шаклидаги буюм. $\ddot{E}$ яшик. Темир яшик. Снаряд яииклари. яииси. Махалланинг баззи бир уссиғ лари пичок билан қопни ё яиикларни теи чўнтакларига қўрқа-писа мева солади Ойбек, Танланган асарлар.

ЯШИЛ 1 Сариқ билан кўк ранг ў) лигидаги, барг ёки майса рангига эга о

ган ранг. Яиил баргли у̀симликлар. Яиил парда. Яиил буёқ. - Чап томонда тоғ этаклари, ўнг томонда яиил пахтазор, уртада қишлоқ. Н. Рахим, Чин мухаббат. Бошидаги яиил рўмоли қорачадан келган юзиии бўтиброк қўйган буллса хам, узига хўп ярашган. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари. Эркин қуилар дарахтларнинг қуюк яшили ичиан жонли найларини тинликка қуярди. Ойбек, Навоий.

2 Яшил рангли ёш майсалар ва ўсимликлар билан қопланган. Яиил водий. Яиил дала. Яиил қирлар. $-У_{\text {нгроқ̧да, яиил тепа }}$ устида куйлар, кўзилар, эчкилар у̀тлаб корибди. Х. Ғулом, Машъал.

ЯШИЛЛАНМОК Яшил тусга кирмоқ, яшил барг, майса ва ш.к. билан қопланмоқ. Сал кун утмай бахор жалалари боиланади. Қамиизорлар яшилланади, кирларда лолақизғалдоқлар гулхани ёнади. С. Ахмад, Уфқ. Сохилдаги ксатор кулранг жийдалар таги, илон изи суқмоқ хам яшиланди. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар. Хаким сувчинине даитга эккан маккажухориси бир қарич бўлиб яшиланади. Газетадан.

ЯШИЛЛИК 1 Яшил қолат, яшил рангли холат. Ховлида жаладан кейинси манзара бошкача: дарахтьлар яшилииси яна ортган. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 Яшил ранг. Яииллик югурган дарахтларнинг учларида илк бахор қуёиининг олтин шуъалари товланарди. С. Зуннунова, Гулхан.

ЯШИН 1 Атмосферада булутлараро ёки булутлар билан ер сирти орасида пайдо бўладиган жуда кучли оний электр учкуни; чақмоқ. Яииннинг куัкимтир ёруғида руппарадаги уйлар ва ёмғирдан жимир-жимир булиб ётган ховли бир кўринди-ю, кўздан иужолди. П. Қодиров, Уч илдиз. Бир ерда турио колсак, совкотиб ёки яшин уриб улишимиз аникдди. С. Айний, Қуллар.

2 Яшин (эркаклар исми)
ЯШИНМАЧОК ив. Бекинмачоқ. Яиинмачок уйнаимоқда гулзорда Бир барно қиз иилан жиддий бу̀з у̀ғлон. Р. Бекниёз. Болаларни излади. Бу, яиинмачоқ у̀йини бўлади. Т. Мурод, От кишнаган оқшом.

ЯІИН-ТОПАЛОҚ шє. Бекинмачоқ. / Каримов:] Хаялаб ўтириинина урни йук, ука, о́из хоким эканмиз, истаганимизни амалга оиирамиз. Етар энди «яиин-топалоқ» у̀йи-

ни, энди улар билан астойди гаплашмоқ керак. Х. Шамс, Душман.

ЯШИРИН $1 \mathrm{c} \mathrm{\phi m}$. Бошқаларга маълум бӱлмаган, бошқалардан сир тутилган; махфий. Ящирин йул. Яцирин zап. Ящирин қочмоқ. ..йўл-йўлакай унга бу яширин туัгарак хакида баьзи гапларни айтиб берди. С. Ахмад, Хукм.

2 Хали маълум бўлмаган, белги бермаган. Грипп билан касалланиининг яиирин даври икки-уч кун бўлиб, кейин у̀ткир даври боиланади. «Саодат».

3 Аниқ ифодага эга бўлмаган. Айникса, нутқий вазият, шароитга караб қахрамонлар тилидан айтилган яиирин мабноли сўзлар, луқмалар драма тилида алохида ўрин тутади. «ЎТА». Бу хуихол ва очиккуัнгил аёлда ку̀зга якқфол ташланмайдиган кучли ирода ва мустакиллик яиирин эди. Ф. Мусажонов, Химмат.

4 Хеч ким билмайдиган, хеч кимга маълум бӱлмаган. Сизни кутиб турар оппоқ пахтанине Бағрида яширин қанча сирии ранг. А. Орипов. Бу томонда бор экан яширин суқмок йулаар. «Ёшлик».

5 айн. яшириқча. У утиирганларга яиирин бир назар таиларди. Газетадан.

ЯШИРИНМОК 1 Яширмоқ фл. ӱзл. н. Овчи дарахт орқасига яширинди. Гулнор куурпанинг бир чеккасини боиига тортиб яииринди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Кўдан холи, номаълум холда бўлмоқ. Инсон унинг [тоғнинг] метин багрида яииринган хазиналарга кўл солган. С. Ахмад, Тоғларда. Ахир, бу дуолар, ривоятлар никобига яииринган зуамдан, жафолардан биз шуринг курғурлар кимга дод деймиз. Хамза, Бой ила хизматчи.

ЯШИРИНЧА рвш. Бошқаларга билдирмасдан, сездирмасдан, махфий равишда; пинхона. Яииринча термилмоқ. Яииринча кўз кุисмоқ. Яииринча ии тутмоқ. Яииринча қарай. Мастура секинеина йурғалаб, уйга борди-да, онасидан яииринча бир сиким чувилаан пахтани қуйниса тикиб келди. П. Турсун, Ўқитувчи. Нури палак остида, ёи аёлаар билан куршалган хфолда турар.. бавзан яллачиларга ящиринча мўралаб кўяр эи. Ойбек, Танланган асарлар.

ЯШИРИК айн. яшнринча. Бир вақтлар Нурининг ўртага отган тукмати орқасида Гулсунбиби эри Ерратдан яиириқ кизнинг

феъи-атеорини, крии-турииини очик ва бекитик равиида узок тадкиб этди. Ойбек, Танланган асарлар.

ЯІИРИҚЛИК ше. айн. яшнрив. Ширин сўз билан бола ичида яшириқлик хамма нарсани билиб олии мумкин. М. Исмоилий, Одамийлик қиссаси.

ЯІІИРИКЧА айн. яшнринча. /НІарофат холаЈ Айниқса, ўғлининг ундан яшириқча ича бошлаганини пайқагач, у суัнгги илинжини хам иукотгандек бўлди. А. Мухтор, Чинор. Уัззари, яшириқча гапим бор, деб кўимадилар-ку. Хамза, Паранжи сирлари.

ЯIIMPMOK 1 Биров билмайдиган, кўрмайдиган ёки топа олмайдиган жойга қўймоқ, беркитиб қўймоқ. Калитни яширмоқ. Пулни яиирмок. - Йулии учун келтирилган тугунчак ёдига тушди. Уни паранжииа ўраб, тахмоннинг бурчагига яиириб қўйган эди. Ойбек, Танланган асарлар. Одамлар молини яиирса, биз.. мана, кйриб турибсизаар, бир дона гугурт чупини хам остонадан таикарига чиқармадик. А. Қаххор, Қўшчинор чироқтари. Қуибеги жавоб берии ўрнига, мактубни ониб, кўрпача остига ящирди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

2 Кўринмайдиган холатга олмоқ; пана қилмоқ, беркитмоқ. Бировдан юозини sщирмок. Руумол уии билан оғзини яиирмок. Бир мўлини орқасига яиирмок. Равно ўзига қараб келгувчи Анварга ер остидан кулумсираб олгач, бир оз кўриниб турган оёк учларини сарик атлас кўилаги билан яиирди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Яиирай деб кўзда ёиини, Қучиб олди кุизнинг бошини. Э. Рахим. Элликбоии оломонга қайрилиб, бир кўли биаан иии кўзарини яишрган холда, иккинни ку้лини муит килиб, дўқ урди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 кўчма Махфий сақпамоқ, сир тутмоқ. Иснини яиирмоқ. Мақсадини яиирмоқ. Севсисини яиирмоқ. Fазабини яиирмоқ. Сирини янирмок. - Улар хар икковлари хам хаяжонарини яиира олмай, бир-бирлариеа тикилиб қолишди. М. Жалолиддинова, Кейинроқ. Жонфиғон буни /ииламасаиеини], албатта, талай вақтгача хотинидан яии риб юрибди. А. Қаххор, Жонфиғон. Касалинени яиирсанг, ууроқжон, иситнаси оикор қилади. Н. Сафаров, Хаёт мактаби.

ЯЦIHAMOK 1 Барк уриб усмоқ, гулламоқ, гули очилмоқ. Олдин экилган ғуза-

ларимиз эса кун сайин яинаяпти. Р. А хўжаев, Яшил чайла. $\mathrm{Hz}_{3}$ оинии, sина сумбул ва лола. Ғайратий.

2 Ўзига тортадиган гўзал холга келя ёрқинлик, кўркамлик касб этмоқ; гў лашмоқ, Бахор келиии билан дала sинар Эл келтириб ёйди пойандоз, Яинаб ке ховуз бййлари. Э. Рахим. Гулнорнинг буйиј кўкраги тўлиииб, бутун гавдаси қизик тофати билан яинаган чоғда, бойвачча ку้з тагига олиб қўйган эди. Ойбек, Таняая асарлар. У [Асрора] киреан уй яинаб кет. С. Ахмад, Уфқ.

3 кўчма Ривож топмоқ, камолга эрі моқ; авж олмоқ. [Йўлчи:] Халк борган с пачақланаверади, бойлар яшнайверади, гаки илдизи кучимизни сўради-да. Ойт Танланган асарлар. Одамларда ғайрап ташаббус яинаб кетди. А. Қаххор, K чинор чироқлари. Саидийнине калбидаги . боилаган мухаббат чўги яинай боиаади Қаххор, Сароб.

4 Порлаб, чақнаб, яшнаб курринк намоён бўлмоқ. Юлдузаар чароғон бу яинамоқда. ㄷ Кўиа-кууиа силамлар яшн бу уй, Унсин ёлғиз қоларкан, аллақандай с туюлди. Ойбек, Танланган асарлар.

5 куัчма Яйрамоқ, ёзилмоқ. Янги п муи боғааринда Еи кўнгиялар яина Хамза. Хар замон бўл биаим уучоғида, наган маврифат кучоғида. Fайратий. ранжини ўт-оташга Таилаганим-ж. ааган, Даөлат қуии қунган боига, : наганим-яшнагак. З. Диёр.

ЯІІНАТМОК Яшнамоқ фл. орт. Н. Я. пареарии килиоб, кечки ғузаларни хам натиб юбордик. - Яинатдим бузз кир бепоён даитни. Ғайратий. Бу бахт Пар! дилини яйратар, чехрасини гул-гул ян тарди. X. Ахророва, Орифнинг давлати.

ЯШНОK кам кўда. Яшнаб турган, зал, жозибали. Яинок боғлар. Яиноқ дс лар. Сурма тортилаан чақнок кузз гулгун яинок юзлари, бежирим кийинкк дан тортиб, баланд поинали кора пуф сигача Мохидиа кузатиб чиқди. Ж. Аб! лахонов, Туфон.

ЯІІОВЧАН Яшаш қобилияти куч яшаб турадитан. Яиовчан микроблар. Яи чан ўсимликлар.

ЯІІШАМАГУР карғ. Умринг қисқаб гур, ўлгур. -Коч, дейман, аблах, қоч!'

буйнингни узаман, - деб уушкирди амакиси. -Коч! Яишамагур, қоч! - деб такрорлади шақилдқ келинойиси. П. Турсун, Ўқитувчи. Ха, яииамагурлар! Бола эмас, бало булар! Тегма гулаарга! С. Нуров, Нарвон.

ЯЪЖУЖ-МАЪЖУЖ [a. ــأجوع مـأجوع - Куръонда зикр этилган бузғунчи қавм(лар) номи] Диний эьтиқодга кўра, қиёмат кунида ўз маконидан чиқиб, оламни босиб олиб, учраган кимса ва нарсаларни ютиб, йўқ қилиб юборадиган икки ёввойи, вахший халқнинг номи; афсонавий зўр куч, енгилмас бало. Биммадим, буёқчининг нили бузииаанми ё охир замон яқұинааииб, явжужмажжуж хуруж қилганми? Ойбек, Танланган асарлар. Яьжуж-мавжужлардек ёпиримб келган му̀ғулар. [калваларга] мўр-малахдай ёпирилиб кирадилар. Мирмухсин, Меъмор.

ЯЪНИ [а. роғи боғл. Гап ёки гап бўлагини унга изох берувчи бошқа жумла билан боғлаш учун ишлатилади. Мен эртадан кейин, язни шанба куни, уѝда бўламан. - Ота-онам орзуси ушазиб, илгариси Назирқул энди Назир афанди, яьни ўкитувчи булиб қолган эдим. Н. Сафаров, Жасоратнинг давоми.

ЯҚИН [a. בَعَين - хақиқий билим, қатьий ишонч] 1 Оралиқ масофа унча катта бўлмаган, узоқ эмас. Энг якұин йўл - шу. IШахарарга якин бир қишюқда яшаймиз. Бир-бирига яқин уйар. Қозонга яқин юрсанг, кораси юқар. Мақол. Қирғоқкุа якин ерда турт қозик устида каттакон бир қайиқ турар эди. А. Қаххор. Хотинлар. Ту̀нкалар жуда кўп, хам бир-бирига жуда якин. Ер эса тои-метин. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Нутқ сўзланаётган пайтдан вақт оралиғи унча катта бўлмаган. Якин фурсатда дийдр кўриимоқни орзу киламиз. Якин келажакда бу ерлар шахุарга айланади. Ха, айтгандай, устоз шу якин кунларда уруғчииик совхозига келар эканлар. Хат олдим. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

3 Бирор ходиса ёки воқеа юоз беришига 03 фурсат қолганда, маълум бир вақт келиши олдидан. Кечга яқ̆ин мехмонлар келииди. Сахарга якุин йўлга туидилар. Ии битииига яқин қолди. -1 энди, иложи бўлса, муносиб кишига Гуанорни хозирдан унаштириб, фотиха ўкиб, тўй-никохни бахорга якุин у̀тказмоқчи. Ойбек, Танлан-

ган асарлар. Тўйга якин кяолганда, келин куัчанинг бошидаги ательега кўйлак буюргани келган экан. А. Қаххор, Тўйда аза.

Яқин уртада (ёки орада) 1) шу ердан узок бўлмаган жойларда, шу атрофда. Яқин уртада чойхона борни?; 2) кўп вақт ўтмасдан, озгина вақт Ӱтгач. [ Йумии:] Тохир ака, қўйинг сиз табибларни. Менга колса, маслахат шу: мана яқин уртада бахор, сиз қирга чиқинг, кӱкрасингизга тоза шамол тегади. Ойбек, Танланган асарлар.

4 кучма Дўстона муносабатда бўлган, қадрдон, мехрибон. Якин ўртоқ. Якин дуст. - "Кизик одам экансиз", дединсиз. Аммо дўстингдан, якин бир одамингдан тўсатдан шундай аап эшитии менга, албатта, оғир. П. Турсун, Ўқитувчи. Назарида, нотании ѝигит аллакимга, эуда-жуда яқин одамга ӱхиатаётгандек. А. Мухиддин, Х. Тожибоев, Оташ қалбли қиз. Мехмонларни тўй эгасининг яқинлари хурмат ва сертакаллуфлик билан кутио́ олишарди. О. Хусанов, Шинаванда.

Ўзини [бировга] яқин олмоқ (ёки тутмок) Кимса билан дўстона муносабат сақламоқ, узини шундай холатда тутмоқ. Мени севадими? Чиндан севадими ёки мусофирликнине диқкинафаслисидан уузини менга якин тутиб юрибдими? Шухрат, Шинелли йиллар.

5 Нимаси биландир ўхшаш ёки деярли бир хил. Хавоси бир-бирига яқин. Мавноси бир-бирига яқин сўзлар. 1287 йилнинг сунбула ойи, ябни эрта кузнинг куัклам хавосига яқин бир куни. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

6 Тахминан, қарийб. Орадан яқин икки йил у̀тгандан кейин Авлиёотага Бувайдадан бир одам бориб қолди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Бир куни икки кишининг сўроғи яқин тўрт соат вактни олди. А. Қаххор, Сароб.

7 (3-и. эгалик ва ж.к., у.-п.к. ва ч.к. шаклида - яқннига, яқинида, яқинидан) Кӱмакчи вазифасида қўлланади ва макон муносабатларини билдиради. Равно келинларча Анварга салом қииди ва жазб қилаандек, Анварнинг якинига бориб тўхтади. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Бу икки хоналик уй янеи курилаётган мактаб якинида.. Х. Назир, Сӱнмас чақмоқлар.

ЯҚИНДА рви. 1 Бундан бир оз аввал. Якинда тавтилдан қайтдим. Ораларига

[^1]якинда совукчилик туиди. $=$ Отаси бенора булса, сุанча вақт эл-халқдан номус килганидан, алаақандай шахарга бадарға буилиб, якинда келди. Хамза, Паранжи сирлари. Учувчилик мактабини якинда битириб, Тоии кент аэропортига путёвка олармии. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 Яқин вақт, яқин кунлар ичида. $y$ якинда диссертация ёқлайди. Якинда боица иига утммоқии. Мусабекларникидан яқинда совии келармиш. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Бу ердан узоқ бўлмаган жойда, шу атрофда. Яқ̧инда магазин борми? 푸 [Мутал:] Якинда одам йчмми? - Иуқ, ких. А. Қодирий. Уัттан кунлар.

ЯқИНДАГИ 1 Бу ердан узоқ бўлмаган жойдаги, шу атрофдаги. Узоқдази куйруқдан якиндаги упка яхии. Мақол $=$ Шу якиндаги гуазор хушбуйини ўғирлаб келган шабада гуп этиб димоғига урилди. И. Рахим, Чин мухаббат. У [Шербек] саррузашт излаб, неча марта уйидан қочган, шурлик онаси гох шахардан, гох яқиндаги темир йу станциясидан топиб келган эди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Бундан бир оз аввал юз берган ёки бўлиб ўтган. Яқиндаги гап. Якиндаги воқеа.

ЯҚИНДАН рєш. Яқин масофадан ёки яқин вақт (лар)дан. Якиндан бери. Якиндан боилаб. Икки ёининг хозирги хфоини яқиндан томоша қилмоқчи бўлан туссиз бир юлдуз куँк сахнининг ерга якинроқ кисмига уииб туиди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

Яқиндан ёрдам (ёки кўмак) бермоқ Амалий ёрдам кўрсатмоқ, бевосита ёрдам қилмоқ. ..ишимизза яқиндан кўмак берии учун ёрдамчи белгилашди. Fайратий, Узоқдаги ёр.

ЯҚИНЛАМОК айн. яқинлашмоқ. Бирбир босиб, илгари елди, Сой бўйеа якинлаб келди. X. Олимжон. Белидан кўлини олмай якинлаб келди техник. Ш. Ғуломов, Ёрқин уфқлар.

ЯҚИНЛАШМОК 1 Бирор кимса ёки нарса яқинига бормоқ ёки келмоқ. Тоқка якинлашмоқ. Шахарга якинлаииб колдик. - Зайнаб хам куаумсираган халда Кумуиса якинашшб келди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. У шундай ўйан, паришон холатда булоқка якинлашди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Отлар турган жойга яқұнлашганда, он га қоровуллик қилиб турган икки ода ку̀ринди. С. Айний, Куллар.

2 Бирор иш, ходиса ёки воқеани. беришига оз вақт қолмоқ, вақт жиқа яқин келмоқ, Янги йил яқุинлаииб қৃолі Вакт хуфтонга якинлаиган эди. А. Қол Ўтган кунлар. Дахшатли минутлар сари яқинлашиб колмоқда эди. М. Исмс Фарғона т. о.

Ой-кунв яқинлацвмоқ Туғишига о қолмоқ. Ғанижон хотини хомиладор бу хам. болани кутариб юрганда хаам, б яқинлашиб қолаанда хам, бунга қил хар куни, хар ерда булаётган ва бў ходиса деб қараган эди. А. Қаххор, Ка

3 Михдор билдирувчи сўзлардан келиб, ўша миқдорга етишга озгина қолганлигини билдиради. /Олимж. Ёии олтмишеа якุинлашган бу̀лса хал лар элликдан ортик беролмайди. Танланган асарлар. Мана, институ тириб, шу киилокка келиб иилай б нига уч йилга яқұнлаиди. С. Ан' Оқсой.

4 Дустона, яқин муносабатда дустлашмоқ. Сержант Сакен Рамза қиз билан яқинлашиб қолиши унинд келтирди. А. Мухиддин, Х. Тожибоє қалбли қиз.

яҚИНЛАШТТИРМОК Яқинлаш орт. н. Тоини кўндаланг уилаб, мен а бир мартаба чайкаб, бекнинг к. яцинааиттиасиз. А. Қаххор, Кўр очилиши. Дехконларни бундай маж якинлаитирии керак эмас, ажай буларнинг ораларида большевин тилчиаари булса. С. Айний, Куллар

ЯқИНЛИК 1 Яқин холатдалик нинг яқинаиси. Бозорнинг якиници. йининг якинниги. Отларнинг , одамларнинг хой-хуйлаши манзилн аигини билдирар эди. М. Исмоил: гонат.о.

2 Дустона муносабат, яқин му бўлиш (к. яқин 4). Умиднинг «се Хафизага жуда ёқди - бу жуда белгиси. Мирмухсин, Умид. Бу ха нинг Эммуродга яқиниигим туфаі рат, Шинелли йиллар.

3 Яқин эканлик (к. яқин 4) яқинаиингни биламан.

ЯҚҚОЛ рөи. Аниқ, равшан; ошкора, рўйирост, баралла. Тоғлар якқол куриниб турибди. Нуқсон кузза яққол таиланади. Яккол мисоа. - «Йгитлар» орасига кирганда эса, у узз тақдирининг бутун дахиатини якксол курди. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Хар дам яққол сезиб тураман Мабниларнинг қанотланганин. F. Fулом.

ЯFИР 1 От, эшак, туя сингари хайвонлар устида терининг оғир юкдан эзилиши, ишқаланиши туфайли 103 берадиган йирингли яра, жарохат. Ёи қуюқ эшакдан, яғир буван от яхши. Мақол. Туя каниа катта булса, яғири хам иунна катта. Мақол. шИууғинқапояларга қуйиб юборилан эиакларнинг яғирларини қарғалар чуқ̆имоқда. С. Айний, Қуллар.

2 кўима Оғир юк ёки зарба туфайли киши елкасида хосил бўлган жарохат, яра. яғир этди арұон елкамни, Бадан куйиб, тои $^{\text {пи }}$ бўли товон. Э. Рахим. Оғир юкда яғир бўлди Оппоқ, нозик елкалар. Хамза. -Хусан мумин, қобил бола. Елкаси Самсоқбойнинг қамчисидан ягир булган, - деди Арслонқуа. Б. Рахмонов. Мардлар қиссаси.

3 кўима Жуда ифлос, исқирт (уст-бош дақида). Тўппинг мунна яғир бўлиб кетибди. - -ягир ёстигингизни ерга куйинг, - деди Холнисо, - байталмонни мунча кучоқлайсиз. Мирмухсин, Чиниқиш.

Ятнри тнқмок Яғир бўлмок (к. яғнр 2, 3). -Вой-бў, - деди Умиднинг кенг кўксидаги ёлиаа, кифтларига ялт этиб қараб қўйган Жанна, - майкангизнине ягири чиқиб кетибди. Мирмухснн, Умид. ..кеча-кундуз ишлашинг, ииаганда дам елкангнинг яғири чикиб иияошинг керак бўлади. Ё. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот.

ЯFMO I эск. Талон-торож, бузғунлик. ..Мавмунлар тўплаган олтин-кумушларни явмо этгаймиз. М. Осим, Карвон йўлларида.

ЯFMO 11 эск. Шахар, мамлакат, қабила номи.

ЯFРИН Тананинг икки елка оралиғидаги орқа қисми; курак усти. Ягрини кене йигит. - Каравот четига уттириб кийинди, ко-

ридорда кุизареуниа ювинди, хўл соник билан кўкрак, буйин ва яғринларини обдан иицяалаб, цонини бетга тептирдд. Шухрат, Шинелли йиллар. Кун қизик. Офтоб яғриндан уриб туради. F. Ғулом, Шум бола.

2 Хайвонларда белнинг юқори қисми, икки елка оралиғи. От.. яғринини талаётган чивинларни думи билан тўзитиб юборар. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

Яғринига офтоб тегмоқ Бахти очилмоқ, омади келмоқ. -Э, хотин, мана бизнинг хам қўлимиз узун бўлиб қолди. Оииғимиз олчи. Пешонамиз ялтираб, яғринимизга офтоб тегадиган бўдди, - деди Остонакуа. С. Абдуқаххор, Санамай саккиз дема.

ЯРРИНДОР 1 Яғрини кенг. Амина опа.. ёии кирқлардан оииб колеан, эркакнамо, новча, яғриндор хотин эди. О. Ёқубов, Бир фельетон қиссаси. Баланд бўйли, яғриндор, калаахум йиеитча кирди. Ойбек, О.в. шабадалар.

2 кўима Кенг қулоч ёйган, бағри кенг. -Ана бу паканага боқинг, паканага, - ота пастаккина, аммо ягриндор олма дарахтига ииора қилди. Й. Муқимов, Қўшбулоқ. Бағри кене жилғалар, яғриндор құирларда яиовчи жониворлар жимсина писиб, йуовчини кузатардилар. С. Анорбоев, Оқсой.

ЯРРИНЛИ: кенг ягринли айн. ярриндор. Y [Рустам] бир вақтлар кенг ағрини, баланд бўйи, пахлавон эди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Кенг яғринли адирлар, полизларда сой тошидай юмалаб ётган қовун-тарвузлар, ғарқ пииган мевали боғларни қўмсаб, кўнгил қуии туғилиб усган кадрдон қиилоғига караб талпинарди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЯХУДИЙ [а., яx. هـو \gg يهودی - бани Исроил, яъни Исроил авлоди; еврейлар] Тарихан қадимий сомий қабилалардан келиб чиққан, бутун дунёга кенг тарқалган халкнинг номи. Яхудий халқи. Яхудий миллати.

2 Шу халқ, миллатга мансуб, тегишли. Яхудий тиаи. Яхудий аёя.

ЯХУДИЙЛАР Тарихан қадимий сомий қабилалардан келиб чиққан, бутун дунёга тарқалган халқ.


Уу унд. с. 1 Бировга мурожаат қилганда, унннг диққатнни ўзита жалб этишни билдиради; «хой», «хей», «Эй». ИУ, телба хотин, нега зарда қиласан, - деди орқасига суяниб, кўзини юмиб. А. Қаххор, Сароб.

2 (турли даражадаги чузиқлик билан) Хурсандлик, миннатдорлик ёки афсусланиш, нафратланиш, хайратланиш хис-туйғусини билдиради. -У, бу ёрдамингизни сира унутмайман, дустим, -Рахиат, $\dot{y}, ~ р а х г-~$ мат! - деди Элмурод бойчечакларни олар экан. П. Турсун, Ў қитувчи. - У, нақадар вахиийиик, - деди Саидий. А. Қаххор. Сароб.

ЎББЎ айн. оббо. Убббу сен-эй, боплабсанку.. А. Убайдуллаев, Хаёт оқими. Ўббй, дардисар сумалаг-эй. Н. Мақсудий, Лайлатулқадр.

ӰБДАН шє. Обдан. Бир ярим товок мастава, икки чойнак кукк чойни убдан ичгандан кейин.. Т. Алимов, Жоним хиқилдоғчмга келяи.

ЎГАЙ 1 Олдинги эр ёки хотиндан бўлған фарзандлар хозирги эр ёки хотинга хамда уларнинг қариндошларига нисбатан, шунингдек, хозирги эр ёки хотин ва уларнинг қариндошлари олдинги эр ёки хотиндан булган болаларга нисбатан. Ўгай набира. У̌гай ота. Ўгай хола. - Хафсалам пир бўлиб: -Пешонамнинг иури курсин, уггай бола хам насиб кимаса, - деб йиғлаб-йиғлаб кайтдим. И. Рахим, Чин мухаббат. Чап томондасиси Юсвали тоғанинг ууай уғии Аөаз, уннг томондаги Даелатёр эди. П. Турсун, ; Ўкитувчи. [Марасул:] УЗз холам бууа туриб, тўйга келмадингиз-а? У̌гай булсангиз хам хафа бўлмас эдим. А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

У̌ай кайнана ёши олтмиииарга борган, а миз, забардаст, димондор камиир эди. Орибе Танланган асарлар.

2 Бир онадан туғилмаган ёки бир о дан бўлмаган, отаси ёки онаси боші туғишмаган фарзандлар (бир-бирига ни батан). Угай ака. - [Дилбар:] Ботиржу" акамнинг ўай синглиси бор, оти Адолатьо иу угни тугибди. Н. Сафаров, Хаёт мактаб

3 куичма Узиники бўлмаган; ёт, бегон Бобур уззига уауғ бир мураббий топдим, б суюниб юрганида, ўеай тақ̆дир уни бу ии дадкоридан хзам жудо килаан эди. П. Қопп ров, Юлдузли тунлар. " $\check{y}_{\text {zай» экинларнын }}$ холидан хеч ким хабар оляади. Газетадав Булбул уггай эрур зоғлар орасида, Юеурик я уггай тоғлар орасида. А. Орипов, Рухим.

Ўгай кўрмоқ (ёки қарамоқ) ёки уггай в билан қарамоқ Бегона каби муносабат бўлмоқ. Мустамлакачи чор мавмурлари м фุалиий мехнаткашларни ӱзларига угай н рардиаар. Н. Сафаров, Оловли излар. Да галини аитаверии керак.. авваллари бу шинага одамлариниз уугайрок каради. X. F зир, Ўтлар туташганда. Дангал айтииим, рак, у̀ртоқлар, маиинага у̌гай кўз би қаровчилар йлимизга кўндалане тури олдилар. Газетадан.

УГ муносабатда бўлмоқ. Уни [келинни] кал тишга, угайлашга уринган бабзи қайнана: шубхасиз, келгуси кўнгилсизликларга за яратади. Т. Ғуломов, Қайнананг яхши бу IIифобахи мева берадиган кимматли рахтларни ўгайлаб қўймаслигимиз керак Исмоилий, Фарғона т. о.

ЎГАЙЛИК 1 Ўгай холат, ўгай эканлик. Қиз билан бола уггайликни билмай.. инок бу"либ ўйнаб юришибди. «Олтин бешик».

2 Ўгай кишига нисбатан бўладиган муносабат. Жуөонмарглар угайликни билдирди, Дуиманлик қиб /килиб], багрим қонга тўддидди. «Ширин билан Шакар».

ӰгИРИFЛИҚ Бирор тарафга қаратиб уутириб кўйилган: терс. Кўча тарафга орқаси угириғлик пастаккина бир уй, бир айвонимиз бор. Ойдин, Садағанг бўлай, командир.

ЎГИРМА Каштачиликда: безак - гул тикишнинг бир усули. Тикиши силдиқ эмас: ўирмаси чакмага, Санамаси йурмага Кундошбўлиб тургандай. F. Fулом.

УГИРМОҚ 1 Асл (турган) холатидан бирор томонга қаратмоқ, бурмоқ. Рагно юзини четга ўеириб, бошидаги рўмоли билан юзини артди, узун энтикди. А. Кодирий, Мехробдан чаён. У киргач, хотин бошини ууеириб қаради-да, шу караганича кўзлари хиралашиб, секин юмилди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Баширжон дархол хотинига оркূа угириб, бармоғини қалин лабларида хуллаб аии, санаига туиди. Н. Аминов, Суварак.

2 Ўйинда: ошиқ, гугурт каби нарсаларни (бирор холатда, мас, тикка туришини мулжаллаб) думалатиб, ерга ташламоқ. Бола ошик угсирди.

3 Тўй-хашам ва ш.к. да қўшиқчи, уйинчи бошидан пул айлантириб ташламоқ, пул қистирмоқ. Пулдор хотинлар бир-бирларидан колмасликка тиришиб, пуа ууирдияар. Ойбек, Танланган асарлар.

4 дин. Азиз-авлиёларга атаб боши ёки устидан пул ёки бирор буюмни айлантириб садақа қилмоқ (бирор эзгу тилакка эришиш учун ёки бирор бахтли ходиса муносабати билан). Махалладаги куиноч хотин беморнинг бошидан бир кора товукни угириб.. бир эчкини суйиб, худойи құлиини буюрди. М. Осим. Тилсиз гувох. Офтоб ойим эрининг бу сузини эшитиии билан Хўжа Баховуддин иууига угириб куйган етти танга пулини Туйбекага бериб, дарров эионникига жўнатди. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

5 Таржима қилмоқ. ..орисиналдаги асар лейтмотивини ифодалайдиган дўстлик, кўшиқ, рақс, висол. суॅз ва ибораларни қойил килиб угирган. «УัТА». Асадулаа хаёлидаги узбекча шеврни форсийга уัгириб ёзди. «Шарқ юлдузи".

Бошндан сув ўтириб ичмоқ Ўта қадрламоқ, юоят эъзозламоқ. Пахтакор билан механизатор хар бир янеи машинанинг бошидан сув угириб ицгудай. И. Рахим, Зангори кема капитани. Калима ўгнрмок айн. калима келтнрмоқ к. калима. Бурун замонда буларга ухиаган карилар эмас, хатто ёилар хаам калима угириб ётар эди, яьни айтмокчи бўламанки, яшашдан кўра кўпроқ ўлиш тууғрисида ўилар эди. А. Қаххор, Йнллар. Юз утнрмоқ к. $\quad \mathbf{1}$ !.

ЎГиТ Йўл-йўриқ кўрсатиб айтиладиган гап; насихат. Зехни тез, тириикок Собир, отасининг уॅгитини бажаришга интилиб, «Машраб», "Суффи Оллоёр» каби китобларни тезда шариллатиб уккийдиган бууди. Ж. Шарипов, Хоразм. Кейин ўзидан-узи мамнун бууиб, угит охангига утди: -Еиларнинг тарбияси билан шуғуланиш кўп савоб ии, албатта.. А. Мухтор, Туғилиш.

ЎГИТЛАМОК кам қўла. Насихат қилмоқ. Жумакул ота уузинин бугунги бахтли кунларини уйлаб, нихоятда кувонди. Кампирини ўситлади. Ш. Сулаймон, Ота уғил.

ЎДАғА фольк. Бошлиқ, саркор. Йигитлар ииида мениан уддга. «Равшан».

ЎДАFАЙЛАМОҚ Баланд овоз билан дўқ урмоқ. тахдид ёки пўтиса қилмок. Жура хам Замонга удағайлаб гапира боилади. Н. Назаров, Замон. Фосих афанди.. гудак боланикига уххиаи кичкина муитини торгина кукраги олдига сиякитиб у̀дагалайди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЎДАҒАЙЛАНМОҚ Ўдағайламоқ фл. ўжл. н. айн. ўдағайламоқ.

ӰЖАР 1 Тӱғри, мақбул маслахат, гапсўзга хам қулоқ солмай, ён бермай, ўз фикрини маъқуллайверадиган; гап уқмайдиган, қайсар. У қанча сузламасин, бу китобнинг динга зиёнсиз эканини ўжар мусулмонга туиунтира оммайди. Ойбек, Танланган асарлар. Бавзи бир ужар, фойдали иидан буйин товловчи кишилар унинг маслахати, ёрдами туфайли хаётда ўз йлини топиб олди. Газетадан. -Эртага вожатийдан сураймиз, - деди Кудрат гап уқмас, ужар синглисини тиниитиб. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 Ялиниб-ёлвориш, илтимос кабиларга кўнавермайдиган, уз сўзидан, фикридан қайтмайддиган; бир сузли. Унга камоли эхтиром билан салом берди. Дилидаги гапларни

астойдил туиунтириб тӱкди. УУ бешинчи туимагур бир су̀зи ужсар одам экан. Кўнмади. С. Ахмад, Сайланма.

3 кўчма Бошқанинг измига юрмайдиган; бўйсунмас. Ўжар дарё. Уّжар табиат. Ғуломжоннинг миясига яна кон югурди, бояги таниш ўжар хиис яна бутун вужудини камради. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Суе ужжар, уни тизеинлаш осон эмаслисини Пўлатжон биаади. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

4 куัима Қайтариб, узгартириб бўлмайдиган нарса хақида. Хақиқат - ужжар нарса. Киииларнине кимлиги, қайси вазифада иилашини юз-хотир қุилмайди. А. Набихўжаев, Ўжарнинг қисмати. Фирибгар хар қанча айёрлик килмасин, ӱжар фактлар олдида қицмишига икрор булдди. Газетадан.

УЖАРЛИК Ў ${ }_{3}$ билганидан қолмаслик; ужарларга хос хусусият, муомала; қайсарлик. Айтувдим-а, қийналиб коласан, деб! Ужарлик кุилдинг-да, дўстим. О. Ӗуубов, Излайман. Ўжарликни қуйиб, гапимга қулоқ солсанг.. оғангнинг ёнига олиб кираман. Мирмухсин, Меьмор.

УЖЖАРОНА рвш. кам кули. У̌жарлик билан. У диннине талабларига қатнииқ, ужсарона риоя қиларди. Ойбек, Улуғ йўл. У киёфасини уззартирмай, ужжарона охангда яна такрорлади. П. Турсун, Ўқитувчи.

УУКАРЧАСИГА айн. Ужарона. Йўлии бошини қуйи солиб, жим утирди. Аммо чолнинг ялиништари, савдогарнине ужарчасига оёк тираб туриши йиситнинг ғазабини оиира боилади. Ойбек, Танланган асарлар.

Ў 3 узл. олм. 1 Эгалик қўшимчасини олган от олдидан келганда, кимса ёки нарсанинг эгалик қўшимчасидан англашилган шахсга (1-, 2- ёки 3-шахсга) қарашли экани ифодаланади. Бунда шахс маъноси шахс қўшимчаси орқали воқеланади, ўз сўзи
 дугстине. $\check{y}_{3}$ мулкимиз. $\check{y}_{3}$ уйим. $\check{y}_{3}$ хохаииин билан рухсат бердим. — Бой у̀з умрида кўпни курган. Ойбек, Танланган асарлар. Хошимжон ака бу билан узз журватсизлисини яширмоқчи эканига хамманинг имони комил эи. О. Ёқубов, Бир фельетон қиссаси.

2 Эгалик қйшимчаси билан келганда: 1) иш-харакат шу қўшимча билдирган шахсга оидлигини билдиради. Узим сурадим. Узине сўра. ذ̆Уи сўради. Бу шезрни ўзим ёздим. Масалани унинг уэзи ечди. - Уัзи тугғради

пиёз, Ачиса хдамки кўзи. Ю. Шомансур. (\% ромат опа:न Тенгини қиз боланинг у̀зи то лагани мавқул да, халажон. Т. Алимов, С чи. Ўзинг иинаб топганингга уззинг эга б масане! С. Ахмад, Хасрат; 2) 3-ш. шакл (ушш) иш-харакат хеч кимнинг иштиро сиз бўлиши, бажарилишини билдирг ўзича, ўзидан-ўзи. Девор ўзи йиқилиб туи Машина ӱзи юриб кетди. Чироқ̧ ўзи ? колди. «Ууч-тўрт кун одамларнинг ха тини чикариб юра турай, тузук ии ўзи қиб кьлади», деган уйда юра берди. А. $\rceil$ хор, Асарлар; 3) сўроқ мазмунли гапл таъкид, кучайтириш учун қўлланади (6. шахс маъноси булмайди). Мен у̌зи қе келиб қолдим? Э. Раимов, Ажаб қишлок нина иилар бўлаеттибди? Мирмухсин, 1 мор. Сенда уят, одамгарчилик деган: борми уॅзи? С. Сиёев, Ёруғлик.

3 Бирон сабаб, мақсад билан эмас, чаки. -Нимага хафасан? Мана, ман саломат кайтдия. -Хеч нима, - ерга . деди Унсин, - узим, шундай. Ойбек, ланган асарлар.

4 Ўзига хос. Кузда балик овлашнии ўз zаитии бор. Газетадан.

5 Қаратқич келишигидаги сўз қўлланиб, ухшашликни алохида та қайд билан билдиради. Катта ууғли с
 Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.
$\ddot{\mathbf{y}}_{3}$ гази билан улчамок к. газ I. $\ddot{\mathbf{y}}_{\text {z }}$ ўзи қовурилмоқ к. ёғ. Онам ўз ёғи ковуриииб, кимнидир карғади. Т. Алимс қолди. Ӱз йўлида Уз иш-фаолияти дь да. Хар ким уз йўлда матонат бин рашмаса, фожиага йўликмаган та хам, ярим йўлда қолиб кетииии муми Кароматов, Олтин кум. Узз навбатид: бати билан, урни билан (урни кел Омон кўп масалаларда ІІерали билан хатлаиар, ўз навбатида Шерали ха, кุолеан дамларда у билан сухุбатлаии гил нигиини ёзарди. С. Кароматов, қум. Узз сўзли к. сўзи. Уз-уззидан $a_{i}$ дан-ўзи. Панжсаларим уз-узидан очиа. билни туัк эткизиб таииаб юборди. С Ёруғлик. Ўзи бўладимн ёки ўзн бј Осон эмас, осонгина амалга ошадк эмас. Мактаб зиналаридан чика бе узи бўаддми? Ж. Шарипов, Хоразм келмок Эс-хуши, холати меъёри

битма! Умумхалк, умумдавлат манфаати. С. Кароматов, Сўнгги бархан.

УЗАН 1 Сув оқиб ўтадиган узун чуқурлик: сув йўли. Энди уัзандан бу ёққа ариқ чикарии ва ховуз қุазии керак эди. П. Қодиров, Қадрим. [Жамолнине] Кўз олдида эери-бугри Чирник узани. Ундан нарида каттакон Тоикент. С. Анорбоев, Мехр. Зарафион дарёсининг эски ӱзанаари кўп. П. Fуломов, Зарафшон этакларида. $\boldsymbol{y}$ сув ювган тақир ўзандан борар экан, чакалакзордаги.. буталардан асар кфолмаганига гумон киимасди. Р. Рахмонов, Чангалзордаги шарпа. 衣иғинимиз оддий кунда эмас, канал у̀занига биринни кетмон урияган куннинг утттиз йилиици арафасида бўлди. «Ўзбекистон кўриқлари».

2 куัчма Бирор давомли нарсанинг муайян йўли. Пўқ, хұаётни жуัнлаитириб бўлмайди. У узинине чигал, мураккаб ўзанлари бўлаб окади. А. Мухтор, Чинор. Ащурмирзо парво килмай, гаи угзанидан чиқмади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

УЗЗАО Икки ёки бир неча шахс уртасида ёки томонлар орасидаги. Уّзаро сухдбт.
 ширув. УЗаро низолар. Уузаро кирғин, хุарбий юришлар.. раиятни тобора қุашиоқлаштириб, тинкасини куритди. Мирмухсин, Меъмор. Умри менинг бу гапларимни ўзаро маслахаат деб туиунди, иекилли, югуриб уйидан бир коғоз олиб чикди. А. Қаххор, Хотинлар.

УЗАFОН Хаммадан тез югурадиган, ўзиб


УЗБЕК 1 Ўзбекистон Республикаси туб ахолиси (халқи)нинг номи. Ўзбек халқи. $\ddot{y}_{3}$ бек миллати.

2 Шу халқ (миллат)га тегишли, мансуб.
 алифбоси.

УЗЗБЕКЛАР Уั збекистон Республикаси туб ахолиси, туркий тиллардан бирида сўзлашувчи халқ.

УЗБЕКЛИК Уัзбек халқи (миллати)га мансублик, ўзбек эканлик. Мен ўз уззбеклигим билан фахрланаман. Мирмухсин, Умид.

ӰЗБЕКЧА 1 Ўзбекларга хос; ӱзбек тили, адабиёти, санъати, маданияти ва ш.к. га оид. Ўзбекча кийим. Ўзбекча одат. Ўзбекча таом. Узбекча кийинмоқ.

2 Ўзбек тили. Ўзекча(ни) биласизми? Узбекча сузашммк. - Соқалии солдат чалачулпа узбекча билар экан. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ӰЗЕЕКЧАЛАМОК с. $m$. Ўзбек тилида гапирмоқ. Иккоөи бир-бирининг муддаосини сира пуучннолмади. Охири хотин узбекчалаб тушунтиришга тирииди. А. Қаххор, Сароб. -Йук, - деди милтиқли киши, узоқдан узз бекчалаб. А. Мухтор, Опа-синииллар.

ЎЗЕЕКЧАІАІІТИРМОҚ ЎЗбек тилига таржима қилмоқ, уутирмоқ. Дастлаб кияотомоиабинаар ўзбекчалаштирилган фильмларни кууриб хайрон буулишан. F. Саломов, Таржима назариясига кириш.
 ларга хос холда: узбекча қилиб. -Ха, элатлар, ахвол қалай? - деди лейтенант кулиб ва кўриигани кўлнни узатди. Жангчилар уззбекчасига кенг кучок очиб куриидилар. Ойбек, Куёш қораймас.

2 Уัзбек тилида. У̌бекчасига бу нарса қандай аталади?

УЗЗБЕКЧИЛИК Ўзбекка хос анъана, урф-одатлар. Узбекнилик, туйй қилмасам буммайди. Янгича ті̆йарда нима хосият бор? Замонани қаранг: хамма нарса тукин-сочин бўлса, хар уйда бешта-ўнтадан кўй, мол боқилса-ю, туйларинизни курумсоқнинг нонуитасига ухшатиб куйсак. Ахир узбекчиликка яраиадиган иинии бу?! - деди Азизга Пирназар. Р. Рахмон, Мехр кўзда.

УЗБиЛАРМОН 1 Хамма нарсани ўзим биламан, деб ўйловчи, уззига ортиқча бахо берувчи; манман. Боикаларнинг ишини камситишни яхши кўрадисан бу ўзбилармон одам, бу гал жиндаи ён бериига мажбур бўлди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Ўзи билганича иш тутадиган, бошқалар фикрига қулоқ солмайдиган; ўжар, қайсар. Мана иу иаддод, узбилармон қиз эрталабдан бери уйда. Шухрат, Шинеляи йиллар.

ЎЗБИЛАРМОНЛИК Ўзбилармонга хос иш, хатти-харакат, хислат. Хар бир иини мен билан бахамжихат килинг, узбилармониикни ку̀нармайман. Ойбек, Танланган асарлар.

ХЗБО以ИММА I Бошқалар билан хисоблашмасдан, фақат уз эрки, ўз хохиизи билан иш тутадиган ва шу тарзда амалға оширилган. Узбоиимиа одам. Бунга Собировнинг уубошимча харакати келиб куे-

шилгач, Берди татарнинг тутуни осмн ииқди. А. Қодирий, Обид кетмон. Менка Қамиикапанине раиси эканман, хеч киння дан бемаслахат, узбошивиа ии киммамя керак. П. Турсун, Ў छитувчи.

2 Хеч кимга буйин эгмайдиган, ххш одоб талабларига риоя қилмайдиган; бебкю Сен уягмай, узбошимча жувонмарг, Кэчам да аиула қиб юрибсан. "Ойсулув». Унинг олдида Хафизаси дам аклли, иффатми, бебош, уузошимча буулб кўрина боиа Мирмухсин, Умид.

УЗвошиМЧАЛИК Ўзбошимча хатти-харакат (узбошимча хар икки м носида). Луқмончанинг бевақт улиб ки шнга участкадаги узбошимчаликлар зы булди. А. Мухтор, Туғилиш. Уузбоиммае ни боилайдиган аввал узина! Х. Назир, Е дарё.

ӰЗГА 3 Қариндошлик, туғишганля ш.к. жихатдан алоқаси йўқ одам; бея - Демак, Худойқул узз жигарингиз бум учун, уззалардан курра кўпрок эзиб, уки бир ахволга солишга хақли эканссиз-д деди элмурод. П. Турсун, Ўқитувчи. і: боқса кузим, курр булсин, оқсин гавхари саси тупроқ била ту̀лсин, ку̀милганя рок! Хабибий.

2 Сузловчи ёки сўзловчи ва тингл дан бошқа одам. Узиндда йўқ - уззад Мақол. Емон узини билмас, уззани ку: мас. Мақол. - Куёв томондан орик, чайир бир хотин бел боғлади. Уззалар кари хаммаси шу икки аёлнинг бел эпакларига ёпииди. Ойбек, Танланга лар. Узингизни билинг, узза билан нини гиз бор? Ойбек, Танланган асарлар.

3 Ўзи ёки ўзига мансуб бўлмаг таниш, ёт. Узга тилда сузлашмок. зод бир сабаб билан ууза горт, узза ларни ихтиёр этади. Мирмухсин, $\stackrel{ }{\text { п }}$

4 (ч. к. с. билан) Ўзи боғланик сўз билдирган шахс ёки нарсадан сиға ишора қитади: -дан бошқа. ..' дан узза фарзандимиз бўммай.. ол симиз, умид-хадафимиз фақат иу дир. А: Қодирий, Ўттан кунлар. Ба тақдирга тан бериидан узга и. йч̆к. Н. Сафаров, Оловли излар.

5 Одатдагидан бонқача, узта хар бурнагида узза бир латофап да сув кумуиланади, майсаларда.

ган ховуз сув билан эмас, нур билан тўлан каби жимир-жимир мавжланади. Ойбек, Танланган асарлар.

4 тлш. Учинчи шахс.
ӰЗГАЛИК 1 Ўзга холат, ўзга эканлик.
2 Фарқ қиладиган белги, хислат, хусусият. Сажиядагина эмас, сурат ва сиймо важида хам [Кумуннинг] катта уззааиклари бор эди. А. Қодирий, Утган кунлар.

УЗЗГАРИШ 1 Ўзгача холат юз бериш. Ундаги уззариини куриб, Хулкар узини тез унглаб олди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Кизда хам кандайдир уззариш булди. Т. Расулов, Мархамат. Йўлидаги бу ўзгариш унинг аввалли фикрини табкидлади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Тарақкиёт тарихида юз берадиган кескин бурилиш, бир холагдан бошқа холатга ўтиш; ўзача, бошқача бўлиш. Ижтимоий тузумнинг уззариши. - Биз катта ишлар, уауғ уззаришлар арафасида турибмиз. Газетадан. Дархақиқат, биз узбекистоннинг киилоқларида юз береан уззарииларнинг шохиди, шштирокчиларимиз. «Ӱзбекистон кўриқлари».

3 эск. айн. инқилоб. Узгаришнинг 9 йиди давомида.. хотин-қизлар масаласига келганда, жуда хам оз иилаганимиз мавлумдир. Газетадан.

УЗЗГАРИшСИЗ Хеч қандай ўзгариш 1 юз бермаган холда; одатдагидай, эскича. Гулдур-шалдир, тарақ-турук уॅзаришсиз давом этади. А. Қодирий, Обид кетмон.

ЎЗГАРМАС Хамма вақт бир хил турадиган, ӱзгармайдиган, доимий, турғун. Ўзгармас гоя. Узармас электр оқими.

ЎЗГАРМОК Қиёфа, холат ва ш.к. да маълум ўзгариш юз бермоқ; бошқача бўлмоқ. Авзойи уззарди. Товуии ўзарди. Кайфияти уззарди. Хаво уззарди. Бахор келиб, табиат узгарди. Башорат синглисининг узз куз унгида уззариб бораётганини сезарди. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Боғлардаги чиллакилар чумак уриб, олма, ноклар, тиллакўнғиз ёпишган иафтоли ва олхурилар ранги соат сайин уззарарди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Отанг нукул мени кўрса уззариб кетади. П. Қодиров, Қора кўллар.

2 Мохият жихатдан аввалгисига уухшамаган холатга ўтмоқ, мазмунан бошқача булмоқ. Вазият ўзарди. Ижтимоий тузум

уззара боради. - Бахтимизеа замон узгариб, Бундай яхии кунаарга етдик. Э. Рахим.

3 Ўрни, вазифаси, мақоми ва б. жихати янги бўлмоқ; алмашмоқ, бошқа бўлмоқ. ўкитувчи узгарди. Боилиғимиз узгарди. $\dot{\text { у }}_{3}$ бек ёзуви бир неча марта уззарди. Адресимиз уззарди. Ич жойимиз уззарди. Марирут узгарди. Аяударё окими тез-тез уззариб $m y$ ради. - Шамол у̀зариб, ўнг томондан эсиб колди. П. Қодиров, Қора кўзлар.

УЗГАРУВЧАН Бир холатда турмайдиган, ўзгариб турадиган; беқарор. Уззарувчан хаво. Узгаруєчан миқдорлар. Табиат уззарувчандир. С Ижтимоий-иктисодий ахамиятга молик кўпгина ходисалар, табиийки, узгарувчан бўлади. «Фан ва турмуш».

УЗГАРУВЧАНЛИК 1 Ўзгарувчан холат, хусусият. Иқлимнинг узгарувчанлиги. Осмон ӱзининг бутун ёриткичлари билан бирликда доим уззарувчанлик намунасидир. «Астрономия». Бобурдаси бу уззарубианликни Қосииб̈кк ёилик гурдисидан кўрарди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 тиб. Барча тирик организмлардаги кимёвий, морфологик ва физиологик хоссаларнинг хилма-хиллиги, шундай хоссаларни ўзгартира олиш хусусияти.

ЎЗГАчА 1 Тамомила бошқа, бутунлай фарқли. Ахъвол тамомила уззачадир. "ЎТА». Бууунги куннинг реалииклари уруи ва тинчлик масалаларига бутунаай уззача ёндашувни талаб этади. Газетадан.

2 Одатдагидан бошқача, узича алохида, ўзига хос. Бу қоядан қараганда водий уззача бир манзара касб этар эди. $=$ Бахор келиии жангчиларимизга уззгача кайфият бағишлади. Назармат. Жўрлар баланд сайрайди.

ЎЗИБЎЛАРЧИЛИК Ишни ўз холига ташлаб қўйиш; беғамлик, бепарволик. Равшанки, ўзибуларчилик ғовлаб кетган жойда бутун куч ва ғайрат йигим-теримга сафарбар килинмаган. «Муштум».

ЎЗИДАН-ӰЗИ реш. Бировнинг таъсирисиз, кўриниб турган бирор сабаб бўлмаган холда; беихтиёр. Буреут уйга кุаитиб кирар экан, уззидан-ўзи кулар эди. С. Ахмад, Лочин. Турсуной булса, у судраган сари, оғирлигини солиб, осмонга, узоқ-узоқларга қараганча, уззидан-ўзи гапирарди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ЎЗИЧА реш. 1 Мавжуд холатини сақлаб, қандай бўлса шундайлигича, ўзгармасдан

ёки ўзгартирмасдан; аслича. Лойиха ўзича колди. Матнни ўзича қолдирмоқ.

2 Ў3 акли доирасида, ўз тушунчасига $^{2}$ мувофиқ. Ховлида кезиб юрган маст Салимбойвачча ўзича фурсатни ва тасодифни жууда қулай топди. Ойбек, Танланган асарлар. Кумринисо бу караиеа уззича маъно бериб, қизаргандай бўди. А. Қаххор, Хотинлар. Хар ким ўзича хุикоянинг мағзини чакқандай жимиб қолди. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 Биров билан келишмасдан, ўз хохиши билан; мустақил равишда. Бундан йисирма кунлар бурун уста Олимнине устакор билан нима учундир урииганиги ва иундан сўнг у̀з уйига дўкон қуриб́, ўзича иилай боияаганлиеи англаиилар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Петька, дуиман бостириб келаётеанда, у̀т очгани команда бермаган командирни хоин гумон қилиб, ўзича уัт очган. А. Қаххор, Олтин юлдуз.
$4 \breve{У}_{3}$ идан-ўзи; ўз холича. У иунда алланечук шавқланиб, у้зича кулумсирар эди. Н. Мақсудий, Юксалицш. [Йисит] Қамчини кўтарди-ю, яна секин ёнига туиирди. Чол буни сездими, ё узичами: -Чопкингиз келдими, углим? - деб сурради. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

5 Шунчаки ўзи. Ха, баракалла! У $_{\text {ндан }}$ кейин, хотининг ўзича келганмикин? Йў!.. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

6 Уुзига хос, алохида. Яхии қиз билан $^{\text {б }}$ «сухбат» құилиининг хৃам ўзица бир гаити бўлади. Ойбек, Танланган асарлар.

УЗИЩМАЧОК Бирор нарса, масала юзасидан бахслашув, ким ўзар, мусобақа. Агар қовун ейиладиган булса, Сайфула билан Мастура уузиимачоқ ўйнардилар. П. Турсун, Ўқитувчи.

ЎЗИЮРАР Ўзига ўрнатилган мотор кучи билан юрадиган. Бобоеөнинг батареяси дуиманнинг.. иккита уัзиюрар туัпи ва бир батальон сазандани йук килиб таилади. А. Рахмат, Эллик бир баходир.

ЎЗЛАШМА Ў злашиш, ўзлаштириш йўли билан пайдо бўлган. Ў улашма mepминлар.

ӰЗЛАШМОК 1 Ў $_{3}$ кишиси бўлиб қолмоқ, ўзиникидек яқин, иноқ бўлмоқ. Ўзбек ойимнине дали-ғулилисидан Офтоб ойим ва Кумуии унга жуда узлашиб олганлар. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

2 Онгига етиб бормоқ, тушунарли с моқ; сингмоқ. Маьруза тингловчиларга ши ўзашдими?

3 к. $x$. Ишлатиш, фойдаланишга тушнрилмоқ. Абдусамад насос станцияси қуринн. ии билан Сирдарё ёкасида неча минг гектар ерлар ӱзлашиб кетди. «Ўзбекистон кўриқлари».

4 mлu. Ўзга тилдан қабул қилинмок Хозирги кунда ўзбек адабий тииида узиан ган сўлар жуда кўп миқдордадир.

УЗЛАІІТИРМА: уззаштирма гал тлш Ўзгаларнинг шаклан узгартириб берилга гаги. Узлаштирма сўз Айни тилга бошк тиллардан кириб келган сўз.

ЎЗЛАІІТИРМОВЧИ Дарсларни тушуниб, уззига сингдириб ололмаган, ёмон уқийдиган; улгурмовчи. Ўзааитирмовчн уукувчи. Ўзааттирмовчилар билан қўиимча машғулот уттказии.

УЗЛАІШТИРМОК 1 Улашмок 2-4 ф; орт. н. Дарсни ӱзаштирмоқ. Дастур мамериалаарини ўзаитирмоқ. Куриқ ва буз ер. ларни ўзаштирмок.

2 Бошқага қарашли нарсани ўзиники қилиб олмоқ, эгаллаб олмоқ. Бировнинг китобини узлаитириб олмоқ. Кейиниалик мадлум бўииича, Собиржоннинг чала колган илмий ииини Салимхон узз ииида узлаитириб юборган. Мирмухсин, Умид.

ЎЗЛИК Кишининг ўз шахсияти, табиий холати, вужуди, борлиғи. Йигит бир ов тикилди-да, кўзларини юмди; гуё унинг бутун ўзисини Гулнор хаёли қучди. Ойбек, Танланган асарлар. Келди очилур чоғи, уузлисинг намоён қчил. Хамза. Наволарнинг дардли авжи дилларни тилкалар, одамлар эа бу жарохатдан лаззат топиб, уззисини унутар эдилар. А. Мухтор, Чинор.

Узлик ннсбати тли. Харакатнинг субъектнинг узига объект сифатида қаратилганлигини ёки субъектнинг узи доираснда 103 бериши маъноси ва шундай маънони билдирувчи феъл шакли. Мас., ювинмок, мактанмоқ, қъйналмоқ. Ӱзлик олмоши Аниқ (муайян) яккаликни белгиловчи, кишилик олмоши ёки от билан келиб, уни таъкидлаб кўрсатувчи олмош - уз. Сен узине. Укамнинг ўзи.

ЎЗМОK 1 Тез юриб ёки югуриб. олдиндаги ёки тенг кетаётган киши ёхи нарсадан Ўтиб кетмоқ, уни орқада қолдир-

мок. Озеина юоргандан кейин, тугнкатар яёвлардан узди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Болалардан кичикроқлари чопкилаашиб, Саоатхондан узиб кетииди. С. Зуннунова, нги директор. Холматнинг оти чинакам опуудек булса, шамолдан хам уззди. Н. Сагаров, Оловли излар.
2 кўнма Бирор соха, иш, мусобақа ва ш. к. да бошқалардан олдинда бўлмоқ, ғолиб келмок. Бирлаиган ўзар, бирлашмаган тўзар. Мақол. п хидир ота хозир йигитлардан ууиб, хамқишлоқларини изза қиляпти. Й. Шамшаров, Тошқин.

УЗ30F: узоғ(и) йилн Бултурдан аввалги йил. [Уста Олим:] Мен сизга узоғи йии бир йигитнннг. мен билан бирга ховлига келиб, бир кун ётиб кетганлигини сузлаб эдим, шекидли? А. Қодирий, Ўттан кунлар.

ЎЗ-ЎзиГА Фақат ўзига қарата. Шокир ота иидан айригмай, гуё ўз-узига дегандай, лекин асабий равиида сузлай боилади. Ойбек, Танланган асарлар. Хамза тик боқади улиин кўзига, «Сен ёлғиз эмассан», дер уॅз-ўзига. Ж. Жабборов.

ЎЗ-ЎЗИДАН 1 Ўзидан, ўзи ўзидан. Бир зум караи билан юракка нақиланган унинг чехрасини яна куз олдида жонлантиришга тирииди [Йัлии] ва: «Кимнинг қ̧изи у? Яна кўрарыикан? - деб узз-узидан сурради. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Биров аралашмасдан, ёрдам бермасдан; бирор кимса ёки нарсанинг ищтирокисиз, ўзидан-ўзи. УУз-ӱзидан юрмайди карвон. Пул керак, пул - дасталаб червон. Э. Рахим.

ЎЗғиР 1 Хаммадан ўзиб кетувчи, ўзарон. Уузғир от.

2 кучма Илғор, зарбдор. Бирдай сулув сиз икковзон, Пахтазорим узғирлари. Миртемир.

Ўй 1 Хаёлан фикр, мулохаза юритиш жараёни ва унинг натижаси; фикр, мулоха3а. Унинг [Бектемирнинг] мардона очик пешонаси, қуюқ эеилмас қошлари чукур ўйни ифодалар эди. Ойбек, Куёш қораймас. «Балки муғамбиррик килаётгандир», деган уйлар Латофатга уйку бермас эд. С. Зуннунова, Янги директор. Маиинада бораётган одаммар хаёлга берилиб кетишган, хар ким уу у̀ии билан банд. «Ӱзбекистон қўриқлари».

Ўй сурмок Ўйлаш жараёнида бўлмоқ, узок уийнамоқ. Санобар жавон олдида куйлак танаар экан, яна ўй суриб кетди. М.

Хайруллаев, Кўнгил. Уйга бернлмоқ (ёки ботмоқ, чўммоқ, толмок) Бутунлай ўйлашга берилмоқ, ууйлаб қолмоқ. ..узини бир буриакка хорғин ташлади-да, ўйга берилди. Ойбек, Нур қидириб. Одамлар ўйга ботиб, уй-уйларига тарқалишди. Ж. Шарипов, Хоразм. Замира уйга чу̀миб, мажлиснинг қандай давом этаётганини хам сезмади. П. Қодиров, Уч илдиз. Отақўзи.. чойи совиб қолган пиёлани кӱлида айлантирганича уйга толди. О. Екубов, Диёнат. Уйига етмаслик Хар қанча уйлаб, қатъий хукм, хулосага келмаслик. Каниа уйлаган билан етолнади ўйига. «Ойсулув».

2 Фикран мўлжалланган режа, ният, мақсад. Ииимдан хурсандман, энди биттаяримта насибаси қўшилган хотин чикиб қолса, уйлансам, деган уйим хам йук эмас. А. Қаххор, Қўшчинор чироқтари. Менга айтгин кўнглингдаги ўйнгни, Айтгин, болам, борадиган жойиннни. "Равшан".

3 Фикрлаш қобилияти; ақл. Буйимиз етса хам, ўйимиз етмайди. Туядай бўй берибди-ю, тугмадай уй бермабди сенга! А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Тугри, у илгариги Муса, бироқ бўйи жойида бўлгани билан, ўй жойида эмас. Н. Фозилов, Оқим.

4 Ӱйла(н)ган нарса. Хамма.. сує чикариини ўизарди. Хозир хамманинг уйи сув эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЎИДИМ-ЧУқУР айн. ўнқир-чўнқир. Ғуломжон аллақачон киилоқдан чиқиб, уй дим-чукур шахар йўида ёлгиз борар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Тревога эалон килиниии билан, солдатлар дарахт паналарига, ўйим-чукур жойларга ўарини олдилар, бутун колонна ерга ётди. И. Рахим, Чин мухаббат. Мана шу кучаарнинг узок муддат харакат қилиши натижасида тоғлар емирилди. Даралар, жарликлар, уйдик-чукурлар пайдо бууди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқтар.

ўйН 1 Кӱнгил очиш, дам олиш, тарбиялаш мақсадида қилинадиган эркин харакат ёки машғулот. Болалар ўйини. $\boldsymbol{\square}$ Кўча туташ балчик булеанидан болаларнинг ўйини тугул, юрииига хам имкон ййк эди. Ойбек, Танланган асарлар. ..кенг майдонда шовкинсуронии қূии уйиндари: баланд тепадан сирпаниилар, думалашаар, ченаларда учишлар.. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Бошқалар билан мусобақа қилиш учун маълум қоидалар асосида ўтказиладиган

машғулот. Футбол ууйини. IIахмат ўйини. Эстафета ўйинида қุизар командаси ютиб чиқди. - Жон-дииим футбол эмасми, қизни хам унутиб́, бутун хаёлим ўйинда бўаиб колди. Газетадан.

3 Ўртага пул ёки нарса тикиб ўтказиладиган машғулот; қимор. Отам уйин қизиғида ютқазиига ютқазиб қўйиб, кейин уззини урди, пешонасини ёрди, йиғлади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

4 Ритмик харакатлар ва мимикалар уйғунлигидан иборат санъат; рақс. Оёк уииини. Шўх уйин. Кавказча ўйин. Уйин хам бир туряи назокат касб этиб, Гулсунбиби йўркалай кетди, А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Ўнннга тушмоқ Бирор рақсни ижро этмоқ. Хаваскор хофизаар қўшиқ айтди, шўх йиситлар ўйинеа туиди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина.

5 кўчма Парвоз вақтида шох уриб (ташлаб) қилинадиган енгил, ёқимли харакат. Кабутар уйини.

6 c. m. Спектакль, концерт, цирк томошаси ва ш.к. Булар театрнинг олдига келганларида, ўйин боиланишига унинчи қўнғироқ хам берилан эи. Ойдин, Фонарь тагида.

7 куัчма Бетартиб, бироқ узига хос жозибали харакат (хайвон ва нарсалар хақида). Шабада ўйини, $\sqcap$ नазаб биаан хаайқириб бугрон, Балки кุилар мине турли уйин. Fайратий. Балиқларнине бундай у̀йинини энди кўриб тургани! Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

8 кучма Эрмак тарзидаги харакат, қилиқ ва ш.к. Аччик уйин ширин турмуини бузар. Мақол. Хар холда, тақдирнинг бунчалик уйинлари турган бир замонда биз нима хам қила олар эдик. А. Қодирий, Ўтган кунлар. У мухаббатни ўйин деб хтисоблайди. С. Кароматов, Олтин кум. Хат сенга ўйин бўлиб колдими?! X. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

Ўйнн қилмоқ Ўйин, мазах тарзидаги харакат, қилиқ қилмоқ. -Вой орасим, вой-вой, - деб атай ерга ағнаб, оғзидан ок ку̀пик чиқара бошлади. Унине ўйин қилаётганини Мевнор сезиб турарди. Мирмухсин, Мевмор.

9 c. $\boldsymbol{m}$. Унчалик қийин, мушкул бўлмаган иш хақида. Қизники - кийин билан, ўғилники уйин билан битар. Мақол.

10 c. m. Суюғоёқ, бузуқ аёл хақида.
ЎЙИНБОЗ c. $\boldsymbol{\text { . Бирор кўнгил очиш }}$ машғулотига, ўйинга қаттиқ берилувчи;

уйинчи. Бир ёқда қุизар, сатта тери сарвинозлар, ясанган таннозлар, хадсиз бозлар. «Фольклор».

УЙИНБУЗУҚИ 1 Ўйкннинг бори. халақит берувчи, уни бузишга урин' Мактабда танаффус пайтлари иашик волейбол уйинларида гирромлар, уйин қилар хам бу̀ларди. Газетадан.

2 айн. ншбузуқи. Ахнаджон сураб а ган нарсалари бор эди-да: кай бола к иилаяпти, эне яхииси ким, у̀йинбуз ким. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ЎЙИН-КУЛГИ Кўнгил очиш йи базм; хурсандчилик. Шу одамлар хам кулеини билар, иу одамларга хам уйин яраиар экан-ку! А. Қаххор, Қўшчинс роқпари. Амия Унсиннинг ку̀нгли ўйинни ку̀тармас, иодлик унга бегона эди бек, Танланган асарлар.

ЎИИН-МАЗАХ Кўнгил очиш вос эрмак, ўйинчоқ. Шаббодада уйножлах пирпиракдай, Унга ўйин-мазах экан дар нима. F. Fулом.

ЎЙИНХОНА эск. с. т. Бирор уัй томоша кўрсатиладиган жой (театр, кино ва ш.к.).

Ў̆ИНЧИ 1 Ўйн с. сфдш; ! тушувчи, ўйнаётган, яхши уйнай Ўинии йигит четга чикриии биза рикларига сурма кўйан.. йуัғон бир ўртага чикиб, ййрғалай боииади. П. Ўитувчи. Еисина булса хам, шухх, киз экан-да. А. Мухтор, Бўронларда халоват.

2 Рақсга тушувчи шахс; рақк раққоса. ІІух йиситлар ўйинчига , қุилар, кийкиришар эди. П. Турсун, чи. Мажлиснина шоирлари, уйинчила дирмачи ва дуторчилари - барчаси зир бўлиб, Кумушбибисина хаммомда маган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлаг жон ака Фаргона водийсинине эн ўйинчи устозларидан кўп рақсларни эди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

3 куัцма Яхши ўинайдиган (к. уйи кุандай денг, энг ўйинии, серпарвоз ларимдан ажралдим. А. Қодирий, O мон.

4 Футбол, шахмат каби ўйинла тирок этувчи; спорт мусобақасида жамоа аъзоси. «Пахтакор» уіинчи та ўйинчи. Ўйиниилар хужумеа ўть

ЎйинчиҚ с. $m$. Ўйинчоқ. Хусайн Бойқаро набираси Мумин мирзони тиззасига олди, белида камарга тақилеан ўйинчик ханжарчасини томоша қилди. Ойбек, Навонй. Мархамат опангиз тўғри айтяпти.. дехқониилик уйиниик эмас. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ЎЙИНЧОҚ 1 Болаларнинг ўйнаши, овуниши учун хизмат қиладиган нарса ёки буюм. Уйиннок сотиб оамоқ. Уйиниок машина. - Буваси унга дадасига уухшаб кўгирчоқлар, уиинноқлар, хар хил хайвонларнинг расми солинган китоблар олиб келиб бермасди. С. Анорбоев, Оқсой. Чикарманг курол, оқмасин қонлар. Китоб, у̀йинчок берине биззарга! И. Муслим.

2 кўчма Бировнинг кўнгил очиш воситаси; эрмак. Ташландик бу қизингиз, кўл-ма-кул юрувчи бу уйиниоқ қизингиз ким-у, сиздек бир мехрибон онани қон йиглатган ким? А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Кимларнинг соф хаёти қўдда у̀йнчок. Ғайратий.

3 кўчма Бировнинг хохишини сўзсиз, кўр-кўрона бажарувчи, итоатгўй; қўғирчоқ. Мӱғулар ва уларнинг кўлида ўйинчок булган.. амир Бурхониддин ташвишга тушиб, бу дахшатли халқ қуззолонини бостириш харакатига туииб қолдилар. М. Осим, Махмуд Торобий.

УЙ̆ИНҚАРОҚ 1 Вақтини доимо турли ўйинлар билан ӱтказадиган. ўйинга берилтан; шўх (болалар хақида). Кинотеатр~ нинг дееорлари баланд бўса хам, ўиннкарок болаларга асло халал бермасди. Ш. Рашидов, Буррондан кучли. Қуда булмииимиз остонамизни супуриб, хол-жонимизга қўймаяпти; узатиб, ўйинкарок қизи туимагурдан тинчиб қўя қолсакмикан, деган ўйм бор. А. Мирахмедов, Ўт юраклар. -Жйра деган бола сал уйинкарок чикиб қолди, ғузага сувни хам у̀иа тошириб юборган, - деди Шокиров. Н. Назаров, Замон.

2 Ўйин-кулги, шўхлик билан ўтадиган. Ботиралининг бу ўйнкарок йиалари узок чузизмади. С. Ахмад, Хукм.

УีЙИНҚАРОҚЛИК 1 Ўйинқароқ бўлиш, уйинқароқ хислатга эгалик. ..дам олишни тугри таикил кила билмаслик хам ёиларни уйинқароқликка.. саёк юриига олиб боради. Шукрулло, Сайланма.

2 Ўйинқароқ эканлик. Унинг ўйинкарокмиини хамма билади.

ЎЙиҚ Ўйилган жой; чуқурлик. Ана шу уйиқнинг охирига етиб, бир ту̀да ёввойи чучкага дуи келдим. Ш. Холмирзаев, Йўллар, йўлдошлар. नорондара - «ғорлар дараси» мабносида буаиб, бу ерда қадимий уйиқлар жуда сероб эди. С. Кароматов, Олтин қум.

ЎЙлАМОК 1 Фикр-мулохаза юритмоқ: фикрламоқ. Уйлаб тузилеан режа. Кўп уйла, оз сузла. Мақол. Уйламай қчилинган иш бошга келтирар ташвии. Мақол. - у хар канча уйласа-да, Аскар ака хфакида ёмон фикрга ботинолмас эди. Н. Фозилов, Дийдор. Токайгача шу кепатада юрасан, болам, ахир менга хам жон керак, ўйласанг бўммайдими? Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

2 Хаёлидан кечмоқ (кечирмоқ), хаёл қилмоқ. У бавзан уғлинине соғ-саломат жангдан қайтишини тилаб.. юртда тинчлик бўлаа, умри боқий бинолар куриб беришини уйларди. Мирмухсин, Меъмор. «Икки кўлааб қандай терар экан-а»? деб ўйлайман ичинда. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

3 Едга олмоқ, эсга келтирмоқ; хотирламоқ. Лекин мен бояги йигитни уйлаб, юрагим эзилиб кетяпти. П. Қодиров, Қора кўзлар. Аксинча, хар куни минг яшаб, қувнаб, Сен килган ишларни уйлайман, уғлим. Ғайратий. Хар куни дадамни бир уйлаб кўяман. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

4 Бирор кимса ёки нарса манфаати юзасидан иш тутмоқ; шунинг дардида бўлмоқ. Эл-юрт тинчлиини ййламоқ. - Сут соғувчи хам, энг аввало, инсон соғлиғини уйлаиди. Газетадан. Кўзим очиклисида кизимнинг тўйини кўрай, деб уззимни ўйабман-у, бу туйдан кейин Насиба нима булииини уйламабман. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Узингиз биласиз, Усмон ака.. биз иктисодиимиз, даромадни кўп ўйаиимиз. П. Қодиров, Қора кўзлар.

5 Хаёл қилмоқ, тахмин қилмоқ, ..деб хисобламоқ, тушунмоқ. Бу ишга рахбарлик қилсангиз, мен уйлайман, яна бир хайрли иини юзага чиқарган буласиз. Мирмухсин, Меьмор. Менинг дўкимдан кейин Одил кизларга хат ёзмайди, деб ўйайсизми? С. Зуннунова, Янги директор. Зайнаб сиз уйлаган келинаардан эмас.. худога шукур, ақд-хушии жойида. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

Қадамни уйлаб босмоқ Фикр-мулохаза билан, хар томонини ўйлаб иш тутмоқ. Мен сизга ёмонликни раөо курмайман. Қадамин-

гизни ўйлаб босинг, ука! С. Анорбоев, Оқсой. Аданиии ёмон нарса. Адаииб қолмаслик учун эса кадамни ўйаб босиш керак. Газетадан.

ЎЙЛАМСИРАМОК Бирор нарса ўйлаётгандай бўлиб ку้ринмоқ, ўйлаб хаёл сурмоқ. Алижон ўйламсираб, [Холнисо холага] караб турган эди. Мирмухсин, Чиниқиш. Файзи бир дақика уйламсираб, кейин таваккал қилиб, электр моторга ток улади. Газетадан.

ЎЙЛАНМОК 1 Ўйламоқ фл. ўзл. н. ..«Тушунаман», дегандай имо килди-да, яна жим, уйланиб ётаверди. Ойбек. Танланган асарлар. Бу товуи менга жуда чукур ўйланган қарор жарчисидек эиитилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Мулохаза юритмоқ, хаёл билан банд бўлмоқ. Бу ииилар давомида у хұам Авазни кииннаб юрган нарсалар тугғрисида уйланар эди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Мактаб́ни очмасдан аввал хам. бу тугрида куп уйланди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЎЙЛИ кам қўлл. Ўй-мулохаза билан иш юритадиган; фикр-мулохазали. Рустам эси кириб колеан.. хар гапнине мавносини ту иунадиган бўлан, ўйли, акли кўп йигит эди. «Муродхон».

Ў̆МА 1 Ўииб ишланган, ясалган. Уّpтада, ўйма уॅчоқда катта хўл тўнка уйни тутунга туглдириб, бурқсиб ётади. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Ў̈иб, қириб, зарб қилиб безак ишлаш усули ва шу усулда ишланган безак, нақш. Гавхар ойна устига солинган катта бир у̀йма нақи олдида Махкамни тухтатди. П. Қодиров, Уч илдиз. Коғозни усти уйма гулаи чарм жуздонга тикиб, калин китобни вараклашга боилади. Ойбек, Навоий.

ЎЙМАКОР 1 Тахта, ганч, мармар ва ш.к. га ўииб, гул, нақш ишловчи уста. Бу [эиик] қалин, бакувват тахталардан ясалаан бўлиб, мохир уймакорлар безаган, уста буекқчилар накш берганди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина.

2 Ўйиб, зарб қилиб ишланган; ўйма. Олтин қуббачалар, уймакор гуллар билан безанган эиикни очиб, кичикроқ, лекин серхацам бир хонага кирди. Ойбек, Навоий. Унинг [Абдула Болтаевнине] кўли билан қилинган ўймакор нақшлар эскизи 1937 йили Парижда очилаан санъат виставкасида х̧ам юксак бахо олди. С. Қодиров, Қирқ китобнинг тўрт

сахифаси. Табакалари кенг, очик турган макор иамиод дарвоза Хасан овчини । рига тортиб, ютиб юбормоқчидай. Ш. Т матов, Эрк қуши.

ЎЙМАКОРЛИК 1 Ёғоч, ганч, мет тош ва б. ни ўйиш, йўниш йўли билан нақш кабилар ишлаш; ўймакор касби. макорлик билан шугулланмок. Уймако ту̌гараги. - Уัимакорликнинг чу̀ккисига қан Худойберган мухркканни хам алба эслаиади. Ж. Шарипов, Хоразм. Усто мон ёғоч уймакорлисини биринчи булия тор, танбур, рубобга татбик этиб, асбо гуззаи буаииига эрииди. Т. Бахромов, С хазиначиси.

2 Бирор нарсага уйиб ишланган н тасвир ва ш.к. Болалар чизган суратдаі дасина ўймакорликларда.. хайвонлар.. ' лар тасвирланган. ПТ. Қодиров, Қора кі

ЎЙМАЛАМОК 1 Ў Йиб ташламоқ, чуқурчалар хосил қилмоқ. Болалар нзини ўймалаб таилашибди.

2 Устма-уст, давомли тарзда ўймоқ, чиламоқ. Умид ўз циўнда давом этди-ю гини яна ногахоний бир алам уймаларди. мухсин, Умид.

ЎЙМОК 11 Бчрор нарса билан кс чукур хосил қилмоқ; ковламоқ. Ерни ; Деворни ўймоқ. $\simeq Т$ Тирноқ-ла ер ўйиб, оқизган Fариблар ахволи қоларди m Fайратий. Аваз уии тирсакка ухшаш, тош топиб, бузни уиии, икки қатор чалар ясади. П. Қодиров, Қора кўзлағ

2 Чуқурча хосил қиладиган қис ажратиб олмоқ. Мен хам лип этиб ху кириб, хумчадан ёғ уйииб олдим. F. F Шум бола. Мана ич ёлғиз қўлин билаһ ун Жапақнинз ку̌зини ўяман. А. Мухто рақалпоқ қиссаси.

3 Нақш, гул, тасвир ва ш. к. ишлап бирор сиртга из, ўйи туширмоқ. Су: бир парча ганчга Наккош ўяр сўнгги , ни. Э. Рахим. Исломхўжа усталар би ломлаииб, мармар тоига Огахтий шеz ни ўяётган Худойберган мухркан олди ди. Ж. Шарипов, Хоразм. [Солижон рорлайди дарсларин, Кўздан туган у̀н Тоига уйган хат каби Пухталаб диає K. Мухаммадий.

4 Емириб, ювиб, чуқур хосил қ Ойқиз бутун кучини йиғиб, Погодит

ўиеан чукурлик кєирюогига судраб келди.. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

5 ку้чма Қаттиқ чимчиламоқ. Роқила [кизнинс] биқинини ўйиб олди. А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

6 куัчма Қаттиқ рухий азоб бермоқ. Юрак-бағримни ўйднн, Мени номусга қўйдинг, X. Олимжон.

Ўйиб олмоқ Қаттиқ таъсирли, таъзирли гап килмоқ. Аиим бува мингбоиини ўйиб олди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. ..бирор нарсани бахєона кุиииб, гап билан уйиб-уйиб олади. О. Хусанов, Най.

УЙМОК II 1 Унча катта бўлмаган чуқурлик; чукурча.

2 Кичкина, тор, бежирим. Қизнинг қоитлари ингичка, кузлари мастона, сузукдан-сузук, бурни бежирим. Оғзи ўимоқ. Лаблари лоларанг. Э. Самандар, Тангри кудуғи.

Ў̆МОК ІІІ ив. Ангишвона. Унинг нозик қърра бурни, ўймоқ̨даккина оғзи.. биринии караидаёк Мунавварни ўзига тортди. С. Анорбоев, Мехр.

УЙНАМОК 1 Дам олиш, кўнгил очиш мақсадидаги бирор эркин иш, машғулот, уйин билан шуғулланмоқ (қ. ўйнн 1). Бе-
 чок куัчада ўйнаб крган қуัинисининг боласи Асад келиб колди. «Муштум».

2 Расмий иш-вазифалардан холи холда дам олиш, сайр этиш каби холатларда вақт утказмоқ. Собирахон, Бахрини хุам олиб боринглар, уйнаб келсин.. А. Қаххор, Хотинлар. Эрталаб Ёдор Чарос билан тоққа чиқмоқчи эканини айтганда, Зойиржон қувонган эди.. «Яхии ўйнаб келинглар», деганини эслаб, баттар ўсал бўлди. Ў. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол.

3 Мусобақа тарзидаги спорт ў̆ини билан шуғулланмоқ, шундай уйинда қатнашмоқ (к. уйин 2). ІІахнат уйнамок. Бильярд уйнамок. Футбол ўйнамоқ. Мирмуродов дастлабки икки уйинни, атайлаб қилдими ё буии ўйнадими, ютқизди. «Гулдаста».

4 Қимор ўйинида қатнашмоқ (к. ўйин 3). -Сиз билан ўйнамаса, ким билан хам ўйнайди, - деди гап охангини уззартириб [Турдимат чўтал], - товва пуккани ейди, олчи чиккани ейди дегандек, бой берсангиз нима, сиз хам ютиб юргансиз. А. Мухтор, Опасингиллар. Кеча бир оз қарта ўйнаб.. Масковдан келан бир фаєурконни [фабрикант]

у̀риснине ту̀рт минг су̀мини ютибман. Ойбек, Танланган асарлар.

5 Тана, оёқ, қўл ва қош-кӱзларни куйга муқобил холда харакатлантирмоқ; рақс тушмоқ (қ. уйин 4). Бу жувон тановарга жуда яхши уйнайди. — Раис шавқ-завк билан уйнаб, даврани бир неча марта кезиб чиққач, пилдираб бир айланди-ю, бехосдан Ўрмонжонга ташланди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

6 Сахна асарида бирор ролни ижро этмоқ. Гулсун куёв ролини ўйнар, Хонимбиби Кумуии ролида, иккисининг бир-бирисига қุараб ўқииган лапарлари барчани кулдириб. ичакларни узар даражада. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

7 Ниманидир қўлпа харакатга келтирмоқ, айлантирмоқ ва ш.к. Фотима ерга қараб, ру̀моли учини ўйнаб уттирарди. Т. Ашуров, Оқ от. Шарифжон терган пахтасини иангалида ўйнаб, гох у, гох бу қцизга совна қцларди. Х. Тўхтабоев, Фельетондан кейин. Усмонжон, қўлида ниманидир эзғилаб ўйнаб уттиреан Адолатга қаради. С. Зуннунова, Гулхан. Ёрмат. носжовоғини уйнаб, ереа $m и$ килди. Ойбек, Танланган асарлар.

8 Бировга гап, сўз билан тегишмоқ; хазил қилмоқ. Ўинаб гапирсанг хам, ўйлаб гапир! Мақол. ■. Бугун бўлса [Кумуинине] ўйнаб айтган сўзи жавобсиз хчам қолдирилиб, бу хол яна унинг миясини котирди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

9 кўима Турли-туман, шўх, ёқимли харакат қилмоқ (жонивор ва нарсалар хақида). Ховузда балиқлар тиник сувни туулинлатиб ўйнайди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Чайқалади денгиз беором.. Ок чечакдек кўпиклар ўйнар. Райратий. Духоба гуларга дудок тегизиб, Хар сахар шабада уйнаб ётади. Уйғун. Беланчак бонида уййар парча нур. А. Орипов.

10 кўима Кўрк, гўэаллик акс эттириб харакатланмоқ, пирпирамоқ, диркилламоқ. Қизнинг қои-коооқлари ўйнайди. Унинг [Инобатнинг].. озиб, кичкина бўлиб қолган юзи, узун киприклари хаяжон билан ўйнар эди. Х. Тўхтабоев, Фельетондан кейин. Лаъли паранжи-чачвонини оппоқ билагига ташлаб, севганига термилиб қолган; қора атлас кўйлагини туртиб чиққан кабариқ кўкраги бекни телба қূилар даражада уйнаб турибди. X. Fулом, Машъал.

11 Ирғишлаш, шох тацлаш ва ш.к. тарздаги ўйноқи харакат қилмоқ. Осмонда озод жуилар уйнаб-ўинаб парвоз кчилади. С. Сиёев, Еруғлик. Эллисида айғир отдай у̀йнайди.. «Ойсулув».

12 куॅчма Қабариб, бўртиб чиқмок (мушак, томир кабилар хақида). Териб қуу̀йилган япалоқ гиитлар устига чукиб, томирлари ўйнаган, қалтирок қўлига муулина нос туккиб, тил тагига отди. Мирмухсин, Бир хумча тилла. Маицк киламан хар куни, Мускуларим ўйнайди. Ю. Хамдам.
[Вировнинг] ноғорасига ўйнамоқ қ. ноғора. Тупроғи уйнамок Тупроғи кўп микдорда чиқиб ётмоқ. Ётоққа киравериидаги тупроғи уйнаб кетган энсиз йўлакнинг бурчагида тагига занглаган челак қўйилан дастиуйй жами уч хонада истиқомат кичувчилар учун хизмат кৃиларди. С. Кароматов, Олтин қум. Юраги ўйнамоқ қ. юрак 1. Қаллиқ ўйнамоқ этн. Расмий никох тўйидан аввал бўлажак келин билан яширин учрашиб турмоқ.

ЎЙНАШІ 1 Ўинамоқ фл. хар. н. Ужуда зерикиб, нима уйин ўйнаиини, ким билан ўйнаини билмас эди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 кўчма Никохсиз яқин муносабатда бўлувчи эр киши ёки аёл (бир-бирига нисбатан). Ўинаига ииониб, эрсиз қолдим. Мақол. Расми, киз бузинса, уни ўз уйнашига берииади. Ойбек, Танланган асарлар. Бӱронбек у̀йнашининг чинакам гўзаллигига қุаноат хосил қилгандан кейин, отига қаради. Х. Ғулом, Машъал.

УЙНАПЛИК Ўйнаш билан бўладиган муносабат, алоқа. Одамнинг иундай хотини бйлса, боласи бйлса-ю, бировларнинд хотини билан уйнашиик қилса-я. И. Акром, Адолат.

УЙНАІІМОК 1 Ў̆намоқ фл. бирг. н. Кетишдилар қуелашиб, Ўинаииб кула-кула. Т. Тўла. Болалар хұар кунгидака оиик ўйнаимади.. китобчаларни томоша кила бошлаиdu. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

2 Жиддий эмас, хазил-хузул муносабатда бўлмоқ, менсимай муомалада бўлмоқ. У̀йнашмагин арбоб билан, арбоб урар хุар боб билан. Мақол. Бу - бир кииининг чорак умри деган сап. Ха, қонун билан уйнашиб буладими! С. Анорбоев, Оқсой.

3 Уेз $_{3}$ никохида булмаган шахс билан яқин алоқада бўлмоқ. Хуморхонни одмасдан, иунндай уйнашиб юраверсангиз бу̀лмасмиди? А.

Қаххор, Оғриқ тишлар. Ўша Холмат какка хам уйнашиб теккан. Э. Раимов, қишлоқ.

ЎЙHOK поэт. 1 Тез ва енгил ха қиладиган; шўх. Шахарнинz қалби Туа боииайди. Ўиноқ сувлардек. Уйғун.

2 Завқ-шавқ бахш этадиган; енгил, Куклар келар, ййноқ созингиз Севгиларник лур тарона. Ғайратий.

Юрак уйноғи к. юрак 1.
УйНОКИ 1 Тинч турмайдиган, се1 ракат; шўх. Сойту̀nuнинz аёллари хуи уйноқи бу̀лади. Н. Қобил, Унутилган сохип лар. Махсус мулозимлар., уйноқи отни емах лаб келтирдилар. Ойбек, Навоий.

2 кўина Енгил ва ёқимли: щўх. Бадор нинг ўйноқи еллари. = Маиинанинг дарч сидан кираётган уйноқи шабада диларн қитижайди. Т. Расулов, Марқамат.

3 Завқ-шавқ бахш этадиган; шўх. Сафи да хамрохларига латифалар, уииноқи қушы лар айтиб, кулдириб кради. М. Осим, Э чилар. Бир оздан суннг Хоразмнинг јйна куйлари чалиниб, шухх лазги бошланди. Шарипов, Хоразм.

4 куัчма Оёғи енгил, суюқ. -Поччангн фебли-атворини биасан-ку, уляудай ено́ уйноқи, - деди Халима. Х. Назир, Ўтлар ташганда. Жамиид базмини қурдик денг: Жонон ж-жа ўйноқига уххиайди, сизи илиб кетибди-да! С. Анорбоев, Оқсой.

УЙНОҚЛАМОК 1 Тинч турмай, ту харакатлар қилавермоқ, ўйнаб кетмоқ, ғишламоқ. Кўзиоклар ўйноқлайди. ■. боласи уйноқлаб, оёқларини осмонга с югурар эди. Х. Тўхтабоев, Шошқалоқ. ликј Гох уйноқлар, гох орқаси билан ѐ билпангларди. Ж. Шарипов, Хоразм. той» анчадан буён яйдов кргани учун, ва иотиси остига асти руупара кея уйноњлаб кетаєерди. Х. Назир, Сўнмас моқлар.

2 ку̀чма Шўх харакат қилмоқ, ўйн: ШІеврда Чирчик дарёсининг ўйоқааю иии, табиат манзарасининг тасвир тикча. Э. Охунова, Пахтазор куйлари

3 айн. ӱйнамоқ 12. Бирдан куук тон ри ўйноқлаб чиккан.. Бектемир ак олдига келди. А. Мухтор, Чинор.

ЎЙПАРАСТ Ўй суринга мойил, и сурадиган. Мен хаёлни шедреа солди параст бўла ва лек, Бесамар бўлс


Бир кун хароб айлар хаёл. Э. Вохидов, Мухаббат.

УЙЧАН 1 Ўй билан банд бўлган, уйга чўмган. У шундай уйчан, париион холатда булоқжа яқинлаиди. М. Исмоилий, Фарғона т.о. Нигора юлдузларга ўйчан тикиларкан, киприкларида у̌иа юлдузардек жилвалануєчи ёи томчиаари қотди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Ўйга, хаёлга кўп бериладиган; ўй, хаёл билан доимо банд буладиган. Ўйан қиз. Бу ёлғиз хорғинликдан эмас, икки кун ичида кўрганлари уни қандайдир у̀йчан, камгап құлиб кўйганди. Ойбек, Қуёш қораймас.

3 Уйга чўмганлигини акс эттириб турган. Чол уғлининг уйчан кўзларига термилиб, Ботиралидан гапира кетди. Х. Fулом, Машъал. Исроил Норматнинг ўйчан юэига қаради. И. Рахим, Чин мухаббат.

4 кўчма Тинч ва сокин; худди хаёл сургандай. Ўйчан оқшомлар! Салқин оқиомлар! Наиъага элтар. М. Щайхзода. Уйчан кеча, тун ичра танхо, Рауф Парфи, қолдик икковлон. Р. Парфи, Кўзлар.

ЎЙЧАНЛИК Ў̆̆чан холат. -Лекин, - деди Адолат уйчаник билан, - дадамга хаали кўринганим йўқ. С. Зуннунова, Гулхан. Унинг нозик кирмизи юзида хафалик.. куัзларида чукур ўйчанлик бор эди. С. Анорбоев, Оқсой.

УЙЧИ Ўйга, хаёлга кўп бериладиган ёки кўп ў̈лайдиган киши. Ўичининг ўйи битгунча, таваккалчинине иии битади. Мақол.

УККИЛ [a. وكيل, ишончли, ваколатли шахс] шө. этн. Никох пайтида йигит ёки қиз томонидан кафилликка ўтувчи, вакиллик қилувчи киши; вакил. Укил ота. $\check{У}_{\text {кил она. }}=$ (Аваз:/ Мен сизни булак одам деб туриб эдим, мен zапу авзойингиздан билдим: отамнинг у้кил энаси экансиз. «Балогардон».

ЎКИН: ўкинга тушмоқ Ўкинмоқ, афсусланмоқ. Тракторчилар Анор ака келганда, хазиломуз кутиб олган бўлсалар, унинг бу гапидан кейин хонадагилар бир-бирига караб қўйишди. -Ўкинига тушганки, келган-да, деди кимдир ёнидаги шерисига пичирлаб. С. Махкамов, Катта рулда.

ЎКИНИШI 1 Ўкннмоқ фл. хар. н. Бу нарсани илгари у̀иламагани учун афсус кчиди. Лекин энди уัкиниинине фойдаси йўк эди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 айн. ўкинч. Элмурод уни яхиисина кузатиб, ундан бирор уукинии изарини кўмяади. Шухрат, Шинелли йиллар.

ЎКИНМОК 1 Пушаймон бўлмоқ, афсус қилмоқ (асосан, ўз иши, қилмишидан). Баходир ножўя харакати билан Оқилани хижолатга қўйганидан қаттик ўкинар, лекин ии у̀тган эди. М. Жалолиддинова, Кейинроқ. У [Умурзоқ], ии билан овора булиб кетиб, кечадан бери уйга келолмаганидан укинди, ўз-уззини бепарволикда койиди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Дарбадарликдан, узимнинг симобдай бекарор саёклисимдан $ж у д а ~ у ̆ к и н а р ~ э д и м . ~ F . ~ F у л о м, ~ Ш у м ~ б о л а . ~$

2 Умуман, хафа бўлмоқ, куйинмоқ. Адолат фронтдан хат келганига хурсанд бўди. Хурсанд бўлди-ю, Норматни, Олимжонни эслаб укинди. И. Рахим, Чин мухаббат. Унинг хазиллашиб бирон су̀з сйтмаганига қиз хурсанд бўлди, лекин шу билан баробар, кутилмаган бепарволигига уккинди. Ойбек, О.в. набадалар.

ЎКИНЧ Номақбул, кўнгилсиз иш, ходиса ва уни тузатиб бўлмаслик туйғуси туфайли $ю 3$ берадиган ғамгинлик, хафалик; афсусланиш, афсус. -Кувонцми, укиними, билиб бўлмайдиган алаақандай бир хис ичимни тимдалайди, - деди йиеит. С. Ахмад, Таъзим. Зумрад бу сузларни шу кадар уккинч, ажаблании ва дахиат билан айтдики, Самандарнинг кўзларидан дув ёи чиқиб кетииига оз қолди. С. Кароматов, Қалбимда қуёш. Ёрмат ёиили кўзарини йиатиратиб, укинч билан бошини тебратиб турди. Ойбек, Танланган асарлар.

УКИНЧЛИ Ўкинч ёки афсусланиш хисси сезилиб турадиган, ўкинч ифодаловчи. -Мен бечора.. - деди Искандаро укинили товуи билан. Ойбек, Нур қидириб.

ЎКИРИК Қаттиқ йиғи овози. Ойимбиби бу уॅкирикдан бир чччиб тушди, кейин шоииаиб урнидан турди-да, оихонага кириб кетди. С. Абдуқаххор, Санамай саккиз дема. [Хаккул ота] Юрагининг бир парчаси узилгандай, сийнасидан каттик уккирик иикаркан, Зухра буви қурқуедан эсини йукотеандай булардди. Х. Назир, Сув гадоси - оқпадар..

ЎКИРМОК 1 Кучли овоз чиқармоқ (йиғи овози хақида); хйнграмоқ. Кутиимаганда Рихси холанине кўнгли юмиади-ю, угкириб йиғлаб юборди. П. Қодиров, Кора кўзлар.

10-Ўзбек тилининг изохли луғати

2 Бақирмоқ, бўкирмоқ (инсон ва баъзи йирик хайвонлар товуши хақида). Хоким халкқа минг алпозда укириб, хаммани хақорат құилиб.. уйиеа қайттди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Оғир юкли туялар буйинларини осмонга кўтариб уккирарди. Ш. Тошматов, Эрк куши. Жадал келаётган катта айик жуда хунук уккирарди. Газетадан.

3 куччма Қаттиқ овоз чиқармоқ (жонсиз нарсалар хақида). Ташкарида шамол хамон уккирар. М. Жабборов, Севинч ёшлари. Уки риб тўхтади сўнгги замбарак, Жаханнам худоси ках-кахдан тинди. F. Ғулом.

УККРАМОК айн. ўкирмоқ 1. - Эй худо, нима гунох қилдим мен сенга! - боиини столга куйиб, ўкраб йиғлаб юборди Адолат. С. Зуннунова, Гулхан. Марзия буии стуларга тикиииб.. украб йиғлабди. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

ЎКРАНМОК ив. Эркаланиб босиқ овоз чиқармоқ; пишқирмок (от хақида). Қашлагани отга ёқиб колибди, Ўкраниб у гир айланиб турибди. «Алпомиш». Куйни туиунаётгандай отлар хам жим, укранмас, хўкизлар хам кави кайтармай.. пиш-пиш нафас олиб, жим турардилар. Н. Фозилов, Оким.

ўксиЗ 1 Ота-онасиз, етим. Ўксиз болаsap.

2 Бирор ёрдам берадиган кишиси йўк; химоясиз, бахтсиз, бечора, укксик. [Махкам:] Бу кандай зуравонлик! Қйл-оёғимизда кииан! Уّксиз она! Бахтсиз Икболой. Мириабдан калтак еди-я! Н. Сафаров, Уйғониш.

3 Fам ва хасратни ифодалайдиган; ғамгин. Умидсизлик, ўксиз рух унии (Маихадийни] бир зум хам тарк этмайди. Ойбек, Навоий.

ЎКСИЗЛАНМОК Ачиниб афсусланмоқ, хафа бўлиб қолмоқ; уксинмоқ. У [Бектемир] дадаси кетидан томошага.. бороммай қолган боладек, уксизланди. Ойбек, Куёш қораймас.

ЎКСИК 1 сфт. Бирор нарсадан афсусланиб хафа бўлган; эзилган; ғамгин, қайғули. Ўксик кўнгия. $=$ Гудакнинг ўксик йитиси Ойша опага каттик тазсир этди. М. Исмоилий, Озодлик гулини хидлаган киши.

2 от Бирор нарсадан афсусланиб хафа булиш туйғуси; хафалик, ғам, қайғу. У [Хури] кўкрагини тўлдириб хуррсинди. Қалбида зўр ӱксик бор эди. Н. Фозилов, Оқим.

уксиклиК Ачиниб афсусланиш; хафалик, ғам, кайғу. Ой нуридай кўзинг порлад яиин аралаи, Варақланар ууссикликнинг даф. тарин қати. F. नулом.

ЎКСИМОқ Бирор нарсага эриша ол маганлиги, бебахралиги, камситилганлиг! ва ш. к. учун афсусланмоқ, хафа бўлмою ғам чекмоқ. Иккинчи она ва унинг болазар Очилаа ёмон кўз билан каараимаса хам, ха холда, у бегонасирар, сал нарсани ку̀нели олиб ўксир эди. П. Қодиров, Уч илдиз. гапларни эиитиб, Полеоннинг яримпа кўнг: яна баттар ўссиди. Ж, Шарипов, Хоразм

ЎКСИНМОҚ айн. Ўкснмоқ. Элмурс унинг [Гулсумнинг] бу кадар ўпкаси ту̀л ўксиниб йиғлашининс сабабини суриит риидан илгари, уни юпатии лозим, деб ўй, ди. П. Турсун, Уқитувчи. [Хулкар:] Ойим ри матли мени қиз тукканларидан ўксин эди. П. Қодиров, Қора кўлар.

ЎКТАМ 1 Бошкаларга узз таъсирия сўзини ўтказадиган; шижоатли, уัткир. ћ халланине укктам йигити. Ўрмон поля Бозор амин, Хайит амин ва боика уктт. рок одамлар мириаб билан бирга дахли караб югурдилар. С. Айний, Куллар. I карнинг димоғи баланд, айтгани айтс дегани деган., тенгқурлари ичида укттам либ, баианг кийиниб юрарди. Х. Назир, К терак шабадаси.

2 Химмати улуғ, олийжаноб, хот сахий. Бўрихужжа уйида хам укктам: с: лисига дашном бериидан узини тиярди. Осим, Тилсиз гувох. Уัиа барно йигит там бир аскар Юртини асрайди ёмон лардан. Б. Бойқобилов.

3 кучима Еқимли, хуш ифодали. Эндии ўктам гаплари, кисқа, муайян буйруқл дан мамнун эди. О. Ёкубов, Ларза. Аөа: қадди расо, бир мўйи килт этмай, п томонга ўктам бокиб турарди. С. С, Аваз.

4 Ўктам (эркаклар ва хотин-қизар и
УКТАМЛИК Ўктам шахсга хос хи хатти-харакат. [Мутал] Шундай иионч, дай ӱктамлик билан гапирдики, гўё у давом этган тергов унинг фойдасигь бўланн! О. Ёқубов, Ларза. Fайратнинг н да куили бир шиддат, уктамлик, йигит хос гурур борлигини Иқаима сезарди. М. ратқулов, Журьат.

УКЧА шє. Оёқ кийимининг товони остига қоқилган қалин чарм; пошна. Оёғида укчаси баланд кизил этик, елкасида милтик..

## С. Сиёев, Аваз.

УКЧАЛИ шв. Пошнали, баланд пошнали. Туғайсари уларга тил учида салом бериб, ўкчали этигини суғурди. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк.

УЛЛ-А унд. с. Бирор кимса ўз қилмишига яраша жазо олганда ёки унинг қилмишлари ўйлаганидек натижа бермаган холатда унга таъна сифатида айтиладиган ибора. Ўл-а, қўла туиидинг-ку! Ўя-а, ауволинг шуу экан$\kappa y$ !

ЎЛАЙ: вой ўлай унд. с. Бирор нотўғри иш ёки хатти-харакат туфайли хаяжонга тушганликни ифодалаш учун қўлланади (одатда хотин-қизлар нутқида). Вой ўлай, нима ии к̧илиб кєйдинс! min Вой уллйі, мен кандай киииб айтаман? П. Турсун, Ў қитувчи.

УЛАКСА 1 Ўлган нарса; улик. Баззан хуриб колади Улакса кидирган ит. Fайратий. Девор ковагида моғор босиб ётган ўлаксага қўл уриб нима қиласиз. С. Ахмада, Қадрдон далалар.

2 Ўлар холатга етган, ўта заиф, ўлимтик. Ўлакса от. Ўлакса товуқ.

3 Шундай холатли нарсага нисбатли хақоратни билдиради. ..солиқни тууламайсан, йигим деса, жонинг бўғзингга келади, ўлакса! М. Исмоилий, Фарғона т. о.

4 с. т. ўлаксахўр. Мен бу софаикка уัлакса қузғунаар қу̀нишини истамайман. А. Мухтор, Чинор.

ЎЛАКСАХӰР 1 Ўлган жониворларни ейдиган, ўлимтик билан овқатланациган. Ўлаксахурр, сен мени ея олмайсан. С. Азимова, О, Лайло.

2 айн. тасқара 1. Боғда бургут, лочин, к̧арчигай, кирғий, калхат, бойкуи, ўлаксахўрдан тормиб олатуганоққุача.. томоиа қъилииди. Н. Назаров, Замон.

3 куัима Ишламай, бошқалар хисобига яшайдиган; текинхўр. -Сабаби мавлум, - деди отам, - агар хаиар тамом буиса, бу икки юз ўлаксахурр текин овқатни қаердан топади ва отлари учун бепул ем, беда каердан келади. С. Айний, Эсдаликлар.

УІЛАМСА шв. айн. Улакса 1. Бу буррилар ўианинг битта-яримта ўламсасини еб.. юришади. Н. Қобил, Буғдой пишиғига етмаганлар.

ЎЛАН I айн. Ўт II. Кўм-ку̀к у̀ланлар ва уларнине орасидан илон изи буллиб, қуёининг нурида кумуи тасмадай яркираб турган ариқ ва ариқчалар кугриниб туради. А. Қаххор, Сароб. Енгилиина эсган шамол димоққа турли ўлан исларини келтириб урар зди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЭЛАН II Халқ оғзаки ижодида, одатда тўй, гап-гаштак ва ш.к. да ижро этиладиган ашула, қўшиқ. Ўлан айтноқ. Қора-қора қўзилар Кўйни бошлар, ёр-ёр. Қалам қошли янгалар Улан бошлар, ёр-ёрр. М. Алавия. Шуххшўх парвоз этар ўлан овози, Бахиининг кўбизи, созанда сози. С. Жура. Тенгдошаар қўиини - дустлик уулани Куёи йўларида кетсин жаранглаб. С. Акбарий.

ЎЛАНЗОР Турли Ўт-ўланлар ўсган майдон; Ўтзор. Дарё, у̀иа ўланзор қирғоғу.. ёввойи жсийда кундасидан бўлак хееч нима йукқ эди. Р. Бекниёз.

УЛЛАНЧИ Ўлан айтувчи, к̆̆шиқчи. Жуда сулув құиз, ўланчи қиз. Ойбек, Танланган асарлар. Эииеида неча қучичи, қўлончи, Бари - полвон, бари - чечан ўланчи. М. Алавия.

ЎЛАРДАЙ айн. Ўларча. Ўлардай зикна. Ўлардай ужар. Ўлардай ииламоқ. Ўлардай чарчамоқ. - Заргаров Кутбиддиновни ўлардай калака қилиб, тоза аламини олди. А. Қаххор, Ўжар.

УЛАРМОН 1 Нафсини тия олмайдитан; очкўз. Ўаармон хўкиз болтадан тоймас. Мақол. Емон отга ёл битмас, Ўлармонга мол битнас. Мақол.

2 Ўта берилган; муккасидан кетган. Ичкиликка ўлармон одам. Ииратга ўлармон, нафси ёмонлар Хун дея, қул дея, пул дея босди. М. Шайхзода.

УЛІАРМОНЛИК Ўлармонга хос хислат, хатти-харакат. ..устоз Қавомнинг «уัлармонлиги», беш қўлини баробар оғзига тиқиии үақида.. турли гаплар юрарди. Мирмухсин, Меъмор.

ӰЛАРОK кт. Гапда ўзидан олдинги сўз ёки ибора маъносини таъкидлаш ва уни гапнинг кейинги бўлаги билан боғлаш учун қўлланадиган сўз. У [Юсуфбек хожси] биринчи мартаба ўлароқ ўзинине ички касалини Нормухаммад қуибегига очди. А. Кодирий, Утган кунлар. Бу ерда ер ислохотининг фойдасига ўлароқ бирмунча суззар буулиб ўтди. A. Қаххор, Сароб.

УЛЛАРЧА Нихоят даражада, хаддан ташқари; ўлгудай, Ўларча очкўз. Ўларча ичи кора. - [Ойкиз хола:] Ёлиз болам ўксимасин, яхши уссин, деб муиук боладай папалаб катта қилдим. У булса улариа ужжар, биркесар бола чиқди. Р. Рахмонов, Чангалзордаги шарпа.

ЎЛАСИ: улласи қилмоқ Ўлар холатга келтирмоқ, чала ўлик қилиб ташламоқ. Ўласи килиб урмок. Мардон уларнине [жаллобларнинг] гапига унамаганда, товонига бехи таёк бшіан уриб уласи кцидилар. М. Осим, Элчилар.

ЎЛАТ Одам ва хайвонларда ўлат таёқчаси қўзғатадиган уткир юқумли касаллик; кўплаб ёки ёппасига ўлимта сабаб бўлади ган касаллик, мас., вабо. Қиилоқлар узоқ давом этган у̀лат ёки уруин натижаларида хароб булгандай вайронликка юз тутган. А. Қаххор, Сароб. Бу ахвол умумий вабо ва улат эди. С. Айний, Эсдаликлар.

Улат тегмок Ўлатга дучор бўлмоқ. Чиндан хам у узини танимаслик даражасида олдирган, уулат теккан кишилардек, кўзаари ичига чўкиб кетган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ӰЛГАНДА с. $\boldsymbol{m}$. 1 Феънинг тасдиқ шакли билан қўлланиб, инкор маъносини ифодалайди; хеч қачон. Ўлганда ақл киради сенга! Улганда адам бўлади!

2 Энг камида, кам деганда, хеч булмаса. Бу чамадон ўлаанда йисирма кило келади.

ЎЛГУ(Н)ДАЙ, -дек 1 Ўладиган даражада, ўласи қилиб. Бек хирмонда бекиниб ётган дехконни ўягудай калтаклади. F. Расул, Адолат. Дарров бир киии аравага юборилди, биттаси, узига келармикан деб, улгудек бўлиб ётган Эсонбойнинг юзига сув сепиб эди, кимир этиади. А. Қодирий, Улоқда.

2 Нихоят даражада, хаддан ташқари; ўларча. Куриниида мутавозе, лекин аксари хажижатда улсудай кибрли, димоғдор мусулмон бойларини курии мумкин. Ойбек, Танланган асарлар. Ўлундай безбет экансан-да, Набигу!'А. Қаххор, Қанотсиз читтак. Каримжон буи-баёвгина, ўлудек содда, буиаиган эди. С. Ахмад, Уфқ.

УЛЛГУНЧА 1 Улмоқ фл. чегара шакли. То ўлеунча шу уллкада қол. Х. Олимжон.

2 айн. ўлгу(н)дай. Улеунча бахил. Уллунча инжик. Уаеуна калтакламок. ■ Махдум уларни ўлгунча ёмон кўриб.. эшикдан қай-
mариига тирииар эди. А. Қодирий, Мехрр! дан чаён.

ЎЛДА-ЖЎЛДА рви. 1 Тартибсиз сон ган холда, хар қаерларда. \{Зухра:\}-ида, сида тартиб йўқ, хўжалиси ўлда-жўдда де санг-чи! - деб эсахли иикар эди. С. Анорою. ев, Оқсой. Чарчаб қолииди йулда, Қанчасн колиб кетдди, Етолиай, у̀лда-жўла. Т. Тўла

2 Охиригача етказилмаган, чала холдө Энди биз бу иини ўлда-жўлда таицзаб кеш маймиз. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

ӰЛЖА 1 Душман устидан ғалаба қили туфайли қўлга киритилган нарса. «Fозила эрталаб соат ўнларда уйкудан уйгондила сўнгра ўлжа ва тупкукларни булиии ив боиланди. С. Айний, Куллар. Элмурод кеча раисга вабда килган, киилоқда қўлга п ширилан уулжа қуролларни топиирди. Ш! рат, Шинелли йиллар. Сафаркул ўяжа мі тикларни ўз одамларига кўтартириб, кў га чиқди. С. Айний, Қултар.

Улжа қилмоқ (ёки олмоқ) 1) куч иш тиб кўлга киритмоқ. Еи экан, жон шид вахм олади. Номард булса, отни уллжа қи ди. «Ширин билан Шакар»; 2) кўчма ке қулай фурсатдан фойдаланиб, бирор н сани текинга олмоқ, ўзлаштирмоқ; ўғ ламоқ.

2 Овда қўлга тушириладиган, тутиб отиб олинадиган нарса; ов. Урмон к ааридан шиддатли овоз, Ўлжасини ти ёввойи махлук.. С. Акбарий. Пастлаб кє энди уัз уулжалари устиеа қуунмоқчи б. ётган қора куииар бирдан баландлаиди Қодиров, Қора кўзлар. Кечки пайт қарноқларни сохилга боғлаб қўйиб, я тагина улжжа билан кайтдилар. Ш. : мирзаев, Оғир тош кўчса.

УЛЛИБ-НЕТИБ: улнб-нетиб қолмоқ қолмоқ ёки бошқа бир фалокат юз бег Киши молини сақиаи бенихоят қийин, Ўлиб-нетиб қолса, балога мен қолє Ойбек, Танланган асарлар.

ЎлИБ-ТИРИЛИБ Бутун кучни сари астойдил харакат қилиб, тиришиб: тирноғи билан. [Норбой ота:] Уेлиб-п либ хисор зотини хилаганман, юз йие тадан қуззи олганнан. П. Қодиров, Қорі лар. Бизлар куัчага чиқкุанимизда, фаи лар ўлиб-тирилиб қариилик кўрсатии баъзиари машиналарда қонишарди. А. дуллаев, Қонли издан.


ЎлИК 1 Хаёти тугаган; ўлган, жонсиз; зид. тнрнк. Солдилар бир навшга [тобутга] икковни - Жонсиз келину улик куёвни. Алишер Навоий. Жой олди кучоғингдан Сонсиз улик тан. Ким не қилди кимларга, Билмайсан, недан? Fайратий.

2 от Жонсиз тана; жасад, мурда. Кейинги вақтларда жаноза уукиб, ўлик кумиш одати хам бархам еди. С. Айний, Куллар. Кўчааар ту̀ла у̀лик.. Кийиб булаан бинолардан тутун бурксайди. Шухрат, Шинелли йиллар. Аөаз ветврачни чакирган эди, қўйларнинг у̀ииини ку̀иб: -Ендириб, куумиб таииангаар, - деди. П. Қолиров, Қора кўзлар.

3 кўина Уั ${ }_{3}$ хусусиятини (сифатини) йўқотан, қотиб, яроқсиз холга келган. Ў лик охак. Ўлик иемент. Ўлик чисит. - Охак киёми кетса, Қотиб булар ўлик ганж. Қ. Мухаммадий.

4 кучма Жон асари йўк, мурданики сингари. ўррада ўн ту̀ртта миналик қоғоз уюмини кўргандагина, Куаматқоранинг ўлик кўларига пииа жон кирди, уррнидан қу̀зғалиб, чккка туииб утииди. А. Мухтор, Опасингиллар. .. Мастуранинг юзидан ўлим пардаси ку̀тарилгандай, хаёт тўла кўзлари у̀ик юзига жон киргизгандай бўлди. А. Қаххор, Минг бир жон.

5 кучмма Хаётдан нишона йўқ; кимсасиз, харакатсиз. Ўшандай у̀лик к̧иилоқда бойқуига уххиаб кимдир истиқомат қилади. С. Анорбоев, Оқсой. Кимсасиз, ўлик кўринган дашт одамлар билан жонланио кетди. Мирмухсин, Меъмор.

6 кўчма Таъсирсиз, хис-хаяжон уйғотмайдиган, зериктирадиган. Кундалик хаётимизда щунака ўлик нуткларни озми эиитамиз! А. Қаххор, Куюшқон. Заруратсиз, ички дардсиз, эхтироссиз ёзилаан асар уулик бўааdu. Газетадан.

7 Бисотда сақланадиган, ишлатилмайдиган мол хақида (маблағга нисбатан қулланади). Хеч нарсани олдин олиб қўйии керак эмас, чунки пул бекор банд булиб, уллик холда қолади. А. Қаххор, Сароб.

Уулик табпат Хайвонот ва ўсимлик оламига мансуб булмаган нарсалар; тирик организмлардан бошқа жисмлар мажмуи. Ӱлик тиллар Ёзма манбалардан маълум бўлган, хозир кундалик хаётда қўланмайдиган тиллар. Ӱлнк уйку қ. уйқу 1. Ӱлнк эт Тирик организмнинг касаллик ёки қариш туфай-

ли ўсиш, ривожланишдан тўхтаган, кйпинча кӱчиб, тушиб кетадиган қисми. Яранинг улиги Яра ичида қотиб қолган фасод. Ӱлса, ўлигн ортиқ Бир неча марта яхши. ..ўзи кўчиб кирган уйнине хам эски кўрғончасидан «ўлса, уллиси ортиқ» бўлиб, бола-чақаси яйраб колганини мақтай кетди. Х. Назир, Сув гадоси - оқпадар..

ЎЛИКХОНА Мурда сақланадиган, ёриб текшириладиган ва кўмиш учун бериладиган махсус бино.

ЎЛИМ 1 биол. Организм хаёт фаолиятининг бутунлай тўхташи, тугаши; ортга қайтмас жараён, хужайра ва тўқималарда физиологик жараёнлар тўхтаб, ортга қайтмас холат содир бўлиши.

2 Инсон ёки хайвон хаётининг тўхташи; вафот, қазо. Отнинг ўлими - итнинг байрами. Мақол. па Гулнор улиминине учинчи куни Самарқанддан уларнинс бир кариндоии.. келган эди. Ойбек, Танланган асарлар. Белбоғ олиб келган одам ўим олдидан мархумнинг нималар дегани ва қุайси самоварда уиратгани, бировни кўп тилга олганини сўзаади. П. Турсун, Ў қитувчи.

3 Жон таслим қилиш, жон бериш жараёни, вақти. Майли, сиз учун ўлимга хам тайёрман. П. Қодиров, Қора кўэлар. Лекин, Гулнорнинг ўлими олдида айтган сўзарини Гулсунбиби у̀з эрига уқтирган эди. Ойбек, Танланган асарлар. Хайрият, уяим чекинди, икки ойдан сўнг бемор оёққа турди. Газетадан.

4 c. $m$. Ўлим юз берини ва у билан боғлиқ холат, шароит, жараён. Узингиз биласиз, буатур падар мархум булаан эдилар, бугун боиимизга яна у̀лим туиадиган бўлиб қолди, тоғам Хомидни алаакимлар чавоқлаб кетибдилар! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Ўлим - туй эмас, борнине пулини сочади, йўкнинг сирини очади. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

Ўлим жазоси Айбдорни ўлдириш кўзда тутилган жазо чораси. Бу ярамаслар уаим жазосига хукм этилди. Мирмухсин, Меъмор. Ўлнм тўнагида ётибдн Ўлими жуда яқин, ўлим холатида. Улим ту̀шагида ётганида хам хазииини қўймаган эди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Ӱлимдан хабарим бор, бу гапдан (ёки нарсадан) хабарим йууқ Бирор нарсадан хабарсизликни алохида таъкид билан ифодаловчи ибора. Бекор гап!

Ўлимдан хабарим бор, бу гапдан хабарим йў.. А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

ЎлиМ-йиТИМ Ўлим ёки бошқа бир сабаб билан ажраб қолиш, абадий йўқотиш. Хар нарса булса булсин - улим-йитим будмасин. Илхомжон, уз одатига кўра, яна бахтсиз ходисалар, улия-йитим хақида гапира боилади. Н. Аминов, Елғончи фаришталар.

УЛЛИМЛИК этн. Кимсанинг ӱз дафн маросимлари учун олдиндан ажратиб, сақлаб қўйган буюмлари ёки пули. 68 ёили кампир Хамро хола машина хайдаини билмайдиган уғлига «Москвич» алиб берибди. Бу машина кампирнинс улимлиеи эмиш. И. Қаландаров, Шохидамас, баргида. Мехрибон буви.. эски пешонабоғига тугилган бир даста пулни чолига узатди: -Мана буни кугииб кўйинг, буөаси, улимлигимга йигувдим. Х. Ғулом, Тошкентликлар.

ўЛиМНОМА кам кўлл. Бирор кимсани уллириш, йўк қилиш хақидаги ёзма хукм ёки буйрук. Зарба бердик беомон бир яиин каби. Улимнома буммииди халкнине ғазаби. Уйғун.

У́ЛИМСА ще. айн. ўлакса 1. -Мехмонлари ўиисса бўлаа, ўзи ўлимсахур, - деди.. бири. С. Айний, Қуллар.

ӰЛИМСАХӰР щв. айн. улаксахурр 1. Сен улимсахўр, мурдахўр бир хайвонсан. С. Айний, Жаллодлар.

ЎЛИМТИК 1 Ўлган жонивор, ўлик, ўлакса. Қузғун, коракуи, таскара каби куилар улимтик билан озиқнанади.

2 Ӱлар холатга етган; ӱлакса. Бу ууша абжағи чикқан жахонгир. Бу ўиа, у̀лимтик жодугар, айёр. Уйғун. Бу уливтикни каердан топиб келдингиз. Биз береан зотаи сигирнинг учдан бирига хам туғри келмайд-ку. «Муштум».

3 Заиф, кучсиз. Чиммат орқасидан ўиим тик товуи эшитилди.. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Девордаги кўкии тун чироғи ўлимтик нур сочади.. Уे. Хошимов, Бахор кайтмайди.

4 кўима Очкўз, қурумсоқ. Ўлимтик одам.
ЎлиМТИКЛИК Очкўзлик, қурумсоқлик. У्Узининг утакетган уулитиклиги билан, пайтини манганда, оғиздаги ошга хам чанг сола боилаган Махзумнинг хаттиихаракати мурид ва мухлисларнинг асабига тегди. Ғайратий, Довдираш.

ЎлиМТИКХЎР айн. ўлаксахўр. Кўз. очиб, осмонда самолётлар уррнда пастн. чарх урган ўлимтикхуррларни куурди. М. Ман суров, Ёмби.

ЎЛКА 1 айн, мамлакат 1. Бир су̀з бини айтганда, республикамиз иипорт ўкаснен экспорт улкасига айланиб бормоқда. Гзз тадан.

2 Мамлакатнинг маъмурий-худудий бн ликка эга бўлган бирор қисми. Хоразм к: узок улка, «Муитум» тоға чиқар йудд «Муштум». ШІохрух мамлакат бутунаин сақлаш ва узига содик амирзодаларни ури урнига куйии максадида.. вилояту у̀лкалар кўпрок уे ўғидларини юборди. Мирмухси Меьмор.

3 кучна Бирор нарса, ходиса кўп бу. ган, ишғол этган, қоплаган. Чупон кубиз нинг мунгли куйлари эл кўрмаган қ̧изалоқ, афсоналар улкасига олиб кетарди. А. Му тор, Қорақалпоқ қиссаси. Бир маиаакат кекса, жафокаш, Кадим давлат, кумлар у каси. Э. Рахим, Янги қадам. Нурхона Бек бод шахридан бир неча чакирим йирокликі «шамоллар улкаси» - Фарход қоялари якин да барпо этила бошланди. Газетадан.

ӰЛКАШУНОС Ӱлкани ўрганувчи. $\dot{y}_{\text {жк }}$ щунослар тугараги.

ЎЛКАШУНОСЛиК 1 Ўлкани ўргани иши; ўлкачунос касби. Улкашунослик кизиқарли машгулот.

2 Улкани ўрганиш хақидаги фан; ма лакатнинг бирор худуди хақидаги тарихи географик ва њи.к. билимлар мажмуи. Мат хур табиатиунос $\boldsymbol{A}$. Федиенко юрсан іуун у очган музликлар, ўлкашунослик фани қўиган хиссаси бизни койиа қалдирмоқь «ジзбекистон қўриқлари».

ӰЛМАС 1 Улмоқ фл. бўлишсиз с; Хунарли ўлмас, хунарсиз кун ку̀рмас. Мақі Бир кунга хуккиз ўмас, Икки кунга эеп бермас. Мақол.

2 Кишилар хотирасида доим сақт надиган, унутилмайдиган, хамиша тил олинадиган. Уммас асар. Уамас каифиём. Кимсасиз кууринган кечада, хилват, баха бат тоғда.. киии хаёлига уулиас афсоная келади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 Ўз қадри, қимматини йўқотмайдигя хамиша керак бўладиган. Улаас мол. Ӱл буюм. Умаас хунар.

4 Ўлмас (эркаклар ва хотин-қизлар иск

ЎлМОК I 1 Хаёти тугамоқ, яшашдан тухтамоқ, қазо қилмок. Ўз ажали билан улмок. Йиқизиб улмоқ. Ботир улса, номи колар, Номард узса, неси колар. Мақол. Кечга яқин йўл устида ярадор лейтенант уяди. Ойбек, Куёш қораймас. Бунинг устига кутиамаганда бир сурувдан устма-уст иккима куй касаланиб ўлди. П. Қодиров, Қора куँлар.

2 Йўк бўлмоқ, бархам топмоқ. Хаваси уамок. Иитахаси улмоқ. п Мухташам саройлрнинг зиёси кетган, Ўлаётган синфдек зиёси кетган. Гайратий. Ер юзида уамасин, номингни сақзаб қолгин. У. Исмоилов, Сайланма.

3 Бирор сифати, хусусияти ва ш.к. ни ййқтмоқ, яроқсиз холта келмоқ. Ўдан охак. - Робия хола кайноги у̀либ қолган чойдиига ут қалаб юборди. С. Зуннунова, Олов.

4 Бирор харакат-холат таъсирида жуда ночор, огир ахволда қолганликни билдиради. Мирмурддов соатни бир амаллаб олти қигуниа улаёдди. «Гулдаста». Э, вокзалнинг аддида уидим-чарчадим, афтимнинг куясини кур. Ойбек, Болалик.

5 куॅм. фл. взф. Етакчи феыл билдирган харакатни кучайтириб ифодалайди, ортиқ даражасини қайд этади. [Туйбека:] Мени эрга бергннарида. сенга ухшаи мен хам йиғяаган эдим, аммо ичимда никох кунининг тезроқ келишини кута-кута улган эдим. А. Қодирий, Ўттан кунлар. ..Қимматхон хар келанида, она сицирдай ялаб-юлқаб ўлади. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

Ажалидан беш кун бурун ўлмоқ Ўз ажалидан илгарироқ, бевақт дунёдан ўтмоқ. [Кумуш:] Угрилар тешиб, олдимzа чиққаняарида, мен нима килар эঠим? Ох, отажон! Мен ажалиидан беик кун бурун улар эдим. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Уятга (ёки номусга) улмоқ Қаттиқ хижолат чекмоқ, изза бўлмоқ, уялиб ўсал бўлмоқ. Сидиқжон номусеа умиб, ғазабидан кўзига кон тўмиб, нима кивиинии билмай, хийла туриб̆ қолди. А. Қаххор, Қуччинор чироқлари. Эти улмоқ 1) бадани сезмайдиган, хис қилмайдиган булиб қолмоқ. Дарра келеунча этим ууииб, дарра еганим бииинмайди. «Латифалар»; 2) тавсирланмайдиган бўлиб қолмоқ; кўникиб, одатдагидай қабул қилагиған бўлмоқ. Ё ғирт содда, ё анойи.. ёки аёларни кўравериб.. Поччаев аччик хазил, кинояли гаплар, хат-

то калака қиилииар хам кор қилмайдиган бўлиб, эти ўлиб колаан эди. А. Мухтор, Туғилиш. Ӱлай агар Иш-харакат, гап-сўз ва ш. к. нинг чинлигини алохида таъкидлайди. Ўай агар, кўрганим йўқ. - ..уллай агар, бор-йўқ пулим шу, мен мусофирман. Х. Тўхтабоев, Ширин қовунлар мамлакати. Ӱлганнинг кунидан Бошқа иложи бўлмаганидан. Ўгаанимнинг кунидан рози бйлдим. - Ўсанимнинг кунидан чолаа тегиб бораман. «Кӱшиқпар». Ўлганнннг устнга кўмган Бир кўнгилсизлик устига бошқасининг юз беришини ифодаловчи ибора. Буниси ўлганнинг устига кўмган бўдди. «Муштум». Ўлганнннг устига (чиқиб) тепмок айн. уллганнинг устига кўмган. Хуәойга иукур, қулиннда хатинг бор, улеаннинг устига чикиб тепгандек хат-хабарсиз куйма! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Ўлиб булдим ёки ўлар бўлсам, ўлиб бўддим Бирор нарса харакатида, таъсирида жуда холдан тойганликни, ўлар холатта еттанликни билдиради. Ух, улиб бўлдим, кизим! Ёлғиз қуйни хайдаи нукул азоб! Ойбек, Танланган асарлар. Юпатгунимизча эр-хотин улиб бўдик. С. Зуннунова, Янги директор. Шарифжон, улар буласам, ўмиб булдим. Бу поччанг мени адо килди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Ӱлиб турган (ёки юрган) экан Жуда хохлар. жуда иштиёқманд экан. ..дўндиқиангни мухайе килиб берайлик, дедим. Жонкелди улиб турган экан, қулоқ қоқмай, хўп, деди. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Бирорта хамёни каттарокқа пуаасам, деб томоғикакраб ўлиб юрибди. П. Турсун, Ўқитувчи. Ўлмаган менннг жоним (екки сенинг жонинг) «Мен бундан баттарига хам чидаганман»; «фақат сен чидайсан, шунча чидабсан» маъносидаги ибора. Вой, Марасул ака-ей, уммаган сизнинг жонингиз! Бу шалаақи билан қанақа умр құилиб келаётибсиз?'А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Ӱлса мам Қатъий инкорни билдиради. У'3 отасини сийламаган, ўлса хам бизни одам урнида курмас! «Ёдгор».

ЎЛМОК II эск. Бўлмоқ. Бу кунаар боиимизда бир сахоб улса, ажаб эрмас. Завқий. Лутфу карамингиз ила ку̀нниааримиз чароғон ўлиб.. дуои жонингизни қূлмоқ ила хурраммиз. С. Сиёев, Ёруғлик.

УЛППН map. Ердан фойдаланганлик учун олинадиган солиқ; ер солиғи. Бир кун хоннинг у̀лнон йиғувчилари кূиилоққа чиққанларида, Ботирали уларни қаттик хако-

рат қилибди. F. Расул, Тўнғич ўгил. †Жайноқ:] Хужайининг подшоликка улпон ту̀аганда, биз тўламабмизми? Н. Сафаров, Уйгониш. Сенаарга неча кур аитддим-а: қарзларингни тўлаб куй, ўпонни бер, деб. Қулок солдингларми? М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ӰЛПОНЧИ тар. Ӱлпон йиғувчи. Кузза бориб ошлик хам, пахта хам ёлитмади. Бир ёқдан ўлпончилар зугум қৃигади. С. Сиёев, Аваз.

ЎЛТАНГ шє, Сув тақсимяовчи тўғон, сув тақсимлагич. Тоисоқа магистрал каналининг хам қути учиб колган - сув ўзтангда шилдираяпти. Э. Рахим, Хаёт амри билан.

ӱлТИРИШ эск. айн. утириш 1. Энди Равнонинг, хар холда, чиқишини била хам, бироқ качон чиқишини бигмас, шунга биноан бир ху̀роз чақириғи уттеунча кутиб ўлтирииини чамалар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ӰЛТИРМОҚ эск. айн. ўтирмоқ. Тўғри су̀заамайсиз, Отабек, бу кунгоча меним курпачамда ултириб юрган Шокирбек отли бир йихит эди. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

УУлЧАГич Нарсанинг ўлчамиви белгилаш, ўлчаш учун ишлатиладиган асбоб. Ўлиацич билан текшириб курмоқ. Ўлчагич воситасида аниқланмоқ. Улчагии асо́об. У ерда лабораториядагидай эгри-бугри шиша найчалар, шиша идиилар, улчагичлар, электрокамера, хар хил асбоблар. С. Анорбоев, Оқсой. Вакт уучагич - соат кашф этган Хожи Мухаммадга Темурхон бир хуржун олтин инвом этган экан. Мирмухсин, Меъмор.

УेЛЧАК шв. Ўлчов, ўлчам. Аилокдор уларга [дехқонаарга] хам илгаридан экилиб келган ерлар каторида бир улчакдан солик солди. С. Айний, Эсдаликлар.

УУЛЧАМ Нарсанинг хажми ёки каттакичиклигини ифодалайдиган рақам кўрсаткичи; ўлчов; размер. Ўячами 3 м булаан хона. 500 см улчамдаги идии. Бош кийим у̀лчами. Қадимги юнон олимлари Ернинг шаклини аниқлаш билан бирга, ўлчамларини топии билан хам шуғуаяанииган. «Фан ва турмуш».

ЎЛЧАМЛИ Ўлчамга хос бўлган; ўлчамдаги. Кисқа ўлиамли кабелар проценти мебёрдасидан анчо камайди. Газетадан.

ӰлयАМОK 1 Ўлчов асбоби воситасида нарсанинг узунлиги, ўлчамини белгиламоқ.

Ёғочнинг узунлиеини уулчамок. Майдон саи хини улмамоқ. Оқаеттган сує миқдорини чамок. Етти улчаб, бир кес. Мақол. $=1$ ни, яхши қиз, урнингиздан турине, буйнна ни улиаймиз. И. Рахим, Ихлос. Сотрмид дан бири сут улчамокда.. «Муштум».

2 Фикр-мулохаза билан чамасни, собини қилмоқ, белгилашга харакыг м, моқ. -Кечаси бир махалгача гаплаши, и, ма буладиган гаини уулиаб, чамалаб кіра - деди чал. П. Турсун, Ўқитувчи. |Хасай Бу икки турли масаланинг унг-терсини ланпириб мухокама килди ва улиади А дирий, Ўттан кунлар.

ӰЛЧОВ 1 айн. ўлчагич. Ақаннни і̀: - идрок. Мақол. - Хонанинг бур Медоморнинг асбоблари: ўлчвлар. курак, теша, табар, чуқморлар хап лаб куйилаан. Мирмухсин, Меьмор.

2 айн. ўлчам. Сочларини чано́ар олган наббатчи киз, бир уулчөда кс патнисда терилган қора нонларна э" га тутади. П. Турсун, Ўқитувчи.

У̀ $_{\text {лчов бирлиги Муайян катталикнй }}$ доран бахолаш учун асос қилиб ог ган катталик.

ӰЛЧОВЛИ 1 Муайян ўлчовдаги, гили ўлчовга зга (бўлган). Озиқ-овхан човли. - Гохи озрок, гох, зиёда - ул фурсат беригар, Ким суворий, ким пм Умри омонат берилар. Б. Бойқобилов.

2 Муайян бир улчовда, бир хицдя текисда содир бўладиган; бир хил. Кй га автоматлар осган, улчовли ддинарр қора булутдек масофани камраган, фашист тўлқини келмоқда. Ойбек, қораймас.

ўлЧОвСИЗ 1 Ўлчами аниқ бў ўлчанмаган. Ўловсиз хосил. Улчовсиз Улиовсиз ер.

2 Ўлчаб булмайдиган даражад: беўлчов. Бир онда у [Йулии] узз куиин човсиз даражада уусганини сезди. Танланган асарлар.

УЛЧО下ЛИ айн. улчовли. Азизш жуда уллчюли. Иинни бир оз жадала юборасиз. Мирмухсин, Метмор. Биг взвод, курол, ук-дори хам улчоғли. тамов, Мангу жасорат.

ЎМАРМОК c. $m$. Яшириқча ог моқ, ўзлаштирмоқ; уғирламоқ. Ct

ват пачақ тухумларни пулловчи қаллоб одамлар.. бу ердан анча пулни у̀мариб кетар эдиsap. М. Мухаммаджонов, Турмуш ури-
 йуғ-у, пулни у̀марай, С. Абдуқаххор. Чойдан ур, деса мойдан хам ўмариб коладиган баъзи ходимларига куз нгуртириб чикиб, сирли овоз билан иундай деди.. "Муштум».

ЎМБАЛАМОК Шв. МУНкимоқ, мункиб йиқилмоқ. Зиёбекнинг оти бирдан шудгорга келиб умбалаб колди. Н. Фозилов, Оқим.

ЎМБАЛОҚ: ўмбалоқ ошмоқ 1) бошини қуйи ёки орқага ташлаб ағнамоқ, айланма харакат қилмок. Дарвоз узун ланеарни уилаб, арқондан юқориеа урмалаб бормоқда, умкалоқ оииб ўинамоқда. Ж. Шарипов, Хоразм. ..бир mуда каптар катта даврада парвоз этар, учиб бораётган ерида умбалоқ ошиб уйнарди. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар; 2) худди шу тарзда қуламоқ. Кенжа жон холатда отни қяамииларкан, от.. мункиб кетди. Кенжа тоига умбалоқ оииб туиди. Х. Назир, Маёқ̧ сари.

ЎМБОK-ДӰМБОK Сирти тепалар ёки чужурликлар билан қопланган; баланд-паст, нотекис. Уّнқир-цуัнқир, умиок-дўмбоқ жойлар текислангач, чўлга анча файз кирди. М. Назаров, Сирли хат.

ЎМГАК с. $\boldsymbol{\text { У. }}$ Мган. Худоёр, чарчаган кишидек, стол қиррасига ўмгагини тираб адд. Ш. Холмирзаев, Сайланма. От мункиб кетиб, умгаги билан иағалга қадалди-да, аннаб, бир неча минутнинг ичида ўла колди. А. Қаххор, Мастон.

ЎМГАН Кўкрак, тўш. Ўткир суз умеанни теиар. Мақол. Бериб ўмганни ерга, гох эмаклаб. Тикиб куัз, ун чикармай, лабни тишааб. Хабибий. Нихоят, Пуллат Косимий аста уумганини кутарди. А. Дилмурод, Фано даштидаги қуш. Тирноқиа ножуя сузз., унинг тавбири билан айтганда, умганини тешиб утарди. Н. Норқобилов, Бекатдати оқ уйча.

УМГАНЛАМОК Кўкрак кучи билан ўзига йўл очмоқ, кўкрак кериб, олға интилмоқ; бор кучи билан олға интилмоқ. Бош куัтармасмиз теримни дўндириб, қойил қилиб, Интилиб, ўмганлаб, олға сурмаслик то бошкача. Хабибий.

УМИЗ 1 Елканинг қу́л билан туташган қисми. У менинг ўмизимдан Бир отадай уиаади. Миртемир.

2 махс. Кийимнинг енг Ўтказиш учун ўйиладиган жойи.

ЎМИЛДИРИК Икки учини эгарнинг олд қисмига, учинчи учини отнинг ўмрови орқали ўтказиб, айилга бириктириб қўйиладиган безакли қайиш тасма (эгарнинг орқаға сурилиб кетмаслиги учун хизмат қилади). Кўииннинг икки ёни ва орқа томонини химоя килиб турган отликлар сувлиғини чайнаб, тилла ўмилдириқларини офтобда ярқиратиб турган сафсиз аргумоқларнинг боиини қўиб юборадилар. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Бошида кумуи юган, кўксидаги ўмилдириқларида хяам кумуи қуббачалар бор. ШІ. Холмирзаев, Қил кўприк.

УМРОВ айн. кўкрак. Иброхимбек попукли аўла болиини тортиб, тиззасига қўйди. Унга у̀мровини тираб олди. ШІ. Холмирзаев, Қил кўприк. Сув гупчакдан оииб, отнинг умровиеа чиқди. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.

ЎМРОВДОР айн. ўмровли.
ЎМРОВЛАМОК кам қўл. Ўмровни ишга солиб, ўмров билан олға интилмоқ, ўмганламоқ. Бульдозерлар дўнгларни у̀мровлаб сурди. Й. Шамшаров, Енгиш.

ЎМРОВЛИ Ўмрови кенг; кўкракдор. Арслонкул барваста қомат, уумровли, содда, у̀н саккиз яиар йиеитча эди. Ойбек, Навоий. Ўмровли не полвонлар Йиқилди майдон ичинда. «Равшан».

ӰН 10 рақами ва шу рақам билан ифодаланган сон, миқдор. Иккита беш ўн бўлади. У्У километр. Ўн киии. Ў марта. Бирни кессанг, ўнни эк. Мақол. Бир савдогар ўн той молни олиб, бир зумда қчрасини уॅиирди. Ойбек, Танланган асарлар. Аимо киз узоқ кетмади, ўн қадамча нарида тўхтаб, бошидаси чопони ичидан бир кииё бокпб кууйди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

Ўн гулидан биттаси хам очилмаган к. гул I.
ӰНАҚАЙ 1 Ишни ўнг қўли билан бажарадиган; зид. папақай. Ўнакай бола.

2 Ўнг, кулай бўлган холат, фурсат. Амно энди унга Марғилон бории унақайи сира келмас. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бизга фақат иининг у̀нақ̧айини топиб, хондан тасдиқ эттиришеина қолган! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

3 Кимса ёки нарсанинг ўнг томонида бўладиган, ўнг томонга оид. Ўнакай этик.

Ўнақай кўлкоп. Ўнакай оиик (хайвоннинг ўнг оёгидан олинган ошиқ).

ЎНБОшИ 1 Харбий унвон; ўн кишидан иборат энг кичик харбий буллнма бошлиғи. -Қўлнгни туиир, қийшайма! Сарбоз дук урди. - Навкар ёиулли билан кандай муаоқотда бўммоғини унбоши айтмадими? Мирмухсин, Чўри.

2 эск. Бригадир, бригада бошлиғи.
ЎНбоШИлиК Ўнбоши иши, лавозими, Анави.. Хах, оти нимайди? Болаларга ўноошилик килиб турган урртоғинг-чи? X. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Ташкил килинадиган кетмончиларга уунбоииик вазифасини Берди татар у̀зига сураб олди. А. Қодирий, Обид кетмон.

ӰНГ I 1 Гавданинг юрак ўрнашган томонига қарама-қарши тарафида жойлашган; зид. чап, сўл. Уّнг кул. У̀нг оёк. Ўнг бетида холи бор. Унг елка. Унд бикин. - Гох чап оёқ, гох ўнг оёқда туриб, аранг унгача санадим. С. Сиёев, Ёруғлик.

2 Худди киши гавдаси олд томонига нисбатан бўлганидек, нарсаларнинг олд йч̆налишдаги, олдга қараган холатдаги ўнг томон қисми; зид. чап, сўл. Һуулнинг ўнг бети. ニмударёнинг унг ва сўл қирғоғида унааб янеи иахарчалар, посёлкалар бор. «Уัзбекистон кўриқлари». Бу орада танкларивиз жилаадан бирин-кетин чикиб, тепаликнинг уннг ёнбағридан урмалай кетди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

3 Ўнг томон. Хотин., асл ўрданинг уауг мухташам дарвозасига яқинлаигандан кейин унгдаги янги йулга бурилди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Дуиман гох ўнддан, гох сулдан келар ва хаар каерда дулдай ёғилан $\dot{у} к қ а$ учрар эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

4 от Қулай, мувофиқ холат, фурсат; яна қ. учнақай 2. У кониб кетишнинг уннаини тополмай, каирағочга суяниб у̀тириб олди. X. Назир, Сўнмас чақмоклар.

Ишш ўнгидан келмоқ Иш кўнгилдагидек бўлмоқ, юришмоқ. Ишимиз унгидан келди, Полвон, хон хазратлари икки юз таноб ер индом килдилар. Ж. Шарипов, Хоразм. Кўз ўнги хиралашмоқ (ёки қоронгилашмоқ) Кўз каршисида хеч нарса кўринмайдиган холат юз бермоқ. Ғуломжон Хаётни ку̀рди-ю, юраги шиғилабб, кўз унги хиралаиди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Мансур тишини тииига қцйиб, уурнидан турди. Кўз ўнги қоронғилаиса хам,

чидади. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ с Кўз ўнгига келмоқ Назарида гавдаланм Онасининг вафотидан кейнн хувудааб қоя ховли ку̌з уннига келди шекилли, Мансур руккина шивираади. Ў. Хошимов, Қалбин кулок сол. Кўз унгнда Кўриб, кузатиб т ган холатда; олдида, рўпарасида. Унике ундида чопиб, жар солиб. Шовкин-сурон лан оқар бир дарё. Х. Олимжон. Хозирги кузз унгимда: чойхонанинг орқа томон кичкина хужра бор.. Газетадан. Ӱнг кел Қулай, муносиб холат, шароит юз беря Угрида инсоф бйладими? У уйда хам, кйи хам - унг келган жойда бировнинг мо қўлини чуззверади. Е. Хаимов, М. Рахк Хаёт-мамот. Унг сўл I) ӱнг томон. Ўнг қум қатор тутлар панасидан Гулсум ола чи О. Ёкубов, Эр бошига иш тушса; 2) рах৷ бошлиқ ва ш.к. нинг энг биринчи, энг иц ган ёрдамчиси. ..раиснинг ўнг қўли бидаа кейин, иу билиниб турмаса буладими. Қаххор, Қйшчинор чироқлари. Соли а мингбошининг унг қўли булса, Жуман пис Соли совуқнинг уेнг кўли. М. Исмоилий, ф юонат. о.

5 Сиёсий ва ижтимоий хаётдаги и: оқимга, тараққиётга душман; консерва реакцион. Унг партия. Унг лейбористаар. социалистлар.

ЎНГ II Амалда, хақиқатда содир б.ы. диган воқеа ёки ходиса, воқе холат. Қуррини севсилиси ёнида, унинг хусн-жсамолини уз кізн билан кўриб турибди. Бу туш эмас, унн, қақиқат. 3. Фатхуллин, Сўнмас юлдуз. қини энди, хозир шу тушим ўнг бууиб қола. Э. Раимов, Ажаб кишлок.

Туш ўиг келмоқ Тушида кўргани хаётд хам юз бермоқ, туши тўғри бўлиб чиқмок, Куррадиган туиларининг барчаси ўнг кенверади. О. Мўминов. Хиёбондаги уч учраиче. Мен бир вахимали туш кўрдим.. Илохин, тушим ўнг келмасин. П. Қодиров, Юлдузин тунлар.

ЎНГ III 1 Нарсанинг одатда кўринне турадиган томони, сирти. зид. терс, тескари Баргнинг у̀нги. Газламанинг уунги. Кўйак іунен

2 Нарсанинг фойдаланишга қулай бул тан томони, тўғри тутилган холати. Газе танинг унни. Китобнинг ўнги. Пичоқнинг унаи (тиги). Китобни унн уиламоқ.

ЎНГАРМОК 1 Елкага ёки улов устит кўндаланг қўймоқ, олмоқ. У энгаииб́, кам

тагина боғ машоқни елкага унгариб келар эди. Х. Ахмар, Ким хақ? [Мусавой:] Жон ака, айтинг, бури қандай булади? Куйни бирдан бўниб, у̀нгариб кетармии-а? Ойбек, Болалик. Саломатии отга ўнгариб олиб қочган, уни кўрбоиига пешкаи килган ким? С. Ахмад, Хукм.

2 айн. ўнгламоқ (тўғри ва кўчма маънода). -Бизнинг туман бойлари. ўз ииларини ожина вактда уннариб оладилар, - деди бой. С. Айний, Қуллар. .ў'з рақибини чунонам урдики, у «гуп» этиб ерга йиқилди, аммо ўзини дарұол унгариб олди. Ж. Шарипов, Хоразм. «Пахтакор» футбол командаси ӱзини сал унгариб олди. «Муштум». Онаси ховликцанидан калииларини у̀нгариб киёлмасди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

ЎНГИМОК Ранги йўқолмоқ, асл ранги узгармоқ, туси учмоқ. Бундай буёк билан бу̀лган мато унсиб кетмайди. «Фан ва турмуш». Устидаги гимнастёркаси ёмгирда ювилиб. офтобда унгиб, оқариб кетган эди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ЎНГИР Ўйилган, чукур жой; ўйиқ. Йигитлар дарахтларда, тоғ уунирларида туриб, сопкон отиб, ёвни иунча думалатиб турсалар хам, у газандалар борган сари кўпая бериобди. Ойдин, Олтмиш газ арқон. Сункги кор хали тамом эриб битмаган, ўк-тин-у̀ктин жойда, пастксамлар ва дўнгликларнинг кунга тескари ўнгирларида лахтаклахтак бўлиб ётибди. Й. Шамшаров, Бахт излаб.

ЎНГЛАМОҚ 1 Кулай, ўнг холатга олмоқ, келтирмоқ; тўғриламоқ, Ахмаджон иоимасдан милтиғини у̀нглади. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Қўзибой.. папкасини у̀нглаб олиб, Қудратни боилоб бораркан, ган орасида суураб цолди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 кучмма Меъёрий холатта келтирмоқ; яхшиламоқ. Ииини унгламоқ. Селдан, дўддан зарарланган ғэзаларнинг унглаб олии осон бйинади. Газетадан. Сафарали бир нафасга каловланиб қолди-ю, ўзини тезда у̀нглаб олди. Н. Фозилов, Дийдор.

ӰНГМОК Ўнгланмоқ, дуруст бўлмоқ. Бошқалари у ёкда турсин-а, пахтанине уззи билан хам ииимиз унгмасди. Й. Шамшаров, Куррк меъморлари.

ЎНГ-СЎЛ, ўнгу сўл 1 Ўнг ва чап томон.


2 Ўраб турган томонлар; атроф. $\check{У}_{H 2}$-сў кўкаламзор. Салимбоев ўнг-сўлиса карамасдан, иига кирииди. М. Ўринхўжаев, Унутилмас кунлар. Тухта, болам, бир насихат айлайин, Дуиманларине бордир ўну сўингда. «Нурали».

3 куучма Ураб турган шароит; вазият. Иууларим порлок, тўсик бўлмагай, Аниқлаб олдим мен ўнуу сўлимни. Fайратий.

ЎНГ-TEPC 1 Бирор нарсанинг ўнг ва тескари томони, ўнги ва терси. Газламанинг унг-терси. Ноннинг ўнг-терси. - Бизнинг итурмииларимизнинг ххаракатидан сўнс фаиист солдат ва офицерлари кийимларининг унн-терсини тополмай қолдилар. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

2 куัчма Бирор нарсанинг хар томони, хар жихати. [Хасанали] Бу икки турли масаланинг у̀г-терсини айлантириб мухокама килди ва ўлчади. А. Қодирий, Ўтган кунлар.
 лохаза қилиб кўриб, хар жихатини хисобга олиб. -Худога шукур. Лаби-даханимизга чипкон чиққан эмас, тоға, гапнинг ўнгтерсига қараб гапирии лозим булса, бир одамиалик сапира олармиз, дейман, - деди Бозорбои. П. Турсун, Уқитувчи. Ўнг-терсига қарамай ёки уัнг-терс Фарқига бормай, эътиборсизлик билан; пала-партиш. Ўнг-терсига қарамай ииламоқ. Зайнаб бу ёлғонлаи натижасидан курқиб. унгу терс ииига ёмииди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЎНГЧИЛИК эск. Ўнг оқимдагиларга хос маслак, ўнглик; консерватизм.

ЎНЛАР : ўнлар хонаси мат. Кўп хонали соннарда охиридан иккинчи хонадаги рақам номи ва унинг ӱрни.

ЎНЛИ мат. Ўнлаб хисоблашга асосланган. $У_{\text {нии саноқ системаси. }}$

Ўнли каср Махражи ўн, юз, минг ва х.к. рақамлар билан ифодаланган каср. Ӱли тарози Тортиладиган нарсанинг оғирлиги ундан ўн марта енгил тошлар воситасида ўлчанадиган тарози.

ЎНЛИК 1 Унни ифодаловчи рақам.
2 Ўнта холи бўлган домино, қарта ва ш.к. Тапноннине ўнлиги. Доминонинг ўныик тоши.

ЎНТАЛИК $c . m$. 1 Ўнта бир хил нарсадан иборат. Ўнталик папирос.

2 c. $m$. Ўн сўмлик қоғоз пул; червон. Ўнталикларни чўнтакка жойламоқ. Ўнталик пуляар.

ЎНҚИР Ўйилган, чукур жой: У̀нкираарга солинган қамии, похолаардан эхтиёт буулиб ўтиш керак. Х. Нуьмон, Қахрамоннинг туғилиши. ..ту̀якин борган сари кучайиб, ўиа сув остида юрган нареаларни ункирларга суриб ташлар, узининг тугғри йулида давом этарди. «Муштум».

УНқИР-чйнқиР Юзасини чуқурликлар ва дўнгликлар қоплаган; баланд-паст, нотекис, ўйим-чукур. Фойтун Тозабоғдарвозасига қараб яна тез-тез паст-баланд, ункир-чункир йудардан утиб борарди. Ж. Шарипов, Хоразм. Йўлнинг кўпи кир ва соилик, ункир-чўнкир булгани учун, туалар чайқалиб чайқалиб борар, бундан менинг бошим аиланиб, кунгдим озар эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Қоялар остида, тепалар тасида, учнкир-чункирларда яиириниб колган қор парчалари бахор куёшининг иссиқ нафаси билан қозонга туиган ёғдек эриб, кўз илғамас жилғаларни тулдирган холда, сой тубига равона бўарди. Ш. Рашидов. Бўрондан кучли.

ЎНҚИР-чЎНҚИРЛИК Ернинг пастбаланд жойи: ўнқир-чўнқир жой. Набижон отни жадаллаб хайдаб борар, йунлине ун-кир-чўнкирлигидан тинмай силкиниб бораётган бу йуллочилар индашиас эди. С. Зун~ нунова, Гулхан.

ЎНқов с. $\boldsymbol{m}$. Имконли. кулай холат; имконият. Қандай бўлса хам, бир ӱнқовини топиб.. орзу-хавасли туัй ўтказии ниятида эдшлар. F. Ғулом, Эшон. Бугунча иининг унковини қилоамадим, кечкурун яна суриитириб кураман. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота. У кабинетига келиб энди учтириши билан раис чақиртирди. "Бу ёддан хам бир уัнкови келиб колганга уххиайди», деб кабинетеа кирган эди. А. Мухиддин, Характеристка.

ЎНЕАЙ 1 Бирор жихатдан мос келадиган, фойдаланиш учун қулай, боп, яхши. Яёв юриш учун бу йул жуда унғай. серсокол, тунд рус жангчиси якุинида узига унғай урин танлаб, писиб ётди. Ойбек, Куёш кораймас. Кейин [Нури] бир неча кун уйлаб, Йўлчи билан махфий уираиувга карор килди. Бу орзу кундан-кунга кучайса хам, ўнай фурсатни кутди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Осон бажариладиган; осон, енгил. Be гонанинг қонига кўа уриб́, ярасига малқам

булиш, унинг азоб чекаётган юз-кўига кд раш уунғай иими! Шухрат, Шинелли йиллағ Кииининг дилини билии ўнгай эмас.. ма ғарибга йул куурсатинг \{деди Ёрмат! Ойбе: Танланган асарлар. [Навоий:] Ёдорнинг по тахтга тез ва уунғай кирганаиги ғоят m ажжуб. Уйғун ва И. Султон, Алишер Н воий.

ӰНЕАЙЛАШМОҚ Қулай холга келмө осонлашмоқ, Пи аниа ўнғайлаиди.

ӰНFАЙЛИИ 1 Ўнғай, қулай шароит. И га уунаиылик туғдирмоқ. $=$ Мен уни бир оі коммай расвосини чиқараман. Унинг енгил биатли булиии менине ииимеа анча ўнай беради. Х. Шамс, Душман.

2 Осонлик, енгиллик. [Сокина:] Мен ни унғайлик билан боқиб усстираётганим, И. Ахмедов, О. Толипов, Ким айбдор?

ЎНЕАЙСИЗ 1 Хижолатга солади хижолатли, ноқулай. Хар иккиси хам бирининс авзойини курриб, унгайсиз хола щолдилар. Ойдин, Ўзидан кўрсин. Орага гайсиз жимлик чукки. С. Махкамов, Шог Элмурод.. бу унғайсиз саволга дағалрокк к жавоб берди. П. Турсун, Ў қитувчи.

2 c. т. кам кумл. Бир иш-харакат яхши имкон бермайдиган; ноқулай. Жағ нариги томони бир тепадан иборат бі бу тепа, кўронсиз хам, дуинаннинг хуж га ўнғайсиз эди. А. Қодирий, Ўттан куғ

УेНЕАЙСИЗЛАНМОК Ў тушмоқ, хижолат тортмоқ. Аєаз отасие гапирганидан энди бир оз унғайсизланд Қодиров, Кора кўзлар. Аскар ота 4 хотиннинг ичида якка узз буаганииидс чукдир унғайсизанар ва хар қайсига а да-алохида «яхиимисиз», дер ва дуо эди. А. Қаххор, Хотинлар.

ЎНРАЙСИЗлиК Ўнғайсиз холат, лай ахвол. [Анварнине] Равнога айт булган сўзи, эхтимол, унинг уззиа хс гайсизиик берар эди. А. Қодирий, Мө дан чаён. -Уйарида кимлар бор экан? Саодатхон ууртадаги ўнғайсизиикни риш учун. С. Зуннунова, Янги директ

ЎНFаЛМАС Тузатиб булмайдига шиланмайдиган; ривож топмайдигағ ланмайдиган. Унғалмас ии.

ЎHFAPMOK c. $\boldsymbol{m}$. Ў нгламоқ.
ЎПИРИЛИШ 1 Упприлмок фл. Дарё кирғоғинине уппирилиши.

2 кўина Барбод бўлиш, орқага кетиш, бузилиш. Хўжалик ииларида ўпирилиига йўл кўимаслик. Графикдан орқада қолиб кетдик. Иида уัпирилии юз бериши аниқ бўлиб колди. Газетадан.

ЎПИРИЛМОК Ӱпирмок фл. ўзл. ва мажх. н. Қиии, тухттамай кор ёғади. Қадам босган ерингиз урадек упирилиб қолади. Ойдин, Сухбати жонон. Чопиб кетяпман-у, бир махุал оёғимнинг таги гуп этиб ўпирилиб туиса буладими?'Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

ЎПИРМА кам қўлл. Ўпирилган жой, чукурлик. Кене, чукур уัпирма ичидан кииилар юк билан худди тоққа куттарилгандай тирмашар эдилар. Ойбек, О. в. шабадалар.

ЎПИРМОК 1 Ўиб, бузиб юбормоқ; маълум қисмини учириб ёки оқизиб, юлиб кетмоқ; емирмоқ. Сув тугонни ўпириб юборди. — Дарё қайнар, тошар, кўпирар, Тўнка остин ялаб у̀пирар. «Муштум». Эргаи тўи снаряди ўпирган чукурга туииб ётди. Х. नулом, Тошкентликлар. Туп ујклари калбанинг пештоқларини у̀пириб туиса хам, калва устига ўрмалаб чиқувии азамат бўлмади. Ж. Шарипов, Хоразм.

2 куัчма Кўп қисмини ёки бутунлай ўзини йўқ қилмоқ; ўмармоқ, ўзлаштирмоқ. Хирмондаси буғдойни ўпириб юборииибди. п Бутун бошаи қурилиининг бир ёгини у̀пириб олган Владимир Чекмаров, караса буллмайдиган, илик-иссиғида ўзини панага олмоқчи бўлди. «Муштум». Дадахужжаев бир йилеина иилаганда, колхознинг бутун молмулкини ўпириши турган zап эди. Газетадан.

УПИЧ Севиш, эркалаш ифодаси сифатида лаб тегизиш; бўса. Хотин унинг хৃаракатидан «ўпич бер» деган мазнони аналадида: -Ўиимии? Хеч бўтмаса, шуни тугғри айта қолсангиз, нима бўлар экан! - деди. А. Қаххор, Асарлар.

ЎПИІІІ 1 Ӱпмоқ фл. хар. н. [Хотини:] Садқаи эркаклик кетине, хилватеа тортиб уппиини хุам билмайсиз! А. Қаххор, Майиз емаган хотин.

2 айн. ўпич. Унинг эркалашларини.. аёл кииини бехуи кุиладиган қайнок ўпииларини бегона килиини истамас экан-да булмаса?!' К. Яшин, Хамза.

ӰПИШМОК 1 Ӱпмоқ фл. бирг. н. Бу гал эл-юрт олдида ошкор, тортиннай узок ўпииддиаар. Шухрат, Шинелли йиллар. Кўриииб, ўпиииб, обдан йиғлаииб бўланимиз-

дан кейин, хамиамиз.. чувуалашиб йула туитдик. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

Оғнз-бурун упиимоқ Жуда ахил муносабатда бўлмоқ, иноқлашиб кетмоқ. Fиёсиддин тилмочлик килиб крган кезарда шахарнине казо-казолари билан оғиз-бурун ўпишиб колди. Ойбек, Танланган асарлар. Пахтаси уัн беи кун олдин очилди-ю, уни маквтамай, мени мактасинми? Аммо ўзи хам академик билан нақ огиз-бурун упиииб кол$\partial u-д а!$ О. Ёқубов, Диёнат.

2 кучмма Бир-бири билан туташмок, бирбирига уланиб турмоқ. Олдимизда Олой тоғининг чўккุиаари уфққ билан ўпиииб ётибди. Н. Сафаров, Оловли излар. Ёиларнине тиник овози кўк билан ўпииган азим дарахтлар оралаб уттиб, кенг атрофга таралмоқда эди. Газетадан.

ЎПКА I 1 анат. Одам ва қуруқликда яшовчи умуртқали хайвонларнинг кўкрак қафаси ичига жойлашган бир жуфт, конус шаклидаги нафас олиш аъзоси. Ўпка касадиеи, Ўпканине яллиғланиии. ■ Ўпкасига хุаво тўлди, кўзлари хุам ёриииб кетди. Ойбек, Куёш қораймас. Кузнинг ёжимсиз шамоли уупкани қичитиб, йуталнни қистатар.. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Ӱпкаси йўқ Ў Та ховлиқма, фикр-мулохаза билан иш юритмайдиган. Ииқилиб, юртимиз иии мана бундай узз кадрини билмаган, упкаси йўқ тойлокччаларга қолма-син-да.. Мирмухсин, Супургига сажда. Ӱпкасн кўринмоқ Бирор нарса дардида нихоят даражага етганлик, жуда холдан тойганликни билдирувчи ибора. Маликахон деса, ўпкангиз кўринадиган бўлибди-ю, сир бой бермаганингизга у̌лайми ?! Ф. Зохид, Ошиқ ва маъшуқ. Бир тирноқ кўрсам, деб ох урса, ўпкаси кууринади. К. Яшин, Хамза. Ўпкаси (оғзига) тиқнлмоқ Нихоятда хаяжонли, ховлиққан, хатто гап-сўз айтиш қийин бӱлган холатга тушмоқ. Ховлиққанимдан халлослаб, ўпкам тиқилиб қолеан экан, бувим жон холатда диєандан туриб кетди. Х. Назир, Енар дарё. -Тинчиик эмас, - дедим у̀пкам оғзимеа тиқилиб. Х. Тўхтабоев, Ширин қовунлар мамлакати. Ўкасн тўлмоқ Йиғлаш даражасига келмоқ, йиғиси томогига келмоқ. Чолнинг товуши уззарди, уппкаси ту̀лди шекили, бирпас тек қолиб, кейин гапирди. A. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. [Тохұир]

Негадир ўпкаси ту̀либ, кўзига ёи келди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. -Азизим Хаётим, нима булди? - деди नуломжон упкаси тўли. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Упкаси шишмоқ к. шишмок. Барчаси чарчади, ўпкаси иишди. «Бахром ва Гуландом». Упкасини босмок Ховлиқиш, жахл кабидан ўзини тиймоқ. $У$ кули бир энлик сигаретини жахл биаан чертиб таилади-ю, упкасини босиброқ давом этди. С. Сиёев, Еруғлик. Кузингни шира босмасин, акаси, упканени босиб олеин-у аклингга ривож бер. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. Хуу, сал ўпкангизни босиб олинг, тинчликми ўзи? «Муштум», Ўпкасини тутолмаслик Йиғини тия олмаслик холатига келмоқ. Нормат хтам уппкасини тутолкади, амно [она] бағридан чикиб, сафга бориб ку゙иилди. И. Рахим, Чин мухаббат. -Отангдан сура, болам, - дея у̀пкасини тутолмай йиғлаб юборди Жахонбуви. К. Яшин, Хамза. Ўпкасини қўлтиқламоқ Ховлиқмоқ, бирор нарса дардида холдан кетар даражада юрмоқ. $I I I y$ пайт куёв стол остидан эмаклаб у̀тди-ю, уппкасини кўлтиқлаганча куён булди. «Муштум». Искирт бўлиб, лақиллаб юрамании, де-дим-да, оркамдан ўпкасини ку̀лтиқлаб юрган Махзумовга турмушга чикиб олдим. Fайратий, Довдираш.

2 c. $\boldsymbol{m}$. кўчма Ўзини босолмайдиган, ховлиқма шахсларга нисбатан, одатда, уларнинг исмига қўшиб (тиркаб) ишлатилади. Хумабой у̀пкадан хар балони кутса бўлади. Агар ўпкалиги қўзиб, камар билан.. Суяркулнинг миясиса солиб қолса борми.. А. Кўчимов, Халқа.

3 Хайвонларнинг шу аъзоси (овқат сифатида). Узоқдаси куйруқдан якчндаги (олдингдаги) упка яхии. Мақол.

ЎПКА ІІ Ӱзига нисбатан бўлган номақбул иш, хатти-харакат ва ш. к. дан ранжиш холати, хафалик ва уни билдирувчи гап-сўз; гина. Тешабойнинг юрагида бои кўтарган гумон деєи Туррахоннинг., упкаларидан кейин ёта колди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Лолахон кууидаги булка ва иоколад уроғлик коғозни авайлаб скамейкага қўяркан, ўпка ва эркалании аралаи Аижонга каради. Х. Нуъмон, Фасллар.

Упкка қнлмоқ айн. Упкаламоқ. - Іуниа йилаардан бери, нима бӱлди, деб йўкаамадингиз! - деди ўпка қилиб. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Она ўғининг ту̀йига хам кел-

маган эди, неварасини ку̀ргани хุам.. Ара: килиб, ўпка қилиб юрибди чамаси. Ж. Аб. дуллахонов, Хонадон.

УППА-ГИНА Ўпıкалаш, кек сақлаш; ги нахонлик. [Расулов] Киилоқларда юриб, анч ўпка-гиналарни йиғиб қўйган экан. И. Сул тон, Бургутнинг парвози.

ӰПКАПАМОК Ўпка, гина ифодаловч гап-сўз айтмоқ, ўзини ўпка-гинали холатд тутмоқ. Башаране қийшик бўлса, ойнада уппкалама! Мақол. - Элмурод Турдиевния «разведкага юбормайди», деб упналаб юр ганини бир неча марта эшитган эди. Шу: рат, Шинелли йиллар. У [Хамида $]$ хомиль дор хотинга самовар куттартириб каро утирган поччасидан уппкаламоқчи эди, бири уялди, индамади. А. Қаххор, Адабиёт м аллими.

ЎПКАЛИ 1 Ўпка қилган (сақлаган) х латли. Ўпкали дустига ахволни туииуттире

2 Ўпка (гина) ифодали (ифодаловчı Станокнинz боиида Қумринине ўзи.. Ўкти ўктин карайди Ўпкали кўзи. Ғайратий. С фья Борисовна эрига ўпкали назар солди, : ма қилиинни билмай, шошиб-пишиб, яна о но куя бошлади. А. Мухтор, Опа-синіилл:

ЎПКАСИЗ 1 Биров ранжимайдигє аразламайдиган, аччиқ-тирсиқсиз. Тў̈̆: касиз булмас. Мақол.

2 куัима айн. ўпкаси йўқ к. ўпка I 1.
ЎПКАЧИ с. т. Салга Ўпкалайверадиг гиначи. Упкачи хотин.

УПМОK 1 Эркалаш ёки севги-мухаб ифодаси сифатида кимсанинг бирор ер лабларини тегизмоқ, ўпич олмоқ. Бол. ўмоқ. Пешонасидан ўпмоқ. $\boldsymbol{\text { пваз хо, }}$ нини боладай қўлларига куттариб олди. кўзаридан, қоииаридан упди. П. Кодиц Кора кўзлар. Нормат онасини қучоқлаб ў И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Хурмат, садоқат ёки эъзозлаш ифс си сифатида муқаддас, азиз саналган наן га лабларини тегизиб кўймоқ. Она-Ва тупроғини ўпмоқ. Байроқни ўпмоқ..

3 куँима Бирор нарсага енгил-енгил моқ, урилмоқ. [Кунуинине] Бу кунги сов қุарии кийиб олган савсар пусттинининг лиси кииининг хุасадини орттириб. нс бақбақаларини упиб ётар эдилар. А. Қоди Ўтган кунлар. Ел кчитиқлаб, ўпиб к. Чечакаарнинг япрогидан. Fайратий.

Онаси ўпмаган Иффатли, соф. Пулинг бўлса. онаси уппмаган малика қизлар сенга қучок очади. Ойбек, Танланган асарлар.

ЎПОК: ўтирса - ўпоқ, турса - сўпоқ демоқ Хар бир харакатидан айб топмоқ, айб толиб камситавермоқ. ШІунине учун хุам улар бу ўзиа бахтиёр кайнонага уутирса - ўпок, турса - супоқ, деб кун куррсатиимади. К. Яшин, Хамза. Кўиқор бечорани у̀тирса ўок, турса - супоқ, деб ораларига совуклик солди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЎПОК-СЎПОК Нотўғри шаклдаги, қин-ғир-қийшиқ, кўримсиз, хунук, Ў пок-супок пиёяалар. Ўпк-супок нонлар.

ЎПҚИН 1 Бирор табиий куч воситасида хосил бўладиган укрма; гирдоб. Дарё упкини. - [Низомжон] Кўлидаги коғозни гижимлаб, электр лампаси атрофида капалакдек айланаётеан қор ўпкинларига тикилганча туриб колди. С. Ахмад, Уфқ.

2 айн. ўпқон. [Навоийга] Ўлин биаан 犭аёт орасидаги қора ўпкин оддий ва якин нарса каби сезила борди. Ойбек, Навоий.

ЎПКИНЛИК Тубсиз чох, Ўпқн. Бу ерда ариқ доимо куйламаса, хаёт.. бир упқинмикдир. Ойбек, О.в. шабадалар.

ЎПҚОН 1 Сувни тортиб кетадиган, ер остидаги кўринмас чуқурлик, ғовак, бўш жой. Арикнинг тагидан ӱпкон чиккан экан, каттариб-каттариб, устидаги тупроқни х̧ам кулатиб туиирибди. П. Қодиров, Яхшилик. Харсанглар тагидан узига йўл топган сув бетида уัпконнинг воронкага уухиаи гирдоби аиланар.. эди. С. Ахмад, Қадрдон далалар. Оқсойнине таги тубсиз, ўпқонлари бор. Уни туххтатиб булайдди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 куॅчма Гирдоб, исканжа; қамров, қуршов. Хотинлар пайдо бўлиши билан қайта бошдан куч олган жанжал ўпкони уни тобора уу заптига торта бошлади. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

Нафсн (ёки жиғилдони) ўпқон Хеч тўймайдиган. Оғайнилар, айтган су้зим лоф эмас, Нафсим упкон, коп эмас.. «Муштум». Бу йит ўпконга айланган жиғилдоннинг мўрисини келаси йил янада кенгайтириб, ғорга айлантирмоқчи. «Муштум».

ЎПҚОНЛИК Тубсиз жарлик; ўпқон. Алишер Навоий! Ўпконликка қулаб кетаётган тоғни ёлгиз тутиб қола билади. Ойбек, Навоий.

ЎР 11 Жарлик, чуқурлик; ўра. ўрza myшиб кетмок. - Фронт оркасида ўр қазиб турганда, Мулла Обиддан утттиз метрча нарига бир катта ту̀ ўк̧и туииб, қаттик тоөуи чикариб ёрилади. А. Қодирий, Обид кетмон.

2 Тепалик, баландлик. Қияда қ̧илииллатди, $\check{y}_{p}$ келса, ўмганлатди $[о т н и] . ~ « Р у с-~$ тамхон». Лолақизғалдоқаар ўру кцирларга кุипқизил гилам-пойандоз тўшаган. «Ёшлик».
 утирмасди-ю.. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.
$\ddot{\mathbf{y}}_{\mathbf{p}}$ тортмоқ Баландлик томон йўналмоқ; ўрламоқ. Аркнинг икки ёнида бурама йўл билан юқорига ўр тортиб кетган пилапоялар: улар мезаналарга олиб ииқади. К. Мирзо, Олам гўзал. Йй борган сари огирлаииб ва тоғ тарафга караб ўр тортиб борар эди. Fайратий, Узоқдаги ëр.

3 куัима Юқори, баланд. Биродарлар, ўзбек эли ўр келади, ўзи уัжар, зўр келади! Т Мурод, От кишнаган оқшом.

ЎР II фольк. Ўжар; жохил. Хали бу бола ёи бўлса хам, ёмон у̀р бола экан. Узбек ўр булади-да, дейииаётирлар. «Равшан».

ЎРА :Сабзавот, дон ва ш. к. ни кўмиш учун махсус қазилган, одатда ости кенгроқ бўладиган чуқурлик. Картошка ўра. Сабзи ура. Бир ўра тури. - Уста Олим хам кุайнисини туриига ииорат килди ва ўрадан сабзи олиб тугғрашга буюрди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Менда-ку ўрадаги беинўн пуд галаа билан огилдаси беи-ўнта қорамолдан боиқа нарса йўқ. А. Қодирий, Обид кетмон.

2 Умуман, бирор мақсадда қазилган чукурлик. Ўранине ичи гувала катталигидази тоилар билан айлантириб уриб чикилади. К. Махмудов, Ўзбек тансиқ таомлари. Иккала йисит хุам [жаллод пичоғидан кейин] букчайганича, чукурга қулаб тушди. Мирмухсин, Меъмор. Э, бормисан, ука, ўра-пўрага туииб кетмадингми, хุайтовур? А. Қодирий, Кичик асарлар.

ЎРАБ-ЧИРМАБ Бир амаллаб мол, ки-йим-кечакларини қилиб, шулар билан таьминлаб (узатиладиган қиз, унинг тўйи хақида). Мана, бахор у̀тиб, ёз келаётганда, тўйини құилиб, ураб-иирмаб узатии уррнига бу гапни чиқариб уттирибсиз.. С. Кароматов, Хижрон.
$\because$ ЎРАЛАМОҚ 1 айн. ўрламоқ. Шиига яна хам гурулаб тутун ууралайди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Дахл қилмоқ, ўз таъсирига олмоқ. Куили аланга ўрмонга урралади. Партизанлар қаерда-ю, ситлерчилар қаерда - билиб бўлмайди. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

УРАЛАШМОК 1 Бирор жойда уймалашмоқ, тентимоқ; изғимоқ. Кодиров ўи хам коридорда уралашиб юрарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Гажак куйган келинчаклар, ғижим руммл ўраган қизлар фотография олдида ўралашиб қолшиади. С. Ахмад, Уфқ. Курилиии кетаётган бир пайтда участка атрофида бир кишии у̀ралаииб қолди. «Муштум».

2 Ўралмоқ, ўранмоқ. У $\{$ хотин $\}$ эски парпаиа паранжи инида уралашиб, юриб эмас, югургандай тезлаб̆ келар эди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

3 кўима Бирор иш билан банд бўлмоқ, овора бўлмоқ; куйманмоқ. У унн болани усстираман, деб уйда ууралашиб колди. $=$ Касби билан уралашиб кетармикин, деб касалхона хам очиб берди. Йук, буцмади. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Кампир ипак куртлари билан узз-узидан уралашиб колди. Х. Назир, Ёнар дарё.

УРАЛИИШМОҚ 1 Ӱралмок фл. бирг. н. Болалар ку̀рпага ўралииди. Қизлар атласга ўралишибди.

2 айн. урралашмоқ 3. Борсам, чўти олдида. Ойнак тақূиб олибди. Хисобига етолмай, Ўралашиб колибди. Т. Тёла. Шу орада Кораилон ўралашиб юрганини.. пайқади. Мирмухсин, Меъмор.

УРАЛМОК 1 Ўрамок фл. узл. ва мажх. н. Фолбин огзини иичгиитириб, латтага чандиб ўралаан, катталиеи данакдай бир нимани ене учидан чикариб берди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 айн. ўралашмоқ 3. Албатта, хўжайинники - нохак. Боласи билан уралиб колди, энди иилай олмайди, деб уѝласа керак у. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Айланиб ёпишмоқ, чирмашмоқ; ўрашмоқ. Карнайеул ипга ууралиб ўсади. $\boldsymbol{\sim}$ Даладаги шўр ьлар Оёғимга ўралар. «Оқ олма, қизил олма

4 Ип, арқон, сим, тўр каби нарсаларга илиниб, чулғаниб харакат қилолмай қолмоқ; уралашмоқ. Қуй арқонга ўралиб қазмасин.

ЎРАМ І 1 Ўралган холга келтирилган, ўраб кўйилган. Икки урам ип. - Ойша трактор орқасидаги бир урам арқонни олиб, унга улоктирди. С. Ахмад, Икки хикоя. Бир урам қоғоз олди яна. Бу майда харфлар билан кора сиёхда кучирилган ғазалаар. С. Сиёев, Еруғлик. Хиеа заргарлари зийнатлаган тилла буюмлар, той-той ипак урамлари император жанобларига пешкаш қилинади. С. Сиёев, Аваз.

2 Уралган нарсанинг хар бир қавати. Беморни каравотга ёткизишди. Икки хамшира бирин-сирин дока йрамаарини еча боилади. Р. Рахмон, Мехр кўзда.

ўрам қилмоқ Ўрам холатига олмоқ. Ўрам қилинган коғоз. Арконга осилиб туриб, тошда нимадир чизаётган йигит кўидаги оқ нарсани у̀ран кила боилади. П. Қодиров, Қора кўзлар. Тохирнинг шериги хуржунидан урам қилинган аркон олди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

3 Тахлаб бирор нарса билан ўралган, ўраб тугилган. Дастурхонга бир урам қоғоз пул қўйи. Н. Мақсудий, Юксалиш. Эртасигс Аматжан Тўлғонойнинг қолган-кутган се. пини, уч-турт кўрпаеёстик, бир урам идиш товок олиб келиб берди. А. Мухтор, Қора қалпок қиссаси.

4 Бир ўрашга етарли, бир марта ўрас: бўладиган. Бир ўрам махорка.

5 Бирор нималар билан ууралган, ора лиқда бўлган жой. Икки қўиин бир-бири би лан аралашиб, қииич солишарди.. Яралан ган отлар ўрам ииида чўлоқланиб, киина юрарди. Мирмухсин, Меъмор.

6 эск. Ижтимоий, худудий ва ш.к. жг хатдан алохида, мустақил бўлган жой, м халла, хўжалик ва ш.к. Урамларга тарқа дилар ул гурук, Бўаиб мавжи дарё каби кў кўх. С. Хондайлиқий. Аййр экан шу ўрал нине қизаари, Яхши ёрим ёмон ййа соли ди. «Оқ олма, қизил олма». Аслида бу ики шикоятчининг арзи, район у ёқда турси хўжалик уррамидан ташқарига чиққул эмасди. «Муштум».

УРАМА 1 сфт. Бир неча марта айла тириб уралган, ураб боғланган. 【Жонуз ота] Уурама белбогига кистириғлик турс ирғай дастали қамчисини уйнай бошла。 С. Анорбоев, Оқсой.

2 сфт. с. m. Буралиб-буралиб кетть Олкор шохи урама, гапни сочдай бурая «Кӱшиқтар".

3 от Ёйилган юпқа хамирни кесиб, ӱзига хос шаклда ёғда қовуриб тайёрланган таом, пишириқ. Бундай му̀рт хамирдан печенье, чакчак, урама каби таомлар тайёрланса, огизда уқаланиб туради. K. Махмудов, Ў збек тансиқ таомлари.

4 аин. ўрам 1. Бу (ич) махсулотларнине хар биридан хар хил яхна овжุатлар.. пўстдумба урамаси каби қатор тансиқ таомлар пишириади. К. Махмудов, Ўзбек тансиқ таомлари. У майда-чуйдаларни қаламдон инига солиб, уни коғоз орасига кўйиб. ураб, пос билан боғаади, мени хуржунсиз эшакка миндириб, урамани олдимга қўйиб, Соктарега жўнатди. С. Айний, Эсдаликлар.

ЎРАМАЛАМОК Бирор нарса билан ўраб беркитмоқ, ёпмоқ. Отни у̀рамаламоқ. Кузнинг ёқимсиз иамоли упкани кинитиб, иутмани кистатар, у [Отабек] чалқанча ёмган кўйи оғзини уррамалаб, ку̀мак кутган као́и, кукка кузини тиккан эди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

ӰРАМЛАМОК Ўрам холатига келтирмоқ; урам қилмоқ. Газетани урамламоқ. Газамани урамаамоқ.

ЎРАМОK 1 Ўрам, калава қилиш учун айлантирмоқ, ўрам, калава хосил қилмоқ. Газетани урамоқ. Картонни у̀рамоқ. Обқатдан суунг энам хира чироқ ёруғида, узарияа қандайдир қадимий ащулани хиргоѝи қиииб, калава урароилар. «Саодат».

2 Ип, сим ва ш.к. ни бирор нарса устидан айлантириб, урам холига келтирмоқ. Ипни чиллакка урамоқ. Арконни белга урамок. Ипиакларни найчага урайдиган, калавалайдиган дастгохлар бир маромда ииламоқда. Газетадан. Баззан йиситлар белларига йуғон симни уч-mуррт кават қุиииб ураб келадилар. С. Сиёев, Ёруғлик.

3 Бошни беркитмоқ, бошға ёпмок, тангимоқ. Дуррача урамоқ. - Хотин бошидаги мун румолини олди-да, бир-икки қоқио́, яна уради. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

4 Айлантириб, айланиб, атрофини тўсмок. Ховлини тахта девор билан урамоқ. Боғни панжара билан урамоқ. -3 ирклар тӱрт марафни девордек ураб турар.. эди. П. Қодиров, Кора кўзлар. Атрофни осмонйпар товаар ураб олган. К. Яшин, Хамза.

5 Атрофидан, устидан айлантириб банд қилмоқ, ичига олмоқ, беркитмоқ. Бўйинга шарф урамоқ. Ярани бинт билан урамоқ̧.

Паитава урамоқ. Адолат.. индамай ётар, бои ва юзари дока билан у̀раб ташланган эди. С. Зуннунова, Олов. Писмиқ копчиқнинг ичидан терига ураб куйилган бир туеунни олди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

6 Устидан бирор нарса билан махкамлаб боғламоқ, ичига олмоқ. Нарсаларни қоғоза урамоқ. Афёен-ахёнда тамаки ураш учун ұам қоноз тополмай, дикқинафас буулади киии. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

7 Қопламоқ, куршамоқ. Кукни ураб олган кора буаутьтар хаам тўс-тўсга бўаиниб, ой хам кора парда ичидан ярим юзини очиб, ер юзига му̀ралаб қўйди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. .иамол энди бўронга айланиб, араваларни сариқ̧ чанг урай бошлади. Мирмухсин, Меъмор.

8 ку̀има Ишғол қилмоқ, банд этмоқ, эгалламоқ; босмоқ. Хозир унинг юрагини боиқа бир хৃақик̧ат тирнай бошлаган ва виждонини факан шу масалагина ураб олган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Унинг нрагини қарама-қарши хислар, кечинмалар уради. Ойбек, Танланган асарлар.

Пилла ўрамок Пилла хосил қилмоқ (ипак қурти хақида). Курт пилла ўради. Ок пилла урайдиган ипак қурти.

ЎРАШМОK 1 Ўрамоқ фл. бирг. н. Кизар ру̀мол ураиади. Кампирлар ип урашади.

2 Урралмоқ, чирманмоқ, илашмоқ. Зебихон ариқ буйида толса ураииб ииққан нирмовукнинг карнай сулидан оиттасини узиб. кукрагига, пастгга каратиб тақиб одди. С. Ахмад, Уфқ. Эгасиз отлар эгарлари къийшайган, жиловлари аёқларига урошган холда.. пароканда кезардилар. Ойбек, Навоий.

ЎРГАМЧН шє. Ўргимчак.
ЎРГАМЧИК 1 Ўрганиш, тажриба учун қилинган (қилинаётган); дастлабки. Ургамчик ии. Мухаммад Жамол эндисина шебр ёзиига уринар ва ургамчик тарзда ёзар. қиз эса иитиеёк ва мароқ билан тинглар эди. Ойбек. Нур қидириб. Адабий танқидчиликнинг бириини ургамчик асарлари вакньи матбуот сахифаларида пайдо булди. "ЎТА".

2 Бирор хунар ёки касбни энди ӱзлащтириб келаётган. Ўрсамчик шофёр. Тажрибали тракторчи, универсанилар жуда оз, Ииимизнинг бир кисми янги ўреамьикларга ұолди. И. Рахим. Хилола

ӰРГАНИIII I Ўрганмоқ фл. хар. н. Сузиини ургании. Ўқиини ӱреании. $\searrow$ фнарни

ургании пайидан бўлгин, болам. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

2 айн. одат 1. Хечкиси йугқ, аввал шинака кийин бўлади, кейин ўргании бўлиб кетар. А. Мухтор, Чинор. Бадианинг йиситона кийиниб юрганини қўинилар хтам кўриб таажжубланиигани йук, чунки бу шаддод киздан хайикииар ва бу ургании бйлиб қолган эди. Мирмухсин, Меъмор.

ЎРГАНМОK 1 Билим, касб, иш ва ш.к. ни ўзлаштирмоқ, эгалламоқ, билиб олмоқ. Бировдан ии ўрганмоқ. ІІахмат уйинини урганмоқ. Хунар урганмок. Оз-оздан урраниб олим булар. Мақол. Нини оддий бетончиликдан бошлаган уссии аста-секин керакли касбларнине хаммасини угрганиб олди. Газетадан. Утган ярим асрлик мураббийлик даврим мен учун хам катта хаёт дарсхонаси бўлди, кўп нарса ўргандим. Газетадан.

2 Сири, мохияти, мазмуни ва ш.к. ни аниқлаш, белгилаш мақсадида текширув, кузатув, тахлилдан ўтказмоқ. Бу далилаарни синчиклаб урсаниб, Қуёинине нисбатан тинч пайтида космик нурлании ердан узок жойларда киши учун хавфли бўлмаслиси керак, деган хулосага келии мумкин. «Фан ва турмущ». Сибирлик археологлар трасса бўилаб казиималар чоғида иикқан тои аср қуролларини ургандилар. Гаэетадан. ..республикамиздаги кадимнй конларга доир адабиётларни икки-уч йилдан буён синчиклаб урганаётган эди. С. Кароматов, Олтин қум.

3 Fайритабиий, ноқулай каби туйилмайдиган холга айланмоқ, шундай сезилмоқ, қабул қилмоқ. Халқ бунга хақии эди, чунки бундай тинчсизликларни кўра-кўра жуда уррганиб қолди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Булар орасидаги бетакалиуф муомала ва муносабатга одамлар у̀рганиб колди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

4 Одат қилмоқ Ўрганган кўнсил уртанса кўймас. Мақол. - Тўккизинчига у̀тгуниа иииини, чекиини ургандим. С. Сиёев, Ёруглик.

5 Ўзини яхши алоқада тутмоқ, мослашмоқ, боғланиб («ўзиники бўлиб») қолмоқ. Бу тўрик менга жуда урганган. Мирмухсин, Меъмор. Хола бир-икки кун ичида янги шароитга урганди, кўинилар билан танииди. «Гулдаста».

ӰРГАТМОК 1 Бирор иш, касб̆ ва ш.к. ни бажаришни, қилишни тушунтириб бил-

дирмоқ, ўзи бажара оладиган қилмоқ; лака хосил қилдирмоқ. Рақূе туииига ўргатмоқ. Касб-хунар ургатлок. ت Бусунги кунда илғор иичи узининд бой хุаётий тажрибасини ёиларга кунт билан ўргатмоқда. Газетадан. Бавзида унинг кунлари менга бичии-тикишни ўргатишддн кўра кўпрок панд-насихат берии билан утади. «Уулдастан.

2 Бирор иш, амалга йўлламоқ; йўлга солмоқ. Менга кара дейман! Ким ўрганди сенга ёлғон гапириини? А. Қаххор, Асарлар. Икки оғиз нордон гап айтай десам, унда [кампирда] нима айб. Унга уургатииган. «Муштум».

3 Илм, одоб ва ш.к. дан таълим бермоб Демак, сенингча.. уัиа мириабларни хаї магрифатдан бахраманд килии керак, игж ургатии керак, иундайми? К. Яшин, Хамза. Улар Кудратга бу хунарни урргатии биаан бирга, хุакссизликка қарии кураини хам ўргатдилар. М. Исмоилий, Фарғона т. о. I/- $^{\text {- }}$ кир юқори курсда бўлгани учук кцизаарга ёрдам беради, купинча физика қоидаларини ўргатади. «Гулдаста».

4 Бирор нарса ёки иш-харакат билан доим шуғулланадиган қилмоқ, шунга одатлантирмоқ. Болани эрта туриига, салом бериига ўргатлоқ. Окссоқол аввалги тиимочни хам уйига у̀ратиб олган эмии. С. Ахмад, Хукм. Ха, боиидан қаттик туриб, урраатиб олмасане, кейин кийин булади. Ф. Мусажонов, Нозик масала.

5 Бирор ишни бажаришга кўникма, малака хосил қилдирмоқ (асосан, хайвонлар хақида). Итни ов қииига ўргатмоқ. ш ..князь учта отдан иккитасини бериб юборди, қолган битта отни коляскага ургатгин, деди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ӰРГИЛМОK 1 Юксак хурмат, садоқат ва севги туфайли бутун борлиғини бахш этмоқ, фидо қилмоқ, қурбон қилмоқ. Зарари йу̀к, Махсук, иариатдан ўргилсак хяам арзийди. Сиз бион менга ухиаи ахли му้минларга истаганимизча йў топиб беради. «Муштум».

Айланиб ўргилмоқ Бирор нарсанинг шайдоси, мафтуни бўлиб қолмоқ, парвона бўлмоқ. Ўӧек ойим хам уни махкам сикиб қучоқлаб олган, юзидан шап-шап ўпиб, ай-ланиб-ўргилар ва тикилиб-тикилиб, нима учундир, йиғлар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 (буйр. м. шаклида - уургилай, ўргилскн) Нихоятда ёқтириш, мехрибонликни ифодалайди. Вой, қоматингдан онанг у̀ргилсин! - Оёгингга нима қилди? Кир, кир тезроқ! Бу ёқка, уррилай.. А. Қаххор, Асарлар. Юзинг ёруғ бўлибди, болам, вой, ургилай сендан. Газетадан. Сенга етолмай ох урганлар канча, амманг уурсилсин! «Ешлик».

3 ( - u. бирл. шакли - ургнлдим) Еқтирмаслик, эътироз каби муносабатни ифодалайди. Э, урсилдим ууиа зарур ииидан, нима, биз бекорчимизми? «Муштум». -Э, савлатингдан ургилдим! - дедим ичимда. Бу касалхонанинг сартароиики иу кадар пу̀рим булса, профессори қанақайкин? Н. Аминов, Суварак.

Кулннг уัргилсин қ. қул. Езда анави толнинг тагида қулинг у̀ргилсин битта чойхона очиб, турли овқатлар таикил қиламиз. Н. Аминов, Суварак.

ЎРГИМЧАК Ўзига овқат буладиган хашаротларни тутиш учун тўр(ин) тўқийдиган бууғимоёқли йиртқич хашарот. Ургимчак уяси. Шиитда урсимчак ту̀рига иииниб, бир мақомда ғинғиллаб турган пашиа Низомиддиновнинг ғаиига тегди. С. Ахмад, Хукм.

УРГИМЧАККАНА Ўргимчаксимонларга мансуб, ўсимлик ширасини сўриб яшайдиган кана, майда хашарот. Ширани, ургимчакканани кийратеунча канча овораи сарсон буллан эдик. Х. Назир, Сўмас чақмоқлар.

ЎРДА тар. 1 Туркий ва мўғул халжларида хукмдор, хон қароргохи, қалъа. Юсуфбек хожи бошлик еру кўкка сиғмаган музаффар халқ у̀рда теварасини куриаб туиди. А. Кодирий, Ўтган кунлар. Муааажон ёилигида Қўқон хони у้рдаси олдидаси казарма майдонида отда машк қилаётган солдатларни кўриб, солдат б́ўиини орзу.. қиларди. А. Рахмат, Эллик бир баходир.

2 Қўшин қароргохи, лашкаргох, Харбий харакатлар вактида урда атрофи хандак билан уралгон. «Ў ${ }^{\text {М }}$ М».

Олтин Ӱрда 13-асрнинг 40-йилларидан 16-аср бошларигача мавжуд бўлган, пойтахти турли даврларда турли щахарларда жойлашган, асосан туркий ва мўғул кўчманчи қабилалари иттифоқидан иборат йирик давлат.

УРДАК Ўрдаксимонлар оиласига мансуб, бўйни калта, оёқлари қисқа кураксимон, сувда сузиб кришга мослантан, ялпоқ тумшуқли парранда. Еввойи ўрдак. Хонаки урдак. Ўрдак тухуми. Урдак овламок. Дунёни сув босса, ўрдакка нима кайғу? Мақол. Шошган ўрдак хяам боши билан, хұам думи билан шуัнгийди. Мақол. Сохилида чайқалар қамии, Учиб утар бавзан урдак, ғоз. Е. Мирзо.

ЎРДАЛИК Ўрдада яшайдиган; ўрдада хизмат қиладиган, амалдор. Ӱрдаликка гап уқтириии қиёматдан қийин, тақсир. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ЎРДУ эск. Кўшин, лашкар. नалоба қўиини, мехнат ўрдуси, дейди бизни тарих!.. Тўлкинларда ўсдик уктам булиб. Миртемир.

УРДУГОХ Кўшин қўнадиган ёки турадиган жой, лагерь. Кўп беклар ва йиситлар урддгохдан коча боинаган эдилар. Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий. Ярим кечада, бутун ўрдугох уйкуга кетганда, у [Спитамен] таиқарига чиқиб, бир айланиб келди. М. Осим, Искандар ва Спитамен.

ӰРИК 1 Гули ок ва пушти, меваси эса оқиш, сарғиш, қизғиш рангларда бўладиган йирик дарахт. Ўрик гули. Уัррик куัчати.

2 Шу дарахтнинг данакли меваси. Оқ урик. Уّрик мураббоси. - Мен гўит-ёғни таииб бўлиб, ховлининг тўрига ўрик тереани бордим. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Жувон дастурконга учта арпа нон, икки-ун ховуч урик таилади. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

УРРИЗОР Ўрик дарахтлари ўсган ер, майдон. ذ्Урикзорда қизил куйлакли бир аёл кўринди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ЎРИКФУРУШ Ўрик савдоси, урик сотиш билан шуғулланувчи киши. IIIахардан қайтаётган ўрикфуруи хаам, майизфуруи хам, донфуруи хам, эндиликда унинг карвонсаройида тунаб, қовоқхонасида кайф киииб кетади. Х. Ғулом, Машъал.

ўРИМ І 1 Буғдой, беда каби экинларни ёки ўт-ўланларни пояси тагидан ёппасига чалғи, ўроқ ва комбайнда қирқиб олиш; ўриш. Fалаа уррими. Биринчи ўрим. Уурим асбоблари. Пастдаги булимаарнинг экини уримга келмай, мол қўйиб юборииди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Бетоб экан. Кун иссик, яна ууримеа чикибди. М. Хазратқулов, Журъат.

2 Шундай ишлар мавсуми. Нусратбек пичан урримига вакил бу̀либ, чорвадор раионга бориб, Ахмад бригадирникига у̀тди. С. Нуров, Нарвон.

УРИМ 11 Толасини ёки бир неча тутамини бирга қӱшиб ўрилган хар бир бўлак; урриб тайёрланган нарса. Соч уррими. Арқон урими. Эшоннинz аччиғи келиб, қамчининг ууримидан ушлаб.. бир калнинг каласига қўйиб юборди. «Зулфизар билан Авазхон». Аиурхон кошларини бир оз чимирганниа, бир уррим сочининг унини уиннаб, индамай уттирарди. С. Зуннунова, Олов. Баланд пешонасининг икки четини сочари бекитган, ўримга кирмай қолан ингичка соч толаларига шабада тегиб, мулойим қимирлаб туради. П. Кодиров, Уч илдиз.

УРИМ-ЙИРИМ Дехқончилик хосилини йиғиштириб олиш ишлари, шундай ишлар жараёни, мавсуми. Ез бор, куз бор, пишиқчилик, уррим-йигим бор, худо хохааса. П. Турсун, Уқитувчи. Эндиси мухим вазифа -урим-йиғимни ғоятда қискূа фурсатда уюикৃоқиик биаан утказии, исрофгарниликка йўл қўймасликдан иборат. Газетадан.

ЎРИН (3-ши. бирд. - ўрнн) 1 Бирор кимса ёки нарса ишғол қилиб турган ёки ишғол қилиши мумкин бўлган ер, сатх ёки фазо; жой. Тоини ўрнидан қузғатиб бўлиади. Утирган урин топади. Мақол. - Бавзилари уутирган уринларида мудраб қолииибди. И. Рахим, Чин мухаббат. Мактаб қишноқнинг кок ўртасида бўлади. Ху, ана у ерга идора, клуб тушади. Мана бу ту้қайнинг у̀рни бог бўлади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Сафар буззи турган ўрнидан. силжимади. А. Қодирий, Мехроб́дан чаён, У утирган уукув залида хамма уринлар банд. П. Қодиров, Уч илдиз.

2 Ухлаш, ётиб дам олиш учун тўшаб кўйилган кўрюа, ёсгиқ ва ш. к. мажмуи; жой. Мухаббат чирой танламас, уйку - урин. Мақол. Она-бола бир урин ёзиб ётдилар. А. Кодирий, Ўтган кунлар. Комил кетгандан кейин Бўронбдек уйига кириб, чинни косада тўлдириб бўза симирди-да, урин солиб ётди. Х. Ғулом, Машъал. Урин ииннимаган, тоиойна олдидаги курсида Мунисхоннинг ички кўйлаги ётарди. У. Умарбеков, Ёз ёмғири.

3 Яшаш учун бошпана, тураржой, маскан. [Қутидор:] Уятсизга менине уйимда ўрин йўк. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

4 Кишининг, нарсанинг хаётда ўзита хос фазилат, мавқе ва ш. к. билан белғиланувчи холати, мавжудлик мақоми. Кун хисобин ой олар, бедов урнин той олар. Мақол. -Бу киздан бир бало чиқади. Ўнта ўғианине ўрнини босади, - дейииарди. С. Ахмад, Уфқ, Туиуниб турибман, уляанларнинг у̀рни мана иунақа улуғ аиеемда йукланади. А. Қаххор, Қўџчинор чироқлари.

5 Бирор нарсанинг маълум бир жойи, қисми, бўлаги. Эртакнине бабзи уринларини қолдириб кетнок. Мақоланинг айрим урринларига тузатии киритилди. - Кумуибиби хатнине бу урнига етганда кизариниб, бир оз укиидан туххтаб олди ва давом этди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

6 Иш-харакат, фаолият ва ш.к. нкнт белги-даражаси жихатидан кўрсаткичи, банд этган холати, даражаси. Бир вақтлар Тоикент шахри дов-дарахтлар бўйиа жахонда иккинии уринда турарди. Газетадан. Ўилаймизки, йигитлар совринли у̀ринлардан бирини олииеа хุаракат қилишади. Газетадан.

7 Вазифа, лавозим. Ўрнини эгалламоқ. Урнидан бекор қиамок. Эски раиснине ўрнига янаиси сайланди. Халқ иии бўлгандан кейин уриннинг катта-кичиси бўмас экан, Эргашвой. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Асқар ота эркаклар кошида ку̀n мухтарам хотиннарни кўрган, лекин буларнинг кўпчилици раис, мудир, директор дегандай рахбарлик уриндаги хотинлар эди. А. Каххор, Хотинлар.

8 (3-ш. эгалик шаклида) Бирор иш-харакатни бажариш учун қулай фурсат, пайт, маврид; хонаси. Ўрни келса, отангни хам аяма. Махол. Бўлак гапларни урни билан гаплаиармиз. Биз томонларга хам боринг. П. Турсун, Ӱқитувчи. Ўрни келмаганда, мен хам гапирмас эдим. А. Қаххор, Хотинлар. Хозир иноднинг урни эмаслигини харчанд уқтирмоқчи булдим, кўнмади. А. Қодирий, Ӱ тган кунлар.

9 Бирор ииу, харакат учун зарурат, асос; хожат, эхтиёж. Мехнатсиз пул топии йулига туигач, чу̀нтакни қ̧аппайтириб олгандан сўне, иини хаам, коллективни хам хурмат қилиига урин колармиди? «Муштум». Васвасаланиининг у̀рни йч̆қ, мундан сўнг хаж сизнин хайрихохона кенгашларингизга муи. тоқман.. А. Қодирий, Ўттӓн кунлар.

10 (бу, щу сўзи билан) Муайян фурсат, холат маъносини билдиради. Шу урринда яна бир нарсага эзтиборни қаратмоқчиман. Рафиқам Мукамбархоннинг тадбиркорлиеи бу уринда хам жонимга ора кирди. Н. Сафаров, Оловли излар.

11 Муайян мавқе, холат. Шахснинг ха-зил-мутойиба, юморга мойилииги хзам мухим урин тутади. «УТА». Утмиидаги санбаткорлар ичида кизиқчилар алохида урин эаллаб келганаар. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Бу оддий трактории жувонга буиган эхтиром уни айрин ууринга куяр эди. А. Қаххор, Асарлар.

12 Махон маъноли грамматик терминлар таркибида кўлланади: Урин келишиги. урин холи. Урин эргай гап.

13 (3-ш. эзалик ва ж. к., уे.п. к. шаклида - урнига, ўрннда) кўм взф. Зидлик, қиёс каби муносабатларни, каби, эваз, кўра кўмакчиларига хос маънони билдиради. Лекин ечинии ўрнига шоиилиб портфелини олди. С. Зуннунова, Янги директор. Сенинг урнингга ит боқсам булмасмиди! С. Ахмад, Уфк. Бу кунки корачопон ва қипчоқ низоларини сизга бир тимсол урнида кууссатайин.. А. Қодирий, Ўтган кунлар. -Нима килди? - деган эди, опаси урнига синглиси жавоб берди. О. Еқубов, Эр бошига иш тушса.

14 Ўрин (эркаклар исми).
Иссиқ ўрнинн совитмоқ (ёки ташламоқ, кечмок) Мавжуд қулай, яхши шароит-имкониятидан, жойидан кечмоқ, уни ташламоқ. ..хе йукк, бе иуук иссик урнимни совитиб, ишимдан олиб ташласанг.. Газетадан. Сабабики бўммаса, ким иссик урнини таилаб, кум тепаликлари орасида саргардан булиб юради?" Мирмухсин, Меъмор. Кўнглн ўрига (ёки жойига) тушмоқ Кўнгли таскин топмоқ, хотиржам бўлмоқ. хўи, кўнглинг жойига тушдими? О. Ёкубов, Чин мухаббат. Урнн йўқ Кераги йўқ, ортиқча. Кўнгил якин жойда бундай гапларга урин йуқ. С. Зуннунова, Янги директор. Уриига келтирмоқ айн. ўрнига кйймоқ. [Кодиров] Колхозчилар йя-йулакай кўл қовуитириб салом беришяарини, иззат-хурматини хамииа урнига келтиришларини истайди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Ўрнига йтмайди Ўрнини босмайди, мурод хосил бўлмайди. Мамажон полвон иига тушиидан олдин патефонни бир қуйиб, музика эшитиб олмаса, уррнига

утмлайди. Газетадан. Ўрнига қўимоқ Кўнгилдагидек, қойил қилиб, жуда яхши бажармоқ; ўринлатмоқ. Тоикент халқаро анжуманларни ўрнига қу̀йб уттазиида бой тажрибага эга. Газетадан. Ғулом ака унга иш буюриб қолгудек бўлса, боши осмонга етар, севинганидан чопқиллаб бориб, дастёрчиликни ўрнига кўярди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Ўрннда кўрмок Қаторига қўшмоқ; хисобламоқ. Мардикорни, хизматкорни, косибни одам уррида курриимайди бу замонда. Ойбек, Танланган асарлар. Шу икки йилдан бери менга булган алоқангиз бир зарра хам уззарган эмас.. мени хотин урнида кўрмайсиз! А. Қодирий, Ӯтган кунлар.

УРРНБОСАР 1 Бирор кимсанинг ишини давом эттирадиган, мавқеини эгаллайдиган шахс; шогирд. Сохта олимларнинг ёмон иии - улар уз урнига хам сохта уринбосарлар тайёрлашидир. Р. Усмонов, Одобнома. Муносиб ўринбосарлар вояга етаётганидан хурсандман. «Ўзбекистон кўриқлари».

2 Бошлик ёки рахбарнинг вазифасини бажариш хуқуқига эга бўлган расмий ёрдамчи; муовин. Директорнинг ўринбосари. - Сизни узимга ўринбосар қилиб өлганимда, уиидим катта эди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЎРИНДИҚ 1 Ўтириш учун мўлжалланған махсус мослама (мас., стул, кресло, диван ва ш. к.). Уриндиқда утирган қиз сакраб ерга туиди. М. Назаров, Сирли хат. Мехрихон опа инграганича «Москвич»нинг орқа урриндиғида ётарди. Н. Қобил, Беморлар. -Хизмат? - деди Каримий дарвоза оғзидаги тахта ўриндиқка пуфлаб ва Баширжонни у̀тириига таклиф этди. Н. Аминов, Суварак.

2 Шундай нарсаларнинг орқа (кўт) қу゙йиб ўтириладиган жойи, қисми. Едгорнинг кўз унни қоронғилашди-ь, йиқилиб колмаслик уиун, стул ўриндигини чангалааб олди. Ў. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол.

ӰРИНДиқЛИ Ўриндиғи бор. Анвар юмшок уриндиқли креслони Алимардоннинг олдига сурди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

УРИНДОШ 1 айн. урринбосар. Уни тахтдан махрум этмокии буларди. Амно Исфандиёрнинг ўрнига ўриндош тополмай иккиланарди. С. Сиёев, Аваз.

2 Ўриндошлик йўли билан ишловчи шaxc.

ЎРиНдошлиК Асосий лавозими билан бир вақтда бошқа маошли лавозимни хам эгаллаб туриш. Вазифани урриндоилик цйми билан бажармоқ. - .. шахар поликлиникасига ярия ставка билан уриндоиликка ишга жойлаииб олди. Газетадан.

ӰРИНЛАМОҚ 1 кам кулл. Адо этмоқ, бажармоқ, ижро этмоқ. Устахонада хар ким мавсумий ишларини барвақт уринлаб кўйиига ношиларди. Газетадан.

2 Амалга оимоқ; ижобий натика бермоқ. [Сафар бузчи:] Ариза у̀ринласа, яна хизмат килармиз, мирзабоии. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ӰРИНЛАТМОК Яхшилаб. кўнгилдагидек қилиб бажармоқ, ўрнига кўймоқ, дўндирмоқ. Шерназарбой узини мақташга уста булиб, гапни жуда уринаатар эди. Ж. Шарипов, Хоразм. Бу йил звеноликни уррнлатинг, келаси йили, албатта, бригадир буласиз. Уйғун, Дўстлар. Қачон менинг айтганимдек қилиб уринлатуудингки, энди уринлатасан! Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ӰРИНЛАШІМОК айн. Урнанмоқ. Отлик мехмон ўринлашиб олгач.. Зокирбой уัтирганларга кибр-хаво билан уни таниитира бошлади. С. Кароматов, Бир томчи қон. Борабора бу фикр унинг бошига жиддий уррнлашиб олди. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

УРИНЛи 1 Микдор билдирувчи суллар билан келиб, шу сўзлар билдирган миқдорда уринга эгаликни билдиради; ўринга эга, ўрни бор. Туррт уринаи енгил маиина. Олти юзз ўринли зал. Икки юз ўринли касалхона. $=$ Шерэәд ётган еттинчи палата икки уринли эди. У. Хошимов, Нур борки, соя бор.

2 Хақиқатни ифодалайдиган, адолатли; асосли, тўғри. Уринли мулохаза. Уринли фикр. Уринли маслахат. папан сўфи билан Алим бува Қудратнинг уринли гапларини жон кулоқлари билан тинглаиди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 Жоиз, муносиб. Шуни айтиб учтии уेринаики, бу муносабатнинг мохияти хақида узбек тилиунасаисида фикр баён қилинмаган. «ЎТА».
$4 \dot{\text { У }}_{3}$ жойида, ўрни бклан, заруриятга кўра; тўтри. Уринии харажат. Уринии сарф. Минерал ўитларни ууринли иилатнок.

УัРИНСИЗ 1 Асоссиз, бесабаб, бехуда. ортиқча, нотуғри. Ўринсиз ғазаб. Уринсиз араз. Ўринсиз койимоқ. - Аваз қозининг

иикояти уринсиз топилиб, мол-мулки мусодара қииинди. Н. Сафаров, Оловли излар. Қуркмангиз, хожи!. Маргилон хокими уринсиз кон тужкучи эмасдир. А. Қодирий, Уّтган кунлар. Ярим кечага борганда, Оқилахон курук тухмат, ууринсиз тавналардан кутулиш йуларини уйлай-уйлай, диванга суянганича ухлаб цолди. Р. Рахмонов, Талваса.

2 Муайян вазиятга тўғри келмайдиган, ёпишмайдиган; ноуррин, Убай, директорнинг уринсиз хазимдан шартта орқасига угирил-ди-ю, кабинетдан чиқиб кетди. "Ӱзбекистон қўриқлари». Мухаммаджон хозир гапириини уринсиз деб билди ва қовоғини солиб, юзини Зокирдан угириб олди. П. Қодиров, Уч илдиз.

3 Бирор заруратсиз қилинган; фойдасиз, нотўғри, бехуда, чакки. Бир бойнине икки ўғли бу̀иб, каттаси машиатпараст. серхаражат, пулни ууринсиз сарф қиладиган экан. Шукрулло, Жавохирлар сандғи.

ӰРИС эск. с. т. Рус. Урис хотин, уурис амалдорга тегажоғлик килишни унга ким қўйибди. Ойбек, Танланган асарлар.

ЎРИСЧА эск. с. т. Русча. Қани энди, мен хุам уурисчани шарилатаб уккийдган бўлсам. С. Ахмад, Хукм.

ЎРИНІ І Ӱрмок I фл. хар. н. Давдатбекоө.. пичан уриш графигини ошириб бажаришга жон-жахди билан харакат циляпти. П. Кодиров, Кора кўзлар.

ӰРИШ ІІ Ўрмоқ ІІ фл. хар. н. Соиларини кирк кокил уррииларини айтинг. Шухрат, ! Шинелли йиллар.

2 mex. Тўқиманинг, матонинг узунасига уттан иплари. Урии ва аркоқдай Текис зехнимда Тукилшшга тайёр Янси куัшиклар. F. Ғулом.

ЎРКАЧ 1 Туянинг орқа сиртида битта ёки иккита бўладиган, қалин ёғ қатламидан иборат дўнг ўсимта. уни [туяни] хеч кин қистамайди, етакламайди хам, худди машинадай, уัз ииини ӱзи билади: уркачларини диркшлатиб лукиллагнича, бир йыдан тинмай бориб-келиб туради. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Нор уркачин туиирар эсаа Дарё буйидаги теналар. Э. Рахим.

2 кўчма Тепалик, тоғ ва ш. к. нинг ўркачга уушаш жойи. Қирнинг уркачи нари четда нксаиган тоғнинг белига етиб турар.. эди. Ш. Холмирзаев, Қил кўтрик. Узоқдан қорайиб куррииб турган тоғ ўркачига тўин ой

миниб олди. Х. Ғулом, Машъал. Мавзе чети уркач кирларга туташ. А. Ибодинов, «Латофат» дўконидаги қатл.

ЎРКӐЧДОР Йирик, катта ўркачли. Бахмал, кимхоб ёииган уркачдор туяларга ёки каттакон зар дўппиларга ухшиаб кетган барханаар унга дош беролмай чекинардилар. Ж. Абдуллахонов. Туфон. Дараю довонаардан ошиб, ёи-яланг йуловчилар «Киз сийна» деб аталган уркачдор тепаликка кутариддик. Й. Муқимов, Қўшбулок.

ЎРКАЧЛАНМОҚ Ўркачга Ўхшаб кўтарилмок. Суенинг уркачанишини каранг, хар қандай отни хам эсанкиратади. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.

ЎРКАчЛИ Ўркачи бор. Ўркачли туя. Икки уркачли туя.

ЎРЛАМОҚ 1 Юқорига, тепаликка томон юрмоқ. йўналмоқ, чиқмоқ. Тоқжূа урлаб Очил кетиб боради. Фозил Йўлдош ӱғли. Аёли ёш боладай унинг қўлидан тутади. Етакзашиб, юкорига урлайдилар. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча. Қиреа урааб кетадиан сўкмоқда бир эиакли боряпти. Т. Мурод, Юядузлар мангу ёнади.

2 Кўкка (осмонга) кўтарилмоқ; юқориламоқ. Султон улардан [куюнлардан] қочиб, машинани дам чапеа, дам уннга бурди, нихоят, қутулдик деганимизда, яна биттаси уйарамиздан осмонга урдаб колди. A. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Уйларнинг мурисидан кутарилган тутун осмонга ўрлаїи. М. Хазратқулов, Журъат.

ўРлик ше. Ўжарлик. Урлик килса, айтган сузга кўндириб, Мусофирга зўрлигимиз бидириб.. «Ёдгор». Одамлар чолни ўрликда яанчалик айбламасин, лекин у жунн турмуига ку̀икиб кетоммади. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

ЎРМА Ўриб, эшиб тайёрланган. Уррма аркон.- Сувонжон нак елкасига туиай деган урма камчига чап берди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЎРМАК Шолча ёки гилам тўқийдиган махаллий дастгох. Уйнинг соя томонига Санаи хола узун қилиб урмак курган. П. Қодиров, Қора кўллар. Эндигина курила бошлаган урмак атрофида уймалашаётган келинларига, невараларига тикиларкан.. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча. Уйнинг ичига урмак тикиб, фронт учун пайтава тўкийди. Н. Қобил, Буғдой пишиғига етмаганлар.

Ўрмак қўймок айн. танда қўймоқ 2 к. танда. Мана, бир йилдирки, у [Нусрат] тағин Тоикентга уррак куйиб колди. Э. Аъзамов, Жавоб.

ЎРМАЛАМОK 1 Юрмоқ (хашаротлар хақида). Кунғиз урмалайди. Кирқоёк урмалаб кетмокда. Дахадан турган қуртлар барг қидириб ўрмаламокда. $\simeq$ Адирда бир чумоли ўрмаласа, у [бобо] сезар. Қ. Мухаммадий.

2 Худди шундай юриш қилмоқ, судралиб юрмоқ; эмакламоқ. Танклар далага ёйилиб, у̀т пишкириб, хар ёқдан урмалаб келарди. Ойбек, Куёш қораймас. Бектемир душман мудофаасига якин жойдан ўрмалаб келаан бир танкистнинг бетига қарашга ботина олмади. Ойбек, Қуёш қораймас. Узоқдаги адирнинг ёнбагрида бир нима урмалаб келяпти. О. Ёқубов, Излайман.

3 Юқорига томон тирмашмоқ, ёпишиб чиқмоқ. кўтарилмоқ. Элмурод қалбига милтик товушлари билан кираётган кувони тавсиридан ховлиқиб, том устига урмалади. П. Турсун, Ўқитувчи. [Болалар] Гох, тик қояга ўрмалар, гох илон изи булиб кетган сукмоқдан пастликка - дарага тизилишиб тушиб боришарди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

4 Милдираб оқмоқ, жилдираб ўтмоқ (сув, томчи хақида). Тазидан сув урммалаган хар туп ғуза тириммоқда. И. Рахим, Чин мухаббат. Ота чукур тин олди. Ич-ичига ботиб кетган кузларидан ёш урмалайди. А. Қуронбоев, Ориятсиз ўғил.

ЎРМОН Бир-бирига ва ўсиш шароитига таъсир этувчи ва географик ландшафт элементини хосил қилувчи дарахтсимон ўсимликлар мажмуи, дарахтлар ғуж ўсган жой. Қалин урмон. Урмон хужалиги. - Петербург остонасидаги у̀рнонаарда дарахт кулатади. П. Турсун, Ўқитувчи. Улар фақат кечга якин қалин урмон билан уралган кичкинагина бир қишлоққа етиб келишди. А. Рахмат, Соқов бола.

ЎРМОНЗОР Ўрмонли жой; ўрмон, дарахтзор. Бир еени сой, бир ёни қалин уррмонзор эди. Уйғун.

УРМОНЛи Ўрмони бор; ўрмон билан қопланган. Урмонии тоғ. Урмонли жой.

ӰРМОНЛИК айн. ўрмонзор. Кузларидан уп сочди. Урмонаикдан тун қочди. Х. Олимжон.

ўРМОНЧИЛИК Халқ хўжалигининг ўрмон хосил қилиш ва ўрмон махсулотини тайёрлаш билан шуғулланувчи сохаси (ўрмоншуносликнинг бир тармоғи). Ўрмончилик хужжалиги. Ўрмончилик саноати.

УРМОНШУНОС Ўрмончилик мутахассиси. Урмониунос олим. Ўрмоншунослар тайёрламок.

ЎРМОНшуНослиК Уัрмон хаёти, ўрмонлар яратиш ва ўрмон махсулотидан фойдаланиш хақидаги фан.

ЎРМОҚ I Ғалла ўсимлиги, ўт, беда ва б. уссимликни чалғи, уроқ, комбайн ва ш. к. билан қирқиб олмоқ. Арпа урмоқ. Камии урмок. Янток урмоқ. - [Бекбой:] Уроқ ясатиб беринг, мен хам буғдой ураман, деб жо-

* ни-холимга куйдими бу қизча. Н. Сафаров, Дон. Коровуа шуура ва ялпизларни уриб, сув урган жоига тика бошлади. «Ёшлик».

Арпангни хом ўрдими? к. арпа. Ӱроқ ўрмоқ Ўроқ билан ўрмоқ, ўроқ билан ишламоқ. Машраб индамай, уроқ урраётган жойиеа қараб кетди. О. Екубов, Эр бошига иш тушса. Сизнин молларингизга қараган, урогингизни урган, хирмонингизни янчган.. бир инсонни биламан.. П. Турсун, Ўқитувчи.

УРМОК ІІ Толаларни ёки уларнинг бир неча тутамини бир-бирига чалмаштириб тўқимоқ, эшмоқ. Сочни урмоқ. Қамчи уурмоқ.

- Хафиза оқ батис(m) кўйлагини.. кийиб, сочини битта килиб урган эди. Мирмухсин, Умид. Отга чиғаноқли асбобларни тақұиб, ёлини қизил латталар билан ўриб, отнинг атрофида айланиб, унга жуда зеб берди. Ойбек, Танланган асарлар.
 ғизоёк йуддан қирга томон уриб ниқаётган бир тудда аёлаарни узз оғзига каратиб бораётган Мавсумаойнинг суззини кимдир бўдди. Н. Сафаров, Дон. Дасталарга чиқкан куртлар, пилла ўраш ўрнига ўриб юрар, якка-якка уураганлари хам пилаани тешиб, яна чиқиб кетган эди. Н. Сафаров, Олияхон Султонова.

ӰРНАК Бошқалар эргашса, тақлид қилса арзийдиган иш ёки харакат намунаси. $\grave{y} p$ нак булмоқ (курсатмоқ). Ўрнак олмоқ. Саккиз қават куурпада оёгини узатиб ётган кексаларнинг бел боғлаб, далага чиқиии бошқаларга урнак. И. Рахим, Чин мухаббат. Шундай огир, масьулиятли пайтларда командирнинг шахсий жасорати ва ўрнаги бир онда юзарча одамларни кцаноатлантиради-

ган қандайдир сехрли бир кучга эга эканиәә асло шубха қилмасди. Ойбек, Куёш қорай мас. Сержант мехнатда кандай урнак бў, ган буулса, жангда хам жангчиларга ўрна буляпти. И. Рахим, Чин мухаббат.

УРРНАКЛИ Ўрнак бўладиган, бошқата тақлид қилса арзийдиган; ибратли. Ўрнаки ии. Ўрнакли жасорат. - Мудир жада қадам ташлаган холда тўхтовсиз сапирағ унинг суззари хам ўрнакли, хаам қизиқ эди П. Турсун, Ўқитувчи.

УРНАМОК кам кўла. У゙ринлашмок ўрнашмоқ. Стол яхии у̀рнади. - Саидий жу̀н студент, ёзувчиликка урнаб, хамшн мувафффақиятсизиикка уираб юрган бир йи zum. А. Қаххор, Сароб

ӰРHATMOK 1 Муайян бир холатда ў нига мослаб кўймоқ, жойламоқ, урнаи тирмоқ. Пу̀лии шамни қцизнинг тепасида。 токчага урнатди. Ойбек, Танланган аса лар. Ахмаджон чакалакзордан утиб, пуд метни снаряддан хосил бупган бир чукур б йига урнатди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

2 Бунёд қилмоқ, ясамоқ, курмоқ. Хайк ўрнатмок. Стенд ўрнатмоқ. Майдон ў тасига монумент уурнатноқ. - Иккин жахон уруиида халок буланнар хотираси ёдгорлик урнатии раск бўлди. Газетадан.

3 Бирор холатни юзага келтирмоқ, ж рий қилмоқ. Тинилик урратнмоқ. Интизя ўрнатмоқ. नуломжон дастлабки крнд тортиб мактабда қатпик тартиб урнаті М. Исмоилий, Фарғона т. о. ..Ахир, адолам кон тукмай урнатса буммайдими? К. Яши Хамза.

4 Ишга, ўкишга ва ш. к. га киритме жойлаштириб қўймоқ. Мана, Кодиров нож га ёзилган хат, сизни иииа урнатио кўя Ш. Рашидов. Бўрондан кучли.

ЎРНАШМОК 1 Бирон ўринни ё жойни эгалламоқ, эгаллаб ўтирмоқ, ўри лашмок. У креслога кулай урнаииб оли Уррашиб утиринг. Жой нотекис булгани уи стол урнашмади. - Халиги шох арконни орасига бутоқ-мутоқлари билан кири махкам урнашиб олибди. П. Қодиров, Қс кўзлар. Сидиқжон эгарга яхиирок уррнаш отнинг жиловини сиякиди. А. Қаххор, Кў чинор чироқлари.

2 куччма Бир жой, урринда мавжуд б: моқ, унда жой олмоқ. Куззаарига ўрнаиг сингшиган гам кетмаган эди. М. Исмоилा Фарғона т. о.

3 Бирор жойни ишғол қилмоқ, бирор жойда яшамоқ; хаёт кечирмоқ, турмоқ. Ётоққа ўрнаимоқ. Квартирага урнашмоқ. У tахарга уурнашиб қолди. - Янги ерларга масур ёшлар кўииб бориииб, ўрнаииб қолмоқдалар. Газетадан. Дуиман мухим стратегик ахамиятга эга булган станиияда жуда махкам урнаиган ва хар кандай курбон бадалига булса-да, уни кўлдан чиқармасликка тирииарди. Ойбек, Қуёш қораймас.

4 Бирор иш-фаолият, лавозим ва ш.к. да урин эгалламоқ, унда муқим булмоқ. Директорликка ўрнаимоқ. Институтга ўрнаимок. - $y_{\text {вилоят газетасига насбул котиб }}$ бууиб угрнаиди. А. Қаххор, Сароб. Аммо Холмирзаев хеч ерда муқим ўрнашолмади. *Муштум».

5 куัчиа Эс, хаёл ва ш. к. да жой эгалламоқ. Бу лавханинг хаммаси унинг хаёлига қаmтиқ урнашиб қолган эди. Шухрат, Шинелли йиллар. ..майин товуши, нужрадек совук ва ясамароқ жимайиии хотирамга урнаииб қодди. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Бақиргандан кўра, мароми бшан секинроқ құлинган тавна қулоқка яхиироқ киради, зехна яхиирок ўрнаиади. Газетадан.

ЎРОВ Ўралган, қуршалган холат; қурнов. Таляасага тушган дуинан, уровда қолган буяса хам, осоникча жон бермай, каттиқ олишарди. Fайратий, Унутилмас кунлар.

УРОЛ фольк. Гап ёки нутқнинт боши, бошланиш; муқаддима. Узбекча «йўл буллсин» деган суз гапнинг ўроли бўлади. «Равшан». Ўбекнине қизи хар сузинине ўролида айтади: -Эр Алюмии ёрим бордир, Элда зураворим бордир. «Алпомиш».

ЎРОК 1 Турли бошоқли экинлар, беда, пичан ва ўтларни кўлда ўриш учун ишлатиладиган, бели букик, ўткир тиғли мехнат қуроли; қўл ўроқ. Йулии ўроққৃа диққат билан тикилиб қุаради ва энкайиб ўра боилади. Ойбек, Танланган асарлар. Даитдаги буғдй асосан ўроқ билан ўрилеани учун, машок фақат янток қалин жойлардагина кўпрок учрарди. О. Еқубов, Эр бошига иш тушса.

Чалм уроқ с. т. Чалғи. Эхе, машина лик тула темир асбоб. Бир хили чалғи ўроқка ухиаб тини қайриязан. Х. Назир, Чўл хавоси. Ўроқ урмоқ с.т. қ. урмоқ I. Очил омочга буйи етиб-етнай қўи х̧айдаган, ёз ойларида отасига қугиилиб ўрок ўрган, тоғларда кўй бокқан. П. Қодиров, Уч илдиз. Қўл урроқ айн.

ууроқ 1. [Сотволди:] Айтеандай, бир қўл ўроқ, бир чалғи, кетмондан иккита. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 с. . Ўриш иши; ўриш жараёни. Авжи ўроқ пайти. Ўроқда ййқ, маиоқда йўк, хирмонда - хозир. Мақол. $\boldsymbol{\square}$ Кирдаги буғдойлари, куัриклардаси дехкончиликларини саранжомлагандан кейин Бердибой тўқайга шоли уурожюа кетади. А. Қодирий, Обид кетмон.

Ўтганнинг урроғинн, кетганнинг кетмонини олмоқ Дуч келган кишига озор бермоқ, безорилик қилмоқ. - Уّша кезлари Бургут босар-тусарини биамай, медалларини жаранслатиб, уттаннинг ўроғини, кетганнинг кетмонини олиб юрди, - деди чол. С. Ахмад, Чўл бургути.

УРОК-БОЛFА map. Иичилар ва дехқонларнинг бирлиги, иттифоқи рамзи сифатида бирининг устига бирини кййиб, чалмаштириб туширилган ўроқ ва болға сурати. Унинг /танганинг] буғдой бошок қуиилган у̀роқ-болға тамғаси сув остида Саодатнине кўзига ўзгача ярқирамоқда. И. Рахим, Ихлос.

ЎРОКЧИ 1 Ўроқ ясовчи уста, темирчи.
2 Ўриш иши билан шуғулланувчи, ўрувчи киши. Ўроқұининг ёмони ўрок танлар. Мақол. Эртасига уроқчилар қуруқ пичанаарни тўп-тўп йиғнай бошладилар. С. Анорбоев, Оқсой. Ўзини чапдаст-эпчил урожчи хисоблаган Ермат.. Йўлининг ииида хеи қандай камчиии топа олмади. Ойбек, Танланган асарлар.

ЎРОКЧИЛИК 1 Ўроқ (ўриш) иши. Мен қараб турмадим: пода боқдим, уроқииик қ̧иддим, отбоқ̧ар бўлдим. Ойбек, Танлантан асарлар.

2 эск. Бозорда Ўроқчилар растаси, қатори.

УРОFЛИK Ўраб, беркитиб кўйилган; Ўралған. Қудратни кўатиқлаб, суури остидаги стулеа бориб уัтирди ва газетага уроғлиқ блокнотини очди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Хури қўлидаги қбоғозга ўроғлиқ нарсани Насимага туткุазиб, самимият билан гапирди. Ф. Мусажонов, Хури. Эсонбобо.. ўроғлиқ турган дастурхонни ёзиб, бойваччанинг олдига сурди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина.

ЎРІІ шє. Елин. Биянине ўрпига сутлар келади. Буни кўриб Хаким отдан қўнади. «Алпомиш».

УРТ шв. Олов, ўт, аланга. ІІубхаа қовурар эди Баъзларни мисли ўрт. Миртемир.

ЎРТА 1 Сатхнинг четларидан марказига томон тенг узоқликда бўлган қисми, нуқтаси; марказ. Ноннинг уртаси. Газетанинг уртаси. Хонанине ўртаси. Ховузнине у̀ртаси. Тарвузнинг уураси. $-У$ [Сувонжон $]$ девордан бир сакрашда ошиб тушди-ю, кунининг борина олдинга интилди. Боғнине у̀ртасида Ойсулувга етди. С. Анорбоев, Оқсой. ШІхарнинг уртасида данғиллама хุовлим бор! О. Ёкубов, Учрашув. Тухта хола ховли уртасидаги сурига келиб, оппоқ ёстиққа энгаиди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Узун нарсанинг икки учидан тенг узоқликда бўлган нуқтаси, жойи. Арқонни уртасидан кесноққ. ■ Уัи билан Андижон дйлининг ўртасида иумиайиб ётган Қорабулоқ киилоғи бирваракасига уйғониб кетди. М. Исмоилнй, Фарғона т. о.

3 Икки ёки ундан ортиқ нарсаларнинг оралиқ кисми; оралиқ. Чап томонда тоғ этаклари, ўнг томонда яиил пахтазор, уртасида қишлоқ. И. Рахим, Чин мухаббат. Шарку ғарб ӱртасида катта бир манзил, ЧинМочиндан толикиб келган карвонлар.. М. Шайхзода.

4 Кишилар ёки бир жойдаги нарсалар ораси; куршов, давра. Уّртада бир неча к̧излар рақс туимоқда - жонли, шу̌х, тетик ракс. Ойбек, Қуёш қораймас. Оломон ичидан Мамажон уртага чиқди. А. Мухтор, Oпасингиллар. Санам хола билан қандай яраиганини айтди-ю, қайнанаси пишириб берган варақи сомсаларни урртага қў̀ди. П. Қодиров, Қора кўзлар.

5 сфm. Оралиқ (ўрта)да бўлган; ўртадаги. Ўрта бармоқ. У̌рта эшик. Ўрта ховли.

6 Бошланишидан ва охиридан тахминан тент узоқликда бўлган вақт. Куннинг у̀ртаси. Йилнинг ўртаси. ССаратон у̀теан, кузнинг уртаси - мехржон [кузги хосил байрами] nалааси эди. С. Сиёев, Ёруғлик.

7 (асосан ў. -n. к. шаклида - урттада) Хамма ёки бир неча киши учун умумий, тенг, бир хилда тегишли бўлган. Уртада маииналар, Ўртада бу гараж хам, Дуст буламиз чинакам. Қ. Мухаммадий. [Низомиддинов:] Колхоз эмии-а, хамма нарса уртада: Бутун бир киииок бир курпада. Ер уртада, мол-жсон у̀ртада. С. Ахмад, Хукм.

8 Меъёрий даражали; ўртача. Оининг тузи баланд хам, паст хам эмас - урта. Урта бўйли йигит. Урта ёили аёл. Дехқон.

Ууртадан ку̀ра пастроқ, пастдан ку̀ра ю рироқ хўжалиси бор. А. Қаххор, Кўшчии чироқлари.

9 Беш балли бахо тизимида «яхши» паст, «ёмон»дан юқори даражадаги ба уртача, қониқарли. Ўқуечинине билим «ўрта» қўймоқ. Иниодан «ўрта» олмок. Хўп, хозир кўрамиз.. «Яхии!».. «уррт. «у̀pma». «Қани ашло »». А. Қаххор, Айб ким

10 (макон келиииклари шаклида - ў га, ўртада, ўртадан) куум. взф. Макон, п ёки объект муносабатини билдиради. 1 хар шошилмай утиб, Зулайхо билан $A \ell$ халиннин у̀ртасига ўтирди.. УУ. Хошим Қалбингга қулоқ сол. Отанг билан у̀ртал да шундай гаплар у̀тган.. М. Хазратқул Журъат. ..икки кундои у̀ртасидан анча. лар уттани бир даража маблум бўлди. Қодирий, Ўтган кунлар. IIирмонжон ола ууртасидан сугурилиб ииқди. С. Зуннун Олов.

Икки уртада Томонлар тортишуви с батида. Икки урртада к̧изимга жабр бўд са гўрга эди! И. Рахим, Чин мухаббат. У йўлда қолмоқ айн. арасотда қолмоқ к. : сот. У у̀pma ййлда сўппайиб қолеан эди. ма-из жазони у̀таб чиқкан "устоз»н этагидан махкам тутди. «Муштум». ў олмоқ Бирор нарса юзасидан кўпчн булиб панд-насихат қилмоқ, таъсир казмоқ. «Йиғи»дан су̃не икки овсин да Нурини у̀ртага олиб, шивир-шивир бп «фалокат»ни туичнтира бошлади. Ой Танланган асарлар. Ӱртага солмоқ айн. ўр танламоқ. Умумий мажлис киламиз, урн соламиз. А. Қаххор, Қўшчинор чироқл Уртага ташламок Кўпчилик мухокама: тақдим этмоқ. Иброхұимов.. ўpmaza maun ган фикрларни ва буларнинг ту̀гри ё нол ри эканаисини исбот қилии учун куурса ган далилларни улнаб, салмоклаб курди. олди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. $\ddot{\mathbf{y}}$ га тушмоқ айн. орага тушмоқ $қ$. ора. та гапдан қол, Умар, аччиғингни ют, Бууронбой уртага тушиб. К. Яшин, Ха Анно хўжайин у̀ртага тушса, у вакп силлиқ бу̀либ чиқса керак, деб ўилайман. бек, Танланган асарлар. Уртада қолмоқ орада қолмоқ к. ора. /Эримбет:/ Элгелди воқеа уртамизда колсин. А. Мухтор, К қалпоқ қиссаси. Уртадан қўтармоқ Йўқ моқ. Ноқулай вазиятни ўртадан кутағ

Гина-кудуратни ўртадан кутармок. $=$ Мусуамонқул бу ииларни бир яхии макссадни кузатиб кцилганда, золимларни ўртадан кўтариб, юртга осойии берганда, унга ким нима дея олар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

УРТААСРЧИЛИК Урта асрга хос хусусият, холат.

ЎРТАКАІІІ с.m. ТЎй, зиёфат, ўтириш ва ш.к. маросимларда даврани олиб борувчи, маросимни бошқарувчи киши, тамада. $\check{\text { V }_{p}}$ такаининг «Тўй - туйдай бўлсин!» деб қичкирганларини эслаган бўтамиз. Газетадан.

ЎРТАЛИК кам кўал. Ўрта ер, ўрта жой; ўрта, оралиқ. Вақт кечикиб бормоқда, урталик коронғилаимоқда эди. F. Fулом, Шум бола. Хаммо жим туриб қулоқ солди. Хеч қандай овоз йч̆қ эди. Демак, уурталик хали катта, кўп кунлар, балки ойлар қазиига ту̀ғри келади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. $\grave{y}_{\text {рталикда жой бормикан? Йўк, ўртада жой }}$ йи. С. Зуннунова, Гўдак хиди.

ЎРТАМИЁНА Ўрта даражадаги; ўртача. Уртамиёна уй. Ўртамиёна ху̀жалик. Ууртамиёна асар. Мен уртамиёна бахоларни ёмон ку̀раман. Менга ё «беш», ё «икки» кўйине''Ф. Мусажонов, Ғамхўр. Лоф буллса х̨ам, дадамнинг шихонасини уртамиёна кутубхона, деса булади. Газетадан. Зайнаблар ўртамиёна яиаиарди. С. Зуннунова, Гўдак хиди. Аксинча, уртамиёна актёр бу̀лсанг, режсиссёрнинг олдига сен борасан. Газетадан.

ЎРТАМОK 1 Ўт олмоқ; ёнмоқ, ёндирмок. Уйларимиз у̀ртаб ёнарди, Иссигига исинарди ёв.. Т. Тўла. Халойиқ.. қизил аскарлар хонумонимизни уртаб́ вайрон кุилди., Н. Сафаров, Кўрган-кечирганларим.

2 кўчма Нихоят даражада қиздирмоқ; куйдирмоқ. Қуёшдан оқкан олов сели гавжум шахар кучаларини у̀ртайди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

3 куучма Рухий алам-изтиробга солмоқ; куйдирмоқ. Юракни у̀ртамоқ. Жонни ўртамок. - Нега индамайсан, йиғлайсан, Юракбағрим уртаб тиғлайсан. Э. Рахим. Остингда 103 алвон уйнайди отинг, Дуиманни ууртайди шавни-шавкатинг. "Алпомиш». Акромнине кудоғига карнай-сурнай садоси чалинса, хеч қачон ушаимас орзуси алам бўлиб, вужудини у̀ртайди. Э. Усмонов, Ёлқин.

УРТАНЧА Ака-ука, опа-сингиллар (фарзандлар), шунингдек, куёв ёки келинлар ва ш.к. қаторида энг каттасидан кейинги, энг

кичигидан каттаси; ўртадагиси. Энг катmаси - борса келарга, уртанчаси - борса келмасга, кичиги - борса хатарга кетибди. «Эртаклар". Чала бино оркасидаси янги уйда мўйсафиднинг уртанча ўғли яшайди. Ў. Усмонов. Сирли сохил. ..уртанча қизи Ойиа бегинни унаштириб қўйииган эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Кампир у ёқ-бу ёққа кетганида, бу ииларни фақат уртанча келинига иионарди. С. Ахмад, Сайланма.

УРТАПИШАР Мавсум урталарида пишадиган. Ўртапииаар олма. Ўртапишар пахта навлари. Х Хар меванине узз участкаси бор, хар бир участканинг ўз булимлари бор: эртапишар, уртапишар, кечпииар. И. Рахим, Хаёт булоқлари.

ЎРТАЧА Ўрта даражага эга бўлган, ўрта даражадаги; юқори (ортиқ) хам, паст хам эмас. ўртача оғирликдаги тарвуз. 亡уртача харорат. Ўртача тезлик. Ўртача ривожланмок. Ууртача исимок. Қаика жийрон устида малла чарм тўнли, тулки телпакли, у̀ртача жуссали бир кимса калта такилан узангига оёкларини тираб уттирарди. П. Турсун, Ўқитувчи. Ўртача гу゙итлии пичи отлар келеан-кетганларга парвосиз, анғиздан бош кутармайдилар. А. Қодирий, Обид кетмон. Дала бизнинг боғадан кенг, хавоси ёкৃимиироқ эди, уртача эсаётган ёкимли шамол кииининг юзини сийпалаб, димокқа латиф хуи хৃидларни келтирарди. С. Айний, Эсдаликлар.

ЎРТАХОЛ эск. Яшаш, турмуш даражаси уртача бўлган; бой эмас, лекин камбағалдан дурустроқ хаёт кечирувчи. Орада яна камбагал, у̀ртахол.. деган гаплар келиб чиқади. П. Турсун, Ўқитувчи. Содик таранг ўига тугк уртахол дехқонлардан эди. С. Ахмад. Сайланма.

ЎРТОK 1 Ёши тенг ёки яқин бӱлиб, ўзаро яхши алоқада бўлган тенгдошлар (бирбирига нисбатан); бирга ўсган; тенгдош, дўст, ошна. Укамнине ўртоғи. Қалин уртоқ. - Хайр, онажон! Менинг учун бувимни қучоқлаб қуйинг, урртоқларинга салом айтинг! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хатто тумсайиб утирган Асрора хам беихтиёр чапак чалар, $\dot{у р т о ғ и н и н е ~ х у с н у ~ л а т о ф а т и г а ~ м а х л и е ̈ ~ э д и . ~}$ С. Ахмад, Уфқ. IIу хотиннинг уртоғи бор эди. Яхши жонон.. Ойбек, Танланган асарлар. Бугун стипендия олиигани учун икки

уртоқ қулбола ои қилиимоқчи эди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

2 Дунёқараши, фаолияти, яшаш шароити ва ш.к. жихатидан бир, ғоявий жихатдан яқин киши; хамфикр, хамғоя. Кудрат.. хокимнинг қон тўлиб кетеан ку̀зларидан яииринмади, аксинча, уртожлари билан гузарда ярим кечагача жилмай у̀тирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Эски уртоқларингдан айрилгансан, янги уртоқ орттиролмадинг. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

3 расм. Кишияарга мурожаатда, одатда уларнинг фамилияси, касби, унвони ваш. к. билдирувчи сўзга қўшиб ишлатилади. Уртоқ директор. Урток майор. Кани, урток бемор, оёкларингизни узатинг-ни. С. Кароматов, Олтин қум. Рузимат сахнадан чихиб кетди-ю, хаял у̀тмай залда пайдо булди ва Канизакнинг олдига келиб, кулоғига секин: - Уртож Ахмедов йўлаётибдилар, - деди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

4 с. т. айн. турмуш ўртоғн; эр ёки хотин, рафиқ ёки рафиқа. Халимахон, ўртоғинсиз каерда иилайдилар? Эркаклар хุам ру̀зғор ииини яхши билиии, у̀ртоғига яқุиндан ёрдам бериии керак. Газетадан.

Турмуп ўртоғи к. турмушн. Хоиимжсон, биринчидан, жонажон дугонамнинг турмуш ўртоғи, иккинчидан, узз акамдай ку̀раман уни. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

5 Бирор иш-фаолиятда бирга бўлувчи, бирор нарсани бахам кўрувчи; шерик. Ошга урток - боига туккок. Матал. Дам буламан олтин қуёш Хуснига уртоқ. Дам тераман этак-этак Гуллар: пуити, ок. Fайратий.

Уртоқ бўлмоқ айн. ўртоқлашмоқ. Fирромликни билмайдиган халол бола куринади. Урток бўлсанг арзийди. Х. Назир, Ёнар дарё.

УРТОКЛАІІМОК 1 Уртоқ бўлмоқ, урртоқлик муносабатини тутмоқ. П̆ули улар билан содда ва очиқ кунгиа билан сузлашиб, бирпасда апоқ-чапоқ уртоқлаииб кролди. Ойбек, Танланган асарлар. Факุат икковларинг дустлаиииб, уртоқлашиб кетииларингни хохлардим. О. Ёқубов, Эр бошига иш тушса.

2 ку̀чма Хурсандчилик, қайғу-хасрат ва ш. к. га шерик қилмоқ. Хадичахон Ахророва хам куруатой минбаридан туриб нупк суззлади. Вакиллар билан ўз тажрибасини ӯpтоқлаидди. Н. Сафаров, Хадича Ахророва. У

хчикоя жуда қизик бўлганидан хозиргача эсимдан чиқмаган ва уни нақл килиб, китобхонлар билан уртоқлашсам, зарар киимаса керак. С. Айний, Эсдаликлар.

ЎРТОКЛИК Ўртоқчиликка хос муносабат; дўстлик; Хожига тенг бўамаса, Абудбарака билан у̀ртоқлиси бўлмаса.. Албатта, Таманнонинг илинжида елиб-югурадида! Шухрат, Жаннат қидирганлар. Боболаримиз хам, «Кўрғон курма, бойлик туัилама, дўст орттир», деганлар. Хақикатан хан дўстликдан гу̀заирок, ўртоқиикдан куиирок нарса йўк оламда. М. Салом, Кечирим.

Уртоқлик учрашуви cnpm. Расмий бўлмаган учрашув. .. Моилисув шахрининг баскетболчиари наманганлик спортчилар билан урртожаик учраиуви уткказдилар. Газетадан.

ЎРТОКЧИЛИК айн. Ўртоқлнк. [Суннат:] Ахир дунёда ўртоқчилик, тании-билиилик хам бор. Сенингча, ёлғиз мухаббат бор-у, боижุа хุеч нарса йук. Шухрат, Шинелли йнллар.

ЎР-ҚИР Рельеф шакли, ер юзаси нотекис, чуқурлик билан қирлар алмашиниб келадиган жойлар.

ӰСАЛ 1 Веморнинг нихоятда оғир, хеч нарсани билмайдиган холати, тузалишига умид қолмаган оғир касал.

Ўсал бўлмоқ 1) оғирлашиб қолмоқ, улим олдида ётмоқ. Кампир ўсал бўлиб колибди. - Бемор кундан-кун баттар бўиб, охири ўсал бўдди. А. Қаххор, Бемор; 2) ўта хижолат бўлмоқ, шарманда бўлмоқ. Ёлғончининг $\dot{у з и ~ у с с а л ~ б у л д и . ~ У ~ л о м-м и м ~ д е я ~ о л м а д и, ~}$ ўсал булии, ерга қаради. Мирмухсин, Қизил дурралар. Ўсал тортмоқ Ноқулай, хижолатли холатда қолмоқ, қаттиқ хижолат бўлмоқ. Оғир даиномлардан уссал тортиб, сувга туизан муиукдай бўлиб у̀тирган Силин бирдан сапчиб турди. Х. Назир, Ўтлар туташганда. Ўсал қилмоқ Қаттиқ уялтирмоқ, шарманда қилмоқ. Борса, ё уришиб берар, ё.. иоир булмаган бир сен қолган эдинг, якинда ариза ва қарорлар хам шетр билан ёзиладиган бўлади! - деб кўпчилик ичида ўсал қилар. А. Қаххор, Сароб.

2 Ярамас, ёмон; бемаъни. $\check{У}_{\text {сал ии }}$ иини қилиб бўлеан гунохкор. Ундайин фарзанднинг уямоғи даркор. «Ширин билан Шакар». Акмад уусал бир кайфиятда ўрнидан турди. қулёзмани олиб, хонадан ииқди. Ф. Муса-

жонов, Химмат. Бегижон, бу ииине у̀сал бўмибди, Бойчиборни, билдим, қалмоқ минибди. «Алломиш».

УैСАЛЛАШМОК Касали оғирлашмоқ, усал бўлиб қолмоқ. Касал ӱсалаадди.

ӰСАЛЛИК 1 Касалнинг оғирлашган, ўлим олди холати.

2 Уят, шармандалик.
ЎСИМ эск. кам ку̀лл. 1 Ўсиш, кўпайиш; ортиш.

2 Бирор мажбуриятни Ўз вақтида тўламаганлик учун олинадиган жарима ёки фоиз хисобида қўшимча тўлов; пеня.

ЎСИМЛИК Хаво ва тупроқдаги органик ва анорганик моддалар билан озиқланадиган, анорганик моддаларни органик моддаларга айлантириш хусусиятига эга бўлган, одатда, бирор жойга ўрнашган холда ривожланадиган организм. Еввойи ўсимлик. Маданий ўсимлик. Хонаки ўсимлик. Кўп йилиик ўсимлик. Гиёхлар орасида кўкнор, наша каби захаарли у̀симликлар борки, булардан истезмол қилинганда, организи қаттиқ захарланади.. Газетадан. Бодринг иссиқсевар. ёруғсевар ва намга талабчан усимлик. "Фан ва турмуш».

УСИМЛИКШУНОС Ўсимликшунослик билан шуғулланувчи мутахассиис, олим.

ЎСИМЛИКШУНОСЛИК Маданий уссимликларни етиштириш усуллари хақидаги фан. Ўсимликиунослик институти.

ЎСИМТА Одам, хайвон ёки ўсимлик танасидан ўсиб, бўртиб ёки туртиб чиққан қисм. Куричак уссимтаси. Муртак (иигит) уссимтаси. Нерв туัкимаси нерв хужайраларидан, язни нейронаардан хосил булади, нейронлар эса тана ва ўсимталардан иборат. «Анатомия». Куён миячасининг бирсина хужайрасида олтмиии мингдан куัп у̀симта бор. Н. Ёқубов, Жон.

ЎСИШ 1 Ўсмоқ фл. хар. н. Дарахтнинг усишu.

2 биол. Хужайралар, шунингдек, хужайра бўлмаган тузилмалар сони ва массасининг ортиши хисобига организм ёки тана аъзолари хажми ва массасининг ошиб бориши.

3 u m . Товарлар ишлаб чиқариш ва хизматлар яратиш хажмининг олдинги йил (давр)ларга нисбатан кўпайган микдорда такрорланиши.

ЎСИҚ Меъёрдагидан ортиқ ўсган, яхши усган. Усиқ қои. Усиқ киприклар. -

Тўриқ яна бир киинади-ю, уусиқ ёлини туัзғитиб елганча кетди. М. Осим, Ўтрор. Ўсик ғуза тупаари уни буйнигача куัмиб юборган.. С. Анорбоев, Оқсой. Фақат уссик анокир буталарининг нари ёғида Махкам хар куни зарядка қиладисан пана жой хали сояга чўмиб ётарди. П. Қодиров, Уч илдиз.

ЎСИҚЧА айн. ўсимта. Кйричакдан ингичка чувалчангсимон у̀сиқча чиққан бўлиб, унине деворида жуда кўп аивфатик тугунчалар жойлашган. «Физиология».

УCMA I $1 У_{3 у н}$ чўзинчоқ тўқ яшил баргли, крестгуллилар оиласига мансуб икки йиллик ўтсимон уссимлик. Кии бошланииида хаамна ток кўмса, Маликахон ўсмасини кўмар, чимлада хчам унинг хчовлисида уссиа бахордасидек куัкариб ётарди. С. Зуннунова, Гулхан.

2 Шундай ўсимликнинг баргидан сиқиб олиниб, қош ва киприкларга қўйиш (суртиш) учун ишлатиладиган қора-яшил рангли суюқлик. Унине хозиргина қўиган усмаси чаккасига оқиб туисан эди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ЎСМА II mиб. Организмдаги ўзгарган ва ўзининг одатдаги шакли хамда вазифасини йўқотган хужайралардан иборат тўқималарнинг зўр бериб ўсиб кетиши. Жисар у̀смаси. Мия уусмаси. е Тажрибалардан мавлум бўлдики, кобранинг захари хฺатто рак ўсмасини хаам ўсишдан тухтата олар экан. «Фан ва турмуш».

ЎСМАЛИ Ўсма қўйилган, ўсма суртилган. Бегимхон єузадан боиини кўтариб, куюқ усмали қоиларини чимириб, бобилаб берди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ЎСМИР Болаликдан балоғат ёшига ўтиш давридаги, 12-16 ёшдаги бола. Атрофида унинг латифаларига, кизик-кизик хангомаларига муиток булган беш-олтита у̀смирлар. С. Анорбоев, Оқсой. Ўзининг мехнат фаолиятини боилаётган ўсмир алохида муомалага, кўпроқ эьтиборга мухтож бўлади. Газетадан.

ЎСМИРЛИК Ўсмир ёшидаги давр. $\check{y}_{\mathcal{C}}$ мирлисимда у билан чираниб бахелаииб эдим. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

ЎСМОК 1 Ривожланиб бўйига ёки узунасига ӱзини қўймоқ, чўзилмоқ, ривожланмоқ. Бола яхши ўсди. Катта майдондаги ғўзалар барқ уриб усяппти. - Бодом дарахти ер танламайди, тоилоқ, қумлоқ

жойларда хфам усаверади. Газетадан. ..жуда уссиб кетибсиз-ку, Ойтути, мана каранг-а, менга етиб қолибсиз. Ойдин, Фонарь тагида.

2 Кўкарган (ўсган) холда бўлмоқ (дарахт, ӱсимлик хақида). Куัчамизнине муюлииида ўсган сада тагига қўйилган каравотда икки кампир дам олиб уттирииибди. Газетадан. Ясси қиръа чикиб қарасам, хақикатан хам ялангликда катта садакайрағоч у̀сиб $m y$ рибди. Газетадан.

3 Катта бўлмоқ, балоғатга етмоқ; улғаймоқ. У туғиииб ўсган қиилоғининг хар бир деворига, тании дарахтларда линаб турган кум-кук япроқларга сук билан тикилиб борарди. С. Ахмад, Уфқ. $\boldsymbol{y}_{[\text {Аваз }]}$ чорвадор оилада ўсиб, мол суйииларни кичиклиаидан кўл ку̀рган эди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Ох, она тупрогим, усган жоиларим, Кўнгнимда сакланар хурматинг, кадринг. Миртемир.

4 Сон-миқдор, даража ва ш. к. жихати ортмоқ, кучаймоқ. Ўтеан йили жсамият абзоларинине сони бирмунна ўсди. Газетадан. Чореа комплекслари ва фермаларига техникавий хизмат кўрсатии тобора ўсмоқда. Газетадан.

Кўнгли ўсмоқ Кўнгли кўтарилмоқ, кўтаринки рухга эга бўлмоқ, рухланмоқ. Аваз ўзининг чупоникк қобилиятидан ғурур кчилиб, кўнгли тоғдай усиб юрган пайтларини эслади. П. Қодиров, Қора кўзлар.

ЎСМОКЛАМОК кам қўлл. айн. ӱсмоқчиламоқ.

ЎСМОКЧИЛАМОК Ў Уи $_{\text {и }}$ билган ёки тахмин қилган нарсани янада суриштириб аниқлашга уринмоқ, шу мақсадда гап-сўз ташламоқ. Пишиқ, сўзамол кампир.. келинларни у̀смоқчилаб гапеа солар, эиитганларини дарров Қоратойга етказар эди. Ойбек, Танланған асарлар. -Каёқда юрибсиз бемахалда? - худди эринине «кирдикори»дан хабардор бўлгандай у̀смоқчилади Шакархон. Х. Назир, Ӱ тлар туташганда. У Мухаррамдан кўп нарсани усмоқчиааб суради. Шухрат, Шинелли йиллар.

ЎСІИРИН Балоғат ёшига етмаган ёш йигит. Бу йигитни танийман куัпдан, Самарқандда уусган у̀спирин. Е. Мирзо. Бундан саккиз йил аввал, у [ўроз] ўн етти яиар усспирин экан. Ойбек, Танланган асарлар. Мана, ууғлим лаби устида Қалдирғочнинг майин қаноти. Ўспириним тоза кўксида Кунда оиар янги хис тоти. Зулфия.

ЎСПИРИНЛИК 1 Ўспирин ёши давр; ёшлик. Ўспириниик йшлаарим. болалик бўстонидан хатлаб ўтиб, ўспи лик даврига кадам қўйгансиз, хаёт керакли касб-хунар орттирии лозим Осим, Ибн Сино киссаси.

2 Ўспиринга хос холат, хислат. Шу учун Хайдар чўкки саксонда Ўспиринаик во килса хакқи бор. F. Ғулом.

ЎСУВЧАН Тез усадиган. Ўсувчан бу
ЎСУВЧАНЛИК Яхши, тез ўсиш гиси, хусусияти.

ЎТ I 1 Ёниш жараёни; олов, отаи mўййдирар, ўm куйдирар. Мақол. Ерzа my гул бўлур, Уّтга туиган кул бўлур. Ма - Бу орада майдончада ўт ловуллад Мухтор, Опа-сингиллар. Ў тнинг харо Эргаиевнинг юзини киздириб, буркиб́ ётдан тутун эса нафасини бўғар эдt Сафаров, Водиллик қахрамон. Ховли $\dot{y}$ сидаги бир бузок билан икки кўй гу̀ солинган дошқозон тагида хұамон ўт П. Турсун, Ўқитувчи.

Икки ўт орасида (ёки ўртасида) қо Бирини деб, бошқасидан кечиб була диган, кечиш қийин холатга тушмоқ. ўзини икки уут орасида қолгандай с Беклару навкарларнинг ку̀нглига к̧арай бу ёқда раият очарчиаикдан ӱляпти. ятни оииик чангалидан қутказай деса, лар, навкарлар дод солади. П1. Қодиров, дузли тунлар. Абзам икки ўт орасида $\ddot{е}$ чиройли хотину ўзинг учун ўл ети ёки чиллак Фёк совук хотину обрў амал. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Ту га (ёки ўрмонга) ўт кетса, хўлу қуруқ с бар ёнади Кўпчиликка тегишли бир ходиса хеч кимни четлаб ўтмайди, д маънода қўлланувчи ибора. Тўкайе кетса, хйау курук баробар ёнганидай, моғдор, одамлардан жирканиб, ўзини тутадиган бек анчадан буён кииилар га ни қу̌зғаб, тоқатини тоқ қилиб кела Мирмухсин, Меъмор. $\check{y}_{\text {рмонга }}^{\text {у̀m кє }}$ хўлу курук баробар ёнар экан.. Хозир хам дай бўлди. Н. Сафаров, Оловли излар. У утта, сувга урмоқ Бирор мақсад йўлид қандай, хатто бир-бирига зид ишга қўл урмоқ. Ўзини уттга урди, суөга иикилиб, участка таксимловчи техни либ алди. "Муштум». Уेт билан сувдек бирига қарама-қарши муносабатли.

рилари у̀m билан сувдек бўлган кундошлар энди сирдои бўлиб, чекка-чеккада пичирлашадиган бўлдилар. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Ӱт қўйоқ Ёндирмоқ, ёқмоқ. У̌збек ойим хашарчи хотиндан бирига тандирга утт қўйиини буюрди-да, уัзи Зайнабнинг олдига келди. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Тохирнинг мўажали қирк-эллик қадам ичкарироқка бориб, кўприкнине ўртасидан у̀т кўйии эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Аланга, ёлқин. Сойнинг у бетидаги тоғларда соққадек-соққадек утт ялтирарди. С. Анорбоев, Оқсой. ІІу он унинг уне томонидаги тепаликда ялт этиб ўт кўринди. Ж. Ташенов, Жангчи Ўтеген.

3 Оловнинг алангаси сўнган (тўхтаган) холати; чўғ. Танчага ўт солмоқ. - Уّчоқдаги ўтни аста-секин кул босди. Ойбек, Танланган асарлар.

4 кўчма Куёшнинг ўт яллиғи каби қаттиқ қиздирадиган, куйдирадиган холати; тафт. Айни туи чоғи-ку, келинойижон, Куёш уз утидан бехол бўлеан пайт. К. Рахимбекова. Юрагимда кўрганларим.

5 ку̀чма Киши рухиятидаги, қалбидаги аланга, олов каби «ёнувчи» («ёндирувчи»), «куйдирадиган» холат; «олов». Ииқ ўти. Хижрон у̀ти. ..кўзарида ғазаб, нафрат у̀тлари чақнаган аёлнинг сурати туиирилгак плакатлар ёпиштирилган. Р. Файзий, Сен етим эмассан. У жаха утида ёниб, «Сендай тоғам йук», дея кৃияиради. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. У кииииар қалбида ғайрат утини ёқа олади. Газетадан. Кайхусравнинг улганини билиб, эронийларнинг рух̧и тушиб кетди, уларнинг ғалабага булган ииониларига путур етиб́, юракдаги ўтлари суна бошлади. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Бу у̀ /интиқом ўти] оғирни енгил, узокни якин килади; пўлатни эритади, улимга дахиат солади. Ахмаджон кўрган хамма жангчининг ққалбида мана иундай уัт ёнар эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

Юрагига утт ёқмоқ Бирор нарсага завқиштиёқ, интилиш хиссини қўзғатмоқ, уйғотмоқ. Аммо хеч бири юрагида нотании киз ёкиб кетган ўтни пасайтира олмади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Водийнинг манман деган раислари юрагига уัт ёкқан киии Полвон ака Козожов бўлади. «Ўзбекистон қўриқпари». Ут олмоқ Алангаланмоқ, алангаланиб кучаймоқ. Унинг Урмонжонга қар-

иии юрагидаги адовати ўm ола борди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Араббойнине ётоқхонага кириб кетаётганини кўргач, кўнглида хозирсина бир оз сусайган норозилик янаидан ўт олади. П. Турсун, Ўқитувчи.

6 кўчма Киши қалби (рухи)даги жўшқин холат; жўшқинлик, харорат. Ғуломжсон энди ўзини анча тутиб олиб, у̀т билан, харорат билан гапирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

7 кўима Қалбида шундай ўти бор; ўтли. Хой, утт йигит, халиги сўзларинг олтинга арзийди. амно хар кимеа сўзайверма. Ойбек, Танланган асарлар.

8 Отиш қуролларидан ялпи, тўхтовсиз узилган ўқлар. Душманнинг у̀тидан бир-икки қайикка шикаст етди. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди. Тепалик хар хил турдаги тўплар, миномётлар, пулемётлар ўти остида қаттиқ химоя қилиб турилибди. T. Рустамов, Мангу жасорат.

9 махс. Электр заряди.
Ӱт бермоқ ёки ўт олдирмоқ Зарядламоқ, $_{\text {у }}$ зарядлаб ишлатмоқ. У дархол мотоцикл моторига утт бериб.. суе ховузи томон шамолдай учиб кетди. Ш. Ращидов, Бўрондан кучли. Бозор Хамроевич машина моторини у̀m олдирди. У. Усмонов, Сирли сохил.

ЎТ II Пояси ёғочланмайдиган, чорва моллари учун асосий озуқа бўладиган яшил ўсимлик; алаф. Ёввойи ўтлар. Доривор ўтлар. Чорвабоп у̀тлар. Сув ўтлари. ■ Барра утларга хўп туий, Хеч ким бермайди халал. И. Муслим. [Хулкарнине] Қадди-қомати нозик кўринса хุам, ўзи йигитлардай запт билан у̀т у̀рар.. эди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Куйлар ўтдан бошини кутармайди. О. Кўчқорбеков, Чўпон Рӱзи бахши.

ЎТ III Жигардан ажралиб чиқувчи сарғиш-яшил рангли аччиқ суюқлик. Кимгадир ёввойи эчкининг терисини, айиқнинг утиими керак экан. Н. Қобил. Буғдой пишиғига етмаганлар.
$\breve{У}_{\mathbf{т}}$ пуфаги Жигарнинг пастки юзасидаги махсус чукурчада жойлашган, хажми 50-60 см ${ }^{3}$, шакли нокка ухшаш пуфакча (унда ортиқча ўт сақланади). Ўти ёрилмоқ айн. ўтакаси ёрнлмоқ к. ӱтака.

УТА 1 Уัтмоқ фл. рвдш. Мудхии жанглар кўз олдидан ўта боилади. Жарликдан ўта рлмади.

2 Белгининг ортиқ даражасини билдиради; нихоят, ғоят, жуда. Ўта айёр. Ўта

доно. Утта золим. Утта иссик. Уута сахий. Ута совуқ. Ўта қุиска. Ўта кизитиллан. Ижрочининг серифода ку̀злари, яраииб тушган харакатлари, қиликлари ута табиийлиси билан хаммага мавқул эди. М. Жалолиддинова, Кейинроқ. Олимжон ана шу кадрдон ерларни неча ойлаб кўрмай, у̀та соғинган эди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Активацион тахлил усуаида тоза ва уัта тоза металлар олии учун улардаги аралашна элементларнинг миқдорлари аниқланмоқда. «Фан ва турмуш».

ӰТАКА: утакаси ёрилмоқ Нихоятда қурқмоқ. Онасинине мабнодор қарашиаридан бир нима уқкандай, Рахимнинг утакаси ёрилди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Майна наганни ёнига сукдди. Ўтакаси ёрилаёзган Нарзи тоға кўзарини юмманина, қимир этмай эиакда утирар эди. Ш. Тошматов, Эрк куши.

ЎТАКЕТГАН Белгининг нихоят ортиқ даражасини биядиради (асосан салбий маъноли сўзлар билан қўлланади). Ўтакетган жохил. Утакетган ахмоқ. Утакетган гирром. - Мана, бир ваєтлар мактаб учун ўзининг мехмонхонасини инъом қৃилган Турдибой халфа билан у̀такетеан мунофик Олахужа махсум хчам аста тебраниииб, томошага келииди. П. Турсун, Ў қитувчи. Даф бўланндан кейин унинг утакетган хотинбоз эканлиги аникланди. «Муштум».

ӰTAMOK 1 Бегона ӱтларни юлиб ташламоқ, Ўтоқ қилмоқ. [Бувим] Томорқада сабзи-пиёз утайди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Чўлууварлар ёз буйи ғўзанинг ичидан чикиимади, чопик қилииди, ўташди. «Ўзбекистон қўриқлари».

УТТАМОK 1 I 1 Адо этмоқ, бажармоқ. Директорлик вазифасини утамоқ. Ота билан акаси унинг бу истагини хам утамай кўииимади. «Муштум». Дусттикнине незизи садоқ̆ат ва самимиятдир. Содиқ одам бурчинй виждони билан утайди. М. Алавия. Болаларимнинг отаси.

2 Бирор вазифа, жазо ва ш. к. муддатини тугатмоқ. Қамок муддатини утамоқ. н










..чоихона хали бу ереа куччмаган, бино хозирча клуо́ вазифасини уттаб турарди. А. Қаххор. Кўшчинор чироқтари. Султоновнинг икки капаси бор эди: биттасида тунаииса, иккинчиси оихона вазифасини ўтарди. «Ўзбекистон қўриқлари». тўлқин. Саржин утин. Хамак утин. Ўтиит термяк. Ўтин ёрмок. Тандирга утин қаламоқ. Саратон кўрган ўтин иатирлаб ёна бони ди. Ойбек, Танланган асарлар. Еॄқай дес хй уттин, Буралиб чикар тутун. «Кўшиқп:

УТАР I Ӱтмоқ 1 фл. сфдш. Дарё ўmар тои колар, Ўса кетар - кои кุолар. Мақол.

Узингиздан уттар (ёки қолар) тап йўк «Хаммасини ўзингиз биласиз, ўргатадиган жойи йўқ" маъносидаги ибора. Узингиздан у̀тар zan йў, тоға. Куз узоқ булгани билан кунгил яқин.. П. Турсун, Ўқитувчи.

ЎТАР II с, m. айн. отар II. Яйловга еймைганда хұам, қу̀рага қайтиида хам уттарни ўз майлига қ̀̀̆ùu керак. «Ёшшик».

ЎТГАН 1 Ўтмоқ I фл. сфдш. Ўтган иига укинма! Мақол. $\boldsymbol{y}$ \{дехкон $\}$ таг-томири билан тугилган үовлисига боғланган, бу ховни учун қайтадан қаараб турмади. А. Қодирий, Ў тган кунлар. Ўтган куни отланиб, ли тунлар.

УТЗОР Ўт-алаф билан қопланган ер, ўлар усиб турган майдон; утлоқ. Утзорга ёйилган пода. Ўтзорда пичан тайёрламоқ. $\grave{y}_{\text {тзоряар ичидан жонажон қиилоқ яккот }}$ кўриниб турибди. Ш. Рашидов, Қудратли
тўлқин.
УТИМЛИ: утимли февл тли. Тущум

УТИМЛИ: ўтимли феъл тли. Тушум келишигидаги сўларни богцарададиган феъя, мас. китобни уқиди, уни танийман.

УТТИСИЗ: Ўтимсиз феюл тли. Тугум келишигидан бошқа келишикдаги сўзларни бошқарадиган феъл, мас. мактабдан кеяди. мактабга борди.

ЎТИН Ёқиш учун ицшатиладиган ёгоч. тахта, поя, шох ва ш. к. Хўл ўтин. Урик у̀тин.

[^2] . -

3 Бирор нарсага хос вазифани бажармок. шуу вазифада қўлланмоқ, фойдаланилмоқ.


Ўтин булммоқ с. $m$. Путурдан кетмоқ, яроқсиз холга келмоқ (асосан аёл киши хақида). -Хузур, хузур сеники-да, Мехриниса, - деди Иқбол сатанг. -Қйиинг, опа, шу гапларни. Хотин киши утттиздан оиди - уттин булади. Р. Файзий, Хазрати инсон. Сен курпада хам ғузани уйлайсан. У̀ттизга кирибок, у̀тин бўлиб колдингми? И. Рахим, Ихлос.

ЎТИНКАШ айн. ўтинчи. Шароф уутинкаини худойи оига хам йулатмайдилар. С. Айний, Қуллар.

ЎТИНКАІІЛИК Ўтин териш иши. Қиш буйи у̀тинкаилик килиб йиқкан бир пудд ярия пуд буғдой, арпа, жўхори, тарик каби галааларимизни супуриб, сийириб олиб кетдилар. С. Айний, Куллар.

УТИНМОК 1 Ёлвориб, илтижо билан илтимос қилмоқ; сўрамоқ. Хаммасини бажо келтираман, факат мени ўлдрманг, уттинаман. Т. Рустамов, Мангу жасорат. -Йцқ, йй, синглия, - ялинди Рахим Саидов. Утинаман, хозир беринг, жуда зарур. Ў. Умарбеков, Ёз ёмғири.

2 Афв этишни, кечиришни илтимос қилмоқ. У пичоқни ташлаб, бир кўлини кукксига қуйиб ўтинди. Ойбек, Танланган асарлар.

ЎТИНФУРУШ У́тин сотувчи. Қамбар деган утинфуруш чол.. мой, биринч сотиб. баққолаик қилиб у̀тирар эди. «Эрали ва Шерали».

ЎтиНХОНА Ўтин-кўмир сақланадиган усти ёпик жой; хона. Ӯтинхона энди саранжом эди. Факат бир буриакда тукилган писта ку̀мирнинг тагидан шиббаланган тупрок куриниб турарди. С. Зуннунова, Гулхан.

УТИНЧ Қаттиқ илтимос. [Хомид:] Жанобларидан ожизона уттинчим шулки, бу сирни сизларга билдиргувчи мен бўлаанлигимни ўзаридан бошқа кимса билмасин. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Ўтинчим бор, халоскор жангчи: Эсдаликка бир нима коадир! Ё. Мирзо.

ЎТИНЧИ Ўтин тайёрлаб сотиш билан шуғулланадиган шахс. Утинчи чол. Отаси утинии эди. $=$ Бир утинчи мехнаткаиман, биссангар. Мехнат қилиб, ўз кунимни кўрганкан. «Муродхон».

ЎТИРГиЧ, ўтнрғич Ўтириш учун мосланган нарса (стол, курси, скамейка ва ш. к.). Вагон олдидаги қоровулнине бои суяги пачақланиб, ўтиргич ёнида чўзилганди. Ш.

Тошматов, Эрк куши. У тирсасимдан тутиб, балиқхонасига етаклади. Қозондан олисроқдаги учун у̀тиргичга чуँкдик. Т. Мурод, От кишнаган оқшом. Бир лахзадан кейин ён томондаги утииричга таклиф қилди. М. Қўшжонов, Дийдор.

УТИРИК к. ўтрук. $\dot{У}$, болам, ростми, у̀тирикми, Гурууғибек мажлисда ўтирганида айтар эди.. «Хушкелди». Мана, киблага караб айтаман: агар утирик айтсам, кўр булайин. Т. Мурод, Юлдузлар мангу ёнади. Етти, десам у̀тирик бўлар, лекин олти пуштимни яхши биламан. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

ЎТИРИКчИ к. ўтрукчи. Ў ғлим ё ўтирикчи, ё ўзим хеч балони туиунмайман. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

УТТИРИШ 1 Уттирмок фл. хар. н. Ерда у̀тириии. Стулда ўтирии.

2 Яқин кишилар, дўстлар ўртасида ташкил қилинадиган сухбат; мехмондорчилик, зиёфат. Яйлов билан қўйдан бошка нарсани хам кўрмаган чу̀онлар дилкаи у̀тирииларга, цахарлик мехмонаарнинг сухбатига жуда шитиёкманд эдилар. П. Қодиров, Қора кўзлар. Ўтириш жуда кизик, жуда хушчақчак, базм жуда кийқириқли бўлииини билиб.. саман йурғани эгарлатиб куйган эди у. Ойбек, Танланган асарлар. Сиз шу ердалигингизда кичкинагина уттирии қиламиз. Х. Fулом, Сенга интиламан.

Бир уттиришда Бир тамадди давомида.
 паккос туиирганини ууз куэимиз билан ку̀рганииз. «Муштум».

ЎТИРМОҚ 1 Кетни бирор жойга кўйиб, бирор жойни ишғол этиб ўринлашмок; чўкмоқ. Чордана куриб утирмок. Чӱкка тушиб ўтирмоқ. Оёк узатиб ўтирмок. Диєанда у̀тирмок. Кўрпачада уттирмок. Стулда ўтирмоқ. - Бу холдан аччиғланган Қаюм ёнимга келиб утирди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Гулнор дераза остига кўрпача солиб, кизни утказди ва ўзи якин утирди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Асосан шундай (Ўтирган) холда бирор жой, маконда булмоқ. Чойхонада узок утмирмоқ. - Саодатхон олдинеи қаторда утиирган Лоаахонга қаради. С. Зуннунова, Янги директор. Йуллии бу ерда икки соат қадар у̀тириб, юкка ииинмагач, бозор айланиш учун туриб кетди. Ойбек, Танланган асарлар.

12-Ӱзек тилининг изохли луғати

3 Ўтириб бажариладиган бирор ишга уннамоқ, шу ишни бажарадиган вазиятни эталламок. Фотихадан сууг хар ким ўз ишига ўтирди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Офтоб ойим Тййбекани мехмонхонага буюрди ва узз хамир килиига ўтирди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Файзулла уузига хос мулойимлик билан кулиб, аста бои сил-киди-ю, рулга у̀тирди. Газетадан.

4 Транспорт воситасига тушмоқ, чиқмоқ; минмоқ. Самолётга утирмоқ. Трамвайга уттирмоқ. $=$ Кеча у [Абдишукур] хужжайини билан извощга уัтириб, бу ерга мехмон булиб келган эди. Ойбек, Танланган асарлар. Биринчи аравага Мезмор оила авзолари билан чиқиб, иккинчи ва учинчи араваларга Зулфикор, Заврак, Гавөослар уัтириши керак эди. Мирмухсин, Меъмор.
$5 \mathrm{c} . \mathrm{m}$. Бирор лавозимни эгалламоқ, ..бўлиб ишламоқ, тайинланмоқ. У ректор булиб уัтирибди. У раислик лавозимига уัтирди. - Хон икки маротаба тахтдан хайдалиб.. учинчи мартаба тахтга уัтириши рус истибдодининг Тошкентни олиб, Хўжандга кўл узатган саналарига тўгри келган эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

6 c. $m$. Бирор жойда маълум вақт бўлмоқ; турмоқ, яшамоқ. Узок йиллар уаарга куиини булиб уттирдик. Сартароилик ёмон касб эмас. Оппоқ халатларни кийиб.. озода хонада утирасан.. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Нури бундай гапларни бепарволик билан эшитиига уриниб боқарди: «Аяжонимнинг бағрида у̀тирибман-да, шошмасалар хам бўлар эди». Ойбек, Танланган асарлар.

7 Жазо муддатини ўтамоқ. Турмада у̀тирмоқ. Камоқда утирмоқ. Зиндонда уัтирмоқ. Шㅡжлиги бошига етиб, бир-икки йил у̀тириб хам чикибди. Р. Рахмон, Мехр кўзда. नарази манфаат, нафс балоси ййлда орттирган хамтовоқларининг йуригига юрган Содирнинг иккинчи, учинии, туртинчи марта утиириб́ чикишига тўғри келди. Газетадан.

8 Инмоқ, ёпишмоқ, ўрнамоқ. Китобларга чанг ўтирибди. Қиш келди-ю, новдаларга уттирди кзиров. - П̆иитнинг узоқкина йўлдан келганлиги унинг киприк ва қошларига, хам эндигина чика бошлаган соқол-муртларига уттирган тўзонаардан белгили эди. А. Қодирий, Ӱттан кунлар. Иссиқ куннинг у̀тли хароратини пасайтириб, тог шабадаси эсиб турар, хар томондан атиргул, райхон, жам-

билаарнинг ёқимли ислари димоқққа утирарди. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

9 c. $m$. Мос бўлиб тушмоқ; ярашмоқ. бу костюм сизга жуда уттирди. $=$ Оёгидаги қизия сахтиёен этиги узига жуда утирган. Ш. Тошматов, Эрк куши. Зухра Каримовнанинг.. кўйлаги уззиа жуда утирган эди. С. Анорбоев, Оқсой.

10 Хуш келмоқ, ёқмоқ. Инспектор Ориф Саидов унинг [Оииловнине] дидига утирмаї қолган. А. Мухиддин, Хадя. Кеча мажзиисдя жияним тўғрисидаги утиб кетган ганни пардозлаганингиз менга унча утирмади. «Муштум».

11 Тарақкиёт юз бермай, паст, куйи даражада тўхтаб қолмоқ. Уруи туфайли колхозимиз анча у̀тириб колган экан, иундай булиии хам табиий.. Н. Сафаров, Оловли излар.

Ўтириб қолган c. m. Турмушга чиқмай. ёши анча ўтиб қолган. У̀тириб қолаан қиз.

12 кўм. фл. взф. Етакчи феълдаги харакатнинг давомлилиги, маъқул кўрилмаслиги каби маъноларни биллиради. Чой дамлаб, кутиб уттирибман. Кап-катта бола чойнакни синдириб уттирибди-я! Арзимаган гапга аразлаб утирибсанми? - Қассоб лабини бурди: -Бе! Биз нимани туиунамиз. Тушуясак, сиздан сураб у̀тирармидик. П. Турсун, Ўқитувчи. -Бу киши хидлаб ўтирмайди, туғри ейди-қўяди, - деди. А. Қаххор, Кйшчинор чироқлари. Менинг уйим сизнинг хам уйингиз. Айттириб юборишимни кутиб у̀тирмай, бор-иугғмдд хам келиб туринг. С. Ахмал, Хукм.

ЎТКАЗГИЧ физ. Ўзидан иссиқлик, тебраниш. электр оқими ва ш. к. ни яхши утказадиган модда. Ярим у̀тказзич. Элекир у̀тказгич. Радиоактив нурлании хавони ионлашттиради, уни электр утказзи килади. «Қизиқарли геохимия».

ӰТКАЗМОҚ $1 \ddot{\text { Ӱ }}_{\text {тмоқ }}$ фл. орт. н. Машинани кўприкдан утказмоқ. Унни элакдан утказмоқ. Метала электрни ва иссиқликни яхии у̀тказади. Мажлис ўтказноқ. Вақпни ии билан у̀тказмоқ. У'3 номига ўтказмок. Хаёлидан уттказмоқ. Туйни уттказмоқ. Аөан у̀тказмоқ.

2 Экмоқ (кўчат, қаламча хақида). Кӱчат уттказиб, боғ қилии - уауғ савоб.. Газетадан. Бири ариқ казир, ер хайдар, Бири гул утказар боғига. Х. Олимжон.

3 Ўтирғизмоқ, чукктирмоқ. Бектемир узз олдига Зинани утказди. Ўзи хам чордана курди. Ойбек, Куёш қораймас. Юсуфбек хожи. кундош ораси бузилиб, урртадан сўз чикканини эиитса, иккала келинни ууз олдига чақиртириб, уларни қатор уттказар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

4 Баъзи сузлар билан бирикиб, шу сўз билдирган иш-амални амалга оширмоқ, олиб бормоқ, қилмоқ маъносини билдиради. Машғулот у̀тказмоқ. Шанбалик уттказмок. Мажлис уттказнок. Тажриба утказмок.

уруи ветеранлари йиғилишиб, кенгаш у̀кказиб, Хуррамовни чัз кенгашларининг раиси қиииб сайладилар. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

Бурнидан нп (ёки сим) ўтказиб олмоқ қ. бурун I. Қмличдан ўтказмоқ $\kappa$. қилич 1.

ӰТКАЗУВЧАН физ. Ўзидан иссиқлик, тебраниш, электр оқими ва ш.к. ни яхши учтказадиган ва чиқарадиган.

ЎТКАЗУВЧАНЛИК Жисмнинг тебраниш, иссиқлик, электр оқими ва ш.к. ни ўтаазиш қобилияти. Жисмнинг товуш у̀тказувчанлиги. - Қолаверса, янги материалнинг юкори хпароратларда у̀та уттказувчанаик хусусиятига эгалиги техника ва санаат рчун мухин ахамизт касб этади. «Фан ва турмуш».

ЎТКАРМОҚ эск. айн. Ўтказмоқ. Э, синглим, на савдоларни курдинг, на ииларни бошиндан уткардине. «Эрали ва Шерали».

## УัТКИЗМОҚ к. утказмоқ.

УТКИНЧИ 1 Ўтиб бораётган, ўтиб борувчи; йўловчи. Йулда битта-яримта уткинии уираб туради. Ойбек, Болалик. Низэмжон.. тонг ёриши билан Олтиарик йулига чиқди-ю, у̀ткинии машинага кўл кўтарди. С. Ахмап, Уфқ.

2 Тезда уัтиб кетадиган, оз фурсат ичида йуқ булладиган, вақтинчалик. Уткинчи ха${ }_{\text {вас. - Хозиргина тинган ўткинчи ёмғир }}$ кундузи тинимсиз харакатдан куттарилган чангни босаан. А. Қаххор, Сароб. Кишининг ташидаги газаб ўткинчи бууади, юрагидаги нафрат эса дахшатли ва мудхии булади. Ф. Мусажонов. Химмат.

УТТИР 1 Яхши кесадиган; кескир. Ў mкир қূаичи. Уัткир устара. Ўткир пччкк. $=$ Аии тажанннинг кўзлари яна ўинаб кетди. Кани, кулида утнкир болтаси буласа-ю, энг адил бир дарахтни кесиб, елкага олиб жу̀на-

са! Оибек, Қуёш қораймас. Муталнинг биринчи харакати бўига кетди-да, чап бикинига уттир ханжар ғарчча ботирилди. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

2 Учи найзаланган; учли. Уัткир бигиз. Ўткир найза. Уткир уили қалам.

3 Таъм билиш, хидлаш, эшитиш ва б. сезги аъзоларига кучли таъсир этадиган, кучли. Утткир овоз. Тузи утткир овқат. Куёинине у̀ткир нури куйдирмоқда. $=$ Бу арикчалар буйида ўткир хидли корамтир ялпизлар.. уссан. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Аччик, у̀ткир тамакидан боии сир айланиб, кўзари ёшланди-да, йутала-йутала юриб кетди. Ойбек, Нур қидириб. Оч коринга туиган ўткир май виз эттириб, меъдани қайнатди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

4 кўчма Рухий ва б. жихатдан таъсир даражаси, кучи юқори; кучли. Уткир асар. - У̀ткир хажвий кулги билан суғорилган бу гаплар.. «УТА». Шариф Ризаев ўзинине уткир, танкидий, хужумкор мақолаларида эскилик саркитларини,. аёвсиз танкид қилди. Х. Ёдгоров, Хаёт тўлқинлари.

5 Қобилиятли, имконияти юқори даражали. Ақли утткир. Зехни у̀ткир. - Гиламларга уззача жозиба багиилаган қизларнинг чевар қўлари, у̀ткир кўзари, нозик дидлари.. «Саодат». Низомиддиновнинг қулоғи у̀ткир эди. Теварак атрофни бутун вужудини қулоқ килиб эиитар эди. Н. Сафаров, Оловли излар.

6 Касб-хунар, билим ва ш.к. да юқори даражага эга бўлган, юқори савияли; кучли. Юсуфэон ака Фаргона водийсининг энг уткир уัйинчи устозларидан кўп рақсларни урранган эди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Ботирали тўқай оралаб борар экан, еарнанд узи у̀ткир овчи булса хам, ана щундай ов гаитини уйламади. Х. Ғулом, Машъал. -Бу мастеровойларинг жуда уткир халк бўлар экан-да? - деди чол. Ойбек, Танланган асарлар.

7 Ўткир (эркаклар исми).
ӰТКИРЛАМОК Чархлаб, қайраб, яхши кесадиган қилмоқ; уткир қилмоқ. Саховатли, одил ва дилкаш темирчи унинг дурадгорлик асбоб-ускуналарини ясаб ёки утткирлаб берарди, хак сурамасди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

ЎТКИРЛАШМОК 1 Яхши кесадиган ёки яхши ўтадиган холга келмоқ; ўткир

бўлмоқ. Пичок ўткирлашди. Бигиз утткирлашди.

2 Даражаси ортмоқ, кучаймоқ. Аччиқ аёз кўрсатар кучин, У̀ткирлашди совукнинг кахри. Д. Файзий. Гуё зехни боягидан хам утткирлашиб, тили бийронлашиб кетгандай, шухх, кулги гаплар [Мирзанине] хаёлига ўзи-дан-ўзи куйшлиб келарди. О. Еқубов, Мирзатерак. ..истехзо-кесапик, захарханда ууткирлашган сайин юмор хажвга яқинлашади. «УТА».

ЎТКИРЛИК Ӱткир холат, ўткир эканлик. Пичоқнине ўткирлиеи. Овознинг у̀ткирлиги. Зехннинг у̀ткирлиги. - Узбек ойим нинг у̀мкирлиги эрлар томонидан хам тасдик этилганлигини икрор килишга тугри келади. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

УТТАМОК 1 Ўсиб ётган Ӱт-кўкатдан емоқ (хайвон хақида). Анхор ёкасидаги толлар орасида иккита ок эчки уттаб юради. Ойбек, Танланган асарлар. Узоқда, тоғ ёнбағирларида, бехисоб коракўл кўилари ўтлайди. Мирмухсин, Хамзаободда.

2 кучима Мавзуга оид буулмаган, керак-ли-кераксиз, оғзига келган гапларни гапирмоқ. Майли энди, куииинг, ота. Кўпам гапни чуँзанг, утлаб кетдинниз. С. Ахмад, Хукм. Хўи, кинани ташлаган бўлсангиз. нега уларнинг олдида оғиза келганини у̀тладингиз? А. Қодирий, Мехробдан чаён.

УТЛИ 11 Ениб, нур сочкб турадиган. Булутларга ураган Қуёи уттли юзини. Fайратий. Узоқда коп-корайиб, ярим осмонни тўсиб турган адирнинг устида, уфқда уттли из колдириб, юлдузлар учади. А. Қаххор, Мастон.

2 ку̀има Олов пуркайдиган; оловли. Жу゙рахон хотирасини ўтли фронт йўларида жанг қилеан командирлари ва жанечи дустлари хам унутганлари йук. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

3 кўчма Зўр хароратли; қайноқ. Иссик кучок, утнии буссадан Томирингда жугы урганда қон.. Уйғун. ..боя иу эшик ойнасидан изтироб билан қараганини эслаб, баданига утли хаяжон югурди. П. Қодиров, Уч илдиз. Олимжоннинг утли нафаси Ойкизнине юзини иситарди. Ш. Рашидов, Бурондан кучли.

4 кучма Fайрат-шижоатли, юрагида ўти бор. Уัтли йииит. - Айникса. Хасан Рахмат ажойиб утаи бир ёидир. А. Қодирий, Обид кетмон.

ЎТЛИ И Ўт, кўкат билан копланган. Ўтли далалар. Ўтли сохил.

УัТЛИ-ШУДЛИ Серхаракат ва мехнатсевар, тиниб-тинчимас; уддали. Баиорат.. угтли-шудли хотин экан, уузини эпиаб кетади. С. Ахмад, Муллажон. Бавзи уттли-шудли спудентлар уни «писмик» дейишарди. С. Анорбоев, Оқсой. Раисимиз утли-иудли одамга ухшайди, нафасини ростламай, иш боилаб юборди. «Муштум».

ӰТЛОВ айн. ўтлок. Куррада бандилардан бошка жонзот қолмаган, куйлар ўтловга хайдалган эдилар. С. Айний, Куллар.

ЎТЛОК Ўт-алаф ўсиб ётган, чорва ўтлатиладиган жой, дала. У [Буронбек] куัчадаси, еузардаги одамларга кйринишга хам журқат килолмай, йунии чйрт кесиб утддида, далага чиқиб, уттлок оралаб кетган су̌кмоқдан борди. Х. Гулом, Машьал. Эммурод.моя бокиш уиун утлоқ қидириб, кун сайин узокрокка кетиб колар.. эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

УТМАС Яхши кесмайдиган, дами қайтган, ўтмайдиган. Утмас пичок кул кесар. Мақол. У Уннг [Сотволдининг] юзи қаттиқ, серкирра тошлареа узоқ вақт ишқаланган ёки қандайдир утмас теша билан йўнилеанеа уххиарди. П. Турсун, Ўқитувчи.

Асли (ёки зехнн, фикри) ўтмас Дарров англаб, тушуниб етолмайдиган; анқов, қовоқбош. Ўтмас мол Биров сотиб олмайдиган, сотилмай қолган, паст сифатли буюм ёки нарса.

УТМАСЛАНМОК $\kappa$ уутмаслашмоқ.
ЎТМАСЛАШІМОК Ўтмас бўлиб колмоқ (утмас тўғри ва кўчма маънода) Пичок утмаслаиди. И Инсон кураимоғи керак. Акс холда, ақл-заковати йилар у̀тиши билан утнаслашади, завол топади. С. Кароматов, Бир томчи қон. Энди унинг хаёии париион, нигохаари у̀тмаслаиган эди. М. Қўшжонов, Дийдор.

ӰтМиш 1 Киши, халқ хаётининг ўтган қисми, шу утган давридаги хаёти. Мен ёиликдан отамга қарашдим, пода боқдим, машок тердим.. кишзогимизда мактаб хам йуқ эди. «Ешлик». У̀тмиини хотирларкан, Иўлчи оғир хуррсинди. Ойбек, Танланган асарлар. Гох у̀тириб, гохи ётиб, бемалоя Сўзар эди утнишидан кекса чол. Хабибий. Музейдаги экспонатларда белорус халкининг утммииини кўрдик ва яқиндан таниидик. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Уัтган давр; кечмиш, мозий ва шу даврдаги кишилар (аждодлар) хаёти. $\check{Y}_{m}$ миида ота-боболаримиз озмунча тоғ қазишганми, биз хам қ̧азиймиз. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ха, Ойбек ака айтгандай, Fафур Ғулом утмииига қараб бугунни, бугуннине хулосасидан эртасини ку̀ра оладиган одамлардан эд. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. Мақтамасман мозийни, бироқ Ўтмииингни уйлайман бир зум. А. Орипов, Юртим шамоли.

ЎТМИШДОШ Ўтмиш хаёти бирга бўлган шахс. У уззининг уัтмишдошларига таклид қилади, холос. Газетадан.

УТТМОK I 1 Маълум йўналишда харакатда бўлмоқ (юрмоқ, учмоқ, окмоқ ва х.к.) Ит хурар, кареон утар. Мақол. $-К \dot{y}$ чадан ўтаётган ёичу қари кўлини кўксига қуйиб, отахонга салом беради, хол-ахвол су̀райди. Газетадан. Дала йўллари ғиз-ғиз ўтиб тураан маииналардан гавжум, автобуслар серқатнов. Х. Fулом, Бинафша атри. Бу қуии хар замон бир томоқ қоқиб, куัкда аргимчоқ солиб ўтаётеан турналарни кузатиб колади. С. Ахмад, Хукм.

2 Сатх ёки бошқа маконда маълум йуналишдаги харакатни таъминлайдиган нарса йўналган (чўзилган, ётқизилган) бўлмоқ. Ер остидан газ қуеурлари уттан. Тол уссан ердан кўча ўтеани учун, дарахт кесиб таиланди. Газетадан. Дарчанинг орқаси анорзор, унинг этасидан анхор ўтади. И. Рахим, Чин мухаббат. ..демак, шу бута остидан телефон сими ўтган. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

3 Маълум жой, сатх ва ш.к. оралиғида (бирор томонга қараб) харакатланмоқ, шундай харакат билан уни орқада қолдириб, ундан кейинги жойда мавжуд бўлмоқ. Гумар юзида ханда. бу боғдан ёр ўтдими? С. Зуннунова. Қиз бедапоядан у̀mиб, сўл ёхдаги дарахтлар орасида ғойиб бўлач, Иуяии.. яна ишга тушди. Ойбек, Танланган асарлар. Ахмаджон бир чордевордан ўтиб, кичкина майдонга чиққанида, рўпарада пулемёт тариллади. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

4 Қарама-қарши томонлари (боши ва охири, икки чети) бўлган йўл, очиқ жой, тешкк ва ш.к. нинг томонлари оралиғида харакатланмоқ (йўналмоқ) ва шу йўналишда бир томонини қолдириб, иккинчисида фозир бўлмоқ. Дарёдан утта бошиади. Зовур-

дан сакраб у̀тди. Тешикдан нариги ховлига уттмоқ. - Йўлнинг нариги юзига, автобус бекатига утммоқ̧ии бўлди-ю, ўша захоти бу фикридан қайтди. М. Хайруллаев, Тилла маржон.

5 Юриб ёки бошқа харакат билан (йўналиб) маълум жой, ўринда мавжуд бўлмоқ; ўрин олмоқ, жойлашмоқ. Олдинги қаторга утмоқ. Мехмонлар махсус хозирланган хонага у̀тииди. - Муслимжон, қани, турга у̀тинг. Н. Сафаров, Оловли излар.

6 Иш-фаолият кўрсатаётган жойини ўзгартириб, бошқасига кўчмоқ. Техникумдан рабфакка ўтибсан деб эиитдим.. яхии кииибсан. А. Қаххор, Адабиёт муаллими. $A x$ мад Акмалхоннинг кўп жойларда иилаб чиқканини эшитганди, «иккинии программа» деяпти. демак, радиога уттибди. Ф. Мусажонов, Химмат.

7 Иш-фаолиятини ёки ундаги усул ва ш.к. ни ўзгартирмоқ, бошқасига кўчмоқ. Конвейер усуаига утммоқ. Савдо ииига уутмоқ. Пудрат усулида пилаига уттмоқ. "Сегох»га у̀тди, яна аллакандай ғамгин, эзсин куйларни айтди. М. Исмоилий, Фаргонат. $\mathbf{o}$.
$8 \breve{У}_{3}$ жойини ўзгартирмоқ, биридан бошқасига кўчмоқ. Мен бир турмадан иккинии турмага у̀таётибман, нега йиғлайсан! A. Қаххор, Томошабоғ.

9 Эгалик, тасарруф ўрни ўзгармоқ. Бу ерлар корхона ихтиёрига утди. Уларнинг уззаро писандаларига мувофик, янги ерлар, чикариладиган сувлар Тешабойга текинга утади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

10 Кимда ёки нимададир бўлган нарса, хусусият ва ш. к. бошқасига хаам кўчмоқ, унда хам пайдо бўлмоқ. Хоким йигирма беш солдатнинз кучи ўзига уттиб қолгандек, кучана бошлади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Уларнинг биридаги шуัхлик ва завқ иккинчисига тез ўтар эди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Кумуи пуйй узбеклар учун янги одат бўлиб, Европа халкааридан у̀теан. Газетадан.

11 Таъсир этмоқ, таъсири юзага келмоқ. Калтак у̀тмайди. Оёғидан совук ўтди. ■ Бир ёи йигитнинг икки оғиз гапи Салим Гаффорнинг у ёк-бу ёпидан уттиб кетди. «Муштум».

12 Ў $_{3}$ йўналишида муайян жой (нуқта)дан илгари йўналмоқ, узоқлашмоқ. Сафар бўзчи Абдурахмоннинг тўхтаганидан

хабарсиз икки-уи қадам нарига уттган эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Энка-тинкаси чиқиб кетганидан, Валижон туиадиган бекатидан уттиб кетганини энди сезди. Газетадан.

13 Бир хил йўналишдаги харакатда (юриш, югуриш, сузиш ва б.) ортда қолдирмоқ, ундан ўзмоқ, ўзиб кетмоқ. Маррага якинлашганда, барча пойгачилардан у̀тиб, марра чизиғини биринни бўлиб кесиб уттди. = Гох афанди эиакдан, гох эиак афандидан утиб, уйга етоилар. "Јатифалар".

14 кучма Бирор хусусият, белги, хатти-
 қолдирмоқ; устун, юқори бўлмоқ. Қамиикапада бундан уттадиган юзи қора йўк. П. Турсун, Уқитувчи. Ичимизда Ювошдан утадиган териячи йўк. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Қовуклар ғарқ пишган. Бир-бировидан утаман дерди. «Муштум».

15 Мазмунидан иш-харакат англашувчи отлар, шунингдек, -(и) щ кўшимчали харакат номи билан қўлланиб, шу сўз билдирган иш, харакат қилишни бошлаш, шунга киришиш маъносини билдиради. Охири йиғлаига уัтди. Бирор натижа чик магач, дўк-пу̀писага у̀тди. Хужумга уัтмок.

16 Кечмоқ (бирор иш, воқеа, ходиса жараёни хақида). Кенгаи яхии уттган эди чамаси, Ғиёсиддиновнине вакмти чоғ зди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Давра сухбати саволжавоб тарзида ўтди. Газетадан. Гарчи операиия муваффакиятли уттан, хирург роппароса my̆т соат ўмим билан олинган бўлса-
 дан.

17 Юз бермоқ, бўлиб ўтмоқ; кечмоқ. ..узимдан кандок камнилик уोтеаниса хайронман. А, Кодирий, Ӱ Тган кунлар. ..Абдура* сул билан қассоб уртасида уттеан гаплар эсига туиди. П. Турсун, Ўқитувчи.

18 Кейинда қолмоқ; кечмок (вақт хақида). Иилаар ўтди, бир оз улғайдик, бу кун - Ватан хизматига бир кадар дастёр. А. Орипов. Олтин кузнинг оатин дамлари уัтиб бормоқда. Газетадан.

19 Шахснинг шу феъл боғланган сууз англатган рақамдаги ёши бошланиши, шу ёшга қадам кўйиши маъносини билдиради. Олти (ёш)га уттди. ■ Қизимизнинг бўйи чуัзилиб, ўн туัртдан уัн бешга утиб колди. «Муштум».

20 Умрнинг ёки маъум қисмининг шу феъл боғланган сўз англатган иц, холат билан кечишини билдиради. Еиим қирқка етди. На хотин, на бола-чака. Дунёдан ток уттдик хисоб. Ойбек, Танланган асарлар. Хонумонимдан кечаман, дунёдан портфелсиз, пальтосиз утаман, аммо бу иини очмасдан қўймайман. А. Қаххор, Бек. ..Улри маиинада уттган кииини консерватор деганларига хайронман. «Муштум». Мана, умрим уттди, нукул азоб ичида утдд. Ойбек, Танланган асарrap.

21 Бархам топмоқ. Бурроннинг тезда уттиб кемишига кӭзим етмайди.. Мирмухсин, Меъмор. Азим бойвачча, «Шуро хукумати бахор ёмғиридек тез уттиб кетади», деб ўйлар эди. С. Ахмад, Хукм. Шамоллагансиз, хафи булмманг, у̀тиб кетади. Ойбек, Танланган асарлар.

22 Бирор ин, мансаб, ташкилот ва ш. к. га кирмок, тайинланмоқ, қабул қилинмок. Партияга уัтмоқ. Депутатликка утммок. Оқибат, Вохидов айтган номзод y̆тди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Бу̀та раисликки уттмаса, мен хижолат бўлиб қоламан. С. Ахмад, Хукм.

23 Харид қилинмоқ, сотилмоқ. Бумамелар яхши утмаяпти. - Корхона хўжайнні! эрталаб домлага: -Агар магазинларда у̀тмнй̀ ётган моллардан бир оз олмасалар, буюрмма бажариммайди, - дебди. А. Қаххор, Сароб.

24 кўм. фл. взф. Етакчи феълдаги харикатнинг давомлилиги, йўлакай бажарилурчи харакат эканлиги каби грамматик в

 йўла магазинга хам кириб ут. Н. Сафаг Оловли излар.

25 Бирор масалага оид мавзу, асар ва у ни ўқиш, ўрганиш, тинглаш амалиёти уттазмоқ; ўқитмоқ, ўргатмок (ўқимоқ, ў ганмоқ). - Убиганмисиз? - деди унинг сузи кесиб бойвачча. - Ўцисанман. Навоий, Фу: лийни хам уттеанман.. - жавоб берди Гула дом. Ойбек, Танланган асарлар. Хами биологиядан нималар ўкиганини, бу укк йилида яна нималар ўтилажагини сузз берди. А. Қаххор, Адабиёт муаллими.

Бахридан ўтмоқ Алоқани узмоқ; кечмс ..боши олтиндан бўлса қам, шу одамни бахридан уттине. Н. Сафаров, Оловли излс Халиям бўлса, бунинг бахридан у̀т.. П. К

диров, Кора кўзлар. Бошидан ўтмоқ Хаётда кечирмоқ. Ким табиб - бошидан уттан табиб, дейииар эди, илмсизлик боиингиздан ута туриб, шу гапни гапирасиз~а?! А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Бошимдан уัтган гапларни бировга айтии каёқда, эсимга туииса, узим чуัчиб кетаман. П. Турсун, Ў қитувчи. Жонидан уутмок Азоб берадиган даражада қаттиқ таъсир қилмоқ. Бояги гаплар Умматалининг ёнидан уттган буаса, буниси жонидан утиб кетди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Куни ўтмоқ 1) куни кечмоқ. Мехнат кунингдан хฺам кечиб, Кунинг утар ароқ ичиб. *Муштум»; 2) тирикчилиги юришмоқ. Ука, бор - борииа, иуук - холина, иикилиб, бир кунимиз утиб турибди. Ойбек, Танланган асарлар. Кўз ўнтидан уттоқ Кўз билан кўргандай гавдаланмоқ, аксланмоқ. Қорақаипоқ эанинс Аму туулқинларидек сокин, жушщин хаёт лавқূалари кўз унгимдан уттди. Х. Едгоров, Хаёт тўлқинлари. Кўзи ўтмоқ Кўра олмоқ, яхши кўрмоқ (асосан, майда, кичик нарсалар хақида). Мана, ўқи, ку̀зинг ўтса, комиссар буйруғини. Миртемир. Бир вақтлар дуппи тикдим, кўрпа қавидим.. энди ундай иинарга ку̀зим ўтмайди. Ойбек, Танланган асарлар. Кўнглидан ўтмоқ Хаёлидан, ақлидан кечмоқ. «Хамма гапни эиитиб олган экан пискик чоль, деган фикр хар иккала ёининг қам кўнглидан ўтди. П. Турсун, Ўқитувчи. Сўзи утмоқ Сўзи инобатга олинмоқ. Унинд тоғаси амалдор, амалдор булланда хам, каереа узатса, қули етади, нима деса, сўзи умади. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Ӱзннг(нз)дан ӱтар гап йўқ Ўзингиз хаммасига тушунасиз, хаммасини биласиз. Бу иш кечаси бўлани мазқул. Кундузи бўлса, узингдан ўмар zап йўк, хунукрок кўринади. А. Қаххор, Кўшчиор чироқлари. Утнб тушмоқ Бошқаларидан жуда устун бўлмоқ, бошқаларни орқада қолдирмоқ. Бу иида, айниқса, Жунаидхоннинг содик сардори Матчон турра гаммасидан уттиб туидди. Ж. Шарипов, Хоразм. Қадрн ўтмоқ к. қадр. Охир вакт бола қадри утиб, хар бир шахардан ўғил олиб келиб боқиб, құрқта ўгил боқиб алди. «Бўтахўз». Қаторга ўтмоқ (ёки кирмоқ, қўшилмок) 1) сафга кирмоқ, кйшилмоқ. "Катореа киромаган» дехқонаарга бошқанарок тадбир қуланади. А. Қолирий, Обип кетмон; 2) бирор гурухга мансуб кишилар қаторидан, сафидан ўрин олмоқ. Унине /Сидик-

жоннина номи чикмаганлигига хеч ким ээтибор қимаган бўлса хุам, назарида, хамна унга: «Хафа буллмане, ахир бир куни каторга кириб коласиз», деяётгандай бўлар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Куллддан утмоқ Муайян шахс ёки шахсларнинг синови, хизмати ва ш. к. да бўлмоқ, бўлиб Ўтмоқ. ..не-не бекларнинг отларини кўрганман, не-не отлар ўз қўлимдан хุам уттан. Ойбек, Танланган асарлар.

УТМОK II 1 Кесмоқ, қирқмоқ. Қатmик ёгочга болта яхиии у̀mмаяпти. Сабзига у̀mмайдиган пичоқни ёнингда олиб юрибсанми.

2 Ичига ботиб, уийиб кирмоқ; тешмоқ, санчилмоқ. Ўк утмайди. Ахмоқка айтган билан гап уқмайди. Харсангга қоқкан билан мих утммайди. Мақол.

ЎТОВ Марказий ва ўрта Осиё, нунингдек, Жанубий Сибирь кўчманчиларида: енгил материал, кигиз кабилардан конуссимон шаклда ясалган кўчма уй, тураржой. Иккинчи маиинада кетма-кет брезент утовлар, қамии деворлар хам етиб келибди. Ш. Ғуломов, Курбоналининг дадаси. Қудук атрофида уттизз-қирюта капа, туррт-беита кисиз утовдан таикил топган овул бор. "Ўзбекистон қўриқлари». Окбурасой бўиларида хам, Чилмахрам токинине этакларидаги кўкаламзорларда хам юзааб чодирлар ва уัтовлар пайдо бўлди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ЎТ-олОВ $1 \ddot{\text { У }}_{\text {т }}$ ва олов, оташ, аланга, чy̆ғ.

2 куччма айн. ўт 1 7. Кунаарнинд бирида укктамхон қиилоқнине у̀т-олов йигити.. Сидиқжоннине Мирзачўлеа мухим топиириқ биан кетеанини энитиб қолди. Ш. Ғуломов, Ёрқин уфқлар.

УТОМОЧ эск. Трактор. Кирларимда уйнаган ўт омочлар.. Миртемир.

ӰТОK I Экин ва кўчатлар орасидаги бегона уัтларни юлиб ташлаш. Сабзи утоғи. ДІоли ўток. नуँза ўтоғига чиккан Ойшахон кечки пайт боиига бир боғ ўт қўйиб, уйларига қайтди. П. Қодиров, Эрк. Хар йили пахтага хам, яганага хам, пиллага хам, утоққа хุам олиб чиқииаверади. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

Ўтоқ қилмеқ Ўташ ишини бажармоқ. Дехқончилик килиб, пахта хам экканлан. Уттоқ қилганман, гўза чопганман, пахта терганман. Н. Сафаров, Узоқни кўзлаган қиз.

УТОК II кам қўд. Бирор хислати билан бошқалардан ўтадиган, юқори турадиган; афзал, аъло. Мана, мажллис аззолари шунаканги бир-биридан утток малаклар, парилар эди. А. Қодирий, Уттан кунлар.

УТОКЧИ Ўтоқ қилувчи киши. Рахим у̀тоқчиларга чой, нон, газеталар етказиб бериб туриии, улар дам олганда, кийимлар ва асбобларга коровуалик қилиши керак эди.

* X. Назир. Сўнмас чақмоқлар.

УТООАСИ 1 Маълум тўда ёки гурух ичида бошқаларга гапи ўтадиган, обрўли киши, тўда етакчиси; сардор. Суунрра буларни урдага олиб бориб, ойимларга утоғаси килиб қуйиилар. «Муронхон». Кари-қартанг ва уттоғасилар орага тушиб, қизни қочирган янгани зўрга ажратиб олдилар. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

2 Шундай шахсларга мурожаат шакли. Сувонжон чолнинг жим буулиб қолганини жахлдан туидига йуйиб:- Ўтоғаси, қучкорларни хайдаб кетаверайми? - деб сўради секин. С. Анорбоев, Оқсой. -Ассалом алайкум, у̀тоғаси! - деб салом беришади [мол боқиб юрган эркаклар, аёлар, болалар] дадамни кўриб. Ойбек, Болалик.

ӰТПАРАСТ map. Ўтни худо деб билувчи, Утга сиғинувчи; оташпараст.

УТПАРАСТЛИК тар. Ӱтпарастлар ди" ни; оташпарастлик.

ЎТРИК к. ўтрук. Хали хам, бек оға, қайтгин элингга, Ўтрик сузз сузламагин синглингга. «Муродхон».

ӰТРОК Маълум бир жойда доимий яшайдиган; турғун. Аеар бу водийда узок утмиидан буён дехкончилик килиб келаётган донишманд утрок халк буммаганда, хосилдор ерлар сакланиб қолмаган буларди. «Ўзбекистон куриклари":

ЎТРОҚЛАШМОК Ў́троқ хаёт кечиришга ўтмоқ; турғунлашмоқ. Кучманчи чорвадорлар утроклаииб колдилар. - Отаси Жомрот уззбекнинг кўпрок у̀троқлаиган «катағон» уруғидан, чаласавод дехкон эди. «Фольклор».

УТТРОҚЛИК Маълум бир худупда узок вақт турғун яшаш, турғун хаёт кечириш тарзи.

ЎТРУ эск. Муқобил, қарши (томон), руптара. Ўатирар сочин тараб ер Чаиманинг утрусида. Э. Вохидов, Мухаббат. Бахмал танли тунни зулмат эзар бемалол, Ва уты-

румда ёлғиз юрак хаста, бемажол. А. Ибо динов, «Латофат» дўконидаги қатл.

ӰТРУК эск. Ёлгон. Ўтрук сузаамок. Сафарга бу баландпарвоз у̀трук гаплари ёқмади. И. Шомуродов, Мағлубият.

ЎТРУКЧИ эск. Ёлғончи.
ӰТСОЧАР харб. Душманга ёниб турга суюқлик сочадиган курол.

УТТИЗ 30 рақами ва шу рақам билаь ифодаланган сон, миқдор. Ўттиз метр чит Икки унн беш - бир уттиз. Мақол. Оларда хисоби тўққиз, берарда - саноғи уттти= Мақол. - Мана энди иионгандирсиз! дедим унинг кўттиғидаги портфелига кў киримни ташлаб, - санамай саккиз, уйла май утттиз дема, деб шуни айтадилар. С Абдуқаххор, Санамай саккиз дема. Эркак аёл - жами уัттизга яқин одам тор куัчаг ғуж булган. Ойбек, Танланган асарлар.

ЎТХОНА Нарсанинг ўт ёқиш учун хиج мат қиладиган жойи. Паровознинг уутхонася Хаммомнинг у̀тхонаси. Очил мана иун хис қилиб, утххнага туигандай чўғлани кетган эди. П. Қодиров, Уч илдиз. [Рамазон Самоварнинг кулдонини ингичка сим била атрофлаб ковлаб, бир-икки кисм кул ту ширди-да, утххнасига икки-уи думало тошкк்мир ташьади. Х. Нуъмон, Фасллар.

ЎТХУУР Уัт, кўкатни суйиб ейдиган. У̀m $_{m}$ ху̀р хайвонаар.

ЎТ-ЎЛАН Хар хил ўтлар, кўкатлар. $P \subset$ та бир қатор булиб сўкмоқдан, баланд ус ган ўт-ўланлар орасида гох кўриниб, га курринмаї кетнножда эди. А. Қаххор, Олти юлдуз.

УТТАЗМОҚ 1 Кимсанинг ўтириши учу жой бермоқ, ӱтиришга кўмаклашмоқ. $\digamma$ ламга у̀тқазмоқ. Диванга утказмок. Маши на кабинасига утқазмоқ. Зайнаб оёр олти, ку̀ли етти хэолда эрини туррт кава, кӱрпача устига уткказиб, ёнига учта паf ёстиқни уйди. А. Қодирий. Ӱттан кунлар.

Ӱтқазгани жой топмаслик Нихоятда яж ши қабул қилмоқ, эъзозламоқ. Офтоб ойим
 мас, куда сузи урнига, синглим, деб хита килар, оини хам унинг рабйини сурамасда буюрмас эди. А. Қодирий, Уेтган кунлар.

2 Жойлаб кўймоқ, ўрнатмоқ. Йу̀ли токчада ётган шамни ёқиб, бир пиёяан туัнтариб, унинг устига шамни у̀тқаздь Ойбек, Танланган асарлар. Мулаа Бурха

ринмоқ. Ахұоли натоқка уухиайди. Юр, бир айланиб келамиз, зерикканга ухшайсан. Бугун кун қ̧аттик исийдиганга ӱхиайди. Е Гапига қараганда, хурсандга ўхиайди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 c. $m$. Кўнгилдагидек бўлмоқ, ўринламоқ. Ии унца уххиамади. Ои жуда ухшабди.

4 (рвди. сфди. хар. н. шаклида - уухшаб, ўхшаган, ўхшаш) кўм. взф. Қиёс, уххшатиш муносабатларини ифодалайди; каби, сингари. Подадан қочган бузоқка ухшаб, дуи келган эшикка бошингни тиқаверасанми?! Ойбек, Танланган асарлар. Якинрок бориб қараса, унинг боши қийшайган, чеккасидан увадага ухиаган бир нарса чикиб турибди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Эрлар севингандан кулсалар, сизга у̀хиаи қизлар йиғлайдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

УХШНТИШ 1 У́хшатмоқ фл. хар. н. Ахфаддга уัзининг уухиатиии наиба килиб, куаумсираб қўйди. Ф. Мусажонов, Химмат.

2 ад. Икки нарса ёки воқеа-ходисалар уртасидаги ўхшашликка асосланиб. уларнинг бири орқали иккинчисининг белгисини, мохиятини тўлароқ, бўрттириброқ кўрсатиб беришдан иборат бадиий тасвир воситаси, кўчимнинг содда тури.

УХШАТМА 1 айн. ўхшатиш 1. Бизнинг бу уххиатмамиз хам униа тузук эмас. С. Айний, Эсдаликлар.

2 Уушатин асосида яратилган, қилинган иш, нарса. Ўтмии адабиётда маихур шоирларнинг шеврларига у̀хшатма яратии бир одат бўлан. Н. Маллаев, Улуғ зуллисонайн шоир.

ЎХІІАТМОК 1 Ӱхшамоқ фл. орт. н. (к. уххшамоқ 1, 3). Укасига ухиатдим. Оини жуда ухиатибди. Ле Лекин жуда мугамбир, мўлтони одамга у̌хшатаман. Х. Шамс, Душман.

2 Бирор кимса ёки нарсага қиёс қилмоқ, шунга ўхшаш, худди ӱзи деб билмоқ. Хаммани уัзингга у̀хиатасан-а!.. П. Қодиров, Қора кўзлар. Унине кулиии, юриииии Рустам алаакимга ўхшатди. «Муштум».

3 Қойилмақом қилмоқ; бопламоқ. Ёшига монанд ва озода кийим кияди, сочини ухшатииб тарайди.. М. Жўра, Изтироб. Бу етмагандек, ўхиапиб ххакорат қ̧илди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Азим унинг киндисига ухиатиб тепди. М. Исмоилий, Фарғонат. т.

4 (-(u)б кўиимчали рвди. - ухшатиб) кўм. взф. Қиёс, ўхшатиш муносабатини билдиради; каби, сингари. Энди мен сизларни гудак болаларга ухшатиб, алдаб овкат едираманми?! Мирмухсин, Меъмор. Йигит.. чакмоннинг икки енгини хуржунга ухиатиб, елкасига таилади-да, орқага кайтди. П. Қодиров, Қора кўзлар.

5 (ўте. зам. бирл. шаклида - ўхшатднм) Аскиянинг бир жанри, йўли. Аскиянине бир қатор жанрлари мавжуд: қофия.. ўхшатдим, буласизми.. «УТА».

УХШАІІ 1 Ўхшамоқ фл. хар. н. Табиат билан одам боласи қиёс килинса, бир-бирига уххиаии аклни хаайратга солади. Газетадан. Чудл одами худди янтоқка ухшаии керак. Газетадан.

2 Ўзаро бир хил, бир-бирига ухшайдиган. Унинг ёнида, укалари бўлса керак, бирбирига жуда ухшаи икки бола.. Ойбек, Танланган асарлар. Уларнинг ички дунёси кўп жихатдан ухииаи эди. Ж. Абдуллахонов, Орият. Сиз билан бизнинг қисматимиз жуда ухшай. Мирмухсин, Меъмор.

3 кўм. взф. Каби, сингари (қ. ухшамоқ 4). у жилмайганида, қизларникига у̀хиаш текис тиилари ярк этиб кетди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

ЎХШАШЛИК Ӱхшаш белги, ўхшаш белгига эгалик, ўхшаш холат. Боланине онасиеа кўпроқ у்хшашлиси аник эди. Ташкци ўхиаиилкс Тутикиз билан Дилиодда чиндан хам ўхшашлик, умумий жозиба бор эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

УХШАШСИЗ кам кўла. Тенги йўқ даражада, жуда хам, гоят. - Ўим курмадим, деди Офтоб ойим, - аммо кўргувчиаарнинг сўзарига кุараганда, уххиаисиз кўркам, тенгсиз акдли бир йисит эмиш! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

УУХІІОВСИЗ Кўриниши хунук, меъёрга номуносиб, ярашмаган. Сатанг хотинларнинг мўйчинакда терилиб, қора сурилган коиларидай ингичка му̀йлви унинг афтангорини ухшовсиз бир қиёфага солиб қўйган эди. С. Кароматов, Бир томчи қон. Пешонасида ажинлар қаторлашиб ётган қари куёв, худди жуфти билан энди танииган бўйоқдай, уухиовсиз қилиқлар килади. А. Мухиддин, Чап чўнтак.

уч I Хақорат, алам ўтказганлик, умуман, ёмонлик учун қилинадиган жавоб

тарзидаги иш, харакат, ёмонлик; қасд. Йуқ, Нусратилла уни ёмон кўради, бу одамларнине хзаммасида алами, уччи бор. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Элмурод юзини куัтарди ва ялтироқ пешона, гуё бир у̀чи бордай ғазабли кулги ифодаси билан хуммрайган кўзаарни $\kappa \check{р д и . ~ П . ~ Т у р с у н, ~ У ̆ қ и т у в ч и . ~ Е ̈ в н и ~ б а р б о д ~}$ этмай қуймайман! Юрак ёнар йч аламида. Р. Бобожон.

Ўч олмоқ 1) зиён етказгани, тахқирлагани ва ш.к. учун жавоб тарзидаги ишни қилмоқ. Онажон, йиғламанг, мен уّғлимни улдирганлардан учч оламан! Мирмухсин, Меъмор; 2) умуман, аламини йўқотиш, тарқатиш учун бирор иш қилмоқ. Сен булсанг, бугун ароқдан учиннени олмоқчи бўлганга уххиайсан. А. Мухтор, Oпа-сингиллар.

ЎЧ II Нихоятда берилган, хирс қўйган. Пиринликка уч бола. Пулга ўч. ■ Латофат ёшииаидан қўиикқа ўч эди. С. Кароматов, Хижрон. Айниқса, хўжайиннинг катта угли Хакимбойвачча пахтага жуда у̀ч одам. Ойбек, Танланган асарлар. Хуморхон шунақа нарсаларга ууч, ўианга оиирамиз. А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

ЎЧАКИШ Аччиқ-алам, ўч олиш каби зид иш тутиш, зиддига бориш, шундай мақсадда бўлиш. Бундай, мижозлар билан ўчакиини Хазарху̀жа шига зарар беради, деб хисоблайди. «Муштум».

ӰЧАКИШГАНДАЙ, -дек 1 Уैчакинмоқ фл. сфдш. нинг ухшатиш шакли; уччакишган каби. Улар бир-бирлари билан уччакиигандай, хурракни даража-бадаража ощириига тирииади.. Ойбек, Танланган асарлар. Изғирин учакиигандек.. оёкларга урилиб, йикиммоққа жазм қилди. «Ўзбекистон қўриқлари».

2 Аксига олиб, бахтга қарши. У̌чакиигандай, айни терим олдидан Темиржоннинг тоби қочиб құлди. Ж. Абдуллахонов, Орият.
 га тугғри келди. Бугун бориб, яна тололмадим. С. Зуннунова, Янги директор.

ЎЧАКИШММК Аччиқ-алам, уัч олиш каби ният билан зид иш тутмоқ, шундай мақсадда бўлмоқ. Аичр одамеа бир учакишиб қолгандан кейин, то енгиб олмагунна қўймас экан. П. Қодиров, Уч илдиз. Отам бечора нафаси ичига тушиб минғирлайди, халфани инсофга, муросага иакиради, дам учиакишиб, қаттикроқ гапиради. П. Турсун,

Ўқитувчи. Сиз Толиб акага гап кайтарманг, учакииманг. Кек сақлайдиган одам у. Ф. Мусажонов, Химмат. Агар ораларингга совукчилик туиирадиган булса, сен уॅчакишиб юрма, яхииси, кайин отангга узрингни айтиб, бу уйдан кетии харакатини қцл? А. Қодирий, Уัттан кунлар.

ўЧИНҚИРАМОҚ Сал ўчмоқ, бузармоқ, оқармоқ (ранг-рўй хақида). Унинг ранги бир оз учинкираб кетди.

ўчиРГиЧ 1: ўт ўчиргнч Ёнинни ўчириш асбоби.

2 Ёзув ва ш.к. ни ўчириш учун ишлатиладиган махсус резинка. Бу ёққа кел, болам, ўчиргични хозир топамиз. Мирмухсин, Умид.

ўчиҚ 1 Ўчган, ўчирилган. Иккинчи қаватдаги чироқлари уччик хона деразалариса ички бир армон билан тикиламан. Газетадан.

2 Қизиллиги йўқолган; бузарган (рангтус хақида). Юзлари пачақланган, хамма ёғи номаталоқ, сочлари туॅзгиган, ранги ўчик Журраон ётар эди. М. Исмоилий, Фарғона г. о. Хайар совук, учик юзини терс бурган подиохга тавзим килиб, орқаси билан юриб чиқди. Ойбек, Навоий.

ЎчЛИК Ўч бўлиш, ўч эканлик. Пуага учлик. - Бири вилоятнинг тинчлигин ўйлар, Уруининг қонларга ўчлигин ўйлар. М. Шайхзода. Махаллада Ориф отанинг райхонга ииқибозлиги, учялигини ёшу кари биларди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

ЎчМОК 1 Ёнишдан, ёлқин беришдан тухтамоқ; сўнмоқ. Ўтни ковласанг - учади, Кушнингни ковласанг - куัчади. Мақол. Шу чоқда на учундир токчада ёниб турган щам хам лип-лип қилди-да, ўчди. А. Кодирий. Ўтган кунлар. Самандаров бир коши паст ва бир қоши баланд бўлиб, учиб колган махоркасини чироқдан тутатиб олди. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари.

2 Асл тусини йўқотмоқ; хиралашмоқ, унгмоқ. Читнинг ранги ўчибди. Кадимий минора нақиларининг буеғи хамон учммаган. - Fафур тобора асабийлашар эди, бунинг окибатида кўзаари хиралашиб, лаблари пирпирар, ранглари учиб, кўлари титрарди. Ш. Рашидов, Бурондан кучли.

3 Кӱздан ғойиб бўлмоқ, кўринмай қолмоқ, йўколмоқ. Гудаар, лшилиикаар орасида унинг адия - келииган қомати, цаффоф

бир хаёл каби гох ялт этиб курринар, гох учар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Водийни ярим доира шаклида ўраган баланд-паст тоғлар аста учча бошлаган. X. Ахмар, Ким хақ?

4 кўчма Йўқ бўлмоқ, йўқолмоқ. Уйқуси ўчмоқ. Тарихдан номи ўчмоқ. Сахронинг номи уัиар, Уззаради қумлоқаар.. Қ. Мухаммадий. Ундаги уауғ зотлик аломатлари бирданига йчди. Н. Сафаров, Оловли излар. Окподионинг тахти куйсин, қораси учсин! Ойбек, Танланған асарлар. [Таннозхон:] Дийдорине уусин сенинг! З. Саид, Н. Сафаров, Тарих тилга кирди.

5 Тўхтамоқ, тинмоқ; эшитилмай қолмоқ. Хозиргина суัзашиб уттирган Кумуш билан онасининг товуилари учган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Саидгозининг момақалдирок калдираиидек асабий кулгиси кандай боиланган булса, ӱиандай тўсатдан уччди. С. Анорбоев, Оқсой. Извои ку̀нғироғи, от myёқларининг овозлари бора-бора учади. Н. Сафаров, Уйғониш.

Нафаси ўчмок Овози чиқмай қолмоқ, жим қолмоқ. Эммурод салом бериб, эиикдан кириши билан, унинг нафаси учиб колди. П. Турсун, Ўқитувчи. Салқинда чирилдоқнинг хам нафаси учганди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина.

6 кўчма Хотирадан кўтарилмоқ, эсдан чиқмоқ, унутилмоқ. Номи учииб кетган Боки мирзо кўп вақт ўтмай кинобатлик мирзо* номи билан бош ку̀тарди. А. Қаххор, Мирзо. Шоир сўзи мармар тошга уйилган - ذ̆й ма хатдек турар, дунёда ўчмас. Қ. Мухаммадий.

7 c.m. Сафдан ёки хисобдан чиқмоқ. Езувиилар уюимаси авзолигидан учган киши. Руйхатдан учганаа.

ЎчоК 1 Орқа ва ён томонлари ёпиқ бўлиб, ичига ўт ёқиладиган, овқат пишириш учун устига қозон ўрнатиладиган курилма. Лой ўчоқ. Ер йчоқ. Темир ўчоқ. Тош учоқда арча чуғи ялииғланиб турибди. П. Қодиров, Қора кўллар. Бригада булоқка яқинроқжжйдан учоқ ковлаб, қозонни уурнатди. С. Анорбоев, Оқсой. Кунчиқар томонда катта уัчкк, козонда шуурва кайнаб турибди. "Эртаклар". Хинмат.. учоқда ловуалаб ёнаётеан утеа косовни тутиб.. папиросини тутатиб олди. М. Мухамедов, Қиммат билан Химмат.


Учоқ боши 1) таом пишириш учун ўчоқ қурилган жой. Синдирилди тез зогора нон, Севган кизи, кўз нури - Оихон Қуидай учди учок боиида. Х. Пӱлат; 2) к. у゙чоқбоши. Ўиок бошида керосин билан шииасиз ёнаётган жинчироқни олиб, ташқари чиқди. С. Айний, Қуллар. ..қуртга барг кесгани борамиз, Укичии келсалар, овқат уччкбошида. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

2 кўчма Бирор нарса пайдо бўладиган, амалга ошадиган, тарқаладиган жой; манба, марказ. Билим уччоги. Маьрифат ӱчоғи. Тарбия учоги. - †Эммурод $\rceil$ Агар уззи бу ердан кетганда хам, дастлабки маданият уччоғининг абадий колииини уйлаб, узидан$\dot{у} з и ~ г у р у р л а н д и . ~ П . ~ Т у р с у н, ~ У ̆ қ и т у в ч и . ~ Х у а л а с, ~$ Шероз қадимдан адабиёт, санват учожларидан бири булан, у ерда миниатюра мактаби хам ривожланган. Газетадан. Мамлакатнинг марказий ва шимолий туманларида ёнгин учоқлари сони ортиб бормоқда. Газетадан. Кумкишлок дехқонларини қадимдан қийнаб келаан ботқоқларни.. иситма-беззак учокларини қуритиш учун бир неча чакирим узунликда зоөур қазии керак. X. Fулом, Машъал.

ӰчоҚБОШи Таом тайёрлаш учун ўчоққозони бўлган ва овқатланиш учун керакли асбоб, идиш ва б. билан жихозланувчи хоналари бўлган жой. Хужра ёнида кичкинагина учоқбоши қуукайган. Х. Ғулом, Машъал. Кампир икки йилча тинч, хотиржам яшади. Чевараларини суяр, иулар билан овунар, эндиликда учокбоиига яқин бормасди. ШI. Холмирзаев, Оғир тош кўчса.

ЎША куррс. олм. Узоқдаги, аввал тилга олинган кимса ёки нарсани, ўрин, пайтни кўрсатиш, айтиб ӱтилган, аввалдан маълум бўлган бирор ходисани эслатиш, унга ишора қилиш учун хизмат қилади. Ўша йил. Ўиа кундан боилаб. Уиа одам едднгиздами? Уиа жойда уирашамиз. - Бу шоду хуррамликни туғдирган яна уша сує эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Биз ўиа ерга бориб туришимиз керак. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Якинрок борсак, яна ўиа эрталабки ёш эрхотинаар. Х. Кодирий, Йўлда. Ўиа жилеа ва у̀ша оташ, Ўиа кузки, сузиин, хаёлкаш, У̀иа имо, у̀иа ишора Эта бошлар юракни пора. X . Олимжон.

ЎШАЛ эск. айн. ўша. Севганимдан айрилсам, Ўланим у̀шал кундир. «Кўшиқтар».

У̌шал кишининг ўғиллариман дегин. М. Осим, Ибн Сино қиссаси.

ӰШАНАҚА айн. ўшандай. Ўшанака иилардан биттаси пилла курти. А. Қаххор, Кампирлар сим қоқди.

ЎШАНАҚАНГИ с. $\boldsymbol{m}$. Ўшанақа. Онахон оқпошионинг тахтдан туширилганини, аллакимлар тахтга бошка бир уушанақанги пошшони у̀тказишмоқчи булиб уринганини Собиржондан эиитди. А. Мухтор, Опасингиллар.

ЎШАНАҚАСИ Ўша йўл билан, ӱша томондан. Умар акам уианакаси шахарга жу̀наган булла керак.. С. Юнусов, Кутилмаган хазина.

ЎШАНДАЙ Айтиб уัтилган кимса ёки нарсага ўхшаган, ўшанга ўхшаш. Сен хам - у̀иандай кишилардан бири. Ўиандай килик сенга ярашмайди. - учаандай дағал, калин, узун, чўдай инсичка суяк бармоклари билан эшик халқасини уилаб.. олдинга юрди. Ойбек, Танланган асарлар. Уиандай тепки хали эс-хуиини унглаб ололмаган Хамрокуанинг хам кукрагига туиди. А. Қаххор, Томошабоғ. У'иандай шошилии билан варақлади. А. Қаххор, Сароб.

ЎШАНДАЙИЧА с.m. Ўшандайлигича.
ЎШАНДАЙЛИГИЧА рвш. Қандай бўлса, шундайлигича; илгари қандай бўлса, хозир хам шундай, ўшандай холатда. Бу минора юз йил аввал қандай булса, хозир хам ўиандайлиеича сақланиб турибди.

ЎШАНЧА рвш. 1 Айтиб ўтилган миқдорда: ўша даражада; шунча. Қанча кўп шиласанг, ўианча кўп хақ оласан.

2 Айтиб ўтилган киши ёки нарсага ўхшаш ёки тенг. У бола 50 кило пахта терди, сен уушанча хам буммадине.

ЎШАНЧАЛИК рвш. Айтиб ўтилган даражада. Водокачкалардан бирини тиклашда, тайёр сувга арик иикаришда уиианчалик ноахил булган капсанчилар хозир бунчалик иттифок бўлиб қолаанларига ўзлари хам хайон эди. А. Қаххор, Қўшчннор чироқлари.

ЎША-ЎША рви. 1 Илгари қандай буллca , хозир хам шундай, ўзгармаган, ўша холатда, ўшандайлигича. у анча кексайи
 да тирикчилик у̀ша-ўша-ю, лекин вофуруилар домидан кутулганига Собиржон минг марта рози эди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

2 Ўшандан буён; шу-шу. У уч йил аввал аразлаб кетган эди, у̌иа-ўиа келмайди.

ӰШШАЙМОК Ковоқ-тумшуғи солиниб, хўмрайиб турмоқ. Бошқаларга у̀шиаииб, Қовоғингни уясан. «Муштум». Хали щунак̧а тилларинг борми сенинг, дегандай она қизига у̀шиайди. А. Убайдуллаев, Хаёт оқими. Мухбирнинг бу саволи. китоб савдоси ходимларига ёкмади, бирдан ўшшайиб олидди. «Муштум».

ЎШҚИРМОK Дўқ, пўписа қилмоқ, жахл билан қаттиқ гапирмоқ, ғазаб билан бақирмоқ. Муса кўса Бўтага қараб турган хотиниса ушкирди. С. Ахмад, Хукм. Бегимхон икки чаккасидаги гажагини силкитиб, муитларини белига тираб турган эди, Адолат ўикириб берди. И. Рахим, Чин мухаббат.

УИЮВЧИ 1 Ўймок Фл. сфдщ. Ер уюючи киши.

2 махс. Кимёвий реакцияга киришиб, тана тўқимасини бузадиган, емирадиган.
 бундай чангнинг таркибига уюювчи ёки захараи моддалар кирса, у вактда бу чанг жуда зарарли бўлади. «Физиология».

ЎK I 1 Ёйга қўйиб отиладиган, учи найзасимон узун, ингичка таёқча; тир. Садоқддази у̀к. $=$ камонга чапдастлик билан ут урнапд̀и ва чопиб бораётган от устида нищонга отди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Милтиқ, тўлпонча, пулемёт каби куролларга жойлаб отиладиган кичкина снаряд; патрон. Дуиман пулемёти бирдан жимиб қоади, уки тугаган пулемётчи эса қоча боилади. Н. Сафаров, Оловли излар. $\dot{y}_{\kappa}$ овозига одам тупланганда, мис кўза қорни пачақланиб, тупроққа ағнаи́ ётар эди. П. Қодиров, Кора кўзлар.

3 Шундай снаряд, патроннинг отилганпа оғзидан чиқиб учадиган, мўлжалга йўналтириладиган қисми (қӱрғошин, питра каби). Оқилхонтуัра Бўтабойни мўлжаллаб отган уқ Тилзабувага теккан экан. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Ортиқ гилам тушалган уйда, ойнаванд шкаф қариисига айик терисини ёйиб, ўк тешган жойларини кўздан кечираётган эди. П. Қодиров, Қора куззлар.

Уққа тутмоқ Кетма-кет, узлуксиз ўқ йўлламоқ. ..хар қплай, сен айтгандай, граната ташламабди-ю, самолётни уққа тутибди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. ..дуиманнине учта

транспортёри йўлда дарахт кесаётzан жангчиларни ўққа тутиб, қайтиб келди. И. Рахим, Чин мухаббат.

4 Миномёт, реактив артиллерия ва ш.к. куроллардан отиладиган ўқ-дори; снаряд. Фронт орқасида ура казиб турганда, Мулла Обиддан утттиз метрча нариса бир катта тўп ўки туииб, қаттиқ товуии чиқариб ёрилди. A. Кодирий, Обид кетмон.

УК II 1 Икки учига ғилдирак урнатиладиган, ёғоч ёки металлдан ясалган ғўла. Автомобилнинг ўкұи. Трамеайнинг ўқи. Ўк ясамок. Бир нима десалар, мой сурмасанг, араванинг ўки хам ғирчиллайди, деймиз. «Муштум».

2 Дастгох, машина ва ш.к. нинг айланиб турадиган ўқсимон узун қисми. Зиёбек кุандайдир бир ўланни хиргойи ктилиб, кунокаранинг четини синдириб, у̌к тасига таилайди. Н. Фозилов, Дийдор. Вииканинг тепасидаги пишангнине у̌ки сал қийшайиб қолган экан. П. Қодиров, Эрк.

3 Бирор жисм ёки фазонинг марказидан ўтади, деб фараз қилинадиган тўғри чизиқ. Айлании ўкุи. Симметрия ўки. Ер уँз укъи атрофида айланади. - ..планнинг бош ўқұи шахарнинг иимолидан жанубига қараб адил уттказилган. Т. Жўраев, Улуғ Хитойда.

ЎҚАЛОК Бўка (сўна) қурти (асосан, сутэмизувчи хайвонлар танасида бўлади).

ЎҚАЛОҚЛАМОК 1 Шундай қурт чиқармоқ. Ха, ака, ўкалоқлайдиган сўна қаёкдд!

2 Шу қурт терини тешиб чиқаётганида, ирғишлаб, шаталоқ отмоқ. Сигир ўкалоклади.

УКАРИK Пайкал эгатларига ёки умуман пайкалга шохариқдан сув олиб таратиш учун хизмат қиладиган муваққат ариқ. Бир оздан кейин суе таралган картанине ўқариғи бонига келиб туххтади. Газетадан. $\breve{У}_{\text {кุарик ёқаларида кета-кетеуниа тут да- }}$ рахтлари. Пайкаллардаги хар бир эгат ипга чизиб қўйгандай текис, С. Нуров, Нарвон. Насим буғдойпояда ўкариқ қазиидан эрта кайтди. Т. Мурод Кўшиқ.

УКДАЙ, -дек 1 Ўқ сўзининг ўхшатиш шакли; Ўқ сингари, ўқ каби. Сипарансиз ва унинг сафдошлари хұалок бўлганлиги тӱғрисидаги хабар Тумариснине ва барча аёлларнинг юракларини ўкдек тешиб ўтди. М.


2 кўчма Жуда тез. ..қора терга туииб, оқ кўпикка ботган тўрикс.. тупрок йўлдан ўқдек учиб борарди. С. Анорбоев, Оқсой.

3 ку̀чма Тўғри, тик, адил. У́қдай ёғоч. $\dot{y}_{幺} д е к и ̆ и ̆ л . ~$

ЎКДОН 1 айн. садоқ.
$2 \ddot{\text { У }}_{\text {қ, }}$, патрон солиб, кўпинча белга осиб юриладиган чарм қутича; патронташ. У [Мадамин] кора тунни устидан елкасига кадимги ўкдонларини осган. П. Турсун, Ўқитувчи.

Ўқдон-камар эск. Сиртига ўқлар жойлаштириш учун мосланган қайиш лента. Белига хам, елкасидан ошириб куॅкрагига хам кенг ўқдн-камар тақиб олган қора мййловли, новча бир одам она-болани.. ичкарига етаклади. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

3 махс. Ствол коробкасининг ўқ жойланадиган қисми. Милтиқнинг уқдони. Қора Қоплон иккита кирқма бешотар милтик.. иккита тўппончани ку̀йиб, ўкдонларини бирма-бир куздан кечириб, отишга щай қилиб кпуйди-да.. хуржунларга жойлади. К. Яшин, Хамза.

Ўқ-ДОРИ Снаряд, патрон, мина, граната каби лортловчи моддалар, жанг буюмлари мажмуи. [Али тажане:] У У $_{k}$-дорининг бари фаиист занғарда экан, гумбурлатга-ни-гумбурлатган. Ойбек, Куёш қораймас. Уук-дори юкланган араваларнинг кўлаари уррмон балиикаарида колиб кетди. И. Рахим, Чин мухаббат. У.. бу йил қанча милтиқ, mỳn, укк-дори келтириланини айтди.. С. Сиёев, Еруглик. Мана, уқ-дорилар хам отларга ортиб бўлинди. К. Яшин, Хамза.

УУК-Ӗ̆ 1 Ёй ва Ўқ (ов ва харбий мақсанларда ишлатиладиган отиш қуроли); камон. Пошшо Кимсанни ууз аскарларига куумондон килиб тайинлаб, унга унг ёнидан жой, чинакам килич, чинакам от ва чинакам ўк-ёй хадя қилди. С. Абдулла, Хасан билан Кимсан. Кўиимда ўқ-ей буляанда хам, отмас эдим бу дузал жониворни. М. Осим, Иб́н Сино қиссаси.

2 ие. Камалак. Ёғирдан сунн осмонда ук-ёй кўринди.

ЎҚИГАН 1 Ўқимоқ фл. сфдш. Бундаги фарқни Юсуф-Зулайхо қиссаларини ўқиган киии биладир. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

2 У́қимишли. ўиган қиз. $=$ ў $_{\text {киган бурл- }}$ са хам, уқмаган йигитга уххайди, йуқса, Насибанинг ўқишини ора йулда қолдириб,

мактабидан юлиб олмокии булмас эди. А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

УҚИЛОН Сувилонлар оиласига мансуб, гавдаси ингичка, узунлиги тўқсон см. гача бўлган, танасининг орқа томонида тўртта бўйлама қорамтир йули бор илон.

ЎҚИМАГАН 1 Ўқимоқ фл. бўлишсиз сфдш. шакли. Газета ўкимаган одам хெаётдан орқада қолади. - Биз укимаган, оми одам булсак хам, сиздан ахмокрок эмасдирмиз. Ў. Хошимов, Қалбингта кулоқ сол.

2 c. $\boldsymbol{m}$. Арзимас (оддий) нарсанинг фахмига етмайдиган одам хақида, шундай шахсга нисбатан қулланади. Шуни хаам биямайсании, ускимаган.

ЎҚИМИШЛИ 1 Ўқиб, маълум маълумотга эга бўлган, онг, саводи яхши. $A 8$ валлари эрини «уккимиили одам, ёрдам берар, у̀нинчни битирганимча қолиб кетмасман», деб юрган хаёлари хам охири пучга чиқди. Мирмухсин, Топилган хусн. Унга хатсавод урратишга, жамоанинг хисоб-китоб ииларини олиб бориига сиздай уқимиили кишилар керак. Х. Ғулом, Машъал.

2 кам ку̀л. Яхши савод билан ёзилган; ўқишли. Бой хаёт тажрибасига эга булган муаллиф бу китобида энг гузал инсоний фазилатларни хаётий лавхаларда ўкимишли баён қилаан. Газетадан.

ЎқИМОҚ 1 Сузз, жумла, гап, матн ва ш.к. нинг ёзма шаклини ичда ёки оғзаки ифодаламоқ. Мақолани укимоқ. Кадимий ёзувни укқимок. Товуш чиқариб ўкимок. Ўкиб эииттирмоқ. Рўйатни у̀ћимоқ. Нотўғри уқимоқ. Қийналиб уқцимоқ. Биринчи саволни ўкиди. - Кўп у̀тмай, у дурустсина ўкийдиган ва унча-мунча ёзадиган бўлиб колди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 Шеърий ёки насрий матнни ёддан айтмок. Йигит форсча бир байт уџциди. -Бобо Урёний бу, биламан! - деди Аваз. - Боика $\dot{у} \kappa и!$ С. Сиёев, Ёруғлик. Чоиххонада.. узун қулоқли қаландар кузларини юмиб, янгроқ овозини баланд куйиб, Машрабдан ғазалаар укийди. Ойбек. Танланган асарлар. Бушижон. дуоларингизни ўзимизнинг тиливизда уқкийверсангиз, худо тушунмасмикин-а? «Гулдаста».

3 Диққат билан, тахлил қилиб назардан ўтказмоқ; мутолаа қилмоқ. Диккат билан қайта-қайта уккиоқ. Кў ујкигансиз, лекин кам биласиз, синглим! Ў. Хошимов,

Қалбингга қулоқ сол. Фузуаийни яхшилаб укиш керак! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

4 Ўзн бирикиб келган сўзни ёки унга хос маънони (мазмунни) билдирувчи сўзларни, ибораларни айтмоқ. Лазнат ўқимоқ. Тасаннолар ўкиноқ. = Бу ерда иилаётеан экскурсоводлар хамда қайиқчилар махорапи ва матонатига офаринлар ўкидик. Газетадан. .бугун Эрбутта билан йўлда келаётиб, болани эсдан чиқариб кўйсанда хам, Хаёти дилрозини ўкиётганда хам шу ўй миясида, тилининг учида эди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

5 Диний тушунчаларни ифодаловчи баъзи сўзлар билан қўлланиб, шу сўз иштирокидаги жумла, гап ва ш.к. ни айтмоқ, унга оид холат, маросимни ўтамоқ маъносини билдиради. Никох у̀кимоқ. Фотиха уқимоқ. Дуо ўкимоқ. Намоз уукимоқ. —— -Шариат бўича никох хутбаси ўқилган, деди шайх.. К. Яшин, Хамза. ..Мансур онасининд қабри тепасида узоқ уттирди. Қоровул чол қуръон ўкцаанидан кейин хувуллаб қолган ұовлига қайтди. У. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол.

6 кучма "Ў3 тилида сўзламоқ» (шахсдан бошқа нарсаларга нисбатан). Тонг ёриигани, дунёга нур тўлгани учун қувонаётгандек, осмонда тўрғайлар хамду сано ўкийдилар.. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бир неча к̧алдирғои Салор окими буйлаб учар ва учган куйи «валфажр»» уัкир эдилар. А. Кодирий, Уттан кунлар.

7 Шахс ёки нарсанинг қиёфа, холатидан бнрор маънони англамоқ, билмоқ, тушунмоқ, уқмоқ. Гуё бу сехргар иол хамма сирни бетдан уукиб олар эди. А. Қодирий, Ўтан кунлар. Унинг кўзларида, сени суйганиддан жўрттага ноз қиляпман, дегандай бир мавно уужиди Комила. Ойбек, Танланган асарлар. Табиат ўз тииида роз айтиб шувулаар экан, йисит бундан уัз кувоннининг мадхини ўкирди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

8 Ўқув юртларида тахсил олмоқ. Мактабда ўкимок. Лицейда ўимок. Мадрасада укичок. Бешинчи курсда ўқтмок. - Қунт биаан ўқиди. Олий мадлумотли бўлди. Х. Ёгоров, Хаёт тулқинлари. Бўлди! Teampрассомчилик институтида уққйдиган құзз. Хуфди ўианине ўзи! Ў. Хошимов, Қалбингга қуноқ сол.

9 кўчма Бирор мақсадга кўндирувчи, оғдирувчи гапларни қилмоқ, миясига қуймоқ. Биз хам анойи эмасмиз, ахир. Мухбирни ўртага олиб, роса ўкиймиз.. «Муштум». Кейин аста устидан суе сочдим, туиунган.. хотинаар тусун куттариб юормайди, бир килоикки кило ширинлик ёки бирор кийимлик олади-кўяди, деб роса угкидим. Т. Алимов, Дашшў.

ЎХИТМОК 1 Ўқимоқ фл. орт. н. Чиқиб, почтальон бериб кетеан мактубни кўинининг ўғли Азимхонга ўқитди. Х. Шамс, Оқпадар. Сиз бир неча кииини ёрдам учун юборсанеиз, улар ўз кўиниларики ўқитиб урргатадилар, қандай қилиб курии зарурлигини амалда курсатиб қ̧айтадилар. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. [Отабекка] Бу савол берилиб, Хомид билан болги учраиииини унга хотирлатган ва энди хам кулиб қарамаган бахтига аазнат ўқитеан эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Сотиболди касални ўкитди - булмади.. А. Қаххор, Бемор.

2 с. т. Ўргатмоқ. Менга ўқитасании бу ииларни, уัзим сендан яхии биламан. Ўкимма менга, ёииик киласан.

ЎҚИТУВЧИ 1 Ўқитмоқ фл. сфдш. Кадимий ёзувларни уัкитууви киши.

2 Фан, тарбия асосларидан бирини ўқитадиган, дарс берадиган киши; муаллим. Адабиёт ўкитувчиси. География ўқитувчиси. Университет ўқитувчиси. - Оқкўлга ухиаган узок кииножларга укитувчи етииемас эди. П. Қодиров, Қора кўзлар. Жисмоний тарбия ўқитувииси унга «сендан яхии спортчи чиқади», деган. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

ЎКИТУВЧИЛИК Ӱқитувчи ини, касби; ўқитувчи эканлик. Ўқитувчииик - иарафли касб. Ўкитувчииик қиммоқ. Жаха устида акасининг ўкитувчилигини унутиб, шу иини қилган Аөаз энди.. хеч кимнинг кўзига ку̀ринсиси келмас эди. П. Қодиров, Қора кузлар.

ЎҚИШ 1 Ўқнмоқ фл. хар. н. Буларнинг ёшида биз ўбиини билардик. У. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол. Куръон уккишга хеч кимда мажол ййқ эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хамкасабасига тахุсин уัкиидан ўзини сақлаб кололмади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ой ёруғида киии чехрасини ўкии қийин. Шухрат, Шинелли йиллар.

2 Ўқув машғулотлари; дарс. Ўбиилар у̌збек ва рус тилларида олиб борилади. Олдинеи хаафтада бир-икки кун у̀кига бормай юрдим. С. Сиёев, Ёруғлик. Хар куни мавлум соатларда уккии бўларди, турли маиғулот уттказиларди. А. Қаххор. Олтин юлдуз.

3 Маълум бир ўқув юртида тахсил олиш; тахсил жараёни, муддати. Энди мактаб бор, бемалол укииларинсиз мумкин.. ПТ. Турсун, Ўқитувчи. Ўжиини битирганимдан суัнг таксимот буйииа юборииганди. О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув. Углиннине ўпииига халақит берманглар, ўғлии дадасининг, менинг орзумни руёбга чиқариии керак. «Гулдаста». 所иииинг охиреи куни хุам келди. Х. Назир, Ёнар дарё.

УҚИШ-ЕЗИШ Ўқиш ва ёзиш; савод. \{ Гуломжонни\} Катта ёидагиларга хос усул билан ўқитиб, икки-уч ой инида русча укииёзишга уургатиб қўйди. М. Исмоилий, Фарғонат. 0 .

ЎКЛАМОК Ўқдонга ЎК жойламоқ, отиш учун хозирламоқ. Тўппончани ўқамоқ. Аваз миатиқ ўкааетган эди: айик қўшни сурувга хужум қилганини у хфам эшитган эди. П. Қодиров, Қора кўзлар.

ЎКЛИ І Ўқи бор; ўқ жойланадиган; ўқланган. Уцки милтик. Етти ўқли тўппонча.

ЎКЛИ ІІ Ўққа ўрнатилган; ўқи бўлган. Ту̀рт ўқли вагон.

ЎКЛОВ І Ўқламоқ фл. хар. н.
ЎКЈОВ II Ў қৃоғи. -Ойим қууиддаги хамир ёйиб уутирган ўклов билан бошимга астагина урди, - деди ІІум бола. F. Fулом, Шум бола.

ЎКЛОК айн. ўқлоғи. ..овози хасталанган, ориқлаб, қўл томирлари уклоқдай ирғиган эди. Х. Назир, Сув гадоси - оқпадар..

УКЛОFИ Ошхамир ёйиш учун ишлатиладиган узун силлиқ таёқча. Мен бу боқка факат бир кинначи сифатида кирган эдимки, бузоқ йўкотаан эгачии ўклоғи куттариб кариниади. А. Қодирий, Кичик асарлар.

ЎҚРА айн. Уัқалоқ. -[Сисирнине $] \dot{y}_{\text {фраси }}$ хам бор экан, - деди сутчи бобо. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар.

ЎҚРАЙМОК Жахл, ғазаб билан қарамоқ, чақчаймоқ; хўмраймоқ. Низомжон иердек бўкириб, урридан туриб кетди. У жุалтқалт титрар, кузлари кинидан ииқай деб, опасига уткрайиб қарар эди. С. Ахмад, Хукм.
[Фозилжон] Хотинига уукрайиб бир карадида, эиикни карсиллатиб ёпиб, ичкари уйга кириб кетди. С. Зуннунова, Узилган ип.

Кузлари ўқрайди I) хўмрайиб қаради; 2) озиб, кўзлари ич-ичига тушиб кетди. Беш ой ичида унинг қизил юзи суัлишиб, кўзлари ўкрайиб қолган эди. М. Осим, Элчилар.

ЎҚРАНМОК Томоғидан ғулдураганга ўхшаш бўғиқ товуш чиқармок (от, сигир хақида). Соқибулбул бориб вақтин хуилади, Fиркук бедов бир украниб киинади. «Хасанхон». [Отхонада] Хуॅкизлар пиикирар, отлар одам товуииии эиитиб укранар эди. Н. Фозилов, Оқим. У бузоққка яқุин келиии билан говмии қизғаниб уукранарди. Н. Қобил, Буғдой пишиғига етмаганлар.

ЎҚСОЧАР c.m. эск. Автомат, пулемёт. Лавнати, ўксочари билан баримизни тутдай тӱкиб таилайди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ЎҚТАЛМОК Мушт, таёқ, милтиқ ва ш.к. ни уриш, отиш тахдиди билан кўтармоқ, тўғриламоқ. Калтак ўқталганга чўкмор ку்тар. Ердан думалок тош олиб, менга укталди. ШІ. Холмирзаев, Йўллар, йўлдошлар. Қорабоев тўппонча ўтталиб, оқсоқолга ханжарни узатди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Халфа урнидан иргиб туриб, менга муит ўкталди. П. Турсун, Ўқитувчи. Полвон қўрбоиига орқасини у̀гириб, ѝигитларга милтик укталиб турганларга қаради. А. Қаххор, Кўр кўзнинг очилиши.

ЎКТАМОК Бирор томонга йўналтир* моқ, ниқтамоқ, қадамоқ. Афанди эса, бунинг аксини қилди ва бармоқларини ерга уктади. «Јатифалар».

ЎКТИН-ЎКТИН рвш. Бирмунча вақт оралатиб; баъзан-баъзан, гохо-гохо. Зиёбек ўктин-ўктин орқага қарайди. Н. Фозилов, Оқим. Олисдаги тракторнинг овози ўктин$\grave{у} к т и н ~ э и и т и л и б ~ к \grave{у я р д и . ~ Т . ~ Р а с у л о в, ~ Ш о н л и ~}$ авлод. У̌ктин-ўктин ту̀хтаб, айрим mуnлардаги ионаларни эринмай санарди. С. Нуров, Нарвон.

ЎҚУВ 1 Ўқнмоқ фл. хар. н.; ўқишш.
2 Ўиш ва ўқитиш билан боғлик бўлган, ўқиш ва ўқитишга тааллуқли. Ўқув соати. Убуу йили. Уукув режаси. Илк кукклам ёғдулари ўқув корпусинине узун коридорларини равианлаитириб юбореан. П. Қодиров, Уч илдиз. Куз келиб, янги у̌куя йии бошланди. П. Турсун, Ўқитувчи.

## Ўкуе юрти к. порт 2.

ЎқУвЧИ 1 Ӱқимоқ 1 фл. сфдш. Китоб ўкувчи бола. Бир оздан кейин ёнидаги журнал укувии иицитга мурожсаат килди.

2 Бирор ўкув юртида (асосан, мактабқа) таълим олаётган шахс. Етти йиллик мактаб укквчилари. Мактабнинг очилганига икки хафта булмай, ӱкувчиларнинг сони уттиздан ошиб кетди. М. Исмоилий, Фарғнна т. о. Ёи-ёии қизаар, уукувии болалар сафдаги ииситларга гулдасталар узатнокдддар. И. Рахим, Чин мухаббат.

3 Вақтли матбуот ёки адабиётнинг маъммм бир турини мунтазам ўқиб турадиган шахс. «Муитум» уккучилари. - Газета ўз хамосини очик айтиб, укквчиларидан узр сіраса, оорййи туиар эмиимии? А. Қаххор, қўччинор чироқлари. Ўкувчининг қимматми вақтини аяганимдек, қаламни хам бу пид-бидидан озад қилиини мувофик курдим. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ЎҚЧИ 1 map. Ёй ўқи тайёрлаш билан шуғулланувчи хунарманд, косиб.
2 Пиёда кўшинларнинг милтиқ, пулемёт, автомат билан қуролланган жангчиси, солати. У̌кчизар ротаси. - Унг қанотда тураан автоматчилар, укчилар бирдан кутарииб, олдинга ташландилар. А. Убайдуллаев, Қонли издан.

## ЎदЧИМОҚ айн. ўхчимоқ.

ЎГИЛ 1 Эр жинсидаги бола. Бола ууғилми, қизми? - Бу қиздан бир бало чикади. Умма угиннинг урнини босади. С. Ахмад, Уфқ.
Ўнл бола 1) айн. ўтнл 1. Ховли эиисидан ешш-їи уғид ва киз болалар чувуаашиб чиқниди. Ойбек, Танланган асарлар; 2) кўчма с. m. сахий, танти, мард, олийжаноб киши. Тррабой ака, гапимизни ерда қолдирмай ленйсиз, булди! Ў ғил бола экансиз, бошца con йуу! C. Анорбоев, Гўзаллик излаб. Ўсил тиїн эмн. Ўғил болани тантана ва зиёфат билан суннат қилиш маросими. Тўаалат уғия туйи қилганда, у хам бел боғлаб, химатини аямаган. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Эр жинсидаги фарзанд (ўз ота-оналарига нисбатан). Ўкиеан ўғил - отадан уауғ. Мақол. Ўвии борнине ўрни бор, кизи борнинг қадри оор. Мақол. - Комиянинг ууғли отаонссни Тоикентаа кўчириб кетибди. А. Қаххор, Қушччннор чироқлари. Мехмонни юқори јпмазиб, дархал ууғига дастурхон ёзиини буррди. Мирмухсин, Меъмор.
instif

3 (фақат 1-ш. эгалик қу้шинчаси билан) Фарзанди тенги шахсга нисбатан мурожаат шакли. Чол бу бегона йиситнинг вазиятида тараддудлании сезиб, кайтадан сўради: -Хйии, ўғлим, нима арзинг бор? Ойбек, Танланган асарлар.

4 Ўғил (хотин-қизлар исми).
Гапнинг ўғил боласи ёки ӱғил бола гап Энr маъқул тушган, энг тўғри, хаққоний гап. Ганнинг ўғил боласини айтдингиз, оқсоヶол. Мавлон ака сисирнинг сутини ицмайдиган одам, бузоқнинг хақи бор деб. Х. Ғулом, Машъал.
 угнили ота. пт Махалламда уч ўғилилар, беи угғидилар бор. Ойбек, Танланган асарлар.

ЎҒИЛЛИК Ӱ ғилга хос хислат, хусусият. Қалин қор билан копланган қабрга бошини қуйиб, Йўлчи товуисиз, лекин бутун угғиликк мухяаббати билан узок йиғлаган эди. Ойбек, Танланган асарлар.

Ўғнллик қнлмоқ 1) уғилга хос бурчни ўтамоқ, фарзандлик бурчини адо этмоқ; 2) бировга ўғил ўрнида хизмат қилмоқ, ўғил урнини босмоқ.

ЎҒИЛСИЗ Ўтли йўқ. Уัгилсиз киши.
ЎनИЛСИЗЛИК Ўғил туғмаганлик ёки кўрмаганлик, ўғли йўқлик. Мадамин фақат уेғилсизикдан нолир, бўлмаса, ғам нима, хасрат нима - билмас эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ӰғИЛ-қИЗ 1 Фарзандлар, болалар. $\left\{\right.$ У' $_{3}$ бек ойим Х Хатто угғил-қиз устиришни биамагувии Юсуфбек хожидан аллақанча юқориларда юрар эди. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

2 Ёш авлод, ёшлар. Ғизилааииб уттишар,



ЎҒИР Ўртасида қўл билан тутадиган тешиги бор даста хамда донни уриб туйиш, эзиб майдалаш учун ишлатиладиган ичи уйик ғулладан иборат рўзғор буюми; кели.
 ри ховли этагида, узз хужраси олдида уггир янчаётеан эди. Х. Ғулом, Машъал.

ЎFИРЛАМОК 1 Ўзганинг нарсасини хуфиёна олмоқ, олиб кетмоқ; қонунга хилоф равишда ӱзлаштирмоқ. Уғли.. рузғорни яхшилаб, овкатларни мўл-кў қила бошлабди. Отасининг пулини у̀ғирлаб, харажат килаверибди-да. Ойбек, Танланган асарлар.

Зухур амаким складдан тахта уॅғирлаб, камалиб кетганаар. "Муштум».

2 Кимсани бошқаларга билдирмасдан, зўрлаб олиб қочмоқ. Хасаналини болалик вактида Эрондан киии угирлаб келувчи бир одам қулидан Отабекнинг бобоси ўн беш тилла баробарига сотиб олган эди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

3 кўима Ў Уии бирикиб келган су́з билдирган нарсани «хуфиёна олмоқ», унпан айирмоқ, уни йўқ қилмоқ. Жахолат ёмон нарса, айланай, одамнинг ақлини ўғирлаб, фожиага етаклайди. «Муштум». Алифдек қоматини сен букдинг, кзларига ажинларни сен солдинг, кўзларидан ажинларни сен ўғирладинг.. С. Ахмад, Уфқ. Домлага кўл урии билан махุалланинг файзини уугирлаган.. бу аёлни кўрган хұам, кўрмаган хам.. бир ғазаб билан ёмон кўрар эди. А. Қаххор, Тўйда аза.

Гап ӱғирламоқ Бошқаларнинг гапини тинглаб, билиб олмоқ, эслаб қолмоқ. Хо-о, қачондан буён инсоф тарозисининг посангисига караб тои босадиган була қолдингиз? Ёкмаса, бу ерда туриб гап ўгирлаб нима киласиз? С. Кароматов, Хижрон. Жой угирламоқ Керакли жойни банд қилмоқ, меъёрдан ортиқ жой эгалламоқ. Фикр ўғирламоқ 1) бировнинг мулохазасини узиники қилиб олмоқ: 2) бировнинг мулохаза юритишига халал бермоқ. Анвар Рабнога ўнгланиб ўтирди: -Фойдаси йўк, энди фикрни угғирладине. /Равно:/ Мен фикр ўғриси эмасман. А. Қодирий, Мехробдан чаён.
 жиноий йўл билан ўзлаштирилган. Ўғирлик мол. Ўтирлик ои баданга юқмас. Мақол. [Турахон] Ўғирлик пулларини бир неча йил маииатга, бузуқчиликка сарфлаган. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

2 айн. ўғрилик. [Ермат:] Ўғирлиқдан боика иини - жамики жунарни қцилиб курдим. Ойбек, Танланган асарлар. Нега айб менда бўлади, хола, мен ўғирлиқ қилибманми? Одам улддрибманми? И. Рахим, Чин мухаббат.

УҒИРЛИҚЧА айн. ўринча. У [Салимхон] қачон буласа хаам, уғғирликиа курриига жазм кุилди. А. Қаххор, Сароб. Норматнине дадаси Сохиб жорига ёзган хатини цуัнтагидан топиб, угирлижча ўкиган ва яна уัз жойига кўйган эди. И. Рахим, Чин мухаббат.

УГИТТ Ернинг кучини, хосилдорлигини орттириш учун солинадиган, таркибида

ўсимликлар учун зарур озиқ элементлар бўлган моддалар. Минерал ўгит. - Дехқонлар буррондан сўне ғуँзаларни диккат биаан куздан кечирдилар-у, дархол ўғит солиб, культивация кцилиб, суғории лозим, деган қарорzа келдилар. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Пахта учун хаммаси хам зарур.. ўны хяам зарур. Уйғун, Навбахор.

Махаллий ӱғит Гўнг ва чиқиндилардан иборат ўғит. ..чолларнинг кучи билан кечалари махаллий ўғит ту̀платиб, далага ташиб турдилар. И. Рахим, Чин мухаббат.

Юрагнда ўғити бор кам кўлі. Fайратшижоатли, ишчан одам хақида. Юрагида ууғити бор йигит. - Юрагингда Ўринбой отанинг ўғити бор-да! Ойбек, Куёш қораймас.

ЎҒИТЛАГИЧ к. $\boldsymbol{x}$. Ӱ ғит сочувчи мослама. Экиш вақти келганда эса тракторга культиватор-ўғитлагич агрегати билая сеялкани тиркадим. Ш. Ғуломов, Ташаббус.

ЎҒИТЛАМОК Ерни ўгит билан таъминламоқ, ўғит солмоқ. Карталарни кет-ма-кет ўғитлаб, культивация қилаверинг, изма-из суғоринг. Х. Fулом, Сенга интиламан.

ЎFЛОН кт. 1 Эр бола, ўғил; фарзанд. $-\check{У}_{\text {глоним }}$ усс, яйра! - дер. К. Мухаммадий. Беэга қилиб̈ди Булғор элини, Энди кесар икки ӱллон сарини. «Эрали ва Шерали».

2 Еш ва жасур йигит; қўрқмас, ботир. Дуиман чикса мендай ўғлон йўлига, Аямасдан бошин боғдай чаларман. «Ёдгор». Халяимиз ўзинине фидойи ўғлонарини хеч качон унутмайди. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

3 map. Атоқли отлар билан келиб, шахснинг шох, султон авлодидан эканлигини билдиради.

ЎFОН эск. Худо, тангри. ..ўғоним сувох, тилимни қимирлатмадим. Ойбек, Навоий.

ЎFРИ Ўғирловчи, ўғрилик билан шуғулланувчи шахс. Уугрини қароқчи урди. Мақол. Бир кеча.. кўрага иккита уғри му. шиб, қоровуанинг оёқ-қўини боғлаб, оғзиа тўппи тиқиб, учта сигир, иккита ом, ту̀ртта кўйни хุайдаб кетди. А. Қахфор, Кўшчинор чироқлари. Уัғриарни ўлдирганда, Отабекнинг ёнида неча кишиси буланн? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Гал ўғрнси Fаразли ниятда бошқаларнинг нима деяётганини билиб олишга, э-


заб қолишга тиришадиган шахс. - Даюс, гап уприси! - деди Мели полвон. - Чап куззин унг кузингга дуст бўлмайди-ю, кўпчиликка эл бумармидинг? П. Турсун, Ўқитувчи. Ӱрри тутмоқ Ўғри деб билмоқ, ўғри хисобламоқ.
 ма. Мақол. Ӱғри қараш Сездирмай, пинхона қараш, уғрилар каби назар ташлаш. $A m$ рофга угри караш килгандан кейин, боика эиикаарни махкамлаб, секин уррта эшикка кја чізди. У. Исмоилов, Сайланма.
 лиғи. -Асл зоти угри, угрибощи детия, - деб илова қидди Олахужа. ПП. Турсун, Ўқитувчи.

ӰҒРИВАЧЧА сук. Ў грининг боласи, ўрри авгоди.

ӰғРИЛИК 1 Ўєри иши, ўғирлаш. У̌гри-
 кесиадир ва ё дорга осиладир. А. Қодирий, Ўтан кунлар.
2 Уे $_{\text {ғирлаш }}$ иши билан шуғулланиш. \Хаидар:] Бу уғриииккина эмас, кароқчииик - кундузай халқнинг куัзи олдида йўлосариик. С. Айний, Куллар. Угриликка уреанган бумманг тағин, яйловда юриб. А. Мухтор, Чинор.
ЎҒРИНЧА реи. Хеч кимга сездирмасдан, яширинча. Шербек йугон, ичи ковак танни паналаб тухтади. Атрофга у̀тринча назар ташаади. С. Анорбоев, Оқсой. Мурзин эа хамон ууиа тепалик орқасидан уғринча қараб турарди. Шухрат, Шинелли йиллар. Мудавачча иистонаарни у̀ғринча ёзиб олганига Авазнинг гумони қолмади. С. Сиёев, Аваз. Чодир ичида булаётган гапларни ўгринча пиннааетман Маждиддин.. узини четга мади. Ф. Жураев, Обид Жалилов. Умуман,

Абулбарака ичкиликни ёмон куррмас эди. То Парижса ўкииеа кетууна отасининг тавқибида булиб, ичса хуам ўғринча ичиб юрди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

УРРИНЧАСИГА кам кўля. айн, ўғринча. Бавзи расво овчилар ўғриниасига ии тутмоқдалар. «Муштум».

Ў РРИНЧИ айн. ўғрннча. Тавба, ўз устахонамиз бўлсин-у, кўчама-кўча тиланчилик қилиб, уेғринчи материал кূидирайлик.. Х. Назир. Кўктерак шабадаси. Писитиар булса, кุизар билан юзма-юз гаплаиии у ёқда турсин, у̌ғринчи туйнукдан, девор тирқишидан муралаб қарашдан хяам кўркииарди. Х. Нуъмон ва А. Шорақмедов, Ота.

ЎFPИХОНА Ў ғрилар яшайдиган, тўпланадиган, кўп оралайдиган жой. Ахир, деворсиз ховли уурихона булиб кетди-ю. Уйғун.

ЎFУЗ Ўзбек халқининг генетик таркибига кирган қабилалардан бирининг номи; шу қабила ахолисига мансуб. Узбек тилинине убуз иеваси.

ЎХ унд. с. Кўркув, оғриқ, ачиниш, нафратланиш каби хисларни ифодалаш учун кўлланади. $\grave{\text { ỳ, }}$, биқиним ёмон санчди-ку!

ЎХЎ І унд. с. Таажжуб, хайрат каби хисларни ифодалайди. - Ухў.. Культивацияни койил қиииб юборибсиз-ку, Собиржон ака, деди Сабохон. А. Мухиддин, Хадя. - Уууу, деди Сидикжон, - жуда упириб таилабсиз$\kappa y!$ А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ЎХӰ II тақл. с. Йутал товушини ифодалайди. [Ўроз:] Шоиманг, бу дарди харина оз-моз тупақсин. Пуф-пуф... ўхўу, уухў, ах. Тутун жигаримни хам титиб юборди! Ойбек, Танланган асарлар.



КАБАРИНҚИ айн. қаваринқи.
ҚАБАРИK айн. қавариқ, Қора атлас кўйлагини туртиб чикқан қабариқ ку゙крази бекни телба килар даражада ўйнаб турибди. Х. Ғулом, Машъал. Хис оваган хотирам гўё Нур тўпловчи қабариқ шииа. X. Шарипов.

ҚАБАРМОК айн. қавармоқ. Унинг ингичка бели, чинни каптар кўксидек кабариб чиққан кўкси, йуғон сочлари шундай кўриниб турарди. Мирмухсин, Умид. Рахматилланинг оёқлари каабариб, қонталаин бўлиб кетибди. А. Кўчимов, Халқа. ..кўзаарининг милки бир оз қабарган. Л. Тожиева, Мехрим сизга, одамлар.

ҚАБАРЧИМОК айн. қабармоқ. Ииладик, ииладик тугкиб маржон тер, Қу̀лар кабарчиди ва бўлди қадоқ. Қумар қабарчиса.. кицма хавотир, Мехнат билан кетар юракдаси доғ. X. Салох, Тошкент билан сухбат.

ҚАБ3 $\mathfrak{\downarrow} a$. قبق - олиш; тутиы; сиқимлаш, тутамлаш; тухтатиб қолиц] айн. қабзнят 2. Қабз ўлмоғимга боис хажрине хужуми эрмиш. Увайсий.

ҚАБЗА [a. даста; қулга киритиш] 1 Тутқич, даста. Махкам дархэол ичкарига кириб, эиикнинг қабзасидан тортди. П. Қодиров, Уч илдиз. Аұмаджон пулемётнинг қабзасини махкам уилаган холда.. дуинанни кузатар, афтидан, щеригининг сузини эшитнас эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

2 Бир кафт тутимига тенг узунлик ўлчови. Теша сопи одатда 4-5 қабза, кетмон сопи эса 12-15 кабза бўлади.

3 Тутам, даста. Бир кабза пиёз. Ойниса бедадан бирор қаб́за олии у ёқда турсин, хатто назар солгани қурқарди. X. Султонов, Онамнинг юрти.

КАБЗИЯТ [a. ق~ - қисилиш; тўхтаб қолиш; ич қотиш] 1 Ич қотиши, узоқ вақт ич келмаслиги ёки қийинчилик билан келиши. Эчки гўити хұам пархез, уни қабзият булганда ейиса, ични суради. К. Махмудов, У́збек тансиқ таомлари. Қабзият вақтида истезмол қุилинган оекат моддалари ичакларда узоқ - бир неча кун турио́ қолади. Н. Исмоилов, Касалларни парвариш қилиш.

2 эск. Диққат ошган, юрак сиқилган холат; дилгирлик. Тошкент $\grave{У}_{\text {рта }}$ Осиёнине энг жонли бир шахри.. томоша қиниб, вактингни чог кุииии зумкин, бироқ менда нимадандир дикқатлик, кабзият хамма ёғимни ураб олган. «Муштум». Мен аламзада шўрликни оғир кабзиятда куррган кампир.. «турқ. тароватинеизни куриб, хар куни чорак зтдан тушипман», деб мени бисёр тангиикка солди. Ғайратий, Довдираш.

ҚАБЗИЯТЛАНМОК эск, Диққат бўлмоқ, диққатчилиги ошмоқ. Орпикূ даражада қабзиятланган Еккуб ота хุаммани койиб таилади.. Х. Шамс, Душман.

ҚАБЗЛАНМОК айн. қабзиятланмоқ. [Онаси қабзаниб:] 9 болам, кўналингиз эр тилар уัхшар, ошиқманг, ошшқан қиз эрга ёлиимас. Гулханий, Зарбулмасал.

КАБИЛ \{ ( . - нав, хил; тарз, йўсин\} Ў.-п. к. ва ч.к. шаклида кўмакчи вазифасица қўлланади: қабилида Қиёс, ўхшатиш муносабатини билдиради; тарзида, йусинда.

Раиснинг «Кугрккан олдин муит куттарар» кабилида қилган хозирги харакати уттирганаарга ёкмадд. С. Махкамов, Шогирд. Акяи бор одам, фак̧ир киии панада, қабииида јзини бир четга олиб, ииини ўхшатиб юраверади. В. Ғофуров, Вафодор. Сен менга тема, нен сенга тесмайман, кабииида ии мумии - энг хавфли мараз. Ф. Мусажонов, Химмат. Қабилидан 1) кам қўли. айн. қабилнда. Еган огиз уялар, қабилидан Уузбек ойм хамм муомалани кудаларга қилди.. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бу том ва деворлар гје.. "бйаса - бўлар, бўлмаса - говлаб кетар» қабилидан кқилиб, омонатеина қўнқаймириб кўйилгандек кўринади. Х. Шамс, Душман; 2) от ёки отлашган сузлар билан қулланиб, ўхшатиш, қиёс маъносини билдиради; каби, сингари. Қоравой полеон улар хабиидан эмас, сиёсатдан хяам оз-моз бахсмашар., эди. Й. Шамшаров, Тошқин. Қобия ака узини сенсираб, тракторини сизсирайдианлар қабилидан. «Узбекистон қўриқлари».

ҚАБИЛА [ $a$. c - авлод, насл; уруг] 1 Уруғ-аймоқ, бир ота-онадан тарқаган бир неча гурух уюшмаси, этник бирлик. Турк қашиалари. - ..иаман ва мажусий к̧абилалари кўп обидаларни ер билан яксон килгонлижларини устоздан сухбатда эиитган эди. Мирмухсин, Меъмор. Тарихий мабыуномларга қุараганда, бу ердаги қабилалар Америкага еєропаликлар борииидан анча щгари картоика экиб, хосил олииган. «Фан ва турмуш».
2 Насл-насаб жихатидан бир хил бўлган кншнлар тонфаси, гурухи. Хугжалар қабила жихатидан ту̀ттга булинардилар. С. Айний, Эсдаликлар.
 билага оид, алоқадор] Қабилага оид, қабилаларга хос бўлган (к. қабила 1, 2). Қабилавий низолар. Кабилавий урф-одатлар.

ҚАБИЛАДОШ Бир қабилага мансуб булган кишилар (бир-бирига нисбатан). Жанобларига хайрихох бўланиня учун қабиладииаримдан құаттик ситам кўрдим. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси.

ҚАБИЛАЧИЛИК Кишилар қабилақабила бўлиб яшаган жамият; кишиларнинг қабилаларга бўлиниб яшашига асосланган натимоий тузум. Қабилачиаик даврини ўт-

казаётган халқларда динлар хам боиқача, курбонииклар хам ўзгарождир. Газетадан.

KABKX [a. تَبيـج - жирканч, ярамас; дағал; кўпол; аллоқсиз| Ахлоқ-одоб, инсонийлик қоидалари талабига зид; жирканч, разил, ярамас. Қабих ии. Қабих одам. Ғуломжон бу кабих найрангбозикдан қаттик ғазабга келса-да, ўзини огир тутиб, огир сўзашга харакат қилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ичкиликбозиик кўплаб қабих жиноятлар манбаидир. Газетадан.

ҚАБИХЛАШМОК Тобора қабих, разил бўлиб бормоқ, қабихлик, разиллик йўлига уттмоқ; разиллашмоқ.

ҚАБИХЛИК Қабих, ярамас иш, хаттиқаракат, қилмиш. Хар қандай қабихликдан кุайтмайдиган одам. Мак̧сад - юракларга солиидир рахна Мудхии қабихликнинг кирдикоридан. Ж. Жабборов. Ўзингиз биласиз, [Бергер] хеи қандай қабихликдан қайтмайдиган одам. А. Мухтор, Чинор.

ҚАБЛ қ. қабил. Саломатми? Тетикми? Рухи кุалай? Дилшод хқам худди шу қаблда жавоб килди: саломат, тетик, рухи жуда баланд. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚАБЛАЛМИЛОД [ $a$. تَبلالميلال - милоддан аввал(ги)] эск. кm. Милодгача, янги эрагача, милоддан олдинги.
 дан аввал(ги), қадимий] эск. кт. Жуда қадимий, ёзув ва ёзма ёдгорликлар, ёзма асарлар майдонга келмаган даврга оид.

ҚАБО [ $a$. . a - устки кийим, чакмон] эск. Узун ва кенг устки кийим. Хонзода бесимнинг нафис қадди-қяомати, ипак матодан кийган камалакдай товланувчи қุабоси. Ахмад Танбалга бугун хар качонгидан хам жозибали куринади. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

KАБОK эск. к. қовоқ II. Сўз сўзласа, қабоғингни уясан.. «Муродхон». Қабоқлари кенг-кенг, оғизлари тор. Лутфий.

ҚАБОХАТ [a. قباحت - қабих иш, қабихлик, разиллик; беадаблик] 1 от Қабих иш, ярамас хатти-харакат; қабихлик. «Кандай пасткаилик, қандай ярамас қабохุат! IIу махалгача сезмаганимга хайронман!» деб уйлади Ғуломжон. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Интизор хзар уй диловар, Дилкушолар базмига, Гар оёк қуйса қабохат, Йиғлагай остона хам. Э. Вохидов, Мухаббат.

2 сфт. Қабохатли, разил, қабих. Қабохат ии. - Бозорнинг устини туман олибди, Одамларга кабохат кун бууибди. «Очилдов». Бу кабохат кирғин поёнига етмай, давлатпанох авёнлари куриовида жар ёқасида қатор тизилан уулим дорлари томон юрди. С. Кароматов, Суннги бархан.

ҚАБОХАТЛИ Қабохат билан гўлибтошган: қабих, разил, ифлос. Неча вақтлар буиди, тентираб юрган, Қабохатли қаттик кунлар кечирган. «Ойсулув».

KАБР [a. تبر - гўр] Одам ӱлиги (мурдаси) кўмиладиган ёки кўмилган махсус жой; гўр. Чинорли мозорда хупп мехрибон, хўп диякаш одаи - Бобокул отанинг қабри бор. С. Анорбоев, Оксой. Бу каабрларда дорга осилган Низомиддин ва унинг олти ууртоги.. ётгандай бўлиб кўринарди. Мирмухсин, Меьмор.

ҚАБРИСТОН [a. + $\phi$. قبرستان - қабрлар, гўрлар макони; мозор, гўристон] Мархумлар дафн қилинадиган махсус жой; гурристон. ІІу куни отасининг мозорига бориб, шам ёқди, кабристондаги шайхларга назр берди. Мирмухсин, Йўқолган жавохир.

ҚАЕРТОШ Қабр устига ўрнатиладиган, мармар, харсангтош ва б. материалдан тайёрланадиган ёдгорлик. Борса-келмас эврилди - Эринадинг сен. Кабртошлар тирилди Эримадинг сен. Э. Шукур, Хамал айвони.

ҚАБУЛ [a. قبول - маъқуллаш; ижозат бериш; битишув, розилик] 1 Таклиф, илтимос ва ш.к. га билдирилган розилик, маธкуллаш. Кабул жавоби. $=$ Кумуш қабул ифодасини бергандан сунг, қуибеги дахлизда караб турган кўрбоиига: -Кирсинлар, деди. А. Қодирий, Утган кунлар. Завк-сафони тезрок тотиига интилган Мирзакаримбой эътироз қилса хам, нихоят, қабуага [никохни кечиктириига] мажбур булди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Бериладиган, тақдим этиладиган, топшириладиган нарсани олиш; қабул қилиш. Хирмонаар донга ту̀либ, ғамла ортган автомашиналар карвони кабул пунктлари томон иошилмоқда. Газетадан. Бойсункур мирзо мадраса курилииини нихоясига етказиш ва тантанали қабуа маросимларини ўтказищларига рахбарлик килиини устод Қавомдан илтияос қилди. Мирмухсин, Меъмор.

3 Ишга, ўқишга, аъзоликка, сафга, қаторга ва ш.к. га олиш, ўтказиш, қўшиш. Институтеа кабул бошланди. Курсга кабуа туххтатилди. Қабул имтихонлари муваффакиятли уттд. Қабул комиссияси ишга туиди. - -Бу йилги кабулга менинг хам бир оз алокам бор, - деди у.. - харакат килиб куришим мумкин. П. Қодиров, Уч илдиз.

4 Сухбатлашиш, арз ёки шикоятни тинглаш, кўриш ва ш. к. мақсадларда кимса хузурида бўлишш, хузурига чақириш ёки қўйиш. Қабул маросими. Қабул соатлари. Боилик кабуаида булмок. - Фаттох $\overline{\boldsymbol{y}}_{\Omega-}$ масбеков бугунеи кабулни бир амаллаб $m y$ -гатди-ю, аммо узи хам букчийиб колгандай булди. ў. Усмонов, Сирли сохил. Куннинг иккинчи ярмида Ойкизнинг қабул вакти эди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Врач қабулига биринчииуулиб ёзилай, деб хуроз қичқирмасдан келгандим. «Муштум».

5 Эфир тўлқинларини ўзига олиш, ушлаш, тутиш. Қабул қилувии аппарат. Paдиостанция маълумотларни бериб бйлгач, кабуага ўтди.

Даргохида қабул қилмоқ эск. кт. 1) хузурига киритмок, кўймоқ; 2) дин. ижобат қилмоқ. Бемор.. ку̀зини очиб, қизчасини ёнига тортди ва пичцраади: -худо қизимнинг сахарлари қилган дуосини даргохида қабул килди. А. Қаххор, Бемор. Қабул қилмоқ (ёки этмоқ) 1) рози бўлмоқ, кўнмоқ; маъқул деб топмоқ, кйшилмоқ. Таклифни қабул килмок. Шартини қабул килмоқ. Узрни қабуа қилмоқ. … .бизарнинг бу разйимизаа карии тушиб, харчанд рад килса хам, нихоятида онасининг сузини ерда колдирмаслик учун кабул килган эрди. А. Қодирий, Ўтган кунлар; 2) олмоқ (тақдим этилган, топширилган нарсани). Қиз гулдастани қабул киааркан, мастона кўзарини йигитга тикди. Газетадан. Пахтани ўз вақтида қабул килии, тозалаи, авайлаб-асраин.. нихоятда зўр масбулиятни талаб килади. Газетадан; 3) уз қаторига, сафига олмок. Партияза қабуа қилмоқ. - Азизим.. Сиз санваткорлар оиласига кпабул қилиндинсиз. «Муштум»; 4) хузурида бўлишга рухсат бермоқ, киритмоқ. ..бу оғирлик бурундан сармунший булган кииининг устидаги қонуний вазифа булиб келганликдан кишиларни уйда кабул килишга Анвар мажбур эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён; 5) мухокама этилган масала юзаси-

дан якуний, хулосавий тўхтамни белгиламоқ, шундай тўттамга келмоқ. Карор кабуа килок. Резолюиия қабул қилмоқ. Табрикнома қабул қилмоқ. - Бу масала юзасидан қарор қабул қилингандан кейин, иккинчи масалага ўтилди. А. Қаххор, Кўшчинор чироклари; 6) эфир тўлқинларини тутмоқ. Космик кема локатори харакатга келиб, тезгина тугриланиб алди-да, радиодан берилаётган сигналларни каабул қила бошлади. Газетадан; 7) бирор гап ёки нарсани ўзи бирикиб келган сўз ёки жумла билдирган маънода инобатга олмоқ, тан олмоқ маъносини билдиради. Хазратим, берган уугиминнизни бебахо гавхар уррнида қабул қцилурмиз.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Мулла Фазиддин Хонзода бегиннине мактовини иига оид оддий гаплардек қ̆аб̆ул килмаса, ку̀нгидаги нозик хисларни сездириб куййса, у̀н монидан бири хұам омон қолмаслиеини сезди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар; 8) бирор мазқаб ёки динга кирмоқ, ӱтмоқ. Ислом динини қайда қидган халқаар.

ҚАБУЛХОНА [қабул + хона] 1 Расмий ндораларда иш билан келувчилар навбат кутиб ўтирадиган ёки қабул қилинадиган хона. Фаттох Ўлмасбеков йўлакдасилар олдиднн қ̧оиларини чимириб ўтди-ю, қุабулхонага кирди. Ў. Усмонов, Сирли сохил. Шербек суриитириб нриб, Золлоия инстимумини топиб олди. Тўгри директор қабулхонасига кириб борди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 тар. Қаровсиз қолган болалар уйи; етимхона.

ҚАВАРИЛМОК ками қўд. айн. қавармоқ. Салим баққолнине қора, чўтир юзлари.. думалоқланиб, қаварилиб чикқан бурни.. хеч кинга ёқнайди. Уйғун, Турсуной.

ҚАВАРИНҚИ кам қўлл. айн. қавариқ 3. Бир томони каваринки линза.

ҚАВАРИІІ Турли механик таъсирлар натижасида баданнинг бирор сохаси териснга шикаст етиши (кўпинча оёқ бармоқлари, товони, қўлнинг кафти ва панжаларида юз беради).

КАВАРИK 1 om УЗоқ ишлаш, ишқаланиш ва б. сабаб билан терида хосил бўлган шиш, пуфак. Кулдаги қавариқлар.

2 сфm. Шиш, пуфак хосил бўлган; қаварган. Дарё кииза эркалангандек, ту̀лқин ку̀тариб қирғоқка ииқар ва унинг қавариқ оеқяарини ялаб кетар эди. «Ёшлик».

3 Гумбазсимон бўртган; бўртиб чиққан. Кордай оппок яктаеининг ёқасидан хабаияарникидек қора қавариқ кўкраги буртиб чиқиб турарди. С. Кароматов, Олтин қум.

ҚАВАРИКЛИ Қавариғи, қавариқлари бўлган, қавариқлар билан қопланган. Қаварикии темиратки. Қавариқли шии.

ҚАВАРМОҚ 1 Ишлаш, ишқаланиш ёки куйиш натижасида қавариқ хосил бўлмоқ. Кун буйи кетмон чопиб, кўлим қаварди. ■ Менинг хам дастёрчилик қчлавериб, оёғим қаварди. Ойдин, Фонарь тагида. Бетон қории маиинасини айлантирии вақттида қ̧авариб кетеан қўлари зиркирарди. Ш. Рашидов, Купратли тўлқин.

2 Туртиб чиқмоқ, бўртиб турмоқ. Иккисининг.. буйй томирлари арқондай қаварган, билак пайлари темирга айланган. Ойбек, Танланган асарлар.

3 кучима Етилиб, пишиб, яққол сезилиб бўртиб турмоқ. Мехмонни кузатиб қуйганидан сўнг Ганжанинг куัнглида қавариб турган у̀m бирданига ловуллаб кетди. Э. Самандар, Дарёсини йўқотган қирғоқ.

Кўкси (ёки юрак-бағри, кўнгли) қавардп c. $m$. Қаттиқ хафа бўлди, ранжиди, кўнгли ўксиди, оғринди. Гапи курсин, юрак-бағрим қаварди, Гўруғлига бориб, бергил хабарди. «Гўрўғли». Закот деди, ўн тўрт махрам буюрди, Махрам келиб, менга берди хабарди, Закот дезан гапга кўнглим қаєарди. "Алпомиш». Оёғи қавармоқ Юравериб, қатнайвериб чарчамоқ. Тили қавармоқ Гапиравериб чарчамоқ. Йсит қўини сиатади: -Запчасть [эхтиёт қисмлар] деявериб, тилларимиз кавариб кетди. И. Рахим, Зангори кема капитани.

ҚАВАРТИРМОҚ 1 Қавармоқ фл. орт. н. Юравериб, оёкни қавартирмоқ. Замбил қўлингни кавартирган бўлса, копда оркала. И. Рахим, Чин мухаббат. Эркакларнинг ку̀злари ғазабдан иақчайган, буйин томирларини қавартириб, бўгилиб бақุиришади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 куัчма Муболаға қилмоқ; бўрттирмоқ. Нури эрдан кутсилсиз эди. Айникса, кейинги кунларда эрининг қусурини ууз хаёлида ғоят кุавартириб юборди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАВАРТМА айн. қавариқ 1. Агар ташқ̧и томондан каралса, ўпка пуфакчалари ярим

доира куринииидаги кавартмалар билан қопланган бўии курринади. «Анатомия».

ҚАВАРЧИҚ Майда қавариқ.
ҚАВАТ 1 Қат-қат нарсаларнинт хар бир қати, қатлами ва уларнинг ораси. $У$ дуппини тахлаб, курпанинг қаватига куйди. $=$ Қа-ват-қават мармарни кўрганиисан? Гуити учшандай бир кават ёғ, бир қават гуиты буулади. С. Анорбоев, Оксой. Саккиз кават кўрпада оёгини узатиб ётган кексаларнинг бел боғлаб, далага чиқиши бошқаларга ўрнак. И. Рахим, Чин мухаббат. Ахир у [Майна] игнанинг тешигидан етти қূават осмонни кўрадиган мерган. Элу юрт орасида унинг таврифи зўр. Ш. Тошматов, Эрк куши.

2 Хоналари устма-уст солинган биноларнинг бир баландлиқдаги хоналардан иборат қисми, қатори. Бинонинг бешинчи кавати. Остки каватда лиамок. - - $а$ ширжон қават навбатиисидан калитни олиб, ўз номерига кирди. Н. Аминов, Қахқаха.

3 Устма-уст жойлашган токча, полка ва ш.к. нинг хар бир поғонаси. Мунисхон жавонлардан бирини очиб, унинг юкориеи каватидан бир тӱn сурат олди. А. Қаххор, Сароб.

4 c. m. Ё, қатор, саф. Отамиз бизни каватлариеа олиб, дехкончилик қилдилар. Н. Сафаров, Оловли излар. Мана, йигитлардан сўра, даштда денгиз яратаётганаар иулар. $У_{\text {ғлине хам шулар кааватида. Х. Назир, Сув }}$ гадоси - оқпадар.. Ўн учга кирган акам Солижон онам қุаватларига кириб кุолди. Газетадан.

5 Ип ва ш.к. га тизилган нарсаларнинг хар бир тизими; шода. Маржон шодасининг уч-ту้рт қавати узилиб кетган, у̀ша узчк чодалардан марварид доналари худди ку̌з ёиидай ерга томиб турарди. К. Яшин, Хамза.

6 кам кўлл. Марта, карра. [Холисхон:] Хаммаси эсимдан иикиб, минг қават тагин ғайратландим. Хамза, Паранжи сирлари.

7 Сидра. Шохим бир-икки қават эски куиилак-иштондан боиқа нарсаси буммаган букчани устига керосин тӱкиб ёндирмоқда эди. С. Айний, Қуллар.

ҚАВАТИГА рвш. с.т. Қаторасига, аралаш. Қаватига хаммани койийвермок.

ҚАВАТЛАМОҚ 1 Қават-қават қилиб термоқ, тахламоқ ёки букмоқ. Куррани қаватламоқ. Чалпакни қаватламоқ. Газеталарни каватлаб тахламок. - Арабхон бегим шохи-

атлас кўрпачалардан иккитасини таниа туурига қаватлаб солди. Ойбек, Улуғ йўл.

2 Ип, каноп ва ш.к. нарсаларнинг бўлакларини, қатларини ёнма-ён тизиб, ёндаштириб ёки букиб йўтонлаштирмоқ. Kaнопни қаватлаб эимок. - Сафархалтадан йул учун олинган ипни олти қаватлаб пишитиб, кугра қавиқ нина билан калаани ўз жойига қўйб тика бошладик. F. Fулом, Шум бола.

ҚАВАТ-ҚАВАТ 1 Бир неча қаватдан, қатламдан ташкил топган, бир неча қаватга эга бўлган; қат-қат. Кават-қават тоғ жинси. Дурагайларда думба ёғи баданига уриб кетади. Қават-кават мармарни кўрганмисан? Гуити учиандай бир қават ёғ, бир қават гуиит бўаади. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Қаватлаб тахланган, терилган ёки букланган. Қават-қават кўрпа. - Неча марта ку̀ргансан, келган куни куррсатдим$\kappa у$, - деди Эрали қават-кават қилиб буктанган хатни сержантга узатаркан. И. Рахим, Чин мухаббат.

3 Қатор-қатор тизилган, тортилган, ён+ ма-ён турган, кўйилган (узун ва ингичка нарса ёки чизиқлар хақида). Қават-кават қилиб пишитилган ип. - У йида бораркан, қават-қават тиканли симлар билан у̀ралган цехларнинг кўриқчилари ундан пропуска су̀рай боиладилар. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚАВИМА Орасига пахта солиб қавилган. Кавима курпа. Қавима шим.

ҚАВИМОҚ Авра-астари орасига пахта солинган нарсаларни икки томонга ипни ўтказиб тикиб чиқмоқ. Тунни қавимоқ. Пахтали шимни қавимоқ. - [Косимжон] Уйга келганда, ойиси аивонда кўрпа қавиб у̀лтирарди. Ӱ. Умарбеков, Она.

ҚАВИК 1 Чок тури; қавиладиган нарсалар (тўн, дўппи, кўрпа ва ш.к.) нинг икки томонига ўтказиб тикилган чоки. Йрик кавик. Гулдор кавик. - Эъзозхон паранжи ичидан бонини кутариб каради, Раззоқнинг ихчам кирза этиенни, майда қавик пахталик иимини ку̀дди. Х. Гулом, Машъал.

2 Қавиш иши. Қавиқни урганмок. $У_{\text {нсин хола кизининг уи янги кўрпасини коп- }}$ лаб, кавиқдаи чиқарди. А. Хайитметов, У $\mathbf{H}^{-}$ син хола. Қу̀игаа игна киргани бахфона буилиию, юрагига сиғмаётган қавиқни хам ииигиитиириб қўйди. Р. Файзий, Хазрати инсон,

ҚАВИҚЧИ Қавиш иши билан шуғулланувчи одам. Мохир қавиқчи.

КАВЛ [a. فّو - сўз, гап; мулохаза, фикр] 1 кам кууля. Лафз, сууз. Қавли йўк одам. - Уламан деб мард қавлидан тоярми? „Равшан».

2 эск. айн. эьтиқод.
KАВМ $[$ a. тўдаси, гурухи\} 1 Бир авлоддан тарқалган, узаро қариндошлик муносабатлари билан боғланган кишилар бирлашмаси; уруғ, аймоқ, қабила. Гарчи сизнинг қипчоқ қаөмига мансубиятингиз булса хам, Мусулмонкулни хайдаида бизга унутилмаслик.. хизматлар килдинсиз. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 дин. Бир масжидда ибодат қилувчи кишилар, бир масжиднинг намозхонлари ва уларнинг хар бири. Жиловхонада намоз кутиб ўтирган қৃавмлар ичида Самад бўқок, Шукур сучилар хам куринар эдилар. А. Қодирий, Мехробдан чаён, ..хатна ту̀йига етти мачит қяавмини таклиф қилган булса, махалаа учун жонкуяр Махкамбой терисига сиғмай қоларди. М. Осим, Тилсиз гувох.

3 Кишиларнинг маълум бир иш ва б. жихатдан бўлган бирлиги, гурухи; тоифа. Халиги қавмдаги муаллифлар энди оикора ошна-оғайнигарчилик, лўттибозлик, гурухбозиик.. йўига уัтиб олдилар. Газетадан. - Мен бир ожиз фукаронгизман, - деди у дархол, - ахии шуаро ила фузало кавмиса кўрсатган иноятларингиз тахсинга сазовордир. С. Сиёев, Еруғлик.

4 (3-и. эгалик ва у.-п. к. иаклида қавмнда) «Қаторида» маъносини билдиради. Менга-ку жаноза ўкийдиганлар топилади. Аммо сенлар ту̀нгиз кавмида кетасанлар. Б. Рахмонов, Мардлар қиссаси. Зокир темирии юозйнинг қииичидан ўлган, иунинг учун хам укофир кавмида кетеан эмии. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚАВМ-КАРИНДОШ, қавму қариндош Узоқ-яқин қариндош-уруғ, хеш-ақрабо. Ўрмонжон.. Бахрободдаги уй-жойини, қавмкариндошини, ёр-дусттини таилаб келиб, биз биан жафо чекиб уутирибдими, баракалла! А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

KАВОМ [a. قو ام - мадад, таянч; маъно, мохият; қавмлар| 1 Қавм; қавмлар. Хумсон дам расво булди дегин.. у манзилларнине ксавоми инсофли эди-ку?! Ойбек, Болалик.

2 Қавом (эркаклар исми).

КАВРАК Кир-адирларда эрта бахорда униб чиқадиган ўтсимон кўп йиллик ўсимлик ва унинг ёш пайтида ейиладиган ўзаги. Хар ер-хар ерда қаврак уусимлиги танаси бошка усимликлардан баланд кўтарилиб туради. П. Ғуломов, Зарафшон этакларида.

KABC I [a. قَرسی - камон, ёй; равоқ; тиниш белгиси] Уззек тилида кенг кўлланадиган, икки элементли (кўшалоқ), асосан, гап уртасида ва охирида ишлатиладиган чегараловчи тиниш белгиси. Кичик қавс. Ўрта к̧авс. Катта қавс. Қавсед оамоқ. Қавсдан чиқармоқ. Қавс ичида берилеан изох. Қавс ичидаги математик ифода.

KABC II [a. катma) acmp. Ун икки буржнинг бири, Ақраб ва Жад(и)й буржлари ўртасида жойлашган (қ. бурж).

2 Шамсия йил хисобида тўққизинчи ойнинг арабча номи ( 22 ноябрь - 21 декабрь орасидаги даврга тӱғри келади). Қаес суви дардга даво, Куёи, хаво - танга даво. Мақол. Б Бизда мезон, ақраб ва кавс оилари қуруқุ булиии керак, бўамаса, кузги хфосилни, айниқса, ғўза-пахтани йиғиитириб ололмаймиз. С. Айний, Куллар.

KABCOE $[a .+\phi$. قوسـاب - қавс суви] Қавс ойида, яъни ноябрь охири - декабрь бошларида ерни суғориш учу:- бериладиган сув; қавс суви. - У хам, - деди григадир, кузда шуддор кৃииннанн, кৃавсоб, чилааоб берилган, гўнгли тупроқ солинган. С. Айний, Куллар.

КАВЧИН Ўзбек халқи таркибига кирган қабилалардан бири. Киилоқ одамлари олчин, париту̀n, қавчин.. дея аталмии уруғаймоқларга булиниб олиаади. Т. Мурод, От кишнаган оқшом.

ҚАД(Д) [а. 〒е - бел, қомат; ўлчам, миқдор; улччов] 1 Бўй-баст, гавда бичими; қомат, сумбат. Қадди келииган одам. Қадди букилан чол. шы Ғуломжон.. чиройли қаддини букиб, онаси устига энгашди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Соколининг оқлиеига қарамасдан, унинз қฺаддида кексалик аломати сезилмас эди. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Олимов.. кадди барваста, семизгина киии эди. X. Назир, Сӱнгги чақмоқлар.

2 Тананинг оёқлардан юқори қисми, гавда. Костюм хали буйиса нисбатан инсичка булган қаддига кенглик қилди, кўкраги бир оз халта бўлиб. ёкаси кўчиб турибди.
П. Қодиров, Уч илдиз. Бек қаддини ёстик устидан ку̀тариб, Комилга жилмайиб қаради. Х. Fулом, Машъал.

3 Киши ва нарсаларнинг бўйи, баландлиги. $\dot{У}_{\boldsymbol{\prime}}$ куниик мехнат оркасида хุар томони беш газли ва кадди уи ярим газли бир хужра хосил булади. А. Қодирий, Обид кетмон. Энди у озди, соқоллари ўсди, юззи қорайди. кадди чузилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хирмонлар қаддини кўкдан оширине.. F. Fулом,

Қад кўтармоқ 1) бўй чўзмоқ, ўсмоқ. Райхонлар кад кўтариб, хид сочди. А. Қаххор, Кйшчинор чироқлари. Муроталииине ховлисида кад кутарган урик бутун қиилоқдда мавжуд буллан дарахтларнинг энг каттаси ва чиройлиси эди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли; 2) тикланмоқ, қурилмоқ. Клуб деворлари кун эмас, соат сайин қ̧ад куттара борди, «Муштум». Уч хафта инида ғиитин сардоба ердан икки-уч газ кад кугтариб, узоқ-узоқлардан кўза ташланадиган булиб қолди. Мирмухсин, Меъмор. Хар ерхар ерда.. кабоб, сомса, палов пииирадиган оихоналар тезда қ̧ад кутариб́, иига туиди. Ж. Шарипов, Хоразм. Қад ростламоқ айн. қаддини ростламок 2. Бинокор қадами етган жой тез обод булади, улкан завод-фабрикалар қад ростьайди. Газетадан. Қадди расо 1) қ. расо. Қадди расо йигит; 2) тик ўсган, адил. Қадди расо тераклар. Қаддини кўтармоқ айн. қаддини ростламоқ. Супада ёнбоилаб ётган йиеит қаддини куттариб, атрофга каради. -Каддини куттаргунча, заводии боилардан солия олиниасин, - деди., Ёлонбой. Ж. Шарипов, Хоразм. Қаддини ростламок I) қаддини тик, меъёрий холатга олмоқ. Қурбон ота энгаииб, самоварнинг остига сим тиқаётган эди, қаддини ростлаб, Сидиқжонга қаради. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. ..иумарни куррпачага узала туииб, хузур қилиб хаёлан санаб ётеан Пошиа хола Лавлига кузи туидди-да, қаддини ростлади. Д. Нурий, Осмон устуни; 2) куัима Узини тутиб олмоқ. Гарчи каддини ростлаб олган бууса хұам, хали ёи, ёмғирда қолган кузалар Мухиддиннинг кўз ўнгидан у̀тарди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди; 3) иш, ахволшароитни яхшиламоқ, дурует холга келтирмоқ. Шахар бозорида отаси берган пулни сармоя құлиб, дуккон очган Тожи савдо-

сотикни авж олдириб, кุаддини ростлай боилади. Мирмухсин, Меъмор.

КАДАЛМОК 1 Қадамоқ фл. ўл. ва мажх. н. Бу йил уруғ барвақт кадалди. Кўкракка кадалеан к̧атор орденлар. ■ Хамманине куेзи қора чарм қопланган эиикка қадалеан. А. Мухиддин, Чап чўнтак.

2 Кўзини тикмоқ; тикилмоқ. Сочларини еййи, уқдай қ̧адалди.. К. Яшин, Хамза. Чол угғлига кадалиб олганди.. «Шарқ юлдузи». Валижон.. биллур тоилар орасидан қайнаб́ ниқаётеан тиниқ сувга к̧адалиб, хиёл жим қолди. О. Ёқубов, Ларза.

3 Юрмоқ, турмоқ каби баъзи сузлар билан қўлланиб, қимирламай шу сўзлар англатган холатда бӱлиш маьносини билдиради. ..бу ерда колган кишилар стуалареа михлаб куййиаандай қадалиб утирииларидан шахсий иилари курриладиган кишилар эди. И. Рахим, Ихлос. ..мажхуул киши юзини ойдинга бериб, хароба уй остида қадалиб турганликдан унинг ким эканлисини тании осон эди. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Бемор бир оздан сўнг чой су̀ради. Кейин яна қุадалиб ётаверди. Ю. Шомансур, Қора марварид.

ҚАДАМ [a. $a$. - оёқ кафти, товон; оёқ, одим] 1 Юриш жараёнидаги хар бир оёк ташлаш, оёх босиш; одим. Илдам кадам. ШІахдам қадам. = Очил кбу гапларнинг менга алокаси йук», дегандай кุииб, каданини тезлаитирди. П. Қодиров, Уч илдиз. Ёндаги корабайир буки сезди пекииии, бир неча одим утии, кадамини секинлаитирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. ІІу вакт болохона нарвонида гурс-еурс кцадам товуиии эшитилди. Х. Ғулом, Машъал. - Мардонқул ака, - деди у боиликнине юришига қадамини мослаб. А. Мухтор. Бўронларда бордек халоват. Саодатхон бир-икки кадам босиб, яна орқасига қайтди. С. Зуннунова, Янги директор.

2 Хар бир қадам оралиғига тенг масофа, оралиқ масофа. -Ассалому алайкум. - дедим остонадан бир қадам нарида туриб. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Содиқ аминнине капаси унгурдан юз қадамча ғарбда, тоғнинг соябон бўлиб осилиб туиган каттакон тоии остида эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 кўчма Иш-фаолият, ривожланиш ва ш.к. да олға силжиш, илгарилаш. Уурток $A x$ медов, бу тажриба пахта агротехникасида олға қу̀йилган катта қадам, дейди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

4 кўчма Бирор жой, томонга қаратилган, йўналган юрищ; ташриф. Унинг бу ердан қадами узилди (кесилди). У бизникига қадам босмай қўйди. Агар кадамимни бой сезиб қолса, Гулнорнине ахволи оғирлаимайдими? Ойбек, Танланган асарлар. Хайрият, хайрият, Абдурасул!. Сенине хам кадаминг биз томонларга туиар экан.. []. Турсун, Ўқитувчн. Сенине учун келди совчи қадами.. «Бахром ва Гуландом».

5 кйима Иш-фаолиятдаги хар бир хаттихаракат; амал. Одам бавзан бир марта нотўғри босиб кўйган қадами учун умрбод жавоб беради. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Ахир, кам гапириб, қадамини билиб босса, ишини билиб қилса ва зимдон қора ниятлар йўидан кета берса, уни дархол биии осонми, ахир? Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

Бир қадам 1) айн. қадам 2. Бир кпадам нарида турибди; 2) жуда қисқа оралиқ, оралиқ масофа хақида. Ўзинсиз кўрдингиз, бугун гузардан бир қадам хам жилганим йўқ, сувох бўларсиз дейман-да. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қадам босмоқ 1) қадамлаб юрмоқ. ..Турғуной тиззасини уилаб, зўрға кадам босарди. А. Қаххор, Мастон; 2) бирор жой, маконга бормоқ, келмоқ; ташриф буюрмоқ. Йўқ, амаки, уйга энди бир умр ксадам босмайман. С. Ахмад, Уфқ. Бугун саккиз кун бўдди, қадам босмайсиз-а? С. Сиёев, Еруғлик; 3) иш-фаолиятда муайян тарзда иш тутмоқ, хатти-харакат қилмоқ. ..ўиа босган ножу้я қадами бошига бало буладиган бўлди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Қадам олиш Иш-фаолиятда, хаётда ўзини тутиш, бундаги ўзига хос хатти-харакат, холат. Иккаласининг кайфлари баландми ё Опа келтирган хуихабар эсанкиратиб қўйганми, ииқииб, қадам олиилари бошқача. О. Ёқубов, Ларза. ..Абдусамадқорининг сўнгги кунлардаги қадам олиии Урмонжоннине хар иккала тахмини хам тӱғри эканини аник кўрсатиб турар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Қадам отмоқ (ёки танламоқ) 1) қадам босиб юрмоқ, одим отмоқ. Иккала от бир киёсда баравар кадам таилаб борар эди. А. Қаххор, Асрор бобо; 2) кугима силжимоқ, юрмок, бормоқ. Куёш таилар ғарб сари қадам. Ғайратий. Қадам ранжида қилмоқ $\xi^{\text {. ран- }}$ жцда. Устоз ёзувчи хотирасини эвзозлаи учун қалам сохиблари, олимлар., музейга қадам ранжида кৃилдилар. Газетадан. Қадам таш-

ламоқ айн. қадам босмоқ 1; қадам қўймоқ. Мақсадсиз ташланган қадам - ўссиз милтик билан овга чиқишдек гап. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. Утеан йил билан хам хайрлаидик. Янги йилнинг бўсағасига кадам таиладик. Н. Сафаров, Оловли излар. Қадам қўймоқ 1) айн. қадам босмоқ 1, 2. У уйнинг зинасига энди қадам қўиганда, похол остидан чикқан кампир: -Хой, болам, немис бор! - деб қичкирди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Дўст билан обод уйинг, Гар бўлса у вайрона хамм. Дўст қадам қўймас эса, вайронадур кошона хам. Э. Вохидов; 2) журъат қилмоқ; киришмоқ, бошламоқ. Бу иига қадам қуймасдан илгари, бир карра сизнинг олдингиздан уัтиии, равйингизни билиига тўғри келди. Ойбек, Танланган асарлар; 3) бирор ёшга тўлиб, кейингисига ўтмоқ. Уัн иккига қадам қўймоқ. - О, учга қадам куййб кол-ди-ку. Тили бирам иирин булиб чиққанки, сира қўя берасиз. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қадамнни узмоқ Бормайдиган, келмайдиган булмоқ. Нега бизникидан кадам узиб кетдингиз, ё куัнгил коларлик ии уัтдими биздан? К. Яшин, Хамза. Хар қадамда 1) хар бир қадамга тенг масофада. Хар кৃадамда белги қўйиб борарди; 2) жуда кўп, оралари жуда қисқа, тиғиз жойлашган нарсалар хақида. «Масжиди жомий» бўйпаб хар қадамда гадой, қаландарлар, тиланчи болалар, кампирлар. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАНАМА 1 Қадаб, тўғнаб ёки тикиб, чатиб қўйиладиган. Қадама жияк. Қадама ё́ $a$.

2 Безак яратиш, безатиш, ясатиш ва ш.к. учун қадалган нарса. Уّша чолғуларни уйладим бу гал, Чиройда беқиёс, куззни олади. Садаф кадамалар ёнар мукаммал.. А. Исроилов.

ҚАДАМ-БАҚАДАМ айн. қадамма-қадам. Саломатнине қонини Низомиддинов қадамбақадам босиб борарди. С. Ахмад, Хукм.

ҚАДАМГОХ $[a .+\phi$. . лар) қадами изи] кам қуัлл. айн. қадамжо(ї) 2. Мохир меъмор ва нақжошларга қадамгох бўлган кўхна Хиванинг архитектура ёдгорликларини томоша қилии нақадар завкли. Газетадан.

КАДАМЖО(Й) $[a .+\phi$. . лиёлар) қадами теккан жой] 1 дин. Зиёрат қилиш, сиғиниш учун бориладиган, мўъжизали, муқаддас деб саналувчи жой; зиё-

раттох. Резидент ўрнидан туриб, харита алдига келди: -Руслар мусулмонларга қадамжоларни зиёрат килии учун туусқинлик қилишмайди. К. Яшин, Хамза. Комил ииони билан айтии мумкинки, бу муқаддас қадамжо /Чаимаи Айюб] чиндан хам мўбжизадир. Газетадан. Имом Бухорий кадомжкосида барпо этиаган мухтаиам мевморий обида куриниииа хам бир $о з$ дисса қўиганиан. Газетадан.

2 кўчма Кўриш, бирор нарса ўрганиш, намуна олиш учун бориладиган серфайз ёки азиз жой. Тоикент қадамжойдир.. Азиз жой экан. М. Шайхзода. Бу жойларни очиб, кадамжо килиига эса бирмуниа азият чекии керак. С. Кароматов, Олтин қум.

ҚАДАМЛАМОК 1 Қадам ташлаб юрмоқ; одимламоқ. Майна олдинга қадаклади. Хамяма унинг чиройли кзига, келшиган қцомати, харбий кийимига хавас билан боқди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

2 (-иб куॅиимчали рвди. шаклида - қадамлаб) Қадам ташлаб, қадам билан. Извои муюлиига якинлашиб қ̧олганда, йўртиб келаёттан от тўсатдан қадамлаб юра бошиади. О. Ёубов, Эр бошига иш тушса. Туроб чодирга жой намалаб, қадамлаб қозик урринларини белгилаб олди. С. Кароматов, Олтин кум.

ҚАДАМЛИ Қадам чамасидаги; ..қадам келадиган. Юз қадамли масофа. Икки қадамнаи жой.

КАДАМЛОВЧИ Қадамламоқ фл. сфдш.
Қадамловчн экскаватор айн. одимловчк экскаватор к. одимловчи.

ҚАДАММА-ҚАДАМ рвш. Изма-из, кетидан қолмай, из қувиб; бирин-кетин. Мен келдим, (кетимдан) қадамма-қадам у хам келди. Унда устозининг ортидан қадам-ма-кадам юриб, у босиб уттган йўлдан бории, ууианине ўзидай бўаии орзуси хам кун-дан-кунга улғаярди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ҚАДАМОК 1 Тирамоқ, тақамоқ. Taxmaнинг бир учини деворга қадамоқ. - -Бу яиамай у̀лсурнинг у̀зи ёмон, - деди опа муиитини ерга кадаб. А. Қаххор, Сароб. [Бектемир Пккита танкни кўрди, бири қийшайгак, иккинииси эса тумиуғини ерга қадаган. Ойбек, Куёш қораймас.

2 Санчмоқ, суқмоқ. Ханжар қадамоқ. Пичокчанине учини консерва банкасига кূадаб, безакдор сопи устидан кафти билан ура бошлади. Н. Аминов, Суварак.

3 Тўғнамоқ, тақмоқ. Тўғноғич қадамоқ. Тугноғич билан қадаб қўйоқ. - Мен бирон қоғозни уукимасдан қўл қуйсам, сен бирон кўйлакнинг ёқасини қийшик қадаб қўйсанг, иига совукқонлик билан қараганимиз учун жавобгар бууамиз. А. Қаххор, Айб кимда? Дасторпеч.. гавхарларни Ботирнинг., салласига қадаб̆ қййди. П1. Қодиров, Юлдузли тунлар.

4 Урнига тушириб бириктирмоқ; солмоқ, тақмоқ (тугма, пистон ва ш.к. ни). Гимнастёркасинине ёкасиеа кўл юборди-ю, тугмасини каддаша улеуролмай, яна сўида давом қилди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

5 Урнатмоқ, тикмоқ; босиб, суқиб, 足нига жойлаштирмоқ. Гаухов пичоқ билан бирпасда беуххиоегина юлдуз ясади, бармоқдай қизия қалам билан уни буяди-да, ёғочга бириктириб, қабреа қадади. Ойбек, Куёш қораймас.

6 ку̌чиа Экмоқ, тикмоқ. [Бўтабой] Шудгорни кесиб, чигит кадаётганлар олдига борди. С. Ахмад, Хукм.

Кузларинн (ёки кипригнни) қадамоқ Тикилиб қарамоқ, боқмоқ, тикилмоқ. $\boldsymbol{y}$ [Комилжон] иофёрга бошка савол бермай, икки кўзини машина ойнасига қадаб боради. И. Рахим, Ихлос.

ҚАДАР I [a. -دَر- миқдор, Ўлчам, даража] кўм. 1 (б. к. биаан) Таққослаш, ўхшатиш, даража муносабатларини, маъноларини билдиради; каби, ухшаш, -дек. Косани олиб, катта қоииқ билан шошиб-пиинб ичди. Косада ощ уч эллик қадар озайди. Ойбек, Танланган асарлар. Дунё қадар мардлик сиққан кенг қучоғингга, Яииринган миллион халқнинг ғазабли саси. X. Пўлат. Биз узимизни ичкарига олгач, дарвозабон уззининг хұазми куัтарган қадар бизга тўнғил-лайдир-да, дарвозани берклаи хุаракатига тушади. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

2 (ж. к. билан) Чегара муносабатини, маъносини бчлдиради; довур, -гача. Уйдан вокзалаа қадар. Етти яиардан етмии лиарга кадар. Дарвоза остини то хамсоялар эиигига қадар супуриб кириб ўмтириб, оналари билан чой ичмоққа маиғул бўлар эрди. Хамза, Танланган асарлар. IIIу йилнине охирига қадар корхонада беита дастгох тайёрланада. Газетадан.

Бнр қадар Маълум даражада, бир оз, бирмунча, сал. Бу иилар бир ксадар битган-

дан кейин, Сидиқэон онасини олиб келгани Бахрободга борди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Икки оға-ини бир кадар саросимага туииб, ўринааридан турииди. Ойбек, Танланган асарлар. Мумкин қадар Имкони борича, иложи борича. Қамбар махаланинг номини айтиб, у ердаги тор куัча, боши берк куччаларни, эиикларни мумкин кадар синчиклаб туиунтирди. Ойбек, Танланган асарлар. Бўлиб уттган воқеага мумкин қадар беозор бахо бериб, кизни унутиб, тинчиини истар.. эди. «Шарқ юлдузи». У қадар 1) унга тенг келадиган, унчалик. Масалани у кадар ечолмасам керак; 2) айтинга арэигудек, деярли. Унинг нимаси мени узига тортар экан? У кุадар суัзалииги хам, бошка одамлардан ортиклиеи хам йуккку! П. Турсун, Ўқитувчи.

КАДАР II [a. تَدر - тақдир, ёзмиш] эск. кт. Тақдир, қисмат, ёзмин.

ҚАДАРЛИ с. m. Қадар, довур, -гача.
ҚАДАҚ шє. Оловкурак; хокандоз.
КАДАХ [ 10. - - пиёла, жом, май идиши] Май ичиладиган идиш; жом. Билурр кадах,. Олтин қадах. Бир қадах вино. Мударрисов бўиаган кадахни дастурхон четига қўяр экан, кампир.. «дуруст-ку», дегандай кои қоқุиб, Йгиталига қараб қўйди. Д. Нурий, Осмон устуни. Ароқдан ఢиякилатиб куйиб, ўрнидан турди.. Қадахнине бирини бошликқа узатди. Н. Аминов, Суварак.

КАДДИ-ВАСТ айн. қадди-қомат. Қаддибасти келишган, чайир билакларидан куи ёгизиб турган .. йиситлар уттганаарида, «Ким экан у?» деб сўз қотмайдиган сулув бормикин?? Газетадан.

ҚАДДИ-ҚОМАТ Бўй-баст, сумбат, қомат. Кадди-қомати келииган йиеит. - У сочи оқара боилаган, лекин қыади-қомати йиеитларникидек хипча, бўйи ўртадан тикроқ киии эди. П. Қодиров, Уч илдиз.
 на, эски] 1 от Узок Ўтмиш, қадимги замон, узоқ ўтмиш давр. Кадилдан колган одат. min Чорвоқ даласи қадимда Мадамин биаан Олахуัжабойга қараили эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Қадимнинг коидасига мувофиқ, хар икки томоннинг иумтака болалари бирбирларини қореа думалатиб, бир нафас муитлаииб олдилар. Ойбек, Танланган асарлар.

2 сфm. Узоқ ўтмишдаги; қадимий, кўхна. Кадим замон. Бу йўллар кўп қадим йўллардир. F. Fулом. Хунармандчиликнине ривожланиши катта савдо йўлидаги қุадим шахарнине бошқа узоқ музофоту ўлкалар билан алоқасини аөж олдирди. К. Яшин, Хамза.

3 Илгарилари, қадимда. Ховлиларга киравериидаги катта ва сервиқор дарвозаларни айтмайсизми, кадим бундай дарвозаларни Орифхужабойаар қурарди. Мирмухсин, Умид.

КАДИМГИ 1 Узоқ, ўтмиш замонларда ёки узоқ замонлардан бери мавжуд бўлган, узоқ ўтмишга оид; қадимий, кўхна. Қадимги туркий тиалар. Қадимги форс ёзуви. Хозирги Ўзбекистон тупрогида яшаган кадимси халяар ўзларинине мустақил, бой маданиятларига эга бўлганлар. К. Яшин, Хамза.

2 Илгариги, аввалги. Фарғона водийсидан Тоикентеа катнайвериб, довон оииб, товонлари тои бўлан қадимеи батрак Абдурасул бу кунларда у̀з муддаосининг амалга оиаётеанини хис этар эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

КАДИМГИЛАР Қадимда, анча аввал яшаб ўтган одамлар, ота-боболар. Бундай ёзилибгина бир гапааииса-чи. Қаёқда! Онанинг куннги болада, боланине кунгли далада - кадимсилар хўп топиб гапирииган-да. С. Анорбоев, Оқсой.

КАДИМГИЧА 1 Қадим қандай бўлса ўшандай, ўзгаришсиз, илгаригидай. Уулининг қабри қадимсича турмоқда эди. F. Расул, Тўнгич ўғил.

2 Эски одат бўйича; эскича. Қадимсича my̆u.

ҚАДИМДА Қадим вақтларда, илгарилари. Ривоятларга қараганда, қадимда Маккага бореан диндорлар хурмо алиб келиииб, якинаарига улаиар эканлар. «Узбекистон қўриқлари». Қадимда Уреут қишноқаарига босқиниилар тез-тез хужум қилар экан. «Саодат».

ҚАДИМДАН реш. Узоқ ўтмишдан, қадимги замонлардан. Қадимдан қолган урфодатлар. Т Товуи ту̀лқинларини тутеич вазифасини уттовчи кулоқ супраси табобатда катта ахамиятга молик экани ШІарқ тиббиётида қадимдан маблум. «Фан ва турмуш».

ҚАДИМИЙ [a. قیديمی - қадимга, уттицга оид] Қадимга оид, қадимдан бор, ӱтмишдан сақланиб келаётган. Қадимий урфодатлар. Қадимий шахар. Қадимий анваналар. Қадимий Хоразм уузинине бетакрор маданий обидалари билан машхур. «Саодат». Тупроги серунум, иқлими му̀ттадил, аммо суви камчил Қаиқа вохасини боғ-роғларга айлантириии кадимий орзу эди. «Ўзбекистон кўриқлари".

ҚАДИМОНА Қадимги урф-одат, анъана ва ш.к. га хос, мос. Тансикқа хам бурмасиз, хашамсиз, узун ва жуда кенг кадимона кўйлак кийиини буюрар эди. Ойбек, О.в, шєбадалар.

ҚАДИМЧА кам кӱдл. айн. қадимгича 2. Болохона буғғт томли, кўримсизина буллса хам, ичи бежирим - қุадимча эди. Ойбек, Танланган асарлар.

КАДИМШУНОС $[a .+\phi$, حد қадимиятни, ӱтмишни ўрганувчи] кам кўл. айн, археолог. Эндиликда қадимиунослар ихтиёрида тадқикотлар учун 7 та археологик топилиа бор. Газетадан.

КАДОК I Қиймат жихатдан I фунтга тенг бўлган қадимги оғирлик ўлчвв бирлиги (1
 ишонмай, муиугини тортиб кўрса, ту̀рт кадок чикибди. «Латифалар».

Қадоқ тош, қадоқтон Нарсаларни тарозида тортишда тарози палласига қӱйиладиган ӱлчовли тош. Хар бир сузз кадоқ тошдай вазмин бу киши кейинги кунларда янада камгапроқ бу̀либ колган. М. Мухамедов, Қахрамон изидан.

ҚАДОК II 1 айн. чега. Битmа қุадоқ билан бутун буладиган ликопча.

2 сфт. Қадоқланган, чегаланган. Салтонбу.. қадок пиёлага [иилпилдоқ] солиб берди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

КАДОК III: қадоқ чой, қадоқ қанд Қогоз ёки бошқа нарсага жойлаб махкамланган, маълум миқдордаги чой, қанд.

ҚАДОK IV Одам терисидаги кўп ишқаланадиган ва қисиладиган жойнинг қалинлашуви, қаттиқ қавариқ (кўпроқ оёқ панжалари, товон, кафт, баъзан қўл панжаларида учрайди). Вали ака.. қулининг қадоқлари озор берииидан қўрқаётсандек, хотининине пешонасини авайлаб силади. М. Исмоилий, Фарғонат. о. Собир ака. оғир мехнатдан эзилган, ку̀лари кзадок, муиакиари

чайир бўлиб кетган эди. Ж. Щарипювв, Х। разм.

Қадоқ кўл(ли) ёки қўли қадоқ 1) қўд қадоқ бўлган, кўлини қадоқ босган; 2) кўи ўз кучи билан тирикчилик қиладиган, 6 ровнинг кучидан фойдаланмайдиган; ме наткаш. Қадок кўлли миллионлар Яниди зу: тахтини, Барпо этиб бустонлар, Tondи к вони, бахтини. З. Диёр. Бойларга карии н рашни Ниёзга уухиаи айрим книилар эми хамма ку̀и қадоқлар олиб бориии керак. Рахмонов. Бахор арафаси.

ҚАДОКЛАМОК I 1 Оғирликни қад билан ўлчамоқ, тортмоқ. Қадоқлаб бозорс мева олиб, санаб еб, ёзни утказасизлар. Ш" рат, Жаннат қидирганлар.

2 Тортиб, маълум оғирликда ёки мя дорда уллаб пачкаламоқ. Чой(ни) қадок. мок. Қанд(ни) қадоқламоқ. Унни қадок: моқ. Шурссук конида майдаланган олт гугуртни полиэтилен халтаналарга қяад лаи ййлга қуйилдан. Газетадан.

ҚАДОҚЛАМОК IJ айн. чегаламоқ. жибой қадоқчилик "ду̀кони"ни ёяди, к бонларнине синик идии-товоқларини тўн. қадоқлаига туиади. С. Абдулла, Мавля Муқимий.

КАДОҚЛАНМОК I Қадоқламоқ I мажх. н. Чой кадоқланадиган фабрика.

ҚАДОКЛАНМОК ІІ Қадоқламоқ II мажх. н.; чега билан бириктирмоқ. Casn бу уч еридан кадоқланган.. эски пиёлада макоб қилди. М. Исмоилий, Фарғона т. 4

ҚАДОҚЛАНМОК НІ Қадоқ бўлмон қадок IV). Қуллари қадоқланган, кузлари дай ёнган.. F. Fулом.

ҚАДОКЛИ І Қадоқ оғирлигидаги. кадоқаи тои. Кетмончиларнине энг в та деб билган ўн қадоқли кетмонлари мулла Обидга ёқмайди. А. Қодирий, С кетмон.

ҚАДОКЛИ ІІ Қадоқланган, синган йи ямалган, чегаланган. Қадокли пиёла.

ҚАДОКЛИ III Қадоғи бор, қавариб доққа айланган, қадоқ босган. Қадокли лар.

ҚАДОКЛОВЧИ 1 Қадоқламоқ фл. со Қадоқловчи иех. Кадокловчи дастгох.

2 Касби қадоқлаш бўлган шахс. Чо доқловии.

ҚАДОКЧИ айн. чегачи. Млкингга дириб куи, ул сенга номуносиб, Боқиб ў

га иш қุил，касбинг қุадоқии，хожим．Муқи－ мий．

КАдоқЧИЛИК Кадоқчи иши，касби． Қиргиз хожи тирик эмии，Андижоннинг узум бозорида кадокчилик киляпти экан．С．Ахмад， Қадрдон далалар．

ҚАДОКЧОЙ Ўраб юмалоқланган маъ－ лум миқдордаги чой，қадоқланган чой．［Му－ хаммадсаиднингไ ўзи ё афғонистонлик，ё хиндистонлик мусуммон булиб．．узоқ мамла－ катлардан кадоқчой，тахтачой келтириб сотар эди．А．Мухтор，Опа－сингиллар．

ҚАДР［a．قدر－микдор．ўлчов；даража， мартаба；тақдир，қисмат］ 1 Жамиятда，ки－ шилар ўртасида тутган ўрин，ўзга（лар）то－ монидан бўлган хурмат，эътибор．У⿳亠丷厂小 кадри－ ни билмаган бировнинг қадрини билнайди． Мақол．Дарё сувини бахор тоширар，Одам қадрини мехнат оширар．Мақол．$-O x$ ，она тупроғим，уссан жойларим．．Кўнелимда сақ－ ланар хурматине，қадринг．Миртемир．Киши－ нинг қадри амали ва унвони билан эмас，ва－ танига，халқига килган хизмати билан ул－ чанади．Шухрат，Шинелли йиллар．Офтоб ойим．．кизининг қадрини бунчалик аршларга－ ча куัтармоқда бўган иицгитга уузда йукк чексиз мухаббат，поёнсиз эхтиром сезмоқда． A．Қодирий，Ўтган кунлар．

2 Хаётда туттан урин；ахамият，мухим－ лик холати．Зар қадрини заргар билар．Ма－ қол．Газламанинг кадри жуда оииб кетди． Эрталабки нарх кечга тўғри келмайди．Ой－ бек，Танланган асарлар．У томонларда мева－ нинг қадри баланд дейшиади，ростми？Н．Са－ фаров，Хаёт мактаби．Биз хамиа нарсанинг кадрини узи йуколгандан кейин биламиз．Ў． Хошимов，Нур борки，соя бор．

Қадр қнлмоқ，қадрига етмоқ ёки қадрини билмок 1）обрў－эътиборига，қадр－қимма－ тига яраша иззат－хурмат қилмоқ，қадрла－ мок，Бола қадрига етмаган она қадрига ет－ майди．С．Абдуқаххор，Кўзлар；2）ахамияти нақадар азиз，ахамиятли，кийматли экан－ лигини билмоқ，ахамиятига，қимматига яраша эъзозламоқ．Саломатликнинг қадри－ га етмок．Гул қадрини булбуа билар．Мақол． －Қумикни сезмаган хураик қадрига ета олурми ？！Хамза．Қадри уттмоқ Ахамияти，урр－ ни сезилмоқ，ўрни билинмоқ，йўқлиги се－ зилмоқ．Дусстимнинг қадри уутди，у булса， буниалик қийназмас эдим．$=$ Исроил Ахме－

довнинг кадри，айникса，хозир ўтяпти．И． Рахим，Чин мухаббат．

КАДРДОН $[a .+\phi$ ． ． －қадрини би－ лувчк，бахо берувчи；яхшиликни билувчи］ 1 Узаро қадр－эьтиборли．бир－бирини жуда қадрлайдиган．Бу киши бизга жуда кадрдон． Иккаламиз эски қадддонмиз．Шуми хали қирк йиллик қадрдондан чиққан гап？А．Қах－ хор，Янги ер．Ултармалик Асрорқул Хайдар отанинг қадрдон оинаси булади．А．Қаххор， Асрор 6 обо．

2 Кўпдан бери таниш，ўрганиш бўлган， урганиб қолинган，қадрли бўлган．Қадрдон болалар．Кадрдон киилоғим．- Нормат қадр－ дон батальонига келиб，оина－оғайнилари билан учраиаркан，севиниини юрагига сиғ－ диролмай，жуда гапдон булиб кетди．И．Ра－ хим，Чин мухаббат．

Ота қадрдоним Отамни танийдиган қадр－ доним，отамнинг дўсти．Ота қุадрдонларим билан таништирганингиз учун рахмат，ама－ ки．А．Кодирий，Ўтган кунлар．

ҚАДРДОНЛАШМОК Ў заро қадр－эъ－ тиборли муносабатда бўлмоқ；қадрдон бўл－ моқ．Феруза，чул қиилоғидаги бегона киши－ ларнинг бир она қорнидан талашиб тушган－ дек қадрдонааииб кетганини узз кўзи билан курди，ишонди．Х．Ғулом，Сенга интиламан． Уктам техника фанлари доктори Урмонов билан қадрдонлашиб қолди．Ойбек，О．в． шабадалар．

ҚАДРДОНЛИК Қадрдонларга хос му－ носабат，холат．Сиз одиижжанобсиз：эки кадр－ донлик хурматига，ку̀нгил учун кулиб боқар－ сиз．А．Қодирий，Ўтган кунлар．．．андишасиз кишининг муомаласини қилса，утттиз йилдан ортикрок умр курган қадрдонлик уйламас－ дан айтияган бир оғиз суу курбони бўлур эди．М．Исмоилий，Одамийлик қиссаси．

ҚАДРИЯТ［a．تدريتت－қиймат，ахамият； қимматбахо буюмлар；халқ бойлиги］Воқе－ ликдаги муайян ходисаларнинг умумин－ соний，ижтимоий－ахлоқий，маданий，маъ－ навий ахамиятини кўрсатиш учун қўлла－ надиган тушунча．Инсон ва инсоният учун ахамиятли буулган барча нарсалар，мас．，эр－ кинлик，тинчлик，адолат，маърифат，хақи－ қат，яхшилик，моддий ва маънавий бойлик－ лар ва б．қадрият хисобланади．Аммо оико－ ралик дегани хохлаган кинсанинг хохлаган пайтда қадриятларимизни оёғости килиии дегани эмас．Газетадан．Бутун бир миллат－

нинг кадриятлари топталса, йуқола бошласа, бу уила халкнине фожиаси эмасми? Гаэетадан. Бу қадриятларнинг бари айнан миллий қадриятлар билан уйғунлашган холдагина намоён бўла олади. «Тафаккур».

КАДРЛАМОК 1 Обрў-эътиборига, кадрқимматига яраша иззат-хурмат кўрсатмоқ, қадр қилмоқ. Устозларини қадрламок. Созандаларни, устозларимизни қадрланг, хурматланг.. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

2 Ахамиятига, қимматига яраша эътибор бермоқ, шунга яраша муносабатда булмоқ. Инсоний фазилатлардан бири - дустлик ва урроқликни кадрлаидир. Газетадан. Ййлдои ота ерни кадрлаб, пахтани фарзандидай ку̀радиган одамларни Мирзачўла чорлаган экан. «Ўзбекистон кўриқлари».

ҚАДРЛИ 1 Қадр-эътиборга лойиқ: хурматли. Қадрли уртоқ. Қадрли ўкитувчи. = Х̨амма уни гуё узоқ вактдан бери кутилаан қадрли бир мехмондай кувончли юз билан қариииади. Р. Файзий, Уч қиз. Нарзи, узоқдаги ота-онаси каби, бу ердасилар учун хам азиз ва қадраи жиеарбанддир. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Қадри, қиммати юқори, қадр-қимматини йўқотмаган. ..мехнатинг қадраи, хаётинг файзи.. Газетадан.

3 кам қулл, айн. қадрдон 2. -«Фарход» бизга каадраи жой, - деди кулиб Мирхайдар. Ойбек, О.в. шабадалар. Суйла, ўртогим, менга, Сўйла менга, қадриим. Х. Олимжон.

ҚАДРСИЗ 1 Қадр-эътибори йўқ, хеч ким хурмат қилмайдиган, назарга илмайдиган. Қадрсиз киши. Қадрласанг, қадринг ошар, кадрсиздан хамма қочар. Мақол.

2 Хеч қандай қиммати, ахамияти, қадри йўқ, хеч нарсага арзимайдиган. Кадрсиз нарса. Хотинларнинг мехнати айниқса қадрсиз, сув текин бўлииини у̀шанда билдим. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАДРСИЗЛАНМОК 1 Обрў-эътиборини, қадрини йўқотмоқ, назардан қолмоқ. Эиди сенга кадрсизланган бўлсалар, аммо бизнине қошимизда уларнине кадру кุимматлари юкори. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

2 Қийматини, ахамиятини йўқотмоқ. Пулнинг қадрсизаниши. Валютанине кุадр-

G4APLISTIOC /razp + ot wLis - $\sigma$ st

нарсанинг қадр-қийматини биладиган, қадрига ета оладиган, қадрлайдиган.

ҚАДРШУНОСЈИК эск. Қадрлаш, қадрига етиш хислати, хусусияти. - Кадриуносликларингга рахмат, ўртоқ! - дейди, - муяла Обиднинг кадрига етдинг, менга шу бас.
A. Қодирий, Обид кетмон.

ҚАЕР [асли қай ер] сўр. олм. Қайси ер?, қайси жой?; қайси томон?, қаёқ? Каер сизга ёқади? Бу қаернинг анори? Каеринс оғрияпти? Хали хеч кааерни курганимча йук. А. Қаххор, Янги ер. Афмаджон. у้зига келгаи, разм солиб қараса, хен каери майиб бу̀лмабди, фақ̧ат билагидан қон оқар эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

КАЕРГА [асли қай ерга! сур. олм. Кайси ерга?, қайси жойга?; қайси томонга?, қаёққа? Китобни қаерга қўйдине? У қаерга кетди?

КАЕРГАДИР [асли қай ергадир] гум. алм. Номаълум (бир) жойга, номаълум (бир) томонга; бирор жойга; бирор томонга. Хатни қаергадир кўйеан эдим, топа олмаяпман. - Қоровул куччанинг у юзиеа уัтиб, каергадир кириб чикди. А. Қаххор, Картина. Унине харакати гуё каергадир шошилаётгандай эди. П. Турсун, Ў қитувчи.

ҚАЕРДА [асли қай ерда] сўр. олм. 1 Қайси ерда?, қайси жойда?; қайси томонда? Қаерда иилайсиз? - Мен уриман бедани, бедаларингиз каерда? - Ёрматга қараб деди Йулчи. Ойбек, Танланган асарлар.

2 айн. қаёқда 2, 3.
ҚАЕРДАГИ [асли қай ердаги] сурр. олм. I Қайси ердаги?, қайси жойдаги?; қайси томондаги? Қаердаги китобни олай?

2 Риторик сўроқларда: хеч ким ўйламаган, хеч кимнинг хаёлига келмаган, қаёқдаги каби маъноларни билдиради. Қаердаги гапларни уйлаб топасан.

КАЕРДАДИР [асаи қай ердадир] гум. олн. Номаълум (бир) ерда, жойда; номаълум (бир) томонда; бирор ерда, жойда; бирор томонда. Биз сиз билан қаердадир учраиганмиз. Қаердадир кизилиитон карилнади, попииак «nу nу-nyu-nuи» деб кўйд. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

КАЕРДАН [асии қай ердан] сўо пин Қайси ердан?, қайси жойдан?; к
 кин? Мехмонлрр каердон келииди?

2 Қандай қилиб?, қаёқдан? Сен қаердан зўравон булиб кэолдине?

3 Кимдан?, ким орқали? Бу гапни қаердан эиитдинг? A, севаман? Бу ёмон гапни кุаердан уррандинг? Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАЕРДАНДИР [асли қай ердандир] гум. олм. Номаълм (бир) ердан, жойдан; номаълум (бир) томондан. Йу̀ли «мавкул» деди. Ууроз, каердандир, катта тарвуз келтириб, ўртага қўйди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАЕРЛИК [асли қай ерлик] сўр. омм. Асли қайси ердан?, қайси жойдан?; қайси жойда туғилиб ўсган? Она, сўраможнинг айби йўқ, сиз бу томонларнинг одамларига уххиамайсиз, қаерлик буласиз? С. Айний, Қуллар.

КАЕН [асли қай ён] эск. кт айн. қаерга. Бахт этагин туткизмас, Fам кутар, борса қаён. Миртемир. Адашган кимсадек Фурқтат қаён боргум билолмасман.. Фурқат.

KАЕК [асли қай ёб] айн. қаер.
КАЕКДА [асли қай ёқда] 1 айн. қаерда 1. $y_{\text {қаёқда? }}^{\text {У }}$ рда каёкдда?

2 Инкорни, акс холат мавжудлигини билдиради. -Энди тамом бўиатдиларми сени? -Бушатии қаёқда! Қочдик. Ойбек, Танланган асарлар. Камбағалга мактаб, у̀кии қаёқдд эди. П. Турсун, Ў қитувчи.

3 Киёслаш, таққослаш маъносини билдиради. Бўта қаёқда-ю, Низомиддин қаёкда. С. Ахмад, Хукм. Тракторист танқид қилданига санваткор асти чидай олмас эди; трактор қаёқда-ю, масалан, «чорзарб» каёқда, тракторист кุаёқда-ю, аиулачи кุаёқда! А. Қаххор, Санъаткор.

ҚАЕКДАГИ 1 [асли қай ёқдаги] айн. қаердаги. Қаёқдаси уй яхши.

2 Хаёлга келмаган, йўқ ердаги. Қаёқдаги уйни уйлайсиз. Ултон бек бўлаан бўлса, бўп-ти-да. «Ёдор». ..қаёкдаги zапларни топиб. бошни огрита боилади. «Гулдаста».

ҚАЁКДАДИР [асли қай ёқдадир] айн. қаердадир.

ҚАЁКДАН [асли қай ёкдан] айн. қаердан. Сен буни каёқдан олдине? Каёқдан биаағон булиб чиқдине? -Ассалому алайкум! - деди раисга ру̀пара бйлиб. Раис товуи қаёқдон келганини билмай аланглади. А. Қаххор, Башорат.

ҚАЕҚДАНДИР [асли қай ёқдандир] айн. қаердандир.

14-Ўзбек тилининг изохли луғати

ҚАЁКҚА [асаи қай ёққа] айн. қаерга. Каёкқа карасане, қовун. - Om кучианин айрииииига етиб́, «энди қаёқка юрамиз», дегандек тухттаган эди, эгаси яна «чух», деб жавоб берди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

КАЕИКАДИР [асли қай ёққадир] айн. қаергаднр. Баландда, юлдузли кўкда, каёкқадир самолётлар учиб ўтди. Ойбек, Қуёш қораймас.

ҚАЗИ Отнинг тўш ва пешноп гўшти; шундай гўштдан отнинг йўғон ичагига тиқиб тайёрланган озиқ-овқат махсулоти. Ян- $^{\text {н }}$ си кази. Бир йилик сур қази. $\check{У}_{H}$ етти отнинг эти, мойи, қазиси дегандек, икки юз саксон пуд ораларида тош беради. А. Қодирий, Обид кетмон. Кечки норин учун катта козонда ёғли қази пииади. Иккинчи козонда қўй этидан шўрва қайнайди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАЗИЛИ Қази солинган, қази солиб пиширилган. Мен узимга тўк, хар куни қазили ои ейман. А. Қаххор, Сароб.

ҚАЗИЛМА 1 геол. Ер остидан қазиб олинадиган нарсалар (кўмир, нефть, руда ва ш.к.). Фойдали қазилмалардан олинадиган минерал ўгттлар., Газетадан.

2 археол. Ер остида қолиб кеттан ва қазиб топиладиган қадимий ёдгорликлар ёки уларнинг қолдиқлари; топилма, топилдиқ.

3 Қадимий ёдгорликларни ёки уларнинг қолдиқларини топиш ва текшириш юзасидан олиб бориладиган қазиш ишлари. Қадимеи Тоикент урнида археология казиммалари ўтказидноқда. Газетадан.

ҚАЗИМОК 1 Ерни ковлаб, Ўйиб, бирор нарса тайёрламоқ. Ариқ қазимоқ. Окоп қазимоқ̧. Кудуқ қазимок. Бировга чох қазисанг, уззинг йикиласанг. Мақол. Заранг ерларни аум билан уриб, иундай казийдики, хамма хайрон колади. Ойдин, Олтин узукка олмос кўз. Халкимиз катта-катта каналлар қазиб, дарёларни бўғди. «Муштум».

2 Ерости бойликларини ковлаб чиқармоқ, олмоқ. Кумир қазимоқ. Руда казимоқ. - Сиз дарров шу олтинларни қазиб олиб, кунингизга яратинг. «Эртаклар».

ҚАЗИШ 1 Қазимок фл. хар. н. Демак, у̀рталик хали катта, кўп кунлар, балки ойлар казишга тўгри келади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 айн. қазув. Эрта билан фотиха берасиз.. қазии ишларини бошлаб юборамиз. Мирмухсин, Меъмор. ыя

ҚАЗИШМА Ерости қазув ишлари. Сибирлик археологир трассо бўйаб казиималар чоғида тои аср қуролларини уррандилар. Газетадан.

ҚАЗМОК с. $\boldsymbol{\text { . Қазимоқ, ковламоқ. Қаз- }}$ ган билан туганмас ку̀мир.. Х. Олимжон.

ҚАЗНА Дағал ипак, пилла чиқитидан хамда яроқсиз пиллалардан олинган паст сифатли ипак. .кции кунлари гўза чувиии, ип йигирии, пилла кุайнатиб қазна к̧илии каби иилар билан шуғулланар эди. Х. Шаме, Душман.

КАЗНОK Омбор вазифасини ўтовчи кичикроқ хона, хужра. IIIу уй ёнида кичик, коронғи бир зах қазноқ бўиб, бу омбор эди. Ж. Шаритов, Хоразм. Бу йитии ғалааси йигирма пудга базўр етган эди. Уни қоплаб, қазноқда кўз корачиғидай асраб у̀тиреанди. С. Сиёев, Аваз.
 ишлари; қозихона; ижро, хукм; тақдир, қисмат] Ўлим; вафот; ўлиш, вафот этиш; улим соати, ажал. Қазоси етди. Жон бор ерда кุазо бор. Матал. Куним битиб, қазойим яқинлашиб колди шекили.. Ойбек, Улуғ йўл. Зағчакўз.. Қамишкападаеи хтар бир воқеадан бехабар колнас, тўи ёки казога дарров етиб келар эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Худойга топиирдим, Кумуи, қазом етиб, курразиай улсан, мендан рози буй'А. Қодирий, Утган кунлар.

Қазо қилмоқ 1) ўлмоқ, вафот этмоқ. Орадан икки йил ўтеач, онаси қазь диәои. 'К. Абдуллахонов, Хонадон; 2) дин. вақтида ижро қилмай утказиб юбормоқ, вақтида бажармай, ижро қилмай қолдирмоқ. Элмурод биринчи куни беш вақт намозни тугал укиди. Иккинчи куни учтасини укиб, иккитасини қазо қилди. П. Турсун, Ўқитувчи. Кимки танжоним сог, умрим узок, кайфим чог буллсин деса, намоз, рузани қৃазо қилса қилсин, аммо чах-чахни казо қимасин. К. Яшин, Хамза. Қазову қадар [ $a$. بالقضضاء و الـقدر - тақдир тақозоси билан, тасодифан] Тақдир, қисмат. Жониворларнинг бир жойда муким турганини камдан-кам одам курган: доимо типирнилаб корииади. Қазову кадар уларнинг гаєдасиниям шунга муносиб яратган. Ш. Бўтаев, Курғонланган ой.

КАЗОЙИ [ $a$. فَضـانئى - қазога, тақдирга оид; хуқуқий]: қазойн муаллақ 1) муқаррар ўлим, ажал. Булар бахтига қазойи муаллақ

Баззоз хожининг бошига етиб, унинг бутун мол-муаки билан хотинини Миродилнине қўйнига солиб цуйди. У. Исмоилов, Сайланма; 2) куัчма балохўр, харомхўр. Данла поччангиз билан.. аблам, муфти, хоказо казой муаллақлар зу̀р бериб куйрук ғажийдирлар. «Муштум».

КАЗУВ 1 Қазиш ишлари.
2 Хива хонлигида канал (ёп) ва ариқларни хар йили тозалаш таомили. Туркманлар қадим замонлардан бери қазувдан озод этилан эса-да, Исфандиёр уларни казувга солди. Ж. Шарипов, Хоразм.

КАЗУВЧИ 1 Қазнмоқ фл. сфдш. Ариқ қазувчи ёилар..

2 Қазиш ишларини бажарувчи шахс, мутахассис. .қишлоқнинг этагидаги, қазувчилар манзил қурган бу пастак тоғ.. Музлоқ тоғ деб аталарди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

KАЗFOK 1 Бошнинг сочли қисмида пайдо бўладиган майда қипиклар. Казғоқ бои териси куриеанда пайдо бўлиб, кўпинча соч тукилииининг асосий белеиси хұисобланади. Газетадан.

2 Ипак қурти, ёш бузоқ ва щ.к. ниня нишхўрт аралаш ахлати.

ҚАЙ сўр. олм. Қайси?; қандай? Қай вақтда уॅкийсиз? Қай махалда келдинсиз? Қай даражада? Кай ахволда? Бир оино излайдир девона дилим, Қай тараф қарасам туман, залолат. Э. Шукур, Хамал айвони
 -ўт урдим, маиок тердим, Кай ии дуч кен са килдим. Қ. Мухаммадий. Тонгла махиар да қай юз билан сенга боқаман? Ойбек, Тан ланган асарлар.

ҚАЙБИР 1 Баъзи, айрим. Кайбир кун ларда? Қайбир кииилар. - Улардан қайб! ри фароғатда, кайбири эса азоб-уқубаті эканини цуқур туиунди. Газетадан.

2 Хар қандай, қайси бир. Бобом бир с. десалар-ии, Суз устидан чиқарканлар. Ка бир иииа куул урсалар, Кечиктирмай қилај канаар. К. Мухаммадий.

ҚАЙГА сўр. олм. с. т. Қаерга?, қаёққ: Кайга кетмоқдасан бунчалар шошиб? t Орипов.

ҚАЙД [a. قيد - кишан; тугун; ӱлчан масофа; рўйхатга киритиш, ёзиб қўйиш] кп 1 Таъкидлаш; таъкид. Иккинчи дафтарн кўлга оламан. Бу эса театр тарихининг қин

матли хазинаси - унутитмас саналар, ноёб фикрлар, қайдлар, таклифлар жамламаси. А. Юнусов, Чинор ва нихол.

Қайд қнлмоқ (ёки этмоқ) Таъкид билан айтмоқ, тилга олмоқ. Сиз мени жахонгаита, деб туггри қайд қилдинсиз. А. Хакимов, Илон изидан. ..тарбиявий иилар дуруст йўлга қуййимаганлигидан аянчли ахволлар содир булаётгаклиги қайд қилиб у̀тилди. Н. Сафаров, Оловли излар. Академик Отабоев.. бу ёи олим хам тириииб иилаётганини кайд этган эди. Мирмухсин, Умид.

2 Ёзиш, ёзиб кўйиш, рўйхатдан Ӱтказиш; рўйхат. Кайд дафтари.

Қайд қилмоқ (ёки этмоқ) Ёзиб қ̆̆ймоқ, акс эттирмоқ (маълумот сифатида). Заррабинда хар хия х̧аиарот, қурт-қумурска, илдизларни синчиклаб кўради, янги тутилган кундалигига кайд килади. С. Нуров, Нарвон. -Кимнинг нима дарди борлиси дафтаримда кайд этилган, - деди арач. Ё. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот.

КАЙДА сур. олм. с. т. 1 Қаерда?, қайси ерда?, қайси жойда?; қайси томонда? Кўnиииик каайда бўлса, тўқчилик шунда бўлар. Мақол. Салим қайда? Чақиринс. Ойбек, Танланган асарлар.

2 айн. қаёкда 2, 3. ..узоқ сафарга пул керак. Текин қимиз, эт қайда? Ойбек, Танланган асарлар. Одамни уялтирманг, сиз айтеан санваткорлар қайда-ю, мен қайда?? К. Яшин, Хамза.

ҚАЙДАМ с. $\boldsymbol{m}$. Билмадим, билмасам, қаердан билай. -Бизнинг қиилоқлик Отақул эмасми? - деди Давіатёр. -Кайдам? Камиикападанман, деб юрарди, иикилиб. П. Турсун, ўқитувчи.

ҚАЙДАН сўр. олм. с. т. 1 Қаердан?, қайси ердан?, қайси жойдан?; қайси томондан?; кимдан? Қайдан келдинг? Бу гапни кайдан эиитдинг? Юрган йўлдан топади, утирган квайдан топади. Мақол. Ййячи ишга разм солиб, кайдан бошлаи кераклигини ўйлади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Қаёқдан?, қай сабабдан?, қандай қилиб? Сенинг иикинн менга қайдан ёпииди! Танамга утт туииб, жоним туташди. «Kyّ̆ шиқлар».

КАЙИЛИНІ 1 Қайилмоқ фл. хар. н.
2 Кўча, йўл, сув ва ш.к. нинг бурилиш жойи; муюлиш, қайрилиш, бурилиш. У ка-

йиииига етганда, орқасига бир қараб қўйди. Дарёнинг қайилии жойи.

ҚАЙИЛМА кам куулл. Қайилган жой, бурилиш жойи. Эминжон, мана энди, кайилма атрофини қуриклаб турибди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚАЙИЛМОК с. т. Қайрилмоқ. Мих қайииб́ кетди. Й̆̆ловчи чап томонга кайилди. - Томдан сакраида қุайиииб, туัпиғи ўйнаб кетган оёги хадеганда тузала бермай, кеиинчалик Бурихужка чап оёгини терсроқ босадиган бу̀лди. Мирмухсин, Чиниқиш.

КАЙИН ] «Ота», «она», «эгачи», «сингил» сўзлари олдидан келиб, шу сўзлар билан ифодаланган қариндошларнинг эр ёки хотинга қариндошлик муносабатини билдиради. Куёвнинг қайин отаси. Келиннинг қайин онаси. Қайин оғам. - Улар менинг қайин иниларим, камбағал, уятчан кииилар, узлари келиидан уялиб, аризаларини мендан нбордилар. С. Айний, Куллар.

ҚАЙИН ІІ Шимол томонда ўсадиган, тераксимон тик, пуусти ок дарахт. Қадрдон дублар, арчалар, қайинлар ғамсинлик билан бои эгиб, орқада қолди. И. Рахим, Чин мухаббат.

КАЙИН III: қайин анор Доналари тўК қизил, ўртача нордон анор (асосан Фарғона водийсида бўлади). Серсув кяайин анорнинг шарбатлари энгагимдан тирқираб оқиб кетмоқда. F. Fулом, Шум бола.

ҚАЙИНБЎЙИН Эрнинг яқин қариндошлари (унинг хотинига нисбатан) ёки хотиннинг яқин қариндошлари (унинг эрига нисбатан).

ҚАЙИНЗОР Қайин дарахтлари билан банд ер, жой, майдон.

КАЙИР [a. تَعير - чукур, теран] Водий тубининг, дарё тармоқлари ва сунъий каналлар этаклари (қирғоқлари)нинг дарё тошганда сув босадиган жойлари; ерости суви юқори (юза) буллан ерлар. Зарафион дарёси қайирида, яьни дарё суєи босадиган утлоқ ерларда хам ботқоқликлар бор. П. Ғуломов, Зарафшон этакларида. Ибтидоий сугории дехқончилиги билан бир кุаторда кадимги хоразмликлар кॄайирларда.. дехкончилик кุилганлар. И. Жабборов, Кўхна харобалар сири. Бу - дарё уртасидаги оролчами? Биз бу ерларни ўрта қайир деймиз. Газетадан.
初安.

КАЙИР II шє. Қовун экиладиган бўз ер. ҚАЙИРМА 1 Қайириладиган, қайтариладиган; букиладиган; буклама. Қайирма пичок. Қ Қайириа ёка кўйлак устидан Кийиб олган янги чопонни. Э. Рахим, Янги қадам.

2 Эгилган, букилган, қайрилган. Узун ёгоч бошига боғланган қайирма учли уัткир темир ойдинда ялтирарди. Ж. Шарипов, Хоразм.

3 Тепки (милтиқ, тўппонча ва ш.к. да).
КАЙИРМОК 1 Букиб қаватламоқ, букиб қаватлаб қўймоқ, қайтармоқ. Гиламни кайириб қуймоқ. Дастурхоннинг четини кайириб босмоқ. Этиги лой бўлганидан, Иуулии танчага утирмай, наматнинг учини қайириб, пастрожка чукккалади. Ойбек, Танланган асарлар. Енглари шимарилган Комилжон, этагининг пешини қайириб олган Давронов энг олдинда борарди. И. Рахим, Ихлос.

2 Эгмоқ, букмоқ, эгиб, букиб қийшайтирмоқ. Михни қайирмоқ. Дарахтнинг шохини қุайирмок. - Ер кетмоннинг бетини қайирадиган даражада тои-метин бўлиб музлади. С. Анорбоев, Оқсой. Ғуломжон кўрди-ю, шарпа вахимини хам унутиб, шохларни икки ёнга қайирди-да, орасидан сукилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 Эгиб, букиб ёки буриб, бирор томонга қайтармоқ ёки синдирмоқ. Кўлларини каииирмок. Жуухорини амакимнинг ўғли учдан бирга қайириб, укалаб келтириб бер$\partial u . \mathrm{F}$. Ғулом, Тирилган мурда.

4 Бурмоқ, буриб бирор томонга йўлламоқ, бошламоқ, янги изга солмоқ. [Очил ака:|-Бу хุази гапми? - деди-да, бригадаси томон отининг боиини қайирди. А. Хайитметов, Пўлат бармоқлар. Оқбуранинг ярмини эмас, ту̀ртдан бирини кайириб келганимиздаям, қиилоғимиз - кўл, уузимиз - урдак булардик-ку!'М. Исмоилий, Фарғона т. о.

5 кўчма Ёмон йўлдан қайтармоқ; ўз йўлига солмоқ. Хой, кама.. Эр деганни хотин қุайириб олиии керак. Хозир қайириб олмасанг, кейин холингга маймунлар йиғлайди. А. Қаххор, Тобутдан товуш. Бабзи бир амал эгаларининг оғзини мойлар, агар.. райондан чиққан бирортасини иундай сийлай олса, «Қайирдим, бу энди ўзимизнинд одам», деб кўп талтаяр эди. П. Турсун, Ў қитувчи.

6 Қайтариб олмоқ, олиб, ушлаб, чегириб қолмоқ. Қарзимни қайириб колди. ■

Булар /косиббаччалар]., чойга, нонга, уัтинга, туз-қалампирга ортикча пул ту̀лаб кетар эдилар. Албатта, мен уларни ууз цу̀нтагимга қайириб қолар эдим. F. Fулом, Шум бола.

Шохини қайирмоқ (ёки синдирмоқ) Бирор ёмон ниятдан воз кечишга мажбур қилмоқ; таъзирини, адабини бермоқ. /Myаттар:] Бир ялангоёқ Пўлатнинг шохини кайиролмаган йигит осмондаги юлдузга кўл чўзса, кизикв булар экан. Н. Сафаров, Шарк тонги. Қайирнб ташламоқ 1) жеркиб, силтаб ташламоқ, қаттиқ ўшқириб, гапини бўлмоқ. - Бечора болаларни иссиқ инларидан кувио́ чиқарганларинг хам етар, тахтада нима гуноқ! Екма! - деди Ғуломжон. Лекин қози уни кайириб ташлади: -Оғзингни юм, бетавфиқ! М. Исмоилий, Фарғона т. о.; 2) баланд келиб, (бировнинг гапини, фикрини ва ш.к. ни) рад қилмоқ, бехудага чиқармоқ. Қанотнни қайирмок к. қанот 1.

ҚАЙИШ I 1 Пардозланмаган, яхши ишлов берилмаган хом чарм; паст навли чарм. [Сипохлар] Оқ кайишдан камар, сулига қилич осилиб, унг томонига тўппонча кистирилган, хар каторда туррттадан отлик келмоқда эдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Давидбой узун қайии қамчисини хавога кутариб, жиловни бўиатди, отлар олдинга интиаиб, тарак-туруқ билан йўртиб кетди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

2 Турли мақсадлар учун ишлатиладиган уэун чарм тасма (камар, тиркиш, боғич ва Ш.к.). Укктам этигини аскарча қунт бияан тозалаб, кุайиинни бўиатиб, ку̀рпачага уัтирди. Ойбек, О.в. шабадалар. -Уаар бир-бирларини қу̀лашади: ясовулбошини қозикалон, козикалонни хон, - деди [Аваз] устарасини кайиицга кайраб туриб. Ж. Шарипов, Хоразм. Бадиа отининг олдига келиб, уни эркалади, эгар, жабдук уриб, қайииларини махкамлаб боғлади. Мирмухсин, Меъмор.

3 айн. тасма 3. Вентилятор ктайиии.
ҚАЙИШ II шв. Хамир овқатнинг бир тури: сувда пиширилган хамирни сузма ёки қатиқ билан аралаштириб ейилади.

КАЙИШМОК 1 айн. майишмоқ. Оmнинг ингичка бели сал қайишиб, унинг устидаги чавандоз аста чайқалди. X. Fулом, Машъал. Мингбошинине буйруғи, эринине газабли хุайқириғи билан кадди букиниб, оёқлари қайииа бошлаган Жйрахон бип неча

зум ўзини йу̀котиб турди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Бели қайишмоқ 1) айн. майишмоқ. Кўзларингиз хираланиб, белингиздан куч кетганда, елкангиз букчайиб, белингиз қайишганда, оғир иига буюрганлари тўғрими, ахир. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли; 2) бели толиб увушиб, қотиб қолмоқ. Hигора.. эгарда энгашиб утирганидан қайшшиб қолган белини энди ростлаган хам эдики, кариидаги буталар орқасидан бир кўппак отилиб чикди. С. Анорбоев, Оқсой; 3) кўчма мехнат қилмоқ, тер тўкмоқ. Ерни белингиз каишшиб топганингизда, жонингиз ачир эди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

2 Тоб ташламоқ, букилмоқ. Тахта қайишиб қолибди.

3 кучна Бирор ишга буй бермоқ, эгилмоқ. Бас энди, ёта берма. Сал мехнатга хам кайии. F. Ғулом, Тирилган мурда. ..астасекия уй юмуиаарига қайиияпти бечора. X. Назир, Кўктерак шабадаси.

4 ку̀чма Жон куйдирмоқ; бўишмоқ. Мансурқори ака камбағал оиладан бўлани уиун, анбатта, у̀з камбағалига кайишарди. Н. Сафаров, Оловли излар. Бир хил кизлар бор, кийин ахволга тушган иииитга купрок кайииади. П. Қодиров, Қадрим.

Қовургаси қайишмоқ Ачинмоқ, куйинмоқ. Синглим учун қовурғам Кайишади, ёрёр. «Оқ олма, қизил олма». Йгитсан, қовурғам сенга қайииади.. «Муродхон».

ҚАЙИШқОҚ Эгилувчан, эгилса хам синмайдиган; эластик. Қайииқок металл. Қайицкок ёяч. - ..кичик ва ўрта ёидаги мактаб болалари гавдасининг суяклари таркибида органик моддалар жуда кўп бўадди, щунинг учун хаам қайишкок булади. «Фан ва гурмуш».

ҚАЙИҚ Дарё, кўл ва б. сув хавзалари учун мулжалланган сузиш воситаси. Эикакли қайик. Моторли қайиқ. Қайик хайдамоқ. Мени дарёдан Умурзок ота деган чол қайикда у̀тказиб куйди. Х. Ғулом, Машъал. Қайиклар ку̀прикка етар-етнас тўхтади. Талабалар кирғокка чикииди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҚАЙиқСОЗ Қайиқ ясовчи уста.
ҚАЙиҚСозлиК 1 Қайиқ ясаш иши, касби. Қайиқсозлик қидмоқ.

2 Халқ хўжалигининг қайиқ ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи тармоғи. Қайиқсозик корхонаси.

ҚАЙИқчИ 1 Қайиқни юргизувчи, бошқарувчи, қайиқ хайдовчи. Куприк йук экан, дарёдан ўтай деб, қайикчини чакирибди. Кайиқчи пуа сураса, полвон муитини куурсатибди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 айн. қайиқсоз. "*)
КАЙЛА 1 Майда тўғралган гўшт ва сабзавотдан қовуриб тайёрланадиган, сўнгра тайёр овқат устига солинадиган кўшимча масаллиқ. ..пиёзари қип-кизил қовурилган кайлали мошкичиридан кўзга илинар-илинмас ховур кутарилади. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

2 шв. Овқатга солиб пиширилган ша-палоқ-шапалоқ холдаги хамир, шундай хамирли таом. Алмам боёқии ёғли қайла килди. Иштаха билан едим. Ойбек, Болалик.

3 махс. Майда чарм резгилари билан сирачдан тайёрланган қуюқ, бўтқасимон қоришма (пойабзалдўзликда ишлатилади).

ҚАЙЛИҚ шө. Қаллиқ. Қайлиғинг қани? Ё сен хам паранжи ёпинтириб куйдингми? П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚАЙМОҚ 1 Бир неча вақт турган, сақланган сут бетида пайдо бўладиган ёки сутдан сепаратор ёрдамида ёки бошқа йўл билан ажратиб олинган қуюқ, ёғли махсулот. Куюқ каймоқ. Яхши сутнинг қаймоғи сермой бўлади. Сутдан каймоқ, катик, сариёғ тайёрланади. К. Махмудов, Ӱзбек тансиқ таомлари.

Қаймоқ боғламоқ 1) бетида қаймоқ қатлами хосия булмоқ; 2) куччма бети қаймоқ каби парда билан қопланмоқ. Сув қаймок боғлабди (явни юпка муз билан қопланибди). Мураббо қотиб, каймок боғаабди. Қаймоқ чой Қаймоқ солинган чой, қаймоқли чой. Шодимат.. асалга аралаитирилган сариёқка нонни ботириб, каймоқ чой билан роса туиирди. А. Мухиддин, Ошналар. Қаймоқдек ёқди Жуда маъқул тушди, жуда ёқди. Унинг бу сузлари менга қаймоқдек ёкди.

2 куччма Киши ёки нарсаларнинг энг яхши қисми, сараси, асиллари. Йигитларнинг қаймоги фронтда. Лекин ии сустлаигани йў. С. Зуннунова, Олов. -Жуда соз, кичқирди Усаржон. -- Сўзнинг қаймоғи танкид! Ойбек, О.в. шабадалар.

3 куччма Бирор иш, нарса ва ш.к. нинт натижаси, хосили, хулласи. Ернинг каймоғи - мехнат килганники. Ойбек, О.в. шабадалар.

ғ Қайморини олмоқ 1) сутнинг қаймоғини ажратмоқ; 2) куัчма натижасини ёки хулласини олмоқ. Бир йилик мехнатимизнине кุаймонини аладиган вақт келди.

4 c.m. Сув бетига ялпоқ тош ёки бошқа нарсани отганда, унинг бир неча бор сув бетига тегиши, шу тегицдан хосил бўладитан холат. Нодир билан Музаффар пастрокда ким кўп "каймоқ" килии уйнашарди. Нодир.. яссироқ тош олиб, сув оқимига щ̧арата отар, тои эса суе юзида сакрайсакрай, беи-олти «қаймоқ» хоснл қุиларди. Ж. Абдуллахонов, ТУуфон.

ҚАЙМОКДОН Қаймоқ солинган, солинадиган идиш. Беш тийинга ярим каймяқдон қаймоқ, икки тийинга битта обинон олиб, бир чеккага чўнқайшб, каймож ея боиладим. F. नулом, Шум бола.

ҚАЙМОКЈАНМОК 1 Қаймоқ боғламоқ (сут хақида).

2 кам кўд. Қаймок тегиб мойланмоқ.
Лаби (ёки оғзи) қаймоқландн Лабига қаймоқ тегди; қаймоқ еди. Бойвуччанинг қизил лаби қаймоқлансин деб, Илк сахардан оқцомгача пода боқасан. F. Fулом.

КАЙМОКЛАЦМОК с. т. 1 Куюқ сухбатлашмоқ, гурунглашмоқ, қуюқ сухбат билан вақт ўтказмоқ. Муроджоннине буваси у билан қаймоқлаигани-қаймоқлашган. H. Мақсудий, Умидяи бола. Икки дуст то пешингача каймоқлашиб уттирдилар. С. Сиёев, Аваз. .. $\dot{y}_{\text {зи }}$ бир жонон бииан қุаймоқлашиб турарди. Э. Аъзам, Кечнкаётган одам.

2 кучна Қуюқлашняоқ; кучаймоқ; кўнгилли, ёқимли тус олмоқ. Ӱртада zап қаймоқлааии, Иброхимхўжанинг тузоғига Мухаббатхон, Мухаӧбатнине тузогига Мброхимхужа илинган экан. «Муштум». Toumемирнинг Иван ака билан дусттиги тағин хุам қаймоқлаиди. X. Fулом, Сенга интиламан.

ҚАЙМОКЛИ Қаймоғи бор; қаймоқ солинган. Қаймоқли нон.

ҚАЙМОҚХЎР Қаймоқ ейишни яхши кўрадиган; қаймоқни кўп ейдиган. Қаймокхўр одам.

ҚАЙМОКХӰРЛИК Мириқиб, тўйиб қаймоқ ейии, қаймоққа тўйин. Қаймокхўрлик килмок. - -Бахтимизга бобо фермада зканлар, юор, каймокхўрлик киладиган бўлдик, $\rightarrow$ дедим Муродга. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар.

ҚАЙНАМА 1 Катта сой, дарё ва ш.к. нинг сув уюрмаланиб́, қайнагандай варақлаб турадиган жойи; гирдоб. Аиударёда тон йук хисоб. Аммо гирдоб - каайнамалар жудажуда куัп. Газетадан.

2 махс. Ариқ сувини йӱл остидан ўтказиш учун мўлжалланган гидрогехника иншооти. $[$ Сув $]$ Қайнама - бетон ховузиалар орқали ерости қувурларига қуѝилиб, дала ёкалаб югура кетди. ШШ. Ғуломов, Ёрқин уфқлар. Қайнама қуриида ёғин сувлари хам зисобга олинади. «ЎзМЭ».

ҚАЙНАМОК 1 Кучли иссиқдан кўтириб, буғланиб вақирлаб турмоқ. $Ю_{3}$ градус иссиқ̧ликда сув кุайнайди. Қозонда шўрва қайнамоқда. Бакирлаб қайнаётган дорини биров кошик билан шопириб турди. А. Қаххор, Кӱр кўзнинг очилиыи.

2 кучма Қайнаган холатни билдирувчи товуш чиқармоқ (ичида сув, суюқтик бўлган идиш хақида). Самовар қайнади. Тикиган қозон қайнамас. Мақол. Печка устида учта котелок [козонча] буғ бурктириб, шакирдаб кайннарди. Ойбек, Куёш қораймас.

3 кўчма Худди қайнаган кӱринишляи холатда бӱлмоқ; отилиб чиқмоқ (булоқ, дарё кабилар хақида). Аммо дарё кุайнар, ку̀пирар - Тўнка остин ялаб у̀иирар. «Муштум».. Қадиний нинор тагида чойхона, унинг ховаисида биалурдек тиник чашмалар қайнає ётади. Газетадан. Қайнаб́ тошсин нефти булофаари. Ё. Мирзо. .уларнинс хозирги хол ларини сезиб ётеан Кумуининг-да қайна чићқан кўз ёшлари икки чеккасидан ёстиқ қа оқиб туиа бошлади. А. Қодирий, Ӱтга: кунлар.

4 Пишмоқ, пишиб ейишли холга кея моқ. Икки кучжорнинг боши бир қозонс қайнамас. Мақол, Декчада саб̈зи-пиёз ха мириқиб қайнади. Х. Ғулом, Машъал. [Пу: дорларнинг\} Коринлари ту̀к. Бола-чақалај рохатда, уйларида қази-карта қุайнайй Ойбек, Танланган асарлар.

5 кучма Ачимоқ, бижғимоқ, ачиб-би ғиб бижирламоқ; шу тариқа етилмоқ. Б. кага босилан узум к̧айнай боилади. $=1$ киииларнинг уйларида мусаллас билан бў лар хумлаб кайнаб ётса, иккинчи томо расмий суратда ичкилик сотии биланя риклик қূиувчилар там йук эмас эдилар. Кодирий, Ўтган кунлар.

6 кўчма Кучли хаттв-харакатли, қўзғалган, тўлқинланган холатда бўлмоқ (кўпчилик одамлар хақида). Суатонмурод цайнаган оломон ичида туртки еб, босилиб, эзииб, узок юрди. Ойбек, Навоий. Кун совук, лекин бозор қайнарди. Ойбек, Улуғ йўл.

7 кучма Кучли, қизғин тус олмоқ. Далаларда ии кайнайди: кимлар пахта теради, кимлар беда уради, кинаар иудгор қилади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Уста Хазраткулнине қурилии майдончасида хзам мехнат қุайнайди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

8 кучма Жахли, асаби кучли қўзғалмоқ. Телефон дастасини купол харакат билан, пешонасидан тер чиқкунча айантиради-да. жавоб ололмай қайнаб кетади. А. Мухтор. Опа-сингиллар.

9 кўима Айрим сўзлар билан бирикиб, шу сўзлар англатган нарсанинг кучли, ортиқ даражада бӱлишини билдиради. Ичида қайнаган хчислар булоғи қулига қалам олдирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Мен униамунчага бепарво қизаардан, деб юрсам, инида иунака фикрлар кайнаб ётган экан. П. Турсун, Ўқитувчи. Жапақнинг миясида саволлар қайнаб тоиди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Ростини аиттсам, иу замонда гап-суз қайнаб кетган, лекин бировининг хам мазноси йукқ. Ойбек, Танланган асарлар.

10 ку̀ма Нихоятда исимоқ: «ёнмоқ». Кун қайнаб кетган. Туурт томонни ёндириб ётган саратон оловининг тафти чайла ичкарисига дам-бадам урилади. «Ёшлик».

11 ку̀има Кўп миқдорда тиқилиб кетмоқ. Булоқда балик қайнаб ётиӧди. Бу коридорда танаффус еактида одам қุайнайди. П. Қодиров, Уч илдиз. Ховлига чищқанда, катта ховли хотинлар билан қайнар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

Ичи қайнамоқ Диққати ошмоқ, асаби қўзғамоқ. Қариибой ота.. саломатлиеини йу̀котган оинасига озор бериини истамаса хам, ичи қайнаб кетди. Х. Назир, Сув гадоси - оқпадар.. Унине ииига рази соларкан, иии қайнаб кетеудай бу̀ларди-да, жахаи иикиб: -Ё хайдаб юбораман, ё нақкон иилаи ни ургатиб куяман, - дерди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Шўри қайнади айн. шўри қурндн к. шўр. -Яна камбағалларнинг шурри қайнайди денг.. - деди Ййлчи ғазабланиб. Ойбек, Танланган асарлар. Қони қайнамоқ 1) қони жўш урмоқ. Томирларда қони қай-

наб, ку̀зааридан у̀m чакнарди, муиак гуัитлари пулатдай қотиб кетеан эди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли; 2) қаттик жахли чиқмоқ, тутақмоқ. Самандаровнине қони ққайнаб кетди: -Мундай гапирсангиз-чи. Забон борми!? А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ҚАЙНАНА Қайин она (эрнинг онаси унинг хотинига нисбатан ва хотиннинг онаси унинг эрига нисбатан). Фотиха ўкилиб, куёв қайнанага узр айтди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

КАЙНАТА Қайин ота (эрнинг отаси унинг хотинига нисбатан ва хотиннинг отаси унинг эрига нисбатан). Эри ва нодон қайнатасидан тухматга қолганида, Журахон уни [Хафизани] химоя килиб, судда бир соат гапирган. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Сидиқжон қайнатаси Зуннунхўжанинz "Сиз менинг хам куёвим, хам уғлимсиз», деганини эслаб, кулиб кууйди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ҚАЙНАТМА 1 Қайнатиб, яъни қовурмасдан пиширилган, тайёрланган (асосан таом ұақида). Қайнатма шуррва.

2 махс. Қайнатиб тайёрланган нарса, дори. Қадимдан гулхайрининг қайнатмаси билан кўкйуттал. ўпка исмоллаии.. каби касалииклар даволанган. Газетадан.

ҚАЙНАТМОК Қайнамок 1, 2, 4, 5, 8, 9 фл. орт. Н. Сув қ̧айнатмоқ. Чой қайнатмоқ. Шурва қайнатмоқ. Самовар қайнатмок. Қонини қайнатмоқ. - Назаровнине муваффакиятлари унга тиннлик бермади, ғазабини қайнатарди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚАЙНАFА Қайин оға (эрнинг акаси унинг хотинига нисбатан ва хотиннинг акаси унинг эрига нисбатан). Ииқ завкидан чала маст бўлан Лавли чўзик-чуззиқ хуррак тортаётган эрини аллакачон унутиб юборганидек, қайнағасининг айвондан тикилиб турганини хам сезмади. X. Fулом, Машъал.

ҚАЙНИ Қайин ини (эрнинг укаси унинг хотинига нисбатан ва хотиннинғ укаси унинг эрига нисбатан). Эрталабки чойдан суัне уста Олим ўзининг кайниси билан.. ипакка охор берии ила овора эди. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

ҚАЙНОВ Қайнамоқ Фл. хар. н. Қайнови тиниб ётган қозон.

Бир қайнови ичида (ёки кам) Ақли пастроқ, етишмайдиган; думбул.

ҚАЙНОҚ 1 Қайнаган, қайнаб турган; куйдирадиган даражада иссиқ. Қайноқ сує. Қайноқ шўрва. Қайноқ чой.

2 Харорати баланд; хароратли, иссиқ. Қизининг хасратини тучунган она унинг қалин сочарини, ктайнок пешонасини силай бошлади. И. Рахим, Чин мухаббат. Шербекнинг қайноқ нафаси урилганиданми, Нигоранинг юзлари ловулаб кетди. С. Анорбоев, Оқсой.

3 кўима Жўш урган, авж олган; қизғин, жўшқин. Қайноқ иш. Қайноқ мехнат. Қайноқ жанг. - Туғонбек.. қайноқ сиёсий курашларга.. боши билан шўнғиди. Ойбек, Навоий. ІІу қайнок вактда чукқайиб, бир пиёла чойни юз қуатум қилади. Ойбек, О. в. шабадалар.

4 кучмма Кучли, кучайган, тўлиб-тошган, ошиб-тошган. Қайноқ ғазаб. Қайноқ қасос хисси. $=$ Хозир уларнинг дийдор ку̀риилари, биринчи марта боиларидан кечираётган қайноқ туйгуаари.. хар қандай упичлардан кўра баландроқ, софроқ эди. П. Қодиров, Уч илдиз.

5 кўика Куч-ғайратта тўлган, куч-ғайрати тўлиб-тошган; оловли, ўтли, оташин. Қайноқ ёшлик. Қайнок юрак. — Бу қайноқ ёчлар.. ІІодик ёии, учрашув ёии. Иккимизнинг калбимизни хам Қиздирарди зафар қуёши. Уйғун.

6 кўчма Одамлар билан тўлиб-тошган, одамлар ғужғон ўйнаган. [号лчи] Икки кулоч арқонни белбоғ устидан бойлаб, хаммоллик қилии учун бозорнинг энг қайноқ жойига борди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАЙНСИНГИЛ Қайин сингил (эрнинг синглиси унинг хотинига нисбатан ва хотиннинг синглиси унинг эрига нисбатан). Улар [Нурининг келинойиаари] чошиб-пишиб урринааридан турииди-да, қайнсингилни карши олии учун ховлига тушииди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАЙНЭГАЧИ Қайин эгачи (эрнинг опаси унинг хотинига нисбатан ва хотиннинг опаси унинг эрига нисбатан).

ҚАЙРАЛМОК 1 Қайрамоқ фл. ўз. ва мажх. н. Яхши қайралаан пичок.

2 Тобланмоқ, чиниқмоқ. Мехнатда қайралган йигит.

ҚАЙРАМОK 1 Тош ёки бошқа нарсага ишқаб ўткирламоқ, чархлаб, уैткир, кескир қилмоқ. Устарани қайрамоқ. Пичоқ кайра-

мок. - Этигининг кўнжидан пичок чиқариб, пиёланинг орқасига қайрай бошлади. Т. Алимов. Одамсиз уйлар.

2 кучима Пешламоқ, ўткирлаштирмоқ. Иродани қайрамоқ. Онгни қайрамоқ. = Кўпиилик ууртасида гапира оласании? Лабдаханни бир қайраб, иига солгин буммаса, ука. П. Турсун, Ўқитувчи. А. Қодирий юқорида номлари саналган газета-журналларда фаол иштирок этиб, қаламини каайрайди. Газетадан.

3 кўима Бирор кимса, ташкилот, мамлакат ва ш.к. ни бошқасига қарши гижгижламоқ, тезламоқ, хезламоқ, оёхлантирмоқ. [Сухсуров:] Идорадаси дуиманаарим сизни хам кўлга оиганини, менга қарши қайраб солганини билардим. А. Қаххор, Тобутдан товуш. Хаммани раисеа қарши қайраб кўиииб, энди ётиғи билан гаплашмокчимисиз?! «Муштум».

Тишинн қайрамоқ 1) ейиш-ичишга тайёрланмоқ, дам сақламоқ. Тииингни қайраб тур, ука, сал ку̀л бушасин, катта тўй қилиб бераман. Атайлаб битта хумга чаросни босиб кўйдим! Ойбек, О.в. шабадалар; 2) ўч олиш мақсадида ёки умуман ёмонлик қилиш харакатида бўлмоқ, шунинг пайида бўлмоқ. Душманлар писиб крран бўлалар хам, алам ичида тииларини қайраб юрибдилар. П. Турсун, Ўқитувчи; 3) умуман, бирор нарса хатти-харакатида, илинжида, истагида бўлмқ. Ииеитларнинг сараси чўла қайраган тииин. Р. Бобожон. Янги машинада мунча пахта тераман деб, пуа, орден, мукофотларга тииинии қайраб юрганлар ундан кўп. С. Нуров, Нарвон; 4) кам қудд. ғазаб билан тишларини ғижирлатмоқ. Арслонкуя тиииини қайраб, Туғгнбекка ўкрайди-да, тез юриб кетди. Ойбек, Навоий.

ҚАЙРАFОЧ Ёғочи қаттиқ, шохлари тиғиз жойлашган, барги майда ва тўқ рангли. қалин соя берадиган, сувсизликка чидамли дарахт. Бир боғ жухорипоя аравага ўк булмайди, лекин битта қайрағоч булади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Курғоқчиликка чидамли дарахтлардан яна бири майда барели кайрағоидир. Ж. Абдуллахонов, Орият. Тут ёғочдай мевали онам, Қайрағочдай мевали онам.. «Оқ олма, қизил олма». Яқиндазина уст-бочини тузатиб, корамтир куॅк тусга кирган қайрағоч дарахтлари.. А. Қодирий, Обид кетмон.


КАЙРИЛИШ 1 Қайрилмоқ фл. хар. н.
2 Йўл, ариқ, дарё ва ш.к. нинг бурилиб, уз йўналишини ӱзгартирадиган жойи; қайилиш, бурилиш. Махаллага кุайриииида, гуё уни кутиб турган каби, эликбоии Олимхон учраб қолди. Ойбек, Танланган асарлар. Шарқдан узок йўл босиб келган поезд.. раззезд кайрииииига етганда.. тун қоронғисида $\kappa$ у̀здан гойиб́ бўлди. М. Муқамедов, Қахрамон изидан.

ҚАЙРИЛМА 1 Ёс̆симон эгилган, ёйсимон эгилиб, қайрилиб турадиган. Усмонжонни кўрzан Адолат секин кўзини пастга олди. Узун кайрилма киприклар соя ташлади. С. Зуннунова, Гулхан. Чакка сочларини кунғир қцииб, пешонаси устига ярим ойдек қайримма гажак туиириб юради. Ж. Абдуллахонов. Туффон.

2 Қайриладиган, қайтариладиган, йиғма. Қайрима сопии пичоқ.

3 Қайтариб қўйиладиган, қайтарма. Muрза Бахром кайрилма ёқа жужунча камзулининz қуййин чу̀нтасидан кичкина дафтарча чикариб, Тавхидийа берди. А. Қаххор, Миллатчилар.

ҚАЙРИЛМОК 1 Қайирмоқ фл. ўзл. ва мажх. н. Китобнинг варағи қайрилиб қолибди. Мих кайрилиб кетяпти. Эхе, машина лиқ ту̀ла темир асбоб. Бир хили у̀роқка уххиаб тиғи қุайрилган. Х. Назир, Чўл хавоси. ГСаодат] Хосили кўплисидан шохи ерга қุайрилиб туиган олма дарахтларига узоқ тикилди, нималарнидир у̀йади. Н. Сафаров, Саодатнинг қиссаси. Булбули гуё эдим, синди қанотим қайрилиб, Не гунохим бор эди - қолдим онамдан айрилиб. С. Абдулла, Тохир ва Зухра.

2 Бурилмоқ, угирилмоқ. Эркак тўнига яхиироқ ўранди-да, орқасига қайриниб, уй томон йул олди. Н. Аминов, Суварак, Кутидор ховлисига қайрилар экан, бек билан хайрsаиди. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Тозилар кайрилди келган йу̀лига, Офтобой эргаиди тозиларига. «Рустамхон». Гуломжон тухтаб, орқасига қайрилди. Мадаминхўжа етиб келди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 Букилмоқ, букчаймоқ; мункаймоқ, Бағри тои кайриима қุош менга насиб қиягаймикин, Екки қаддим қошидек хажрида қайрилсаймикин. С. Ахмад, Хукм.

4 кучима Эътибор бериб қарамоқ, парво қилмоқ, илтифот кўрсатмоқ. Қайрилма-

ганга қайшима. Мақол. Сен қайрилсанг мендай мунглиғ холига, Билмайман кетдими Оқтои элига. «Рустамхон». Ким бизга кайрилди, Очиик, қахат туррт томон. Миртемир. [Рокия:] Вой, юртда нима кўп, киз кўn. [Tурғун:] Кўп буллган билан биронтаси қайрилиб карамаса. Н. Сафаров, Хаёт мактаби.

Пнхи қайрилган к. пих І. Пихи қайрилган тафтиинияар хам бирон марта камомад тополмаганлар. Й. Шамшаров, Тошқин.

ҚАЙРОK 1 Кесувчи асбобларнинг тиғини ўткир қилиш учун ишлатияадиган, одатда, узунчоқ ва ялалоқроқ силлиқ ёки махсус ишланган тош. Тош туз туйиладиган уғир ичидан узун қайроқни олиб, пичоқни қайрай боилади. Ш. Холмирзаев, Оғир тош кўчса. Касбим - сартарошикк. Битта кุайроғу битта устара дастмоя.. Газетадан.

2 Жисми садоланувчи урма чолғу; раққос(а)лар қўлда шиқирлатиб ўйнайдиган бир жуфт чўзинчоқ (қайроққа ўхшаш) тош. Шермат билан Ааииернинг ёғочоёкда туриб, қайроқ билан уфориzа у̀ннаиини айтмайсизии?! М. Қодиров, Асака дорбозлари. Хоразм қайроқлари яна қุайси халк қўлида иундай жаранглаши мумкин? «Шарқ юлдузи».

3 (3-ш. эгалик шакадда - қайроғн) кучма Умуман, ўткирловчи, чархловчи нарса. Китоб - ақл каайроғи. Кўлнинг кучи бирни енгса, билимнинг кучи мингни енгади. Шухрат, Шинелли йиллар.

4 айн. қайроқи. У кайрок буғдой унидан ёғли патир, сомса ёпди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚАЙРОҚБОЗ Қайроқ шиқирлатиб ўйновчи раққос(а).

ҚАЙРОҚЕОЗЛИК Қайроқ шиқирлатиб уйнаш, қайроқ билан рақс тушиш

КАИРОКИ 1: қайроқн ер (ёки тупроқ) Тоғ этакларида тош қатлами устида пайдо бўлган, соз тупроқли, дехқончилик учун яроқли ер. Тоғлик районларда ва тоғ этакларидаги районларда, кайроки ерларда боғдорчилик, узумчиликни, полизчиликни ривожлантирамиз. Ш. Рашидов, Янги ер хақида сўз. Қайроқи экнн Шундай ерларга экиладиган экинлар.

2 Шундай ерларда, Узбекистонда ва умуман Урта Осиёда етиштириладиган йирик буғдой нави. Қайроқи буғдой. Мана, Элгелди бовур, қизине супрасига яратиб тур-

син, қайроқи ун.. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

3 кучма с.m. Юқори сифатли, ишлов берилган нарсаларга нисбатан кўлланади. Катта тажрибаси, кенг билими.. халқ мақоллари ва маталларидан, қайроқи суз ва ибораларидан мохирлик билан фойдаланишига инкон бермоқда. Газетадан. Анави нақцинкор, қайроқи балконларни айтмайсизми! Гулпанжаралари ипакдан тукилган каби. С. Акбарий. Севги билан тирилган юрак. Иккала хамдард, Пирзоданинг таъбирича, қайроқи қорадоридан данак миқдорида отишиб, кейинидан чоихуррыкка тутинишди. «Шарқ юлдузи».

ҚАЙРОКТОШІ 1 айн. қайроқ 1. Ёрмат қизидан хурсанд бўди.. Пичоқ, каиироқтошни ва гуит-мой солии учун тоғораларни тозалаб, таийр қилиини буюрди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Силлиқ ёки қайраб. чархлаб, махсус шакл берилган тош. $\begin{aligned} & \text { z гапирар экан, Петер- }\end{aligned}$ буре шахрининг майда қайроқ тошлар терилган кенг-кенг кўчалари.. куз олдидан ўтарди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ҚАЙСА Бутунлигича данаксиз куритилган урик. Кайса тайердаш учун яхшии пииган урик, данаги билан 2-3 кун сўитилгач, данаги мева банди урнидан сиқиб чиқарилади ва.. куритилади. «ӰЗЭЭ.

KАЙСАР [a. قيصر - подшох < лот. саеsar < Caesar - Рим императори Гай Юлий Цезар номидан] 1 от Рум подшоси; умуман, подшо, хоқон. Жахৃоннинг фотихи Искандар, Рум кайсари, котил Чинсиз. F. Ғулом. Урушга кирганда - коплон юрагинг. Кайсар сифат болам, қайдин буласан? «Рустамхон».

2 сфт. Тутган ерини кесадиган; ужжар, тихир, терс. Кайсар бола. - Тура колине, энди жуда пайти. одам бунчалик қайсар буммайди. Узр суранг, узр. Н. Сафаров, Водиллик қахрамон. Қайсар Зухрага гап уктириш қийинлигини билган Йулдош юк халтасини елкасига осди. Х. Fулом, Тошкентликлар.

3 кучмма Киши иродасига бўйсунмайлиган; ўжар, асов. Кайсар табиат. Қайсар сув яна кўтарила боилади. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Лекин фактлар қайсар нарса, уни хаспўшлаб бўлайди. А. Эшонов, X. Умаров, Одамларни ўйлаб.

ҚАЙСАРЈАНМОҚ кам кўл. Қайсарль қилмоқ. -Сиздаканги раисдан-ии тукки тасини шу столда, ха, щу столда кўрди, - деб Денисенко қайсарланди. И. Ӱктамо Сирли қотиллик.

ҚАЙСАРЛИК Ў ${ }_{3}$ билганидан, тутгани дан қайтмаслик; ужарлик. -Нима десангы денг, оиижон, бари бир унга \{Холдорга] те майман, - деди қайсарлик билан Малик Ж. Абдуллахонов, Тонг ёришган сохилда.

Қайсарлик қнлмоқ ў ${ }_{3}$ билганида, ту ганида туриб олмоқ, ӱзганинг айтганиг йўлига юрмаслик. Дастлабки кунларда。 суроқлардан натижа чиқмади. Кобил қан сарлик килиб, у̀з сузида туриб олди. Х. Fулон Машъал. Терговии, гапи муяжалга тен канини сезди, энди боб́о қайсарлик қили фойдасизигини тушуниб, хамма гапни аь тиб беради, деб кутеан эди. С. Юнусо Кутилмаган хазина.

ҚАЙСИ сур. олм. 1 Бир неча киши ёк нарсадан биттасини аниқлаш учун бери ладиган сўроқни ифодалайди. Отабек ган гиб, шошиб сурради: -Кайси қизиса унаши, келдингиз? -Кутидорнинг ёлғиз қизига! - де ди Хасанали. А. Қодирий, Ӱтган кунлап Қаймоқни бир ялаб, қайси шахарнинг қ̧ай моғи эканини айта оласизми? Мен дарро айтаман. А. Қаххор, Икки ёрти - бир бутуг

2 Кишм ёки нарса белгиси, хусусиять сифати хақидаги сўроқни ифодалайди қандай, қанақа. Иккинии эхтимол: Гулнорн олиб қочганлар. Жиноятчи чиркин кўлаа бор! Улар ким? Қайси мақсад билан б: жиноятни бажарадилар? Буни билмайди Ойбек, Танланган асарлар.

3 Боғловчи сўз (нисбий сўз) вазифасид: кўлланади. Сен кайси ййлдан бошласанг, u. иулдан юраман.

Қайси бир гум. олм. Кимлиги, қандай қаерда ёки қачонлиги номаълум; аллақайси, аллақандай, аллақаерда(ги). Қайси бия куки. Қайси бир шахарда. = Кайси бир ко вакда чумчук болалари чирқидаайди. Ойбек Танланган асарлар. ..беи-олти йил бурун кайси бир идоранинг извошини минар экан. А. Қаххор, Қанотсиз читтак. Қайси куни Бундан бир неча кун аввал; тунов куни. Кайси куни Худойқуянинг янги кўилак-иитонда кувончи ичига сигмай юрганини курриб, куэларимдан ёш чиқди. П. Турсун, Ўқитувчи. Кайси куни отаси, «Иккинчи теримга туиа-

миз», дегандек бўлиб эди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ҚАЙСИКИ 1 боғл. Бош гапдаги бирор отни (кўпинча эгани) аниқлаб келадиган эргаш гални бош гапга боғлаш учун хизмат қилади. Бешкапа қุиилоғидаги бирдан-бир аёл, қайсики юз процент туиунмаган.. $7 \dot{y}$ фанисо Мелиева қиилоқнинг отидан норози бўлиб шундай деган эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 кам қу̀лл. айн. қайси 1. Кайсики қиииоқұка туиар отидин, Элни йиғиб, воқиф этар зотидин. Муқимий.

КАЙТ $\mid a$. . моқ $c . m$. Кўнгил айниб, еган-ичганини қайтариб ташламоқ; қусмоқ. Пиёз хидидании, оғзидан куппик никุа бошлади, сал утммай қайт қилиб юборди. Р. Файзий, Хазрати инсон. Қиз упкаси оғзига келаандек, нафаси бўғииб. кайт к̧илолмай тўлғана боилади. А. Мухтор. Чинор.

ҚАЙТА 1 Янгидан, бошқатдан, яна (аввал мавжуд бўлган ұаракат, холатнинг давоми, янгидан юз бериши маъносида). -Саодатхон эндисина ёпган зонтини к̧айта очди. С. Зуннунова, Янги директор. Муяссар қабристондаги бойуғининг вахимали «хув-хув»лаиидан уйгониб кетди-да, қุайта ухлай олмади. О. Ёқубов, Эр бошига иш тушса. Лолаіар бир оз уринкираган, аммо вазадаги сув унга кайта хчаёт бахи этган эди. «Гулдаста».

2 Такрор холда, такроран, яна. Fафур Ғулом битан бир курииганимча, қайта учрашиига журьат килолмай юрардим. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. Темиржон кетиини хฺам, қайта қўнғироқ тугмасини босиини хұам билмасди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

3 Аввалгисилан фарқли холда, маълум узгаришлар билан; бошқатдан. Навоий бу бинони қайта иилатган: биринчи маротаба шарқ наққоилигига хос ранг-баранг нақшин гуаир билан безатган. Мирмухсин, Меъмор. ..карнизи фақат турт энлик чиқарилганлиги учун ёмғир-чочин девор сувоқларини ювиб кетади, деб томини қайта ёпар эмиимиз. -Муштум». Коридорлар.. фан кабинетлари юксак дид билан кุайта жихозланди. Гаэетадан.

4 (снк. сонлар билан) Марта, карра. Пулни икки қайта санамоқ. - у чоқларнинг лаззатини шунда яна бир қайта ялагандек,

лаблари титради, юраги урди. Ойбек, Танланган асарлар. Отабек тўғрисидаги ташвии боягидан у̌н қ̧айта ортган эди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

5 айн. қайтага. Қайта бизникига бора қолайлик. - Кутилган пайт келди. Лекин ёмғир ва шамол бўлани қайта яхши бу̀лди. П. Турсун, Ўқитувчи. Гапиринг, изза қииинг. Болалар мактабда у̀қиб, қайта бевои буллиб кетяпти. А. Қаххор, Асарлар.

Қайта ишлаш 1) ишлаб, тузатиш, ўзгартишлар киритиш, шу мақсадда ишлов бериш. Асарни кайта иииаии. Маколани кайта иилаи. - Ўеирии ииида киностудиянинг монтаж, овоз, фильмни қайта иилаи хамда мураккаб свёмка цехлари фаолият курсатади. F. Саломов, Таржима назариясига кириш; 2) янги махсулот олиш мақсадидаги иш(лар)ни амалга ошириш. Хомашёни кайта иилаи. Нефтни қайта иилаи. Бир грамм соф радий олии учун бир неча тонна уран рудасини қайта иилашга тугғри келади. «Фан ва турмуш». Қайта қуриш 1) маълум ўзгартишлар киритиб, қайтадан қуриш. Бинони қайта қурии; 2) бирор системани янгилик асосида ўзгартиш, уззартишлар билан қайтадан тузиш. Ўрта ва олий мактабларни қайта курии учун мазуум вактт ва катта ии талаб кииинади. Газетадан.

ҚАЙТАГА 1 Аксинча, билъакс. Онахон бу гапга парвосиз қаради. қайтага чехраси очилди. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Мен сиздан хеч гинам йўқ. Қаитага ботоғриқдан кутулдим. С. Нуров, Нарвон.

2 Яхшиси, ундан кўра. Бизники мана шу бурчакдаги эиик.. Қаитага букун бизникида қолсангиз бўлмасми-а? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

КАЙТАДАН рвш. Янгидан, бошқатдан. Қайтадан ёзмоқ. Қайтадан ииламоқ. Қайтадан тикламоқ. Қайтадан қурмок. Мактуб унинг [Кумуининг] юрак жарохатини қайтадан тирнаб таилаган эди. А. Кодирий, Ўтган кунлар. -Терговни қайтадан боилаймиз, киилоқдан кетиб қолманг, - деди терговчи. С. Анорбоев, Оқсой. Бектемир чувалган пайтавасини ечиб, болдирларини иикалаб, кайтадан аскарчасига ихчам у̀ради. Ойбек, Қуёш қораймас.

ҚАЙТАЙ(ИН) шв. Нима қилай, қандай қилай, қўлимдан нима келарди, иложим қанча. Қайтай, хафа қилдим сендай қўзим-

ни. «Рустамхон». Қайтайин, боиима булди киёмат, Кеча-кундуз ишим оху надомат. «Равшан».

КАЙТАЛАБ айн. марталаб. $\boldsymbol{V}_{4}$ қайталаб кир ювди. Газетадан. Сиз билан отанга муддаолни неча кุайталаб айтдим-ку.. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚАЙТАЛАМОК 1 Такрор айтмоқ ёки қилмоқ; такрорламоқ, қайтармоқ, - 1 й кииига танхо уузи? - қутидор иионмаган эди. -Азаматнинг ёлгиз уัзи, - деб уста Олим илгариги сузини қяаиталади. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

2 Такрорланмоқ, қайта содир бўлмоқ. Касали яна қайталади. Қайталайдиеан касалиик.

ҚАЙТАЛАНМОК айн. қайталамоқ 2. Қайталанадиеан терлама. Касалаикнине қайталаниии.

ҚАЙТАМАН иє. Қандай қиламан, нима қиламан. Так-так-а хо-хо, узбекни(нг) оти, йиєилиб туисам, қุайтаман. «Эртаклар».

ҚАЙТАНГА с. $\boldsymbol{m}$. Қайтага. Жанжал камаймади. Қайтанга кўпайди. Ў. Умарбеков, Ёз ёмғири.

ҚАЙТАРГИЧ махс. Ӱзига келиб урилган тўлқин, нур ва ш.к. ни қайтарувчи ёки зарарсизлантирувчи асбоб. Нур қайтаргия. Овоз қайтаргич. Яшин кайтаргич.

КАЙТТРИШ 1 Қайтармоқ фл. хар. н. Саволеа жавоб қайтарии. Молни эгасига қайтарии.

2 Қайтариқ, такрор. Туртинчи курриниида ортиқча қайтариилар бу̀амади. С. Кароматов, Хижрон.

КАЙТАРИК 1 Такрорланадиган ёки такрорланган ибора, гап ва н.к. Бундан таикари, спектаклда қайтариклар хам ку̀зга ташланади. Газетадан. Хар қалай, куруқ, мактовлар, кайтариклар ўрнини.. хаётий шебрлар олмоқда. Миртемир, Тоғдай таянчим.

2 Қайтариш, такрорлаш, такрор. Дарсни канча қаитарик килсанг, иунча пухта уззлашади.

3 кам кўл. айн. қайтим. Пул ту̀лаб, кайтариғини оамоқ.

4 Эски эътиқодга кўра, касаллик, фалокат ва ш.к. ни даф қилиш, иситилган кишидан совитиш ва ш.к. мақсадларда дуо ўқиш, дам солиш ва шундай дуо ўқиб дам солинган нарса. Каердан буллса хам, у̀иа хиндини топасан ва назрини бериб, яхиилаб

кайтариқ қилдирасан. А. Кодирий, Ўтган кунлар. Эзибички бериб, тутатки тутатиб, бошимиздан бало-қазоларни қайтарик қилиб хайдайман. К. Яшин, Хамза.

KАЙТАРМА 1 Қайтариб, қайириб, буклаб қуйиладиган, қайирма. $У$ [Аваз] уйиza етиб бориб, чироқни ёқди, қайтарма ёқа камзуаини ечди. Ж. Шарипов, Хоразм. Тиима зовурдан чикиб, тупрок уюмидан сакраб уттган Алижон қайтарма этигига ёпииган тупроқни жахл билан коқди. Х. Нуъмон, Фасллар.

2 ивв. айн. қайтарнқ 4. Азайимхонларга юборинг, тумор килдириб таксин, дами у̀ткирларга юборинг, дам солдирсин, қайтарма қилдириб ичсин, сиз хам ичинг. М. Исмоилий, Фарғона т. о. |Канизак Сидиқжонни $] \breve{У}_{3}$ га иситиб олган. Эсизгина, буни билаанимда, учиа ердан к̧айтарна кৃилдириб келар эканман. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Аёяларнинг билгани - ирим, билгани - кайтарма, билгани - азайимхон. Чўлпон, Кеча ва кундуз.

3 Халқ куйларидан бирининг номи.
4 c.m. Пул муомаласида унинг маълум қисмини Ӱзига (ўғринча) уриб қолиш. Кассир Давронов иичиларга маош бераётган вақтида.. у̀нталикдан бир-иккитасини қайтарма қилиб, тииининг оқини кўрсатиб қу̀яди. «Муштум».

ҚАЙТАРМОK 1 Қайтмоқ фл. орт. н. Коптокни тениб, оркага кุайтармоқ. Подани изига кайтармоқ. Тракторни уัнгга кайтармоқ. Аслига қุайтармоқ. Хаётга қุайтармоқ. Хатга жавоб кайтармоқ. Тешанинг юзини кайтарадиган ёғоч. Нур кайтарадисан ойна. Яхииликка яхиилик қайтармоқ. Гулнор боғда иилаига югурар экан, Гулсумбиби қайтарди. Ойбек, Танланган асарлар. [ $\dot{У}_{3 б е к ~}^{\text {бо }}$ ойим:ј Кеча ўрда бек ойимдан менга арава келган экан, фешим айнаб турган эди, бормай, аравани бўи кайтардим. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хафа булма. Онани қайтариб бўамайди. Синглингни кุидириб топамиз. Н. Сафаров, Шарқ тонги.

2 Олинган нарсани жойига қўймоқ ёки эгасига келтириб бермоқ, юбормоқ. Карзни қайтармоқ. Китобни кутубхонага кайтармоқ. Иилатилган асбобларни жой-жойига кайтариб қўймоқ. Тулаган аканинг аризасини, оти билан сигирини қайтариб берии - эртага яна бир неча ариза туиувига

йўл очии демакдир. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Салтонбу ичилмаган сувни ку̀раза қайтариб тугдди-ю, цоииб келиб, ун ёнига чўнқайди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Чойни қайтармоқ Чойни бир неча бор пиёлага, ундан яна чойнакка қуймоқ. Тозагул чойни пиёлада шопириб кайтара боилади. Х. Ғулом, Машъал.

3 Такрор қилмоқ, такрор этмоқ, такрорламоқ. Саєолни қайтармоқ. Хатони қайтармоқ. Дарсни қ̧айтармоқ. Хатни қุайта-
 риб айтиида унга Хонимбиби қўиилишди. А. Қодирий, Утган кунлар. Раис Низомиддиновга танбех қилди: -Гапирилган гапларни қайтарманг-да, хатто ўзингиз айтган гаияарни такрорлаётирсиз! Конкрет фактларга утинг. А. Қаххор, Мунофиқ.

4 Букмоқ, қайирмоқ. Этакни қайтармоқ. Еқани қайтармоқ. Дастурхоннинг четини кайтариб тикмок. Мунисхон қора бархит пальтосининг ёқасини бошигача кайтарган ва уиини бир кўли билан ияги остидан уилаган, бировни кутган вазиятда турар эди. А. Қаххор, Сароб.

5 Кимсани бирор номақбул ёки ножўя ишдан, хатти-харакатдан тийилишга унпамоқ, тиймоқ. Ичкиликдан қайтармоқ. Чекиидан қайтармоқ. Менга шунча яхшилик қилдиниз.. янги келган вақтингизда мени ёмон йулдан қайтардинаиз. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

6 Даф қилмоқ, йўқ қилмоқ, йўққа чиқармоқ. Хужумни қайтармоқ. Бирлашган ёвни қ̧айтарар. Мақол. Б Батальон шу куни кечгача душманнинг ўн уч мартаба қุинан шиддатли атакасини қайтарди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

7 этн. Қайтариқ қилмоқ, қайтариқ қилиб даф этмоқ, йўқ қилмоқ. Марғилонликнинг домласи жухуд қам эмас, мусуамон хам эмас. Хиндиларнинг хам ханноси, бас, ханноснинг сехрини на мусулмон домласи кайтарсин-у, на жухуд. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

8 Рад этмоқ, йўк демоқ, қабул қилмаслик. Равйини қ̧айтармоқ. Илтимосини қайтармок. $=$ Ақлли, номусли қиз узз дадасининг гапини хееч вакт қайтармайди. Ойбек, Танланган асарлар. Дадамеа менинг арзимни айтсангиз, албатта, кайтармас. А. Қодирнй, Ӱтган кунлар.

Гап қайтармоқ Айтганини қилишдан, бажаришдан бўйин товлаб айтишмоқ, бахслашмоқ, тортишмоқ. [Акбархуँжа:] Агар боланинг рухи синса, иунақа бетгачопар, каттага су゙з қайтарадиган кайсар бўлади. П. Турсун, Ўқитувчи. Қулини қайтармоқ Бирор нарса узатган, тутган кишининг қўлидан узатилган, тутилган нарсани олмаслик. Мана бу узумни олинг, жуда яхиии пииибди, кулиини қааитарманж. Ойбек, Танланган асарлар.

9 Кусмоқ, қайт қилмоқ. Урнимдан турсам, бошим айланади, оөқат есам, қайтариб ташиайман. Ойдин, Садағанг бўлай, командир.

Кавид қайтармоқ қ. кавин. Тутун қайтармоқ қ. тутун. Шахтини (ёки шашткни) қайтармоқ 1) астойдил киришилган ишхаракатдан қайтармоқ, хафсаласини пир қилмоқ, кўнглини совитмоқ. [Умурзоқ:] Майли, болакайларнинг шахтини қаитарма, харна ёрдам бериигани. «Хайт» деган туяга мадор. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар: 2) ғазабидан туширмоқ, мулойим, ювош қилиб қўймоқ. Тантибойвачча Йулиининг шахтини қайтарии ва ўзига муте қุилиб олиии ниятида унга пул узатди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАЙТАРУВЧИ 1 Қайтармоқ фл. сфдш. Йўлии [йўлдан] қайтарувчи кииига кўзини ёмон олайтирди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 махс. Аслига келтирувчи, тикловчи нарса, модда. Қайтарилии реакциясига ёрдам берадиган моддалар кайтарувчилар деб аталади. «Кимё» дарслиги.

КАЙТАСАН шв. Нима қиласан, қандай қиласан, қўлингдан нима келади, на чора. Томирингни мақтама, ёмон чикса қайтасан? Мақол.

ҚАЙТИБ 1 Қайтмоқ фл. рвдш. Изига кайтиб, кабинетига кирди.

2 Бошқа, қайта, яна. Низомжон сувга қайтиб туимади. С. Ахмад, Уфқ. Хоннинг ииораси билан олқиилар тинди, хамма жойиза кайтиб ўтирди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Авазнинг қистаиига қарамай, қайтиб хандалакка кўл урмади. С. Сиёев, Ёруғлик.

КАЙТИМ Тўловдан ортган ва эгасига қайтариб бериладиган пул. Бир аёл щоиилиб, газ сув ичди-да, қайтинига сомувчидан икки тийинаик чака бериини суради. Газетадан.

ҚАЙТИШІ 1 Қайтмоқ фл. хар н. Кудаларнине кайтишии чинга айлангандан кейин,

йўл тараддуди боиланди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Куннинг қайтиии халон молларни ёйиисин. С. Анорбоев, Оқсой.

2 шв. Ўлиш, вафот қилиш; ўлим. -Яна кимдир қุайтиш килибди-да, - деди чол қадок қўлларини жуфтлаб, юзига фотиха тортаркан. Газетадан.

КАЙТМАС 1 Қайтмоқ фл. бўлишсиз сфдш. म̆исит сўзидан қ̧айтмас, йўлбарс изидан. Мақол.

2 Хайикмайдиган, қўрқмайдиган; ботир.
ҚАЙТМОK 1 Келган ёки келаёттан томонига йўналмоқ, юрмоқ; айланиб дастлабки ерига келмоқ. Орқасига қайтмоқ. Саёхатдан қайтиб келмоқ. Изига қайтиб кетмоқ. Автобус шу ердан қайтади. $-\boldsymbol{y}$ [Сидикжон] уйеа хийла табби очилиб кайтди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 кўчма Яна олдин бўлган ишга, айтилган гап, фикр ва ш.к. га келмоқ. Лирик чекиниидан кейин асосий мавзуга кุайтмоқ. ..ажойиб замондошимизнине достони узун. Вакти билан унга яна к̧айтармиз. Н. Сафаров, Оловли излар.

3 Аввалги холати, даражаси ва ш.к. га келмоқ, уни эгалламоқ. Мана, йиқилдим, деб ит азобини кўрган мингбоши мана эндигина аслига қайтио́, эркин нафас олди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

4 махс. Тўсиққа урилиб, йўналишини узгартирмоқ. Оқ сиртдан нур яхши қайтади.

5 кўчма Воз кечмоқ, тарк этмоқ, чекинмоқ. Фикридан қаитможя. Сузидан кайтмоқ. Айтар суँзни айт, айтмас сўздан қайт! Мақол. - Уни, худодан қайтган, деб таёқ̆ $_{\text {пи, }}$ билан саваладилар. М. Ўринхўжаев, Унутилмас кунлар.

6 (асосан бўлиисиз шаклда) Ў зини тиймоқ; тийинмоқ. У хৃеч нарсадан қайтмайди. Сен учун уулимдан хৃам қайтмайман. $-\chi о$ мид бу тухиатдан хам кайтмас ва ўз myхматини махкама олдида мантикий равиида исбот хам қила олур эди. А. Қодирий, Ў тган кунлар. ..улардан пул ундириб олии, бензинни талон-торож қилиидан хам қайтмайди. Газетадан.

7 Даражаси, кучи пасайиш, сўниш томонга йўналмоқ. Беморнинг иситмаси қุайди. Совук кайтди. Бозор к̧айтди. Ундан ихлосим қайтди. $-К е ч ~ к и р и б, ~ қ у е ̈ и н и н г ~ т а и-~$ ти қূайтаанда, вагон-ремонт заводининг ёилари.. «сахุна» ясадилар. А. Мухтор, Опа-

сингиллар. Низомиддиновнинг титроғи қайтгандек бўлди. С. Ахмад, Хукм.

Еии қайтмоқ Хаёти кексалик томон юз тутмоқ Ёии кайтиб, соқолига ок оралаган бўлса-да, йигитлардек бакувват эди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси.

8 Қабул қилинмай, ўтмай ёки ортиб қолиб қайтарилмоқ, қайтариб берилмоқ ёки қайтариб юборилмоқ. Мол бозордан кайтди. Пул ортиб, юз су̀ми кайтиб келди. $\check{У}_{\boldsymbol{H}}$ сўмдан уи сўм кайтди. - Бўлмаса, бу ёкка ола қолинс, қайтган мол ӱзимизга тан! «Ёшлик».

9 Эвази тегмоқ, эвази эгасига келмоқ. Болане туфайли хар құанча оғирчилик булса, устингга ол. Бу қарз болангдан құайтади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Бу яхиииликларингиз биздан бўлмаса, худодан қайтсин. А. Қодирий, Ўтган кунлар,

10 Тўмтоқ, ўтмас бўлиб қолмоқ (нарсаларнинг учи ёки тиғи хақида). Пичоқнинг юзи кайтибди.

11 кам ку̀л. Бурилмоқ, қайрилмоқ. Ана иу йўл билан туेгри бориб, чапеа қайтасиз. «Гулдаста».

12 c.m. Кексалик холатида бўлмоқ, шу холатда (ёшда) ўзини бардам тутмоқ. Баззи одамлар кексайганда яхии қайтади. Кексайганда Акбар акадек кайтии боиықаларга хุам насиб бўлса эди. Й. Шамшаров, ўурумсаройликлар.

13 шв. Уัлмоқ, вафот қилмоқ.
ҚАЙТОҚ(И) кам кўлл. Қайтарилиб турадиган, қайтарилган; қайтарма, қайтарилма. Бодом гули оқ экан, Барглари қаийтоқ экан. Навруัз насими билан Чиройи порлоқ экан. Т. Тўла. Тўламат мўиловини силаб, жияги қайтоқи дупппини чеккасига кўндириб, куји белбоғини суриб, чопонининг карнайнусха узун енгини силтаб таилаб, даврага тушди. С. Анорбоев, Оқсой.

Дўпписи қайтоқн айн. дўпписи яримта $к$. дўппи. ..доим ду̀пписи қайтоки, чеккасида холи бор. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.

ҚАЙЧИ Юпқа нарсаларни, мато, қоғоз ва ш.к. ни кесиш учун ишлатиладиган, ўрта еридан бир-бирига винт билан бириктирилган икки тиғдан иборат дастали асбоб. Уัткир кайчи. Ток кайчи. Кампирнинг қўлидаги конвертни олди-да, кичкинасина қайчиси билан қирғоғини кесди. И. Рахим, Чин мухааббат. Қайчи билан чимдиб қирқилган

мймови тагига лииринган лаблари пичирлар. С. Анорбоев, Оқсой.

Қайчи қуда айн. қарши қуда к. қарши.
ҚАЙЧИБАРГ Қайчисимон керилган узун-узун учли барг (мас., баъзи ғўзаларнинг ёки чинорнинг барги). Соғлом ғузанинг.. барги корайиб, қайчибарг бўлиб колади. Ё. Шукуров, Биринчи парвоз.

ҚАЙЧИЛАМОҚ Қайчи билан кесмоқ, қайчи билан кесиб ишлов бермоқ, тузатмоқ. Гуларни қайчиламоқ. - Уста яна банд. Бир муйсафид кишининг мўиовини қайчилаб кўйноқда эди. F. Ғулом, Шум бола. Сочимни қайчилаб ташладим-да, чўлик бола бўлиб кийиниб бордим.. А. Мухтор, Чинор.

ҚАЙҚАЙМОҚ шє. Қаққаймоқ. Бу ёяғиз маконда сенга нима бор, телпагинг қайқаймай ўлеур қаландар. «Муродхон».

ҚАЙҚИ шв. Қайилган, эгилган, эгрибугри. Қайқи уроқ. - Қултой Аипомиини кўриб, кўнглини хуилаб, йилџи боқадиган қайқи таёғини уилаб.. бир сузз айтиб турган эан. «Алпомиш».

ҚАЙҒУ 1 Бошга тушган рухий азоб; ғам, мусибат. Оғир қайғу. Чукур қайғу. Қайғу тортмоқ. - Жўрахоннинг нобуд бўлиии ьорт қайгусига айланди. Назармат, Журлар баланд сайрайди. Тугғри, [ШІххиста] бабзи вактларда нималарнидир ўйлаб́, бир оз мавюсланар. амло бунчалик қайгуга ботмасди. М. Алиев, Қалб сўзлари ёзилган мактуб. Хасратли хужрамда қайғудан бўлак Хамма кетиб бўли бирма-бир.. Э. Шукур, Хамал айвони.

2 Кўзланган мақсад йулидаги безовталик хатти-харакати, ўй-фикр; ташвиш, ғам. Эчкига - жон қайғуси, қассобга - мой қайгуси. Мақол. - Йигитлар узз истиқболлари қайгусида янги бино, янги рузғор тузайдилар. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ҚАЙҒУДОШІ Кимсанинг қайғусига шерик бўладиган киши, хамдард; дардкаш. Унга [Унсинга] дардларини ўртоқлашувчи сирдои - қайғудош бўамоқчи бўлиб, хол-ахволини сууради. Мирмухсин, Созанда. Азангда қайгудои, тййингда ўртоқ. Т. Тўла.

ҚАЙҒУЛАНМОҚ кам кўдл. айн. қайғурмоқ. Кўконга боргач, биринчи ииим ўвлингизни кутқазиш бўлсин, жойсиз қайғуланмангиз, хожи! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚАЙҒУЛИ 1 Қайғу-алам чекаётган. Қайғули киии - Унсин севикли ва қайғули ягона дугсти.. буллан акасини қучоклаб, қонли ярасига юзини, кўзини суриб ёта берди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Қайғу-аламга эга; қайғуга соладиган; мусибатли, аламли; ғамгин, маъюс. Кайгули кунлар. - Нега қайғули кўринасан, Офтоб? А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бугунеи қайғули ходиса уни бу уйга эртарок келтириб кййи. X. Fулом, Машъал. Санзаткорни яқиндан билган ёки томошаларини курган киши бу қайғули хабарга асло ишонгиси келмасди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ҚАЙFУРМОК 1 Қайғу-алам чекмоқ; куймоқ. Қайғурманг, опазкон. Қора кунлар у̀тар, ёруғликка чиқармиз. Ойбек, Танланган асарлар. Қахрамон қизнинг фожиали улимини эиитганлар хамиаси қайғуриб йиғладилар. Ж. Шарипов, Хоразм.

2 Бирор кимса, нарса, иш ва ш.к. хақида уйламоқ, унинг хатти-харакати, ташвишида бўлмоқ. Нодира онаси уррнида Анварнинг бошини силади, ювиб таради ва Анеарнинг истикболи учун қайгурди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Мўл-кўл ем-хашак - кўп гўит, сут, ёг демакдир. Шунга кўра молаарнинг киики озукаси хақцда хозирдан қайғурайлик. Газетадан.

ҚАЙРУСИЗ 1 Қайғу-аламдан холи, тинч, хотиржам, осуда. Қайғусиз хаёт.

2 Хеч қандай ғам-ташвиши йўқ, хеч нарсани уйламайдиган; беғам, беташвиш. Қайгусиз одам.

ҚАЛА ше. Шахар, қалъа.
ҚАЛАЙ І сўр. олм. с. т. 1 Қандай?, қанақа? Бола қалай экан? Оёк-кўли чақконми? П. Турсун, Ўқитувчи. Бу ерда хайрон бўлиб тургандан кура гузарга борсане, калай бу̀ларкин? М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Қалайсан ёки қалайсиз? 1) ахволинг (ахволингиз) қандай?, яхшимисан (яхшимисиз)? ; 2) кест. хўш, энди ахволинг (ахволингиз) нима бўлди?; хорма(нг) энди! Энди қалайсан, кулга туидинг-ку.

2 Сўроқ гап олдидан кириш сўз вазифасида ишлатилади. Калай, нонвойликдан бир нима ортадими? Ойбек, Танланган асарлар. Қалай, мулаа, бизнинг ёлар сизга мазкул булдиии? П. Турсун Ўқитувчи.
 тиб олиш; қалай ёки قلى - ишқор] 1

Менделеев даврий системасининг IV гурухига мансуб кимёвий элемент; болғалаганда тез яссиланадиган, юмшоқ, кумушсимон оқ рангли металл. Соф қалай. Қалай қотиимаси.

2 Ндишларнинг бетини қоплаш, оқартириш учун югуртирилган шундай металл қатлами. Калайи кўнаан идиш.

ҚАЛАЙИ эск. айн. қалай. Буаарнинг 24 таси калий, кальций, рубидий, қалайи каби элементларнинг узок яиовчи радиоизотопларидир. «Фан ва турмуш».

ҚАЛАЙЛАМОК 1 айн. кавшарламоқ. Самоварнинг тешисини қалайламоқ.

2 Қалай югуртирмоқ, қалай билан қоплаб оқартирмоқ. Идииларни қุалайламоқ.

ҚАЛАЙЛИ Таркибида қалай бўлган. Қалайли баббит.

ҚАЛААМ [a. قلم - қамиш перо; услуб; хат, дасткат 1 Уртасига ингичка, узун графит жойланган чўп шаклидаги, хат ёзиш, расм солиш, чизма чизиш учун ишлатиладиган ёзув, чизув асбоби. Кора қалам. Рандии қаламлар. - Чернецов кўк ва қизил кุаламлар билан безаб ташланган харитага қаради. И. Рахим, Чин мухаббат.

Мўй қалам ёки қаламн мўй $к$. мўйқалам. Тош қалам айн. грифель.

2 Пероси ўзидан чиқарилган ручка. Сaвағич қалам. $\leftrightarrows$ Кеиии бир парча яоғоз олиб, қамии қаламни китирлатиб ёза бошлади. М. Исмоилий, Фарғонат. о. Бу иккиси коғозга михлангандек гап-сўзиз қаламни қирркирр қ̧оғоз устида юоритиб турар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

Пўлат қалам эск. айн. перо.
3 Умуман, ёзиш, ижод қилиш қуроли. $y$ ку̀лимга тутқазиб калам, Кўзаримдан олди уйқуни. Э. Вохидов. Усмон Носир ўтган йулларида чаман унган, қалами Пуикин, Лермонтовларни ўзбек тилида гапиртирган. Газетадан.

4 ку้цма Ёзма асар ижод этиш; ёзма ижод, ижод. Яхии йигит, сизнине қุалам кучингиз жуда хам зур экан-ку. 3. Фатхуллин, Сўнмас юлдуз. Унине қุаламига мансуб иеврий асарлар.. табсирчанлиги билан кииини узига мафтун этади. Газетадан.

Қалам учи (ёки хақн) Ёзилган нарса учун бериладиган хақ; гонорар. Дуо қилиб, қалам учисига бўзни узатдим - алмайди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Бир ой у̀тсач, га-

зетада босияган илк хикоясига қалам хаки келди. «Ёшлик». Қалам юргнзмоқ (ёки тебратмоқ, сурмок) 1) ёзмоқ, хат машқ қилмоқ. Уларнинг зехни утккироклари хозир бемалол хат танийдиган, қалам юрризадиган булиб қолииди. X. Fулом, Машъал; 2) адабий асар ёзмоқ, ижод этмоқ. $У_{\text {ииезрнинг }}$ турли навларида қалам юритади. Ойбек, Навоий. Мазруф Назаров., қууииқчииик сохасида хам дадил қалам тебратвпти. X. Едгоров, Хаёт тўлқинлари. Қалами ўткир Ижод. ёзиш қобилияти даражаси юқори. Фазлиддин эса, қалами утткир журналист $^{\text {у }}$ эди. Д. Нурий, Осмон устуни. Ахмаднинг бўлимга кўп фойдаси тегиии мумкин, кобилиятли бола, калами уткир. Ф. Мусажонов, Химмат. Қаламга олмоқ Бирор асар, мақола ва ш.к. ни ёзишга киришмоқ; ёзмоқ. Бу кун мен шу «Ўтган кунлар»ни қุаламга олганимда хам, ўиа узимни зериктирган фаслни таилаб кетиига мажбурман. А. Қодирий, Ўтган кунлар. ..өафодорликни уауғлаб, бевафоликни ранж билан қаламга олдик. Газетадан. Қудрат қалами Худо томонидан битилган, белгиланган. Хар банда қудрат калами билан ёзилеанни кугради. Ойбек, Танланган асарлар.

5 Қошни қора қилиш учун суртиладиган қора модда ва уни қошга суртиш учун ишлатиладиган чўпсимон асбоб. Сени харамда яхиилаб ясантираман, қоиларингга қалам, кўзарингга сурма тортаман. Мирмухсин, Чўри.

6 махс. Тош, тахта каби қаттиқ жисмларни ўйиш, кесиш ва гул солиш учун ишлатиладиган металл асбоб. Хайкалтарош каалами.

7 шв. Тилим, тилик. Бир қалам гу̌ит.
Қалам қош 1) унча эгилмаган қоп-қора чиройли қош. Тўғри, қалам қошга ўсма қўйилса бузармии. С. Анорбоев, Оқсой; 2) шундай қошли киши. Кўп ѝигит айрилди қалам қошидан. Fайратий. Коџн қалам айн. қалам қош 2. Бирдан қоии қаламим Пайдо булди нихоят. Е. Мирзо.

ҚАЛАМА Қалаб, устма-уст териб ясалган. Тоилоқ йўл овулни четлаб ўтади. Йўлнинг у̀не томонида пастак қсалама тоидевор цўзиииб кетган. Ш. Холмирзаев, Оқ отли. Болохона деганлари дарвозахонанинг устига қурилеан, сал қийшайиброқ турган

қалама бир хонали уй экан. И. Шомуродов, Мағлубият.

ҚАЛАМДОН [a. + ф. قلمدان - қалам ва ш.к. ёзиш куроллари сақланадиган идиш] Ичига қалам, ручка солиб қўйиладиган кутича. [Акрам] Каламдондан йўғон қизия каламни куулгга олиб айлантирди-да, жойига солиб қййди. С. Анорбюев, Оқсой.

ҚАЛАМДОШ Бирор сохада ёзма асар ёзувчиларнинг бири (бошқасига нисбатан) ёки умуман, ёзувчи ва шоирлар (бирбирига нисбатан). Мен $у з$ қаламдошларимга мурожаат килмоқчиман.. Ойбек, Халққа хизмат - бахт.

ҚАЛАМИ $1[a .+\phi$. қадор; қаламга ўхшаш; қаламда бажарилган) Кӱлда тўқилган, таги оқ йул-йул гулли ип мато. Бир кўилакаик қалами. Оёғига ку̀н этик, эгнига чий алакдан яктак ту̀н, қалами иитон берди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Қалами дўкон Қалами тўқиладиган дўкон, дастгох. Норматпаранг узи косиб, лекин уни қалами дукондан эмас, кукноридан бойиган дейииади. А. Мухтор, Ona-сингиллар.

ҚАЛАМИ ІІ Сопол буюмларга қалам ёрдамида чизиб, безак ишлаш усули хамда шу усулда яратилган безак, нақш.

КАЛАМКАІІ [ $a .+\phi$. تلمكشش - қалам чекувчи, қаламда чизувчи: ёзувчи, шоир】 Қалам тебратувчи, ёзувчи (шоир, ёзувчи, журналист, таржимон ва ш.к. хақида). Малика Мирзаева шебрият чаманига ўзига хос овоз билан кириб келган қаламкашлардан. Газетадан.

ҚАЛАМОК 1 Устма-уст, ёнма-ёи ёки тартибсиз равишда тиқиштириб, тўлдириб тахламоқ, термоқ. Газламаларни араваларга тоғ-тоғ калаб, олиб кетадилар. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Ёқиш, ёндириш учун ўчок ва ш.к. га жойламоқ, тиқиб ташламоқ. Учокка утин қаламоқ. - [Бектемир| У̀тинни майдалаб, роса диқкат билан чайла у̀ртасига ктаади. Ойбек, Куёш қораймас. Нонвой чол пешонасини бойлаб, тандиреа у̀m қалаяпти. С. Ахмад, Уфқ.

Гўрига ғишт қаламок к. гўр.
ҚАЛАМПИР айн. гармдори. Аччик қалампир. Туйилан қалампир.

кАЛАМПИргУл хушбйй гулли бир йиллик ўтсимон боғ ўсимлиги ва унинг гули.

ҚАЛАМПИРМУНЧОК Бир турли тропик доим яшил дарахт ва унинг доривор ва зиравор сифатида ишлатиладиган шонаси. Қандайдир сирли, ғойибона куч мени калампирмунчок хиди анқиб турадиган ўиа кадрдон гуиага чорлайверади. «Саодат». ...хар кандай ярага дори бупган балзамной, қалампирмунчоқ, томирдори - кййинг-чи, хамма нарса бор. F. Ғулом, Шум бола.

KAIAMPAB [ $a .+\phi$. تلمرو - қалами юрувчи; таъсир доираси, хокимият чегараси] эск. кт. Бирор хукмдорнинг хукми юрадиган худуди ва унинг қўл остида бўлган ерлар. Каламравидаги барча шахарлар ва кишлоқлареа саркорлар тарқатди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

KАЛАМТАРОХ $\mathfrak{l a .}$ + $\phi$. قلمتراش - қаламни тарашловчи! Тиғи сопи ичига қайириб, ёпиб кўйиладиган пичоқча; пакки. Икки тиғли қаламтарои. $\boldsymbol{m}$ [Саримсок ота] Сарғии белбоғига қирғий бурнига ухшаш қаламтарош, соқолтарок хам осиб олган. Мирмухсин, Чиниқиш.

ҚАЛАМЧА 1 Кичкина қалам; қолдиқ қалам. [Петров] Йулиини саводли қилиига астойдия уринди. Кўлаа базу̀р илинадиган кичкина қалам билан (у бу қаламчани еркуॅкка иионмас эди) махорка қогозарига ёзб, Йлиига русча харфларни танитди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 к. $x$. Пайвандлаш ёки кўкартириб кўчат қилиш учун кесиб олинган новдача. Анор, узум, тол, терак, атиргул кабиларни каламчадан кўпайтириш мумкин. - Олимларимизнинг берган маблумотларига караганда, лимонни экиб, қ̧аламча.. қৃилиб ку̀пайтирилади. Газетадан.

ҚАЛАМҚОШ (туггриси қалам қош) к. қалам.

ҚАЛАНДАР [ $a$. ${ }^{\text {. }}$ - дунё ташвишларидан кечиб, дайдиб юрувчи дарвеш) 1 Диний ғазаллар ўқиб, мусулмон динини тарғиб қилиб дарбадар кезувчи, таркидунё қилган, гўшанишинликка берилган суфий. Чойхонада узун буйли, узун кулохли қаландар кўзаарини юмиб, янгрок овозини баланд куйиб, Машрабдан газаллар укийди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 кўима Дунёдан воз кечган, таркидунё қилган киши; зохид. Бизлар хозир юрт устида қаландар, Бемакон, бенаво булган дарбадар. «Ширин билан Шакар».

3 Ўзбек халқ куйларидан бирининг номи.
4 Қаландар (эркаклар исми).
ҚАЛАНДАРБАЧЧА [ф. قلندر بجه - қаландарнинг боласи, фарзанди] Қаландарнинг шогирди.

ҚАЛАНДАРЛИК Суфийлик-зохидлик харакати.

ҚАЛАНДАРХОНА [қаландар + хона] map. Қаландарлар йиғиладиган ва тунайдиган жой. Эшоннинг уйлари зикр тушадиган хонақога туташган эди. Қаландархона хам иу ерда эди. F. Ғулом, Шум бола.

ҚАЛАНМОҚ І Қаламоқ фл. мажх. н. Печкага қаланган уттин шитирлаб еннокда. - Хайдар токчага қаланган китобларни кўздан кечирди. Ойбек, Навоий.

2 Жуда кўп йиғилган, тўтланган холда бўлмоқ; қалашиб ётмоқ. Тонгга якин тўпаар, машиналар, танклар қаланган, жангчилар қайнаган катта манзилнинг қўйнига кирди. Ойбек, Куёш қораймас.

ҚАЛАНनИ кам кўла. Бетайин, дайди (шахс хақида). -Бугун хам уйга келмабди, каланғи, - деб ромни қаттик бир муит-лади-ю, гандираклаб жўнади. С. Сиёев, Еруғлик.

ҚАЛАНРИ-КАСАНFИ айн. қаланғн ва қасанғн; хар хил бўлмағур, бетайин одамлар, саёқлар. Жуда кўп қаланғи-қасанғиларга мадад кўинни чўди. Н. Қобил, Унутилган сохиллар. Шокирвой гулдек хотини ва фарзандлари була туриб, текин маииат кетидан кувган қаланғи-қасанғилар билан топищиб олди. Газетадан.

ҚАЛАЧА эск. Шахарга хос; шахарча. Куз, дехқон бозорини мулжкаллаб, беш юз пар амиркон, хиром заифона махси ва юз пар қалача кавуи ғамлаган эдин. С. Абдулла, Мавлавий Мирсидиқнинг ижодлари.

ҚАЛАЧИ қ. қальачи. Қаладам қалампир юклар қалачи. «Алпомиш».

ҚАЛАШМОҚ 1 Қаламоқ фл. бирг. н. У4 киши чорчўп атрофига ўтириб, у̀т қалашди. Саратон куррак курук ўтин иатирлаб ёна боилади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Тўп-тўп, уйилган ва кўп миқдорда бўлмоқ, Ховлида парталар, скамейка, стулдар қалашиб кетган. Р. Файзий, Сен етим эмассан.

3 кўчма Кўп бўлмоқ, йиғилиб қолмоқ. -Рахмат, - деди у [Уктамм оиичиб. - Отдан туидим-у, бу ёкка юрдим. Ииларим ка-

лашиб ётибди. Ойбек, О.в. шабадалар. Пастда йигитнине хароратии шивир-шивири эиитилади: тййдан бери айтиб тугатодмаган, юрагида қалашиб ётган дардини, чеккан изтиробларини, .кувончини сузлаётгандир? С. Анорбоев, Оқсой.

ҚАЛБ I [а. تلب - юрак, дил; урталик, марказ; лашкарнинг ўртаси 1 Юрак. Мен узок вактгача ухлай олмай ётдим, нафасим қисилиб, қалбим нотинч тепарди. М. Жабборов, Севинч ёшлари. Мирзакаримбойнинг хотини Лутфинисо тусатдан, калб хастамигидан булса керак, бир кечада вафот этди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 кўчма Кишининт руқий ёки маънавий дунёси, ички хис-туйғулари маркази рамзи; юрак, дил, кўнгил. Калби пок одам. Қалб амри. Қалб харорати. Қалби кувончга тўла. Қалбига йўл топмоқ. - Киз узз қалбини Йулчига бағишлаган эди. Ойбек, Танланган асарлар. Бобур юктори қаватга қайтиб чиқар экан, қалбини туулдирган шодликлар орасида сурнай навосидек жарангли ва ёқимли бир туйгу янграб эшитилаётганини сезди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ҚАЛЕ ІІ [ تلب - айланиш, бурилиш, узгариш; ўзгартириш; хукуматни ағдариш] 1 Алдам-қалдам, қинғир ишлар қиладиган, қаллоб, нопок. Қалб қозони қайнамас, кайнаса хам қуюамас. Мақол.

2 Нопок, эгри, қинғир. Калб шшга кўл урмок. - Химмати-ку.. иуй, яна узи хам ўягудек бахил, нияти қалб йигит. «Муштум».
 та] Хақиқий эмас; сохта, ясама; ёлондакам. Қалбаки пул. Қалбаки хужжат. Қалбаки имзо. Қалбаки табассум. $=$ Тоза тиллами, калбаки тимами - куррпниз! С. Анорбоев, Оксой. Шахар банкида ёнгин боиланганлиеи хақидаги қалбаки мазумотни у̀т учириш кисмига Хасановнинг ўзи хабар килган эди. М. Хайруллаев, Тилла маржон.

ҚАЛБАКИЛАНТИРМОК Сохталаштирмоқ, қалбаки холатга солмоқ. Хужжатларни қалбакиааштирмоқ.

ҚАЛБАКИЛИК 1 Қалбаки эканлик. Хужжатнинг калбакилиеи билиниб қолди.

2 Қалбаки иш, хатти-харакат, риёкорлик. -Рухонийларнинг макри, қалбакилиги хаакикатан чегарани билмайди, - деди Мухаммад Жамол жирканиб. Ойбек, Нур қидириб. Қалбакилик инсонни бобурд килади, тақсир.

Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий. Азиз қалбингни пок эт, қалбакиликдан хазар даркор. Хабибий.

ҚАЛБАКИЧИ кам қўлл. Қалбаки иш қилувчи; сохтагар. Мана шуларнинг хุамиаси ққалбакичиларни хилма-хил тухматларни уийаб чикаришга.. мажбур қилмоқда. Газетадан.

ҚАЛБАКИЧИЛИК Ишдаги қалбаки холат, қалбаки иш. Бабзи қуринии рахбарлари.. юзакичиик, қалбакичииикка йўл қуймокдалар. «Муштум». Эртага текиииридда Журанин? қалбакичиликлари албатта очилади. С. Кароматов, Бир томчи қон.

ҚАЛБАН [a. قلبـأ - чин юракдан, самимий] рєи. кт. Бутун юракдан, қалбдан, дил билан. Аваз Мутрибни пинхоний ифодасиз бир мехр билан суади, унга хамииа қалбан интилади. С. Сиёев, Ёруғлик. Уста Журжоний. мен сизнинг изтиробларинсизни қалбан сезиб турибман. Мирмухсин, Меъмор.

ҚАЛБДОШІ кт. кам ку̀д. Бутун рухи, дунёқараши, орзу-истаги ва ш.к. бир хил бўлган, қалби бир (қ. қалб 2). Ку̀пчиликнинг мехрибон, қалбдои саркардалари бўланн раисларимиз узларига билдирилган ииончни хамииа юксак тутадилар. Газетадан.

ҚАЛВИЙ [a. $a$. - юракка алоқадор; самимий] кам қу̀ля. Қалбдан буулган, қалбга оид. Бунда унинг калбии нигохи тобора чукурлашиб боради, онгли камолотнинг янги қопқаларини очади. И. Fафуров, Шарқ Прометейи.

ҚАЛБЛИК Қалб эканлик (қ. қалб 11). Қули қалблик. Қалбликка қаалбку-я, лекин қулга тушириб бупсан, «Муштум».

ҚАЛДИРАМОК Қалдир-қулдур овоз чиқармоқ. Момақалдироқ қалдиради. Оёғимиз тагида ётган узун темир қувур калдирар эди. Ш. Ғуломов, Инсон қўли гул.

Тили қалдирамоқ Меъёрида гапиролмай қолмоқ; ғулдурамоқ. [Солижон] Яна бир нима демоқии буулди-ю, бирок тили оғзида калдираб: -Мени кечиринг, - деб кууя кৃолди. Ж. Абдуллахонов, Туйга келинглар. Рузвон хола куз ўнсига куръон келди-ко, тили қалдираб қолди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚАЛДИРОK 1 сфт. Қалдир-қулдур қиладиган, қалдираган. -Тур ўрнингдан, амалдор! - деди банги калдироқ овозда. Н. Қобил, Унутилган сохиллар.

2 от Кучли қалдир-қулдур овоз. Вазмин ту̀плардан ерда, самода учган калдироқларга кулоқ солди. Ойбек, Қуёш қораймас. Сурон солса агар зуур калдироқлар, Яиин тегса агар, Юз йилиик чинорга ларза тушади. Миртемир. Ерни, кўкни қамрагандай титратеан бу садо олдида табиатнине хар кандай дахшатли қุалдироғи хам ожиз бйлиб колади. Ойбек, Куёш қораймас.

ҚАЛДИР-қУЛДУР Гулдураган, қаддираган узлуксиз овоз. Пиим калдир-кулдур қиляпти.

КАЛДИРFОЧ 1 Чумчуқсимонлар туркумининг бир омласини ташкил этадиган, қаноти ингичка ва узун, жуда тез учадиган, қора-ола кичкина қушча. Туя калдирғоч. Шахар калдирғочи. Тог калдирғочи. Б Бир неча қалдирғоч Салорнине оқиии бўйлаб учар ва уиган кўйи "валдажр" ўкир эдилар. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

2 куัчма Бирор нарсанинг пайдо ёки содир булиш белгиси; бошлаб берувчи, даракчи. Ха, кампир, севиниб колдингизми? Эшитиб хурсанд бўлдим. Рустам калдиргочини юборибди, ажабмас, кетидан узи хам канот қุожиб келиб колса. В. Fофуров, Bафодор. Чегарадои ерларда Жиззах чу̀лини калдирғоч хужалиги таикил топди. «Ўзбекистон қўриклари». Жамоамизда янги ва улуғ иининд., калдирғочлари буласиз. Ш. Fуломов, Ёрқин уфқлар. ..Хожиакбар ШІайховни узбек иамий-фантастик адабиётининг ксалдиргоиаридан бири, деб атаса бўлади. Газетадан.

КАЛИН I 1 Кўндаланг ӱлчами катта (одатда ясси-ёйиқ нарсалар хақида). Калин китоб. Қалин тахта. Қалин қоғоз. Қалин намат. Пучоғи калин кุовун. - у дафтарнине қолган ёзувларини х̧ам у̀ир экан, қุалин лабларига титроқ кирди. «Муштум».

2 Бир неча қаватли ёки орасига нарса солиб ишланган (асосан, кийим, кӱрпа ва ш.к. буюмлар хақида). Қалин ку̀рпа. Қалин ту้н. Қалин кийинмоқ. - [Фосих афанди] Қалин куррача устида савол-жавобга қулоқ солиб утирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. ..эски қุалин нопон.. лозиму кўйлак олиб чиқূди. Мирмухсин, Меъмор. [Кутидор:] Узингни тежа, қизим, ўрнингни қалин қилиб бурканиб ёт, терласанг ёрииасан, қизим? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

3 Бир-бирига жуда яқин жойлашган; зич, тиғиз. Қалин соч. Қалин майса. Қалин ўрмон. - Куёи секин-аста ку̀тарилиб, қ̧алин шохлар орасидан му้ралай бонлади. И. Рахим, Чин мухаббат. ..қалин ут устида уттириб, атрофни кўздан кечирди. А. Рахмат, Соқов бола.

4 Туташ холатли; қуюқ. Уларнинг ховлисидан қошига калин ўсма қўйган, қомати барваста, чехраси кувнок аёд чиқиб келяпти. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Икки ўртоқ.. қатор дарахтлар қалин соя ташлаб турган куัчага бурилииди. С. Кароматов, Олтин кум. «Жинчироқ» дам куринмайди, уй ичи қалин тутун. Ойбек, Танланган асарлар. Иўлни ку̌злаб уттирган эдин, у ёкдан.. қалин чанг кутарилганини кўрдим. С. Айний, Куллар.

5 Кўп, мўл. Қалин кор. — Бозор куни бўлганидан, расталарда одам калин. Ойбек, Танланган асарлар. Тӱй эгаси йирик қу̀има корхона рахбари бўлани учунии, одам жуда қаиин эди. Газетадан. Таицари супуриб-сидирилган, қалин қилиб сув урилган буаиии керак. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

6 кам кўлл. Йўюон. Наридан келади қатн бир овоз. М. Шайхзода. Соқолли кампир р қўлини Нурининг боиига енгил қўйиб, танд, қалин товуи билан.. су̀зарни охангр чуззиб кичкирди. Ойбек, Танланган асарip.
7 кўима Яхши ва мустахкам алоқали; қадрдон, яқин, жонажон. У менине қалин ўртоғим. Низоможоннинг энг каалин оинаси Каримжон хам фронтга кетди. С. Ахмад, Уфқ. Тантибойвачча у билан бир йилдан буён қаалин дусттлашиб, хар хаафта улфатчилик қилииса боилаган эди. Ойбек, Танланган асарлар. Олимлар саноат ва қиилоқ хужсалиги ходимлари билан қалин хамкорликда.. бир қанча ииларни бажардилар. Газетадан.

Тернси (ёки бети) қалин қ. тери I.
КАЛИН ІІ этн. Никох тўйида куёв томондан келин томонга бериладиган, тўланадиган пул, мол ва ш.к. У mỳй uapmy uaроитлари устида, чалин устида савдолашиб утиирмай, фотихага қўл куттарди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бизга хфеч нарса данғиллама туй хам, қалин хам, сеп хчам керак эмас, деб уқтирииди. Ф. Мусажонов, Химмат. Чикиб олиб берай шохнинг қизини,

Қалинни береанча караб тураман. «Алпомиш».

КАЛИНЛАМОК кам қўял. айн. қалинлашмоқ 1-3. Оломон борган сари қалинланиб кетди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАЛИНЛАТМОҚ Қалинроқ қилмоқ, қалинлаштирмоқ.

ҚАЛИНЛАШМОК 1 Кўндаланг ўлчами ошиб, йўғон, қалин тортмоқ, қалин бўлмоқ. Коғоз қалин бўлса, китоб калинлаииб кетади. Томларда, дарахтларда кор анча қалинлашган. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Бир-бирига яқин жойлашмоқ, тиғизлашмоқ, зичлашмоқ. Суғорилаан майса кุалинлашди. ІШойи ювилгач, калинлашди. Ўрмон тобора кุалинлаимоқда. Осмондаги бу лутлар калинлашиоқда.

3 Мўл бўлмок, кўпаймоқ. Кучада одам калинлашди.

4 кучима Қалин дўст, яқин ўрток бўлмоқ, яқинлашмоқ, дӱстлашмоқ. ШIу кунларда улар жуда қалинлаиган. С Солдатлар йул-йуллакай бир-бири билан жуда қалинлашиб кетди. 3. Фатхуллин, Сўнмас юлдуз.

ҚАЛИНЛАШТИРМОК Қалинлашмоқ фл. орт. н. Сочни калинлаштирадиган дори. Сувоқ деворни калинлаитиради.

ҚАЛИНЛИК Қалин холат; қалин холат, муносабатга эгалик. Тахтанинг қุалинлиеи. Деворнинг қалинлиги. Хар бирининг (понанинг] узунлиеи бир газ, қалинлиги гугурт қутисинине бўйидай, эни ярим қаричча бўлиб, то нариси учигача икки томони бир зайлда юпқаланиб борарди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ахир у менинг Анна билан қалинлигимни биларди. Шухрат, Шинелли йиллар.

ҚАЛИНЧИ этн. Кимса эшигида хўжайин томонидан тўланган қалинни қопилаш учун ишлаб турган хизматкор, қарол. Бошига козоқূи тумок кийган подачи йигит хұаммадан айриии, четга чиқди-да, ёигина хотинини эргачтиириб кета бошлади. Бу Аллонбийнине каалинчиаридан бири эди. A. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

КАЛЛИК 1 Бирор йигитга унаштирилган қиз (шу йигитга нисбатан). Фотиманинг Тоикентдан ёзги табтилга келииини сабрсизлик билан кутиб турган Матёкуб калииғи келиии биланоқ туйни боиламоқчи. Ж. Шарипов, Хоразм.

Қаллиқ ўн̆нан этн. Никохгача (шариатга хилоф равишда) унашилган қиз - бўлажак келин билан махфий учрашиш.

2 Эрли ёш жувон, ёш хотин. Абдувахоб булса.. у̀з эрки билан иилайди, кора кўз калликчаси билан чикиб экин экади, дарахт утқазади. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

3 c. $m$. Куёв бўлмиш йигит (унаштирилган қизга ёки хотинига нисбатан). Маликанинг ишораси билан бир қиз Ойқциз ва унинг қุалаиғига мевали патнисни тутди. М. Махмудов, Мангу куй излаб.
 уัзгарувчан) Ў ${ }_{3}$ манфаати йўлида турли найранглар ишлатувчи, алдам-қалдам, қинғир, қалб ишлар қилувчи; фирибгар. Іирин қизлар, қалоб ошик қуулин олманг, Даврон суринг хур мехннатда, асли толманг. А. Пўлат. У қаллоб сизни йяддн оздирмасин. Мирмухсин, Умид.

ҚАЛЛОБЛИК 1 Қалб ишшар билан шуғулланиш. Куркуөнинд энг захарли меваларидан бири - ёлғон билан қаллобик. Хеч ким уззу̀зидан ёлғончи бўлмайди. П. Қодиров. $\mathrm{Y}_{4}$ илдиз.

2 Қинғир, қалб иш. Қаллоблик қุицмоқ. - Сиз бундай қаллобликни илгари хุам қилган эдинсиз. Мирмухсин, Меъмор.

ҚАЛЛОБЧИЛИК с.m. айн. қаллоблик 2. Шофёрлар у̀ртасида қаллобчилик авжига минган. «Муштум».

ҚАЛМОК І қ. қалмоқлар. Қалмоқ тили. Қалноқ халқи. Қалмоқ киз.

КАЛМОK II c.m. Қармоқ. Дарёга қалмок таилаган киии илинганини олади-да. Қайси бир баликчи тўрига туиган лаққани таиилабди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚАЛМОКИ Қалмоқларда бўладиган, қалмоқларга хос; қалмоқча. [Узбек ойим] Иккита рўмолнга хам қониямай, узинине келинииидан ўралмай қолган қุалмоқূи саллачасини кўиган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Қалмоқи мол Қорамолнинг иссиққа чидамсиз бир тури, нави.

КАЛМОКЛАР Россия Федерацияси таркибидаги Қалмогистон Республикасининг туб ахолиси, туркий тилларнинг бирида сўзашуви халқ, қалмоқ халқи.

ҚАЛМОКЧА 1 Қалмоқ халқига, маданиятига, урф-одатига, тилига оид. Қалмоқ~ ча рақс.

2 Қалмоқ тили. Қалмоқча(ни) биласизми? Калмоқча сухбатлашмок.

ҚАЛОВ 1 Қаламоқ фл. хар. н.
2 айн. тутантириқ. Жапак у̀тов ўртасидаги ўчоқда қаловига қамии солиб, тезак тутатди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

Қаловини топмоқ 1) тўғри қаламоқ; 2) кўима йўлини, иложини топмоқ; ишнинг кўзини билиб иш тутмоқ. Қаловини тоиса, қор ёнар. Мақол. Гап айланиб-айланиб, қиилоқ хўжалик техникасиеа бориб тақалди. Қалоеи топилиб қолди шекилли, Икромжон бирдан очиииб кетди. И. Рахим, Хислат.

KАЛОK 1 Бурунда қотиб қолган мишиқ.
ҚАЛОК ІІ шө. Чилчўп.
ҚАЛПІОК 1 Юпқа наматдан қилинган бош кийими. Бахмал жсиякли оқ қุалпоқ. У.. эгнига брезент чакмон, боиига оқ намат калпок кийсан. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 Хар қандай тўқима ёки матодан тикилган бош кийим. Болалар қূалпоғи. Похол қалпоқ. Ошпаз оқ калпоғини пешонасидан юкори кўтарди. Шухрат, Шинелли йиллар. Таманно эртасига магазиндан шалвар, офтобдан яхии сақлайдиган ок калпокқ., сотиб олди. Мирмухсин, Қумри ва Таманно. Дарвоза олдида.. бошиеа учии қалпок кийган давангирдай құаландар турарди. С. Сиёев, Ёруғлик.

3 с. т. Каска. Мис қалпкқ. Пўлат қаапоқ.

- Асқар полвон хансираб ва боиидан каскасини олиб, ерга тўнтарди: манглайни эзиб юборди бу чўян қалпок! Ойбек, Қуёш қораймас.

4 шв. Дўппи, каллапўш.
5 Нарсалар устини қоплаб, беркитиб турадиган соябон ёки қопқоқ. ILипиа осиғлиқ қиркинии чироқнине қалпоғи уй деворларининг тепа ёғига чўзиқ соя солган. X. Fулом, Машъал.

6 Бирор нарсанинг қалпоқли қисми, каллаги; каллак. Мих калпоги. Замбуруғ қุалnofu.

Қалпоқ қилиб киймоқ Бирор нарсани қойил қилиб бажарувчи, бирор иш-фаолиятнинг жуда устаси бўлган шахсга нисбатан кўлланади. - Иини қалпок қилиб кииииб кўямиз, - дея жавоб кайтардик. X. Тўхтабоев, Ширин қовунлар мамлакати. Ӱp- $^{\text {р }}$ тоқ Солибоев кўзбуямачиаикни қалпоқ килиб

кийиб юрган кунлардан бирида.. митинг бўлиб колди. «Муштум».

КАЛПОКДОР айн. қалпоқли 3.
КАЛПОКДӰЗ Қалпоқ ва умуман бош кийим тикувчи уста, хунарманд.

КАЛПОКЛИ 1 Қалпоқ кийган, бошида қалпоғи бор. Отлиқ.. бехұилардан биринина чанг босиб ётган тукини қўли билан артди, қазпоқли бошини энгаитириб, уни хидлади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Қалпоқсимон қопқоқ билан ёпилган, қалпоқ кийдирилган. Барак шипинине ўртароғига осиғлиқ тунука қалпоқли қุиркинии лампа хира нур сочиб турибди. Х. Fулом, Машъал.

3 Каллакли, каллакдор, қалпоқдор. Калпоқаи замбуруғ.

## ҚАЛПОҚЧИ айн. қалпоқдўз.

КАЛТИЛЛАМОК с. $\boldsymbol{\text { . Қалтирамоқ, тит- }}$ рамоқ; силкиниб кўймоқ. Ёлғизоёк куัприк қадам босганда қалтиллаб турар эди. = Саидхоннинг.. учбурчак шаклидаги моигуруч соқоли қалтиилао́ олди. Ш. Тошматов, Тонгдаги кўланка.

ҚАЛТИРАМА 1 Қалтираб, тебраниб турадиган, қалтироқ, титроқ.

2 тиб. Ихтиёрсиз қалтирашдан, аъзонинг бирор ери ихтиёрсиз учиб туришидан иборат касаллик.

## 3 ши. айн. қоқенол II.

КАЛТИРАМОК 1 Кучли тарзда титрамоқ; қалт-қалт қилмоқ. Совуқдан калтирамоқ. Бўйнида иляати борнинг оёги к̧алтирайди. Мақол. Адолат сурбет Бозоровни кўриии билан казабдан қุалтиради ва титроғини босии учун пахта тераверди. И. Рахим, Чин мухаббат. Охири мадори кетаётганини сезди, тиззалари калтиради. С. Сиёев, Ёруғлик. Курққанларидан дағ-дағ қалтираб турииибди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

2 куучма Шундай харакатни эслатувчи, шунга ўхшаш холатга нисбатан қўлланади (нарсалар хақида). Чулнинг у ер-бу ерида қовжсираб турган шувок муттасил кезиб юрган чўл шабадасида калтираб пурарди. ШІ. Рашидов, Бўрондан кучли. Қоғоз қўлимда шамолдаги баргдек қалтирар, харфлар сакраб, суззар тутқич бермасди. Ф. Мусажонов, Химмат. Баширжоннинг овози қалтираб, томоғи қуруқшаб кетди. Н. Аминов, Суварак.

Тили қалтирамоқ кам қўлл. айн. тнли қалдирамок к. қалдирамоқ. Сатторкул.. хаарчанд гапирииза уринса хам булмади, тили калтираб колаверди. «Муштум».

КАЛТИРАНМОК кам қўл. айн. қалтирамоқ 1. [Анвар:] Сени.. сенга мумкинми, Рабно! -Мулкин! - деб қалтиранди Раъно. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ҚАЛТИРОК 1 Кучли тарздаги титроқ (к. титрок 1). Уни қалтироқ босди. Бутун авзойи баданига каалтирок кирди. Б Бекнинг вужудини коплаб олган қалтироқ тобора кучаяр, қалбинине дукиллаб уриии узига эиитилиб турарои. Х. Ғулом, Машъал. Бу зах хонада Адолатни қалтирок босди. И. Рахим, Чин мухаббат. Бозор қалтироқдан, кўкуубдан тамоман толиб, мудраб кетган экан, куз очиб караса, тонг отибди. А. Мухтор, Чинор.

2 сфт. Қалтираган холатли. Бой авзойи баданидаги яраларнине аламини тортаётгандай безовталаниб, яна қূалтироқ қуллари билан чилимга ёпииди. Х. Fулом, Машъал. -Яхиимисиз, Хаётхон? - деди қалтирок товуи билан иигит. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

КАЛТИС 1 Алохида эхтиёткорлик талаб қиладиган, нозик. Калтис савол. - [Равиан полвон] Масала жуда қалтис эканини Жамоловдан хам яхиироқ тушуниб қолди. О. Ёкубов, Ларза. Ёи булса-да, дадаси сингари дадил туиади, курашнине кууп калтис хунарларини отасидан урганиб алган. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Хавф-хатар билан боғлиқ бўлган, оқибати ёмон бўлиш эхтимоли бор, хатарли. Қалтис кадам. Қалтис тажриба. Калтис хазиа. Қалтис хунар. Калтис сиёсат. [Майна] Бу хатарли, қалтис сафардан асло чучиммасди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Ахмаджон ака, жуда кৃалтис ии-да.. Бир чувингиз ииқса борми.. А. Қаххор, Оғрик тишлар. Самарқุандга таваккал қилиб бораётган Бобур жуда калтис иига бел боғлаганини сезарди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

3 Ў ̆̆ламай, билмай, ихтиёрсиз қилинган; ноқулай. Терговчи гапни қалаис бошлаб кўиганидан пушаймон бўлди. И. Қаландаров, Шохидамас, баргида. Қалтис ииқиииб, бирон жойи майиб булан киии бунине огриғини ўиа тобда эмас, кейин биаганидек, Сидикжон бу можаронине бутун дахиатини.. кейин билди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

Қалтис емоқ айн. шикастланмоқ. Уّшакда оёги калтис еган, лекин табиблар уни чикқан деб кайта-кайта шикирлатиб сола берганларидан, бир оёғи калта булиб қолган. Ойдин, Хикоялар. Қалтнс кетмоқ Эхтиётсизлик билан оқибати ёмон бўлиши мумкин бўлган иш, гап-сўз қилмоқ. Сиз жуда қалтис кетдингиз-да. Бирдан «мўттабар» одамларнинг ёқ̧асига ёпиидингиз.. Ё. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот.

КАЛТТ-ҚАЛТ: қалт-қалт титрамоқ Қаттик, зир-зир титрамоқ. Замира кутигмаган жанжалдан қалт-қалт титрар эди. П. Қодиров, Уч илдиз. Қалт-қалт қилмоқ айн. қалтирамоқ. Қййлар.. оиик ва совуқдан қалткалт қилар эди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚАЛЪА [a. қўрғон, шахарј 1 map. Душман хужумига қарши мустахкам девор ва хандақ билан ўралган, мудофаа воситалари, истехкомлар билан таьминланган шахар. Андижон қалваси мустахкам. Бобур мирзо у ерда бўаса, қальа янада мустахкам бўлур. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Катта бой, ер эгаларининг сарой қўрғони; қаср, арк. Туроббийнинг қалбасида ту̀қкиз от чолтирим ердан куринадиган битта терак бўларди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

3 шв. Шахар. Канизларнинг кўии турли қалвалардан олиб келинган ёи гу้заллар эди. Ж. Шарипов, Хоразм. Мингта қальадан далам яхии, Охун. Бизнине қизларимиз хам жуда щу்х бу̀лади. Ойбек, Танланган асарлар. Ўзим қиилоқиман, кальадан нарида тураман., С. Сиёев, Ёруғлик.

ҚАЛЪАЧИ тар. Шахарларга, хусусан, Россия шахарларига бориб савдо-сотиқ қилувчи йирик махаллий савдогар. [Йўлдоибой] «Кุальачи» савдогар бўлиб, майиз, урик ва бўз пахталик чопонларни Оренбург, Қазали ва Оқманит каби шахарларга олиб бориб сотиб, у томонлардан Россия модари ни олиб келиб сотарди. С. Айний, Эсдаликлар.

ҚАЛҚИМОК 1 Суюқликнинг бетида чайқалмоқ, тебранмоқ. Қайик сувда құалқиб турибди. - Сув юзида камии ғарамлар қалқиб сузар эди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

2 Юзада, бирор нарса устида лапангламоқ; у ён-бу ён чайқалмоқ, силкинмоқ.

Ердан куутарилган чанг-тўзон оғир-огир жุалқиди. Шухрат, Шинелли йиллар. Уртада устига кора гулдор жойнамоз ёпилган тобут.. елкама-елка қалкиб уттади. Т. Ашуров, Марварид тут. Назокат цора хонатлас куййлак кийиб олган, қизия духоба нимчаси остида тўла ку̀краги қалқиб турарди. Х. Ғулом, Машъал.

3 Ихтиёрсиз, қандайдир таъсир билан бирор томонга силтанмоқ. Трамвай қузғалганда, бир мўйсафид қалкиб кетиб. икки ииситга тегио кетои. "Муштум». Малохат юрак олдириб қуйгани учунми ёки чучидими, уттирган стулида бир қалқиб кетди. И. Рахุим, Тинимсиз шахар.

4 кўчма Нотинч холатда, харакатда бўлмоқ. Замона қалкиб́ турибди, бек тугул амирнинг ўзи хам єутқуда эмии. А. Мухтор, Чинор. Икки у̀ртада сўз қочиб, вазият қалкциб турганда, ёисина йигит сўз сууради.. С. Мақкамов, Гина.

5 Бирор нарса остидан, ортидан, тубидан сиртта (юқорига) чиқмоқ. Улар, башарти, биронтаси сув юзиеа қалқиб чикиб колса, яна ўк отииарди. Ж. Шарипов, Хоразм. Дарахтлар ортидан ой қุалиб, секин сузиб кутарила боилади. Ойбек, Нур қидириб. Мамажоннинг у̀пкаси тўлиб, кўзига ёи кุалкиди. С. Нуров, Нарвон.

6 Ўтирган, ётган у́рнидан турмоқ, қўлмоқ. Оппоқ дала, құр, Ой нури балқир, Тонг отар-отмас Битma киз к̧алқ̨ир. М. Алавия. Хон ўрнидан қุалњиб туриб, хеч кимга қарамай, хеч нарса демай, укдай отилиб, ичкарига кириб кетди. Ж. Шарипов, Хоразм.

Оёққа қалқимоқ Ўтирган жойидан тикланмоқ, тик турмоқ. Юзбошилар хам оёқк̧а қалқиб. кўл қовуитиришди. X. Fулом, Машъал. Хамма оёкка қалқцб, саломлаиди. Шухрат, Шинелли йиллар. Юраги қалқимож Қалбида кучли нохуш хис-сезги қўзғалмоқ. Едгорнинг юраги қалқиб кетди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

7 Пайдо бўлмоқ, чиқмоқ, тошмоқ. Унине баданига аллақุандай кора доғлар қалқиган, иситмаси чикиб ётибди. А. Мухтор, Туғилиш.

8 куччма Намоён бўлмоқ, акс этмоқ. Ойна опа чехрасидаги жиддийлик йуколмаган буллада, лабларининг бир четида табассум қалқиди. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар. Чехрасига қалқиб чиққан аламли ифодани яшириига

уриниб, буриииб қаради. У. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол.

9 куัчма Иккилик булиб, на у ёқли, на бу ёқли бўлмай турмоқ; иккиланмоқ. Мингбошининг бу тилё ғламалиги мажлиснинг калқиб турган кисмини хам унинг томонига буриб юборди. Щ. Ризо, Қор ёғди, излар босилди.

10 айн. ўқчммоқ. Қандолат буви чой ху̀nлаб туриб, пик этиб куаиб юборган эди, қалқиб кетди. Р. Файзий, Хазрати инсон. Томопимдан ош утммай, калқиб кетдим. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла.

ҚАЛҚМОК айн. қалқимок. ,., the
ҚАЛҚОВУЧ mex. Суюқликка ботирилган холатда кўтарилиш кучи ва сузувчанлик хоссасиға эга бўлган, суюқлик сиртига қалқиб чиқадиған, енгил материаллардан тайёрланадиган мослама.

қАЛҚОН 1 Жангчининг танасини қилич, найза ва ш.к. тиғли қуроллар зарбидан химоя қилувчи, турли материаллардан ясалган мослама. Бадиа сири фош буулиб́ - қূиличи синиб, қалкони тешилган сарбозолардай, лол булиб колди. Мирмухсин, Меъмор. Хаммадан олдинда боиданоёқ зирхли кийим кийиб, куัлида калқон тутган Ахмад Танбал келмоқда эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 куччма Офат, бало, кўнгилсиз ходисалар ва ш.к. дан сақловчи восита; тўсиқ, гов. Кум балосига, гарнсел балосига нима қалкон дарахт қалкон. Ойбек, О.в. шабадалар. Низомулмулк.. сизнинг зарбангизга қалқон кидирио̆, ўзини у томонга якинрок олиб юрибди. Ойбек, Навоий.

3 куччма Химоячи. Матхасан оғам ёнимда бўлса, кўчада кўрқмай юраман. Бу менинг қалқоним-да. С. Сиёев, Ёруғлик.

Кўкрагини (ёки кўксини, бағрини, ўзини) қалқон қилмоқ Жонини хам аямай кўриқламоқ, кўксини тутиб химоя қилмоқ, даф этмоқ. Ана щу йиларда Холмат Ражабов.. дуиманаарга куккрагини қ̧алқон қилганлардан. Н. Сафаров, Оловли излар. У кўксини қалкон киниб, юортини химоя килди. Мирмухсин, Қуламас қоя. Бир тўда одамни. тасирлатиб укқа тутишганда, бир чол, болани оркасига олиб, узини қалқон қৃилган экан-да. Р. Файзий, Хазрати инсон.

ҚАЛҚОНЧА 1 Қалқон с. кичр.

2 зоол. Кўнғиз ва ш.к. хашаротлар қанотининг қаттиқ қобиғи.

ҚАЛҚУВЧАН Ботирилганда қалқиб чиқаверадиган, қалқиб турадиган, ботмайдиган.

ҚАМАИ 1 Шахар, қалъа, армия ва ш.к. ни таслим бўлинга мажбур этиш мақсадида душман кўшинларини қуршаб олиц вз шундай холатда сақлаш; қуршов, мухосара. Қамал холати. Нахарни қамал қилмоқ. дуиманни қамалга олмок. Қамалда қолмоқ. Қамалдан чиқмоқ. - Етмиш кунлик бир камал, етмиш кунлик четдан ва энг ози кишлоқлардан муносабатни узиб турии, албатта, Тошкентни буллириб кўйан эди. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Ахси қалвасининг қамалда колиши мирзога энди муқаррардек туюлди. У эшик оғага олти ойлик захира тайерааини буюрди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 куัчма Бирор давлатни сиёсий ёки иқтисодий жихатдан яккалаб куйииш мақсадидаги хатти-харакатлар мажмуи. Иқтисодий қамал.

Қамал қилмоқ Қамал холатига олмоқ, шундай холатда сақламоқ. ІІахар камал килингани бу вахимани яна хам кучайтириб юборди. Мирмухсин, Меьмор. Бобур уттган дафва Самаркандни етти ой қамал килганда, шахар халки очликдан нечоғли азоб тортганини Навоий хам эшитган бўла керак. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

3 кучиа Ўраб олинган, чиқолмайдиган кўринишли холат хақида. Ой булутаар қূамалидан чикиш учун югурарди. «Ёшлк».

ҚАМАЛИШіМОҚ Қамалмоқ фл. бирг. н.
Полициялар, миршаблар яна уйларига қамалишди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАМАЛМОК 1 Қамамоқ фл. уззл. ва мажх. н. Бир ѝилга қамалди. Момар қуррса қамалди.

2 Ташқи мухит билан алоқада бўлмай. узини маълум бир мухит, жойда босим тутмоқ, босим шу холатда булмоқ. Қарилик орқасида кўздан колиб, икки-уч йиддан буён уй ичига қамалгаи қайнатаси Нажмиддинбойнинг давлати зўр. Ойбек, Танланган асарлар. Иидан бучатилган Баииржон ўн кунча уйида қамалиб ётди. Н. Аминов. Суварак.

3 Ичкари кириб ёки илиниб, тутилиб. чиқа олмай қолмоқ, тутилмоқ, тушмоқ. у ичига катта ок каламуи ққамалан қоп-

конни ерга кўйди, эшикчасини очди. Ойбек, Танланган асарлар. Кўзи пиниб, мияси ари кุамалган қовоқдек гўнғиллади, оёғи калтираб мажолсизланди. С. Ахмад, Хукм.

4 Атрофи ўралган жойта кириб, тўпланиб қолмоқ. Уйга қамалган тутун жуда секин таркалмоқда. Чор атрофдаги туну$\kappa а$ томлардан чиққан харорат фовли ичига камалиб қолгандай туюларди. Ў. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол.

ҚАМАМОК 1 Озодликдан махрум қилиб, қамоқхонага ёки бошқа бирор қамоқ жойга ташламоқ, қамоққа олмоқ. Турмага қамамоқ. Авахтага қамамоқ. Беш йила (беш йил муддат билан) қамамоқ. - Асар хоким хеч кимни, айниқса, Кудрат акани қамамаган бўлса, ахолини курқитмаслик, ишдан совитмасаик учун қамамаган. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Нима қилсин, милицияга бориб, ё мени қаманглар, ё оқланглар, десинми? С. Ахмад, Хукм.

2 Бирор чиқолмайдиған жой, хона ёки холатга олмоқ. Ғулом кори Азимбоиваччанинг болаларини хужрасига қамаб олиб, хафа қилаётган экан.. М. Исмоилий, Фарғона т.о. Авазни кичкина хужрага олиб кириб қамаб қўйди. С. Сиёев, Ёруғлик.

3 Атрофи уралган (одатда, доим сақланадиган, махсус) жойга хайдаб киритмоқ, хайдаб киритиб, бекитиб кўймоқ: тутқунликка солмоқ. Кўйарни қўрага қамамоқ. Товукларни товукхонага қамамоқ. п Ейиига жойи бу̀лмаган хужсаликларгина молларини оғилоналарга қุамаб боққади. С. Анорбоев, Оқсой. Сорахон пашиани кафтига қамаб, муитини Саидийнинг қулоғига тутди. А. Қаххор, Сароб.

4 c. $m$. Берк жойга тиқиб қўймок, берк жойга тиқиштириб сақламоқ. Нарсаларни омборга қамамок.
$5 \mathrm{c.m}$. Дам бермоқ, дамламоқ. Камерага хаво қамамок.

KАМАР [a. تَمر - ой; йўлдоы (сайёраларда)] 1 кт. айн. ой 1. Букун коинотда ШШамс - подио, Камар вазирдир. Ойбек. Навоий.

2 Камар (эчкаклар ва котин-кмзмаз нени).
ҚАМАРИЯ [a. قصريْـه - ойга оид, тааллуқли] кт. Мусулмон оламида ойнинг иккита бир хия фазаси, мас., Ой туғилган кундан келгуси Ой туғилган кунгача бўлган вақт асос қилиб олинган йил хисоби (Қамария хисобидаги йил, шамсия хисоби-

дагидан деярли 11 сутка қисқа. Қамария ойлари: мухаррам, сафар, рабиулаввал, рабиуссоний, жумодилаввал, жумодиссоний, ражаб, шаъбон, рамазон, шаввол, зулқаъда, зулхижжа).

ҚАМАШМОК І Қамамоқ фл. бирг. н. [ Бахром:] Мендан кейин онал ти қамаиибди. Кампир турмада.. қазо килибди Синглим домдараксиз. Н. Сафаров, Шарқ тонги. Эртасиеа Рахимчани хам.. ўн беш кунга қамашибди. Ш. Холмирзаев, Йўллар, йўлдошлар.

КАМАШМОK II: кўз қамапдд I) ўткир ёруғлик таъсирида кўз тинди, кўз кўрмайдиган, ажратолмайдиган бўлиб қолди. Прожекторларга қзараб кўзим қамаиди. Т Тик қуёи тиғларидан кўзи қамашеан чол.. чавандозлар келаётган томонга югурди. X. Fулом, Машъал; 2) кўз жимирлашди; кўриб ақл шошди. Табиий хаммадан Нурининг уйи хашаматли, қимматли жихозлар билан магазиндай ясатилган; кўрган одамнинг кўзи қамаиоди. Ойбек, Танланган асарлар. Тим қамашди Нордон нарса чайнаш натижасида тишлар безиллаб қолди. Кўксултон еб, тииим қамашиб қолди.

ҚАМИЧ с. $\boldsymbol{m}$. Қамиш.
КАМИІІ 1 Бошокдошларга мансуб, сувда, ботқоқликда, тўқайзорда ўсадиган, бў-ғим-буғим узун пояли ўсимлик; шу ўсимликнинг ўрилган пояси ва унинг чўпи. Камии уурмоқ. Қамиидан буйра ту̀кимоқ. Улар камииларни шалдиратиб, сувга якин келганларида, у̀зари хам балчикка ботиб кета боилашди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Уч томони қамии билан уралган ховлига аввал Сидиқжон кирган эди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

2 Шу ўсимлик пояси билан ўралган, ёпилган; шундан ясалган. Камии деөор. Қамии том. Қамии най. Кейин бир париа кьоғоз олиб, қамии каламни китирлатиб ёза боилади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Қаминдан бел боглаб Сидқидил билан, астойдил. Туиларингизга камиидан бел боғлаб хизмат қৃилайин, укажон. Н. Қобил,


ҚАМИНЗОР Қамиш ўсадиган (ўсган) жой, тўқай, тўқайзор. У шалоплатиб сув олар экан, қамиизорларнинг нариги четидан қақағлаган товуи эшитилди. С. Сиёев, Аваз.

КАМИШЗОРЛИК кам қўал. Қамишзор жой, қамишзор. эяю men :
: КАМИІІКУОК Кулоқлари узун ва чимирилиб, диккайиб турадиган (от хақида).

ҚАМОК 1 Озодликдан махрум зтилган кишилар, махбуслар, жиноятчи ва ш.к. қамаладиган жой; қамоқхона, турма. Қамоқдаги карияларга бир қултум сув, бир бурда нон ұам бериимабди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

2 Қамоқ хукмини (жазосини) ўташ жараёни. Қамоқ деподаги ииидан айирган буласа хам, лекин у ерда орттирган дустларидан айиролмади. М. Исмоилий, Фаргона т. о. Ўиа кунгилсиз сафари - қамокдан қаиттиб келгандан кейин махаллада кичкина сартароихона оиди. Шукрулло. Сайланма. Бу ку̀шик ажойиб кушиқдир, сузыари куйдирар томоққни. Ўимни назарга иммайсан, сезмайсан сургуну қамоқни. Ш. Рахмон.

ҚАМОКХОНА Қамоқ жойи; қамоқ, турма. Қамоқхонада ётмоқ. Обхоналар. Бухоронине эне мустахкам қамоқхонаси эди. С. Айний, Дохунда. Уларни шахар қамоқхонасига тиқূи учун олиб кетиигандан сўнг.. К. Яшин, Хамза.

ҚАМРАМОK 1 Атрофлаб ураб олмоқ, қуршамоқ. Шахар атрофини урмон қамраган. Дуиман истехкомини қамраб олмоқ. Коса кўтарган хотин-халаж қозон атрофини кุамраб̆ олди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Ёйилиб, тарқалиб, маълум жойни эгалламоқ; босмоқ, тутмоқ, қопламоқ, Енनин бутун уйни камраб олди. - Кеча гупиилаб кор таилади. бугун унине қора совуғи хяамма ёкни қамраб олди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Розикнине абзойи баданини яна улим дахщати қамради. С. Анорбоев, Оқсой. Бутун борлиқни камраб олган чириллаш мана щу митти жониворларникилигига шшонгинг келмайди. «Ёшлик».

3 Ўзида мужассамлантирмоқ, акс этгирмоқ, ифодаламоқ; ўз кчига олмоқ. Жуда катма давр тарихини кุамраб олган асар. У [Навоий] мингларча йиаги маданиятни, асрларнине фикр бойииини камраган шоир эди. Ойбек, Навоий. У тиник дарё, мусаффо осмон, чексиз кенгликлар хақида ўланар ва хаёли иундай улкан нарсаларни бемалол қамраб олаётганидан хайрон бўларди. П. Қодиров, Уч илдиз.

ҚАМРОВ 1 Иш-фаолият, ижод доирасини ўз ичита олиш, сиғдяра олиш, қамраш имконияти. Ходи Зариф - камрови кенг

олин. М. Афзалов, Жонкуяр олим. Иорокимиздан кўра кўзаримизнинг қамрови кенгроқ булса не ажаб. ШІ. Рашидов. Қудратли тўлқин.

2 айн. куршов, оғуш. Инженерлар бу жойнинг гардсимон кизғищ тупроғини қулларида эзғилаб, хаёл қ̧амровида уттирииар.. эди. Й. Шамшаров, Тошқин.

3 Бирор нарсанинг фаолият доираси. чегарасн. Румия гап қамровини асосий мақсадга бурган сари, Афанасий Васильевич уста мерzандек ейини узоқрокка мужжсаллаб отарди. С. Кароматов, Сўнгги бархан.

ҚАМТИ рви. Юзма-юз, бақамти. Анвар уртага дастурхон ёзиб, икки лаган манти чик̧ариб́ қўиди, уи кишии қамтии уттириб, манти тановул қиддилар. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

Қамтн келмоқ Бетма-бет бўлмоқ, дуч келмоқ. Ана шу оқпадарга қалти келиб қолсам буладими!' Ойбек, Болалик. Қамти қилмоқ (ёки қўймоқ) Юзма-юз, бақамти қилмоқ, юзлаштирмоқ, учраштирмоқ. Мактабдаги одстимни қилиб, болани ота онасига кุамти қшиб сўзашдим. Х. Назир, Утлар тутаынанда.

КАМЧИ От-уяовни уриб, юришга ундаш, тезлатиш учун ишлатиладиган дастали, купинча қайиш тасма шаклидаги асбоб.
 Раис отиса камчи уриб, идора томон кетди. Ойдин, Юрагида ўти бор. у хар замонда қамчисини куттариб куяр, от эса, сагрисига ${ }_{\text {к}}$ амии тушувини кутмасдан олға интилар эди. Н. Сафаров, Оловли излар.

Қамчи босмоқ (ёки солмоқ, бермоқ) Қамчи билан урмоқ. Йулчининг коз-кузи аралаи яна камни солди. Ойбек. Танланган асарлар. Асқар ота беихтиёр отига қамчи босди, яна боиини тортди. А. Қаххор, Хотинлар. Камуи берса. бедов оп уйнаб кетио́ боради. «Нурали». Қамчи ўйнатмоқ Қамчисини хаволатиб силкитмоқ, қамчи билан пўписа қилмоқ. Қамчнсидан қон томган (ёки томадиган, томадн) Жуда хам золим, шафқатсиз. Қамчисидан кон томмаган бой - бой эмас. Б. Рахмонов, Бахор арафаси. Бу хусусда отасининг қамчисидан қон томар эои. А. Қаххор, Кйшчинор чироқлари.

2 кучима Ў Зи бирикиб келган су̀з англаттан нарсанинг калтагини билдиради. Шоир савдогарларни хам сатира қамчиси остига

олди. Газетадан. Эрк-адолат йўлида жахолат қุамчисидан, хатто қўрқинчли тахликадан қурқмаган Аваз.. Газетадан.

КАМЧИЛАМОК 1 Қамчи билан урмоқ. Ғузор томондан оқ салали кимдир биров от камчилаб, иитоб билан келарди. Ш. Тошматов, Эрк куши. Арслон.. туриғини қамчилаб, узоњлашиб қолаан отликларни қувиб кетди. О. Еқубов, Излайман.

2 кўчма Сўз билан «урмоқ», қаттиқ танқид қилмоқ, пўстагини қоқмоқ. Маиххур фитначи Мухаммад Жамол чиқиб, хўп қамчилади сизни ва бизни. Ойбек, Нур қидириб. Фуркат. Завкий.. уัзларининг хุажвий шебрларида порахурр амалдорларни шафқатсиз қамчилаган эдилар. «Шарқ юлдузи».

3 кўчма Қистамоқ, ундамоқ, мажбур қилмоқ. Тангрикул хожи кўлидаеи бутун воситалар билан ерни қамчилаб, куппроқ хосил бериига мажб́ур қилар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Одамни жиловлаб, қамиилаб турадиган, тоблаб чиниктирадиган нарса - ташвии. Ф. Мусажонов, Химмат.

Отни қамчнламоқ Зудлик билан, фурсатни қўлдан бермай харакат қилмоқ; харакатни тезламоқ, тезлатмоқ. Иит кўn, вакт оз - отинсни қамчила. - Ана шу тиғиз кунларда отини қамчилаган пахтакор асти догда қолмайди. Газетадан. ..«отни қ̧амчилаии керак, буумаса кечикасиз», деган гапи Мадинани оёкжяа тургизди. Мирмухсин, Чодрали аёл.

КАМЧИЛАНМОК 1 Қамчиламоқ фл. бирг. н.

2 Бир-бирини қамчи билан урмоқ, ўзаро қамчи солиб савашмоқ. Корахон қайтмайди навбат олади, Гох ерларда қุамчилашиб савашиб, К’̀n хархаша қৃилар ақли шошиб. «Алпомиш».

КАМЧИН қ. қамчи. Бошкаси бўлса, қамчин билан солар эдим, лекин соқолинг оқини хурмат қилдим. Ойбек, Танланган асарлар. Уррмонжон.. тўқайга кириб кетган тупроктепани қамчинининг сопи билан ку̀рсатиб: -Канал, - деди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ҚАМЧИНЛАМОК қ. қамчнламоқ. Юк ортиб, отни қамчинлаб.. Хадраеа келганда, у бирдан отни туัхтатди.. Ойбек, Танланган асарлар.

KАМFОK Шарсимон юмалок ўсадиган, эуғи пишганда, илдиз бўғзидан узилиб,

шамол билан узоқ-узоқларга думалаб кетадиган майда тиканли чўл ўсимлиги; шўрак. Янтоқ уузини боғ билади, Камғоқ ўзини тоғ билади. Мақол.

ҚАНАҚА с. т. Қандай. Бу қанақа гап? - Отини эиитаман холос, қанақа одам, биимайман. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАНАҚАНГИ с. т. Қандай. Сен уззинг қанақанги одамсан?

ҚАНАҚАСИ с.т. су̀р. олм. Қайси бири?, қайси хили?, қандай? Бу газмоллардан қанақаси сенга ёкади?

Бу қанақаси (булди)?! Таажжуб воқеа, ходиса ва ш.к. юз берганда айтиладиган ибора (кўпинча истехзо билан айтилади). Сурамай кетаверибсиз, бу қанақаси булди? Ё чилласида ёмғир ёғяпти, бу канакаси бўли?

ҚАНАҚАСИГА рөш. с. т. Қандай, қандай қилиб, қай йўсинда. Қанақасига яшасанг, яиайвер. У дарёдан құанақุасига ўтади?' - Пешонамга ёзган бўлса, сизларга нима! [Хожар:] Ха, қанақасига ёзар экан у кулваччани. Хамза, Паранжи сирлари.

ҚАНД [ $a$. - шакар, обакидандон] 1 Соф шакар моддасидан, шакардан тайёрланадиган махсулот; ширинлик. Чақмоқ қанд. Қанд заводи. Қанд ушатмоқ. Қанд билан чой ичмоқ. Мехнат қилиб топганинг - қุанду асал тотганинг. Мақол.

Қанд касаллиги с. т. Диабет. Қандингни ур! Қандини урснн ёки қандингни е! Тах̣синофарин маъноларини ифодалайдиган ибора; балли, баракалла. Қандинени ур, юлдузларине жуфт туиган бўлса-чи, одам боласи сенларни ажрата олмас! Ойбек, Танланган асарлар. [ўофир ака] Купчиликка етакни, катта-кичикка баравар, қандини есин! Н. Мақсудий, Умидли бола. Биров: «Янги ер обод қилса, қандини урсин» деса, яна биров: «Бу ерда ии топилмайдими?» дерди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди.

2 к. қандлар.
ҚАНДА эск. кт. Қаерда, қаёқда. Ухлаб колиб бўлим банди, Қолдим юз туман армонда. Банди бўамадим майдонда, Мендай банди бўлди канда? «Равшан».

КАНДАЙ 1 сур. олм. Белги, сифат, хусусият хақидаги сўроқни билдиради; қанақа? Бу кандай китоб? Қандай оөкатни хохлайсиз? У кандай ии билан банд? $-[\ddot{E} p$ мат: Қ Кандай беда денг, боғи қучоқка сиғ-

майди. Ойбек, Танланган асарлар. Айт-ни узинг, Зарифа, ахир кеча қандай туи кўрдинг? А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Сўроқ гаплардан трансформацияланЈан гаплар таркибида сўрок англатмай, фақат нисбий белгини билдиради. Куёв учун кандай кииим яраииоғи хам бахุс килинар. А. Қодирий, Утган кунлар. Капитан жангииларни ном-баном чакириб, ким қандай қурол ни уреанмоқчи эканини суради. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Э, онажонгинам, қани энди сен хам шу ерда тирик булсанг-у, ўз уғғингнинг кандай одам бўланини кўрсанг. П. Турсук, Ў қитувчи.

3 Махсус оханг ёрдамида белги-даражани кучайтириб ифодалайди; нақадар. Хаёт кุандай гўзал! Ох, инсонга тавзим килии, қад букиш қандай оғир, қандай хакорат. К. Яшин, Хамза. Унсин учун бечора киз учун бу кандай фалокат, бу кандай мудхиш мотам! Ойбек, Танланган асарлар.

4 Боғловчи сууз (нисбий сўз) вазифасида кўлланади. Сотиб олинган кула кандай бўлса, у хам бизга шундай эди. Ойбек, Танланган acapлар.

5 рви. Қай тарзда, қай йўсинда. Луғат кандай тузилади? Бу перо кандай ёзади? ШУнна иини бир ўзинд қандай бажарасан?

Қандай қилиб Қайси йўл билан, қай тарзда, қайси йўсинда. Қандай қилиб бу ерга келиб қолдинсиз? - Сиз Олтин юлдузни қандай килиб олгансиз? Шуни айтиб берсансиз. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Биз радиоактив моддаларнинг ғуззалардаги тирик тўкималарга қандай қилиб табсир қилииини аниклаига муяссар булдик. «Фан ва турмуш».

6 -ганда қўшимчасини олган феъллардан кейин келиб, берилган саволга ижобий жавобни бўрттириб, таъкидлаб ифодалайди. Бу физькни ку̀рганмисиз? -Кўрганда кандай. IIУ китоб қизиқми? -Кизиқ бўлаанда қандай дейсиз!

Қандай бўлмасин (ёки бўлса хам) 1) қандайдир, қанақа бўласин, бари бир. Энди у [Нури] Фазиддиннинг хамма сифатларида, кандай булмасин, бир каминикк кура бошлади. Ойбек, Танланган асарлар; 2) қанчалик оғир, қийин бўлса хам; нима (қилиб) бўлса хам, илож топиб. Қандай бўммасин, эртага келишине керак. Қандай қилай Нчма қила олар эдим, нима қилай, на чора. Энди

кандай килай, бўлар ии бйлган. Кандай қиаай, уртоқжон, ӱзимга колса, иундок бўлсин дебманми. А. Қаххор, Қанотсиз читтак.

КАНДАЙДИР гум. олм. 1 Қандайлиги ёки кимлиги номаълум, белгиси, сифати, хусусияти у қадар аниқ бўлмаган; аллақандай. Кандайдир иахар. Унине қандайдир иии чиқиб колибди. Қандайдир бир киши сизни сураб келои. Бир парча қоғознинг юзига қора, қуюқ сиёх билан унд-тескари, қандайдир харфлар ёзилаан. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Қайсилиги номаълум, қайси бирилмги у хадар аник бўлмаган; аллақайси. Хакимбойөячанинг якин дустларидан бир киши, қандайдир бир ўтириида Мирзакаримбойга оркаворатдан тил тегизганини эшитиб, $y$ билан узоқ замон олишган. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАНДАК $\lceil a .+\phi$. - $\sin$ - олманинт ширин тури] 1 Урик, жийда каби сўзларга қўшилиб, уларнинг у қадар йирик бўлмайдиган, камсув, аммо сериира навини билдиради. Болагинамнинг боласи - қандак урикнинг донаси. Мақол. Оғзиларига биттадан қандак жийда солгач, сухбат яна кизиб кетди. Х. Шамс, Душман. Столнинг устии ок-сарик майиз, кандак у̀рик, баргакларга тўлиб кетди. М. Мухамедов, Қахрамон изидан.

2 Халқ селекциясида чиқарилган махаллий эртатишар ўрик нави.

ҚАНДАЛАЛАР Қон сўрувчи хашаротлар туркуми. Кандала қон сурган вақтда кииини қаттиқ безовта килади. «Фан ва турмуш».

ҚАНДАЛАТ с.m. Қандолат.
ҚАНДАҚА с.m. Қандай, қанақа. Э, қандақุа хотин бу, бировнине уйига бостириб киради! А. Қаххор, Майиз емаган хотин.

ҚАНДАЕОЧ Оқ қайинлар оиласига мансуб бўлган баргли дарахт ёки бута.

КАНДДАЙ, -дек 1 Қанд каби, қандга ўхшаш. Қанддай пирин мева. Ковун қанддай чикди.

2 куัчма с. $m$. Жуда яхши, кўнгилдагидай. Икки танобеина ер олсам, оз бўлсин, соз буласин дегандай, канддай ии килар эдим. Ойбек, Танланган асарнар. Айник̧са, Фарходни қу̀иганинг канддек бу̀лиди.. А. Обиджон. Аканг қарағай Гулмат.

3 рви. кўчма с. т. Нақд, мўмай құлиб: куртдай. Пуани қанддай (санаб) алди.

ҚАНДДОН [a. + ф. قَنددان - қанд идиши] Қанд, шакар солиб қўйиладиган махсус идиш. Қйлимдаси зархал патнисда чойнак, пиёла ва қанддон. «Саодат».

КАНДИЛ I $\mid$ а. تَنديل - чироқ, чилчироқ, люстра < юн. kandela - шам, шамчироқ < som. candela - шам) Бир неча шам ёки лампочка қўйиладиган оёқли ёки осма чироқ; чилчироқ, люстра. Деворий қандил. Осма кандил. Олтин қандилдаги элликлаб шаммарнинг нури.. уйга бир хаёлийлик берар эдиsap. А. Қодирий, Ӱттан кунлар. Урнидан туриб, девордаги включателни чиқиллатеан эди, уч дампали қандил ёғдуси потинч ва хаяжсонии юзларга тушди. П. Қодиров, Уч илдиз. Катта долон, хаар бир уйда кий-чув, ерда чирок, қандиллар осиғлик. Ж. Шарилов, Хоразм.

ҚАНДИЛ II Олма навларидан бирининг номи. Қандил, симиренко.. олмалар серхосимлигидан кузингиз қувониб, дилингиз равшан бўлади. Н. Сафаров, Оловли излар.

ҚАНДИМ Кумда ӱсадиган бута, ўсимлик. Улар кун ёйилган бир пайтда кандим буталари билан қьопланган қумтепадан ёнааб уттаётиб, бир утов, бир чайлага дуч келииди. С. Анорбоев, Мехр.

ҚАНДИН \{a. + ф. قَندين - қандли, ширин] Серчшира, сершакар. ширин. Куюқ қандин нишолда ликопчалар, жонон пиёлаларда.. ичкарига, таикарига кета боилади. А. Қаххор, Сароб.

КАНДЛАР Углеводлар синфининг қуйи молекулали вакили. Қандлар биринчи қайси манбадан олинган бўлса, ўшанинг номи билан аталади. Мас., глюкоза - узум қанди, сахароза - лавлаги қанди ва б. ІІифобахи усимликлар витамин. ва қандларга бой буг лади. Газетадан.

ҚАНДЛИ Қанди бор, қанд солинган, ширин. Қандли чой.

Қандлн диабет Организмда инсулин етишмаслиги ва моддалар алмашинувининг бузилиши натижасида келиб чиқадиган касаллик. Сунгзи 20 иил ичида қандли диабет билан огриган беморлар сони деярли уч баробар ку̀пайди. «Сихат-саломатлик».

КАНДОЛАТ 1 Ун ва қиёмдан уртасига мағиз ёки қовурилтан нўхат солиб тайёрланган юмалоқ-юмалоқ ширинлик. ..хилмахил анорлар, қандолат, парварда, паимак.. саримойдан тортиб тандирдан янги узил-

ган пармуда сомсаларгача бор. К. Яшин, Хамза.

2 Махаллий шакарпазлик махсулотлари, мақаллий ширинликлар, қаңд-қурслар. Узум кислотаси.. турли кандолат махсулотлари тайёрлаидда кенг қўлланади. «Фан ва турмуш».

ҚАНДОЛАТФУРУШ Махаллий шакарпазлик махсулотлари билан савдо қилувчи дўкондор. Дукондорлар савдо булмагани учун қу̀иниси билан эринибеина сухбатлаииб у̀тириแади, қандолатфуруш хира пашшаларни хафсаласизик билан қўрийди. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.

КАНДОЛАТЧИ Қандолатлар ва умуман махаллий ширинликлар тайёрловчи хунарманд, шакарпаз. IIахарда машхур бўлган бир қандолатчи.. узз қўли билан тўига нишолда хозирлайди. А. Қаххор, Сароб.

ҚАНДОЛАТЧИЛИК Қандолат етиштириш, тайёрлаш; шакарпазлик (к. қандолат 2). Ахоли эхтиёжи учун зарур бўлаан қандолатчилик махсулотлари мутлако иук. Газетадан.

ҚАНДОК с. т. Қандай. Қандоқ қилай, энди не чора? 3. Диёр. Хотиржам бўлганда қандок, тақсир! F. Fулом, Машъал.

КАНДЧОЙ Қанд ёки шакар қўшилган цирин чой. Палатамизга қайтдик. Хожи ака каравотида ёнбошлаб, қандчой ичиб, уззни елпиб ётар эди. А. Қаххор, Минг бир жон.

ҚАНД-ҚУРС Қанд, новвот, пашмак, конфет каби ширинликлар. Расталарда ёнғоқ-майизар, қанд-қурслар тоғ-тоғ уйиб ташланган. С. Анорбоев, Оқсой. Темиртои хุам кеча қаллиги Менглиойнинг янгасига иккита ироқи совун, упа-элик олиб, янги руेмолчасиеа канд-курс тусиб, қош қорайzанда борган эди. М. Осим, Ўтрор.

КАНЖИР Кўнғирлар туркумига мансуб, дарё, кўл ва ш.к. сув хавзаларида яшовчи қуш.

KАНЖИ(Р)FA Юк ва б. нарса боғлаш учун эгар орқасига махкамланган тасма, богич ёки иягак. Яхши хяам чоя шахарга ўрганмаган итни адашиб кетииидан қўрқиб, эиакнинг кุанжиғасига боғлаб олган экан, бўлмаса, пок титигимни чиқарар экан. F. Ғулом, Шум бола.

КАНЖИK 1 Урғочи ит.
2 Шу хайвонга нисбатли хақоратни билдиради. -Хакорат қилди сени.. унақанги

қанжик хар муюида топилади, - деди [Кимсан]. А. Мухтор, Туғилиш.

ҚАНЗИМОK Обу тобидан ўтиб, қотиб қолмоқ (хамир хақида). Қўлингизни ювиб, бир оз қарашворинг, хамир қанзиб қолмасин.. Газетадан.

ҚАНИ 1 сур. олм. Кўз олдида йўқ шахс ёки нарсанинг қаерда экани, мавжуд ӱрни хақидаги сўроқни билдиради. Болалар қани? Портфелинг кани? Нега вақтсиз келдинг? Отабек қани? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Эьтиборни жалб этиш, ундаш, даъват билдиради. Қани, бек отаси, кўрманани беринг-чи! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Қани, кирғизим, думбирангни ол.. Ўланингни чўз. Ойбек, Танланган асарлар. Қани, тўшакка у̀тиринг, Вали ака. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 Истак-хохиш маъносига алохида таъкид, урғу беради; қани энди. Қани бир най бўлса, Иуучи хุам чалса-да, бутун куัнгиа щุайғуларини.. кечанинг сукут ту̀ла оғуиига куйса.. Ойбек, Танланган асарлар. ..қани щундок лхии соатларда унинг ёнида угғли Низоииддин хам бўла! Мирмухсин, Меъмор. Қани хамма хотин хам сиздай бу̀лса! А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

Қани энди айн. қани 3. Қани энди, хар бандаи мўминга Дехқонбойдай куёву сиздай қайнана насиб қилса. А. Қаххор, Янги ер. Кани энди, вакттим ва имкониятим бу̀лса. Анави токчаларни хаам китоб билан тўлдирар эдим. П. Турсун, Ўқитувчи.

КАНОАТ $\mid a$. قناعت - мамнунлик, борига шукур қилиш: қаноатлилик, камсуқумлик] 1 Озга ёки борга кўниш, бори билан кифояланиш, нафси тийиқлик билан кўпга, ортиқчаликка интилмаслик хисси. Камбағални сабру қаноат асрайди. - Қаноат кุилмаса, иармандалиги ортади. Ойбек, Танланган асарлар. Муталеа роисликни бериб, узи муовинликка қаноат билдирган чогларда, Равиан полвон Муталдан умиди боика эди. О. Еқубов, Ларза.

2 Мамнунлик, қониқиш хисси; мамнуният, қониқиш. Поччаев хамманинг фақат ўзга қараб қолганини ичида қаноат билан қайд къиии, Жуманга ер остидан «қалайсан?» дегандай бир назар таилаб куйди. А. Мухтор, Туғилиш. Қаноат ахлоқий, иродавий фазилатлар жужласига киради. «Фан ва

турмуш». Каноат йўқ ерда мурувват йук, мурувват йж̌к ерда имон йўк. С. Сиёев, Еруғлик.

3 Ишонч, ишониш. -Бу сирингизни мендан яиирмоқчи бўласиз, - деди тамом қаноат билан Хасанали, иунки энди узз кашфига жуда иионган эди. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

Қаноат қилмоқ Узини қаноатда тутмоқ, борига сабр қилмоқ, бори билан кифояланмоқ. Овқ̆ат устида боиини эеиб, олдига суриб куииииганига каноат қиларди. Р. Файзий, Хазрати инсон. Нусратбекнинг қўшимиа даромад құддирмай, маоига қаноат киилиб юрганига хали хам туиуна олмасди. С. Нуров, Нарвон. Заргаров қূийқириб кулди. чапак чалди ва бунеа хам қุаноат қилмай, урнидан туриб ўйинга туиди. А. Қаххор, Оғрик тишлар. Қаноат хосил қилмоқ 1) қониқиш хосил қилмоқ; кифояланмоқ, чекланмоқ. Лекин Ибн Сино бу қиссани ёзиида Куръонда келтирилган нақл билан қаноат хосил қиммаган кўринади. Газетадан; 2) рози бўлмоқ, мамнун, хурсаня бўлмоқ. Унине гапидан х̣аётга туймаганиик, у̀тган умридан каноат хосил этмаганлик кўриниб турарди. Шухрат, Шинелли йиллар; 3) ишонмоқ, ишонч хосил қилмоқ. Бояги сўзларни тушида эмас, ўнгида эиитганига қุаноат хосил қৃилаандан кейин суради: -Сиз Раззоқни биласизми, уғғим? Х. Ғулом, Машъал. Истат бибининг ухлаб ётганига қаноат хосил қъилгач, ховли бурнагидаги дарчадан чорбоққа ўmди. С. Кароматов, Сўнгги бархан.

КАНОАТЛАНАРЛИ Қаноат хосил қилса булладиган, қаноатлантирадиган, қониқарли. Қаноатланарли жавоб. Эьтироф қилии керакки, районларга булган рахбаармисимиз каноатланарли эмас. Н. Сафаров, Оловли излар.

ҚАНОАТЛАНАРСИЗ Қаноатланиб бўлмайдиган, қаноатлантириб бўлмайдиган; қониқарсиз. Қаноатланарсиз жавоб. Қаноатланарсиз ииламоқ.

КАНОАТЛАНМОК 1 Озга, борига қаноат қилмоқ, бори билан кифояланмоқ, қониқмоқ. Кичкина декча кайнатиб, бир товок ху̀рда оига қаноатланганидан, дуюкондорлар орасида у сал кунда «хурдда махсум» деб лакабланди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Қаноат фосил қилмоқ, мамнун бўлмоқ, қониқмоқ. Иининг унумидан қаноатланмади шекилии, чолеа зуғум қุла кетди. К. Яшин,

Хамза. У̀ринни солиб битиргандан кейин Зайнаб қаноатланиб, уйдан чиқмоқчи булган эди, уни Кумуи тухтатди. А. Қодирий, Уัтган кунлар.

3 Чекланмоқ, кифояланмоқ. Элмурод эион билан оқсоқол ўртасидаги диний муносабатга аралашиини лозим кўрмади. Факат завкли кулги билан қаноатланди. П. Турсун, Ўқитувчи. Агар биз иу буеунни уйлар эканмииз ва бугунси шиимиз билан қаноатланиб қолар эканмиз, эртага хам худди ну бугунги ии такрорланаверади. Р. Файзий, Чўлга бахор келди.

КАНОАТЛАНТИРАРЛИ Қаноатлантирадиган, қониқтиралиган, мамнун қиладиган. Турдиев каанна уйламасин, охирига етмади. Уузини каноатлантирарли жавоб тополмади. Шухрат, Шинелли йиллар.

ҚАНОАТЛИ Озга, борига қаноат қиладиган, кўп талаб қилмайдиган; сабрли. Каноатли киши. - Афанди, «эыак хам каноатли бўлар экан», деб унга ем бермай қу̀иди. «Латифалар». Исок ота ва унинг угшллари куул мехнати билан кун кечириига одатланиб қолган, қаноатли, кўнгли бу̀и одамлар эди. М. Осим. Тилсиз гувох.

КАНОАТСИЗ Озга, борига қаноат қилмайдиган, кўп талаб қилалиган; чидамсиз.

КАНОР, қанор қоп Катта қоп. Махкам тўлиб кетган этагини қяанорга бўиатиб келди. П. Қодиров, Уч илдиз. Катта канор копларга тиқূиб солинган пахталар араваларда уураб ётарди. М. Исмоилий, Фарfонат. о.

KAHOPA [ $\phi$. ه - илмоқлар ўрнатилган тахта ёки тўсин] Гўшт осиб кўйиладиган бир неча илгакли мослама; чангак. Ce миз қўй у̌зини қанорада кўрар. Мақол. Қанораларга оснб қўиилгнн нимта-нимта қу̀и, мол.. гу̀штлари кўзни қамаиттиради. C. Абдуқаххор, Санамай саккиз дема.

KАНОРЛАМОК Канорга солмоқ, жойламоқ. Канорланди дегунча араваларга орпиб жу̀ната берии керак. А. Кодирий, Кичик асарлар.

KAHOT 1 Куш ва хашаротларнинг учиш аъзоси. Ғознинг қаноти. Қалдирғоининг қаноти. Капалакнинг қаноти. Паиианинг каноти. Куи ъаноти билан учиб, куйруғи билан кунар. Мақол. Марғилон ва Кўконга уиадиаан махсус кабутар келтирилди. Найча қилинган қৃиска хатлар уларнинг

қ̧анотлари тагига махкамланди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Нозик ранг-баранг парвоналар, капалаклар лампа атрофида айланар, гулдор канотларини шииага уриб типирчилар, силамга енгилеина қулаб, тинар эдилар. Ойбек, Танланган асарлар.

Қанот қоқмоқ (ёки силкимоқ) 1) такрор холда қанотларини кўтариб. ёнига урмоқ. Том оркасида хўроз қанот коқиб, кичқирdu. А. Қаххор, Анор; 2) қанотлариня силкитиб учмоқ, қанотларини силкиган холда парвоз қилмоқ. Шийпоннинг атрофидаги гулзорда ранг-баране капалаклар, исначилар қанот қоқар, асаларилар ғўнғиллар, аллакаерда ғуррак ғуриллар эди. А. Қаххор, Картина. Ундан нарироқда кора калхат ӱз санъатини намойии қилаётгандай, канот силкимай, бир текис сузиб юрибди. Н. Фозилов, Дийдор.

2 кйчма Шахс ёки нарсанинг «учиш»и, «парвоз»ига хизмат қилувчи аъзосининг рамзи маъносини билдиради. Om - йиситнине қаноти. - Янсиликнине каноти бор. Оғиздан оғизга ўтиб, тез тарқалади. Газетадан. Хамза бўлса, хаёл қанотида ўтмиини бирма-бир кезиб чикди. К. Яшин, Хамза. ШІундоқ деб Илхчомнинг нозик ва майин Қанотларин Хасад юлиб таиллади. А. Орипов, Йиллар армони. Умумхаяқ жонкуяраиси ўқитувчииарга қ̧анот бахи этяпmи. Газетадан.

Қанот бағишламоқ «Учиш», «парвоз»га имкон яратмоқ, шундай имкон билан таъминламоқ; мадад бермоқ. ..юрагининг аллақаерида учқунланаётган умид унга қанот бағиилар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қанот ёзмоқ 1) қанот пайдо қилмоқ. қанот чиқармоқ, юзага келмоқ. ..қалбимда янги бир орзу - ІІерободга отлании орзуси кุанот ёзди. Газетадан; 2) тарқалмоқ, ёйилмоқ. Иағор тажриба, ибратли ташаббус хамиша қўллаб-кувватланади, кенг канот ёзади. Газетадан. Қанот ёймоқ айн. қанот ёзмоқ 2. Чу̀лда янги хৃаёт канот ёимоқда. «Ў Збекистон қўриқлари». Қанот қоқмоқ 1) шайланган, интилган холатда бўлмоқ. Сиздан билимдан топилиб қоларди юборишга. `Узиниз элбурутдан қанот қоқиб қолдингиз. X. Назир, Утлар туташганда; 2) учмоқ. $y$ дунёга десангиз хам, қанот коқиб борардим.. С. Кароматов, Олтин қум. Қанотини қайирмоқ (ёки синдирмоқ) Иш-харакат, фао-

лият воситаси (имконияти)дан махрум қилмоқ, мажрух холга келтирмоқ. [Жамила:] Куи эдим - қанотиини қайирдилар. Гул эдим - булбулимдан айирдилар. Хамза, Бой ила хизматчи. Қанотимни қุайириб, Тукқан элдан айириб, Ташладилар зиндонга, Боиладилар хяижронга. Ё. Мирзо.

3 Самолётнинг ердан кўтарилиб, хавода муаллақ туриши учун хизмат қиладиган қанотсимон ёйиқ қисми.

4 Автомобиль, велосипед каби машиналар ғилдираги устига лойдан химоя қилиш учун урратилган мослама. [Йизит] Олдинги қаноти синиб қолган «Зиф» велосипедини секингина хайдаб келяпти. Ш. Отамуродов, Кўнгил. Автомобия қаноти.. алюминийдан ииланади. «Фан ва турмуш».

5 Эшик, дераза ва ш.к. нинг табақаси. Юнусов деразанинг қанотларини очиб, кесакисига қулочини ёзганча туриб қолди. Н. Мақсудий, Мажлисдан сўнг. Узоқдан Ботирнинг устма-уст берган сигнали эиитилгандан кейин катта дарвозанинг кุанотлари кенг очилди. И. Рахим, Ихлос.

6 Ёйиқ, чўзиқ нарсаларнинг бирор томони, ёни, чеккаси. Бинонине су้л қ̧аноти эиик олди баланд айвон. А. Қаххор, Янги ер. Кўчалар қанотидаги ариқларда зилол сувлар шарқұраб окиб турибдд. Л. Эргашев, Гулбулоқ.

7 Зина, кўтрик ва ш.к. нинг ёнига ўрнатилган тўсиқ; панжара. Махккам зинапояга қараб чопди ва унинг силлиқ ёғоч қุанотидан уилаб, учинчи қ̧аватга югуриб чикяд. П. Қодиров, Уч илдиз. Тохир кўприкнинг қанотидан пастга эгилиб қараб, шу тиргаклардан бирини мўлжалга олди-ю, туухтади. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

8 харб. Ёйиқ жойлашган қўшинларнинг, фронтнинг ўнг ёки сўл томони, шу томон қисми. Мирзо Ёдгорнинг у̀нг ва сўл қаннтлари қаттик шикаст еб, бутунлай бебоибетартиб қочиига юз тутган эди. Ойбек, Навоий. Бобур қугиини ёв билан юзма-юз тўкнашиши учун ўнг канотини олдинроқ чиқариб, дарёга орка уггирди-ю, жанубга томон бурила боилади. Л. Қодиров, Юлдузли тунлар.

9 кучима Суянчиқ, кўмакчи. Ёрим бўлса, қанотим, дейман. Сайёр. У [Низомжон] Икромжонга ўғил бўлди. Унине қўи каноти бўлди. С. Ахмад, Уфқ.

10 куัчма Диққат-эътиборда бўлиш холати; химоя, хомийлик, панох. Устозлар қанотида, уларнинг кўмаги ва йул-йўриқаари асосида илғорлар тажрибасини у̀ргандим. Газетадан. Унинг қанотида кўпданкўп ёш талантлар таржинониик, тахрирчииик сингари мураккаб иининг сир-асрорини билиб олдилар. Х. Ёдгоров, Хаёт тўлқинлари.

Қанот ости (ёки таги) айн. қанот 10. Каноти остида сақламоқ. Бу хатарли аснода мен сени қанотим остидан чикормагайман. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. ..мана энди у сизнинг қанотингиз тагида жон саклаб юрган экан.. С. Махкамов, Шогирд. Сидиқжон.. Собиржон қорига қарол бўлиб юрган вактларида Хадича хола уни уз қаноти остида хисоблар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Қаноти остига (ёки тагига) олмоқ 1) ўз панохига, химоясига ёки қарамоғига олмоқ. Етимларни қаноти остиеа олибди; 2) салб. ёнига, атрофига тўпламоқ. Қодиров оғзи катта эркакларни қаноти остига олии йўли билан ўз мавқеини кучайтириига интитганини сезиб турарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Қаноти остнда бўлмоқ Кимсанинг панохида, химоясида ёки қарамоғида бўлмоқ. [Майсара:] Энди, таксирим, давлатни хаам кўрганман, ииқилиб, сизнинг құанотинеиз остида бўлсак бў-лади-да. Хамза, Майсаранинг иши.

КАНОТЛАНМОK 1 Қанот пайдо қилмоқ, қанот чиқармоқ. Хавасларим қанотланиб, куккка учади. F. Ғулом.

2 кўима Кучли иштиёқ билан шайланмоқ; интилмоқ. Қиилоққа учиига қанотланиб утирганимда, дадам билан махяалла элликбоииси офатдай, бирдан босиб келииди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 куучма Кучаймоқ. Тошбулоқ якинида тиканак ва арча чукиртакларидан гулхан ёқилгач, болаларнинг қувончи яна қанотланди. Х. Назир, Сўнмас чироқлар. Командирнинг шахсий жасорати ва ўрнаги бир онда юдлариа одамларни қанотлантирадиган қандайдир сехрли кучга эга эканига асло шубхаа қилмайди. Ойбек, Куёш қораймас. Йигит хозир ўз елкасида Акбар ака кўлининг хұароратини сезар, унине беғараз, сомимий сўзлари келажакка бўлган ииониини қанотлантирар эди. Й. Шамшаров, Бахт излаб.

ҚАНОТЛИ Қаноти бор, қанотга эга буллган (к. қанот 1-5). Узун қанотли куи. Турт қанотли капалак. Ақлли ии - канотли куш. Мақол. - Билгани шухлик унинг, Гул қанотли капалак. Fайратий.

ҚАНОТ-қУЙРУҚ 1 Қанот ва қуйруқ. Қанот-қуйруғи юлинган товук.

2 кўчма Суянчиқ, кўмакчи; химоячи. Биронта тузук тании-билии, қариндош-уруғ борми? ..Кенг қирдаги я่ккаоёк йулдек ёлғизман. Одамларга ухиаб канот-куйруғим йўк. С. Абдуқаххор, Гап норда эмас. Хали унга қанот-куйрук булиб юрганлар кўn. П. Турсун, Ўқитувчи.

қАНТАР: қантар оғди Қишнинг ярми утди, иккинчи ярми бошланди. Буаунғур myманидаги.. Х. Мухаммадкуловнинг айтишича, одатда, далвнинс 2-3-куни қантар огади, ябни ер тагига иссик киради. Газетадан. Қантарга олмоқ шв. Қантарилиб, қиш уйкусига кетмоқ (қишда ухлаб, карахт бўлиб ётадиган хайвонлар хақида).

ҚАНТАРИҚ Қантариб қўйиш, қантариғлиқ холатда тутиш ва шундай холатнинг ўзи. Орик хуукиз қантариқдан куัтармас бел. F. Fулом.

КАНТАРИFЛИҚ 1 Қантарилган, қантариб кўйилган. Жонизоқ кантариғлик турган отини козиқдан ечиб минди-ю, Нигоранинг орқасидан от қййди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 ку̀чма Фойдаланилмай, ишсиз, бекор турган. Қантариғлиқ терим машиналари.

ҚАНТАРЛАМОК ше. Қантармоқ.
ҚАНТАРМОК 1 Овқатта, ем-хашакка ета олмайдиган қилиб, арқонни калта қилиб боғламоқ (асосан от хақида). Отряд.. отдан туиди, хар ким у̀з отини у ердаги дарахтлар шохига кантариб боғлади. С. Айний, Қуллар. [Кудалар] Келиб тушди дегунча, бугизлатии учун деб бир ғунон куйни оғилнинг устунига қантариб кўйаан эди. А. Қодирий, Ў тган кунлар.

2 Озиқ-овқат, сув бермай сириб қўймоқ, овқатдан, сувдан қисмоқ, оч қолцирмоқ. -Бизни ишга юбормай, очиикда қантарадилар, - деди Турсун. А. Рахмат, Брест қахрамони.

3 ку̀чма с. m. Ишлатмай бекор, бўш қолдирмоқ; фойдаланмай дам бериб қўймоқ. -Нега универсални кантариб́ қўйднн, Содик? - деди Комиажон шотут тагида уттирган универсалчига қараб. И. Рахим,
16-ўзбек тилининг изохли луғати

Ихлос. Кантариб қўйилган машиналар ишга тушди. С. Сиёев, Отлиқ аёл.

ҚАНЧА 1 сурр. олм. Миқдор, кўтам, ўлчам кабилар хақида сўроқни билдиради; қай миқдорда? Туйга қанча одам келди? Бугун қанча пахта терилди? Оига қанча гуруч солдинсиз? Намакоб тайерлаши учун бир литр сувга қанча туз соиинади? Кечгача қанча йул юрдик? Қанчадан бери уирашмадингa ap?

2 Риторик сўроқ гапларда микдор, ўлчам ва ш.к. нинг ортиқ даражасини, кўплигини қайд этади. Ўйлаб кара, эртадан кечгача қанча одам билан муомала қилади! Ойбек, Танланган асарлар. Мирзажон ака.. қиилок курилишида лоиихачилар, архитекторлар, курувчилар билан қанча кураимади! «Ўзбекистон кўриқлари». Бошидан қанча хўраиклар у̀тказди, лекин уғғига бир оғиз ёмон гапирмади. К. Яшин, Хамза.

3 Суроқ гапдан трансформацияланган гапларда сўроқ англатмай, фақат нисбий белги билдиради. Қанна ётдим - билмайман, секин кузимни очсам, ўша торгина хонада ётибман. Э. Раимов, Ажаб қишноқ. Бу жанг канча вакт давом этеанлиги Ақмаджоннинг эсида й乡̌.. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Бир кунда қанча сабзи-пиёз сотади - буни хеч кимга, уй ичидагиаарга хам айтмас эди. Ойбек, Танланган асарлар.

4 рви. Хар қанча, нечоғли, нақадар. Бир хизматкорнине қизига уйланиши, қиз қанча чиройли буммасин, ўз обруси учун катта нуқсон деб билган эди. Ойбек, Танланган асарлар. У қанча уиласа хам, Асқар ака хақида ёмон фикрга ботинолмас эди. Н. Фозилов, Дийдор.

5 Боғловчи сўз (нисбий сўз) вазифасида кўлланади. Ўзбек ойим набира масаласида қанча хурсанд булса, Отабек шунчалик ха$\phi а$ эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Товук билан одам орасида канча фарк буласа, бу икки жониворнинг мххаббати орасида хам шуниа фарк бор. А. Қахрор, Асарлар.

ҚАНЧАДАН-ҚАНЧА Номаълум (мавхум) миқдордаги кўтликни билдиради; бир талай, аллақанча. Унине [Асрорнинг] юрагида канчадан-қанча орзуаари бор. У шу орзуларга албатта етади. С. Ахмад, Уфқ. Узи билан бирга етмии мингга яқин одам, кан-чадан-қанча от-улов, озиқ-овқат, асбоб-

ускуналар келтирибди. Ойдин, Ширинга мактуб.

ҚАНЧАЛИК Қай даражада, нақадар. Рахим Саидовга бу қанчалик оғир ботмасин, у Мунисхоннинг иу ерда тун бўйи ёлғиз қолииини истамас эди.. Ў. Умарбеков, Ез ёмғири. Эртага унине устига ёғиладиган тошларнинг оғриғи қанчалик дахчатли бу̀ларкин? П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

КАНШАР 1 Буруннинг икки қош ўртасидаги юқори қисми. Қаниари паст. Каниарида кузойнак хфом пайдо бўлиб колибди. С. Анорбоев, Гулдаста. Оина опа ички оир титроқ товуш билан ингранди. Каншарида икки қат ажин буртди. Ш. Холмирзаев, Туулқинлар. Бутоқларга каниарини урсинми, пешонасиними? И. Рахим, Чин мухаббат.

2 кўима кам қўлл. Нарсаларнинг «пешонаси", олдинга туртиб чиққан жойи. Юзаки караганда, бу каифиёт дизель тракторининг қаниарига улаб қуйилган кандайдир ортиқча дахмазадан хеи фарқূи йяқ. Ж. Абдуллахонов, Йўл. Кўзга ташланадиган бир тепаликнинд қаниарини туиириб юборди. Шухрат, Шинелли йиллар.

ҚАНКАЙМОК c.m. Қаққаймоқ, серраймоқ. «.очсин дарєозангни», деб узансига оёғини тираб, кุанкайиб турибди. «Тохир ва Зухра».

ҚАНҚИМОK шє. Дайдимоқ, санқимоқ. $У_{\text {Нда-мунда дуимандан қочиб, урмонларда }}$ канкиб юрган хонавайрон одамлар.. вазиятни туичнтирардилар. Ойбек, Куёш қораймас. Сизнинг тор кучаларингизда шайтон қанқийди.. кўп таранг қ̧имай, нархини гапирииаверинг. Хамза, Паранжи сирлари.

КАПИШМОК 1 Зич тегмоқ, ёпишмоқ. Д̆игитнинг қуллари кизнинг белларига чирмаиди, кўкраклари бир-бирига қапииди. Ойбек, Танланган асарлар. Гох деворларга қапиииб, бир куัчадан иккинчисига чопиб утиииарди. Шухрат, Шинелли йиллар.

2 Ичига ботмоқ, пучаймоқ. Ориқлаб, корни қุапишиб кетибди. Корни капииган от. - IIеро́ек бир қарашда уларнине бикини қапиииб ётганини пайқади. С. Анорбоев, Оқсой.

КАППАЙМОК Шишиб, тЎлиб, тўлишиб кўтарилмоқ, олдинга туртиб. дўппайиб чиқмоқ; дўппаймоқ. Корни қ̧аппайсан одам. У [Хайри] қаппайган эски портфелини ховуз

буйидаги супага кййди-да, уйга кириб, Пу̀латнинг пиджагини олиб чиқди ва елкасига ташлаб кўиди. Ш. Рашидов, Кудратли тўлқин.

Чўнтаги (ёки хұамёни) қаппаймоқ Пули 'кўпаймоқ, бойимоқ. Му̀май фойдадан теzсиз цу̀нтак анча қаппайиб колди. «Муитум». Айрим одамларнине хамёни к̧аппайса, босартусарини бизмай қолади. «Муштум».

ҚАПЧИМОҚ шє. 1 Зарб билан урилиб, бирор томонга отилмоқ, учмоқ. Ботир отзан ўк қалқонга тегиб, қапииб кетди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Азим Тошевич хам узини эиикка урди. Бироқ коптокдек қапчиб кетди. «Муштум».

2 Ирғимоқ, сакрамоқ, сапчимоқ (уттирган еридан). Сидиқжон унинг чап ёнига уттир-ди-да, орқасидан ку̀лини узатиб, елкасини уилади. Жувон капчиб, урнидан турди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

KАРАБ 1 Қарамоқ фл. рвдш. Ўзбек ойим эрига анкайганча кқараб турар эди. А. Кодирий, Ўтган кунлар.
$2 \kappa \dot{y} м$. взф. (ж.к. билан) Нисбат, қиёс, шунингдек, макон, йўналиш каби муносабатларни билдиради. IIароитzа қараб иш тутмоқ. Даромад - килинган мехнатга караб тақсиннанади. Жанубга қараб иуў олмоқ. Кутидор билан Офтоб оѝимнинг бу жавоблари ўларича эмас, балки Кумуининг кунглига қараб берилар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бута ўрнидан туриб, чисит экилган ерга қараб кетди. С. Ахмад, Хукм. Уйдан буғчалар олиб чиқади ва Холнисага қараб улоқтиради. А. Қаххор, Янги ер.

ҚАРАГАНДА ку̀м. (ж. к. билан) Нисбатлаш, қиёс, шунингдек, сабаб. асос муносабатларини билдиради. Сизга караганда у ёш ку̀ринади. Кумуига қараганда олтин оғир. Бу йил пахта ўтган йилгига қараганда аниа ку̀п бу̀лди. Одамларнинз айтишиза караганда. Гапига қараганда, хурсандга $\dot{y} x-$ шайди. - Бу икки урим соч қирқ кокилаа кุараганда жуда хам узига келиииб, унга яна бир қайта уауғворлик ва оиийжаноблик бағиииади. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Бу хужжатлларга қараганда, кизингиз эрдан чиқุаётгани ййқ. Б. Рахмонов, Юрак сирлари. Космосга пборган элииааримизнинг мадлумотларига кุараганда, Ер атрофини ўраб олган бундай заррачаларнине сони бехุад кӱпдир. «Фан ва турмуш».

КАРАИМ қ. қараимлар. Қараим тили. Қараим халки. Караим йизит.

ҚАРАИМЛАР Украина, Литва. Россия ва б. худудларда яшовчи, туркий тиллардан бирида сузлашувчи халк (лахжалари уларнинг яшаш жойларига қараб бир-биридан анчагина фарқ қилади), қараим халқи.

КАРАЛМИШ тли. Қаратқич келишигидаги сўзга боғланиб келадиган тобе сўз (мас., укамнине китоби, бизнинг бурчимиз бирикмаларидаги китоби, бурчимиз суллари).

КАРАМ 1 Ихтиёри, эрки-хуқуқи ўзида бўлмаган, бошқага тобе мавқели. Қарам мамлакат. = Фабрика-заводлар, корхоналар, ер-сувлар яна ууша хуюжайинлар қу̀ида. Иичилар, чоракор, каролар яна уларга кุарам. П. Турсун, Уқитувчи. Сиз, яхииларим, бу киска ўйлашингиз билан у̀з оёғингизга уззингиз болта уриб, яна киипчкларга кุарам бу̀ласиз! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Юқори ташкилот томонидан бошқариладиган, унга итоат қиладиган; қарашли. ІШахарр ва район хокимликларига туиган аниагина шикоят, аризалар текиирии учун қ̧арам таикилотларга юборилган. Газетадан.

3 Кимсанинг таъминотида, қарамоғида бўлган. Касал уัти, хотин, боз худо берган набира. Хаммаси иу чолга қарам. Ойбек. Танланган асарлар. Пошиахоннине эри энди иига яроқсиз, хотиниса карам.. Д. Нурий, Осмон устуни.

KАРАМАЙ 1 Қарамоқ фл. бўлишсиз рвдн. Эсини иукотиб кўйган каайин отасига кุарамай: -Сизии, Кумуи? - деб суради [Отабек]. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

2 кумм. (ж.к. билан) Тўсиқсизлик, зидлик муносабатини билдиради; =са-да. Декабрь буиииига карамай, кун иссик. Axвол мураккаблашганига қарамай, илғор бўлинлар хужумни давом эттирииди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Гавхарнине қариилигига қарамай, икки марта суратга олди-ю, рахмат айтиб, бурилиб кетди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

ҚАРАМАСДАН айн. қарамай. Бундан унинг хабари борлиди, йукми, лекин у бу томонга кุарамасдан, отини эгарлаи билан. машғул эди. А. Қодирий. Ӱтган кунлар. Йуталининг азоб беришиеа қарамасдан, Турғунойнине чехраси очик, иитаха билан нон ер эди. А. Қақхор, Мастон.

ҚАРАМА-КАРШИ 1 Бир-бирига тўғри келмайдиган, хилоф, бири иккинчисини инкор этадиган, бир-бирига зид, хилоф. Қарама-қарии фикрлар. Карама-қарин талаблар. ғуломжон иу хил карама-қарши у̀йлар билан этини еб, узок уттирди. Кетай деса, илинж қуймайди, кетмай деса укинч. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Аммо хар гал экспедициялар бир-бирига қарамақарии, иалкаш ахборотлар қолдирииган. С. Кароматов, Олтин қум.

2 Мақсад, мавқе ва ш.к. жиқатдан ўзаро тескари. қарши холатда бўлган; мухолиф. Қарама-қарии кушлар.

3 Бири иккинчисининг рўпарасида бўлган, бир-бирига қараб турган, руббару. Қа-рама-қарии бинолар. Карама-қарии жойлаитирмоқ.

4 Бири иккинчисига қарши йўналган, қарши йўналишдаги. Қарама-қарии шиамол. - Одамлар хамон кети узилмай, бир қисми хиёбон томон, боиқа қисми карамақарши томонга оииқяарди. С. Кароматов, Олтин қум. Йўлнинг четидан катта сой окиб ётарди. У йўлса қุарама-карии окарди. К. Яшин, Хамэа.

ҚАРАМА-КАРШИЛИК Қарама-қарши холат; зиддият. Ички қарама-қарииликлар. - $У$ буюк шоирнинг қарама-қаршииикларга тўла колбини англай ва ёрқин ифодалай олган. Газетадан.

КАРАМЛИК Қарам холат; тобелик; эрксизлик. Тунис халқи эндиаикда.. икттисодий карамликдан кутулиинни истайди. Газетадан.

ҚАРАМОK 1 Кўриш учун кўзни бирор томонга, нарса ёки кимсага йўналтирмоқ, кўз ташламоқ, назар солмоқ; боқмоқ, Аmрофга қарамоқ. Соатга қарамоқ. Булутларга қарамоқ. Тикилиб қарамоқ. Кулиб қара. мощ. Хўмрайиб ксарамоқ. Хакимбойвачча ялт этиб укасига қаради. Ойбек, Танланган асарлар. Хамдам дадасига кєараганича, узоқ туриб қолди. А. Қаххор, Айб кимда? -Менга қара, хотин! - деди хожи жиддий тусда. Ўзек ойим каради. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

2 Фикран назар ташламоқ, кўз тикмоқ, боқмоқ, кўз олдига келтирмоқ. Ўтмиига бир қаранг. Келажакка иионч билан карамоқ.

3 Куздан кечирмоқ, назар солмоқ, текщирмоқ. Хатни қараб чиқдим, айтилган

гапаарда жон бор. «Шарқ юлдузи». [Хомиб:] Эиикнинг занжирига бир қараб келингиз~ чи, имон топкур Жаннат опа. А. Қодирий, Утган кунлар. Улар бир неча ку̀чани қунт билан қараб чиқиб, чойхона тополмадилар. Ойбек, Қуёш қораймас. Қизине қани, дедим. «Уйда эди, каёкка борарди», деди. У ёкни кৃарадик, бу ёкни карадик, йуқк. ІІу коронғида қаёқка боради? Ойбек, Танланган асарлар.

4 Юланмоқ, юзини (бетини) бир томонга қаратмоқ. Уялиб, ерга каради. - Дадам индамай, тескари қараб олдилар. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Нури деразага қараб, ховлида Ерматнинг қораси учар-у̀чмас, Гулнореа деди. Ойбек, Танлантан асарлар. Йисит кўкка қараб, тини ухлар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

5 Эътиборда, муносабатда булмоқ, ёндашмоқ. Аммо эне катта нуксонн шунда эдики. ўкиганаарига танқидий ёндаииб, ўз нуктаи назаридан қарамасди. С. Кароматов, Олтин қум. Сиз бу эхтимолга қандай карайсизар? А. Қодирий, Уे ттан кунлар. Нима учун бола тарбиясига совуққонаик биаан қараган уккитувиига қонун йук, чақұи бу ёқка Хамдамни! А. Қаххор, Асарлар.

6 Иш-мацғулот, кимса ёки нарсанинг тарбияси ва ш.к. билан машғул бўлмоқ; шуғулланмоқ; кўз-қулок бўлмоқ; даволамоқ, парвариш қилмоқ. Отга қарамоқ. Экинга қарамоқ. Болага қараб турмоқ. Мана, сиз, битта уззингиз уттиз иккита маиинага қарар экансиз. А. Қаххор, Йиллар. Энди ииингга кара, болам.. С. Сиёев, Еруғлик. Саидмурод ака уи кун х̧ам хотинининг тепасидан жшлмади, хўл-куруғига у̀зи кุаради. Н. Кобил, Беморлар, -Энди менинг холим йчкк сенларга карайдиган, - деб бувим йиғлаб юбордилар. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Хамма кўии бўиаганда ѝиғлайди, сен йиғидаи бучиамайсан. На узингга қарайсан, на уйга. А. Қаххор, Асрор 6060.

7 Эбтибор бермоқ, назарда тутмоқ, хисобга олмоқ. Бировнине разйига қарамок. Кои-қовоғига қарамоқ. Уй киладиган $_{\text {кил }}$ булсансиз, менинг хам ихтиёримга қаранг-да. А. Қаххор, Қўшчинор чироқাари. Узинг нега онамизнинг розиликларига карамаган эдине?

- Fогор ○гонк тишлар. Эри унга /Зай-

у «их» деб товуи никормади. А. Қодирий. Ўтган кунлар.

8 c. $m$. Еб-ичмоқ, олмоқ. Мехмонлар, овқатеа қараб утирринглар. Қани, нон од, узумга кара. Ойбек, Танланган асарлар.

9 Боглиқ бўлмоқ, ахамияти буллмоқ. Ақл ёига карамайди. -Ха, уч ярим мехнат иилайдиган одамга уухиамайдими? -Жуссага қарамас экан-да. Нега, жуссага хам қарайди. Жуссаси ёмонми? А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Яхии эр-хотин бўлии қўлнинг қаттиқ-нминоқлиенга хам қарамас экан-ку! А. Қаххор, Мастон.

10 Кимсага эргашмоқ, тақлид қилмоқ, унга боқиб, унинг белги-хусусиятлари бӱйича иш тутмоқ. Сизаа қараб узини сипох тутяпти. Одамнине хуснига қарама, ақлига кара. - Боиқаларга караи керакмас, боикалар бизза карасин, курсин, уйласин. А. Қаххор, Қўшчинор чироқтари.

11 Юзи, беткай томони билан бирор нарсага ёки томонга рўбарў турмоқ. Деразалари жканубга қараган уй. Тоққа қараган шийпон.

12 Ихтиёрида бўлмоқ (тасарруфи, боқими ва ш.к. жихатдан). Бу боғлар қўини туманга карайди. Бедапоянинг нарёғи учинчи бригадага карайди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Етти болам бор. Онам бор, хотиним - хаммаси бўнб ўн киши менга қарайди. Ж. Шарипов, Хоразм.

13 Мухฺокамасини ташкил этмоқ, мухокамаскни ўтказмоқ; кўрмок. Суд сизнинг ииингизни эртага карайди.

14 Кутмоқ, пойламоқ, кӱз тутмоқ. Биз сизга икки соатна қарадик. Сенинг иикарииинега караб, қўи махалини утказиб юборайли? А. Қаххор, Қушчинор чироклари.

15 (деб сузз билан қўланади) ..деб тушунмоқ, билмоқ, хисобламоқ, ўйламоқ. Хаммани ўзига дуст деб карамоқ. Кози хам, Асад кори қяам жадид мактабларига карии эди, улар бу хил мактабларга диний мактабларнине гуркови деб карар эдилар. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бу хотинлардан хен бири қุилаётган ишига, касб-коригю сабаби тирикчииик деб қарамайди. А. Қахуор, Хотинлар.

16 (2-и. буйр. м. шаклида - қарант, қара) Ажабланиш, уйламаганлик, кутмаганлия


нунлик маъноси билан) билдиради. Аксига бугуж ёмғир ёкканини қุаранг. - Хоинлик қилиб қўйиб, яна мунофиқлик қилганини қаранг-а! Б. Рахмонов, Бахор арафаси. Хаёлни қаранг, ахир сизга парафин олиб келган эдим-ку! С. Кароматов, Олтин қум. Барака топкурни қаранг, тақсир.. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Найрангбозликни қара, эви билан булади-да! Ойбек, Танланган асарлар.

17 ( l-ва 3-ш. шарт майли шаклида марасам, қараса) "Эьтибор берсам», «диққат қилсам» маъносини билдиради. Бир махал қарасам, темир йўлда кетаяпиан. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. IIIунақа қиииб, қарасак, эмикбоши кўймайдиган.. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Жонфиғон унинг ўкиииа «нотавон куัнгил.. орзуеа айб йўк» деган назар билан қараб юрар экан, бир вақт қарасаки, Малохат курсни битириб, грузовой [юк маиинаси] миниб юрибди. А. Қаххор, Қанотсиз читтак.

18 куум. фл. взф. Етакчи феълдаги харакатнинг синаб кўриш, билиш, тажриба, синовдан ўтказиш харакати эканини билдиради. Табиб.. товокдаги кусуқни хидлаб қаради. А. Қодирий, У्Утган кунлар. Ўрмонжон бу йилларни суриитириб караса, тоикин тахминан хар ўн-ўн икки йилда бир мармаба булар экан. А. Қаххор, Қўшчинор чнроқлари. Хушёр пайтларида у ўзининг ахөолини ўйла қарар, назарида, дахиатли муи куัраётганга уххиаб кетар эди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

Ер остидан (ёки тагидан) қарамоқ Юзини ерга қаратган холда қарамоқ. Унине олдидаги хаммол, ёмон назар билан ер остидан қุараб, юзини тескари бурди. Ойбек, Танланган асарлар. Ерга карамоқ Ноқулай, хижолатли холга тушмоқ. ..битта-яримта эшитгудек бўлса, биз ерга карарлик бўлмайлик, ўятириининг катта иатимоси сиздан - шу! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Кўзннгта қара к. кўз 3. Ола қарамоқ к. ола. Оғзнга қарамоқ к. огиз. Тнк қарамоқ Тап тортмай, дадил юзланмоқ, қарамоқ. Дилфуза салом хৃам бермай, унине кўзига тик қаради. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. ..умрида биринчи марта эрига тик қараб: -Ким сизни тушунган одам дейди! - деди. Мирмухсин, Топилган хусн. Қараб тур Дўкпўписа, жазолаш хақидаги таъкидн่и бил-

диради. Караб тур, дадане келсин! Шундай танобингни торттирайки.. Н. Сафаров, Оловли излар. Махалаадагилардан бирига: -Хали караб турсин! - деди. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. Қараб турмоқ 1) кўз-қулоқ булли, назорат қилиб турмоқ. Мен бозорга бориб келгунча, болаларимга қараб туринг, қууини; 2) кутмоқ, кутиб турмоқ. Пуингиз йўқ бўлса, нега неваранеизни пул топеунча кўммай, қараб турмадингиз. Б. Рахмонов, Бахор арафаси; 3) фаолиятсиз, хеч қандай муносабатсиз холда бўлмоқ. - Она ш乡้рлик боласи учун узини уттга таилайди. Мен хам караб турмайман, - деди ғуломжон. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Олимжон ака, сиз чора кўраверинг, қараб турманг. Ойбек, Танланган асарлар. Подиох бизнинг дустлларимизни укқа тутса хุам, қараб тура берамизми? «Ёшлик».

KAPAMOF Тарбия, боқиш, тасарруф ва ш.к. жихатдан мансублик, ихтиёрида бўлиш, қарамлик. Ўн ёшимгача онамнинг қৃарамогида тарбияландим. - Азизбек Туркистон хонаигининг энг золим.. бекларидан ва унинг уз қарамоғида булган Тоикент ахолисига қилган зуямлари Фарғонага достон. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Эшмат ака.. кєарамогидаги болалари тўғрисида справка келса, уѝга қайтариилари лозимлиеини ёзарди. О. Еқубов, Эр бошига иш тушса.

ҚАРАНМОК 1 Қарамоқ 1 фл. ўзл. н.
2 Қарамоқ, боқмоқ; синчиклаб қараб чиқмоқ. [Отабек] Жавоб урнига ховли томонга құаранди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Гулчехра худди уйкудан бош кутарган киии каби атрофга қаранди-да.. ташқарига отилди. С. Азимов, Оппоқ тонг қу゙шиғи.

КАРАТА куัм. (ж. к. билан) 1 Қаратиб, тўғрилаб, йўналтириб. Канални бўйлаб у̀mган кўчанине кун юриш томонига паркка карата солинган.. клуб одаммаа лиқ туัлди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. ..миномётчиларимиз хам дуиман марралари ва ўт очиш нукталарига карата ўт очди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

2 Кимсани кўзда тутиб ёки унга атаб, мурожаат қилиб. Сизга кุарата айтилган гап. ■- Полковник.. хаммиага қарата нутк суззлади. Ж. Шарипов, Хоразм.

КАРАТИЛМОҚ Қаратмоқ фл. мажх. н. Хамманинг дикқати бир масалага қаратил-


карига қаратилган эшигига кирди. Ойбек, Танланган асарлар.

KАРАТМОК 1 Қарамоқ фл. орт. н. Ухаммани уззи томонга қаратди. Бемор вақмида доктореа қаратмади. Шимолеа қаратиб солинган айвон.

2 Жалб этмоқ, тортмоқ. Маврузачи хамяманинг диқкатини бир масалага карапди. - У биров билан шахмат ўйнар ва айни вактда йигирмага якุин одамни оғзига қ̧аратиб, кулдириб утирар эди. А. Қаххор, Куюшқон.

Ӱзига қаратмоқ 1) кимсани ўзига қа- $^{\text {а }}$ рашга мажбур қилмоқ, эътиборни тортмоқ. Бу чечак кирлари у้з багрида борган бизнинг Отабекни хам узига қаратмай қўймайдир. А. Қодирий, Утган кунлар; 2) узига оғдирмоқ, уззга мойил, тарафдор қилиб олмоқ ёки бўисундирмоқ. У хаммани узига қараниб олди; 3) Узиники қилиб эгаллаб олмоқ, ўлаштирмоқ. Соддадиа одамларнине хов-ли-жойларини узига каратии сингари хяаром ииларнинг пири зди. Ойбек, Танланган асарлар.

КАРАТҚИ шв. Кўриқчи (экинларга зарар етказувчи жониворларни қўрқитиш, хайдаш учун, баъзан кишиларни чалғитиш, аддаш мақсадида қўлланади). Назархожси қаратки миндириланн отларни баланд тепаликда кุолдириб, узи жанг майдонига келди. Э. Самандар, Тангри қудуғи.

ҚАРАТҚИЧ тли. Қаратиш йўли билан аниқлаб келиб, киши ёки нарсаларнинг кимга ёки нимага қарашли эканлигини кўрсатувчи сўз шакли, сўз бирикмасининг шундай қисми. Мас., Менинг китобим бирикмасидаги менинг сўзи.

Қаратқич келишигн Қаралмишдан англашилган нарсанинг шу келишикдаги сўз англатган предметга қарашли эканини, хослигини ифодаловчи келишик. Бу келишик -нинг кўшимчаси билан шаклланади. ШIу куннине вазифалари. Олимларнине изланиилари.

KАРАШ 1 Қарамоқ фл. хар. н. Тикилиб қараи. Хўмрайиб караи. Кулиб каараи. Қиладиган ишим - отларга қяааии, кечкурунлари халиги икки қъзни отлиқ саёхат қилдирии. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари.

2 Кўз ташлаш. боқиш йўсини; назар, нигох. Аёлнине шуу биргина қараии Низо-

миддиновнинг хаётини тахликага солиб қўйди. С. Axmas, Хукм.

3 Бирор тарздаги, бирор маъноли нитох, бокиш. Ев қараи. Ит қараи. - Назаров, эиитдингизми, дегандай қараи қило̀и. Назафовнине иу бокиии ІІрбекка оғир ботди. С. Анорбоев, Оқсой. Латифий Эомурьдги ит қараи килеани холда, унине олдидан узоқлаиди. П. Турсун, Ўқитувчи. Қосин отанинг дикқкати оииб, йигитга пастдан куш к̧араш қилди. "Муштум".

4 Факт ва ходисаларни тушуниш системаси; нуқтаи назар. Турли сиёсий қяараилар. Тил ва тафаккур муаммоларига оид караилар. .. инсон улғайиб боргани сари унинг хаёт, дунё хақидаги қараилари хам.. узгариб бораверади. Газетадан.

КАРАІІЛИ 1 Бошқарувида, тасарруфида бўлган; бўйсунадиган. Маданият вазирлигига қараили муассасалар. Олий тадлим вазирлисига қараиьи уัқув юртлари. Набиев марказ йулланмаси билан бизнинг бошчармага қараили.. янги очилган шахтага уттан экан. Ғайратий, Узоқдаги ёр.

2 Бирор худудий бутунлик таркибига кирувчи, унннг таркибидаги. Куини вилоятга нараиии ерлар. Капсанчилар қиилоғига қараили Куัғазор махалласида турувни Мухиддин Мухаммадсолих у̀ғли. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

3 Бирор гурух, оила ва ш.к. таркибидаги, унга оид. $\dot{y}_{\text {зимизза караили йиситлар, }}$ бирортасига айтамиз. А. Каххор, Кўшчинор чироқлари. Унга караили икки муттахам йигит кеча кеч Салимнинг кўмаги билан кизни.. қулайгина угтрлаб чиқди. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Муайян кимсаники бўлган, унга тегишли. .бу йил бахорда устиеа янги шийпон қилинан эскигина бир уй Мирзакаримбойеа қарашли бўлиб.. Ойбек, Танланган асарлар. Чорвок даласи кадимда Мадамин билан Олаху้жабойга кุараили эди. П. Турсун, Ў қитувчи.

5 кам қўла. Тааллуқли, оид. Мамажон ялћовнинг кундалик дафтарида тураи йилларга қарашли бир неча сахифаларни ялқовнине ўз дастхати, узз оғзи билан айтнокии буламан. F. Fулом, Тирилган мурда.

ҚАРАІІМОК 1 Қарамоқ фл. бирг. н. Болалар ялт этиб Ғуломжонга қарашди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қизлар бир-бири-


га қарашиб олдилар. Ойдин, Юрагида уัти бop.

2 Ёрдам бермоқ, кўмаклашмоқ. ёрдамлашмоқ. Қизиа онасининг ишларига қараша бошлади. - Оқжарда олимларга карашиб юрганини била туриб, унинг кўзини шамға~ лат қилиб, қизза ишкибозиик қилииади-я, тавба. М. Мансуров. Ёмби. Бой ота, менга хам бир пуд уруғаикдан қараииб турсангиз, савоб бўларди. Б. Рахмонов, Бахор арафаси.

ҚАРАРАЙ, қора қарағай Игнабаргли, майда тўнғиз ёнғоғи бўладиган, тик, доимо яшия дарахт. Қарағай ёгоч, Қарағай тахта. - ..копчигининг оғзнии очиб, хатларни карағай тагига агдарди. И. Рахим, Чин мухаббат.

Аканг қарағай c.m. Ўз ёки ўзга шахсини буррттириб кўрсатиш, юқорилаш учун ишлатиладиган ибора. Аканг қарағай оини кииииб юбораман. Ў. Хошимов, Қалбингта кулоқ сол. «Аканг карағай Гулмат» (А. Обиджон асари).

ҚАРАFАЙЗОР Қарағайлар билан банд буулган жой, ер. Аэродром шу ердан уч юз қадамна нарида, қарағайзор уртасидаги сайхонликда. Х. Ғулом, Тошкентяиклар.

ҚАРДОШ 1 Дўстлик, биродарлик алоқалари билан бовланган, бир-бирига жуда яқин; дўст, биродар. Қардош халқлар. $=$ Келар дустлар, кардоилар Марказий Фарғонага. А. Пўлат. Усмон Серивелии шезрларида дустимиз, қардошимиз озарбайжон халқининг бахтиёр қалби жаранглар эди. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Қариндош, қариндош-уруғ. Акам сутэмар бола вақтда онам касал бўлани учун, Эргаининг онаси акамни эмизган, у бизга сут кардои эди. С. Айний, Эсдаликлар. Оғаини, кардоиимдан - Барчасидан жудо бўлдим. «Равшан».

3 Ӱзига тенг кишига мурожаат шакли; ошна, оғайни, биродар, ўртоқ. Юрагингда нима дард бор, қардои? А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

ҚАРДОШЛАРЧА рвш. Дўстона, биропарларча. Қардошларча салом. Қардошларча
 билан кардоилариа сухбатдои булади. С. Айний, Эсдаликлар.

ҚАРДОШЛИК Қардошларга хос холат, муносабат. Дустлиик. кардоилик, биродардик

сак довониарнинг тамал тоши бӱлиб қุолд. Х. Ёдоров, Хаёт тўлқинлари. Дустлиик, қардоилик, хамкорлик алоқаларини мустахкамлашда адабиёт - китоб айниқса мухим роль уйнайди. Н. Сафаров, Оловли излар.

ҚАРЗ [а. $\mathbf{a}$ - қарз; насия] 1 Маълум муддат ўтгандан кейин қайтариш шарти билан берилган ёки олинган нарса (пул, буюм, ғалла ва ш. к.). Қарз(га) олмоқ. Карз куутармоқ. Қарз(га) бермок. Қарзни ту̀ламок. Карздан қумулмоқ. Мен сиздан юз сум қарзман. $=$ Афандининг бир баққолдан эллик уч танга карзи бор эди. «атифалар».

2 Ишлатганлик, фойдаланганлик учун тўланадиган нарса (асосан пул). Туллов карзлари. Солик карзлари.

3 куина Кимсанинг зиммасидаги вазифа, мажбурият, бурч. Еининг хурмати қарз, Қаринине хурмати - фарз. Макол. $=$ $У_{\text {гил онасидан қарзин узаандай, Тоғ хам оқ- }}$ лаётир она сутини. «Гулдаста». Адабиёт ва санват арбобларининг талаочан китобхонлар ва томоиабинлар олдида хали қарзи ку̀n. Газетадан.

Қарзга ботмоқ Зиммасидаги қарзи жуда хам кўпаймоқ, кўп буямоқ. Кечагина кимсан - Шомурод бойваччанинг уғдиман, деб керилиб юрган Нормурод кулоғигача карзга ботиб́, кафангадо бир йигитга айланди-қолди. О. Ёкубов, Диёнат. Қарзн қиёмат, қиёмат қарзи ёки қиёмати қарз Тирикликда тўланиши ёки адо эгилиши шарт бўлган қарз. Қарзи хасана $қ$. хасана. Хам фарз, хам қарз Албатта қилиниши, бажарилиши шарт, детан маънодаги ибора. Хазили йўк. Уйлании сизга хам фарз, хам қарз. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

4 кўчма Адо этилиши, бажарилиши шарт бўлан ии, вазифа. ..ректорат хам унинг иккита имтихондан қарзи борлигини уисобга олиб, бу қарорни тасдиклаганди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Сен хумпарни канча сўссам, яна буйнимда қарз қолади. А. Қаххор, Кйшчинор чироқлари.

КАРЗДОР $[a .+\phi$. قرضدار - қарзи бор, қарзли] 1 Зиммасида қарзи бор (шахс). Афанди бир судхурдан қарздор эди. «Латифалар». Xўп, бу нарсаларни олсак, сиздан неча пул қарздор буламиз? А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Махалла одамларидан бир камбағал биздан карздор эди, уи юз сумга якин.. Ойбек, Танланган асарлар.

2 кучма Бировнинг яхшияиги, хизмати ёки, умуман, ким (лар)дир олдида бурчли; бурчли булган шахс. Пӱлатәжон акамлар. бизни мактабда ўкитеанлар. У кииидан умр буйи қарздормиз. Мирмухсин, Умид. Ижодий ходимлар ўқитувчилар олдида қарздордир. Газетадан.

КАРЗ-КАВОЛА $\{$ қарз $+a$. . - кафолат, жавобгарлик; шартнома] Ёрдам тариқасида олинган қарз, қарз-қурз. Боёқии Ду்санов карз-қ̨авола қиииб, инспекторга минг сум тугрилаб берди. «Муштум».

ҚАР3-ҚУР3 [қарз + a. قَروض - «қар3» с. нинг кўпл.] Ундан-бундан олинган қарз; хар хил майда-чуйда қарзлар. Қарз-ヶурз билан амал-тақал килиб, чит, тик, тринка алади. Ойбек, Болалик.

КАРИ I 1 Анча ёшгга борган, қартайган; кекса. Қари киии. Қари от. Қари тол. Ёиу кари(лар). Қари билганини пари билмас. Мақол. Кари хุам, ёи хамм унине олдида одоб сақлаётгандек, аскияга ортиқ оғиз очмади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Кекса қари Катта одамлардек фикр юритувчи бола, махмадона. Қари қиз Эрга чиқмасдан ёши улғайиб, ўтириб қолган қиз. Сидиқжонга жуөоннинг бу гаплари, катта иионч ва зурр мамнуният билан ванириши унча ботмади, иунинг учун эрдан қолган қари құз бйлса керак, деган хаёлга борди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 куّцма Узоқ ўтмишга эга. Етиб келар муздай шабада.. Кари тоғнине хўрсиниклари. Ш. Рахммон, Юрак қирралари. Езди қари тарих сахифасига Тарихни титратган бир суз - ларзакор. Миртемир.

KАРИ II тар. Ўрта Осиёнинг турли худудларида турлича миқдорни ифодалаган, ип, ипакдан тайёрланган газламаларни, баъзан масофани ўлчаш учун қўлланган узунлик ўлчови бирлиги: Хоразмда 149 cm га, Тошкентда 189 см га, Фарғонада 164 см га, Бухорода 320 cm га тенг бўлган. Wитонсизникг тушига икки қари буз кирибди. Матал. Туксон кари буздан булган киссаси, Цундоқ калноқ айланади майдонда. «Алпомиш».

КАРИЙБ [ $a$ - قرديب- яқин, яқиндаги; қариндош] рвш. Тахминан, деярли, яқин. Қарийб бир километрча масофа. - Танк сирқ~ эллик метр яқин келганда, Ахмаджон ўиа чакалакзордан чиккан карийб бир рота не-

мис пиёда аскарини кууриб колди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. У қарийб доимо хуиисиз ётар, хеч бир нарса емас; фақат гох-гох сув сураб ичарои. С. Айний, Эсдаликлар. Троллейбус кุарийб буии булгани учун, Абзамжонни бемалол саволга тутди. А. Обиджон, Аканг қарағай Гулмат.

ҚАРИЛИК Қари эканлик. Унине қаризиси билиммайди. Жоним бобо, қарииигинг хурмати. Қуя бергин энди отнинг жиловин. «Рустамхон».

2 Организм хаётининг ёига боғлиқ муайян бир даври; умрнинг сўнгги, ёши қайтган холати. даври: кексалик. Қариликни донолик безайди. «Тињ» этса, бирор хуиихабар кутии, хамсухбат ёки соғинган киииси кириб келармикан, дея кўз тикиидек кุариликка хос одат отада хุам мужассам эди. «Муштум».

КАРИЛЈАМОҚ «Карр» этган товуш чиқармоқ, «қарр-қарр» сайрамоқ. Қфердадир кизилиитон кариллади, попишак «ny-ny-пуnпии» деб куўйи. А. Қаххор, Қўичинор чироқлари.

ҚАРИМОК 1 Ёши улғайиб, қарилик даврига ўтмоқ; кексаймоқ, қартаймоқ, Қариган хотин. Қариган дарахт. Ахмоқ хориганини билмас, кўса - қариеанини. Мақол. - Сиз нечага кирдингиз? -Мени сураманг, мен энди қариб қолдим. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Қариб қолииган, оғир мусибатни кўтариша олнайди. Э. Ранмов, Ажаб қишлоқ.

2 Жисмонан қарилик даврига хос холатга тушмоқ. Хадича хола умрини хорлик-зорлик тортиб уутказган хамма кишилардай тез қариган.. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Қалб қуурини эл хизматига бахшида қุилан, юртини яинатибо-яиартирган киии каримайди. Газетадан.

3 кйима Эскириб, Уัз умрини тугатмок, тугатиш босқичига утмоқ. Асрлардан асрларга улашиан Асл санзат қаримайди. Қ. Мухаммадий.

4 кўчма Хазон бўлмоқ, сўлмоқ. Боғимизза зоғу хазон доримасин, Гул ила гуазоримиз ка римасин. Уйғун.

5 кўчма Ўз муддатининг тугаш палласига ӱтмоқ, тугаш жараёнида бӱлмоқ. - $Б a-$ форнине дараеи бу, - деди Унсин майин охангда осмонга караб, - киии кариб қолди. Ойбек, Улуғ йўл. Хувуллаган сарик водий-

да Кариган куз ётади бехол. Ш. Рахмон, Юрак қирралари.

Сафар қариди 1) маълум жойда ёки сафарда бўлиш муддати тугади, қайтиы вақти келаи. Сафар кариди. ғуломжон ака кртини шунчалик соғинган эдики, хар эслаганда, юрак-бағри эзизиб кетарди. Ж. Абдуллаконов, Тўфон; 2) умри оз қолди, улимига яқин қолди. Мавмура синглим, менга олам уйидан жой қолмади, сафарим қариди, муддатим битдди. Х. Султонов, Онамнинг юрти.

КАРИМСИК Карига ўхшаб кўринадиган, қарилик белгилари акс этган (асосан 103 хақида). Унинг қаримсик ва суник.. тириииб кетган юзида ачинии ифодаси зохир буулди. Н. Қобил, Унутияган сохкллар. ШШунинг учун башарасини халитдан ажин босиб, каримсик булиб кетган. Ф. Мусажонов, Химмат.

ҚАРИМТА 1 Бнрор нарса уррнига, бадалига бўладиган (қайтадиган) нарса; қайтим, эваз. Кии иароитида йирик бетон иилари икки ойга тухттатилади. Аммо март ойинине уузидаёк қаримтаси қайтади. А. Мухтор, Туғилиш.

2 Қасос, интиқом, у̀ч.
Қарнмтасн қайтди 1) яхшилик қайтди; 2) қизмишига яраша жазосини тортди, қасос қайтди.

КАРИМТАЛИ: қаримтали дунё айн. қасосли (ёки қайтар) дунё к. қасосли. Қарим тали дунё. Қариганимизда, Асқаржон хам бизларни яккалаб̆ қўйса, нима кৃиламиз. А. Исомидинов, Гулдаста. Қаримтали дунёни қаранг, кулганим хұам ауук эди-ю, қирк кун тугул, қирқ соат хุам уттмай, ўзимнинг боиимга туииб турса-я. Р. Файзий, Хазрати инсон.

КАРИНДОПII 1 Бир авлод-аждодга мансуб булган кишилар, ога ва она томонидан бўлган шахслар (бири бошқасига нисбатан). Ота томондан қариндои. Она томондан қариндои. Узоқ қариндои. Якин кариндои. Чатииган қариндои. Кадр билмас кариндошдан қадр билган ёт яхши. Мақол. Туй, маврака - барисига аралашаман. Мехмонарини хам, кариндоиларини хфам танийман. Ойбек, Танланган асарлар. Аөвал куัни-қўинилар, кейин узокякин қариндоилар етиб келииди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Келиб чиқиш манбаи бир бўлган, бирбирига яқин. Турк ва мўғул тиллари кариндош тиллар эканлигини бавзи мутахассислар. исботламоқии бу̀ладилар. Газетадан.

КАРИНДОШЛИК 1 Қариндош эканлик. Она томондан қариндошлик. Қушнимизга кариндошлигини бияаман.

2 Қариндошларга хос боғланиш, муносабат; инсонлар ўртасида қон жихатцан боғланиш. Тожибой ғулдираб, жавоб берди: - Олахужа махсум менинг тоғам бўлади. Илгари қариндошлик йўми билан унча-мунча борди-келдим бор эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 айн. қариндончилик 1. Эрингzа айтиб қуй: қариндошчилик кุимаганимда, хаммаларинг ётардиларинг.. ётадиган жойларингда. Т. Малик, Ажаб дунё.

КАРННДОШ-УРУन Узоқ-яқин қариндонлар, хеш-ақраболар, уруғлар. Карин-дои-уруги куп одам. Эралининг хұам қариндои-уруғлари таивиида эдилар. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚАРИНДОІІЧИЛИК 1 Қариндошлик муносабатлари; қаринцошларнинг бирбирига оқибати. IIIу кўдан нима карин дош»илик иикар эди. «Гурўғли». Кани энди шунақа қариндошчиаик кўпроқ булса. «Муштум».

2 айн. қариндошшик 1. Унинг гапи гирт ёлғон.. менинг унга хееч қандай кариндоичипигим йўк. «Муцтум».

ҚАРИЧ Ёзилган панжанинг бош бармоғи учидан жимжияоқнинг учигача бўлған масофа; шу масофага тенг эски узунлик ўлчови. Киприк улай каричдай.. Э. Охунова. Тондан эсган шабада ердан бир ярим қарич куттарииган ғузаларнинг баргларини шивирдатди. П. Турсун, Уқитувчи. Саидий. Салиихоннинг узидан бир ктарич нарига жилииини хохламайди. А. Қаххор, Сароб.

Бир қарич Баьзк сўзлар билан кўлланиб, белги, холатни кучайтиради. III қизни бир каричлисидан тарбиялаб, едириб, кийдириб, мана вояzа етказдим. Н. Сафаров, Оловли излар. Хўжайиннине лайчаси-ку, бурнини бир қарич куттарганига хайронман. Ойбек, Танланган асарлар. [Кумуш] Зайнабнине бир карич осиииб кетган қовоқ-дудоғига истехзоааниб, томоша қилар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Тмлн бир қарнч Тили узун, оғзи ботир, гап билан мақтанадиган. Хой, уғаим! Килғиликни қилиб қўйб, тағин нега ти-

лингни бир карич киласан? Х. Назир, Бир туп ғўза. Тиии бир қарин булиб, «ундок киидим, мундоқ қилдия", дея кукрасига уради. Ш. Рашидов. Бўрондан кучли.

КАРИЧЛАМОҚ Қарич билан ўлчамоқ. ..y тўсннларни бирма-бир каричлаб улнаб чикд.. Т. Алимон. Жоним хиқилдоғимга келди.

KАРИLI ЁЕ улғая ооришн билан организмнинг аъзо ва системаларида пайдо буладиган салбий узгарииллар. Улар организининг хุаётга мослашув имкониятларининг сусайииига, кариига олб келоди. Газетадан.

ҚАРИНқУЛ с. т. Бўри, қанқир.
ҚАРИЯ Қари(ган) киџи; кекса, мўйсафид, чол. Нуроний кариялар. Қариялар чойхонаси. Карияаар дастурхонеа фотиха уукишгач, хамма урнидан турди. С. Ахмад, УфК. -Тағин нима булди, кария? - хар нарсани ду̀нда қчииб гапириини севган Қоратой чидамсизиик билан сўради. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАРИ-ҚАРТАНГ Турли ёшдаги қариялар, чоллар, кекея одамдар. Катта суө бўйга курияган чойхонадаги қари-картанг хам.. аиула тиналамоқда. С. Азимов, Оппоқ тонг қўииғи.

КАРИҚИЗ І бот. Мураккабгулдошлар оиласита мансуб, зах ва соя ерларда, йўл ёқаларида уссадиган икки йиллик бегона ут (халқ табобатида ва чорвачиликда ишлатилади).

ҚАРИҚИЗ ІІ бот. Қора тусли, буртма йўллари бор, чўзинчоқроқ, кам этли кузги қовун. Қовун-тарвуз распасидаги бир сотувчк.. каридорга қарикизни мактар эди. Э. Самандар, Тангри кудуғи.

КАРЛУКЛАР Ўбек халқи таркибига кирган, тарихан уч қабиладан ташкил топган этник уюцма.

KАРМАМОK ие. Қамрамоқ, ураб олмоқ. Мард Хасаннинг гирдики Қармаб олаётирди. "Pabuaн".

KAPMOK 1 Балик овнаи учуи ипга боғлаб, сувга таиланадитан ўткр учли махсус илгак; учига шундай илгакли ип боғланган узун таёқ เцаклидаги балиқ овлаш асбобн. Ерни қазимасанг, олтин ниқмас, Қармок солмасанг, балик чикмас. Мақол. Қодир балиқнн ктармоқддан чикариб, майса устига таниади. З. Усмонов, Ёқин.

2 кучма бирор киши ёки нарсани құ̆лга олиш, илинтириш учун ишлатиладитан

восита, тадбир, макр ва и.к.; тузоқ, дом. Бировнине кармоғиеа шинмок (туимоқ). .ш. Пайғамов Нусратбекнинг боши айланиб, тили каловланаётганини сезди, қармоқ ташлаб́ курди. С. Нуров, Нарвон. Тусатдан оилада совуқлик пайдо бўлиб колди. Бунда ё хотинга бирор боика эркак қармоқ қўйди, ё эрга бошка хотин қу̀ узатди. Газетадан.

KАРО эск. клп. Қора. [Мансур:\} Пирим, афв айлансиз бахти қарони, уариоу хастадил мотамсарони. Уйғун ва И. Султон, Arишер Навоии.

КАРОБАТ $\{a$. донлик; тахминийликЈ эск. кт. Яқинлик, қариндошлик. Вазир авзам хазратларига каробатим бор. Ойбек. Навоий. Аммо у, хонеа каробат хосил килии учун азтахидил [астойдил / Анварнинг касдига туиганки, бунда шубұа йя̆к. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

KАРОВ кам қўля. 1 Қарамоқ фл. хар. н.
2 Назорат. текширув. $y^{\text {фозир хам врач- }}$ нинг каровида. ■ /Тракторларни] Ремонтдан чиқариб, техник каровдан утказиб, тай-
 бий қаров у̀тказилеанда, уларнине бэлая́арияда таносия касацликлари борлиги аникланди. Газетадан.

КАРОВСИЗ Қарамай, парвариш қилмай, ў холига ташлаб қуйиятан; боқимеиз, ташнандик. Қаровсиз зкин. Қаровсиз ер. У [Эргаи] ховли-жойнинг бу хилда қаровсиз ётишига бир кун хам чидаёлмас эди. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Қаровсиз узумларга ёппасига кул туиган эди. А. Мухтор, чинор.

КАРОВСИЗЛИК Қаровсиз холат, қарамай тащлаб куннлтинлик. Маккажухоримиз қаровсизликдан еззнин жазиража шссигида ковжираб кетибои. «Муштум». Каровсизикдан занг босган, сўлоғи уйнаб ётган машиналар.. «Муштум».

## КАРОЛ тар. 1 айм. кул 1.

2 Хизматкор; батрак. Ерлари бойга утиб кетган камбағал дехконларнинг кӱпчилиги шу бойнинг эшигида қарол булиб қолаверар эканаар. F. Fулом, Тирилган муряа. Қандай қииб Олахужабоі билан унинг жабр-зулмини курган собик қарол Абдурасуанинг дили бир булсин? П. Турсун, Укитувчи. қарол,
лиауга биноан, хужсалика модларга қараи, лииувга биноан, хуж укит чиқарии, сув келтирии, утин тайёрлаи, кор кураи каби бир

қатор юмуииарни бажарган. «Фан ва турмуш».

ҚАРОЛЛИК Қарол хизмати, вазифаси, иши. Қароллик унине жонига теккан эди. Рузиматнинг отаси.. Суфичопон деган чопонфуруига қаролик хам қиларди. Туйғун. Шоир хақида хақиқатлар.

KAPOP [a. قَرار - тўхтам, хукм, хулоса; туб. асос; тинчлик, ором; манзилгох, тураржой| 1 Бирор иш, масала ва ш. к. юзасидан қабул қилинган хулоса; амалга ошириш лозим топияган қатъий фихр; ахд. тўхтам. Аёлнинг истаги зу̀р, қарори қатвий эди. М. Хайруллаев, Тилла маржон. [Хасанали:/ Мен сизни қэттидорнинг құзига уйлантириига қарор қилиб, қароримни букун кечаси Зиё шохичи билан амалга оширдим. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Қарор бермоқ кам қу̀л. айн. қарор қилмок. Кўп у̀йлаи натижасида.. Поииа хам уз қарорини бериб, дархол иига кирииган эди. Чўлпон, Кеча ва кундуз. Мен ўз жоним учун сенине хุаётингни курбон құимасликка карор бердим. К. Яшин, Хамза. Қарор қилмоқ Маълум (ёки қатъий) фикрга (тўхтамга) келмоқ. Нури фурсатни қочирмаслик учун хийлани иилатиига карор қилди. Ойбек, Танланган асарлар. Шароф Раиидов Мирзачулда булланида, қашқадарёлик чўлқуварларни зиёрат килиб уттиига карор кุилди. Газетадан. Қарорга келмок Бирор фикр. тўхтамга келмоқ, қарор қилмоқ. У Аваздан хар не кутган, аммо бунчалик карорга келар. деб ўиламаган эди. С. Сиёев, Еруғлик.

2 Расмий орган, ташкилот, мажлис, мансабдор шахс ва ш.к. нинг бирор иш, масала юзасидан бамаслахат қабул қилган тухттами, хукми. Tранспорт буйича қабул қииннан барча карорлар харакатдаги составлардан тула ва яхии фойдаланиига царатилган. Газетадан. ..пахтага бормаган бир болани.. институтдан хайдаиага қарор чиқূаришган.. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Бу хақда гап-сузз булиши мумкин эмас. Қарорнинг лойихаси хам бор. Ж. Шарипов, Хоразм.

3 Осойишта, безовта бўлмаган хол, осойишталик; ором. Ёи юрак аста-секин қุарорини йўота борди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хар дам куярман, ёдимга туисанг, Бир кўрмагунча йукдир ққарорим. Муқимий.

Қарор топмоқ 1) тинчимоқ, ором топмоқ. Сиз каби нодир шахсни амирлик рутбаи олийси билан сарафроз қилмагунча, кўнглимиз кุарор топмас. Ойбек, Навоий; 2) ўрнашмоқ, ӱрин олмоқ. Турмуилари яхии бйлган жойларда эса қарор топиб колаверганлар. Е. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот. Хар ким у̀з даражасига кўра хар вақт у̀тирадисан у̀рнида қарор топди. Ойбек, Навоий; 3) юзага чиқмоқ (келмоқ), амалга оымоқ. Сандатда милиий шакл тарихан карор топди.. Газетанан. Кўп утммай даитда хам янаича тартиблар карор топа боилади. Газетадан. Қарори йўк 1) тинчи-халовати йўк. Карорим йуқ борай десам..; 2) сабр-тоқати йўқ; беқарор; 3) бир иш ёки жойда қўним билмайдиган; беқарор; 4) гап-ваъдасида тайинсиз; субутсиз, тутуриғи йўк.

4 km. Тураржой, тухтайдитан жой. Хали мунда не манзилда қароринг? Мусофир мехмоним, кайдан буаасан? «Равшан».

КАРОРБОЗЛИК Бўлар-бўлмас қарорлар чиқариш, қабул қилиш ишларига зўр бериш. Мажлисбозлик, карорбозлик хам бархам mопда. "Муштум».

КАРОРГОХ $(a .+\phi$. قر اركاه - манзилгох, уурнашган жой, макон] 1 Вақтинча истиқомат қилин ёки қўниш жойи. Чупонлар кароргохи. - IIахрисабз узоқ уттмиида саєдо карвонларининг севимии қароргохи бўаганлиги тарихдан мавлум. Газетадан.

2 Умуман, яшаш жойи; маскан. ІІІанба кунларининг бирида эшон қุароргохи одатдагидек гавжум бўлди. Ё. Шукуров, Қасос. Зумрад узи уссан маскани билан видолашаеттган кимсадек, хароб қароргох олдида бир нафас бои эгиб турди. С. Сиёев, Отлиқ аёл.

3 Давлат бошлиғи, хукумат ёки бирор давлат арбобининг доимий ёки вақтинча турадиган жойи, саройи. Жунаидхондан чопар келиии амринахол, унинг хам тайин қароргохи йўк. Ж. Шарипов. Хоразм. Хон уруини тезрок боилаининг чорасини излаб́, Бобур қароргохида мунажжимлик қилиб юрган яиирин кииисига хабар юборди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

КАРОРСИЗ айн. беқарор. Карорсиз одам. - म̆̆̆л жимжит, фақат туัполончи шамол чангни туззтиб, қарорсиз елади. X. Ғулом, Сенга интиламан.

КАРОРСИЗЛАНМОК Қарорини, оромини йўқотмоқ, беқарор, бетоқат бўлмоқ.
[Нури] Юрагига тиркаган кечинмалари, сирли умидлари билан қарорсизланган, маст бўлган каби, ховлида кезди, ошхонага кирди. Ойбек, Танланган асарлар.

КАРОКЧИ эск. Йултўсар, босқинчи (одатда тўда, гурух бўлиб юрадиган босқинчи, ўғрилар хақида). Риєоятларга кўра, кароқ̧нилар тўдаси шу атрофга ўрнашиб олиб, карєонлареа хужум қиларкан. Газетадан. -Дод! Войдод! Қарокчилар босди!! - довон орқасидан икки хотин фарёд кўтариб чиқди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Етти қароқчи айн. Еттн оғайни к. еттн. Кичик еттн қароқчи айн. Кичик етти оғайни к. етти.

ҚАРОКЧИЛИК 1 Қароқчи иши; босқинчилик. Тирикчиликнинг осон йуัли қароқчилик деб билган Дурди.. дехқончииисини йиғиитириб кўйди. Ж. Шарипов, Хоразм. -Бу ўғриликкина эмас, қароқчилик, кундузлай халкнинг кўзи олдида йўлбосарлик, деди Хайдар. С. Айний, Куллар.

2 дуқ. Очиқ денгизда савдо ёки фуқаро кемаларини хусусий ёки давлат кемалари томонидан ғайриқонуний равишда эгаллаш, талон-торож қилиш ёки чўктириш.

KAPOF 1 эск. Кўз қорачиғи: кўз. Еки асил инжу бўлиб кўзине ўйнатолсам, Қаратолсам қора чўгдай қароғинг. Миртемир. Тўйиб боқкุил бу юрт хуснигаким Кўнглинени чоғ этгин, Ватан хар зарра тупроғин Кўзингга сен кุароғ этгин. Э. Вохุидов, Мухаббат. ذ्уғии вужудида жамланган завк-шабк, каароғларидан ёғиааётган нозиккина туйғунлик.. бор эди. А. Дилмурод, Фано даштидаги куш.
 ёш шахсга мурожаатда яқин муносабатни билдириш учун қўлланади; нури дийдам, чироғим. Сенга қчйин.. Аммо боиқূаларга хам осон эмас, қароғим. О. Еॄубов, Ларза. Тила тилагинсни, қароғим, деди, Камоли эхтиром билан Орзу. Т. Тўла.

КАРР тақл. с. Қарға ва баъзи бошқа қушларнинг товушини билдиради. Зерикдими, нега «қарр, карр» Демайди карға, қаранг. F. Fулом.

KАРС 1 тақл. с. Нарсаларнинг бирбирига қаттиқ урилишидан, сининидан ва ш.к. дан хосил бўладиган товуини билдиради. Утииидда карс этиб ёнғок чакди. Шииа карс этиб ёрилиб кетди. Қарс этган милтиқ овози эиитилди. Мадамикхужса дастурхон

солди, нон ушатди, кейин каттакон бир гурскетдини келтириб, пичок тортган эди, қовун карс этиб ёрилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. От олдинга интилди, тирииатириша аравани кўприкка олиб чикди. Лекин шу онда нимадир «қарс» этди. Ойбек, Танланган асарлар. Раис ўрнидан туриб, шофёрни чакирди, кўк «Волга»га уัтириб. эиигини карс бекитди-да, «кетдик», деди шофёрга. Э. Рахим, Хаёт амри билан.

2 Қарсак, чапак. Қарс урмоқ. - Полвониине рапидадек кене кафтларидан чиккан қарс - чапак кўп киииларнинд дикқатини жалб этди. Ойбек, Куёш қораймас. Кииилар қарс уриб турадилар ва мени масхаралагандек құийкириб, оғиз-бурунларини кийиайтирадилар, лекин мен уларга парво киимай, ууйинни давом эттираман. А. Қодирий, Жинлар базми.

Қарс нкки қўлдан чиқадн айн. қарсак нкки қўлдан чиқади қ. қарсак. Баробар учинг, факат баробар учсангизгина, мухаббат сизга канот. Қанот жуффт булади, карс икки қулдан чикади. А. Мухтор, Қарс икки қўлдан чиқади.

ҚАРСАК айн. чапак. Қарсак чалмоқ. Қарсак урмоқ. Давомли гулдурос қарсаклар. - Оломоннине қарсаги остида Нарзи тоға дастурхон куттариб, вагонга чикиб борди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Зални гурр қарсак босди, хамма ўрнидан турди. М. Мухамедов, Қахрамон изидан.

Қарсак икки қўлдан чнқадн Икки томонга дахлдор иш иккала томоннинг харакати билан бўлади. Халк қараб турмаса, мен хам қараб турмайман. Қарсак, албатта, икки қу̀лдан ниқади. М. Исмоилий, Фарғона т.о. Қарсак чалмоқ (ёки урмок) Олқишламоқ, табрикламоқ; маъқуллаш, қойил қолиш, тан беришни чапак билан изхор қилмоқ. Хамон Ота писмиқ қўииқ айтиб ўйнар, болалар құарсак чалиб кулииарди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Ииғизанлар бир неча дақиқа, сахнадаги нарсаларга мараиё бйлиб қолгандай, жимгина уттирдилар, ногахон қарсак уриб́ юбордилар. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. Бу карорни мабкуалаб мажслис, Тикка туриб қарсак чалади. Э. Рахим.

КАРСАКВОЗЛИК Хадеб, берилиб, давомли, такрор-такрор қарсак чалиш; чапакбозлик. Аиула тугар-тугамас, қарсакбозлик бошланиб кетди. Зойиржон иап

қўлини орқа белидан ўтказганча, ўнг қўли билан қоиини чимчилаб, «Андижон полкаси»га шундай муком кииб ўйнадики, қарсакбозлик бўлиб кетди. Ӱ. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

КАРСАКЧИ Қарсак чалувчи одам. Қарсакчи қุизлар қарсак уриб.. неча уйинчи барнолар қўл қоқиб, ўртага туииб ўйнаб турибди. «Равшан». -Жим туринг, қўини, - деди халиги қарсакчининг ёнида уттирган киши, кафтинеизнинг қаваргани қолиб, чапагингиз хайф кетади. «Муштум».

ҚАРСИЛЛАМОК «Қарс» этган овоз чиқармоқ, «қарс» этмоқ. Эиик қарсиллаб ёпилди. Дарахтнинг шохи қарсиллаб синиб туиди. Милтиқ қарсилааб отилди. пй Йирик томчилар билан том ва буготларни қамчилаб, ёмгир ноғора чала бошлади, яна қарсилааб, сулдураб чақмоқ чақди. «Ёшлик». Узок ёқда музлар карсиллар.. А. Орипов. Йиллар армони.

КАРСИЛЛАТМОК 1 Қарсилламоқ фл. орт. н. Эиикни қарсилаатиб ёпди.

2 (асосан, -нб қуииимчали рвди. шаклида - қарсиллатиб) ку்чма с.m. Харакатнинг белгисини кучайтиради. Саидмуродов «давр келганда, суриб қол», деб бу материаллардан олганини олиб, қолганини қарсилатиб пулдайеерди. «Муштум».

ҚАРСОҚ Тулкига ӱхшаш, лекин ундан кичикроқ йиртқич хайвон. Тулки, карсоқ ини бир, Fар, у̀грининг тили бир. Мақол. -«Борса-келнас» оролида йиртқичлардан тулки, карсож, силовсин бор. «Фан ва турмуш».

ҚАРТ шв. Қари, кекса. Шу пайт олисдан йутал эшитилди, бир-бир босиб келаётган икки қарт кииии куринди. С. Сиёев, Еруғлик.

ҚАРТА I Отнинг ёғли йўғон ичаги ва ундан махсус тайёрланган, кўпинча яхна қилиб ейиладиған таом. ІІойи киидим, кимхоб кийдим, устимда йўк, Қази билан ктарта едим, қорнимда йуॅк. Мақол. Қази, карта, сиркаланган ва тузланган сабзавотлар эса қии ойларида тановул қилинади. К. Махмудов, Ў Збек тансиқ таомлари.

KAPTA II [ $\boldsymbol{p}$. карта < лот. charta < юн. kartis - папирус барги, қоғоз] 1 Сурати ёки холлари билан бир-биридан фарқ қиладйган бир тўп махсус ўйин варақчалари ва унинг хар бир варақчаси. 36 варақли қарта. Қарта уйини. Қартани бўлмок. Қарта чийлаб ўтирган одамни кўрсатиб: -Маиихур

Пўлдош карвон шу одам бўладилар, - деди. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. Экскаваторчилар.. стол атрофини ўраб, папирос тутуни ичида қарта ўинашаётган экан. А. Мухтор, Туғилиш.

2 c.m. қ. $x$. Яхлит бир бўлак ер ёки экин майдони. Мажлиснинг охири иу хилдаги гўзалар кўпроқ булган Қамбарали ака бригадасининг учинчи қартасига куัчирилди. А. Қаххор. Кўшчинор чироқлари. Хали сиз кузни гапирасиз, хозирсисини айтинг, уватини ўт босмаган қартамиз жуда оз. Н. Сафаров, Жасоратнинг давоми.

КАРТАБО3 [қарта + ф. باز - уйновчи] Қарта ўйинига ишқибоз одам. Даданг ўтакетган.. қартабоз бир киии эди. Ё. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот.

КАРТАБОЗЛИК Берилиб қарта ўйнаш, қарта ўйини. Қартабозлик узоқка ччззимади. «Шарқ юлдузи".

ҚАРТАЙМОҚ айн. қарнмоқ 1. Қартаиии кุолсан одам. Б Қартайсангиз хам куюлнайсиз. Х. Назир, Яхши исм. Қартайганда хўр бўп қолган ўзимди(p), Сен аналагин гулдай сулган тарзимди. «Алпомиш». ..мен ұам биологик жон сифатида улғаяман, қартаяман ва, охир-оқибат, бир кун вафот этаман. О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув.

ҚАРТАНГ кам қуул. Қартайган одам, қари киши. Асом чол деган бир картанг хо-тин-қизларга қุарии ташеикот юргизиб, бир қават терисини таилабди. «Муштум».

КАРТ-КУРТ тақл. с. Молларнинг хашак чайнашидан чиқадиган товушни билдиради. Бу тинчликни сарой отхонасидаги отларнинг карт-курт хашак чайнашлари.. бузар эдиаар. A. Қодирий, Ў ттан кунлар.

КАРЧИFАЙ Калта қайрилма тумшуқли, тирноқлари узун ва ўткир, овга солинадиган йиртқич қуш. [Поччам] Ёнига тозисини хуам қарчиғайини олиб, матрап куัтариб, уч-туัрт кун далага чикиб кетди. F. Ғулом, Шум бола.

КАРІІИ 1 Тарафдор бўлмаган, тарафдор эмас, маъқул деб билмайдиган, зид фикрдаги. Иккинчи уйланиига Отабек бутунлай карии бўлиб, фақат бу кудаларнинггина ииларидир. А. Қодирий, Ўтган кунлар. ШІанбаикка кўп одам келишига қариисан.. А. Қаххор, Қанотсиз читтак. ..мен хам Кумуини Тоикент юбормоққа қарииман. А. Қодирий, Ў тган кунлар.

2 Хилоф, зиддига иш тутувчи; мухолиф ёки душман. Қарии томомлар. Қарии кучмар. Устоз Қавом.. иундай муัътабар зотнинг фарзанди салтанатеа қарии бўлгани, нобакор чиқканига афсусланади. Мирмухсин, Меъмор.

3 Бошқасини инкор этадиган, унинг зидди булган. Бир-бирига қарии фикрлар. Конунга қарии хатти-харакатлар. Бутабой акамга кариии гапирсам хам майлисани?' А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

4 Руубарў жойлашган ёки йўналган; қа-рама-қарши, рубарў. Қарии оқим. Қарии шамол. Кууианине қарши томони. Кариида турган одам. Кариидаги боғ. п- Ойиз карши томондан келган шамол-тўполонни ёриб, хамон олдинга интиларди. ШЈ. Рашидов, Бўрондан кучли. Етоқхона олдига келганимизда.. бир бола қариимиздан чикъиб қолди. У. Умарбеков, Шонли авлод. Отабек учун эне нозик саналеан бу масала қариидаги жавоб кутиб утиргувчиларни нихоят зериктирди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

5 (ж.к. билан - ..-га қарши) ку̀м. взф. 1) зидлик (зидлаш) муносабатини билдиради; зид (хилоф) холда. Унинг овози истагига карии баланд жарангламади. Ойбек, Танланган асарлар. Кутидор, одатига карии, бозордан кундуз соат уиларда қайтиб кел-ди-да, Отабекни сўради. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Энди адолатга қарии хиёнат қилии яраинайди. Ойбек, Танланган асарлар; 2) ўзи бирикиб келган сўз англатган нарсани даф этиш, йўқ қилиш, олдини олиш ва ш.к. га қаратилганлик маъносини билдиради. Ичкиликбозликка карии кураи. Хашаротлареа қарии дори сепмоқ. Касалнинг олдини олии чораларидан энг мухими вактида тепкига қ̧арии эмлатиидир. «Саодат».

6 (3-ш. эгалик ва ў.-п. к. шаклида, бк. биан - қарписида) кўм. взф. эск. айн. олдида қ. олд. Шунинг учун кутмаган хол каршисида бир оз довдираб колди. Ойбек, Танланган асарлар. Инобатхон кутилмаган бу аччиқ муомала қุариисида борлиқ-йўқлиқ холда колди. «Муштум».

Бахтга қарии қ. бахт. Қарнн атака қ. қарши хужум. Беи марта карии атака қилиб, хеч ии чикара олмагандан кейин.. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Қарши бормоқ Қарши иш тутмоқ, қарши харакат қилмок. Умримда биринчи мартаба кўнгил орзусига карии бор-

дим. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Эрининг разиииа қарии боришдан фойда йэжигини билди. Ойбек, Танланган асарлар. Қарни келмоқ 1) зид бўлмоқ, хилоф бўлиб тушмоқ. Уларнинг жавоблари кечаси сизнине оқлашингизга сира карии келмайдир. А. Қодирий, Ўтган кунлар; 2) дуч келмоқ, рӱбарў келмоқ, юз-ма-юз учрашмоқ, Улар боюдан цикии олдида бир йиситга қарии келдилар. Ойбек, Танланган асарлар. Қарии олмоқ 1) кутиб олмоқ, қаршиламоқ (ташриф буюрувчини). Биров тунд, биров оиик чехра билан қарии олди мехмонларни. Ф. Мусажонов, Химмат; 2) бирор иш, тадбир, таклиф ва ш.к. га нисбатан ўз муносабатини билдирмоқ. Гулнор бу хабарни жуда совуқ қарии олди. Ойбек, Танланган асарлар. Қарши турмоқ Қарши чиқиб, монелик кўрсатмоқ, тўсқинлик қилмоқ. Дадасининг уйланишига қарии турии учун хяеи қандай асос топа олмади. Ойбек, Танланган асарлар. Қаршн тушмоқ зск. айн. қарши турмоқ. Унинг [Хасаналининг] бу фикрига Кумуии билан онаси карии тушддлар. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Қарпи чиқмоқ 1) пешвоз чиқмоқ, кутиб олмоқ: 2) қаршилик билдирмоқ, қарши бўлмоқ. Механизацияга қарии чиқиилар бўлиб турадими, булса - карии чиқкан одамларнине далил ва исботлари нималардан иборат? А. Қаххор, Картина. Қарши қуда
 бирига нисбатан). Қаршн қўймоқ 1) бирини иккинчисига қарама-қарши, мухолиф, зид қилиб қўйоқ. Ермат. Йулчини узз қутлиғига олиб, бошкаларга карии қуйиини истар эди. Ойбек, Танланган асарлар; 2) бирини иккинчисига қаратиб, рубару қилию кўймоқ Қарши хужум Душманнинг хужумини даф қилиш, унга жавобан қилинадиган хужум. Душман жон холатда бор кучини қарии фужумга таилади. Газетадан. Хар эхтимолға цариии қ. эхтимол.

ҚАРЦИЛАМОК 1 Кутиб олмоқ, қарши олмоқ (ташриф буюрувчини). Мехнонларни қарииааб олмок. Боилик Киёмхонни у̀рнидан туриб, жуда хуичақчақ қариилади. Н. Аминов, Суварак. Улар хужрага келиб кирдилар. Отабек келувчиларни уауғлаб кариилади. А. Қодирий, Ўтған кунлар.

2 ку̀чма Бирор маросим, тадбир, таклиф ва ш.к. ни қарши олмоқ. Мен шу ховлида туурт фаслни кузатиб, турт фаслии қарии

олардим. Ш. Холмирзаев, Йўллар, йўлдошлар.

ҚАРШШИЛАШМОҚ 1 Қаршиламоқ фл. бирг. Н. Укувчилар муаллимни тикка туриб каршилаиди. - Бу фавкулодда севини хабарни бекнинг қайси йусинда қаршшлашини уйлар эди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

2 кам қу̀л. Қаріии келмоқ, рўбаруу бўлмоқ. Салимбойвачча зинадан энди тушган чоқда Гуанор билан каршилашди. Ойбек. Танланган асарлар.

3 кам кудл. Бир-бирига қарши, тескари булиб қолмоқ, зидлашмоқ.

ҚАРІШИЛИК 1 Қарци эханлик. Сенинг бу иига каршилигингни биламан. - ул хар нарса деса, факат Марғилондан уйланганингга кариилигидан айтадир. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Қарши фикр. норозилик, эътироз. Қаршилик билдирмоқ. Қариилик йук бу иига, Улфат ахли ёр. Fайратий. Гавхарнинг кариилигига карамай, икки марта суратга алди-ю, рахмат аиттиб, бурилиб кетои. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

3 Қарши харакат, акс таъсир. Душман қоршилизини енгмоқ. Қаршииикка дуч келмоқ. - Фақат яхии уйлаб тузилан манёвр билангина душман қаршилисини синдира олдик. Н. Сафаров, Оловли излар. Хар қандай янгилик эскиликнинг қариилигига учрайди, бу - қонуний. С. Анорбоев, Оқсой.

Қаршилик қнлмоқ Қаршилик билдирмоқ. тўсқинлик қилмоқ, қаршилик кўрсатмоқ (к. қаршилик 2, 3). Хаёт кууини секин тортиб олди, Ғуломжон қариилик қизмади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Аваз қаршилик қилай деса, кўи кишанда. С. Сиёев, Ёруғлик.

ҚАРШИМА-ҚАРШИ кам қўлл. айн. қарама-қарши.

ҚАРҚАРА Буйни, тумшуғи ва оёқлари узун, тик қоматли, турнага ўхшаш, оппоқ, чиройли ботқоклик қуши; қуттонларнинг бир тури.

Қарқара булмоқ Барқ урмоқ. - Бу йил ху̀б ииладик, - дейди Хайрихон, - яинади гўзалар булиб каркара. Х. Расул. Сув очилиии тезлаинаса, карқара булиб усаётган ғэзалар қуриб қолиии аниц. «Ў збекистон қўриқлари».

ҚАРҚУНОҚ Чумчуқлар туркумига мансуб, тумшуги эгилган, хашарот, майда парранда ва хайвонлар билан озиқланадиган қуш. Сой екқасидан ялпиз хиди келарди, маст

бўлиб қарқуноклар сайрарди. А. Мухтор, Чинор. Булбулар, зарғалдоқлар, қарқуноқлар боғларни ташлаб кочди. Н. Еқубов, Жон.

KAPFA 1 Патлари тим қора (қора қарға) ёки қора билан кулранг аралаш (ола қарға) кўчманчи куш (Ӱбекистонда қиш ойларида буллади). Бир қарға билан қии келмас. Мақол. Қарға карғанинг кузини чуқимас. Мақол.

Гўнг қарға к. гўнгқарға. Кўк қарға к. кўкқарға. Қарға жийда к. қарғажийда.

2 Уйин қартасининг найза учига ўхшаш қора холли тури. Карғанинг саккизлиги.

ҚАРРАЖИЙДА Меваси майдароқ бўладиган ёввойи жийда.

ҚАРFАМОҚ Бировга ёмонлик, бахтсизлик ёки ўлим тилаб, қарғиш сузларини айтмоқ. Киз Мирзакаримбоиларни, хокимларни, тураларни қарғайди, уларга у̀лим тилайди. Ойбек, Танланган асарлар. "Худо кутарсин Оқилхон билан Муродхонни, ўлимингни бергурлар!я деб қарғаб у̀тирди. «Муродхон».

ҚАРFАНМОҚ 1 Қарғамоқ фл. ўзл. н.
2 Ўзича норозилик, қарғиш суззларни айтмок. Электрнинг тилига туиунадиган бир маст бир буи патронга пичок тиқди-да, бутун чироқларни у̀ииди ва то монтёр келиб тузатмагунча, хотинларнинг қарғанган, сукинган товушлари узилмади. А. Қаххор, Сароб. Ажралдилар. Чол-кампир карғандилар: -Садқайи сенга берган панду угит! "Муштум».

ҚАРРАШ Қарғамоқ фл. хар. н.. -Карғаининг хен кераги йук, - деди Мархамат. - Лекин бунақа талтайтирии хам яхии-мас-да. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ҚАРFAIIMOK 1 Қарғамок фл. бирг. н. Қизлар уруини.. бошлаганларни титраб қарғашарди. А. Мухиддин, Х. Тожибоев, Оташ қалбли қиз.

2 Бир-бирини қарғамоқ.
ҚАРРАШОЙИ Шойининг қора, сариқ, кўк гулли тури. Бир кийиллик карғашойи. Каргаиойи кўйлак.

ҚАРРИШ Қарғаш ибораси, қарғиш ифодали гап, сўз. Ёмон карғии. Енгил қар-
 салар хам, оғизларидан каргии туимайди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. [Кумуи:] Аммо., севганингиз - кенжангизнинг жеркииларидан, қаркииларидан бехад курқаман. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Қарғишга қолмок (ёки учрамоқ) Қилмишига яраша қарғиш эшитмоқ, лаънат остида қолмоқ. Ботиралининг жонига кцасд қилаан ким буллса хами, юортнине карғииига колди. Х. Ғулом, Машгъал. Аммо, бола, олдикетинезя караб иин тум, халқнине каргииига учрайсан. Т. Малик, Ажаб дунё.

КАРРИІІІІАМОК шв. Қарғамок. Қиз берганни қарғиилаб. Хон уртанди тобора. Х. Олимжон.

KACABA [ $a$. ип; зар уқа; кимхоб, зарбоф] 1 Узун докадан аёллар бошига баланд қилиб ўраш учун қўйиладиган картон тутқич ва унга урралган рўмол; дакана. Эшик олдида бизни оқ докадан баланд кุчлиб қасава урраган к̧отма, бўидор аёл кутиб олди. Газетадан. Салада ўхиатиб, лекин кунгурадор қасава шаклида бошига ууралан кора дурра.. Э. Аъзам, Кечикаётган одам.

2 шв. Бешикнинг кўприги.
КАСАМ [ $a$. Ўзининг хақлиги, сўзининг тўғрилиги ва ш.к. ни тасдиқлаш, унга бошқаларни ишонтириш учун муқаддас нарсалар, кимсалар номини оғизга олиб айтиладиган масьулиятли сўз; онт. Қасам (и)дан қайтноқ. Қасам(и)ни бузмок. /Сафар:] III каббатуллонинг ичида у̀ттириб ёлғон гапирган одам мусурмон эмас. Кииининг қасамига шионмаган хам етти мазхабда мўмин эмас! А. Қодирий, Мехробдан чаён. ..хеч кимга айтмаслик учун оғзига келган касамларни валдирай боилади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Содиқлик хақида расмий равишда бериладиган тантанали ваъда, қасамёд. Майли, ёмғир, кор ёгсин, узз постимдан кетмайман. Аскараик касамига хеч хиёнат этмайман. Уйғун. Юсуфжон ака умринине охиригана ўз касамига содик қолди. «Ўзбекистон қўриқлари».

Қасам бермоқ Расво қилмоқ, ёмон холатга солмоқ, «1-сорт» сўзига юмуқ кўз билан қараб, итампни босаверинии махсулотга цасам беряпти. О. Юнус, Қочинг, телефон жиринглаяпти. У் гиим, иу тавзир оз эмас.. Ховли юзига чикаргандан кейин, қасам бериб бушатурмиз. Хамза, Майсаранинг иши. Қасам ичмоқ Қасам сўзларини айтмоқ (қасам - хар икки маъносида). Жонфиғон касам нинг хар хилидан ичди, кейин бизнине кафил бўлииииизни сўради. А. Қаххор, Қанотсиз

читтак. Каломулло беринг, касам ичаман! П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Курилинни тезда тамомлаига қасам ичеанниз. Милар ванг! «Мушттум.

КАСАМЁД $1 a .+\phi$. . сўзларини айтмоқ» бирикмасининг қисқарган шакли! 1 Қатъий вавда, онт. Олинжон ва Ойкиз, вузаларни бурон зарбидан сақлаймиз, деб касамёд кипаи экан. ШИ. Рашндов, Бурондан кучли. Халкизизнине бахти учун жон-таним билан кураиаман, дуиманга рахмсиз бўламан, деб қасамёд этдим. Ойдин, Садағанг бўлай, командир.

2 Содиқлик хақидаги расмий ваъда, қасам. Кечагина Бобур мирзога содикмиз, деб қасамёд этганлар бугун унга шунчалар ёмонлик қилмоқдасиз! П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

KACAMXY̆P $[a .+\phi$. . ичувчи) Бўлар-бўлмасга қасам ичаверадиган, қасам ичиб, ундан қайтаверадиган, қасамининг бурди йўқ. Касамхйр одам. п Одамлар қасамхўр булиб кетди. Бир кафт жуггари, бир сарик танга илинжида қуръон қуиоқаб касам ииадилар. С. Сиёев, Аваз. Кетма-кет қасам ичаётеан азамат., маихур касамхўр Мадрахчим Адамбоев бўлади. «Муштум».

KАСАНनИ кам қўм. Бетайин, арзимас. Бева боии билан иуниалик ўстирса-ю /кизни], у юзига тик қараса?! Тағин, келиб-келиб аллаканака бир қасанғи йиит деб-а! Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

КАСД [a, قصد - мақсад, ният; интилиш, иштиёқ; ғараз] 1 Албатта амалга ошириш кўзда тутилган, жазм этилган қатъий ният: азм-қарор, ахд. Уйдан чиқұииданок унинг [Отабекнине] касди бу кунни далада уткказмоқ эди. А. Қодирий, Утган кунлар. У Му нисхондан уни совитии касдида эди. А. Қаххор, Сароб.

Қасд қилмоқ Бирор ниятда бўлмоқ, мақсадни кўзда тутмоқ. Эртадан боилаб бепарвороқ бўлиига қасд қилдим. С. Сиёев, Ёруғлик. Агар Ғуломиер қасд қилса, хар қандай шининг уддасидан чикииига хамма иионар эди. Ойбек, Нур қидириб.

2 Хақорат, ёмонлик учун жавоб қайтариш (хисоблашиш) нияти; адоват, ӱч, алам. Касд қилмоқ. Бировга касд қилма. Сен жинни бўлдинми? Е менда боиқа бир қасдинг борми? «Латифалар». Меникг фа-

шизмдан буัлак хееч кимда қасдим йўк. Уйғун. ІІермухаммаднинг эса хотин жунидан менда қасди бор. К. Яшин, Хамза.

Жонига қасд қнлмоқ (ёки этмоқ) Ӱлдириш, йўқ қилиш учун харакат қилмоқ, суиқасд қилмоқ. Ботиралинине жонига қасд қৃилан ким булса хам, юртнинг қарғииига колди. Х. Fулом Машъал. Жонингда қасдинг борми? Жонингдан тўйдингми? Жондан безор бўлдингми? Ўлгинг келдими? Жонинеда касдинг борми, бунча ароқнине кетидан қувмасанг. «Муштум». Қасдига туимоқ Пайига тушмоқ, учч олиш, йўқ қилиш ва ш.к. учун харакат қилмок. Дуиман тушар давлатлинине қุасдига. «Ойсулув». Қасдида бўлмоқ 1) бирор мақсадда, ниятда булмоқ; 2) ўч олиш, йўқ қилиш, ўлдириш ёки қўлга тушириш ва ш.к. ниятда буямоқ. Уиинсиз орқасини тешиб, Кумуи касдида булувии.. хэам шу баттол Хомид экан. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

КАС(Д)ДАН $\left[a\right.$. . ${ }^{\text {亿 }}$ - муайян ният, мақсад билан] реи. Маълум бир мақсад билан, жўрттага, атайлаб. Аслида у турли бахоналар билан усталарни қасдан шошилтирмаётган эди. С. Сиёев, Ёруғлик. Гуё мен.. ундан қутулии учун қасддан чохุга итареан эмииман. О. Ёуубов, Излайман.

ҚАСДДОР $[a .+\phi$. , قصددار - қасди, ғарази борј Қасди бўлган, ёвуз ниятли. Касддор ёвларга Чегара бекик! Туйғун.

КАСДЛАНМОК кам қўл. 1 Қасд қилмоқ. ..қайнанасига гап қайтариига касдлан-ди-ю, тағин охирини уйаб, кар-соқов бўмиб юраверди. Р. Рахмон, Мехр кӱзда.

2 Йўқ қилиш пайига тушмоқ; суиқасд қилмоқ.

ҚАСДЛАРНМОҚ Қасд, душман бўлмоқ, аршилашмоқ, учакишмоқ. Насихатимизни улоғига олмади, танкидимизни ғалати тутунди, касдлашиб колди. С. Анорбеев, Оқсой.

ҚАСДМА-КАСД(И)ГА рвщ Кимса билан асдлашиб, учакишиб. Қасдмо-қасдга бел миимоқ. Угай она ёлгон сапиргани учун, јасдма-касдига иу ёнғоқдан олиб кетмокии эулди. «ЕЕшлик».
 Шарқ мумтоз адабиётидаги шеърий жанргардан бири, кўпинча бирор шахснинг 'одатда хукмдор ёки олий мартабали ки-山ининг) мапхига бағищланадиган, шунингдек, фалсафий, ахлоқий-дидактик,

ижтимоий мазмундаги, кўтаринки, тантанавор оханғли, ғазалга ўхшаб қофиялансада, хажми 20 байтдан 200 байтгача бўладиган шеърий асар. Туйинг бўдди қасидамга бахона, Қасидам, тонг эмас, бўлса ту̀ёна. Хабибий. Бу қасидам сенга, халқим, Ок суту туз хурмати, Эркин углингман, қабул эт, Узбегим, жон уэбегим. Э. Вохидов, Ў $з б е г и м . ~$

КАСИДАГЎЙ $\{a .+\phi$. تصيدهگوى - қасида айтувчи] 1 Қасида ёзувчи шоир, қасиданавис.

2 кўчма салб. Хушомагўйлик билан кўкка кўтариб мақтовчи; мадхияяўй, малдох. Касидагўйлии афтидан билиниб турган иоир Абу Мансур тахт рупиарасига келиб таъзим құлди. М. Осим, Карвон йўлларида.

КАСИДАНАВИС $[a .+\phi$. . қасида ёзувчи] айн. қасидагуй 1.

ҚАСИДАЧИ айн. қасидагў 1.
ҚАСИР I тақূ. с. Ёғоч ва шунга ўхшаш нарсаларнинг чатнаинидан ёки синишидан хосия бўладиган товучни бияаиради. Шамолда бақатерак кุасир этиб синиб туиди.
 ақли қаснр эск. кт. Ақли қисқа, ақли етук бўлмаган; қисқа ақл. Баиарти сиз киромлар ул бепархез золимнинг мингбошилик вазифасидан.. [бекор килииеа] бел боғлаган булсаларингиз, биз фақирларнинг ақли қасиримизга бир андииа келадир. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

## ҚАСИРА-ҚУСУР айн. қасир-кусур. ж:

КАСИРЈАМОҚ «Қасир» этган овоз чиқармоқ, қасир этмоқ, қарсилламоқ. Ер қุимирлаганда, синч деворлар кุасирлаб кетди. - Орқада миналар гумбурлади. Қаердадир урмонлар қасирлади. Ойбек, Куёш қораймас, От боради асирлаб, Отган ўқдай тасирлаб, Тила узанги, махси-кавуи Тепсинганда қасирлаб. «Равшан».

КАСИР-ҚУСУР «Қасир» ва шунга яқин (ўхшаш) товушларни билдиради. Отларнинг туёги тоиларга урилиб, касир-кусур овозлар даитни қоплаб боряити. Х. Тухтабоев, Йиллар ва йўллар. Юк вагонлари қасир-кусур киииб, у ёкдан бу ёққа ўтиб турибди. С. Ахмад, Таъзим.

KАСИРFА кт. Уюрма, куюн. Туфон, касирғани зўримиз енгиб, Вахиат ғалаёни топди асойии. F. नулом. Туфон, қасирғалар ке-чар-ку хали.. А. Орипов, Хайрат.

17-Ўзбек тилининг изохли луғати

KACMOK 1 Уст-бошга утирган қалин кир қатлами, қатирма кир. Енглари бир эллик қасмоқ. Қасмоқ сочиқ. ШІунча юриб, нима орттирдине? Мана иу жулдур нопон билан қасмоқ дўпиними? С. Ахмад, Қадрдон далалар. .ёррок бошига ёғ босган қасмоқ ду̀ппини бостириб кийиб юрадиган бу одам.. А. Ибодинов, «Латофат» дўконидаги қатл.

2 айн. қазғоқ 1. Болалисимда Оппон деган бир уртоғим бўларди. Сира боиидан касмоқ аримасди. С. Ахмад, Сайланма. Боилари қасмоқ боғлаган, оёк яланг болалар. сопол косаларда қаймоқ олиб уттадилар. F. Расул, Адолат.

3 Бирор нарсанинг қотиб қолган устки қатлами; қатқалоқ. Шўри қалин қасмоқ бу̀либ ётсан бу ер у̀тган йиии бахорда инсон қадами тегмагандай эди. Й. Шамиаров, Ойдин кўллар.

КАСМОҚЛАМОК Қалин кир билан қопланмоқ, қасмоқ богламоқ. Қасмоқааган лунги.

KАСОС $[a$. . тиқом; жазо(лаш)] Ёмон, номақбул иш, қиммиш учун жавоб қайтариш мақсади, шунга қаратилган ният; шу мақсаддаги иш, харакатнинг ўзи; ўч. $y_{\text {ксасос уттида ёнаёт- }}$ ган кишиларни базуัр тўхтатиб колди. Х. Ғулом, Машъал. Иўк, мен тавна қилмайман. Курсин, куйиб ўлсин. Шунине ўзи қасос бўлади. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

Қасос олмоқ Қасос тарзидаги иш, харакатни амалга оширмоқ. ІІунча курргиииклари учук эридан қасос олиига ахд кзиди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Евларимдан қасос олдим. Уйга ғалаба билан қайтиб келдим. Назармат, Журрлар баланд сайрайди. Зумрад, сенинг хุар томчи ёиинг учун Пирмонхонга ўхшаганаардан қасос оламан. С. Зуннунова, Гулхан.

KАСОСКОР $[a .+\phi$. , ўч олувчи Қасос олиш ниятида бўлган, қасос олувчи. Бобурнинг икки юзу қирқ киииси ёнига беи-олти мине кишилик қасоскор оломон қууиилди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Халқ қасоскорлари сув остидан бориб, кўприк тагига портловчи модда кўмдилар. Н. Сафаров, Оловли излар.

ҚАСОСЛИ Хар ким қилминига яраиа жазо тортадиган, қасос, қаримта қайтарадиган; қаримтали.

Қасосли дунё. Қасос, қаримта қайтадиган дунё. Сабр кия, у்ғлим. Бу касосаи дунё кайтади. Н. Сафаров, Уйғониш.

ҚАСОСЧИ айн. қасоскор. Халқ қасосчиларининг муқаддас бурчи шу! Боскинцилар ортимиздан чиқиб кетмагунча, биз ундан ўч оламиз! И. Рахим, Чин мухаббат.

КАСР [а. تُصر - сарой, конона, арк: қурроны 1 Подшолар, конлар ёки мулкдорларнинг хашаматли саройи. Хўжа Абдулла ўнгда, Мазидбек чапда юриб, Бобурни арк туридаги қишлик касрга боилаб келдилар. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Ресистон майдони подшо кุасринине олдидаги майдонга эмас, ифлосликлар билан ту̀лдрилган қиилоқ бозорлари майдонига ухшарди. С. Айний, Эсдаликлар.

2 кўчма Хар қандай мухташам бино, данғиллама уй, тоқ-равоқ, кошона. Tỳpm томони гумбазли қасрлар билан уралган калванинг темир дареозаси ланг очиииб.. Исфара чикиб келди. М. Махмудов, Мангу куй излаб. ..баландликдаги сарой ичидаги касрларда хокимлар базм қуриб, хозир сархуии ухлаб ётииибди. Мирмухснн. Меъмор.

КАССОБ [a. فَحَـاب - кўй-мол сўювчи] Мол сўювчи ва гўшт билан савдо қилувчи шахс. Чумчукя сўйса хам, қассоб сўисин. Мақол. Эчкига - жон қайгуси, қассобга - ёғ қайғуси. Мақол. Ховли четида кўл оёқлари боғлоғлиқ қўй тепасида турган қассоб Меаморга караб: - оотиха беринг, - деди. Мирмухсин, Меъмор.

ҚАССОБЛИК 1 Қассоб иши, касби. Қассоблик қилмоқ.

2 Бозорда қассоб дукконлари жойлашган раста, гўшт растаси.

ҚАССОБЧИЛИК Қассоб касби, қассоблик. [Жонфиғоннинг] Шундан кейин қилмаган иии қолмабди деса бўлади: гулфурушлик дейсизми, том иувоқ дейсизми, кุассобчилик дейсизми.. бир-икки хафта бозорда қовун тилиб хам сотибди. А. Қаххор, Жонфиғон.

ҚАСҚОН 1 Fалвир, элак, чирманда ва ш.к. буюмларнинг гардиши, чамбарак. Чирманданинг қасқони, Банди борми осгани. Ўйнасанг уйинаб олгин, Еринг борми тўсгани? М. Алавия.

2 Манти, хоним кабилар териладиган махсус патнислари бўлган, шундай таомлар пишириладиган ошхона асбоб-буоми.

Юзта манти элтадиган касқон. Нигор ойим ошхонада мантиларни қасконга териб, қозонга уяр, Равно бўлса, кичкина укалари орасида утирар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Қасқонга димланиб, устига сариёғ суртилган ошқовок жуда хуитавм булади. К. Махмудов, Ўзбек тансиқ гаомлари.

KАТ 11 Қават-қават ёки қатлам-қатлам нарсаларнинг хар бир қавати, қатлами. Tурр қат букланган кўрпача. Азмиддин бир варак қоғоздаги бир неча кূат букланган хатни олиб, чирок иузласига тутиб. куздан кенирди. Х. Ғулом, Машъал. Имоним ни асрайман десанг, бу ерлардан бои олиб кетиии керак. Булмаса, етти қат ер тагида ёниб турган дўзахда қовуриласан. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Тахланган, букланган нарсаларнинг ораск. Курпанине қати. Хожимат белбоғининг қатидан қоғоз чиқазиб таилади. С. Ахмад, Қадрдон далалар. Мехри опа биринчи конвертни очди. Иккинчисини очди-ю, хатнинг катидаги расмга ку̀зи тушиии биан тухтабб, унга тикилиб қ̧олди. Р. Файзий, Она.

3 Маълум қалинликдаги ёйиқ нарсалар қатлами, қават. Бир бечоранине чеккан хурраигини уйлаб, хар куни бир қат этдан туиаман. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Мана, жен геолог, неча йилдирки, Тинмай у̀рганаман тупрок катини. Зулфия.

4 кам қўля. Сахифа, варақ. Варакланар етимликнинг дафтарин қати. F. Fулом.

5 кам қўля. айн. қатор 1. Ойна опа ички бир титрок товуи билан ингранди. Каниарида икки қат ажин бўртди. Ш. Холмирзаев, Тулқинлар.

6 Марта, карра, қатла. Бироқ унинг таивиии икки кат ощди.. А. Кодирий, Ўтган кунлар. Айниқса, кейинги пайтларда ии чалкашиб, у̀н қат оғирлошиб кетди. Ойбек, О.в. шабадалар. Нега, кўнглим, бууддинг бетоқат? Тинцман, дедим сенга неча қ̧ат. Миртемир.

ҚАТ ІІ шв. су้р. олм. Қаер?, қайси ер?, қайси жой? [ШІербек:] Узоклиси катаа борарди? Ку̀ии билан ту̀рт-беи кунлик йўл. С. Анорбоев, Оқсой.

KAT ІІІ эск. Устига қамиш қалам учини қўйиб туриб, пичоқ билан кесиш учун суякдан ясалган тахтача. .-......

КАТ IV [ $a$. . узилиц]: қат этмоқ с. т. айн. қать этмоқ қ. қат(b).

ҚАТАЛОК ив. Ўқалоқ. Коя ёнбағрига ёйилиб кетадиган эчкиларни қария ит азобида қайтариб туиар, қаталок пайтида эса халлослаганна, тиии буғғига тиқุилиб, адойи тамом бўларди. Н. Қобил, Унутилган сохиллар. Ундан кейин тонг отгунча тилла камараи.. беклар коровул буулиб, қаталоқ бўлган хўкиздай чопиб ётар эди. «Юсуф ва Ахмад».

Қаталоғи тутмоқ Ўқалоғи тутмоқ; ўқалоқламоқ. Қаталоғи тутган мол борки, қุиилоқ кууриниб турган сойлик томон ўзини урар ва подачиларнинг ирғай таёгига дучор бўларди. Н. Қобил, Унутилган сохиллар.

KATAFOH 1 эск. Тақиқ, ман. Жума кунлари кечгача кучида юриига рухсат этилар, боиқа вақтларда ку̀чага чиқии "қатағон ясоқ» эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Қадимеи халқлар орасида кене таркূалган табу - қатағон одати бадиий адабиётда хам уัз аксини топеан. «Фан ва турмуш».

Қатагон қилмоқ (ёки этмоқ) 1) бекор қилмоқ, йўқ қилмоқ. Вактли хукумат илгариги оз-моз бериаган эркинликни хам катағон қилди. К. Яшин, Хамза; 2) қувғун қилмоқ. Анеарнинг ватандан қ̧атағон этилиши! Ш. Холмирзаев, Қил кйприк.

2 тар. к. репрессня. ЗО-йшлардаеи катағон курбонлари хотирасини абадийлацитирии, уларни ёд этии билан боғлик мазна-вий-мабрифий тадбирлар.

ҚАТИМ 1 Иш тикишда: тикиш асбоби - игна, су̌зан ва ш.к. га бир марта утказиладиган ёки ўтказилган ўлчамдаги (ип, ипак ва ш.к. қақида). Қудажон, бемалол булса, у̀ша хаворанг ипакдан бир катим беринг. A. Қаххор, Янги ер. ..чуัнтагига солиб олган ипакларни чиқяариб, калта-култа қатимлардан бошкасини қайтариб олди. Ойдин, Хикоялар. Ип қсатимини узиб, иенани куккрак чугттаги қопкоғига тугғнади. С. Ахмад, Сайланма.

2 Тикишда: игна ёки суззандаги ип ёки ипакни хар бир ўтказиш. Махсининг чоки пишик бўлсин учун, мумли ёпишқок ипни хар бир катимда бармоқлари билан «кир-қир» тортиб кууди. Ойбек, Танланган асарлар. Мунча хам бежирим қўл хунарингиз.. Хар

қатим, хар чокда катта махорат. Fайратий.

Қатнм тортмоқ Қатимламоқ (к. қатим 2). Онахон бўлса жинироқда туни билан у̌тириб дугпии тикар, энди олти ёига кирган Башоратни зйр бериб қатим тортиига ўргатар эди. А. Мухтор, Ола-сингиллар. У шартта-шартта к̧атим тортио̆.. махси тикиб утирарди. Ойбек, Болалик.

3 Тикиш асбобига ўтказиладиган ип, ипак. Кўпол ип узилади, майин ип чўзилади. Нозик қатим иенадан сицлиқ у̀тади, оғайни. Й. Муқимов, Олов ва нихоллар.

КАТИМЛАМОК 1 Ип, ипак ва ш.к. ни қатим-қатим қилмоқ. Онам хурсанд бўлиб гапирди., ипакни қатимлаб. Ойбек, Болалик.

2 Қатим тортмоқ.
ҚАТИРМА 1 Оширилмаган хамирдан қозонда ёғсиз пиширилган юпқа нон. Отасига деб, хурмачага солинган ошнинг устига битта қатирмани ёпиб, рўмолчага тугди-да, чикиб кетди. Ойдин, Гулсанам.

2 Кийим ёқаси, елкаси, кўкраги текис турсин учун авра билан астар орасига қўйиладиган крахмалланган мато. Кӱкрагига катирма қўйиб тикияzан костюм.

3 кучиа с. т. Қалин кир, қасмоқ. Улрида хаммом ва совун курмагандан булса керак, икки кзз катирма бўлиб кетган, кўй кўзии бола келиб, ру̀парамда тухтади. Ш. Ризо, Қор ёғди, излар босилди.

КАТИРМАЛIAHMOK Қатирма кир булмоқ, қасмоқ босмоқ, қасмоқланмоқ. Мўйсафид сартарош уни бакувват шалоқ курсиса ўтқазиб, кирдан катирмаланиб ялтираган лунгини бўйнига шлиб, бошини ииқалай бошлади. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАТИРМОЧ шв. 1 Кир, ифлос. Кўѝлагинине ёкุаси қатирмоч бўлиб кетибди.

2 Товада пишған нон; қатирма.
КАТИK Сутдан томизғи солиб ивитиб тайёрланган тархез махсулот. Янги ивитилган к̧атик. Қатик тужкила, юқи қолар, айрон тўкилса, неси қолар. Мақол. Сутдан оғзи куйган катиқни хам пуфлаб ичади. Мақол.

- Оекат пииди. Қозоннинг занги чикиб корайган аучжага қатик хам ранг кириззлмади. А. Қаххор, Анор.

Миянинг қатити с. $\boldsymbol{\text { м }}$. Мия. ІІер яна ІІерзоднинг устига ташланишга ўзини чоғлаб ку̀рди, лекин миясининг қатиғи чикиб холсизлангани учун мажоли келмади. «Эртак-

лар». Мошхўрдага қатиқ бўлмоқ Орага тушмоқ; аралашмоқ, суқилмоқ. Моихуррдага катик бўлиб, Очилни арана суяб колдим-у, совхознине бир бу̀лимига агроном қилиб кууйдим.. А. Мухุидлин, Чап чўнтак. Офтоо́да (ёки офтобнувоқда) қатнқ нчишнан (ёки ялашган) Доим бирга булган; хамтовоқ, улфат. Сиз кุаерда булсангиз, биз хам ўиа ерда бўламиз. Офтобда шерикчиликка қатик ичган одамлар охиригача бирга бўииии керак. Б. Рахмонов, Хӱжайин кўчди. Директор Салимов билан офтобиувоқда қатиқ ялаиганмиз. Нахотки, исна узз тешигини тикса. "Муштум».

ҚАТИКЛАМОК 1 Қатиқ қўนмоқ, қатиқ аралащтирмоқ. Жахон биби ярим-ярия қилиб уч коса мастава келтирди. Уни кุатиклаб, каиничу райхон сепган эди. К. Яшин, Хамза.

2 Қатиқ суртмоқ, қатиқ билан хўлламоқ. [Кумуи] Сочини қатиқлаб, совунааб ювгаи.. иккита қৃилиб урдирди. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

КАТИКЛИ Катиқ қўшилған; қатиқ солинган, қатиғи бор. Қатикии хурмача. [Мехмонлар] Олдиларига қуйилган бир косадан қатиқли гўжани ёғоч қошиқ билан ича боиладилар. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚАТИҚСИЗ Қатиқ қўшилмаган, солинмаган, қатиғи йўқ, беқатиқ. Куюк ёки суюқ, ёғии ёки ёвғон, катиқли ёки қатиксиз, иикцииб, хар қайси оила узз топеантутганини дастурхонга қу̀йб бахам кўрадиган муқаддас пайт. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚАТИКФУРУШІ айн. қатиқчи.
ҚАТИҚЧИ Қатиқ билан савдо қилувчи, қатиқ сотувчи. Едгор кўзарини ярим юм~ ганча.. узок ётди. Иуулакдан қатиқчи боланинг овози келди: Иссиқ нон., ёғли қатиқ.. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

KATЛ [a. قتص- - улдириш, қатл қилиш; қотиллик] кт. Буйруқ билан расмий тарзда ўлдириш, ўлдирилиш. Бечора уғлининд катлидан кейин девона булиб қолибди. Мирмухсин, Меъмор. Райимбек додхох Азизбек хокиниятинине тираги эди. Унине қатлидан сўнг сипохлардан рух туиди. А. Қодирий, Уттган кунлар.

Қатл қнлмоқ (ёки этмоқ) Шундай улдиришни (ўлимни) бажармоқ, амалга оширмоқ. Ўғлимни қатл қиииидан олиб қолиини

сураган эдим. Мирмухсин, Меъмор. Мугмин мирзосини қатл этди жаллод, Туулик максадга Маждиддин етиб шод. Хабибий. Қатли бедод Омонсиз ӱлдириш. Сен хамон рахм айламас буланг менинг ахволима, Қатли бедодингдн энди қидукол айлаб кетай. Хамза, Паранжи сирлари. Қатли нафе Ўз-ӱзини улдириш. Қатли ом Ёпасига ўлдириш, қириш; қирғин. Уауғбек мирзо тузган сиёсату салтанат вайрон бўлади, содик кишилар, уламоко фузало ққатли ом этилар экан-да! Мирмухсин. Меъмор. Қатли ам дегани етти ёидан етмии ёшгача бўлан барча одамларнинг киличдан ўтказилишидир. «Шарқ юлдузи».

ҚАТЛА кам кулл. Марта, карра. Дутов Оренбурени иккинчи қатла босиб олиб, Туркистонни Россия билан боғловчи тенир йўдни яна кесди. А. Хакимов, Илон изидан. [Poхила:Ј Шукур, худога минг катла шукур, кугзия очиқкиеида киззинамнинг туйини кўрадиган бўддим. А. Қаххор, Оғрик тишлар.

ҚАТЛАМ 1 Маълум қалинликдаги ёки қат-қат ёйиқ нарсалар қавати; кат. Шағаи қатлами. Атмосферанинг юкори қатлами. Тупрокнинг устки қатлани. - Даранинг икки ёни жуда тик; неча терак буйи баланд тош катлами девордай юксали $\sigma$, худди зангори кўддй жкимирлаган осмонни кутариб турганга уххиарди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 Таркиби асосан бир хил булган жинсларнинг ёйиқ қавати. Охак қатлами. Тоикумир қатлами. Маргимуини биласиз, учувчи унсур, у олтинли қатламлар тепасида нурдай таралиб, ховурдай жимирлаб ётади. А. Мухтор. Бўронларда бордек халоват. Қалин қор қатлами хамма нарсани, шу жумладан, полиция фаолиятини хам тухтатиб кїйди. Газетадан.

3 кўчма Кишиларнинг айрим белгилар билан бирлашган гурухи; табақа.

4 кўима Хар қандай нарсанинг айрим белгиларига кўра бирлашган гурухи. Тилнинг луғавий катламлари.

5 кам ку̀м. айн. қават. Бир неча катлам қилиб уралаан чит румолни буйнига таилаб одган эди. М. Хайруллаев, Тилла маржон.

ҚАТЛАМА Оддий хамирдан юпқа ёйиб, ёғда пишириладиган таом (бошқа шу каби пишириқлардан қатламлилиги билан ажралиб туради). Патнисларда, тоғораларда,

саватларда кулча, ковурма чучвара, варақи, катлама ва бошка хар нав мева-чевалар. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАТЛАМЛАМОК 1 Қатлам-қатлам қилиб тахламоқ, термоқ. Олма яшикка қатламлаб жойанди.

2 Алохида қатламга ёки айрим қатламларга айирмоқ.

ҚАТЛАМЛИ Бир ёки бир неча қатламдан иборат булган; қатлам-қатлам. Қатламли булутлар.

ҚАТЛАМОК Юпқа нарсаларни буклаб ёки устма-уст қилиб қаватламоқ, букламок, тахламоқ. Қоғозни иккига қатламоқ. Кўрпачани тўрт қатлаб соляоқ. Фанерларни қатламоқ.

ҚАТЛАМ-ҚАТЛАМ 1 Бир неча қатламдан иборат бўлган; устма-уст ёки ёнма-ён жойлашган, терилган. Қатлам-қатлам тоғ жинслари. Қатлам-қатлам булутлар. Пастда кичкина тог ирмоғи қатлам-катлам бўли ётган зинасимон тошларда сакраб уйнайди. Х. Ахмар, Ким хақ?

2 Ажин босиб бурушган, бурушик ( дудратилаахужа] Қотма, серсуяк бўлса хам, қатлам-қатлам пешонаси ва, айниқса, бурни жуда зуиитдор. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ҚАТЛАНМОК 1 Қатламоқ фл. ўз. ва мажх. н. Қат-қатсина ксатламалар Қатланади, ёр-ёр. Қизни олиб янгалари Отланади, ëp-ёp. «Қушиқлар».

2 Тиришмоқ, бурушмоқ. Уфққача борар даитт, Бавзиларнинг кўнгли ғаи, Туиди қўлтиқдан тарвуз, Қатланди сунчадек юз. Е. Мирзо.

ҚатЛГОХ $1 a .+\phi$. . . - қатл (қилиш) жойи, майдони] Қатл этиладиган жой. Хамма қальа тагига бораверди, бозордагилар, куัча-кі̆йдагиаар хุам катлгохза равона буллдилар. Ж. Шарипов, Хоразм.

KАТМА-ҚАТ 1 Қават-қават, қат-қат ёки бирин-кетин жойлашган. Дуиманнинг қат-ма-қат мудофаа аинияларига буаган умидлари пучга чикди. А. Рахмат, Эллик бир баходир.

2 кўчма Тахланиб, йиғилиб ётган, жуда кўп. Бугун бутун олам шундай кўхикки, Қарайман, юракда севинч қатма-қат. Ж. Жабборов. Сидикжон.. бу жойларни хазин бир қуииқни хирzойи қилиб кезар экан, назарида, кўп замондан бери куккразида катма-кат булиб ётеан дард-хасрати шу кўшик билан

чиқиб кетаётгандай бу̀лар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ҚАТНАМОK 1 Мунтазам равишда, белгили пайтларда бориб келмоқ, юриб турмоқ. Фарғонага самолёт хзар куни уи марта катнайди. Автобуслар кечгача қатнайди.

2 Умуман, бирор жойга кўп ёки маълум марта бориб келмоқ. ІІахарга ёзи билан қатнадим. Қатнаб оёқдан қолдим. $=$ Полвон хам қумларни яхии билади, саратоннинг жазирама иссиғида қанча-кุанча марта утинга қатнаган эди. Ж. Шарипов, Хоразм. Шахсий уй-жой қурувчилар йиллар давомида район ижроия комитетларига қатнайвериб, оёқларида оёк қолмади. «Муштум».

3 Уқиш, машғулот ва ш.к. га мунтазам бориб-келиб турмоқ. Ўкишга катнамоқ. Ty̌еаракка қатнамоқ. Боғчага катнамоқ. Қатнаб уукимоқ. Кечагина мактабга қатнаб юрган бола бугун онанине кўзига шер йигит бўлиб кууринди. И. Рахим, Чин мухаббат. Келин докторга қатнаяпти. Эсон-омон қутулсин. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

КАТНАІШМОK 1 Қатнамоқ фл. бирг. н. Улар йил бўйи шахарга қатнашади.

2 Бирор иш-харакатда иштирок этмоқ. фаолият кўрсатмоқ, Мажслисда қатнаимоқ. Пахта теримида қатнашиоқ. Сайловларда қатнашмок. Спектаклда қатнашмоқ. Мана шу «Ажаб қишлоқ»нинг узидан уруига бир юз утттиздан ортик оталаримиз, акаларимиз қатнашган. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

3 Аралашмоқ, қотишмоқ. Мулаа Абдусалом ва унинг оидошлари.. мулла Туробнинг кавуи жанжалига катнашмаган эдилар. С. Айний, Эсдаликлар.

КАТНАШУВЧЙ 1 Қатнашмоқ фл. сфдш. Танловда қатнашувчи талабалар.

2 айн. қатнашчи. Мажкис қизиб кетди. Қатнаиувчиларнинг кўпчилиги озми-кўпми, яхиими-ёмонми, иикилиб гапирди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

КАТНАШІЧИ Иштирок этувчи шахс; иштирокчи. Кенгаи қатнаичиси. Уруи қатнашчиси. Конферениия қатнашчилари. Декада катнаииилари қаторида, хурматли мехмонаар сифатида, Юсуфжон ака хамм бор эди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ҚАТНОВ 1 Қатнамоқ фл. хар. н. ІІундан бошлаб Ойсулувнинг хар куни кунботарда Куззешибулок томонга қุатнови бошланди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Транспорт воситаларининг мунтазам бориб-келиб туриши, юриши; умуман, транспорт ва йуловчилар харакати, кўча харакати. Автомобилаар катнови. Қатнов йўли. $\ddagger$ IIхарда катнов тухтади, дуконлар ёпияди. Б. Рахмонов, Бахор арафаси. Боку осмони тинч. Каспий денгизида пароходлар қатнови бахорга нисбатан кўпайди. Шухрат, Шинелли йиллар. Аста тонг ёришиб келар, хали кўчаларда катнов бошланмаган. С. Юнусов, Кутилмаган хазина.

KАТОР [a. قططار - туя қарвони; поезд] 1 Нарса ёки кишиларнинг бир йўл (чизиқ)да жойлашган холати; шундай жойлашган тизими. Қатор уйлар. Катор тераклар. Нонвойлик растасига келсалар, қатор дўконларнина хаммаси ёпиқ. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Андижон деган катта юрт, Тевараги катор тут. «Кўшиқлар». Tутларнинг қ̧атор ораларига иилов берилмоқұда. Газетадан. Саодатхон олдинги каторда утирган Лолахонга қаради. С. Зуннунова, Янги директор.

2 айн. саф 1. Каторда катта-катта одимлар отиб бораётган Элмурод шикоятланди. П. Турсун, Ўқитувчи. Дуиман қайтак̧айта атакага уัтиб, кุаторларимизни ёриб утиига харакат килмоқда. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Рота бир катор бууиб, суккмоқдан.. кетмоқда эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

3 Бирор ижтимоий гурух, ташкилот ва ш.к. та мансуб кишилар мажмуи; саф. Илғорлар катори кенгаймоқда. Қатордан колгунча хатардан қол. Мақол. Бу йиситни Чилимахрам тоғи этасида аскарий машк ўтказаётган навкарлар қаторига қуўиинг. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. ШІериклари каторига кўииб, уни уукитамиз. Х. Назир, Ёнар дарё.

4 Бир қанча, бир талай, анча кўп. Ахфоли орасида жисмоний тарбияни ривожлантирии сохасида катор иилар амалга оширидди. Газетадан. Романдаги катор образларнинг замирида конкрет тарихий иахслар ётади. Газетадан.

5 мат. Маълум тартибда жойлашган катталиклар сираси. Бутун сонлар катори. Фурье каторлари. Қаторлар назарияси.

6 ким. Ўзаро маълум муносабатда боғланган кимёвий бирикмалар гурухи.

7 (3-и. эгалик шаклида - қатори) ку̀м. взф. Ўхшатиш, қиёс муносабатини («каби», «тенги» каби маъноларни) билдиради. Мана энди, у одамлар қатори эрталаб иига бориб, кечки пайт, эл-юрт қатори, уйга кайтади. Т. Ашуров, Оқ от. ..кечаю кундуз ўианинг жувозида, яйловида иилаиади. Биз хам шулар қаторимиз-ку!? Нимамиз ортик?? А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Мен Зокир ота билан Руззиматни қоралаб, уззинни окламоқчи эмасман. Шулар каатори мен хам гунохкорман. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

8 (3-и. эгалик ва ӱ.-п. к. шаклида - қаторида) айн. қатор 7. Асар менга хурмат лозим бўлса, муболаға билан эмас, яна такрор айтаман, бир кариндоиингиз қаторида такаллуфсиз муомала қилии билан буллсин!. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Шу қаторида бадиий адабиёт ва санъат хам бир қадар этиибор топади. «Фан ва турмуш". Юсуфбек хожи бекнинг уйланииини хам оддий гаплар кєаторида эшитиб ўткарди. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

ҚАТОРАСИГА рви. 1 Бирин-кетин, бирваракайига, бирйўла, бир харакат билан. у/и самоварга қаторасига сув солиб, кўмир ташлаб кўйди. Ойдин, Хазил эмиш. Қамчи, охирги марта қаторасига уқ отилаан жойни тахминан мўлжалеа олеан бўлса хам, тўқайга кирганда, мўлжалдан адаиди. Х. Fулом, Машъал.

2 Бир қатор қилиб, ёнма-ён, қатор. Ховлининг уч томони бир уй, бир айвон қилиб каторасига солинган янги бинолар билан урралан, бир томони гилосзор боғча. Ойбек, Танланган асарлар. Дехконлар дарё буйидаси қаторасига кетеан катта-кичик беита хавзага уัрнаиган бўлиб, бу хุавзаларнинг хุар бири бир махалла, хаммаси Капсанчилар қиилоғи деб аталар эди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

КАТОРЛАМОК Қатор қилмоқ, қатор қилиб тизмоқ, жойлаштирмоқ, термоқ. Стулларни каторлаб кўймоқ. Қаторлаб экмоқ. Каторлаб экадиган сеялка.

ҚАТОРЛАШМОК 1 Қатор бўлмоқ, қатор бўлиб тизилмоқ, жойлашмоқ. Симда калдиргочлар қаторлашиб утирибди. Машиналар кุаторлашиб уттлоқда. Фермада

сут ту̀ла бидонлар каторлаииб турибди. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар. Каторла шиб ётган кексалар ва гўдакларнинг юзида неча куниик азоб ва уқубат.. ғамнинг доғи курриниб турарди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Кўп бўлмоқ, кйпллгидан тиқилиб, қалашиб ётмоқ. Нуротанинг тарбузи ққаторлашиб, зумраддай ўиждувон узумлари, серсув тукли шафтолилари тахланиб ётардилар. М. Жўрабоев, М.Б. мартабаси.

ҚАТОРЛАШТИРМОК Каторлашмоқ фл. орт. н. Саволларни қаторлаитириб таиламоқ. - болаларни орқама-орка туурт сирадан қаторлаитириб, хар хия маиклар қุилдрди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚАТОРМА-ҚАТОР рви. 1 Қатор қилиб, қаторлаштириб. Қаторманқатор киииб солинган бинолар.

2 Қаторлар бўйлаб, қатордан қаторга Ӱтиб. Чипталарни каторма-катор текиирмоқ.

КАТОР-ҚАТОР Бир неча қатордан иборат бўлган; ёнма-ён, кетма-кет қаторлар. Катор-катор турналар. Катор-катор машиналар. Катор-қатор стуалар. Элмурод.. худди чўғдай ёниб турган каторқатор сузларни ўжиди. П. Турсун, Ўқитувчи. Kатор-қатор у̀тқяазилан ёи ва нимжон нихолар эндигина япрок чиқарган эдилар. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

KАТРА [a. قتطره - томчи, зарра; томизғи (дори)] 1 Суюқликнинг зарралари тортишуви натижасида шарча шаклини олган алохида кичик бўлаги; томчи. Бир қатра сув. Катра қолдирмай иимоқ. Оз-оздан урганиб, доно бўлур, Қатрадан кўпайиб, дарё бўлур. Мақол. У оху кўзлар.. Анбар хидли каатралар тугкди, Юзда қุолиб биллурин излар, Чаманларга олмослар чуัкди. М. Шайхзода. Хирург стакандан чой хуплар, унинг пешонасида майда тер қатралари йилтирар эди. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

2 кўима Оз миқдор, озгина, жиндай. Қатра хам уни йуқ экан, олдимга ярим стакан катик қўйди. О. Хусанов, Чўлда. Эй дунёйи бевафо!.. Қахринедан хамманинг бағри қон, кўнгли париион. Шуу йигитдан бир қатра бахтни олдинсми? Ойбек, Танланган асарлар. Унда куқул салобат билан қахрамонлик қайнайди-ю, назокатдан қатра йуқ. Шухрат, Шинелли йиллар.

КАТРОН I $\mid a$. мой, чирк; гудрон]: қатрон қилмок l) обдан ювиб, қиздириб ёки куйдириб тозаламоқ. Қозонни қุатрон қилмоқ. T- Тўй хам тугади. Олти овсин уч кун идии-товоқларни қатрон қилииди. С. Ахмад, Келинлар қўзғолони; 2) обдан тозаламоқ. Нозимахон каталакдек хужрада яшаганда хам, хамма ёкни қатрон кุилиб ётарди. Х. Султонов, Онамнинт юрти. Биз соч оладиган буласак, устара билан теп-текис к̧атрон қилиб оламиз. Т. Мурод, Қўшиқ; 3) дезинфекция қилмоқ. Шунинг учун Тождор инни тозалаб бу̀либ, иамолланди. Оспига газандау̀m ту̀шаб қатрон қилгач, уларни хам чиқариб таилади. С. Нуров, Нарвон.

ҚАТРОН ІІ Ёоч, торф, тошкўмир ва ш.к. дан хавосиз қиздириб олинадиган қора қуюқ модда. Тоику̀мир кุатрони. Завод битгандан кейин мамлакатингиз бензин, керосин, эфир, корамой, қатрон.. - хаммаси булиб 250 хия кимматбахо махсулотга эга бўлади. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

КАТРОНЛАМОК Қатрон қилмоқ, обдан ювиб, қиздириб ёки куйдириб тозаламоқ. Козонни қатронламоқ.

ҚАТТИK $1 \phi$ из. Одатдаги шароитда ўз шакли ва хажмини сақлайдиган. Қоттиқ жисм. Қаттиқ модда. Қаттик ва суюқ ёқияrusap.

2 Умуман, шакл ўзгаришлларига, ташқн таъсирга яхни қаршилик кйрсатадиган; синдириш, ушатиш, кесиш қийин бўлган. Қаттик ёгоч. Бу ёқнинг тоши у ерники сингари к̧аттик, яхлит эмас. жуда бўи, 夫ўраша эди. М. Исмоилий, Фаргона т. о. ШІу тои қурутни талашасиぇар. Мана, курдингларми, қุаттиқ - тишларингни ушатади. Ойбек, Танланган асарлар. Энг нозик нихоллар хамм тоидай каттик ерни, коялардаги ёриқларни ёриб, усиб чиқоди. Газетадан.

3 Баданга, қўлга ботадиган; салга эзилмайдиган, босилмайдиган. Қаттик урин. Каптиик хамир. $y_{[\text {Тулаган ака] тикандай }}$ қаттик соқолини Сидиқжоннине юзига ииқаб.. пичирлади. А. Қаххор. Кўшчинор чироқлари.

4 Махкам, мустахкам, пишиқ. Белбоғни каттик богамок. Холиқов урнидан туриб, унга пеивоз чиқди ва қаттия кўл қূисиб куриииб, креслога таклиф килди. $̆$ У. Усмонов, Сирли сохил. Энди zan шу: өёкни

қаттиқ тиранг.. насияни тезроқ ундирине. Ойбек, Танланган асарлар.

5 Белги даражаси юқори (ортиқ) буллган; кучлии, зўр, жуда. Қаттиқ товуи. Қаттик оғрик. Қаттик изтироб. Қаттикк шамол. Қаттик совук. Қаттик зарба. Қаттик хурматламок. Каттик азоб некмок. Қаттикк иарчамоқ. Гулнор Йуузини каттиқ севади. Ойбек, Танланган асарлар. Неъмат Хойдаровии, хотиним қаттиқ касал.. Н. Қобил, Беморлар. Касаднине қаттиқ иатимоси ва талабиеа кура, кабинетдаги телефонни каравот ёнига урнатоиаар. Ш1. Рашидов, Бўрондан кучли. Ўбек ойим ўғлинине бунчалик қатвий кетииини кутмаган эди ва бу йўсин каттик муомалани-да Отабекдан биринчи мартаба курар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бу овозни ким эиитарди, қаттикрок чакирсанг-чи! Б. Рахмонов, Бахор арафаси. Кечки пайт ёға боилаган ёмгир ярим кечага борганда чакнок, момакалдироқ аралаи каттик куйди. С. Зуннунова, Гулхан.

6 Қийинчилик, машаққат билан бўладиган, куч, мехнат, машаққат талаб этадиган; оғир, қийин, машаққатли. Каттиқ мехнат. Бу уйдаси хотинлар Унсинни каттик юмуиларга сола бошладилар. Ойбек, Танланган асарлар. Қаттиқ кундон бизларни халос этсан отамдир, Мен шу мусофир отамдан хабар оламан. "Зулфизор билан Авазхон».

7 c.m. Сарф-харажат, умуман, чиқимга тоби йўқ, унга чиламайдиган, Ундан бирон нарса сурраи керак эмас, ўлгундай қаттик одам.

Бети (ёки юззи) қаттиқ қ. бет. Қаттиқ ботмоқ (ёки тегмоқ) Хафа қиларли, ранжитадиган даражада таъсир қилмоқ. Бу zan Тухта холага қаттик ботди. Кампир Бозоровнинг юзига ғазабли кўзаарини тикди. И. Рахим, Чин мухаббат. Даминжоннинг «Машинамнинг акли бултуроднн бери сизникига караганда кїпроц кирганга ухиайди», дегани Шlермат акага жуда каттиқ теккан эди. А. Хайитметов, Шонли авлод. Қаттиқ гап аин. оғир гап қ. оғир. Менинг шунчалар катыниқ гопларимга кандай чидадинг? К. Яшин, Хамза. Қаттик олмоқ Қаттиқ ботациган царажада қабул қилмоқ. - Қанака хато экан." - кунглига каттиқ алгандек секретарга каради раис. Н. Сафаров, Олов~ ли излар. Қаттиқ турмоқ Гап-сўзидан, азм-

қароридан қайтмаган холда узини тутмоқ. Мен упинчи синфни тамомлагунимча эрга тегмайман, деб каттик туриб олдим. Б. Рахмонов, Бахор арафаси. Қаттиқ тутмоқ 1) қаттиқ риоя қилмоқ, амал қилмоқ. Урфодатларни қаттиқ тутмоқ; 2) уз нзмида (хукмида) сақламоқ, измида бўлишга мажбур қилмоқ. ШІриат хотинни қаттиқ $m y$ тиии керак дейди-ю, аммо хотинни қанча қаттиқ тутсангиз, иуниа ғафлатда кзоласиз. А. Қаххор, Майиз емаган хотин.

ҚАТТИКЛАМОК с. m. 1 Қаттиқ қилмоқ, қотирмоқ.

2 Махкамламоқ, махкам қилмоқ, махкам қилиб боғламоқ ёки тортмоқ.

КАТТИКЛАШМОҚ 1 Қаттиқ бўлмоқ, қотмоқ. Бола ўсган сари, суяклари анча қаттиқлаиади. Кафтда сиқила-сиқила каттиқлаиган, тухумдай қор «ёвга» тегмай, адашиб, Йулининг бошини ялаб, дупписини кийиайтириб утади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Кучаймоқ, зўраймоқ. Намол қаттиқ-
 Ж. Шарипов, Хоразм.

3 c. $m$. Оғирлашмоқ қийинлашмоқ. Иu каттиқлашиб кетди. Тирикчилик қаттиклашди.

4 Шафқатсиз, аёвсиз бўла бормоқ; қатъийлашмоқ, жиддийлашмоқ. Муртазонинг нигохุи су̀нгги пайтларда анча дағаллашиб, қаттиқлашиб қолди. Ш. Бўтаев, Қўрғонланган ой.

5 Қаттик, зиқна бўлиб бормоқ.
ҚАТТИҚЛИК 1 Қаттиқ эканлик. Тоининг қаттиқлиси. Иининг қаттиқлиси. Ироданинг қаттиқлиеи. Интизомнинг қ̧аттиқлиси. Оғрикнинг кุаттиқлиги. Эртага киёмат деса, ишонии мумкин эди-ю, лекин ўлеудай қатттиқлии, хасислиги билан доне чиқарган Болта кўпаснине ўғидан бундай сахийлик келишига иионии мумкин эмасди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Ирода, матонат, қатъият. Қийинциликларни енгии учун қаттиқлик ва чидам зарур.

3 Қийинчилиқ оғирлик; қаттиқчилик. -Мен уззимни камбағал деёлмайман, - деди бой, - лекин замонанинг каттиқлиги мени хам камбағаларга яқинлаитирган. С. Айний, Куллар.

4 Қаттиқкўллик, талабчанлик. Каттиқлик билан ку̀л остида сақламоқ.

5 Металлургияда: бирор жнсм (мас., металлнинг) қаттиқ жисмнинг ботишига кўрсатадиган қаршилиги; жисмнинг механик хоссаларидан бири.

ҚАТТИҚЧИЛИК Азоб-уқубатли, оғир ахвол, машаққатли холат: оғирчилик, қийинчилик. Каттикчиликка чиданлоқ. Сен ўзимизнинг болалардан. Етим ўсиб, қаттиқчиликни курраансан. П. Турсун, Ўқитувчи. Беи-ўн кун қаттиқчиликни устимизга оаиб. шу оз улов билан кўкламни енгиб олсак, кўп одамларнинз кӱзи очилиб кетади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ҚАТТИК-ҚУРУМ айн. қаттнқ-қуруқ.
КАТТИК-ҚУРУК 1 Куриб, қотиб қолган, қотган-кутган. [Гулжон:] Кир-чирларингизни ювиб бераман, қаттиқ-қуруқ нонларинсиз буллса беринг. Хамза, ПТаранжи сирлари.

2 кўима Кишига қаттиқ тегадиган; оғир, қаттиқ. Қаттиқ-курук гап. - Мадумар Ғуломжоннинг далилаарини қунт биаан эшитди, қаттик-куруқ̧ zапирмади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Оиша билан Рахима хеч вақт бир-бирининг ку̀зига тик қараимаган, қат-тик-куруқ гапириимаган. Х. Нуьмон, Мехр.

КАТТИҚКЎУ 1 Тартиб-интизомни яхши ушлайдиган; қаттиқ, талабчан. Қаттиққу̀л рахбар. - [Комилжоннинг] Илми ва бииими бор, каттиккўл. И. Рахим, Хаёт булоқлари.

2 Шафқатсиз, берахм. Хожи унга нисбатан жуда қаттиққўл, кўп суккади. А. Қаххор, Сароб.

ҚАТТИҚҚӰЛЛИК Қаттиққўл бўличш, қаттиқкўлга хос иш тутиш. Иброхим Суатоннинг каттиккўллиги подиохга ёқарди. Мирмухсин, Меьмор. Кўчкоровнинг жиноятчиеа нисбатан олийжаноблик килииини қувватлаб бу̀лмайди.. битта конхўрнине бахридан уัтиии керак.. Бабзан катттикку̀лик хам керак, уртоклар! С. Анорбоев, Оқсой.

КАТТОЛ [a. قتَّال - қотил, ўлдирувчи] 1 Одам ўддирувчи, хунхўр, қотил. У тоидек огир гавдасини куч билан Мардонбек томон ташлаган замонок, қаттол бирин-кетин икки ўк узди. С. Азимов, Оппоқ тонг кўшиғи. Ана, камоннинг қаттол ўк̨и дов уммовга саниилади! А. Дилмурод, Фано даштидаги қуш.

2 куัчма Ашаддий, ёвуз. Каттол дуиман. Қалбимда ғазабнинг ути тутакиб. Энг қаттол ёвларни қаттиқ қоралаб.. F. Fулом.

3 ку̌чма Жуда хам қаттиқ, кескин. Вазир жаноблари хазина сарф-харажатларини қаттол назорат остига олмокни таклиф этадир. С. Сиёев, Аваз.

КАТ(卉) [a. فتط - кесиш, қирқиш, узиш, узилиш; муайян масофани босиб ўтиш]: қат(b) этмоқ эск. кт. 1) босиб ўтмоқ. Бир масофани қатв этии учун, аввало, унинг ярмини, ярмини ққать этии учун унинг турттдан бири, саккиздан бири ва хоказодан бирини кать этии керак. А. Қаххор, Сароб; 2) кўима кескин узмоқ. Алоқани қать этноқ. -дан қатън назар $қ$. назар. Сен ихтииёр киласанми, қилмайсанми, бундан қатъи назар, мен сени бахтиёр қилмасдан туролмайман. А. Қаххор, Сароб.

ҚАТЬАН [a. . - асло, қатьиян] эск. айн. қатьиян. Хукумат иичиси бўла туриб, хукуматнине обрусини бир пул килмоқлари катьан жоиз эмас. "Муштум".

ҚАТЬИЙ [a. تُطعى - узил-кесил, энг охирги; тўла, тўлиқ] 1 Узил-кесил белгилаб қўйилган, ўзгармайдиган; мустахкам, барқарор. Қатьий бахолар. Катьий режа. Қатьий муддат. $-\frac{1}{\text { ерда батальон ко- }}$ мандири билан бирга қатьий жадөал асосида машгулот уутказадилар. Шухрат, Шинелли йиллар. Бинокорлик ишларини шундай йўлга кўямизки, ғўза парварииига сира халал бернайди. Факат қатвий тартиб уррнатииимиз керак. Р. Файзий, Чўлга бахор келди.

2 Қайта кўриш, Узгартириш, шарт, писанда, эътироз ва ш.к. га ййл кўймайдиган; узил-кесил. Қатьий жавоб. Қатъий фикр. Қатвий қарор. $=$ Қуръони шариф майни макрух деб катьий тақиқлаган. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Сув исрофгарнилигига, суғориини сифатсиз уттказиига кุатьий бархам берии керак. Газетадан.

3 Мустахкам, шак-шубхасиз, қаттиқ. Қатвий ваьда. Катьий риоя қилмоқ. Катьий иионч. - Мен сени колиблар қўлида куриб, Озод келажакка қатвий ииондим. Уйғун. Хайдар ўз фикрида катбий туриб олди. Ш. Рашидов, Кудратли тўлқин.

4 Астойдил, жиддий, қаттиқ. У.. қатбий товуи билан интизом хакида гапирди. Ойбек, Қуёш қораймас. Қутидорнинг бу сузи жуда хамм қатвий эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. ..сувсиз ётеан ер борки, хаммасини уззаитиришга қатьий бел боғлаганмиз. «Ўз-

бекистон қўриқлари». Хўжаев раис кабинетидан ранги учган холда чиқдд. Аммо хаақиқатдан кўз юма олмаслиеини қатвий туриб aùmди. «Муштум».

КАТЬИЙЛАШШМОК 1 Қатъий тус, холат касб этмоқ; барқарорлашмоқ. Буттабойнинг хаёллари борган сари катьийлаиди. С. Ахмад, Хукм. Махмудов жим колди, нималарнидир уиилаб кетди, излаган нарсасини топгандай, фикри энди катьийлаиди, кўзаари чараклаб ёнди. Ойдин, Кўнгли тӱлдими, яхши йигит. Гап пиииб, қарор кุатьийлаиганда, Шодмонбек Хуснияларникига одам юбормоқчи буллан эди.. М. Исмоилий, Одамийлик қиссаси.

ҚАТЬИЙЛИК 1 Қатъий холат, қатьий холатга эгалик, қатъий эканлик. Фикрнинг қатвийлиси. Ииончнинг қุатвийлиги. Мақ̧саднинг қатьийлиги. ■ Тартибнинг эркинлиги нисбий бўлааниги каби, тартибнинг қ̆атьийиси хам нисбийдир. Газетадан. Хафиза ўз ниятида катвийлиги, мавсум, беғубор севгиси билан гўзалдир. О. Тоғаев, «Умид» романи хақида.

2 айн. қатьнят 1. -Хамма ии мухұим, деди Адолат қатьийикк билан, - аммо сув мухимроқ. И. Рахим, Чин мухаббат. Унинг бутун вужудида узига иионч, қатвийлик сезилиб турарди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

ҚАТЬИЯН [a. قُطعـيا: - қатъий равишда, узил-кесил, батамом] рви. 1 Қатьий равишда, бутунлай. Катвиян рад килмоқ. Катьиян ман қилмоқ. - IИу минутдан боилаб [Элмурод] ўз кароридан қатвиян кечмоқии ва хаммасини бирйўла кўнглидан чиқариб ташламоқчи бўлди. П. Турсун, Ўқитувчи. Бундай эзтиборсизликка қатьиян бархам бериии керак. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Сира хам, хеч, мутлақо. Уларнинг харакатларидан, юзларидан бенихоят чарчаганииклари сезилиб турса хам, лекин довдираии, хфовликии, париионлик қатвиян кууринмасди. Оя̆бек, Қуёш қораймас.

3 кам қўлл. айн. қатъий 4. Отинойи бу сафар у้з қоидасини бузиб, қатвиян тайинлади.. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚАТЬИЯТ [ $a$. قَطعيَت - қатьийлик, узилкесиллик; дадиллик, матонат, сабот] кт. 1 $\breve{У}_{3}$ фикрида, сўзида, азму қарорида қаттиқ туриш; қатъийлик. Қатвият кўрсатноқ. Туляинжон анқайиб колди. У Хуридан бундай қатьиятни ва иродани сира кутмаган эди. Ф. Мусажон, Хури. Унине чехрасида, юпқа

лабларида аллақандай бир қатьият бор, харакатаари кескин, ииддатли эди. О. Ёқубов, Излайман.

2 Сабр-тоқат, матонат, ирода. Харбий хизмат уัз характерига кугра йигитлардан қатб. иятни талаб килади. «Саодат».

КАТЬИЯТЛИ 1 Ў $_{3}$ фикрида, сўзида, азму қарорида қатьият билан турадиган; азмкор. Катъиятли ходим. пввалига Хоиим Латифжонга анча қатвиятли, ростгўй ўрток сифатида танилган эди. Ж. Абдуллахонов, Тууфон. Мехрибон устоз Мухсин Қодиров ута талабчан, изланувчан ва ктатъиятли мураббий. Газетадан.

2 Матонатли, иродали.
КАТЬИЯТСИЗ 1 Ўз фикрида, сузида, азму қарорида қатьият билан туролмайдиган; беқарор.

2 Ноаниқ, бетайин. Бу тугрида қатьи ятсиз, мужмал жавоблар бериидан.. тўйинган Равно Анвардан ку̀з олмай турар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

КАТЬИЯТСИЗЛИК Қатьиятга зид иш, хатти-харакат. Жуда кўп холларда.. йўл кїйиб бўлмайдиган даражада қатвиятсизаик, журзатсизлик қилди. Газетадан.

КАТКАЛОК 1 Кучли ёғинлар ва суғоришдан сўнг нам тупроқ бетида хосил буладиган қаттиқ қатлам. Уруғ экилгандан сўнг устига кучии ёмғир ёғса, тупроқ бети қотиб қэолади, биз иуни қุатқалок деймиз, А. Қодирий, Обид кетмон. Бугун звено абзолари далага чикиб, қатқалоқ ерларни юмшатиб, ғўза ниххолларининг тасини бўщатии билан банд. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

2 Ер, қор ва ш.к. нинг музлаб, қотиб қолган устки қатлами. Кўча музлаб, қатқалоқ ва тойғоқ фосил бўлибди. И. Рахим, Ихлос. Бектемир қатқалоқларга қоқинибсубиниб, штабга келди. Ойбек, Қуёш қораймас.

Қатқалоқ совуқ Хамма нарсани музлатиб, қотириб қўядиган қаттиқ совуқ. Одамлар «чийилааган чилла» деб тагрифлаган кунларда шундай каатқалоқ совук роса бир хафта давом этди. П. Турсун, Ў қитувчи.

ҚАТҚАЛОКЛАНМОК 1 Қатқалоққа айланмоқ; қатқалок билан қопланмоқ.

2 Яхлаб қотмоқ. Эрув вақтида ярим белидан лой кечиига тўғри келадиган куัча-

аарнинз лойи қатқалоқланган. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

KAT-KAT 1 Бир неча қават ёки қатламдан иборат бўлган; қават-қават, қатламқатлам. Қат-қат кўрлалар. Қат-кат булутни бехол ёриб чиққан қуёи ўз аксини сувzа туширzан эди. Й. Шамшаров, Ойдин кўллар. Токчалар қадимча - ганчдан ииланган қат-қат катакчалардан иборат. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Қаватлари букланиб очиладиган ёки шундай йўсинда тахланган. Оёғида ипорли яхши хром этик, унинг кўнжини манглай ажинидай қат-қат қилиб, бири устиеа бирини қалаитирган. Шухрат, Шинелли йиллар.

3 кўчма Қаторлашиб тахланиб ётган; жуда кўп, чексиз. Сен ўкийсан, мен иида, Дилда умидлар қат-қат. Зулфия. Дустим билан қуянаб, кулишиб, Биз қайтамиз, севинчлар қат-қат. Х. Салох.

4 кўчма кам қўл. Такрор-такрор, қайтақайта. Мени бутун дунё тингласин, Чевар киз, деб мактасин қат-қат. Уйғун. Умр тилаб мард ўғли учун, Она қат-қат қарар юлдузга. Х. Fулом.

КАТҚОРИН анат. Кавш қайтарувчи хайвонлар ошқозонининг қат-қат қисми.

КАФАС [ $a$. هُفصص - катак, каталак; сават, кажава; кўкрак қафаси] 1 Куш ёки хайвонларни сақлаш учун махсус ясаладиган хонача. Темир қафас. Кафасда садва бокмок. Қафасдаги иер. Қафас яиириб кўйилган арча тагида бир каклик патиллаб қолди. С. Анорбоев, Оқсой. Каттагина бир каффсдаги чиябўри, чет одам келеанидак, норози иржайиб қўйди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

Кўкрак қафасн анат. Гавданинг қовурғалар билан ўралган, юрак жойлашган қисми. Юрагимни эзиб, кугкрак кафасимни ёриб юборгудай буллаеттган алам ва фарёдга чидай олмай, секин боққа чиқдим. О. Еқубов, Излайман.

2 кўчиа Қафасга нисбатли нарса, холатни билдиради. Мана икки йилдирки, у Содиқжон бойваччанинг олтин қุафасида қон йиғлаб, кундоиник жафосини тортади. К. Яшин, Хамза. Етти ўғлон қуткарганда ёрни жинлар кафасидан.. М. Шайхзода.

3 куучма Саноқ сон билан қўлланиб, айрим кушларни уриштиришда утадиган маълум вақт доирасини (бирлигини) бил-

диради. Тешабой бўкоқ Рахимберди калнинг тулааги билан жужасини уриитирган эди, икки кафасдаёк Рахимбердинине беданаси.. чийиллаб чикиб кетди. «Муштум». ..икки муллани бир қафас уриитириб, томоша құимоқ̧ии булибдилар. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

КАЧОН су̀р. олм. 1 Қай(си) вақтда? Қачон келасиз? Мажлис қаачон боиланади? Қачон керак булсам, аит, югуриб келаман. А. Қаххор, Қўшчинор чнроқтари.

2 бркт. боғл. взф. Қачонки. Қачон унинг паранжсисини кўрса, қачон овозини ту̀сатдан эиитса, йисит қалтирайди, ранси оқааради. Ойбек, Танланган асарлар.

КАЧОНГИ 1 су̀р. олм. Қайси вақтга тааллуқли?; қайси вақтда бўлган? Бу қачонси воқеа?

2 сфт. Узоқ Ўтмишга оид, анча вақт илгари, қачонлардир юз берган; эски. Хў, бу қачонги одам. Қачонги ииларни суриитириб юрибди.

КАЧОНДИР 1 Тарихи аниқ бўлмаган узоқ ўтмишда, ўтган замонда. Бу ерлар качондир тўкайзор буллан. - У $_{\text {[Абдулаа }}$ асли хўжандлик тожик булиб, Камишкапага қачондир кучиб келган, сартарошлиги учун хамма уни «уста» дер эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Келажак кунларнинг бирида, қачон бўлмасин бир кун, бир кун эмас бир кун.
 зир бўлааса, қяачондир айтизиши керак гаплар бўлаани учун Буттабой хам қуйиб берди. А. Қаххор, Қушшчинор чироқлари.

ҚАЧОНКИ бркт. боғл. Бирор воқеаходисанинг содир бўлиш пайтини ёки шартини ифодалайди; «агар", "башарти" маъноларида қӱлланади.

КАЧОНЛАР рвш. Бундан анча вақт аввал; аллақачон. Халқлар ичида кўпдан оєоза - донғи кетган, Дунёнинг хамнасига качонлар бориб етган. К. Мухаммадий.

ҚАШИМОK Бирор жойнинг қичишини енгиллаштириш ёки босиш учун нарса ёки тирнок ва ш. к. билан тирнамоқ, қичимок. У [Kудрат] кузини кисиб. ручканинг думи билан пешонасини қашиб, узок уйлади. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Баққол., харидор кутиб, оппоқ соқолини қุаииб уутиради, куॅзари утган-кетганда. «Шарқ юлдузи». -Кийин.. Оғайни, қийин, - деди ияги-

ни кุаииб оипаз солдат. 3. Фатхуллин, Сўн мас юлдуз. Улар [чумчуқлар] бир-бирларини қуєиииб уиннаиар.. патларини, қанот таг ларини қашиб-қашиб қўяр эдилар. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

бош қашишга (ёки қашигани) вақт йўқ ёки бош қашигани қўл тегмайди Жуда банд, озгина хам бўш вақт йўқ. Мартенчиларнине бош қаиигани вақтлари йўқ: улар купдан кутилган машиналарни монтаж килиилари, уларни тездан иига солиилари керак H . Сафаров, Саодатнинг қиссаси. Майли, экканлар экиб, тикканлар тикаверсин, бошимизни каииига қу̀л тегмайди-ю.. ШІІ. Рашидов. Бўрондан кучли. Бошини қашимоқ Хижолатли, ноқулай шароитга тушганда ёки бирор хаёлга борганда, уй сурганда, қўлни бошга юбориб, қашишга ўхшаш харакатлантириш холатини билдиради. Маираб хижолат чекиб, бошини қุашиди. О. Ёқубов, Эр боиига иш тушса. Гап шу ерга келганда, Берди Аминовичнинг нафаслари ичаарига туииб, ку̀рсаткич бармоқлари билан бошларини кашиб колдилар. «Муштум». Боиин қашиб бир нафас, Ботди огир хаёлаа. Fайратий.

KАШIJАМОK 1 айн. қашимоқ. Хамроқул бекка қараб ва қўлини ту̀ни ичиса олиб, корнини қиртиллатиб қаилай бошлади. М. Жўрабоев, М.Б. мартабаси. Зиёхонов Тўлаганга қараб, такир бошини қашлади. А. Мухтор, Чинор.

2 Қашлағич билан тозаламоқ. Қаилағич олдим-да, қора қаиқани у ёк-бу ёғини қаии$л а б ~ ч и қ д и м . ~ А . ~ Қ о д и р и и ̆, ~ У л о қ д а . ~$

3 кўчма кам қўлл. Алдаб-сулдаб, силабсийпаб, бирор ишга кўндирмоқ. [Macmyра:] Ахир сиз кизиксиз! Веш кун сабр кининг, куёв-пуёвга чиксин, бир ой-ярим ой утсин, ундан кейин аста-аста қашлаб, иига со-лайлик-да. Хамза, Паранжи сирлари. Мен сенга ёмониикни кўзасам, орқангни қашлаб́ гапирар эдим. И. Рахим, Ихлос.

4 куัчма Шилиб, юлиб-юлқиб олмоқ. Яхиии билан ўрток булсанг, яхиии иулга боилайди, Ёмон билан уурток бўлсанг, бор-йуғингни қ̧аииайди. Мақол.

КАШЛАFИЧ Отни қашлаб тозалаш учун ишлатиладиган, қатор тишли темир асбоб. Тура от устини бир сидра ювиб. сўне қашланич билан буйниларини, уммровини қаилай бошлади. Н. Фозилов, Дийдор.

ҚАШОВ ше. Қашлағич. Тилаа қаиюв, гулдан жўроб [супурги] қулида, Торта берди ўиркугкнинг баданига. «Хушкелди».

ҚАІШШАНГ шв. 1 Уяти йўқ, сурбет, суллох. Қашшанг одам. Қуёш, бошлиқ бевақтт ииеа қугзғаган қ̧аишанг каби, тажангларна нур соимоқда. «Шарқ юлдузи».

2 Бйй бермайдиган, асов. Қашшанг от.
ҚАШШЮОҚ Ӱта камбағал, фақир; фақирона. Қизиқ экансан.. бу ердагилар хаммаси гадойдан нон тилайдиган қашиоқлар.. Ойбек, Танланган асарлар. Ўининд баландпаст лой томлари шахаардаги қашшок хаётнинг гувохидек мунғайиб турибди. С. Кароматов, Олтин қум. Рўзияатнинг отаси жуда кุашиоқ яшар, мешкобчилик билан кун курриб, оиласини боқолмас эди. Туйғун, ІІоир хақида хақиқатлар.

ҚАПШШОКЛАНМОК айн. қашшоқлашmok.

ҚАІШОКЛАШМОК Қашшоқ холатга тушмоқ, камбағаллашмоқ. Кейинги пайтларда дехқонлар қашшоқлашган, ерсизлик балоси жонларига тегиб кетган эди. К. Яшин, Хамза.

КАШШОҚЛИК Қашшоқ холат, қашшоқ турмуш. Очлик, қашшоқлик - уруш дарахтининг аччик мевалари. Т. Малик, Ажаб дунё.

ҚАШҚА 1 От ёки мол пешонасидаги оқ жой, оқ нишона; шундай нишонали от, мол. Ола бузок, каиқаси хам бор, Усти кุора, бағри оппоқ кор. F. Ғулом. От келар яиинаб борлик, Қаикаси гўё ёрлик. Т. Тўла. уртароқда анчадан бери бир-бирига ўкрайганча елкалашиб келаётган қаиқа буқача билан тарғил буқача тугсатдан сузиииб қолиб, поданине тугс-туัполонини чикарди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 куัчма Бетнинг кўринадиган ерида урилишдан қолган нишона. мас., яра, чақа. Сапииб урнимдан турсам.. пешоналари қаиқа, кийимаари тупроқ.. дадам кириб келяптииар. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. [Мавлон] Хозир афти-башарасини қаиқа қилиб муитлашиидан, бировларнинг таббини хира қилиидан бошкุа ии кุилмайди. Ш. Шухратов, Безорилар.

Отнинг қашқасн салб. Хамма биладиган, танийдиган. Луқмонбек махаллада отнинг кашқаси. С. Ахмад, Сайланма.

КАІІКАЛДОК Сувмошаклар туркумининг қамишзор қулларда яшайдиган, бошида қашқаси бор бир тури; ўрдакдан кичикроқ ёввойи ов қуши. Тунғизаарнинг бесаранжом хур-хури, ўрдак ва қаикалдоқларнине ғақ-ғуқи оламни тутган. С. Ахмад, Уфқ.

КАШҚАЛИ Пешонасида қашқаси бор. Майна яна бир карра извои ва отларни кўздан кечирди.. Отнине бири қизил, четдагиси оқ қаиқали турриқ. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

ҚАІКАРБЕДА Дуккаклилар оиласига мансуб, оқ ёки сариқ гулли, ўқилдизли икки йиллик бегона ўт.

ҚАШҚАРБОЛДОК Исирғанинг 18-асрда Фарғона водийсига қашқарликлар келтирган, халқа шаклидаги тури. Қаикарболдоқнинг махаллй̆ анваналарга яқинлиси унинг тез тарқалииини табиинаган. «ЎЗМЭ».

КАШКАРГУЛ айн. қўқонгул.
ҚАШҚАРИ Қашқарда бўладиган; Қашқарда ясалган. Хаётхон уррнддан турди, онам умид билан унга тиктириб қуйган. қтаикари кундуз телпакни кийгизди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ҚАШҚАРЧА 1 сфт. Қашқарга ва қашқарликларга оид; уйғурча. Каикарча уйин. Қашқарча овқатлар.

2 от Олди ромлар билан уралган айвон. У «тиқ» этган овоз келса, кузларини беихтиёр кўча эиикка тикиб, каиқариада ўтирибди. А. Ёқубов ва Ш. Шодиев, Топилган қиз.

3 от эск. Уйғур тили. Қаиккарча(ни) биласизми? Қашқарча сузааимоқ.

4 om Келиб чиқиши уйғур мусиқаси билан боғлиқ куй ёки ашула номи. Одамларнинг кўзлари гулхан ёруғида ўртада «қашкариа»га муқом қшлувни, беқасам ту̀н устидан белбоғ боғлаган к̧ора кош йигитда. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚАШІҚИР айн. бўри 1. Каиқир уззинине уяси олдидаги кўйларга тегмай, узоқдаги бошқа қу̀йларга боради. О. Кўчқорбеков, Чўпон Рўзи бахши. Мен кетган сўнг уัзинг ёлғиз колмагин, Қаиқир-қобонларга емии булииагин. «Ширин билан Шакар».

КАВДА [а. قـعده - Ўтириш, вазият, холат] этн. Киши вафотидан кейин унинг кейинги маросимларидан бирини, мас., «йигирма»си ёки «қирқ»ини бирор яқин

қариндошиникида ӱтказиш одати, таомили. Қавда қидмоқ.

Қағда қаримас Қилиниши лозим, аммо шошилинч бўлмаган иш қақида. Халқимизда "Олтин чиримас, қавда қаримас" маколи бежиз дунёга келнаган. «Фан ва турмуш».

КАЫР [a. تُعر - чукурлик, чуқур жой; таг, туб] Бирор нарсанинг сиртидан анча чукур ери, ости, ичи. Ернинг кагри. Дарёнинг қаври. Бир ярим соат ичида денгиз дахшатли юкни бутунлай казрига ютиб юб́орди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Негадир иундай бахайбат тоглар хан кўриннас, улар хุам худди тун қаьрига синсиб кетгандай эди. К. Яшин, Хамза.

КАКАЖОН шє. Қақилдоқ. Қандолатхон Барнони яхии билар эди: ёлғиз уссган қақажон қиз. И. Рахим, Барно. Бирам қакажон, ку̀хлик, Бирам бийрон ва айёр. Миртемир.

ҚАҚАНОҚ Кўй ёки эчкининг оғиз сутидан пиширилган овқат. [Жонгуа] म̆иеитга хุар гал яйловдан қৃайтганида, албатта, ёғоч косада қатиқ, қўй сутидан ясалган қақаноқ ёки ивитилган қурут олиб чиқар эди. О. Хусанов, Хаёт ишқн. Онаси эчкинине янги сутидан қаканоқ құиии берарди. Н. Қобил, Буғдой пишиғига етмаганлар.

КАҚАС ше. Кишилардан ёки кишилар яшайдиган жойдан узоқ, чекка ер; овлоқ. Қақас жойда учраимоқ. - Лулилар колхозга авзо бўлиб киришга қарор береанларида, биринии шарт қчилиб, қишлоқдан қূақасроқ ерни талаб килаан эдилар. Н. Сафаров, Лўлилар.

ҚАКА(К)ЛАМОК «Қақ-қақ» овоз чиқармоқ; қақилламоқ (товуқпар хақида). Чипор товуқ хৃам зу้р ташвиш билан кақақлаб., таралиб юрган жужсаларини қаноти остига чакирарди. А. Мухиддин, Х. Тожибоев, Оташ калбли қиз.

ҚАҚИЛДОК Ўзини билағон санаб, хадеб гапираверадиган; гапдон, махмадона (кўпинча қизлар хақида). -О, мунча қакилдоқ экан бу қиз, - олифта хоним юзини тескари бурди, - ташвиқот қиляпти бизни. Ойбек, Нур қидириб. Бошқа бирор кўзагани бордир қакилдоқнинг. Н. Аминов, Муяссар.

КАҚИЛЛАМОК 1 айн. қақа(к)ламоқ. Чиnор товуқ шу кунларда етилган.. какиллаб юрибди. С. Айний, Куллар.

2 кучма Хадеб гапиравермоқ, махмадоналик қилмоқ. Хўп, хўп. Бунча какилаай-

сан? Ў. Умарбеков, Юлдузлар. Эионни хам, қорини хам оғзига каратиб, анчагача қақиллади. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚАҚИР Сувсиз, қақраб ётган қоқ ер, қақроқ жой. Буз ерларса сув чикади, қиилоқ атрофи, какир бўз ерлар куัкаламзор, экинзор бўлади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ташналаб ётган қақир чулларни хосилдор этиб, Боғу бустону экинзор этгали имкон сув. Хабибий.

ҚАҚИРЛАМОK айн. қақилламоқ. Қакৃирлаб кулмоқ. Какৃирлаб сайрамоқ. Кори Махмуд қакирлаб кулгандан кейин, жиддий бир вазият олиб: -Менимча, - деди, хаар бир киии ва хчар бир нарса учун бир ном керак. С. Айний, Эсдаликлар.

ҚАҚИР-КУҚУР Хар хил майда-чуйда нарсалар; ашқол-дашқол, лаш-луш. Бу машина, араваларга тирбанд қиииб.. алак̧андай қакир-куқурлар ортилган эди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Ерматнинг қақирқукури оз бўлгани учун, араванинг олдинги қисмида Гулнор ва онаси бемалол жойлаиган эди. Ойбек, Танланган асарлар.

КАҚОЛАМОК айн. қақа(қ)ламоқ. Тухум қўймаган товуқ кўп қаколайди. Мақол.

ҚАҚРАМОК Нами қочиб ёки сувсизликдан, ташналикдан қуриб қолмоқ; қуруқшамоқ. Қакраган чўл. Томоғим қакраб кетяпти. Беморнинz лаблари қакради. Кимсасиз чўл. Қуёининг жазирама иссиғидан хамиа ёк қакраб кетган. Газетадан.

ҚАҚРОK Қақраган, қақир. Қакрок чўллар. Қакрок лаблар. ССув - анкога шафе. Хамма ёк қум, қизиб, ёниб ётган қақроқ қум. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бобоқул ота томогининг қакрогини босии учун ховуздан оқиб чиқаётган ариқдаги зилол сувдан ховучини ту̀лдириб ичиб олди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ҚАҚІІАМОK І Оғриқли зирқироқ тутмоқ, сирқирамоқ. Абзойи баданим кақшаяпти. Луқ-лўқ қақ̆аётган чаккаларидаги огрик босилди.. С. Нуров, Нарвон. Оёқлари зир қакшар, бир қадам босиига хам мадори келмас эди. М. Мансуров, Ёби.

2 кўима Азоб-уқубатли, машаққатли холатда бўлмоқ, шундай холатни кечирмоқ. У бечора, ёилиги минг хил азоблар билан қақшаган, хурланган, бечора халқнинг бу қадар иионч ва эхтиромини хৃеч вакт хаёлига келтирганмикин? А. Мухтор, Қорақалпоқ

қиссаси. Эзилан, какцаган, очу яланғоч, Хамииа бир ғарибпарварга мухтож. Хабибий.

3 Зир-зир титрамоқ, қалтироқ тутмоқ; қалтирамоқ. ..лаби лабига тегмай титрар, аззойи бадани безгак тутгандай қุақтарди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

4 Қуриб, қақраб қолмоқ, куриб қоқ бўлмоқ. Бочка куриб, қақциаб кетибди. Қораку̀л дарёси куриб. қақчиаб ётибди. Ж. Абдуллахонов. Туфон.

5 ку̀има Ачиниб, ёлвориб ёки хафа бўлиб, кўп гапирмоқ. Қақцаб гапирмоқ. Кўп қакшадим, сўзимга кирмади. - Хадича буви ичкарига кирди-ю.. у̀иа ерда какиаб, кุарғаб утирдд. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

6 Ачинарли, зор холатга тушмоқ. Қон кора қақшамоқ. - Карима опа қақиабб йиғлаётzан уғлини ётогиеа олиб кириб ётқчзди. М. Исмоилий, Бизнинг роман. Жуда хунук ши бўади-да. [Кизнине] Онаси зор қақшаб, кидириб юргандир. С. Ахмад, Лочин. Бечора увол кетибди. Ота-онаси какиаб қолибди-да, аттанг, аттанг! Ў. Умарбеков, Ёз ёмғири.

ҚАҚШАТМОК Қақшамоқ фл. орт. н. Осмонни қоплаб олган чодирдек булут ку-лоқ-бурунни кўкартириб, суякни қақъатуечи аччиқ изсирин кор бошлаб келди. П. Турсун, Ўқитувчи. Бегунох онани қон қакиатиб, эрини тортиб олаётгап эканман-ку. А. Мухиддин, Куёв қочди.

ҚАҚШАТҚИЧ Қақшатувчи, ўнгланици қийин ахволга солувчи, яксон қилувчи, йўқ қилиб юборадиган. Қақцаткич зарба. Какщатқич жанг. Қакшаткич танкид. - Нусратилла рўпарасида чуяндай қорайиб ўтирган дуиманнинг хакоратларига қарии какшаткич бир гап тополмай, хамон ёнади. А. Мухтор, Опа-сингиллар. ..тўрт-беш баравар кўп кучга эга булган дуиман атакаси какшаткич у̌к довули билан рад этилиии керак. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

ҚАҚШОК Куруқ ва қаттиқ; қотган. Она қакиоқ қўмарики қьзинине юрагига қўйди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚАҚКАЙМОК Тикка қотиб турмоқ, тик холатда бўлмоқ Мочалов билан бирга унинг каби погонли, яроғ-аслахали икки тура зинада қаққайди. Ойбек, Танланган асарлар. Баззан кизғии-қўнғир бир илон ут орасидан урмалаб келиб, атрофни томоиа килаётгандек қаккайиб қолган юмронқозиқка таииланади. М. Осим, Тўмарис. Қии оппок ку̀р-

пасин ту̀иаган ерда Қаққุайиб турибди бир mуn ок қ̧айин. X. Салох.

ҚАҚ-ҚАҚ таюл. с. Товуқларнинг ўзига хос овозини билдиради. Товуклар қак-қақ килиб қочииди.

KАF такл. с. Қарға, зағча, қузғун ва ш.к. нинг товушини билдиради. Қарға қағ зтади, узз вақтини чоғ этади. Мақол.

KAFAHOK айн. қақаноқ. $\because$ 末
ҚАРИЛЛАМОК «Kар-қағ» овоз чиқармоқ; қағқағламоқ. Киру сой, дарахтлар қорга ботибди, Қарғалар кағиллар булиб миннатдор. Шухрат. ..баланд теракнинг айри иохида қагиллаб турган олахаккага анграйшб колган эди. Н. Аминов, Суварак.

KАХАТ [ $\alpha$. чилик; очарчилик] 1 Топилмайдиган, йўк холат. Бир кафт дон-дун экиига хамм қурбим етмади.. Ер орик, гунн хфам қахат. Ш. Тошматов. Эрк қуши. Нахот шунча қаттиқ табиат қахри, Нахотки илож йўқ, бир чора кахат. С. Зуннунова. Бу ерда хатто пайпок, носки хам қахат экан. Газетадан.

Ўрнга мол қахатми? Уддабуррога хамма нарса топилади, деган маъноли ибора. - $\grave{y}_{F}$ рига мол қахатми, хасса йуколса, сен учун топиимайдиган матожмас-ку, - дедим. Шукрулло, Жавоқирлар сандиғи.

2 айн. қахатчилик. Ким бизга к̧айрилади, Очлик, кахат ту̀рт томон. Миртемир.

КАХАТЛИК Топилмаслик, етишмаслик; йўқтик.

ҚАХАТЧИЛИК I Уруш ёки бирор табиий офат натижасида ёки экин-тикин битмай қолганлиги сабабли кундалик эхтиёжларга зарур нарсаларнинг топилмаслиги, топилиши жуда қийинлиги юз берган холат. Нарх-наво кўтариииб кетди. Қимматчилик хадемай пулга нон топизмайдиган кахатчиликка айланади. А. Қаххор, Ўтмишдан эртаклар. ..ғалла камайиб, пахта майдонлари кисқариб, чореа турли офатларzа учраб, юртда очарчилик ва қахатчилик бошланди.. К. Яшин, Хамза.

ҚАХВА $[a .0$ б $\bar{ه}$ - кофе дарахти ва меваси; кофе; кафер айн. кофе 1-3. Қахва майдонлари. Бир стакан қахва. Кахва ичмок. $\boldsymbol{\square}$ Хизматчи қахва келтирди, Анвар Мурод дастурхонго мехмонарни ундади. Ойбек, Нур қидириб.

KAXBAXOHA [қахва + хона] Чой, қахва, енгил таом ва н.к. сотиладиган кичик

ресторан. Биноларнинг пастки қивати хил-ма-хил дуконлар, ошхоналар, кахвахоналар ва турли муассасалар билан банд. Х. Қодирий, Қохира лавхалари.

ҚАХВАЧИ 1 Қахва билан савдо қилувчи, қахва сотувчи. Қахвачи чол қайтиб кирганида, Озод боиини хонтахтага кўйиб, донг котиб ухларди. М. Махмудов, Мангу куй излаб.

2 Қахвахонанинг хўжайини, эгаси.
 лаш, зурлаш; хафалик, алам, қайғу] 1 Қаттиқ аччиқланиш, жахл туйғуси; ғазаб. Замиранинг кахрдан ёнаётаан кўзари, аччикаанганда хам нафосатини йукотмайдиган юзи жазманига янада чиройии курридди шекилли, йисит ширин илжайди. П. Қодиров, Уч илдиз. Қузғолончи халқнинг.. қахри хар лахзада куиайди, хайкириғи кўкни тутди. Ойбек, Танланган асарлар. Унинг сўзашуя оханеи мулойин булса-да, аммо узиб олгудек кахр ва аччиқ киноя сезилиб турарди. С. Кароматов, Олтин қум.

2 кўчма Баъзи табиий ходисаларнинт «аламли» кучи, таъсирига нисбатан кўлланади. Қиш қахридан қарсилайдди қайрағочлар. А. Мухтор. Аччик аёз курсатар кучин, Ууткирлаиар совуқнинг қахри. Д. Файзий.

Қахри келмоқ айн. қахрланмоқ. Олимжоннинг кахри келди, кўмир чўғидай куззяаридан ўт чакнади. *Муштум», Қахри келганда, хеч кинни аяб у̀тирмайди. Т. Ашуров, Оқ от. Қахри қаттнк Мехр-шафқати йуқ. Ха, ана шундай бемехр, кахри каттик кимсалар хам бор. Газетадан. Қахрига олмоқ Қахрини ўтказмоқ; жабрламоқ. Эй худованди карим, мен бечорани нега бунча кахрингга олдинг. К. Яшин, Хамза.

ҚАХРАМОН [ф. чемпион] 1 Шижоати, довюраклиги, ботирлиги билан шухрат қозонган, жонбозлик, мардлик қилиб, ўзини курсатган шахс. Улимдан курккан киши қахрамок бўлолмайди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Кўии ғимга илхом берган қиз Олам-олам хайдаб кўйи ер. Ким курса хам уни, шубхасиз, Пахтазорнинг кахрамони дер. Т. Тўла.

У $_{\text {збекистон Қахрамони Ў }}$ Збекистон Республикасида алохида хизматлари учун бериладиган олий унвон ва шу унвонга эга булган шахс.

2 ad. Бадиий асарнинг бош иштирокчиси. Роман қахрамони. Фильм қахрамонгари. - Хамма, биринчи наєбатда, хикоямизнинг кахрамони Ёәорни табрикаар эди. С. Айннй, Дохунда.

3 Умуман, бирор воқеа-ходиса ва щ.к. нинг содир бўлишига сабаб бўлган ёки унда асосий роль ўйнаган шахс. Южорида Отабек томонидан олинган мактубнинг хақиқати мана шу йўсин хиёнатнинг натижаси эдики, биз энди хиёнат қахрамомари билан укувчини таниитирамиз. А. Қодирий, Ў ттан кунлар.

4 Қахрамон (эркаклар исми).
ҚАХРАМОНЛИК 1 Мардлик, ботирлик; довюраклик. Жанеиинине кахрамонииеи. Kุахрамонлик кўрсатмок. - Ии «номардларча» милтик урушидан, эски қахрамонлик достонларидагидек, «мардларча» қилич билан чопии.. ханжар ва найза билан суқишеа ўтди. С. Айний, Куллар.

2 Қахрамонларга хос иш, харакат, мардлик, жасорат намуналари. Газета хабарлари, каналдаги бўлан қахрамониклар, мардликлар Жумақул отанинг диқкатини жалф килди. Ш. Сулаймон, Ота, ўғил.

KАХРАМОНОНА [ф. تَررمانانا - қахра монларча, ботирона, мардонавор] Қахра монларга хос равишда; қахрамонлик билан қахрамонларча. Қахрамонона жанг кигмок Қахрамонона кураи.

ҚАХРАТОН Жуда қаттик, жуда хам шид датли, ортиқ даражада совуқ. Қахратон кии Қахратон совуқ. - Киш фаслида қахрато изғирин, бурон, Кора булут, кора тумал тонги йў тунаар. Хабибий. Мукаррама Се мадова ёзнинг жазирамасида хам, киини кахратонларида хам пахтакорлар, чорея дорлар.. орасида бўдди. Газетадан.

ҚАХРЛАНМОҚ Ортиқ даражада аччиו ланмоқ, қахри келмоқ; ғазабланмоқ. Хокь пича кахрланиб турди, кейин кўлини сизта ясовулни кайтарди. М. Исмоилий, Фарғон т. о. Қахрлансам, армон билан уласан.. «М: родхон». Булутларки кугартирар ерларн Қахрланса, чакмок-яиин сочади. М. Шай: зода.

ҚАХРЛИ 1 Қахру ғазабға тӱлган, қах৷ ғазаб ифодаловчи; ғазабли. Асқар полвон са; ғайган, кир, лекин қахрли юзидан терил артди. Ойбек, Қуёш қораймас. Мударрисни қахрли важохати суратни иииртиб так

лашдан хам тоймаслисини кўрсатар эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 кӱчма Жуда хам қаттиқ, шиддатли, аёвсиз. Қахрли қৃиш. Қахрли совуқ. - IIу содда йиеитнинг юрагини захарлаган қахрли, мудхии хаётни қарғади. Ойбек, Навоий. Хакиқатан хам куз этагиёк кии қахрли келииидан дарак бера бошлади. Д. Нурий, Осмон устуни.

КАХ-ҚАХ: қах-қах урмоқ (ёки отмоқ, солмоқ) Қахқахламоқ. ШІунақа қах-қах солиб, бегубор куаишардики, дарахтларда тунаган куилар чучиб қанот қоқади. Шухрат, Шинелли йиллар. Қайрилиб қах-қах урадир бир киии. "Оқ олма, қизил олма». ШІудгорларда бригадалар катор-катор, Ялангикда лаблари шухх қах-қах отар. F . Fулом.
 қаттиқ кулги| 1 Қаттиқ хушчақчақ кулги. Іербекнинг қахқахаси Сувонжонга тепасида бехосдан чакмоқ чақкандек бўлиб туюлди. С. Анорбоев, Оқсой.

Қахқаха урмоқ (ёки отмоқ, солмоқ), қахқаха уриб (ёки отиб, солиб) кулмоқ айн. қах-қах урмоқ (ёки отмоқ, солмоқ) к. қахмах. [Нигора ${ }^{\text {Бирдан қахкаха уриб кулар- }}$ кан, булоққа кўлини тиқии, чалпитиб юборди. С. Анорбоев, Оқсой. Хўи, хотин, хафа куринасан. Болаларнинг бахтига уйнаб-кулиб, келинчаклардай қахқаха отиб юрмайсании? Ш. Сулаймон, Ота, ӱғил.

2 кўина Давомли қичқириш, қағиллаш ва шу сингари товушларни билдиради. Бойқуининг шум кахқахаси. Қаердадир, қум ичида. урғочи оқчорлоқнине хунук қахқахаси эиитилар эди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

ҚАХҚАХ(А)ЛАМОК «Қах-қах»га ўхшаш товуш чиқармоқ; хахоламоқ. [Холиков] Гохо барала қахқахлайди, бавзан: «Мен ундай киддим, мен бундай килдим, котирдим, дундирдим», деб осмондан келади. А. Мухиддин, Тўғри савол. Ха, йигитлар ютқизиб қўймасалар яхии эди [деди кимдир]. Хамма кุахқахлаб кулди. Н. Сафаров, Саодатнинг қиссаси.

ҚАХКАХ(А)ЛАНІМОK 1 Қахқах(а)ламеқ фл. бирг. н. Солдатлар кахксахлашиб юборииди. Айникса, қора қоили, юзлари қуёида пишган йигит силласи қуриб куларди. А. Убайдуллаев, Қонли издан.

18-ўзбек тилининг изохли луғати

2 Хушчақчақ сухбат қуриб, биргаликда вақт ўтказмок, чақчақлашмоқ.

ҚИБЛА [a. $a$. - рўпарада турган нарса; намоз пайтида юз қаратиладиган томон (Макка томони); мехроб; жануб] 1 дин. Мусулмонлар намоз ўқиётган пайтда юзни қаратиб, ўгириб турадиган томон, Макка шахри жойлашған томон. Қиблага қараб фотиха учқимоқ. [Отамнинг] Кўп вактлари тасбех у̀тиии.. кечалари киблага караб, тиз букиб утиириб, худога йиғлаи билан ўтар эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Мебмор дасторини боиига қўндириб, к̧иблага юзини тугғрилади. Мирмухсин, Меъмор.

2 эск. Ғарб, кунботиш томон. Қибладан эсган шамол.

Турт томонинг қибла! Қаёққа кетсанг кета бер, ихтиёринг уัзингда. -Иккисидан бирини танланг, - деди Ойкиз қатьият билан, - ё кетмон, ё тугрт томонингиз қибла, бошингиз каёкка оғса, ўиа томонга жўнанг. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

ҚИБЛАГОХ $[a .+\phi$. . гари жой] 1 дин. Қибла томон, қибла.

2 куัчма маж. У́та хурматга лойиқ киши (мас., ота, она) хақида; унга мурожаат шакли. Мине мартаба шукр булсин парвардигорга, Мендан рози кетган экан қиибагохларим. А. Орипов, Жаннатга йўл. Қиблагохчим, валамматим, кулоқ сол. Энди сиздан оқ фотихта тилайман. "Равшан».
 ни кўрсатувчи| эск. айн. компас. Командирникига ухииб қибланамонг борми? Ойбек, Куёш қораймас. Хорунбек қуёшга қарар, ундан сўнг пешмат ёнидаги кибланамони олиб, кафтига кўяди. Мирмухсин, Меъмор. Энди мендан кетди ихтиёр! Юрагимни қўйиб кафтимга, ШІвирлайман бесабр, такрор: Қибланамом, йу̀л ку̀рсат менга. У. Азим.

ҚИДИРИШ 1 Қидирмоқ фл. хар. н. Йўқоланн нарсани қূидирии. - Ота узз ўйлари билан, бола эса отаси чехрасидаги ғамеинлик сабабларини кидирии билан маиғул эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 айн. қндирув. Геологик кидириилар. Жи-ноят-қидириии иилари.

3 кам кўлд. айн. изланин. Менине барча ижодий қидирииларим, уринишлария, муикулотларимни бу шоир хұал этди. Ойбек, Нур қидириб.

ҚИДИРИШМОК Қнанрмоқ фл, бирг. н Туғилеан кунимда дадам билан бувим ном кидириииб, ахир Адолат қууиишибди. F. Расул, Адолат. Улар бир-бирларининг кўзидан мабно қидирииди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИДИРМОK 1 Топиш учун уринмоқ, топишга харакат қилмоқ; ахтармоқ, изламоқ. Йуқолган китобни кидирмоқ. Дустини қидирмоқ. Хаёт шохаареа тикиииб қаради. У овоз эгасини таниган, таниганини қидира бошлаган эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кутбиддин тухтаб, иу атрофда myнаб колиига ярайдиган жой қидира боилади. С. Кароматов, Олтин қум. Хури.. zапни $4 у$ зии учун ховликиб, маєзу кุидира бошлади. Ф. Мусажонов, Хури.

2 Қидириш, излаш ишлари олиб бормоқ, тадқиқ этмоқ. Янси конаар қидирмоқ Космосни забт этиии йўларини кุидирмоқ.

3 Топиш, эришиш Уй-хаёлида, иштиёқида, йўлида бўлмоқ. Бахт кидирибсанми, уни факат мехнатдан топасан. Ш. Рашидов, Бурондан кучли. ХРалиги мен айтган ўртоғимнине ота-оналари. орзу-хавас қидириб, бечора қизарини қаритиб қўйдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

4 шв. Сайр-саёхат қилмоқ. Сайр этибқидириб, дунёни кезиб, Суз айтиб, Москвада крран Жамбулдир. Фозил Ййлдош ўғли.

Из қндирмоқ айн. изнга тушмоқ 2, 3. қ. из. Кампир из кидириб, боғма-боғ бориб, баланд девор олдида туัхтади. И. Рахим, Чин мухаббат. Тнрноқ остидан кир қиднрмоқ $\kappa$. тирноқ.

ҚИДИРУВ 1 Қидирмоқ фл. хар. н.
2 Қидириш иши. Археологик қидирув. Геологик қидирув. ..кцидирув отряди кийиичииикларга дуч келар, биронта жасадни топииолмасди. Ж. Шарипов, Хоразм. Кидируе давомида мўмиёйи аслга тоғда яшовии хайвонлар, қушлар ва хаттоки айрим хашаротлар хам ўч бўлиии аниқланди. А. Шокиров, 3. Хакимов, Мўмиёйи асл.

3 хук. Судгача дастлабки тергов: жиноятга доир кўшимча далиллар тўплаш. Жи-ноят-қидирув буулими.

ҚИЕ 1 айн. қня. ..коронғи тушишига яқинлаиганликдан, киё ёпилиб турган дарбозани кимдир ичкаридан зинлаб ёпди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 айн. қнялик, қия. Тоғ оралаб нрар эмиии Утиб кุиру кৃиёдан. Т. ТЎла. Киё тепасида бир

йигит турар - Кенг водий устида уйнан боқиши. Миртемир.

Кнё̈ боқмоқ (ёки қарамоқ) айн. қия қарамоқ (ёки боқмок) к. қия.

दИЕЕАМОК кт. айн. қияламоқ. Тонг чоғи сарвинозим аста қиёлаб у̀тди. Чархий.
 туриш; жўнаб кетиш; мавжудлик] 1 Куёш тикка кўтарилган пайт, туш пайти; пешин. Қиёмда чопиқииар дам олгани чиқиидд. Кун киёмдан оғди. Қиём вактида бир канча болалар «пу̀й келди, туй келди», деб бақирибчақириб югурииди. Ойбек, Танланган асарлар. Кун қূиёмига келиб, пешин намози уқฺилгандан кейин кўикнинг ич-таши жимжит бўлиб колди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Меъёр, маром, ШІавла қุиёмига етиб пииган эди. Аиижон иитаха билан хузур килиб еди. Х. Нуъмон, Фасллар. Фикр бахсда киёмига етади. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. Кетмон деганни бир қиёмда чопади киии.. А. Қаххор, Қушчинор чироқлари.

3 Охирги нуқта, тамом бўлиш пайти, охири. Соч олдирии киёяига етай деганда, саррочлик - эгар-жабдук растаси томондан қийғос тўполон овоз ку̀тарилиб қолди. F. Fулом, Шум бола. Тўйлари ғариброқ бои-ланди-ю, қиёмида қизиб кетди. Э. Аъзамов, Жавоб. Канал қурииии қৃиёмига ета ботлагач, Андижонга қайтдим. «Ўзбекистон қу゙риқлари».

ҚИЁМ II 1 Шакарни сувда қайнатиб тайёрланган қуюқ шарбат. Кампир. уне қу̀ига дастурхондан бир бурда жиззали нонни олди-да, пиёладаги киёмга ботирди. Ибохон, Феруза кўзли исирға.

2 айн. мураб́бо. Олча киёми. Олма құиёми. Анжсир қиёми.
 кўра, инсонларнинг қайта тирилиш куни; тик туриш; кўзғолон, ғавғо. тўполон] 1 Диний эътиқодларга кўра, rӱё бу дунё тугагач, у дунёда хамма тирилиб, сўроққа тўпланадиган кун; охират, махшар. Афандим, ким қурбонликка кўй суййса, қиёмат куни қุил кўприкдан ўиа кўини миниб уутар эмии, шу ростми? «Латифалар». Агарда хакқянгизни олмасангиз, мен бир кекса одамни кุиёматгана құиинаган бўласиз, олинг, иним.. Мирмухсин, Меъмор.

2 кўчма Қий-чув, туполон, ур-йиқит; жанжал. Эрталаб куัча қўккисдан қุйи-чув,

киёмат булиб кетди. П. Турсун, Ўқитувчи. Айланай, сизларнинг кораларингизни кўриии билан: «Раисга Жалил улгур етказган. Бӱлмаса, нега келяпти? деб кияди қиёматти, килди киёматти. С. Анорбоев, Оқсой. Мана эдди нима бўлди. Хали эиикдан киришим билан келин киёмат кўтаради. Ойдин, Келин ўғил туғибди.

3 кучима с.m. Жуда ажойиб, киши қойил қоладиган. Киёмат этик. $\breve{У}_{3}$ бекистон оқсоқоли Йулдои ота билан Усмон Юсупов хам шу ерда [бои тугонда] эдилар. Кўп участкалардан одам йиғилаан, құиемат базм булди. F. Fулом, Хамидни эслаб.

Қнёматн қарз к. қарз 2. Қнёматда Хеч қачон; охиратда, ўлганда. Қарзингни ундан құёматда хам ололмайсан. Қирқида кўлига соз олан, киёматда қулоғини бурар. Мақол. Қиёматдан қийин Нихоятда қийин, жуда хам қийин. Уни ку̀ндириии кุиёматдан кұийин. - Айниқса, Тулмұннине ухлаши киёматдан қийин, кўзи уйқуда бўлса хам, тили тинмайди. Х. Fулом, Машъал.

ҚИЁМАТГАЧА с.m. 1 Ўла-ўлгунча, бир умр; абадий. Энди сендан к̧иёматгача ажралмайман.

2 Хеч қачон. Ўт иу бўлса, ошинг қиёматгача хам пиимайди.

ҚИЕМАТЛИ Ажралмас, абадий. Қиёматли дуст. Қиёматли қўинилар. Мен сизнинг қиёматли синглингиз бўлай. П. Турсун, Ўқитувчи. Сен хам бўлеин кциёматли фарзандим. "Равшан».

ҚИЁМАТ-ҚОЙИМ Қиёмат куни, рўзи қиёмат, махшар. Қиёмат-қойим буладии, яқинда хаммани ер ютади. С. Ахмад, Хукм.

ҚИЕСС [a. $a$. - солиштириш, ўхшатиш; андоза, уллов] 1 Уัзаро чоғиштириш, солиштириш, таққослаш; муқояса, таққос. Таржима сифатини аниқлаинине асосий воситаси қиёсдир. F. Саломов, Таржима назариясига кириш. У нотиклик санъатини эринмай уัрганииии, оддий киёслардан катта хуасалар чикุарии кўникмасини хосил қшемоFи лозим. Газетадан.

2 Ўхшаш, тент, мисл. Онамиз куัкрагин йч̆кдир киёси, Пундан оқиб чикар мехр дарёси. Е. Мирзо. Юртим, сенга иезр битдим бу кун, Қиёсингни топнадим асло. А. Орипов, Рухим.

У́ $_{\text {зингдан (уззимдан) қиёс Бунга ўзинг }}$ (уॅзим) мисол бўласан (бўламан), ўзингга (менга) қараб хулоса қилавер, мазмунидаги

ибора. Мана, уузимдан қиёс. Кечагина хаммангга кулии булиб юрган бир солдат эдим. Мана энди, худога шукур, жир битиб, одам бўлиб колдик.. О. Екубов, Излайман.

ҚИЁСАН [a. تَياسا - қиёсланган холда, таққослаш асосида] Қиёсий равишда, қиёс билан қараганда; қиёсланганда, нисбатан. Қиёсан ўргании. Қиёсан олганда. - Ўдда- $_{\text {ро }}$ нинг теварак масофасини чамалаб кўрган эдик, иунине учун уррданине қай даража кенг бўлиии хам бизга қиёсан мадяум. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚИЁСИЙ [a. تَياسیـ - қиёслашга асосланган, қиёсан] Узаро таққослашга, қиёслашга асосланган. Киёсий метод. Қиёсий грамматика. Сифатнинг қиёсий даражаси (тли.). ■ Уларнинг (ёшларнингј билганлари тахминий ва киёсий булиб, кўпинча тарихий хақикатеа тугғри келмайди. С. Айний, Эсдаликлар.

ҚИЁСЛАМОҚ Нисбат бермоқ, ўхшатмоқ; ўзаро таққосламоқ. Еииикни бахор фаслига к̧иёслайдилар.. Газетадан. Равон йўлдан борарканмиз, бу бепоён даитнни беихтиёр шахмат тахтасиеа к̧иёслаймиз. Газетадан. Бухгалтер корхонанинг утмиии ва хозирги турмуиии, хужжалигини қиёслаб, чуттга сола кетди. Газетадан.

ҚИЁССИЗ айн. беқнёс. Қиёссиз жсисмоний куч. Ф Чорвачииикда тенгсиз Фориии аа узумииликда қиёссиз Боғииамол боғларигача кулоч отган Жиззах вилоятида бугун катта шодиёна. Газетадан.

ҚИЕТ тар. этн. Ўғузлар таркибига кирган қадимий қабилалардан бирининг номи. Мен тилаб хусн, вале шох тилаб аслу насаб, Менга аулли била хинду, анга кутнғироту киёт. Алишер Навоий.

ҚИЕФА [a. تَــافـه - ташқи кўриниш, юз, афт; қадди-қомат; узини тутиш] 1 Ташқи кўриниш, тус. Шахримизнинг қиёфаси кун-дан-кунга узгармоқда. Гуё улуғ бир ходиса содир булиии кутилаётгандек еру кўк тантанали єиёфа олди. С. Анорбоев, Оқсой. Замоннинг оёғида Кудрат берган эски чорик, қўлида ёи боланинг калласидай гурзи., юзида ғайрат ўти - у шу кุиёфада Фарходни эсга солади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Уциа Элгелдимисан, томир? Соб булибсан-ку! Бай-бай-бай.. Оданни хุам иундай аянни қุиёфага солса булар экан-да. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.
$2 \mathrm{Ю}_{3}$ ифодаси. Унине киёфасидан хурсанд эканаиги кўринарди. Негадир, хамманинг киёфаси бирдан жиддий тус олган. Анварнинг кузларида хатто курқув. Х. Ахмар, Ким хақ? Қиёфамда ранж аломати булди шекилли, хамхонам дархол гапни боика томонга буриб юборди. Н. Аминов, Қалтис хато.

3 кўцма Кишининг маънавий, рухий ва ахлоқий хусусиятлари, онги, дунёқараши, билим-савияси ва ш.к. мажмуи. Кишининг мавнаеий қиёфаси. Ёиларнинг қилаётган иилари уларнинз киёфасини белгилаб беради. Газетадан.

ҚИЕЕФАЛИ Бирон қиёфада бўлган; кўринишдаги. ..дехконларча камтар, содда қиёфали рус йизити кичик сержант эди. Ойбек, Куёш қораймас.

ҚИЁФАТ [a. فَيافت - ташқи кўриниш, юз, афт; қадди-қомат; узини тутиш] кт. кам кўлл. айн. қиёфа. ..қорадорининг хуморгарчилиги киёфатимга анча тағйир /узгарии, бошкача тус олишЈ бериб, хуснимеа путур етказган эди. Ғайратий, Довдираш. Уй эгаси Отабекнинг қиёфат ва уст-бошидан савдогарга ухшатган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚИЕФФТЛИ кт. каи қўля. айн. қнёфали. Биз бепоён Ватанимизга тумиук суқмоқ орзусини қилган, одам құёфатии бир махлуқка уॅз кучимизни кўрсатмоқчи бўлдик. А. Умар, Мухтор.

ҚИӖҚ 1 Ингичка, узун-узун кескир баргли кўп йиллик Ўт. Кекса подачи боткоққа хам, юзига урилган кескир қиёк баргларига хุам эвтибор кุимиай, олға интилар эди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Кўкорол пахтазори ғумай, қиёк, печак каби утлардан тозиланиб бу̀лаёзди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқтар.

2 Баъзи ўт-ўсимликларнинг қиёқ баргига ўхшаш, кескир барги. Майсалар қиёк чўзиб қолди. Қамиининг қиёғи қўлни кесиб кетди. - Ук товуии тинганда, савагичнинг муриган киёқлари тўзғиб кетеанини курдди. С. Ахмал, Уфқ.

ҚИЁҚЗОР Қиёқ босган ер. Чўл. қаёкқа қараманг, жинғил, ўт-у̀лан, қамишу қиёқзор. «Ўзоекистон қўриқлари».

ҚИЗ 1 Балоғат ёшига етмаган аёл. Киз бола. Еии к̧из. ذ্ৰувчи к̧из.

2 Хотин жинсига мансуб фарзанд (ўз отаонасига нисбатан). Унинг уи угил, икки қизи

бор. Қиз чиқармоқ. Қиз узатмоқ. Кизи борнинг нози бор. Мақол. Фарзанд ўғимии, кизми - бари бир, ота-онасининг юраги бўлар экан. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Балоғатга етган, аммо хали эрга тегмаган аёл; маъсума, бокира. -Қизми, жувонми, Гулнорми - бари бир, ман дадамнинг ёи хотин олииини хохламайман, - деди Салим. Ойбек, Танланган асарлар.

Қари қиз к. қари 1.
4 Қизларга ёки ёш жувонларга нисбатан мурожаатда ишлатилиб, хурмат, эркалаш, ўзини яқин олиш сингари маъноларни ифодалайди. Отга жуда эпиил экан-сан-ку, қизим! Баракалла-е. А. Қаххор, Хотинлар. Езиб беринг, айланай пошша қиз. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚИЗАЛОҚ Қиз бола, ёш қиз. Уйимизда яна битта қизалоқ туғилди. Х. Турсункулов, Хаётим қиссаси. ..йуаакда югуриб кетаётган бир қизалоқнине кўлида гунафша кўриб қолди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

ҚИЗАМИК Асосан болаларда айрим аъзоларнинг яллиғланиши, баданга қизил тошма тошиши ва иситма билан кечадиган юкумли касаллик. Онанинг назарида, құизининг юзига қизамик тошиб, шабадада сувланиб кетганга уухиарди. И. Рахим, Чин мухаббат. Уруи давридаси қизамиқ Асқар отанине бирйуа уц кุизини тутдай туккиб кетди. Д. Нурий, Осмон устуни.

ҚИЗАРИНМОК Қизармоқ фл. Узл. н. Халима опа кизариниб кулди. О. Ёқубов, Бир фельетон қиссаси. ..кизлар гурухида уттирган Нафиса урнидан турди, қизариниб, Элчибекка қаради. А. Мухтор, Туғилиш.

ҚИЗАРИНҚИРАМОҚ Бир оз қизармоқ, қизаринмоқ. Адолат.. узз харакатидан узи ўнғайсизланиб кетдими, бир оз қизаринқи-ради-ю, бирдан кулиб юборди. С. Зуннунова, Гулхан.

ҚИЗАРИШМОК 1 Қизармоқ фл. бирг. н.
2 Сану манга бормоқ; айтишмоқ, аччиқлашмоқ. Исломхужа Шерназарбой билан қизариииб олди. Ж. Шарипов, Хоразм. Йўкчилик ўлсин, икковинине хам тори таранг, сал нарсага қ̧изаришиб қолади. «Муштум».

ҚИЗАРМОК 1 Қизил ёки шунга яқин тус олмоқ, қизил тусга кирмоқ. Осмон қизарди. Қулупнай қизара боилади. Бети совуқддан қизариб кетди. Нон қизариб пииди. -


Жуда чиройли бизнинг боғчамиз, Қизариб қолди гилос, олнамиз. К. Хикмат. Шарк уфки қон пуркалгандек кизарди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 кўчма Ножўя, номақбул хатти-харакати, қилмиши, айби, камчилиги ва ш.к. учун кимса олдида хижолат тортмоқ, изза холатга тушмоқ. Модомики мендан гунох содир буммади, текиирсалар, хакикат олдида ўзари кизариб қоладилар, шундай эмасми? Ойбек, Нур қидириб. Текин томок бизарга ёт; Мехнат билан ширин хаёт. Ё эа билан булмоқ керак, Е кизариб ўлмок керак. С. Акбарий.

ҚИЗАРТ(ИР)МОҚ Қизармоқ фл. орт. н. Товукни қизартириб пииирмоқ. Узааштирмовчи укквчини узз уртоқлари олдида қизартирмок. $=$ Ботаётган куёининг хоргин нури руупарадаги корни, тоғ чўккисини. буяутнии бир лахза кизартирди-да, сундди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Салимни қизартиш яхши эмас. Ойбек, Танланган асарлар.

қиздиРГич тех. Иситиш, қиздириш учун ишлатиладиган асбоб, мослама, аппарат ва ш.к. Лампали қиздиреич.

қиздиРиЛМоқ Кнзднрмоқ фл. мажх. н. Қиздиридган дазмол. Қиздирилган думба ёпи. 뜨 Кий-чув, чағир-чуғур кулоқни кар килади. Киздирилган чирмандалар хавони янгратади. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИЗДИРМОҚ 1 Қаттиқ иситмоқ, иситиб қайноқ, куядиган ёки куйдирадиган холга келтирмоқ; қизитмоқ. Дазмолни қиздирмок. Тандирни киздирмок. Ёз куёши ер юзини киздирмоқда. Ўтнинг харорати Эргашевнинг юзини киздириб, бурқиб чиқаётган тутун эса нафасини бугар эди. Н. Сафаров, Водиллик қахрамон.

2 Доғ қилмоқ (ёғни, мойни). Пахта ёгини қиздирмкқ.

3 Хароратини, иситмасини оширмоқ; иситма чиқармоқ. Безгак авзойи баданни кақшатиб қиздирмоқда эди.

4 Қонни юриштирмоқ, қонни юриштириб ортиқ иситмоқ, қизитиб юбормоқ. Асал кууп ейилса, баданни киздиради. Одамни пугстин эмас, иш қиздиради. Мақол.

қИЗ-жуВОНЛАР Ешш аёллар. Йигиткизар, киз-жувонлар чореокларнинг деворларидан сакраб у̀тиб, ариқлардан хатлаб, юеуриб борардиаар. П. Турсун, Ў қитувчи.

қИЗИЛ 1 Қон рангидаги; қирмизи, алвон. Қизил муқовали китоб. Қизия кўйак.

Кизил қалам. Қизил олма. Патнисда тўртта кулча, икки бои кизил чиллаки ва бир бош куш чўқиган кандайдир ок узум бор эди. Ойбек, Танланган асарлар.

Қнзил ари айн. ковоғарн. Қизил гул 1) қизил рангда очиладиган хар қандай гул; 2) атиргулнинг қизил очиладиган алохида бир тури. Ёз гулшани кизил гул, Халқим килур намойши. С. Абдулла; 3) шундай гуллар очилган пайтда ̆̆тказиладиган халк сайили. Қизил китоб Йўқолиб бораётган ёки йуқолиш хавфида бўган ноёб ўсимлик ва хайвон турларини қайд қилувчи давлат хужжати. Халкаро кизил китоб. Ўзбекистон кизил китоби. Қнзнл лавлагн айн. қнзнлча 1.

2 оm Юзнинг, баданнинг шу тусга мойил ранги; қизиллик. Унинг юзидаги қизилаа яна кизил кучилди. Ойдин, Ӱзидан кўрсин. Ширинзабоновнинг юзига кизил югурди. «Муштум».

3 кугчма с.т. Вино. Сиз хар вакт Жамолбой акам билан чюкиитирасиз, бизга жўра булинг, қизил ичине! Ойбек, Танланган асарлар.

4 куัчма зск. Октябрь инқилоби, шўро тузуми, армиясига оидликни билдирадиган сузз сифатида қўлланган. Қизил армия. Қизил щарк. Қизил аскар. Кизил туй. Қизил матбуот. Қизил чойхона. Қизил карвон. Қизил гвардия.

ҚИЗИЛБОІІ I 6om. Ўрдаклар кенжа оиласининг шўнғувчилар уруғига мансуб ёввойи урдак.

ҚИЗИЛБОШ II map. 1 Сафавийлар даврида Озарбайжон ва Шимолий Эрондаги туркий қабилалардан эрон қўшинида хизмат қилган аскар.

2 Ана шу даврда суннийларга қарши диний жангларда қатнашган шиа жангчиларига уларнинг бош кийимларига қараб турклар томонидан берилган ном.

ҚИЗИЛИШТОН Оёғи калта, тумшуғи бақувват ва узун, уурмонда яшовчи қуш.

қизИЛЈик Қизил ранг, тус. Қоннинг кизиллиги. Шафакнинг кизиллиги. - Гулсумнине юзидан қизиллик қочиб бузарди. П. Турсун, Ўкитувчи. Гап ким устида кетаёмганини билиб, Гулиоднинг юзига қизиликк югурди. С. Зуннунова, Гўдак хиди.

ҚИЗИЛМАРИЗ Юзи тўладан келган ва кизил рангли. Саман отини йурғалатиб, кизилмағиз, басавлат бир чол утиб кетди. С.

Зуннунова, ГУдак хиди. Омонкул амаки айниқса менга мабқул бўлди: қизилмагиз, барваста, юрт кўрган одамлиеи кўриниб турибди. Х. Султонов, Онамнинг юрти.

ҚИЗИЛМИЯ айн. ширинмия. Мохандарон водийсида юлгун. қизиамия, ажрик усади. П. Ғуломов, Зарафшон этакларида.

ҚИЗИЛОЁК Сув бўйларида яшайдиган узун оёқли балчиқчи қуш.

ҚИЗИЛУРУF Қовунинг эти ва уруғи қизил бўладиган ўртапишар тури. ..думига пичоқ қўйии билан тарсилааб, неча булакка ажралиб кетадиган қизиуруғ, иакарпалакларни уйиб ташлаганлар. F. Fулом, Шум бола.

ҚИЗИЛЧА І бот. 1 шв. Эти ва барг савағи қизил, овқатга солинадиган лавлаги; қизил лавлаги.

2 Чўлларда ва қуруқ тошлоқли тоғ ёнбағирларида ўсадиган буталар туркуми (тиббиётда қўлланади).

ҚИЗИЛЧА II Баданга қизил тошиши ва иситма билан кечадиган, кўпинча болаларда бўладиган, қизамиққа ўхшаш ўткир юқумли касаллик.

ҚИЗИЛЎНГАЧ Одам ва хайвонларда овқат хазм қилиш йўлининг халқум билан меъда ўртасидаги бир қисми (истеъмол қилинган овқат массаси у орқали меъдага йўналади).

ҚИЗИЛКУЙРУК бот. Ў $\quad$ бекистонда манзарали ўсимлик сифатида хамда силосбоп кўкпояси учун ўстириладиган бир йиллик ўтсимон ўсимлик.

ҚИЗИМОК 1 Харорати кўтарилмоқ, баланд бўлмоқ; исимоқ (асосан хаво харорати хақида). Хаво нихоятда кৃизиган, отлар халлослаб терлар.. Мирмухсин, Меъмор. Эрталабданоқ кун қุизий бошлайди-да, чоигохга борганда куёидан олов ёмғири ёғилади. X. Fулом, Бинафша атри.

2 Бирор нарса (олов ва 6.) таъсирида тана харорати ошмоқ, кўтарилмоқ (жисм, тана хақида). Бадани қизиди. Тандир қизиди. Темир қизиди. Отабекнинг манглайида турган қўли қизиб кетиб, иккинчи қўлини алмаштиришеа мажбур бўлди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хамма ёк қум, қизиб, ёниб ётган қум.. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 айн. қнзншмоқ. [Содиқ!] Қизиб кетган эканман, қаранг, мингбошини хам чўзиатирмоқчи эдим-у, бирок орқадан келиб, қў-

лимни боғлаганларини билиб қолдим. Н. Сафаров, Уйғониш.

4 куัчиа Қизғин тус олмоқ. Суұбат к̧изиди. Мунозара кุизиди. $У$ сахна чеккасига суриб кўйилган парда олдига борганида, кониерт қизиб кетган эди. У. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол. Бу кун чоршанба буллганидан бозор айникса қизиган. Ойбек, Улуғ йўл. Ии қцззиб кетган пайтда қиилоқ moмондан куัчани чангитиб келаётган маиина кўринди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Хозир овнинг авжи кৃизиган пайти, кўлда ўрдак, каицқалдок куัn. Ж. Шарипов, Хоразм.

Боши қизиди 1) боши қон тепгандек оғирлашди. Қоратой бир оз уйланиб, боши кизиган каби, дуппписини курсига олиб куйди. Ойбек, Танланган асарлар; 2) кайфдан, мастликдан боши оғирлащган холга тушди. Кодирнинг соломатлигига.. бир неча марта кадах куัтарилди. Кодирнинг боии кизиб кетди. А. Қаххор, Қанотсиз читтак. Ичи қизнмоқ айн. ичи пишмоқ к. нч. Сентябрь келииини кутиб, ичи қизиб кетяпти Тошбибининz. Газетадан. Кулоги қизнмоқ с.m. Гуё кулоқнинг бир оз қизиши кимса хақида бирор гап бўлаётганидан (бўлганидан) белги, хабар беришини қайд этувчи ибора. Сен хакингда хุам кўп гаплар бўлди, роса кулонинг қизигандир. $\check{y}_{3}$ ййқарнине қам қулоғи қизиб турармии. С. Кароматов, Олтин қум.

ҚИЗИТАЛОК Баччаталоқ, лаънати (енгил сўкиш сўзи). Кизиталоқнине боласи, ахволи мушкуа демайсан, нукул қизига тикиласан?! Н. Фозилов, Дийдор.

ҚИЗИТМОК Қнзнмоқ 1, 2, 4 фл. орт. н. айн. қнздирмоқ. Тандирни қизитмок. Қуёи тоиу қумларни қизитиб юборди. Чилдирмани қцизитмоқ. Сухбатни қизитмоқ.

ҚИЗИНІМОК 1 Қнзнмоқ фл. бирг. н.
2 Харорати бир оз кўтарилмоқ; қизимоқ. Алимжоннинг юраги тез-тез уриб, бадани кизииди. К. Рахим, Шонли авлод. Мехмонларга шуัрва билан арок тортилди. Иигитлар «кุизиииб» олиигач, келин хонадонига йўл олинди. Ю. Ражабий, Тўйлар хақида ўилар.

3 Жуда қизиқиб, астойдил берилмоқ. Даөрадасилар қизиииб кетиб, бир-бирларига гап мабқуалашар.. икки гапириб, бир кумишар эди. «ӰУбекистон кўриқлари». Кетмонни бир меъёрда чопади киши. Ундан кейин, чарчагунингча чопма, айни құзишган

вақтингда.. дам ол! А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

4 Қизиққонликка берилмоқ; тутақмоқ. Аззамжон ужсар, сал гапдан қизиииб кетадиганлардан эди. С. Ахмад, Уфқ. Қачон, нима масалада гап кетмасин, Бурхонов раис билан кฺизиииб уттирмайди, ётиғи билан туиунтиради. М. Хазраткулов, Журъат. - $\grave{У}_{з}$ и нима гап? - чол яна қизиииб кетди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИЗИК I 1 Кишини хайрон қолдирадиган, ажаблантирадиган. Табиат жуда қизик, ізз саховатини заминнине барча ерига бирдек инвом этаверади. Газетадан. Хаёл. қизиқ нарса, у уззинине туткич бермас қанотларида бавзан кииини узок-узоқларга олиб учади. С. Зуннунова, Янги директор.

2 Қизиқиш уйғотадиган, диққатни тортадиган; қизиқарли. Кизик хұикоя. Қизиқ эртак. Қизик томоша. Бунда холдан тойгунча иилашиб, участканинг умумий геологик схемасини тузииди, баьзи бир қизиқ жойарнинг суратини олииди. С. Кароматов, Олтин кум. Етти-саккиз ёшдаги болалар учун чиллак ўйинидан құизиғи борни? Р. Файзий, Сен етим эмассан.

3 Завқ, кулги кўзғатадиган. Улар бирбирига гап бермай, аллақандай вокеани гапириииб келиияпти. Жуда қизиқ жойига келишган бўлса керак, хаммалари бирдан хахолаб кулиб юборииди. С. Анорбоев, Оқсой.

4 Куннгил очадиган, мароқли, қизиқарли. Базм жуда қизиқ, жуда кўнгилли эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. /Салимбойачча] Ўтирии кизик, жуда хуичакчак, базм жуда қийкирикли бўлииини билиб.. саман иуррғани эгарлатиб қўйсан эди. Ойбек, Танланган асарлар.

5 ўайриоддий, ажаблантирарли, ғалати. Уни бекордан-бекорга қамаб куийши қизик- $^{\text {и }}$ ку! Мирмухсин, Меьмор. Уэзиам қизиқманда.. Шуу ёмгирдан қурркиб, мактабдан қолиб утирсам. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Бу ўриаар қизиқ: «Ойда, йидда бир келган мехмонидан айриамасин», деб аиула айтади.. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

6 Таажжуб, хайронликни билдиради. Қизиқ, бирдан ойим, бояги гаплар эсига тушдими, қовоғини солиб олди. Х. Назир, Енар дарё. -Кизик, нима килиб юрибди ярим кечада? У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

Қизиқ, кечагина денгиз эди тинч, олмокда бугун зилзиаа. Г. Жураева, Иқбол.

7 айн. қизиқчи. Юсуф(жон) кৃизиқ. Охун қизиқ. ■ Улуғбек ўтказган катта бир тўйда кизиклар, чолғучилар, аскиячилардан таиқари, бир аёл ашула айтиб.. хаммани масту шийдо қилаан экан. К. Яшин, Хамза. Бирдан хон ва раият кулиб юбордиаар, бу кииии Худоёрнинг энг яхии қизиғи Зокир гов эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ҚИЗИK II 1 Жуда иссиқ пайт, холат; қизиб турган, қизиган. Қуёи янгисина ботгани учун куннинг қизиғи хаии қайтмаган эди. С. Зуннунова, Гулхан. Тандир каби цуул қизиғида Қизарибсан мисоли иирмон.. Р. Бобожон

2 Қизғин тус олган, авжига чиққан, қизғин. Мажслис анча қ̧изикс бўлди.

Темнрни қнзиғида бос к. темнр. Қизнқ устнда Қизишиб турган пайтда. Ахмад бахслашишни яхии кўрарди ва гохида қизиқ устида, у̀зи сезмаган холда, қалтис гапираверарди. Ф. Мусажонов, Химмат. ..болангиз бор экан.. Хозир қизик устида билинмаску, кейин чидолмайсиз. А. Қаххор, Қйнчинор чироқлари. Қнзнғида 1) авжга чиққан, қизиб кетган пайтида. Иинине айни қизиғида ёмғир куйиб қолди. па /Хожи хола:/ Отам, ўйин қизиғида ютқазиига ютсазиб қўйиб, кейин уัзини урди, пешонасини ёрди, йиғлади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.; 2) кулай пайтни қўлдан бермай, иссиғида.

ҚИЗИҚАРЛИ 1 Диққат-эътиборни жалб қилиб, қизиқиш уйғотадиган. III куни футбол майдонларида хам кৃизиқарли беллаиувлар ўтказилади. Газетадан. Сухбатларни жонли, қизиқূарли, турмуидаги фактларга суяниб уттказии керак. Р. Файзий, Чўлга бахор келди.

2 Манфаат жихатидан ўзига жалб қиладиган. Боғ чакки эмас, унчалик кизиқарли хам эмас, иундайми, Салим ака? Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИЗИҚИШI 1 Қизиқмоқ фл. хар. н. Хатто нима депти закунчи Окилжон? - кизиқии билан сўради Тантибойвачча. Ойбек, Танланган асарлар. Эртакнамо бу хангома кайси мамлакатда, кайси замонда булганига журматли журналхонаар қизиқишлари табиий. «Муштум».

2 Билин, ўрганиш ва ш.к. га интилиш, хавас майли; шахснинг узи учун қимматли

ва ёқимли булған муайян нарса ва ходисаға муносабати. Бердиёровнинг ёиликдаги интиииии, кизикиши уни ўзи орзу қилган билим чу̀ккиларига етаклади. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди. Oma углинине техникага қьзиқишиии ёилигиданоқ сезганди. О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув.

ҚИЗИҚМОК 1 Қизиқиш билан эътибор бермоқ, астойдил берилмоқ, берилиб муносабатда бйлмок, харакат килмок. -Овозингни чиқариб уки, нимs dебди? - Мирзакарыибди хам қизиқди. Ойбек, Танланган асарлар. У иунча қизиқиб кетеан эдики, елкасига аста қуйииган қўлни хам сезмади. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Улар хар гап сайин, «калай, сизга мабкуаии!» дегандек Элмуродга тикилиб олар, уэса, чой хэ้плаган холда, бу содда мунозарани қизикиб тинглар эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Билиш, ўрганиш, ишлашта майл қўймоқ, хавасманд бўлмоқ. Мен мусиқага кизиқаман. Унинг ўзи ёиликданоқ физикага кизикар эди.. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Марокли дарсларнинг куиими, кўпчилик ёилар математика билан адабиётга кизикарди. Газетадан. Мен энди, дунёдан утаёзган бир киии, эндиги мансабларга унча қизиқа олмайман. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

3 Хавас қилиб эргашмоқ, хавас кўймоқ; берилмок. Куияон кетаётган уртоқларига кизиқиб, борма, деганга кўннади. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Гапдон, хуичакчак мехмонларга қизиқциб, у хам майни қониқиб ичган эди, чала ечиниб, тош қотиб ухлади. Ойбек, О.в. шабадалар. Хавас-да.. Болалисимдан овга қизиқаман. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

ҚИЗИКСИНМОК Маълум даражада қизиқмоқ, қизиққандек бўлмоқ. -ШІоирман денг! - қоровул кизиксиниб, унга қайта боидан кузз югуртди. Н. Фозилов, Хаёт ўргатди. Хадинабесим Астрободда руйй берган воқеалар билан қизиқсинди. Ойбек, Навоий. Жангчилар комиссарнинг хикояларини қизиқ̧синиб тингламоқда эдилар. М. Мухамедов, Машқ.

ҚИЗИКТИРМОК Кизиқмоқ фл. орт. н. Бу хикоя хаммани кизиктириб кўйди. Мусиқага кизиктирмоқ. - Уни хозир урддак отишдан кўра Жумагулинн жамоли қизиктирар.. эди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҚИЗИҚУВЧАН Хар нарсани билишга интиладиған, қизиқадиган; қизиқиш, хавас майли кучли. Инсон табиатан сирли, сехрли нарса, ходисаларга қизиқувчан бўлади. У. Норматов, Талант тарбияси.

ҚИЗИКУВЧАНЛИК Қизиқиш, хавас майлига эгалик, эга бўлиш. Ииситали тириикоқ, хамма нарсага кизикувчанлиси билан тенгдоилари орасида ажралиб туради. «Ўзбекистон кўриклари".

KYBMKY乌 1 Kизиқ харакатлари ва сўзлари билан кишиларни кулдирувчи одам. Дадаси жуда құзиқчи киии. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Илгари овчилик килан бир кизикци йигит мудирликни ққабул қилганди. С. Ахмад, Музей.

2 Халқ сайилларида, йиғилишларида томошабинларни кулдирадиган ўйинлар кўрсатувчи артист; масхарабоз. Қизиқчилар ўйини. Қизикчилар кийими. Қизикчи артист.

- Қиилоқ болалари бу масхарабоз, құзикчи бола - Кимсаннине сўзига қотиб кулиидилар. С. Абдулла, Хасан билан Кимсан. Утмиидаси саньаткорлар ичида қุизикиилар алохида урин эгаллаб келганлар. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ҚИЗИКЧИЛИК 1 Кизиқчи иши, касби. 2 Қизиқчилар кўрсатадиган уйин-томоша; узбек анъанавий театри тури. Қизикдилик кечаси. Унинг асл исми - Наби. $\grave{У}_{\text {уининг аиуласи, чолғуси ва кцзижุчилиги }}$ билан сухбатларни гуллатгани учун махалладаги улфатлари уни «гул» - «Набигул» деб атаганлар. А. Қаххор, Қанотсиз читтак. Хазил ва шўхликда, хар хил ўиннар ва кизиқчиликда хаммани ўзига каратарди. Ф. Мусажонов, Хури.

Қизиқчилнкка ёки қнзиқчилик учун Кишиларни кулдириш ёки эрмак учун, хазил тариқасида. Бу иини қизиқчилик учун килдим. Келин дархяакиқат ёи, лекин худди қизиқчиаикка семиргандай юм-юмалоқ. А. Қаххор. Тўйда аза.

ҚИЗИККОН 1 Салга жахли чиқиб, тутақиб кетадиган, аччиғи тез. Қизиққон одам. Феъл-атвори жихатидан жуда кизиққон, сал нарсага лов этиб.. ингичка овозини баралла қўйи чийилайди. С. Кароматов, Олтин кум.

2 кам куัлА. Юрагида ути бор; серғайрат.
Уринбой - шижоатли, қизиққон йииит. Т.
Рустамов, Мангу жасорат.

ҚИЗИҚКОНЛИ кам қўлл. айн. қнзнққон. Иним, бизнинг тарафнинг фукароси андак қизиқконии бу̀лади. Ойбек, Навоий.

ҚИЗИҚКОНЛИК Қизиққон шахсга хос хнслат, хатти-харакат. Кизиққонлик мардга эмас муносиб. Ж. Жабборов. Бу гузаллик кибр ёки совуқликни эмас, балки ғайрат ва қизиққонликни тақозо қиларди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

ҚИЗИFАР суг. Енгил койишни ифодалайди. Қизиғарларнинг кўзини очии керак, батракларнинг хам одам эканлигини билиб қуйсинлар. Х. Шамс, Душман.

ҚИЗКӰРАР этн. Унашиш олдидан совчиларнинг қизни кўриш маросими.

ҚИЗЛИ Қизи бор, қизи бўлган. Кизии уй. - Бу тўй ўғиллининг ўғлидан, қизлининг кизидан кุайтади, сенине нинангдан қайтади?" "Алпомиш».

ҚИЗЛИК Киз фарзандлик. У сизга кุиз- $^{\text {м }}$ мик кпимайди.

2 Аёлларнинг ёшлик чоғи ва шу чоқдағи холати. У кизлигида жуда чиройли эди. Фазлиддин Нури қизиик чоғида у̌з хаёлида чизган., йигитларга сира уухиамас эди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Иффат, маъсумалик, бокиралик. Кизлигини йўяотмоқ. $\simeq$ Офтоб ойимнинг: -Нега кирқ кокия килмайсан? - деб суурашига: -Қизингиз энди кизлик давридан ӱтиб, кеминиик даврига кирди, - деб кулди [Кумуии]. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

4 Бокира қизларга хос. Бу унинz бояги айтган гапига қизлик иффати билан қсайтарияаан жавоб эканини туиунди. С. Ахмад, Уфқ. Ой нури қизнинг сочларида, юзида жиж-жим ўнар, қизии латофатига сирли ва сехряи бир нима бағиилар эди. «Шарк юлдузи».

ҚИЗОІІИ этн. Никох туйидан бир кун олдин қизнинг уйида дутоналари учун бериладиган зиёфат.

ҚИЗТАЛОК айн. қнзнталоқ. Оббо кизмалоқ, шайтоннинг данласи экан-а! Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИЗУВЧАН 1 Тез қизийдиган. Мис қизувчан металлардан биридир.

2 куччма кам қўлл. Салга аччиғи келадиган; жахли тез, қизиққон.

ҚИЗЧА 1 Қнз 1, 2 с. кичр.-эркл.
2 Ёш қизларга мурожаат шакли.

ҚИЗЧИКАРАР этн. Никох тўйи, қизни турмушга узатиш. Эсласам, шунда хам қизчиқарар тўйга боруєдик. Газетадан.

ҚИЗҚУНІ Балчиқчилар туркумига мансуб, жиғали ботқоқ қуши; кизғиш.

ҚИЗЕАДДОК айн. лолақнзғалдоқ. Аявон қизғаддоқлар билан қопланган тепалик шафақдай кизарган, алақаерда тўрғай фарёд соларди. У. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол.

ҚИЗFАНМОK 1 Бирор нарсани сарфлашга ёки бировга беришга оғринмоқ, эсиз деб билмоқ, хайф кўрмоқ, аямоқ. Айрон сураб келгандан челагингни хам қизғанма. Мақол. - Эшонни қандайдир пул қизиқтираётганини, кори эса сир бой бермагани холда, ўиа пулни қизғанаётеанини Элмурод сезиб турарди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Ачинмоқ, рахми келмоқ. Кизған, она, уксизни, ўша кутказди бизни. Х. Олимжон. П̆исит кўзаридаеи алам ва фироқни курган Искандаро уни қаттик кизганди. Ойбек, Нур қидириб.

3 Бекор кетмаслик харакатини қилмоқ, хайф бўлмасликни ўйламоқ. Бугун хеч қаерга бормадим - ииимни қุззандим. \& Мухиддин бирон жойга кириб, тамадди қилиб олиини у̀йтаса, поездга кеч колаётган киии сингари вактни қизғанарди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди.

4 с.m. Рашк қилмоқ. -Абдувахобнинг туркини худо кутарсин, ундан хотин қизғанадиган урни йўқ. Уни номахрам деб буамайди, одам эмас - қул, - дейииарди. Ш. Тошматов, Эрк куши. Умар Гулсунни Элмуроддан қизғаниб, ини уртаниб келган эди. П. Турсун, У्Уқитувчи.
 га) тегиниш, дахл этишга йўл қўймаслик холатида булмоқ, шундай хусусият (одат)га эга бўлмоқ (асосан, жониворлар хақида). Совлик боласини кчизғаниб́, уаарга ёвқараи китарди. С. Ахмад, Юлдуз.

ҚИЗFАНप кам куัла. Қизғаниш хистуйғуси; рашк, хасад. Хамдамформа кизғанчхасад билан тулииб-тоиа бошлаган куннлини юпата боилади.. С. Айний, Қуллар. Бу суз Эамуроднинг куннгаидаги кизғанч чугини босган кулни учириб юборди.. Шухрат, Шинелли йиллар.

ҚИЗFАНЧИK 1 Нарсасини бировдан аяйдиган; бахил. Қизғанчик бола. Новда керак десам, ўзимизга керак, помидор бой-

лаймиз, дейди. Қизғанчик! Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Хали айтганимдай, отам қанчалик сахий булса, онам иукчалик қизғаниик. «Муштум».

2 Рашкчи; хасадчи.
ҚИЗFАНЧИKЛИK Қизғаниш иши, одати. Қизғакчиқлик бахилнинг иии. ஏ Озиқовкат тахчил бўлишига қарамай, табиатимда қизғанчиқаик йўк эди. С. Исхоқов, Олам гўзал.

ҚИЗFАНЧОҚ иє. Қизғанчиқ.
ҚИЗFАР с.т. Қизиғар.
ҚИЗनИМТИР айн. қнзғиш 1.
ҚИЗFИН 1 Қизиб турган, қизиган; хароратли, иссиқ; қайноқ. Саратоннинг қизғин қуёии. Е Қизғин қум.. остидан янгигина келтирилаан турт дона кўмач иитахаларни узига тортар эди. С. Айний, Куллар. Собир юзини унинг ўтдай қизғин юзига сал тегизиб, шивирлади. Ойбек, О.в. шабадалар.

2 Жўш ўрган, жўшга келган; авжига чиққан; жонли, жўшқин. Қизғик иш. Қизғин кураи. Қизғин сухбат. Қизгин мунозара. Ғуза парварииинине қизгин палааси. Уримйигим кизгин давом этмоқда. - Хозир пахта учук кураи янада кизгик тус олди. Назармат, Журлар баланд сайрайди.

3 Чинакамига ва кучли тарзда, чин дилдан. Қизғин салом. Қизғин табриклар. - Биз кексаларнинг орзу-истакларини кизғин кувватлаймиз. Н. Сафаров, Оловли излар. Эр-хотин бир-бирларини хеч қачон ўша кундагидай кизғин суймаган бўлсалар керак. Э. Аъзамов, Жавоб.

ҚИЗFИНЛАІІМО Қизғин тус олмоқ. Ии қизгинлаиди. Мунозара қизғинааимокда. Кураи қизғинлаиди. - Ер ислохоти тўгрисида сўз қизгинааиган сайин унинг боши ёстикка якиклаиа берди. А. Қаххор, Сароб.

ҚИЗРИНЛИК Кизғин холат. Иииинг қизғиниги. Тортшшуваарнинг қизғинлиги. --Хақиқат, синанан хакикат! - деди У्Уктам кизғинлик билан. Ойбек, О.в. шабадалар. Хоразмнине саноат корхоналарида мехнат қизғиниици даладан қолиимайди. «Саодат».

KИЗFИ11I I Кизилга мойил, қизилга яқин рангдаги; қизғимтир. Қизғиш тои. Қизғии япроқлар. Уфк кизғии тусга кириб, тоне ёрииарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Куз урмоннинг ювилган, тоза саргии-

қизғиш олтинини ёлқинаатди. Ойбек, Куёш қораймас.

ҚИЗFИIII lI айн. қнзкун.
ҚИЙ І КЎ, эчки ёки туя қумалоғидан иборат гўнг қатлами. Бир жойда хазина кўрганман.. Уч-тўрт йиликк кўй қийи босилиб ётибди. С. Нуров, Нарвон.

КИЙ ІІ тақл. с. Баъзи қушлар чиқарадиган товушни билдиради. Қашқূа томондан инидан безовта қиинган сақоқуининг «кий-қй»и эиитилди. С. Нуров, Нарвон.

ҚИЙИЛЛАМОК Ингичка қичқириқ овоз чиқармоқ, чийилламоқ. Мирзачўлга кеккайиб келиб, қийиллаб қочган бунақа жўжахўрозаарни кўп кўрганиан. А. Қаххор, Янги ер.

ҚИЙЛМОК 1 Қиймоқ 1, 3-6 фл. мажх. н. Ой юзлар, қаландай қтийиган қоилар, Персифат, мардона, иух барно қизаар. С. Жўра.

2 Қив̆моқ 2, 6 фл. уัз. н. Кўлим қ̧ийилиб кетди.

Кнрчинингдан қвйнлгур қ. қдрчнн.
ҚИЙИН 1 Қийинчилик билан амалга ошадиган, кўп куч, мехнат ва ш.к. талаб қиладиган; сермашаққат, машаққатли; зид. осон. Қийин иии. Қийин масала. Қийин вазифа. - Санъат турларининг инида энг қийини - рассомчииик. Ф. Мусажонов, Химмат. Мулла Фазлиддин ёш подиохжинг амри билан Буратоғнинг циқии қийин бўлган хуиманзара бир қоятоши устига кичкина хужсра қурган. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Оғирчилик, қийинчилик билан боғлиқ бўлган; оғир, мушкул. Қийин шароит. Қийин ахеол. п- Қараб уутирсак - уят бўлади, халқ.. кийин кунимда асқ̧атмади, дейди. М. Исмоииий, Фарғона т. о. Мусофирчилик қийин, бола-чақани соғинади киши. Ойбек, Танланган асарлар. -Бола факирга қийин булди, - деди Жонизоқ оқсоқол Ойсулув сузиб келгон овқатни елётиб. С. Анорбоев, Оқсой.

3 кесин взф. Махол, амримахол. Коронғида ким эканини билии қийин. Касолнинг келиии осон, кетиии қийин. Мақол. У замонда, углим, бизга уухшаган одамларнинг тўрт танга орттириши қийин эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Бунинг устига, суяги мехнатда қотеан аёлнине нозик комат, хипча бел бўаиии қийин албатта. М. Хайрулдаев, Тилла маржон. Дудук одамнинг гапириии қийин, аммо унинг гапини тушунии ундан хам кийин. Ф. Мусажонов, Химмат.

4 кам қўла. айн. қийинчнлик. Қиэники кийин билан битар, Ў ғилники ўйин билан битар. Мақол.

ҚИЙИНДИ Газмол, чарм, тунука ва ш.к. нарсани қийиб ишлашда хосил бўлган чиқинди, қийқим. қийқинди.

ҚИЙИНЛАШМОК Қийин холга келмоқ, қийин бўлмоқ; оғирлашмоқ. Чўккига чикиш тобора қийинлашмоқда. Һи қийинлашди. Далаларни бир мевёрда сує билан тавнинлаии иилдан-їилга қчйинаашиб боряпти. Газетадан. Қанча ичкари кириб борган сари криии қиииинлашарди. М. Хазратқулов, Журъат.

ҚИЙИНЛИК 1 Қийин холат, қийин эканлик. Иининг кийинлиси. Масаланинг қийинлиси. Қийиниси билан неча пуликк шиим бор. Б. Рахмонов, Бахор арафаси. [Нор:] Сизнинг муддаонгиз боика нарсада. Бўлмаса, сизга бунинг хеч қийинлик жойи йуқ. Хамза, Паранжи сирлари.

2 айн. қийинчнлик. Бектемир йўлда учраган кийинликларни унутди. Ойбек, Қуёш қораймас. [Тожибой:] Сизларнинг уйларингиз печать булиб, кўп қийинликлар тортииди. Хамза, Паранжи сирлари.

ҚИЙИНЧИЛИК 1 Умуман, қийналиш, қяйноқ келтирадиган (туғдирадиган) холат; қийинлик. Яраланган Қодир қийинчилик билан урнидан турди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Дастлаб, отангга бор, онангга бор, кабилидаги бирмунча кุийинчиликлар содир бўлан эса-да, кейинналик иилар юриииб кетди. М. Хайруллаев, Тилла маржон. /Йячи] Қоратойга йулиқ̧ди, қийинчилик билан бир аравани байлашди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Ишга халал берадиган, уни қийинлаштирадиган нарса ёки холат; монелик, тўсиқ, гов, қийинлик. Унгур. ичкарилаиган сари кุийинчиликлар туғдириб борди. Уч кулоч илгарилаи биаан унгур ичи анча қоронғиашди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Улар узарининг кучли иродалари, курашлари биаан ўз йуларида тўғонок бўлеан кийинчиикаарни енгиб ута оладиеан кииилардир. С. Сиёев, Ёруғлик.

3 Машаққат; азоб-уқубат. У отасидан йицрма ёида колиб, укаларини қийинчилик биан боқкан. И. Рахим, Чин мухаббат. Қанчадан-канча қцийинчиликлар билан уни $\therefore$ …...... … .............. ^аиииеа имкон берган

ота-онасидан умр бўйи миннатдор бўлиб яшади. "Саодат».

4 Оғир моддий ахвол, қаттиқчилик, оғирчилик. Кийинчилик билан уссан бола. Хаммаларининг гаплари, айланиб келиб, тобора авж олаётган құиматчилик ва қийинчилик устида туухталар эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚИЙИНЧИЛИКСИЗ 1 Қийинчилиги йўқ. Кийинчиниксиз ии борми.

2 Қийналмай, қийинчилик кўрмай. $М y$ нисхон доим ғолиб келадиган отига хфеч қийинчиииксиз миниб олаан эди. Ў. Умарбеков, Ез ёмғири. Автобус, троллейбус, трамвайлар мунтазам иилаб турган вактдагина йўловчи иихонасига қุийинчиликсиз, кайфияти чоғ холда етиб келади. Газетадан.

ҚИЙИН-ҚИСТОВ Хаддан зиёд қисташ, шошилтириш, холи-жонига қўймай ундаш ёки талаб қилиш. Бир йил ўтгандан кейин у, Собирнинг қийин-қистови билан, Адхамни судга чакиртирди. Х. Зиёхонова, Унутилмас хатолар. Бунчалик кпииин-кистовга олиб иилаиларидан янги пахта терии машинаси битиб колай деганга ўхиайди. Газетадан.

ҚИЙИН-ҚИСТОҚ айн, қийин-қистов. Салимжон, болани бахона қилиб, хчар куни «ииингдан бууиа», деб хотинини қ̧ийин-кุистоққа олаверди. А. Мухиддин, Давлат қораловчиси.

ҚИЙИШМОК 1 Қиймоқ фл. бирг. н.
2 Нархни ӱз фойдасига ошириш ёхи камайтириш учун талашмоқ, тортишмоқ, савдолашмоқ. Мутавалаи қшйииа-кийииа, Алёнкани хам у̀ттиз тиллага сотиб олди. М. Осим, Элчилар. У, Зумраднинг таврифини эшитган хฺамон, шохи ва ипакларни ку̀тариб келди ва эзмаланиб, узоқ қцйиииб, бир жуфт кьозик лунги билан бир суакугра буюриб кетди. Ойбек, Улуғ йул.

КИЙИК I 1 Мато, қоғоз ва ш.к. дан одатда учбурчак шаклда қийиб олинган парча ёки ортиб қолган қийинди, қийқим. Қоғоз қийиклари. - Дераза ойналарига турли шаклда қийик қоғозлар ёпиитирилган. Ойбек, Куёш қораймас.

2 Бир томони баланд, бир томони паст; қия, қийғоч, қийшиқ. Йиғилган пулларни яктагининг қийиқ чўнтагига солиб, хайрлашиб жўнади. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота. [Кумуи] Айвон устунига суянгач, қора қийиқ

кошларини чимириб, кўча йулак томонга каради. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

3 Қисиқ ёки сузук; қисилган ёки сузилган, қийғоч (кўз хақида). Чорбоғнинг қоқ ўртасига қурилган баланд шийпон зиналаридан урта ёшии, миқтидан келган, қийик кўзли бир киии туииб келаётган эди. М. Осим, Ўтрор.

4 ку̀чма Гапга кўнмайдиган, тутган ерини кесадиган; ӱжар, қайсар. Кийик бола. Мулаа Икром қийик одам булганиданми ёки касби шуни лозим ку̀рганиданми, муросага унамади. Ойбек, Танланган асарлар. Қийигимни боғламади -- кийик экан, Боксам кўзи шууху қоши қуюқ экан. Т. Тўла.

5 кўчма Камчилик, нуқсон, хато. Аzaповнине сени менсимай пининг қৃииб, гапингдан киийиқ топиб ўтириши бежсиз бўамаса керак. И. Рахим, Ихлос. Унине хар бир ииидан қийик топиига уринар эди. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла.

Қнйиқ гапи Бўлмагур, тескари, қинғир гап. Гарчи ку̀нглига кุийик гап келмаган бўлса хамки, иундай ёи жувонда укии уззи учун ғайритабшйдек кўринар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кнлдан қийнқ ахтармоқ (ёки топмоқ) Тўғри гапдан, ишдан хатолик изламоқ; йўқ жойдан камчилик топишга харакат қилмоқ ёки топмоқ. Хар кайсимиз битта одамча уулиб-тирилаётган бўлсаг-у, қилдан қийик ахтариб, звеномизни тоибака қилиб, газетага чикарииса. Х. Нуъмон, Фасллар.

ҚИЙИК II Одатда белга боглаш учун атрофига гул тикилган тўртбурчак мато; белбоғ, қийикча. Лас қийиқ. Пॉхяи қийиқ. ■ [Гози] Киида бексасам туัн устидан иохии кийик боклар, ёзда эса пилта ёқали оқ яктакни белбоғсиз киярди. И. Рахим, Ихлос. Хадича хола, бундан якин олти ой бурун келеанида, бир қийк бехи олиб келди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ҚИЙИҚЛИК I Қийиқ кишига хос хусусият, хатти-харакат. Қийиклисингни таииа.

ҚИЙИҚЛИK II Қийиқ учун ярайдиган; қийหқбоп. Кийиқаик иохчи.

ҚИЙИҚЧА айн. қнй̆қ II. Шохи қийиқча. Кийикча боғламок. - Тикиб қўйан кийикчаю гулдор халтачаларингиз қ̧ани? И. Рахим, Чин мухаббат. Туламат мўйлов юпқа лас чопони устидан.. боғланган кийикчаларга уัнг қулинии тиради. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚИЙМА Чопқи билан чопиб ёки гўштқиймалагичдан Ўтказиб майдаланган гЎшт. Еғли кийма. Гўитни қийма килмок. Овкатга кийма солмоқ. Қийма иурва. Баковул ичига құийма тиқилган какликларни олиб
 гучитини қийма қилиб, суягини боиқа қииб кййган эди. И. Рахим, Тинимсиз шахар.

ҚИЙМАЛАМОК 1 Қийма холига келтирмоқ, қийма қилмоқ. Оихонада келин гўит қиймалаяптии. С. Нуров, Мушук чиқди.

2 кўчма Майда-майда, бурда-бурда қилмоқ. Қоғозни киймалаб таилабди. - Fаффорбой киилоқни қон қакшатяпти. Халим акамни қўка тушириб қиймалади. 3. Саид, Н. Сафаров, Тарих тилга кирди.

3 кўчма Пора-пора қилмоқ, эзмоқ, жарохатламоқ. Зумраднине хазин оөози юракни кийлаларди. С. Зуннунова, Гулхан.

4 Қийма солмоқ, қийма қўшмоқ. Тузук.. овқат сўровди, киймалаб, қатиклаб, хўрда қилиб бердим. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚИЙМАЛИ Қийма солинган. Киимааи мастава. Қиймали сомса.

ҚИЙМАТ [a. قيمت - бойлик, қимматбахо нарса; қадрият; нарх, бахо; қиймат] 1 uкт. Товар нархи.

2 Пулнинг харид қобилияти; муайян бозор нархлари даражасида пул бирлиги хисобига сотиб олиш мумкин бўлган товарлар ва хизматлар миқдори. Бинокорлик ииларинине қиймати анча камайтирилди.

3 ukm . Товар ишлаб чиқарувчиларнинг товарда гавдаланган ва унда моддийлашган ижтимоий мехнати.

4 Савдо-сотиқда: нарх, бахо. Молларнинг кุймати.

5 ку广има Киши ёки нарсанинг турмушда тутган ўрни, ахамияти, қадри. Отабекнинг.. ёзган хатини ўкиб эиитии Кумуии учун катта қийматеа молик зди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

6 мат. Ӱ эгарувчан миқдорнинг маълум шароитдаги катталиги. Икснине кৃиймати.

7 Ўлчов асбоблари шкаласининг хар бир бўлими ифодалаган катталик.

8 с.m. Қиммат. Бу киии: -Киймат бехикмат эмас, арзон беилат эмас, бунинг тагида бир иллат бордир, сабр килайлик, деб ланжклик қилдилар. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ҚИЙМАТАХТА ГЎштни чопиб қийма қилиш учун мосланган тахта ёки кунда. Ариқ буйида чўккайиб, қийматахта юваётеан Холнисо холанинг юраги орзикиб кетди. Мирмухсин, Чиниқиш.

ҚИЙМАТБАХО с.т. Қимматбахо. ..куёв томон.. қийматбахо буюмлар билан безатилан хоналарга таклиф этилди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИЙМАТЛИ 1 икт. Бирор қийматга эга бўлган (к. қиймат 1).

2 с.m. айн. қимматли 1, 2. Мархамат, мархамат, қийматли мехмон, жуда яхии келдиншиз. М. Жўрабоев, М.Б. мартабаси.

ҚИЙМАТІІУНОС [a.+ + . қийматини, бахосини, қадрини билувчиך кам қу̀л. Мол ёки нарсанинг қадр-қимматини яхши биладиган, бахолай оладиган киши; товаршунос. Хар кадамда бир $m у х$ таб, қийматиунос сингари, матоларнинг ранги.. ва хоказолар хакида бахо бериб турди. Ойбек, Навоий.

ҚИЙМА-ҚИЙМА: қийма-қнйма қнлмоқ Майда-майда, бурда-бурда қилмоқ, қиймалаб ташламоқ. - Котиллар! - деди Нормат ғазабланиб. - Уилаб олиб, қийма-қийма қилим келяпти уларни! М. Рахим, Чин мухаббат.

ҚИЙМОҚ 1 Қайчи билан бўлмоқ, қисмларга ажратмоқ, кесмоқ, қирқмоқ. Бахмални қиймоқ. Қоғозни қиймоқ. Тунукани қиймоқ. - Қайчи олиб, уч, энидан киясан.. О. Кўчқорбеков.

2 Зич, таранг тортилиш, боғланиш ва ш.к. туфайли тана ёки аъзо ичига ботиб жарохатламоқ; ўйиб кирмоқ (ип, сим ва ш.к. хақида). Куллини сим киийиб юборди. ш" Пакирлар қуулимни кчийиб юборай деди. С. Сиёев, Еруғлик.

3 шв. Тандан жудо қилмоқ, олмоқ, кесмоқ, чопмоқ, узиб ташламоқ. Карчиғайман, душман боиин қияман. «Алпомиш».

4 с.m. Aйланма йўлни кўйиб, тиккасига юрмоқ. Бурилииларда иу̀лни қุийиб у̀тмоқ. - Неча тоғнинг тумиуғин Қийио́ уัтиб боради. "Равшан».

5 кўима с.m. Усталик билан бажармоқ, мохирлик билан адо қилмоқ, қойил қилмоқ, ўринлатмоқ, дўндирмоқ, бопламоқ. [Маирабжон] Хуиовоз йигит-а. Аиулани роса кияди-да. Ш. Саъдулла, Икки билагузук. Роса овози бор экан-да, йўлини хам

кияр экан. Ойбек, Танланган асарлар. Оббо Жўраєой-е, аммо-лекин гапни қ̧иясиз. Елғонни хам ростдай қилиб гапирасиз. Уйғун, Хуррият.

6 кўима кам қўлл. Камайтирмоқ, қисман нобуд қилмоқ, йўҚ қилмоқ. Бировнинг ризкини қূймоқ. = Саидий бунга иионмаса хам, Мунисхоннинг шу харакати унинг умридан катта қийди. А. Қаххор, Сароб.

Кўзи қнймайди (т.к., ж.к. билан) 1) ажралиига, ташлаб, қолдириб кетишга кўнгли, розилиги бўлмайди. Сизни кўзим қৃиймайди, сиздан узоқлашеим келмайди, Гулнор! Ойбек, Танланган асарлар; 2) бировга беришга, воз кечишга, бахридан ўтишга кўнгли, розилиги бўлмайди. Яккахӱжаликларнинг кўпи бисотида бор жониворлардан кўзи қุйганини сўйиб, кўзи қиймаганини шахарга хайдай бошлади. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари; 3) ачинди, юраги ачишди, рахми келди, аяди. Бечора Нодира оғир холда Анварни кишига шосирд бериб, укииини зое килиига кўзи қиймади. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Сўзини қиймоқ Сўзини ерда қолдирмоқ, қайтармоқ. Менга ии буюринг. Камол аканинг суузини қиймай, бир соатеа вакт топиб келдим. А. Убайдуллаев, Хаёт оқими. Қиймади Рағбати бўлмади, аяди. Ширеоннинг барча катталари, подшога якинлари - бариси Равшанбекни дорга осмоқка қиймадилар. «Равшан». Кетар эдим сен билан Айланайин, ёр-ёр. Уйда қолган онамни Киёлмадим, ёр-ёp. «Кўшиқлар».

КИЙНАЛИЦІ 1 Кийналмоқ фл. хар. н.
2 Қийинчилик, мухтожлик. Моддий жихатдан қийналии. Қийналии нима эканини билмаслик.

3 айн. қийноқ 1. Охуддек эркин югуриб юрган қиз биринчи бор хукуқсизлик өа қийналии исканжасида қолган.. Мирмухсин. Меъмор.

ҚИЙНАЛМОК 1 Қнйнамоқ фл. ўзл. н. Оғриқддан қийналмоқ̧. Тошняликдан қийналмок. Тепаликка чикиида кўп кийналдик. Масалани ечиида қุийналмоқ. Қиз тўғри учиа ерга келиб чуккалади. У хุансирар, кийналиб нафас олаётгани билиниб турар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Отабек боии берк куัчада қолгандек бўлди, жавобига қийнаиди. A. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 c.m. Бирор жихатдан сиқилмоқ, мухтожлик, қийинчилик сезмоқ. Сувдан қшй-

налдик. Пулдан қийналмок. - Пўлчи] Тутилиб колмас-а, калласи жойида; тегирмонга туиса, бутун чикадиганлардан у. Лекин овқатдан қийналади-да, мендан батmap чақасиз эди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИЙНАМОҚ 1 Жисман ёки рухан озор бермоқ, азият етказмоқ, азоб-уқубатга, қийин ахволга солмоқ. Тии оғриғи мени кийнаяпти. Уни ташналик қийнаяпти. $=$ Анвар қุийнамай, озор бермай, захасиз капалак тутиб келганларга сабоғини уукитиб қўйии билан мукофот берар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Комила оқсаб қолди, уни баланд поинали, қошиқдай ихчам туфлиси кийнар эди. Ойбек, О.в. шабадалар. Нимага индамайсиз, Хаётхон? Гапиринг, ё мени кийнагани чиққанмидингиз? М. Исмоилий, Фарғона т.о. Қудам икковимиз басма-басига орзу-хавас деб, болаларни қийнаб қўйибмиз. «Муштум».

2 c.m. Бирор жихатдан чекламоқ, қисмок, мухтож қилмоқ, эориқтирмоқ. Оөкатдан кұийнамоқ. Пулдан қийнамоқ.

3 Махсус усуллар билан азоб бермоқ, азобламоқ, қийноққа солмоқ. Қийнаб суроқ килмоқ. Боск̧инчилар унга сира тиним бермай урмоқ̧да ва қийнамоқุда эдилар. Газетадан. Фаиистлар Хасановдан ўзари учун керак буллан маблумотларни сураб, к̧ийнай бошладилар. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

ҚИЙНАШ 1 Қнйнамоқ фл. хар. н. Кўп савол бериб қийнаи.

2 айн. қийноқ 2. .. Fаффор отага юбория* ган хатни иунча кийнаилар билан хам бермадинг. Н. Сафаров, Оловли излар.

ҚИЙНОВ 1 кам кўлл. Қнйнамоқ фл. хар. н.

2 айн. қийноқ 2. Махфбуслар қийновдангина эмас, очиикдан хам халок булардилар. Газетадан.

ҚИЙНОК 1 Жисмоний ёки рухий азоб, азият, озор. Атрофдда ғув-гуе пашиа; оёқларга ёпииади, бурун катакларига сукุилади, қулоқни узади. бир зум тинчлик йук. Йулчи сои олдириб булеунча, қийноқ ичида токатсизаанди. Ойбек, Танланган асарлар. Рухุий азоб ва муиакул фикрлар кৃийноғида туннинг қандай ўтганини сезмай қолдим. М. Жабборов, Севинч ёшлари.

2 Қийнаш, азоблашнинг йўл-усуллари ва уларни қўллаш. Териси шилиниб, минг азоб билан қийноқда ўлдирилган улуг шоир. Насимий хаёлидан утди. Мирмухссин, Меъмор. Айникса.. ваххиийларча қчйножқа солинганини кўрганда, дод деб, бўи стаканни экранга отди. С. Сиёев, Ёруғлик.

ҚИЙНОКЛИ Кийноққа соладиган; қийнайдиган, азобли. Узи кุалбдан азобланар, унинг учун бу гаплар оғир, нақадар қийноқли эди. Х. Шамс, Оқпадар.

ҚИЙНОКХОНА Асир, махбус ва ш.к. ни қийнаш, қийноққа солиш учун мосланган махсус хона.

ҚИЙНОК-ҚИСТОК айн. қнйин-қистов. Фарида индамай иига отлана бошлади. Онаси қийноқ-қистоққа олавериидан истихола қৃилди. Мирмухсин, Чиниқиш.

ҚИЙПАНГЛАМОК айн. қийшангламоқ. Чол қийпанглабгина унинг олдига борди. Ш. Холмирзаев, Тӱлқинлар.

ҚИЙПИЧОК айн. цирпнчоқ. [Зуннунов] Раислар билан хам кийиичоқ. Унга фақат.. раис Умар ака ёкади. И. Рахим, Ихлос. Энди мен билан хам қийпичоқ буллоқчимисиз, уртоқ Мухамедов? П. Қодиров, Уч илдиз.

ҚИЙРАТМОК 1 Бир текис йўқ қилмоқ; қирмоқ. Яйловдаги қўзичоқларни қийратиб юрган бир оч бўрининг қоқ бикинидан уриб кулатган. Х. Назир, Чўл хавоси. Бомбалар кузатилган мўлжалга - газандалар тупиаанган жойга туиар.. ёвни кุийратар эди. Ж. Шарипов, Хоразм. /Янги раис] Иини тиклаидан эмас, йиқитиидан боилаяпти. Дарахтларни қৃийратиб кборди. И. Рахим, Ихлос.

2 Шилмоқ, шипшийдам қилмоқ, йўқ қилмоқ. -Бу уруи ўлгур хұамма ёкни қийратяпти, - деди Рисолат опа Низомжонга. С. Ахмад, Уфқ.

ҚИЙРИХОН шв. Қийшиқ, қия, эгри. Яктагини кийрихон ёпинмоқ. Қийрихон қарамоқ. Офатижон бир санам, бошини қийрихон бурган кўйи, дилбар, дичуртар табассум киииб турарди. Э. Аъзам, Кечикаётган одам.

КИЙТИМ айн. қнйиқ I 1. Лутфинисо.. нимчасининг чўнтагидан бир қийтим иўлййл шохи олди ва Тожибойга узатди. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

ҚИЙТИК 1 Қийқим, қийинди, қийтиқ. Латта, кимхоб ту̀н бичдин, Қийтиғи менга тегмади. М. Алавия.

5 Асабийликдан табиий холати, шакли ўзгармоқ, бурушмоқ. Аламдан кўзлари қৃийпаймоқ. Саидий ии столи ёнига келиб ўлтирганида, юзининг томири тортициб, баиараси кийшайди. А. Қаххор, Сароб. Элмикбоиинине лаблари аллакандай ёмон кчийшайди. Ойбек, Танланган асарлар.

6 Араз қилмоқ, тиртаймоқ, Шу ахволда пахта ундириб бўладими? Бугун биттаси қийшайса, эртага иккинчиси ноз қила. Ойдин, Юрагида Ӱти бор.

ҚИЙШАНГЛАМОК 1 Ярашмайдиган қилиқлар, харакатлар, ноз-ишвалар қилмоқ, қийпангламоқ, жилпангламоқ. Сорахон.. Саидийза қุараб.. бир қийианглаи билан кўл узатди. А. Қаххор, Сароб.

2 c.m. Безангламоқ, чўчиб кетмоқ. Терим маиинаси деса, қийианглайдиган бўлиб қолибсан, бу қилик қаёқдан чиқди? С. Ахмад, Ходивой.

3 кам қўмл. Сал қийшайиб юрмоқ, оқсоқланмоқ.

ҚИЙШЕНЕИ салб. Ярашмайдиган қилиқлар, харакатлар, ноз-ишвалар қиладиган; танноз, серқилиқ. Қийианғи аёл.

ҚИЙШИҚ 1 Тепага йўналиши туғри эмас, бирор томонга оғтан; қийшайган. Кийшиқ столба. Қийиик деөор. Қийиик чинор. Уртаси букчайиб кетган стул устидаги қийиик шамдонда шам ёниб турарди. "Саодат". -Ху анови кุийиик у̀сган юлғунни куัряпсизни? - иивирлади у. - Уّшандан сал юкорида. С. Анорбоев, Оқсой. Паранжсини қ̧ийииқ ёпиниб, кампир кириб келди. Ойбек, Танланган асарлар. Паст, баланд ва қийииқ уйлар орасида режа билан солинган чиройи оқ иморатлар учрар эди. А. Қаххор, Картина.

2 Иўналиши бирор томонга ёки хар икки томонга бурилган; эгри, қингир. Top, қийшик куัчалар адашиб қолиб, Илондек ўpмалар париион тунда. Х. Даврон, Тунги боғлар. Янги моделнине сифати бузилди: бирининг чоки қийшиқ, иккинчисининг дастаги паст. «Муштум». .бўлига қийшик калтак уилаган қаландар.. охират кунидан вабз айтарди. С. Сиёев, Аваз.

3 Жойлашиш, туриш холати ту̌ғри, меъёрий эмас. Башаранг кийиик бўлса, ойнадан упкалама. Мақол. Оғзи қийшиқ бўлса хтам, бойнинг угғли гапирсин. Мақол. Серсоқол, тўла юзли, бир кўзи қийииқ киии мулойим товуи билан деди., Ойбек, Қуёш қораймац.

Сен бирон кўйлакнине ёқасини қийшик кадаб қўйсанг.. жавобгар бўламиз.. А. Қаххор, Асарлар.

4 кўима кам қўла. Хақиқатга тўғри келмайдиган; нотўғри, хато. Мурзин Эямуроднинг адолатли огохлантирииидан қийиик хулоса чиқара боилади. Шухрат, Шинелли йиллар.

ҚИЙШИҚ-ТУЙШИҚ шв. Қинғир-қийшиқ. Санам кўрсаткии бармоғи билан деразанинг пастки ойнасига қุийииқ-туйииқ чизиқлар тортои. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар.

ҚИЙК тақл. с. Айрим паррандаларнинг «қийқ»қа ўхшаш овозини билдиради.

ҚИЙҚАНГЛАМОК ше. Кийшангламоқ, қийпангламоқ. Кўплар интиқ қилиб бизни, Қийқанглаган шохнинц қизи.. «Муродхон».

ҚИЙҚИЛЛАМОҚ «Қийқ-қийқ» товуш чиқармоқ, қийқирмоқ. Хуроз қийқиллаб кочди.

ҚИЙҚИМ 1 Кийиб ишланган нарсалар чиқиндиси, қийинди. Қоғоз кийкимлари. Бу аёлнинг таиаббуси билан электр тикув машиналариеа «кўчиб юрувчи линейка» у̀рнатииди. Бу - кийкимни камайтириидд мухпим омил бўлди. Газетадан.

2 Газмолнинг бичиқдан ёки савдодан ортган бўлаги; лахтак.

3 Бир парча, қийтиқ жой. Қийқим ер. $\boldsymbol{\sim}$ Гектарларнинг тула булиииеа, карта четларида қийқм ва туморчалар қолдирмасликка катта эьтибор берилди. Газетадан.

ҚИЙҚИНДИ айн. қнйқнм 1, 2. Газмол кийкุиндилари. Менинг уйимда хฺар хил кийкиндилар бор, ўшани олиб келкман-да, костюмчалар тикамиз. Н. Назаров, Замон. Енида турган оқ халтадаги хєар хил қийкฺндилар орасидан руммолчадек лахтакни олиб, қизига берди. Р. Файзий, Сен етим эмассан.

ҚИЙҚИРИШ 1 Қийқирмоқ фл. хар. н.
2 айн. қнйқнриқ. Fазабланган кучукларнинд вовулааии, томошабинларнинг қийқцриши куัкни копаайди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХДй̆БРИШМОК Қийқирмоқ фл. бирг. н. Болалар қุийқириииб, куөлашиб ўйнардилар. - Гуломжон хุар еурзи уреанда, тоғ па-лахса-палахса бўлиб ағдарилар, одамлар қ̧ийкุириииб, югуриииб таиииар эмии. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚИЙҚИРИК 1 Кучли тарздаги, бетартиб қичқириқ, шовқин, қий-чув. Фақат ич-

каридан мастларнинг қийқириқлари, аллакимнинг буғик алёри эиитилади.. Х. Ғулом, Машъал. «Арава пойга»нинг гумбури, аравакаиларнинг кийкириғи. билан тўй карвони бораркан., Ойбек, Танланган асарлар.

2 Кӱллаб-қувватловчи, олқишловчи ялпи овоз; хайқириқ, қичқириқ. Шоддик қийқириқлари. Тўйчиларнинг қийқириқлари. Залда олқиилар бурони куттариииб, «Яиасин Юсуфжон қизиқ», «Яиасин ўзбек санватиф деган кийқириклар эиитилди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Пуч қийқирикққ учмаслик, шов-шувга сабаб бу̀ладиган ғаройиботлар кетидан куемаслик керак. Газетадан.

3 Баъзи парранда, қушларнинг «қий» деганга ӱхшаш кучли товуши. Қайси бир унсурдан йиртқич қуининг қийкириғи эшитиииб, акс садо беради. Ж. Абдуллахонов, Орият. Турналарнинг ўйиан қийкириғида мудраган ойдин кечалар боиланди. У. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол.

ҚИЙҚИРМОҚ 1 Томоқдан қаттиқ, баланд овоз чиқармоқ, хайқирмоқ, қичқирмоқ. Халк кулади, оіқиилайди, қийқиради. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Заргаров қийқириб кулди, чапак чалди ва бунга хам қа $а$ ноат килмай, урнидан туриб, уйинга туиди. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Иидан қайтган чоғимда Қийқиради угилчам. Ё. Мирзо.

2 айн. қийқилламоқ.
ҚИЙҚИРОК Бўлар-бўлмасга қийқираверадиган, хайқираверадиган; бақироқ. Қийқироқ одам.

ҚИЙҚИРТИРМОК Қнйқнрмоқ фл. орт. н. Хўрозни қийқиртириб сўйок. Кимдир йулакда кўринган қизаар ва жувонларни қийкиртириб қувади. А. Қаххор, Сароб.

ҚИЙҒИЛЛАМОК айн. қийқилламоқ. Бургут чаппар уриб, қийғиллаганча айланиб келди. Ш. Бўтаев, Қўрғонланган ой.

ҚИЙРИР Тумшуғи калта ва қайрилган, асосан унча йирик бўлмаган қуш, паррандаларга овга солинадиган сохибчангал йиртқич куш; қирғий. Ойсулуа кุийғирнинг чангалидан кутулган каптароай, Сувонжооннинг қучоғидан отилиб чиқди. С. Анорбоев, Оқсой.

Қийгир бурун, кийгирбурун Қийғир тумшуғига ўхшаш, пастга томон қайрилган бурун. Салтанатнинг йигити келииган, құийғир бурни чехрасиеа аллакандай жасорат бағиилаган. О. Ёқубов, Бир фельетон қиссаси.

Қин̆ғир қараш қилмоқ Ўқрайиб қарамоқ.
 ґараи килиб қуйдилар. Н. Сафаров, Хаёт лактаби.

ҚИЙFОС 1 Хаммаси бараварига, ёппасига, шиға. Чигит қийғос ундириб олинди. Ғуза к̧ийғос шоналади. $\rightarrow$ Нариги к̧ирғоқдаги меъазорларда у̀рик, олча, олма, иафтолилар қийғос гулаб ётибди. Х. Ғулом, Манъал. ..Тангри кุачонлардир тилингга эккан Сузлар гудаётир қиигос ва қийғос. Э. Шукур, Хамал айвони.

2 Айни, авжи. Мана, қийғос пиииқчииик, лекин оихоналарда сабзавотдан таомлар пайёрланмайди. Газетадан.

3 ив. Жиддий равишда, қаттиқ. Ха, айтгандай, бир куни Хайдар хожи билан қийғос урниди. А. Қаххор, Сароб.

4 кам қу̀л. Шовқин-сурон, чуввос. Уидда хеч вакт куриамаган, вахимали бир қ̧ийғос кутарилди. Ойбек, Танланган асарлар. Куиадан кчийғос ва ғовур-гуеур товуи эшитилиб, эр-хотиннинг сухбатини тухттатди. С. Айний, Куллар.

ҚИЙҒОЧ 1 Қисиқ ёки сузук (кўз хақида). Бели бурма камзулининг ичида баланд кукси бетоқат тўлқинланио́, қийғоч кўзларида олов ёнарди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

Қўзннн қийғоч қилмоқ Кўзини қисиб ёки сузиб қарамоқ. -Вои, менга қара, - деди ШІодимат, ку้зарини қุийғоч қ̧ииб, қошини чимириб. А. Мухиддин, Ошналар. Қийғоч қарамоқ (ёки боқмоқ) айн. қия қарамоқ (ёки боқмоқ) к. қия. Муздек сойга ту̀и уриб, Узок учар калдирғоч. Гох қиниб баланд парвоз, Пастеа боқ̧ади кৃийғоч. Ғайратий.

2 Нафис қия тушган (кош хақида). /Фомограф] Обдективни.. хуирўй, кийғоч қои киза каратди. Газетадан.

3 айн. қия, қияма. [Хасанали] Даринани нариги уйдан қараганда киии куриммаслик килиб қийғоч очди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. [Онахон] Икки қулини пальтосининг кийғоч чугтасига солиб.. ереа тикилди. А. Мухтор, Опа-сингилар. Коп-кора чайир юзидан, иясидан қийғоч кетган пичоқ изидан, айёр ку̌зларидан ёи боши билан кўпни кўрганлиси бииниб турарди. А. Мухтор, Туғилиш.

ҚИЛ 1 От ва баъзи бошқа хайвонлар думи ёки ёлининг хар бир толаси; умуман. жун, соч, мўй ва ш.к. нинг толаси. От думи-

нине қили. Қил элак. Қил тузоқ. Арғамчига кил қуөват. Мақол. - Очилнинг от қилидай кайсар, қўнғиртоб сочлари дўппи четидан қайрилиб чиқ̧иб турар.. эди. П. Қодиров, Уч илдиз.

2 c.m. эск. Мусиқа асбобларининг тебранганда овоз чиқарадиган ипи; тор. / $/$ уландомнинеј] Бармоқлари дутор қилларида мохир уйнади. Ойбек, Танланган асарлар.

Ораларидан қил (хам) ўтмайди Ўта сирдош, жуда яқин дўст. Иккалалари ораларидан к̧ил уттмайдиган дуст эдилар. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Хамнрдан қнл суғургаидай к. хамнр. Юрагиға (ёки кўнглига) қил снғмайди Кўнгли ғаш, хафа, диққат. [Холисхон:] Қичқирма, юрагимга қил хам сиғмай қолди. Хамза, Паранжи сирлари. Қнл (нинг) устида Жиддий хавф остида; жар. қалокат ёқасида. Операция оғир бўлди. Беморнинг хаёти кєил устида. Ж. Саримсоқов, Шифокор. Қилдан қийиқ ахтармоқ к. қийнқ [ 5. Қилни қирқ ёрмоқ (ёки айирмоқ) 1) синчковлик билан текширмоқ; йўлини, тадбирини, сабаби ва ш.к. ни топмоқ. Бу иига бутун шахар хаайон. Килни қирққа ёрадиган донолар хам бир нарса туқий олмайфшар. А. Қодирий, Ўтган кунлар; 2) турлича ёки ўзи хохлаганича талқин қила олмоқ (шариат хақида). ШIариат қৃилни құирққа айиради, деган суз тўғрига у̀хиайди, дустим. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИЛВИР Алдам-қалдам, қалб, нопок иш қиладиган; алдамчи, фирибгар, қаллоб. Бойнине қилвир тарозибони хаам мине хил найранглар билан хаар бир канор пахтадан бир неча каддғнни уриб қолар эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Биаасизми, у̀иа эски, қирпи, қилєир Боймат бунинг хзам чорасини аллақачон топиб қуัиган. К. Яшин, Ўлим босқинчиларга.

ҚИЛВИРЛИК 1 Қилвир эканлик. Унинг килвирлиси хаммага мадаум.

2 Алдам-қалдам, қалб иш, хатти-харакат; қаллоблик. Агар улар [Тешабойлар/ бу сирларни ўлиб-тириио яшираётеан булсалар, балки бунда бир кุилвирлик бордир? М. Исмоилий, Фарғона т, о. У пайтлари гўит комбинатида турфа кұилвирликлар билан мўмай даромад топиии одатий хол эди. А. Ибодинов, «Латофат» дўконидаги қатл.

ҚИЛДАЙ 1 Қилга ўхшаш, қилга тенг келадиган.

[^3]2 куัцма Озгина, кичкина, заррача, қилча. Буни каране: қилдай жони қолибди-ю бу бечоранинг! М. Исмоияий, Фарғона т. о.

ҚИЛДИРМОК Қилмоқ фл. орт. н. Ии килдирмоқ. Овкат килдирмок. Томоша килдирмоқ. - Гуанор бу ерга келса, Нури хпар гал бирон юмуии к̧илдирар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИЛИЧ 1 Бир тиғли, ғилоф (қин) билан ёнга осиладиган, чопиш, санчиш билан ёвга шикаст етказадаган қурол. У'ткир килич. Учи кайрилган қилич. Килич яланғочламоқ. Қилични қиндан суғурмоқ. Қилич солмоқฺ. Килич билан урмок. Мудофелар қўларидаги милтик, иаивар, ойболта, қилич ва найзалари билан тизилиииб олдилар. A. Қодирий, Ўтган кунлар.

Қилич ўі̆натмоқ (ёки кўтармоқ) Қилич билан тахдид қилмоқ. Om устида килич уйнатган Тухттасин у̀з йиеитлари билан босиб киради. К. Яшнн ва М. Рахмон, Сирдарё. Қиличдан ўтказмоқ (ёки кечирмоқ) Қилич солиб ўлдирмоқ, қирмоқ. Паризодни, хонни хам, Икки номард жонни хам Қинидан у̀тказмоққа.. Хозир эди иул замон. Х. Олимжон. Уибу фармонимизни олган он, дархол уун беш ёшдан то етмиш ёшгача бўлган кипчоқ эр зотини қиличдан кечиреайлар. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Кнлнчидан қон томадиган айн. қамчисидан қон томадиган қ. қамчи. Бу ерда Шу̀рога кุарии исён иикарии у ёқ̧да турсин, қиличидан қон томадиган беши-унта маслакдои хам топилмади. Х. Ғулом, Машъал.

2 Қилич (эркаклар исми).
ҚИЛИЧБОЗ Қилич ишлатишни, қилич билан жанг қилишни яхши биладиган киши. [Навоий:] Бу кุайси Турдибой? Халиги донғи кетган жангчими? /Жалолиддин:] Ха, бутун насли жанг майдонида у̀теан донгдор киаичбоз. Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий.

ҚИЛИЧБОЗЛИК 1 Қилич ишлатиш махорати, санъати. Қиличбозликни урранмок. Қиличбозлик машқи. Қиличбозаик санъати.

2 Қилич ишлатиб қилинадиган жанг. Ён томондан бостириб келган бир туда мугғул аскари Темур Маиикка уларнине саркардаси билан киличбозлик киииига талал берди. М. Осим, Темур Малик.

3 cпрт. Муайян қоида асосида тиғли спорт қуроллари воситасида яккама-якка утказиладиган мусобақа. 1937 йилдан қъи-

личбозик буўича жахон чемпионати у̀тказиб келинади. «ЎзМЭ».

ҚИЛИЧБОF Қилични осиб юриш учун мосланган тасма.

ҚИЛИЧДАЙ, -дек 1 Қиличга ўхшаган, қилич сингари ярқироқ, ўткир, кескир. У [Эамурод] беихтиёр осмонга кุаради ва денгиздай кุорайган осмонда киличдай ўйнаган прожектор ёғдусини курриб, кунгли яйраб кетди. П. Турсун, Ў қитувчи. Арра хам қиличдеккина экан. Х. ТУухтабоев, Йиллар ва йўллар.

2 куัчма Қадди-қомати келишган; тик, тетик. Иккала қизимни ииқарганман, бунга [Хожарга] қиличдай бир йигит топиб, ичкуёв киламан. А. Қаххор, Тобутдан товуш. Бир ойнинг ичида Алижон илгариги ортикча гуиитларини иууқотиб, қиличдек бўлди. Мирмухсин, Чиниқиш.

ҚИЛИНН-ҚИЈМИШ кам қўля. айн. қнлмиш.

ҚИЛИК 1 Кишининг юриш-туришидаги, бошқалар билан муомаласидаги ӱзига хос харакатлари, хулқ-атвори. Қилиғи иссик одам. Қиииғи совук йисит. Унинг қุилиқлари уัзига жуда мос туиар, хатто кули кุаттиқлиги хам фазилатдек туюларди. Ф. Мусажонов, Пушаймон. -Кечирасиз! - деди ўз килиғига уялиб, иолғамдай қчизариб кетган Мастонов. Ғайратий, Йўқтов.

2 уайритабиий ёки ножўя иш, харакат, одат ва ш.к. Келиимаган қилиқлар. Зебихон шунақаям киликлар қৃидики, Турсунбой анграйиб колди. С. Ахмад, Уфқ. Бунақа кұилиқ Нииопурий жанобларидан чикади. Мирмухсин, Меъмор. Фуқ̧ароларнинг кечаги кূилиғи Султонали хожсини телба кุилиб куяй деди. С. Сиёев, Аваз.

3 Умуман, кишининг одати, расми. -Хали хам эски киииғини ку̀мсайди. Уйза чақириб, алдига дастурхон ёзмагунча, сув бермайди, деди [Давлатёр]. П. Турсун, Ўқитувчи. Келди қонли қุилииин Кўтариб Туғлиқ. Бу хам чиқарди яна Кўп найранг, қилик. Fайратий.

КИЛКӰПРИК 1 к. пулсирот, снрот. Хўи, таксир, ана энди, борингки, ок қуัчқорга миниб, эсон-омон қилкўприкдан хам уттиб алдик. Хўи, ундан у ёғи жаннатми? ПТ. Турсун, Уқитувчи.

2 куันиа Жиддий хавф, халокат. ШІу тобда кุилууприкнинг устида қилтиллаб турибмиз. И. Рахим, Чин мухаббат.

қИЛМИІІ 1 Қилинган иш, харакат. фаолият. Хар ким узз қилмишига караб топади. Мақол. Терговчи у̀з қилмиии билан фахрлангандай, хамнага бир-бир каради. А. Қаххор, Сароб. Унинг хафа булганини авзойидан, қилмишидан билиб булмайди.. Газетадан.

2 Ножўя иш, харакат, қилғилик. У̌з килмишига иқрор бўамоқ. $=$ Тоғамнинг қиммишидан номуслареа улади киши. А. Қаххор. Янги ер. Адолатли хукм чиқариш, гунохкорарни қилмишига яраша тугри жазолаии. осон ии эмас. Газетадан.

Қилмиш-қидирмиш Хар ким у̀з қилмишига яраша жазоланади, ёмонлик қилган ёмонлик кўради, маъносидаги ибора.

ҚИЛМОҚ 1 Бажо келтирмоқ. бажармоқ, ижро этмоқ, амалга оширмоқ. Ии к̧илмоқ. Қиламиз десак ии кўп. Айтганиндизнинг хаммасини қилдим. Билганингни кил. Куш уясида кўрганини килади. Мақол. - Киз тонон, гарчанд ту̀ини бир йил кейин қилии иарти билан бўлса хам, розилик берибди. О. Ёкубов, Эр бошига иш тушса.

2 Баъзи отлар билан бирикиб, шу от ангпатган нарсани тайёрлаш, хозирлаш, лишириш маъносини билдиради. Хамир қианок. Гувала кизмоқ. Эиикк киамок. Пичок қцзок. Ром киладиган уста. Ўтин килмоқ. Нон қидок. Шугрва қиамок.
3 Бирор-бир ишга, лавозимга қўймоқ, белгиламоқ, тайинламоқ, лозим кўрмоқ, танлаб олмоқ. Вакил киммок. Директор қцимок. Бўам боиииғи қилмоқ. - Кандай вазифа бериини уузларингга хавола қиламиз, лекин хосилот кенгашига раис қилсаларинг, куйайсизаар. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Биз Хомидбойни уузимизга куёв ўгид қимидан хеч бир монелик куррмаймиз. А. Қодирий, Уัттан кунлар.
4 ерд. фя. взф. Суз ясаш учун хизмат қилади - от, сифат ва б. туркумга оид сузлардан турли маъноли феъллар ясайди. Томоиа қизмоқ. Таклиф қиамоқ. Раиик қилмок. Эълон кизмоқ. Орзу қизмоқ. Зурлик килмок. Дуиманлик қиднок. Обод килмоқ. Шод қимнок. Безовта килмоқ. Сариита қилмок. Ох-вох қимноқ. Лип-лип қигмок. Такир-ту-
 кесиаадир ва ё дорга осиаадир. А. Қодирий, Уттан кунлар. Яна бир марта опалик килсаниз, деб маслахатга келган эдим. Б. Рах-

монов, Юрак сирлари. Бўтабойга, колхоз мустахкам булади, деган гапнинг узи кифоя килди. А. Қаххор, Кўшчинор, чироқлари. Йўғнн киши, худди гозга ухиаб, «ғат-ғатғат» килиб кулди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

5 Боғлама вазифасида қўлланади. Уукитувчилик килмок. Ууғини мухандис киамок. - Сидиқжон хали бузилмаган ту́кайнинг нариги томонида аравакаилик қилар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Мансур хам уртоқлари билан шу майдонда футбол уйй нар.. кора кепкасини қошигача бостириб, дарвозабонлик килар эди. Ў. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол.

ҚИЛПАНГЛАМОҚ 1 айн. қийшангламоқ 1, 2. [Мунаввар] Бир вақтлар Йулдои олиб келган иохи-атласларни кийиб, тилла болдоқ, ёкут кўзли узукларни тақциб, уззини куॅзууа солиб, хууп китпннлаган. С. Анорбоев, Мехр.

2 айн. қилпилламоқ 2. Олахўжа махсум камбағаддан куттарилаан бир киши олдида «кариндоии»», деб қигпанглаига мажбур эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Пошиа хола гавдасига ярашмаган килик билан килпанглади. Д. Нурий, Осмон устуни.

## ҚИЛПАНFИ айн. қийшанғи.

ҚИЛПИЛЛАМОК 1 Ноз-ишвали ёки ажиб харакатлар килмоқ, ликилламоқ, жилпангламок. [Кори:] Унине ўрнида сиз бйлсан-гиз-у, кўз олдингизда боии очик бир жувон килпилааб юрса.. Э, содда экансиз, ука! А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 кўчма Лаганбардорлик қилмоқ, атрофида парвона бўлмоқ.

ҚИЛТ: қилт этмоқ 1) билинар-билинмас қимирламоқ, қузғалмоқ, қимир этмоқ. Хаво дим.. япроклар киат этмасди. Ш. Рашидов, Қудратли тўлқин. Сахро йўли, сахро табиати, сахро жазирамаси бошланди. На дов-дарахт, на сує, на қилт этган иабада. X. Назир, Газқайнар достони; 2) эшитиларэшитилмас, кучсиз овоз чиқармоқ, секин шитирламоқ, тиқирламоқ. Ичкаридан қиат этган товуи эиитидмас, факат эиик дарзидан узун йўлакнинг ярмигача қинғир чироқ ёруғи туииб турарди. Ж. Абдуллахонов, Йўл. Баширжон чойдан хўпадии, огзини чайгандек килт этио ютинди. Н. Аминов, Қахқаха.

ҚИЛТАБ ше. Гилай.
ҚИЛТАНГЛАМОК У ён-бу ёнга ташланиб харакатланмоқ, юрмоқ. Холиқбой хас-

сасига тираниб, қилтанглаганича кичкина кўк дарвозага кириб кетди. С. Зуннунова, Гулхан.

ҚИЛТАНОK 1 Балиқнинг игнасимон ингичка, узун суяги. -Бечоранинг томоғиеа баликнине килтаноғи тикилиб колибди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

2 Арпа, шоли ва ш.к. экинлар дон қобиғи учидаги игнасимон узун қилча; қилтириқ, қилтиқ.

3 шб. айн. қнлтириқ 2. Қизимнинг ишқи,

- киии қуриб кетгандек, иу къилтаноқка тушгани мени ич-ичимдан еб қууйяпти. И. Уктамов, Хикоялар.

ҚИЛТИЛЛАМОК 1 Аранг қимирламок, жонсиз тебраниб турмоқ. У ғоз буинидай ингичка буйнида қุилтилаб турган бошини дадил ва бакувват тутишеа тирииарди. Ойбек, Куёш қораймас. Хожсия хола килтиллаб келиб, Мухุаббатни бағрига босди. В. Fофуров, Вафодор.

2 кўчма Аранг жон сақлаб турмоқ. IIу тобда қилкўприкнинг устида қилтиллаб турибмиз! Н. Рахим, Чин мухаббат.

3 Қимирламоқ, қалтирамоқ. Элеелди турган жойида қุилтиллаб кетди, худди угридай, ён-берига аланглаб олди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

ҚИЛТИРИК 1 от шє. Қилтаноқ. Унинг куัзлари.. буғдой боноғинине китиириғи каби уэун киприклар орасидан ўзига тикилган чиройли кора кўзлар билан тўқнашди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 сфт. Жуда ориқ. Қилтириқ бола. Аиир мастликдан юмила ёзган кузини йилтиратиб, хпингир-хингир кула бошлади. У кулган сари қилтириқдай бўнига калласи оғирлик киииб, дам олдига, дам орқасига огиб кетарди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚИЛТИҚ айн. қилтаноқ 1, 2. Ботир милтиқсиз булмас, Балиқ - қизтиқсиз. Мақол. - Буғдойлар хали пиимаган. бошоқларнинг қилтини энди-энди сарғая боилабди. С. Нуров, Тоғдаги дарё.

ҚИЛТОМОК c.m. 1 Қизилўнгачнинг яра ёки бошқа сабаб билан горайиб, овқат ўтмай қолишидан иборат касалликларнинг умумий номи; ракнинг бир тури. Эр-хотиннинг кўз у̀нгига қўинилари Журабек аканинг қилтомоқдан қииналиб ўлгани келиб, вахима туииди. Мирмухсин, Умид.

2 Шундай касаликка дучор булгган киши.

3 кўчма Кам овқат ейдиган, чимхўр одам. Хаёт.. боясидай килтомоқ булиб утираверди, тугғриси, бу ноёб бахт унинг иитахасини буғгиб кўйсан эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Эмлашдан кейин, есани баданига юқмайдиган қилтомоқ биродарлари бирдан.. иитахага кирган эди. А. Дилмурод, Фано даштидаги қуш.
 сўз, миш-миш, овозалар] Гап-сўз, гапириш; шовқин-сурон, жанжал-тўтолон. Сен хамон рахм айламас бўлсанг менинг ахвволима, Қатли бедодингдан энди қุилуқол айлаб кетай. Хамза, Паранжи сирлари.

ҚИЛЧА 1 Кил с. кичр.
2 Озгина, кичкина, зарра(ча), қилдай. Унда қилча айб йўқ. Бу иида қилча адаимок хам хавфли. - Рухим пича енгил тортсин. қинч дармоним йуқ. Ойбек, Танланган асарлар. Салинбойєачча, килча иубхаланманг. Ойбек, Танланган асарлар. Кӱноининг нозиклиси қилча бу̀лррми, хай-ххай. С. Зуннунова.

ҚИЛЧАЛИК с.m. Қилча, озгина.
ҚИЛЧИЛВИР Қилдан эшиб тайёрланган ингичка арқон, чилвир. Кейин эшагимнинг нуухтасиса боғланган қилиилвирни оёғин остига босиб, тоиза утирдим. III. Холмирзаев, Сайланма.

ҚИЛҚАЛАМ 1 айн. мўйқалам.
2 Хушхат одам, хаттот. Мухаммад Юсуфжон қилалам бавзи зарур мактублар, қасидалар, лаєхалар, қимматли қу̀лёзмаларнинг қалам хаққисини Муқимийнинг уззиа бериб, уни бу ииса кизиқтирмоқчи бўлди. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий.

ҚИЛҚИЛЛАМОК кам қўлл. Лиқ-лиқ қилмоқ, лиқилламоқ. Унинг помидордек ач қизил бағбакุаси қилқиллаб турар, куัзари кулсидан юммилиб кетган эди. Н. Аминов, Қахқаха. Ёи булла хам, иу̀х, у̀йинии к̧из эканда, уйнаса, бутун вужуди симобдек қилкৃилайди. А. Мухтор, Бўронларда бордек халоват.

ҚИЛFИЛИК Қилинган, содир этилган ножӱя иш, харакат. Қияғииикни қиииб қу้йиб, тагин нега тииингни бир қарич қьласан. X. Назир, Бир туп ғўза. Қилғиликни қилганлар жавобини хам берсинлар. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

КИМИЗ Бия сутидан махсуе идишларда бижғитиш йўли билан тайёрланадиган, енгил кайф берувчи, шифобахш ичимлик. Да-

ла хавоси, кимиз, кукаламзор - дардимга нак даво. Ойбек, Танланган асарлар. Корсондаги кимиз пугаб, цурва хам ичилди. А. Қодирий, Уттан кунлар.

ҚИМИЗАК айн. нордон. Қимизак олма.
ҚИМИЗХЎР Қимизни кўп ичадиган, қимизни яхши кўрадиган. Қимизхўр одам. Чипта соябонли извои тагида бои остига пууким қуйиб ётган йилқичилар оқ уйдаги кинизуур буз болаларнинг шовкинига $y x$ лашолмайди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссася.

қИМиЗХЎРЛИК Мириқиб, тўйиб қимиз ичиш. Тунов куни тоққа қимизхуррикка чиқдим. Н. Еқубов, Хаёлимдаги қиз. У̀товарда кимизхурлик килаанимизда, Туухтағуя кучиқларини жон қулоғим билан тингяааанман. Х. Нурий, Улуғ оқин.

ҚИМИР: қнмир этмоқ Билинар-билинмас, озгина қимирламоқ, қўғалмоқ. харакат қилмоқ. Ўтап хар қанча жон куйдириб гапирса хам, кучани қоплаган оломон қимир эмиади. X. Ғулом, Машъал. Рахим миқ этмай қармоққа куз тиккан, қармоқ эа қимир эммасди. X. Назир, Сўнмас чақмоқтар. Om, турт оёғи ерга михлангандай, кূимир этмасди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИМИРЛАМОҚ 1 Секин-аста ёки ғи-мир-ғимир харакат қилмоқ, у ён-бу ён бориб-келиб, силкиниб турмоқ; тебранмоқ. Шамол булмаса, дарахтнинг боши кимирламайди. Мақол. - Курбон ота чуккка туиган, икки кўли тиззасида, худди сурат олдираётгандай хеч кимирламайди. А. Қаххор, Тў. Шу вақт тахмонга осилган кирпуш уззјзидан кимирлагандай булди. А. Қодирий, Уттан кунлар. Умурзоқ ота ана шу хаёллар бизан экан, икки қармок бирин-кетин қимирааб кодди. X. Fулом, Машъал.

2 Жойидан кӱзғалмоқ, жилмоқ, силжимок, нари кетмоқ. IIу жойдан қимирлама. Бемор олдида кимирламай утирмоқ. - «fир» эмган шамол йук, от-арава ку̀тарган чанг, ұавода узок вакт кимирламай туриб колар эыи. Ойбек, Танланган асарлар.

3 кйима Иш, харакатда бўлмоқ, чалишмоқ: юрмоқ. Тезрок кимирланг, кеч қоляпмиз. Қимираган кир оиар. Мақол. $=$ П̆иирма учма маиинамиз бўлса-ю, шундан бор-йуғи мурттаси кимирласа-я! "Муштум».

4 Бирор иш-машғулот билан банд бўлмок, шу туфайли кун кечирмоқ, тирик-

чилик килмоқ. Рахматлик бувам улганларидан кейин самовар узимга қолди. Ёи булсам хам, чоихонада кимирлаб турибман. Б. Рахмонов, Мардлар қиссаси. Мен хам, албатта, тек утирмай, куиим етганиа кимирлаб турибман. Қурт тутамиз. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Жони бор одам кимирлаб туриши керак - унинг фалсафаси шу. X. Ғулом, Машъал. Бе-е, менда пу̀аты нима килади, таксир. Эски такалар, темир-терсаклар билан зурра қимирлаб турибмиз. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Қимирлаб́ қолди 1) қимирлаш холати юз берди (к. қимирламок 1). Одамларга жон киргандай, бир-бирларига жигмайиб, қимирлаб колишди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ; 2) харакатга тушмоқ, қўзғалмоқ; иш-фаолиятида жонланиш юз бермоқ. Нарх-наво кимирлаб қолди. - Муз кўиди, урток Сафаров, урта дехқон қимирлаб қолди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Қимирлаган жон Тан-жони соғ, жони бор хар бир одам, инсон зоти. Қимирааган жон йукк эмии. Бехиитдай бир олам эмии. Т. Мурод, От кишнаган оқшом. Кечки куз бободехқонни жуда ташвишлантириб кўйди, қимирлаган жонда яхии ташвии. Газетадан. Айниқса, йигим-терим пайтлари қимирлаган жон борки, далада кўрмаса, кўнели юпани топмас эди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

ҚИМИРЛАТМОҚ Қнмнрламоқ фл. орт. н. Столни жойидан қимирлатманг. Бои кимирлатиб саломлаимоқ. - Тўнгак ёна боилабди. ІІу вақт тугнакк ичидан бир илон бошини чикариб кимирлата бошлади. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ҚИМИР-ҚИМИР: қимир-қимир қилмоқ айн. римир-ғимир қилмоқ $\check{\text {. Fимир-ғимир. }}$

ҚИММАТ [a. تيمت - бойлик, қимматбахо нарса, қадрият; бахо; қиймат] 1 Нисбатан ёки меъёр, мўлжалдагидан катта пул турадиган, нархи баланд. Қиммат мол. Қиммат буюм. Кинмат бўлса хам, ноилож олар эдия-а, лекин пулдан хемири ортмади. Ойбек, Танланган асарлар. Шунақа кимматидан олмасдан, газмол олиб келсангиз-ку, бир хил килиб тикиб берардим.. Р. Файзий, Сен етим эмассан. Этисингиз қиммат, уста. Биз талабаларнинг қудратимиз етмайди. Мирмухсин, Меъмор.

Бир пулга (ёки пақнрга) қиммат Хеч нарсага арзимайди. Бир пулга киммат мато.

Бир пақцира қиммат, уткинчи икир~ чикирлар учун жон куйдиради-ю, энг бебахо хазинасидан - саломатлигидан жудо булаётганини ўйлаб ўтирмайди. Ў. Хошимов, Нур борки, соя бор. Қиммат бермоқ кам куул. Бахо бермоқ; бахоламоқ. Дархас̧икат, узаро битмас низоларнинг асли мабносини $y$ яхшии ангабб тахлия килар ва дуруст қиммат берар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Қимматга тушди 1) мўлжалланганидан юқори нархға олинди. Антибиотиклар микроорганизмаардан хосил қилиншши сабабли қимматга туиади. «Фан ва турмушш; 2) кўчма катта сарф-харажат, мехнат ва ш.к. эвазига амалга ошди, кўлга кирди; зарар келтирди. Бу жанг бизга киимнатга туиди, анна ўт очии нукталаримиз куролаар ва солдатларимиз билан бирга яксон этилди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Масъул лавозиидаги ходим етти улчаб, бир кесмаса, унинг хатоси кимматга туииши турган гап. Газетадан.

2 айн. қимматбахо 1. Олган совғам олтин узук, киммат тош эмас. Ғайратий. -Сенга хам даркор, - деб дурру жавохир, кчиммат тоилардан берди. «Нурали».

3 кўчма Пулга, хеч нарсага сотиб олиб булмайдиган; бахоси йўқ, бебахо, қадрли, азиз. Бииия давлатдан қиммат. Мақол. Гар дилингда уйлаган орзуга етмоқ истасанг, Қиммат умринг қизмагил бехудага бекор, ўки! Хамза. Унсин, хаммаси ортикча марса. Буларнинг хаммасидан менга бир эски дўпии киимат. Ойбек, Танланган асарлар.

4 кўчиа Мавқе, ахамият даражаси. Камида бир йилга сўз бериб кўйдин. Сўз олтиндан кимнат-ку, ахир! X. Назир, Ёнар дарё. Жиддий фикр, чинакам хиссиёт, самимият, нксак махорат - ана иуаар шоирнине бундан кейинги қимматини белгилаб беради. «УТА».

5 Қиммат (хотин-қизлар исми).
ҚИММАТВАХО [a. + $\phi$. . - бахоси, нархи юқори, қиммат] 1 Кӑтта пул турадиган, қиммат бахога эга, қимматли. Қииматбахо совға. Қимматбахо буюм. Қимматбахо тоилар. Хоким супада ёнбоилаб ётеан ерида тўт бармоғи кимматбахо олтин узуклар билан безатилган чўзинчок панжсасини узатди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Самарқанд подиохига олтин-кумуи совғалар.. кимматбахо саруполар инвом килдилар. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Қимнатбахо металарга платина, паладий, осмий

ва уларнинг бир-бирлари ва бошқа оддий металаар билан хосил килган котиималари киради. «Фан ва турмуш».

Қиммато́ахо (ёки қимматли) қоғозлар Ў ${ }_{3}$ эгасига мулкка эгалик хуқуқини ва даромад кўринишида муайян пул суммасини олиш хуқуқини берадиган пул ёки товар хужжатлари - акция, облигация, аккредитив, вексель, чек ва ш.к. Уибу Низом қимматбахо коғозаар бланкаларини иилаб чикариини лицензиялаи тартибини белгилади. Газетадан.

2 кўчма Бахоси йўқ, бебахо. Қимнатбахо, гавхарга тенг сузаарингиз ярамга малхам, дардимеа даво бйлди. «Шарқ юлдузи».

ҚИММАТЛАНМОҚ Нархи, бахоси ошиб қиммат бўлмоқ. Домлани бунчалик шоширган нарса., бинокорлик материалари кундан-кунга қимнатланармикан, деб ўиаши эди. А. Қаххор, Сароб.

ҚИММАТЛАШМОК Тобора қиммат булмоқ, нархи, бахоси ошиб, қиммат бўлиб бормоқ. Ғарб мамлакатларида саньат асарларинине нархи хаддан ташкари қимматлашиб боряпти. Газетадан.

ҚИММАТЛИ 1 Қиммат турадиган, қимматбахо. Кимматли буюм. - Гунг остидан сандик-сандикккимнатли молар, той-той газламалар ва боика кимматли нарсалар чика бошлаган. С. Айний, Қуллар.

2 куัчма Бахоси йўқ, бебахо, қадрли, азиз. Оиладаги осойишталик - хар кандай бойликдан кимматлидир. Газетадан. Гулнорнинг бир табассуми унинг учун хамма нарсадан мавнодор, турмуининг хамма завкдаридан улуг ва кимнатли эди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 кўима Кўп фойдали, жуда керакли. Қимиатли маслахат. Қимматли фикр. Қимматли маыумотлар.

ҚИММАТСИЗ Хеч нарсага арзимайдиган; қадр-қиммати йўқ, қадрсиз. Киши.. маданиятнинг хамма сохаларида қчмматсиз нарсалар билан қаноатланиига одатланиие билан узини узи қашшоклантиради. Газетадан.

ҚИММАТСИЗЛАНМОК кам қўл. 1 Нархи, бахоси пасайиб, арзон бўлиб қолмоқ, арзонлашмоқ.

2 кўчма Қадр-қимматини йўқотмоқ, қадрсизланмоқ.

ҚИММАТСИРАМОК Нархини, бахосини баланд деб билмоқ, қиммат деб хисобламоқ. У пальтони қинматсираб оммади.

ҚИММАТФУРУШ [a. + ф. ثيمتخروش ;иммат сотувчи] Бошқаларга қараганда аландроқ нарх билан сотувчи савдогар.〈имматфурушлар гуит нархини 4000 сумга, ;атто 3800 сумма туширишди. Газетадан.
қИММАТЧИЛИК Нарх-наволар жуда јшиб кетган пайт ёки холат. Оқподшох хаммани қирадиганга уххиайди. Уруии курсин! Очлик, кимматчилик. Оиббек, Танлангн асарлар.

ҚИМОР [a. ثمـار - гардкам, таваккал үйинн] Пул ёки буюм тикиб ўйналадиган хар қандай уйин. (Болтахужжа) Кўn баттол йигит эди, баччағар. Тавба! Қиладиган иши бедана уриитирии-у, кимор уйнаш эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Эион «гардкам», деб оииқ омадиларми-а? Булар қартада уйнайди. Бари бир кинар-да, каайтага, бу ёмонроқ. Ойбек, Танланган асарлар. - Мени отам сингари дов микмагани, қиморда юттказмагани учун миннатдор эдим, - деди Хожи хола. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚИМОРЕОЗ 1 a. $+\phi$. . تماربا - қимор ўйновчи] Доим қимор ўйновчи, қиморга берилган одам. Латиф гардкам килган қиморбоздай, «шап» этиб куॅкразига урди. О. Екубов, Ларза. Мириаблар, қоровуллар бостириб келиб. дукк қилиб, қиморбозлардан бир неча сўмлаб чуัтал уัмариб кетмоқда. М. Муфаммаджонов, Турмуш уринишлари.

ҚИМОРЕОЗЛИК 1 Қиморбоз эканлик.

2 Қимор ўйини. Беданабозлик эски вактда жуда куп тарқалаан қииорбозликнинг бир тури эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.
қИМОРХОНА [қимор + хона] Қимор мйналадиган жой, хона. Уларнине бирдан-бир машғуотлари қиморбозлик булии, киморхопаирр хам ўз тураржойларида. С. Айний, Эсдаликлар. Америкалик мультимиллионер Доналд Трамп қурувчи оиласидан чиққан, эндиикда - уита киморхона ва кўпааб мехмонхннаар эгаси. Газетадан.
ҚИМРОН Туя сутидан тайёрланадиган шифобахш ичимлик; қимизнинг бир тури. Хор бир козокнинг у̀товида кимизи, киирони ехки аирони доим осиғлик туради. М. Муұаммдджонов, Турмуш уринишлари.
ҚИМТАМОҚ шв. Ниқтамоқ. Курбон яна қишокқа қаради-ю, хаёлида бу макон билан

боғлик хотиралар ниш ёриб, отни кимтади. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк.

қИМТИ: қимти лаб Юмуқ, жуфтлашган лаб. Мана, новвотим, сен ухлаб̆ ётибсан: кимти лабларингда инсичка кулги. Куёи нурларига ғарқ ботибсан. F. Fулом.

ҚИМТИЛМОҚ 1 Қимтнмоқ фл. ўзл. ва мажх. н. Зебихон опа, Гулнорни куурдингизми? Зебихоннинг лаблари қимтилди. Жавоб бермади. С. Зуннунова, Гулхан. Акамнинг туташ кошлари чимирилиб, лаблари кимтилди. М. Мансуров, Ёмби.

2 Қанот силкитиб ёки хужумга тайёрланиб харакатга келмоқ, талпинмоқ. Карчиғайдай кимтилиб, Итолғидай интилиб. «Хушкелди».

3 айн. қимтинмоқ 2. Ойту̀ти онасининг уялиб, қимтилишига қарамай, Каримнинг олдига боилаб келди-да, таниитирди. Ойдин, Фонарь тагида.

ҚИМТИМОҚ 1 Лабларни бир-бири ёки тиши орасига олиб қисмок, йиғиштирмок. Мунисхон тиник қизил лабларини қимтиб, кулиб юбормасликнинг эхтиётини қилади. А. Қаххор, Сароб. Олахужа лабини қимтиб, муитини мош-гуруч соқодзи иягига тираб, бир нафас хаёл сурди. П. Турсун, Ўқитувчи. Ойна опа зинадан туииб, уч одимча босди-да, пастки лабини кимтиб, тухтади. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар.

2 Лаблари билан қисмоқ, чимтимоқ. Бурхон ота.. мййловини лаблари билан қимтиб сукут килар, гуӗ хатнинг давомини куmap эди. О. Ёқубов, Ота изидан. [Куён] Жилғага келиб, сув ичди ва кўм-кукк майсаларни кимтий боилади. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

3 Қисмоқ, силкитмоқ, қимирлатмоқ. Шокир ака урнидан бир кузғалиб, тиззасини кимтиб, чопонининг барини қистириб олди. Х. Нуьмон, Фасллар. -Отасининг оти нима эди? - дея Ойиихон Гуасумга бурилан эди, у эса кифтини кимтиб: -Сиз билмасанаиз, мен қаёкдан билай? - деди. П. Турсун, Ўқитувчи.

Ўзинн қимтимоқ Қимтинмоқ, тортиниб турмоқ, ийманмоқ. Келганингиздан бери ўзиннизни кимтиб, ёзилиброк гапириимайсиз. А. Қаххор, Сароб.

ҚИМТИНМОК 1 Қимтимоқ фл. ӱзл. н. Чокарнинг.. хамииа хазил-мутоииба илашиб турадиган юпқа лаблари асабий қимтинган эди. С. Сиёев, Аваз.

2 Бирор иш ёки харакат қилишга ботинолмай, истихола қилиб, тортиниб турмоқ; ийманмоқ, тортинмоқ. Хамида қимтинибгина деди: -Тохир ту̀ғисида маслахатлашмоқчи эдим, Х. Назир, Онажонимиз. Хаёт.. қимтиниб, тортиниб, онда-сонда бир кесим қовун олади-да, бир тишлаб, яна.. қайтариб қуяди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 Силкинмоқ, қимирламоқ, тебранмоқ. Ахмедов уттирган жойида бир кимтиниб ол-ди-да, суз бошлади. Х. Нуъмон, Фасллар. Бақоев.. Мирхайдаровга тикилди, нимадир демоқุии булиб, оғиз жуфтлади, қиятинди. кизарди ва бошини куйи эгди. С. Абдуқаххор, Оллин ўзингга боқ, сўнг ноғора қоқ.

ҚИМЧИМОК ив. Сиқмоқ. Қайиижоқ утин болтани кимчиб қолибди. Ии билан пиимаган ношуд арзанданинг калласи шишибди. Ё. Шукуров, Она мехри. Бои, ку̀рсаткии бармоқлари билан иясини махкам қ̧имчиб сидирди-да, қциз юзига тараддудланиб каради. М. Исмоилий, Бархаёт қиз.

ҚИН 11 Пичоқ, қилич каби куроллар солиб қўйиладиган ғилоф. Пичоқ кини. Бир қинга икки қ̧илич сиғмас. Мақол. Яхии гап билан илон инидан чикар, Ёон гап билан пичоқ қинидан чиқар. Мақол. — Диловариох қиличини қинидан сугуриб, қизга хужум қилмокии бўлди. С. Айний, Дохунда. Хар бир махбус, киндда еттган дахиатли ту̀ппончадан уз пешонасига ук узилаётгандек, вахимага туииб колди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Тугунакни ўраб турувчи баргсимон қобиқ, куртак, ғилоф. Довучиа қинидан чикибди. Б Бахор эди.. Уриклар гулини тўккан, ғурралар қинидан чикиб, киии еса маза топадиган булиб қолган. Ойдин, Садағанг бўлай, командир.

Кўзи қинидан чиқмоқ Кўзи олайиб кетмоқ, кўзи ола-кула бўлмоқ. Дахшатли хабарни эиитган Махдумнинг кўзари қинидан чикиб кетаёзди. Х. Ғулом, Машъал.

ҚИН ІІ Қизлик пардасидан бошланиб, бачадон буйни ёпишадиган жойда тугайдиган найсимон, мускулли эластик аъзо.

КИНFАЙМОК 1 Бирор томонга оғиб турмок, қийшаймоқ, энкаймоқ, оғмоқ. Нарөон кцинғайио турибди.

2 Кўзни ғилай қилиб қарамоқ, ғилайланмоқ. Кўзи қинғайиб кетди.

Қинғайиб қарамоқ 1) кўз қири билан қарамоқ; 2) кўчма қинғир қарамоқ, кўз олайтирмоқ.

3 ку̀чма Тўғри йўлдан озмоқ, чекинмоқ, оғмоқ.

ҚИНFИР 1 Туғри чизиқ бўйлаб йўналмаган; эгри, қнйшиқ. Қинғир ёғоч. Қинғир девор. Хатни қингир ёзмоқ. Фуқаро уйлари чўзилаан қинғир кӱчанинг боиида арава сиғадиган катта, бӱёли дарвозага кирииди. Ойбек. Навоий.

2 кучиа Қаллобликка, хиёнатга асосланган; қалб. Кинғир максад. Қингир кадам. Қинғир харакат. Кинғир юрак одам. Қинғир иианинг қирқ йидан кейин хам киийиғи чиқади. Мақол. Диаи қинғирнинг тили қинғир. Мақол. Болага нисбатан.. бефарқ қараи хунук оқибатларга олиб келди: Малик қинғир йўла кириб кетди.. Газетадан.

Қинғнр қарамоқ Ёмон кўз билан қарамоқ; нотўғри муносабатда бўлмоқ, ёндашмоқ. Қинғир қўл ёки қўли қннғир айн. қўли эгри к. эгри. Олмок булиб масазиндан шоколад пича Кўли қุингир сотувчига дуч келдик кеча. Т. Ражабий, Нархи папкада. Қинғирига олмоқ айн. қинғирликка олмоқ к. қингирлик. Мусанинг гапи тугамасдан Ту̀лбой кุинғирига олди-кетди. Н. Фозилов, Оқим.

КИНРИРЛИК 1 Кинғир холат. Пулнинг қинғираиси.

2 Қинғир иш, хатти-харакат. Афсуски, қุинғирликнине қุийиғи очилгандан кейин бу оила остига сув кетгандай бу̀лди. «Муштум». Не-не кинғирликларни кূилиб, устигаустак, бунчалик иззат-нафсимга теккани жуда алам қилди. М. Жўра, Изтироб.

Қингирликка олмоқ айн. эгрилнкка олмоқ қ. эгрилик.

ҚИНFИР-ҚИЙШИҚ 1 Хамма ери қинғир, эгри-бугри. Қинғир-қийиик девор. Қин-ғир-кийииқ йул. Қинғир-қийшиқ ёзмоқ. Хар кадамда кчинир-кийшик муюлиилар дуч келаверди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 кучма Нотўғри, қинғир. ІІахарни бедарвоза, деб эгри юрибди, қинғир-қийиик ииаари куัл. X. Fулом, Тошкентликлар.

ҚИПИК 1 Ёғоч, темир каби нарсаларни арралаганда ёки эговлаганда хосил бўладиган майда заррачалар. Ёғоч қипиғи. Teмир к̧ипиғи. Чиптанине устидан қипиқ солса, хам юмиоқ, хам иссиқ булади. С. Анорбоев, Директорнинг даъвоси.
2. Шоли, буғдой, жўхори каби донларни тозалаганда, туйганда, уларнинг қобиғидан

хосил бўладиган тўпон. Мен крахмал ўрнига гуручдан чикадиган қипикни иилатнокниман. Ойдин, Сухбати жонон.

ҚИПЧОK 1 Кўчманчи туркий халқнинг номи (қ. қнгччклар).

2 Шу халқ, миллатга мансуб. Қипчоқ тиллари.

ҚИПЧОКЛАР І 11-15-асрларда Уралбўйи ва Волгабўйи даштларида ва хозирги Қозоғистоннинт марказий ва ғарбий қисмларида яшаган, кейинчалик бошқа худудларга хам тарқалган кўчманчи туркий халқ.

2 Ўзбек халқи этник таркибидаги асосий уруғ-қабилалардан бири.

ҚИП-ЯЛАНFОЧ 1 Хеч қандай кийим киймаган, мутлақо яланғоч, яп-яланғоч. Қип-яланғоч бола. Қизлардан уч-тугрттаси.. шарт-шурт бир-бирининг яланғоч этиеа уриииб, шартак олиидилар. Қиияланғоч кุизлар орасида кулси бошланди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Хеч нарса ўсмаган, дов-дарахтсиз, иморатсиз. Қип-яланғоч қакирда кизарнине узи қолди. И. Рахим, Чин мухаббат.

3 Биронта хам барги йўқ, барги батамом тўкилган. Қии-яаанғоч дарахт.

4 куัчма c.m. Хеч нарсаси йўқ; шипшийдам, қашшоқ. Қип-яланғоч уй.

ҚИП-ҚИЗИЛ 1 Жуда қизил, чўғдай қизил. Қип-құзил қон. Қип-қизил олма. Кипк̧изил гилам. Ж Жарнинг х̧ар иккала ёнбошини қип-қизил лолалар гиламдек қоплаган. Х. Ғулом, Машъал. Эшикни икки юзи қчип-қизил., бир жувон очди. Шухрат, Шинелли йиллар.

2 ку้чма с.m. Бутунлай, мутлақо, ғирт. Қииқизил саводсиз. Қип-қчзил тухмат. Дехқон кৃип-кизил яланғоч. ахволи танг. Ойбек, Танлантан асарлар. Қип-қизил жинни, овсар экансан! Хамза, Паранжи сирлари. Бу гапни юрт эиитса, сизни кূип-к̧изил ууғри дейди. X. Fулом, Машъал. Дехкон карамни шоииб пуалади-да, маиинага чопди. Келса, Фозил қ̧ип-қизия маст у̀тирибди. С. Зуннунова, Одамлар орасида.

КИР I геогр. Атрофидаги ерлардан бир 03 кўтарилиб турган, ясси ёки салгина гумбазсимон баландлик, тепалик. Қимирлаган кир оиар. Макол. - Руппарада Чатқол тоғлари, ундан берида эса, гўё тоққа ииқии учун атайлаб ясалеандай, бирин-кетин баландлашиб кетган гумбаз-гумбаз кุирлар.
П. Турсун, Ў қитувчи. Тоғларда турли конлар, кирларда ғаиа бехад. Хабибий.

ҚИР II Қирра, зих. Деворнинг қири. Шишанинг қири. Ўша шум хабар келган куни остонанинг қириса тегиб синиб туиган эди. Й. Муқимов, Ғалати одамлар.

Кўз қнри билан Кўзнинг учи, бурчи билан, яъни юзни ўтирмай, кўз қорачиғини кўзнинг бурчига келтириб. Кўз кири-ла севганига қарайди. М. Алавия. Қароллардан бири менга кўзининг қири билан Ругзимат чолни куурсатди. Х. Турсункулов, Хаётим қиссаси. Кўз қррини ташламоқ Кўз учи билан қарамоқ, назар солмоқ, У [Хазраткул] эхтиётлик билан ку̀з қирини ташлаб кўйди-ю, сўзида давом этди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.
 лишда ишлатиладиган, бириктирувчи, ёпиштирувчи ашё, материал. Султон Санжар Мурғоб дарёсиеа гиитин тўғон курдирганда, қир иилатган. Қир ғоятда мустахкам ашё. Янги мадраса пойдеворига кир солганман. Метин бу̀либ кетган. Мирмухсин, Меъмор.

ҚИР IV $\underset{\text { к. кир(р). }}{ }$
ҚИРИЛИІІМОК 1 Қирилмоқ фл. бирг. н.
2 Бир-бири ёки биров билан қаттиқ уришмоқ, жанжаллашмоқ. Овсинлар роса кирилишдди.

ҚИРИЛМОҚ Кирмоқ фл. ўзл, ва мажх. н. $У_{\text {нине қир-дала ерларида тобланган қорама- }}^{\text {қ }}$ ғиз ва доино кұирипган тоза юзи ку̀з олдидан лип этиб утди. Шухрат, Шинелли йиллар. Зиёдилаа томоғи қирииб, қуруқ иуталди, кўкрагини столга босиб, ўйга толди. Х. Fулом, Машъал. - Илгари факат селдан эмас, курғоқчиик офатидан хам одамлар қьириларди, экинлар нобуд буларди.. - деди Бобокул ота. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ҚИРИНДИ 1 Йўниш, рандалаш натижасида хосил бўладиган юпқа лента ёки қипиқ шаклидаги чиқит. Еғғоч қৃириндиси. Коля гапга аралашмай, жингала-жсингала қุириндилар сачратиб, тахтача устидан ранда юритарди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Михаилов рандалаётган темирдан чиқкан қиринди пайрахага ухшаб буралиб.. еріа тушар эди. Н. Сафаров, Саодатнинг қиссаси.

2 Тери, ичак ва ш.к. ни қириб тозалаш натижасида хосил бўладиган чиқит.

Ичидан қиринди ўтмоқ 1) қаттиқ ташвишланмоқ, талвасага тушмоқ. Ичларидан қиринди ўтиб кетган.. бойларнинг.. мактаниилари дехжюонларга к̧аттик дард килди. «Муштум»; 2) қаттиқ алам қилмоқ. Почтачинине [муйсафидларга] шалдироқ червонларни санаб бериб кетаётганини куррган Бурихўжанинг ичидан киринди уутмай колмади. Мирмухсин, Чиниқиш.

ҚИРИНІТИРМОК 1 Обдан қириб, қиртишлаб тозаламоқ ёки тўпламоқ. [Жўрахон] Енгини шимарди, белкуракни олиб, ажриқни кириитира боилади. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Кани энди, ўиа кунларни мутлако унутииб, хотирадан уччириб, кириитириб ташаашнинг иложи бўяса! А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

2 кўчма с.т. Борини йиғмоқ, тўпламоқ. Кириитириб ӱн сўм амалладик. ■ [Мулладўст:] Мендақа му̀мин-мусуамон бу дунё-у дунёни қириитирса чиқмайди. Хамза, Майсаранинг иши.

## ҚИРЛИК Қир жой, қир (к. қнр 1).

ҚИРМА: қнрма чопиқ $\kappa_{\text {, }}$ х. Еввойи ўтларни йўқотиш мақсадида ер бетини сидириб ёки юпқа олиб чопиш усули ва шундай чопиқнинг ўзи. Ғйзалар қирма чопик кииинди.

ҚИРМАЧИ Қирма чопиқ қилувчи, чопиқчи. Иининг хұамнасини трактор құиялти. Факат сувчи, бабзан қирмачиларгина кетмон билан иилайди. И. Рахим, Хилола.

ҚИРМИЗАК [ $\phi$. قر مرْك нарса] Қимизак, нордон. Қирмизак омма. Мана иу Наманганнинг олмасини, қирмизакни, балхи тутни.. борингки, барча-барчасини хам менга уухиаган боғбонлар пайвандлаб яратган. Газетадан.

КИРМИЗ(И) [ф. қизил ранг; қизиллик] Қизил рангли; қизил, ол. Қирмиз лаблар. Қирмизи олма. Оқ юзига қุирмиз қонаар куйидди, Хар тарафга кора сочи ёйилди. «Рустамхон». Сурма тортиб кўзига, қирмизи кўйлакни кийиб, Уинатиб ханжарини, қчигани курбон келадир. Хамза.

ҚИРМИСКА [р. крымский - Қримга оид; Қримда бўладиган, ўсадиган] Дони йирик, серсув қишки узум нави.

КИРМОЧ Пишйрилаётган овқатнинг қозон тагига ёпишиб қолган ёки куйган қолдиғи. Ои қирмоч олибди. Оини қирмоч олдирмоқ. ■ У [Мухаббат] козоннине қотиб

қолган кирмочларини кпириб емоқда эди. С. Айний, Қуллар.

ҚИРМОК 1 Нарсанинг бети(сирти)ни пичоқ, капгир ва ш.к. нарса билан сидирмоқ, тарашламоқ. Уัзинг хุам қириб қўйсан сабзидай бўибсан. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. .,капеир билан қозонни қирар экан, жеркиб: -Хадеб йиғи ту̀ғрисида гапирманг, - деди. А. Қаххор, Асрор бобо. ..шундоққина курринадиган жойиса кимдир мих билан кุириб, «Эркин», деб ёзиб қуйибди. С. Ахмад, Сайланма. Сисирингизнинг қৃаниарига темиратки чиқибди, намакоб суркадим, нос суркадим бўлмади, пичоқ билан қириб, керосин суркаш керакмии. А. Қаххор, Янги ер.

2 Мўй-тукларни уткир асбоб билан тарашлаб, тагидан кесиб олмоқ; шу усулда тозаламоқ. Соч(ни) кирмоқ. - Махкам ака Сарсенбойнинг сочини устарада қира боилади. Р. Файзий, Сен етим эмассан.

3 Қирғич, қошиқ ва ш.к. асбоблар билан сидириб майдаламоқ. Tурп қирмоқ. - Ёиаар кабоб чайнаияпти, мен бўлса, қовунни қุирғичда қириб едим. И. Рахим, Ихлос.

4 Кўплаб ёки ёппасига уллдирмоқ, қирғин қилмоқ. Дуиманни қирмоқ. Зараркунандаларни кириб таиламоқ. ■ Бу кон кам десанг, яна туккаман. Хаммасини кираман. Ойбек, Танланган асарлар. Баликчи қушлар кемирувчиларни кўрок киради.. «Фан ва турмуш».
$5 \mathrm{c.m}$. Кўплаб, кўп миқдорда йиғмоқ, тўпламоқ, қўлга киритмоқ, ӱлжа қилмоқ. Болалар олиани роса кирибди. Г Гаплариса қараганда, у бир неча мактабда хисобдан дарс берар ва.. «пулни кцирар эди». П. Турсун, Ўқитувчи.

Томоғини (ёки халқумини) қирмоқ Йўталиб ёки томоқни хириллатиб, кескин овоз чиқармоқ. У томоғини қириб, сап боилади. - Саидғози утирганаарнинг дикқатини тортиш учун томоқ кириб йўталди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚИРОАТ [a. قراءت - ўқиш, баланд овоз билан ўқиш] Ислом анъаналарида Куръон оятларини тажвид қоидаларига риоя қилган холда, ўзига хос охангда ўқиш. Хўn, тақссир, хозирча диний дарсдан бериб турасиз, болаларга қуръондан қироат ўргатасиз, кейин яна курамиз. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота. Гулниёз охиста одимлаб бориб, макุбаранинг ёнгинасида тиз чўкди, кุи-

роат билан тиловат қилди. С. Кароматов, Сўнгги бархан. Сохибқори қироат билан: -Бисмиллоху рахмону рахим.. - деди-да, изєоига оёк қуйдй. И. Рахим, Чин мухаббат.

Қироат қнлмоқ 1) Куръон ёки Қуръон сураларидан бирини ўқимоқ, тиловат қилмоқ; 2) оханг билан ўқимоқ ёки сўзламоқ. Лу̀ппи юзли, чиройли йисит конвертни они, хатни чироқ шуыасига тутди, ииралигина овози билан қироат қилиб ўкий боилади. X. Ғулом, Машъал.

ҚИРОАТХОН [a.+ $\phi$. . ترائتخ - қироат билан ўқувчи] 1 дин. Қуръонни қироат билан, асли талаффузига риоя қилиб ўқийдиган киши; қори.

2 кўчиа Маъносини чукур тушуниб етмай ва танқидий кўз билан қарамай ёд олиб, юзаки билган киши. Догматикларни, қироатхонларни турмуи улоқтириб ташлаеанлицини ва улоктириб ташлаётганлисини кўриб турибмиз. Газетадан.

ҚИРОАТХОНА [қироат + хона] 1 map. Қуръонни ёдлаш ва қироат билан ўқишни ургатадиган эски мактаб; қорихона.

2 Газета, журнал ва китоблар ўкиш, мутолаа қилиш учун ажратилган хона, уқув зали. Қизил чизиқлар қишлоқ куัчалари бўлиб, буаар тутаиган доирада боққа қаратиб иморатлар солинар экан: мактаб, кинотеатр, клуб.. радиоузел, коммутатор, кироатхона, кутубхона. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ҚИРОАТХОНЛИК 1 дин. Қироат билан Қуръон ўқиш, қуръонхонлик.

2 ку̀за Маъносини яхши тушуниб етмай ва танқидий кўз билан қарамай юзаки ёдлаш, юзаки ўрганиш. Бу мактабларнинг программаси эски мактабга нисбатан бир 03 мазмундор бўлиб, ўчитии методи хам онгсиз кุироатхонликка эмас, балки масалани туиунтириб беришга асосланган эди. «У゙TA».

ҚИРОАТЧИЛИК айн. қнроатхонлик. Бунда хаали китоб тилининг табсири, қироапчшик кучлидир. К. Яшин, Хамза.

ҚИРОВ I Аёзли, хаво очиқ, сокин (шамолсиз) тунларда тупроқ, ўт ва ердаги нарсалар устида хосил бўладиган муз кристаялари. Бугун кечаси қиров тушиб́ди. Тула ойнине ёругида ўсимликлар баргида пайдо бўлган қиров янги ёқкан қор каби ярқираб кўринарди. С. Айний, Эсдаликлар.

Уиа куни совук қаттик эди.. Соқоларда, мўйловларда, киприкларда қиров. Ойбек, Танланган асарлар. ..куз келдेи. Куёш тафти пасайиб, эрталабки шудрине ўрнини қุиров эгаллай боилади. «Ешлик».

Оқ қиров Кузги қиров тушадиган пайт; қалин қировли кунлар. Полизлардаги оқ қировга асралаан қирқма қовунлар хтам узилди. С. Ахмад, Қадрдон далалар. Сочнга (ёки соқолнга) қиров тушибди (ёки кирибди) Сочи, соқоли оқара бошлабди; сочига, соқолига оқ тушибди. Ўспириннинг ёнида чекка сочига қূров туиган у̀ттиз бен ёилардаги қорача йигит блокнотига ниманидир ёзаётган эди. Х. Назир, Одамнинг қадри.

ҚИРОВ II Янги чархланган пичоқ, ханжар ва ш.к. асбобларнинг дамида ёки янги ясалган металл буюмнинг бетида қолган зарралар. Пичоқнине кировини туัкмок. ㄷ. Дуॅкондан чикарилан бу жуфт-жуфт кора узангилар.. катта эговлар билан эговланиб, қирови тукилди. М. Мухаммалжонов, Турмуш уринишлари.

Қнрови тўкилган 1) қирови йўК қилинган. Пичоқнинг қирови тўкилган; 2) ишфаолиятга шай; «уттир». Энди у [Муқимий] дунёга бошқача назар ташлай бошлаган, чархланиб, қирови тукилган, узини фикрий кураиларга чоғлаб, хаётнине нозик томонларига разм сола боилаган шоир эди. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий. Қировн тўкнлмаган 1) қирови йўқ қилинмаган; 2) хали ишлатилмаган, янги. Сизга у̌зингизга у̀хшаган қирови тўкилмаган одамлардан иккитасини қўшиб бераман. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ҚИРОВ III вет. Молларнинг тилида қипиқсимон бўртиқлар пайдо қиладиган касаллик. Тили қиров боғлабди, қандай овқат есин жонивор.. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар.

ҚИРОВЈАМОК кам кўла. Қиров бўлмоқ. Киприсида цабнам кировлаб, Қароғида бурқсийди офтоб. Р. Бекниёз.

ҚИРОВЛИ I Қиров босган; қирови эриб кетмаган. Қировли том. Қировли дарахт. Қишии-қировли кунлар.

ҚИРОВЛИ II Қирови тўкилмаган, ишлатилмаган, тутилмаган; янги. Уяуғ отам, букун сиздан тилайман Шу құировли уткир пўлат найзани. «Зулфизар билан Авазхон».

ҚИРОЛ [р. король ва турк, kral - подшох < лот. Carl - Буюк Карл номидан] Монархия давлати, қироллик бошлиғи.

қИРОЛИЧА Хотин қирол; қиролнинг хотини; малика.

ҚИРОЛЛИК 1 Қирол лавозими, вазифаси. Киролиик килмоқ.

2 Хокимият бошида қирол турадиган давлат, мамлакат.

КИРОН L 1 Кйплаб ұлдиириш, кирғин. Ёвга қцрон келди. Ёвга солиб дахиата, кирон, Қоя каби турдилар. О. Хакимов. Хуии, колхоз молини кирон қилаан Сувоннинг шиини михокама қииишииииз маиіыа сап эанми? С. Анорбоев, Оксой.

2 Кўплаб ўлиш. ўлим, йўк бўлиш. Кор калин ёғиб, совук Хаддидан оииб кетди. Дон топиб еёммасдан, Куиларга кирон етди. Уйғун.

Қирон келмок Қирилмоқ, йўк бўлмоқ. Уруига кирон келсин. Куплаб норасидаларни ота-оналаридан бевакт жудо килди. Р. Файзий. Эл мехри. Шууйл улат касали ёйииб, куйлареа кирон келди. «Чалпак ёққан кун».

ҚИРОН II [a. تران - бирикиш, бириктириш; бирикма; никох, тйй с.m. Давлат, мамлакат. [Мирзакаримбой:] Кайси к़ирон қайси кирон билан уруиди? Ойбек, Танланган асарлар.

Етти қмронда Бутун оламда. -Шуни айтинг, - деди вали ака, - Қорабулокнинг суви билан ери етти киронда хам йўк. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚИРОН(ГАР)ЧИЛИК Кирғин, хунрезлик, қирғинчилик.

ҚИРОНКАРЕА айн. қиронқора.
ҚИРОНҚОРА Йиртқич кушлар туркуиининг қарчиғайсимонлар оиласига мансуб, .ургутдан кичикрок ўлимтикхўр йиртқич - vul.

қИРПИ шв. 1 Хирпа, сийқалантан. Кирии ошик. 2 кўчма Кўтни қўрган, тажрибали. [Шодмонов:] Душман кирпи, доғули. Осонликча
 жоH bepmalw.
ларга.
ҚИРППИЧОК 1 айн. пичокбозлик.
дан хеч зап йўк, икки ёзуячи ё икки санотыкор бир-бирига чан, бир-бири билан қирпичок бўли қолишади. Уйғун, Замон талаби Агроном билан тракторчи кириичоқ булииди. Н. Сафаров, Хаёт мактаби. Дустми сен-

га Fози ё душман? Анорхон билан орангга совуклик солмоқчими ёки сени Комизжон билан қирпичок қилмоқчими? И. Рахим, Ихлос.

ҚИР(Р) тақл.с. Нотекис ёки ёпишқоқ нарсаларнинг бир-бирига ишқаланишидан хосил бўладиган товушни билдиради. Ca вагич қаламни «кирр» этиб юргизмоқ. Мумланган ипни «кирр» этиб тортмок.

КИРРА 1 Нарсаларнинг энсиз ёки ўткир қирғоғи; чет, зих, қир. Китобнинг қирраси. Тахтанине кирраси. Кафтнинг қирраси. Болалар хұали тоғнинг ажойиботларини курриб тўймган, чарчоқ унутилган. Баъзиларининг кирра тошлар тиланн оёкларидаги оғрик билинмай қолган эыи. Х. Назир, Сўнмас чақмоқтар.

2 кўчма Нарсаларнинг мохиятини белгиловчи хусусият, томон. Сен мухаббат боглаган эркак сенга ўининг яатирок кирраларини курсатади. А. Қаххор, Сароб. Худди шу урринда масаланинг яна бир мухиии киррасини изохлаи керакка ўхиайди. Газетадан. Кечагина оддий куринган нарсалар бугун негадир боиқа фазилати, боиқача бир қирраси билан намоён булар эди. Н. Фозилов, Дийдор.

3 мат. Геометрик жисмни ўровчи икки текисликнинг кесишув чизиғи; қовурға. Пирамиданинд қирраси. Агар призманинг ён қирралари унинг асосларидан бирига перпендикуляр бўлса, бундай призма тўғри призма деб аталади. «Чизмачилик».

Қирра буруи 1) ўткир қиррали бурун. Улар каторида норғил, қирра бурун, корамағиз йиит - Хафиз хам оор. Мирмухсин, Пўлат қуювчилар; 2) бурни шундай йигит.

ҚИРРАБУРУН (туғриси қирра бурун) к. қирра.

КИРРАДОР Кирралари кўп бўлган; киррали. Киррадор тои. Киррадор қоялар.

КИРРАЛАМОК Йўниб, тарашлаб ёки чархлаб, қирра хосил қилмоқ. қирра чиқпмжк, Тоини қирраламоқ.

қИРРАЛИ 1 Қирраси Булган, хюррай бор. Саккиз киррали устун. - Турт киррали кумии қалам, Кордай қоғоз қўлимда. Т. Тўла.
 чақди-да, яхшилаб арчиб, лунжига солди. С. Ахмал, Сайланма. Бои киррали юлдузиа.

2 Учи бўлган. учли. Беи киррали юлдузиа.

Кўп қнррали 1) қирралари ёки учлари кўп; серқирра; 2) кўчма хар тарафлама кенг маъуумотли, билимли. Кўп қиррали ижодкор; 3) кўчма хар тарафлама мазмунли, мазмундор. Кйп киррали ижод. п Портретчи рассомларимиз фаолияти ана шундай жуัикин еа ку̀n қирралидир. Газетадан.

қИРРИҚ 1 Юнги (туки) калта (асосан хайвонлар хақида). Қирриқ ит.

2 ку̀ма Ўтакетган туллак, устомон, хирпа. Кирриқ одам. - Четдан келаан гўл, гусхур, пуадор боѝеаччаларнинг куппини шилиб эрган қиррик киморбозаар унинг юпун кийимига разм солиигач, эътибор бермай, уйинни давом эттирииди. Х. Нуьмон ва А. Шорахмедов, Ота. Сотқцибой эски киррик эмасми, у кейинги пайтда кимларнингдир пинжига кириб, ғоят усталик билан корхона директори буумиб олди. «Муштум».

ҚИРС такл. с. Баъзи нарсаларнинг синиши, очилиб-ёпилиши ва ш.к. дан хосил будадиган товушни биллиради. [Ўамас оna] Ёнбиидаги жийда бутоқчасини қирс этиб синдириб олди. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар. Хон соат қопқоғини қирс этиб ёпиб, занжирларини чувалаштириб, куйнига солди. Мирмухсин, Чўри. ..сумкачасини кирс этиб очди-да, ун суммлик чиқариб берди. Ю. Шомансур, Қора марварил. У кимса уиун бу вазифа чунтагидаги бодомни кирс этиб чақиб егандай жу̀н гап. Мирмухсин, Меъмор.

ҚИРСИЛЛАМОҚ "Қирс» этган товуш чиқармоқ. У оёғи остида қирсиллаган хазонарни босиб-янчиб бораркан.. ойнаванд тахта карииссида бир зум тухтааб колди. ў. Хошимов, Бахор қайтмайди. Эй, сендан нима кетди - тушингга тортмайсанми, белари қирсидзаб кетмайдими! Шухрат, Шинелли йиллар.

ҚИРСИЛЛАТМОҚ Қирсидгамоқ фл. орт. н. Барнокларни кирсилаатмок. - Отлар боиоқларни қирсилаатиб узиб емоқда. С. Айний, Қуллар. ~Ха, нима қилди? - деди у огздаеи сақичини қирсиалатиб. А. Каххор, Сареб.

қИРС-ҚИРС Қире с. такр. Тун совуғи эзан котган лой оёк остида, синик шиша ариаси каби, кирс-кирс ушалади. Ойбек, анланган асарлар. Секин-секин олдинга энамган кўиарр гохо курук шувоқларни кирсирс чийнйдидар. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ҚИРТ такл. с. Нарсаларнинг бир-бирига ишқаланиши, қирилиши, узилиши ва ш.к. дан хосил бўладиган товушни билдиради. Ип кирт этиб узилди. $=$ Турсуной тугмагулни икки бармок орасига олиб, қирт этиб узди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ҚИРТИЛЛЛАМОҚ «Қирт-қирт» товуш чиқармоқ. Қамии каламнинг киртилаагани ғаини келтиради. Пол остида нимадир киртиллаяпти.

ҚИРТИЛЛАТМОК Киртилламоқ фл. орт. н. Қамии қаламни қиртиглатмоқ. Мирза иизди қиртиллатиб қаламин. F. Fулом. Сартарош Абрам унинг кеи куз қировидай оппок мўйовини йилтирок кайчиси билан қиртиллатиб текисларкан, оғзи тинмай алианималарни гапирар.. эди. Х. Ғулом, Сенга интиламан.

ҚИРТИНЈАМОҚ 1 Яхшилаб, топ-тоза қилиб қирмоқ. Қозонни қиртишламоқ. Уйни, аивонни, ховлнии хафсала билан киртишлаб супуриини у яхши курради. Ойбек, Улуғ йўл. Биринчи маошини олаан куни чолкампирнинг мозорига оқлик куттарио борди. Мозорни киртиилаб тозалади. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

2 Батамом тозаламоқ, сира қолдирмай, таг-туги билан йўк қилмок. /Куйлар] ШУубоғу янтоқни. томиригача киртишлао куяди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚИРТ-ҚИРТ Қирт с. такр. Қирт-кирт хат ёзмок. - $=$ боиини кирт-қирт қшииганча эллашга уринди. Н. Мақсудий, Лайлатулқадр. Зухра силлик картонни кирт-кирт киркар. эди. Ибохон, Улуғ йўл.

ҚИРУВЧИ 1 Қнрмоқ фл. сфдш.
2 Қирғин қилалиган, қирғин келтирадиган, қирадиган одам, курол. Кирувчи санолёт. - Бу шииалар батальон қирувчилари мажақлаган душман машиналарининг бензини билан ту̀ддириди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚИРЧАНनИ Қӱтир ва ориқ; дирдов (кўпинча от хақида). Хар йил, коида каби, киидан бир отни қирчанғи кьшиб чиқаради ёки ўлириб кулди. А. Қодирий, Обид кетмон. ..болохонанинг қинпир-қийшиқ синчлари, гуваласи туииб, кирчанги отнинг ковурғасидай дланғочланиб, саналиб қолган. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ҚИРЧИЛЛАМА 1 Куч-қувватға тўлган. етилган. Кирчидама йигит. - Ху ана, ол-

динроқдда ёии эликдан оиганига карамай, халиям кирчиллама йиситдай дароз бўйини тик тутиб, Тўламат мўйлов кетяпти. С. Анорбоев, Оқсой. ..құрчилама ёининг беш" ўн йшли шунга сарф булди. М. Кўшжонов, Дийдор.

2 куัчма Авжига чиққан, кучайган, қахрига олган, қаттиқ (совук ёки қиш хақида). IIундай кирчилаама совуқда чўлга келии зарурмиди? Й. Муқимов, Матонатли кишилар. Кирчилама қии палласи уни қишлоққุа олиб бории хұам қийин эди. О. Хусанов, Чўлда. ..қূи бу̀лганда хұам, қирчиллама кунида.. тугилган. Ш. Холмирзаев, Сайланма.

ҚИРЧИЛЛАМОК 1 Куч-қувватга тўлмоқ, етилмоқ. -Сизми? - деди Кумучи. - Сиз энди қирчилабссиз! А. Қодирий, Утган кунлар. Расий [Россия] деган мамлакат жудаям олис эмии, сарт, қозоқнине у̀спиринлари - авжи кпичиллаган йигитлар. совуқда очяланғоч кирилиб кетмасин яна, кулфатга цолдик! Ойбек, Болалик.

2 кўчма Авжига чиқмоқ, зўраймоқ, қахрига олмоқ (совуқ ёки қиш хақида). Қйu тобора қирчиламоқда.

ҚИРЧИМОК шв. 1 Қайчи, тиш ёки тирноқ билан қирмоқ, узмоқ. У қошидаги гулнора япроғидан биттасини узиб олиб, лаблари орасида кุирчий бошлади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Чилпимоқ, чеканка қилмоқ. Гулни қирчимож. Ғўзанинг учини қирчимоқ.

3 куччма Кемирмоқ, ғажимоқ, эзмоқ. Тешабой.. қайнатасининг юрагини кечадан бери қирчиб келаётган ташвии қуртини сезиб қолгандек: -Мингбоииликни ёнга қолдирган ош харом бўлармишми, таксир, деди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚИРЧИН кам қўлл. Ёш нихол; навқирон. Эсиз, қирчин кетдине, қиздай гул дийдор, Ўлимнинг ногахон босқини ёмон! Миртемир.

Қнрчннингдан қийилгур! Жувон уллгур!, йигит ўлгур!, жувонмарг бўлгур! Қирчинингдан қийилгур, Чиноқ, ўйнаигани ўз тенгинг топидиадими? С. Ахмад, Хукм.

ҚИРK I 1 снқ. сон 40 рақами ва шу рақам билан ифодаланадиган сон, миқдор.
, Қирк киии. Қирқ метр газмол. Қирк сўм пул. Қирқ тонна юк. Қирқдан учни айирмоқ. Бир кун туз ичган жойга қирқ кун салом (бер). Мақол. Қирқка чидаган, қирқ бирга

хам чида. Мақол. Уัттизида эр атанган кчирқида шер атанар. Мақол.

Қирқ кокнл Майда ўрилган соч. Бир оз сабр қилсанг, қирк кокил киииб кугярдимки, оркангда толбаргакдай хчилпирарди. Ойбек, О.в. шабадалар.

2 этн. Киши вафотидан сўнг ўттиз еттинчи ёки ўттиз тўққизинчи куни ўтказиладиган маросим. Йулдои мотамсаро. Онасинине жанозаси, йисирмаси, құрқци, хатми курвон деб анча чикимдор бўлсанга уухиайди. С. Анорбоев, Мехр.

ҚИРК II Уัзбек халқи таркибига кирган йирик қабилалардан бири.

ҚИРҚБЎҒИН, қирқбўғим Майда барглари бирлашиб, найчасимон бўғинлар хосил қилиб ўсадиган кўп йиллик спорали уссимлик (ер устки қисми тиббиётда ишлатилади). Қазғоқни йўкотиии учун бир ои кошик майдаланган к̧ирқбӱғин, шунча микдорда арника [кўn йиллик ўт] дулини икки стакан доғ сувга аралаитириб, қайнатии зарур. «Саодат».

КИРҚИЛМОК Қнрқмоқ фл. мажх. н. Дарахтнинг шохлари кирқилди. Кирқилган беда. — [П̆игитнинг/ Бўйи баланд, қомати келииган, қора соқоли иягида текис қилиб құиркилган. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Қадами қирқнлди Қадам босмайдиган, келмайдиган бўлди. Тили қирқилди Гапира олмайдиган бўлиб қолди. Хотини келиии билан тили қирқилган раис сунг уттирар.. эди. X. Fулом, Сенга интиламан.

ҚИРҚИМ 1 Чорва молларининг жунини қирқиш; шундай иш жараёни. Чорєадорлар кузги жун қчрқимини пухта тайёреарлик ва зу̀р уюшқоқлик билан бошлаб юбордилар. Газетадан.

2 махс. Чизмачиликда нарсаларнинг текислик билан кесилгандаги кўриниши.

ҚИР-ҚИР к. қир(р). [Унсин] Махсининг чоки пиииқ булсснн учун, мумли ёпииқоқ ипни хар қатимда барможялари билан қир-кир тортиб кўяди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИРҚИK Қирқилган, қирқиб, кесиб ташланган. Кулоғи кчиқик ит. Думи қирқик от. Сочи қирқиқ хотин. Є. Чироқда олтинланган сочлари қирқиқ.. бир қиз у билан овора бўлди. Ойбек, Куёш қораймас. Чопар томонидан суйри.. соколи қирқұкк киии коғозни.. юздд иодлик аломати пайдо бўгани холда ўъий бошлади. С. Айний, Қуллар.


ҚИРҚКОКИЛ (тугриси қирқ кокил) қ. «ирқ 1.

қИРҚМА 1 Қирқилтан ёки қирқиладиган.

Қирқма пиёз Кўки-барги олиниб, туби ерда иккинчи йилга қолдириладиган пиёз.

2 Қишга сақланадиган кечпишар, пўсти қалин, эти оч яшил қовун нави. Полизлардази оқ кировга асралан қирқма қовунлар хам узиди. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

Қирқма милтиқ Стволи қирқиб қисқартирилган милтиқ. Кора қоплон иккита қиркма бешотар мизтик.. укдднларини бир-ма-бир куздан кечириб, отиига шай қилиб қуѝди-да.. хуржунаарга жойлади. К. Яшин, Хамза.

қИРҚМОқ 1 Кесувчи асбоб билан бўлакламоқ, кесмоқ. Коғоз кирқноқ. Беда(ни) қирқмоқ. Дарахт шохини қирқмоқ. $=$ Йддчи йўгн қамии топиб.. бир қариидан мўлрок киркиб олди. Ойбек. Танланган асарлар. Саодатхон бу гуддаста тувакдаги гуллардан киркиб ясалаанини дарров билди. С. Зуннунова. Янги директор.
2 Калта қилиб кесмоқ, олмок ёки олдирмоқ (соч, соқол ва ш.к. ни). Сочини кирққан хотин.
3 ку̀чма Камайтирмоқ, қисқартмоқ. Иш дакидан киркмоқ. «Нормасини бажармади, деб хар беш кунда мехнатимни кирчади, деворий газетага уради, мажлисда гапиради. И. Рахим, Ихлос. Қорасувнинг сувики ичиб, кучииғини иахарда айтадиган мехмонар керак эмас. Уларнинг ерини қирқиш керак. С. Сиёев, Отлиқ аёл.

4 Кучини, даражасини камайтирмоқ, қайтармоқ; кесмоқ. Дашт шаміоли хароратнине дамини кирқиб турибди. Х. Назир, Васият. ..кучча ён-беридаги дарахтлар шамеянинк кучини кирқкандай бўдди. Р. Файзий, Чўла бахор келди.

5 кучма Бирор харакат, гап-сўз ва ш.к. ни тухтатмоқ; тўсмоқ. Дехқонбой Сариқов бир туда гитлерчиларнинг чекинии йулини пуленёт у̀ти билан қирқиб, дучманга катта талафот етказди. Н. Сафаров, Дон. Киркиб чиқди Ойчинор лашкарларнинг олдидан. «й̆сулув». -Мен туфайли сиз хам азият чекибсиз, - деб гап боилади Кимсан. Лекин киз гапни кирқди. А. Мухтор, Туғилиш.

6 кйчма Орасидан (бўлиб) йўналмоқ, утмок, хесиб чиқмоқ, кесмоқ. Канал қии-

лоқни киркиб уттади. Иўлни қирқиб уттмок. - Улар айтди: -Янгитда дарёни кирқиб утиб, Янгикургон караб кетди. "Фольклор".

Пайинн қнрқмоқ қ̧. пай I.
ҚИРқОЕҚ шє. Мингоёқ.
ҚИРҚОFАЙНИ Атиргулнинг баланд бўлиб уссадиган, майда сергул тури. Кизаар. сочлари ва чеккаларига садарайхон, қиркоғайни гумидан маржон қилиб тақиб олииган эди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқтар.

ҚИРҚҚУЛОҚ Барги йирик, спорали уссилик; папоротник (илдизпоясидан тайёрланган экстракти гижжаларни хайдашда ишлатилади). Масалан, қирқкулок - папоротник гули хох оилада, хок идорада булсин, жанжалаарни бартараф этар экан. Газетадан.

ҚИРРИ шв. Ранда. Усталар иилатар теша, кир ғини. «Равшан».

ҚИРFИЗ 1 Қирғизистоннинг туб ахолисини ташкил этувчи, туркий тиллардан бирида сўзлашувчи халқнинг номи. Қиргиз халки. Кирғиз миллати.

2 Шу халқ, миллатта мансуб, тегишли, оид. Кирғиз тили.

ҚИРРИЗЛАР Қирғизистоннинг туб ахолисини ташкил этган, туркий тиллардан бирида сузлашувчи халқ; қирғиз халқи.

қИРFИЗЧА 1 Қирғизларга, қирғиз халқига, унинг тили, адабиёти ва маданиятга оид. Киргизиа куй.

2 Қирғиз тили. Сиз қиргизча(ни) биласизми? Қирғизча гапирмоқ.

ҚИРFИЙ айн. қчйғир. Дониш эндигина пати чиқа боилаган палапонни олиб туиганда, тепада она киргий чуввос солди. А. Дилмуродов, Осмоннинг бир парчаси. Бир тупп чумчукни бир кирғий кувиб́ юргандай, ту̀n-туัпини кувалаб юрибди. «Холдорхон».

ҚИРFИН 1 Кишилар кўплаб, ёппасига қириладиган, кўп қон тўкиладиган уруш, жанг, босқин; хунрезлик. Кирғин уруи. Қирк йил кирғин бўла, ажали етеан уллади. Мақол. - Йигитларимизга окоп қаздирадими ё милтик уилатиб, кирғинга хайдайдими - бу нарса оқподшонинг ихтиёрида. Ойбек, Танланган асарлар. Энди аввалеидан баттар кирғин булииини сеззан бек ва навкарлар Андижон куурғнига кириб бекина боиладилар. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Кўплаб ўлиш, қирилиш; ўлат. Молларга кирғин келди.

3 куัима с.т. Қаттиқ жанжал; уруш.
Қнрғин солмоқ (ёки қнлмоқ) 1) кўплаб улдирмоқ, қирмоқ Хамма қизғин кутлайди Кулиб турган жангчини; Дуиманларнинг бошига Қирғин солган танкчини. 3. Диёр; 2) кўчма қаттиқ жанжал қилмоқ, жанжал кўтармоқ.

ҚИРFИНБАРОТ 1 Қонли қаттиқ жанг, қирғинчилик, хунрезлик. Бу қирғинбарот, уз навбатида, гирдобига бу бой, бу камбағал деб утирмай, хаммасини тортиб, катта тахлика туғдиргач, Содиқбойвачча хам иахардаги.. ховлисига кўчиб кетган эди. К. Яшин, Хамза.

2 кугима c.m. Қаттиқ жанжал, уриш, зўр можаро. Икки махамла ууртасидаги муитлаииии, қирғинбарот авжга чиқиб турганда, қандайдир бир уткир овоз дархол одамлар дифқ̧атини ўзига тортди. Мирмухсин, Тарихий қисса.

ҚИРРИН-СУРОН Қаттиқ қирғин, қирғинбарот, уруш-тўполон. Бек.. кирғин-суронни кутиб ётганда, отиималар нечундир эшитилмади. Х. Ғулом, Машъал.

ҚИРРИНЧИ Кирғин қилувчи, солувчи; қирғин қатнашчиси, хунрез. ..кирғинишлар укк узмасдан, хужсум киамасдан туриб, сизлар утт очмайсиз. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

ҚИРғИНЧИЛИК Қаттиқ қирғин, хунрезлик. ..тухтовсиз давом килган ўзаро кирғинчилик урушлари тугатилди. Газетадан.

ҚИРFИЧ 1 Мева ва сабзавот этини қириш учун ишлатиладиган тишли рўзғор буюми. Қирғич билан қовоқ қирмоқ. $-\ddot{\text { Еии- }}$ лар кабоб чайнашяпти, мен бўлса, қовунни кирғичда қириб едим. И. Рахим, Ихлос.

2 Қириб, тарашлаб тозалаш учун ишлатиладиган тиғли асбоб. Мана бу жойни аввал пўлат құрғич билан тозаламабсиз-да. А. Мухтор, Давр менинг такдиримда.

ҚИРFИЯК Куз фаслининг бошланиш пайти. Қирғияк ёмғири иивирлаб уттди, Чупон қу้чқорларга ташлайди назар. F. Fулом.

ҚИРРОВУЛ вйн. тустовуқ. Ботирали иу хаёл билан кетаётганда, бир кирғовя парр.. этиб учди-да, ундан сал нарироққа бориб тушди. Х. Fулом, Манъал.

ҚИРFОK 1 Сув хавзалари ва оқар сувлар билан қуруқлик туташган камбар ер; лаб, бўй, ёқа; сохил. Дарё кирюоғи. Кўл кирғоғи. Денгиз қирғоғи. Аму оқар қирғоқни юөиб, Кунлар уัтар кунаарни қуөиб. Ғайратий. Фари-

да қурбака сузии қилиб, қирғоққа қяараб борар экан, сув пуркаб кулди. П. Қодиров, Уч илдиз.

2 Ейиқ нарсаларнинг, йўл ёки майдоннинг чети; зих, қир. Румолнинг қирғоги. Пахтазорнине қирғоғи. ■ Адолат.. конвертни олди-да, кичкинагина қайчиси билан кирғоғини қийди. И. Рахим, Чин мухаббат. /Мурод] Муит билан стол қирғоғини урган эди, стаканлар жиринглаб сакраб кетди. С. Ажмад, Қадрдон далалар.

3 Чуқур нарсаларнинг юқори чегараси, чети, ёқаси. Жарнинг құрғоғи. Челакнинг кирғоғи. - Хайтовур, жаханнамнинг қирғоғиаа чикиб олдик. Ойбек, Куёш қораймас.

ҚИРFОК ІАБ кам қўлл. Қирғоқ буйлаб. Ғирқ̧ираб рохатбадан шаббода қиргоқлаб эсиб. Шарқираб уйнаб-тўлиб, тўлқин уриб кулеу келур. Хабибий.

ҚИСАКӰЗ кам кўдл. Қисиқ кўзли, кўзлари қисиқ. Самбит қолат, от юзаи, кисакўз буфетчи Розиквой рухсат суураб, кабинет эиисини очди. А. Мухиддин, Чап чўнтак.

ҚИСАТМОК ше. 1 Қистамоқ; шоширмоқ, қичамоқ.

2 Тез юришга ундамоқ, хайдаб тезлаштирмоқ. Биясин етаклаб, йўлбарсдай булиб, Қисатиб чиқди занглаб ётеан чўлиса. «Гўруัғли.

ҚИСИБ-ҚИМТИБ рєш. Режаси билан, иқтисод қилиб, тежаб-тергаб. Қисиб-қимтиб. борини етказмоқ. - Бир хасис киии умр буйи қисиб-қимтиб, емай-ичмай, пул туัплайверибди. Газетадан. УУз нафсларидан кисибқимтиб юборииаётган буллса-ии? «Муштум".

ҚИСИЛМОҚ Қисмоқ фл. ўзл. ва мажх. н. Этаги эиик орасиса қисииб қолди. Муини қисилди. Деворга кчсилди. Бурнакка кисидди. Пулдан қисилди. Юраги қисилди. Кўзари киссилди. Комил аввалаидек уй-рўзғорни тебратиб турар, оила емоқ-ичмоқдан кисиямас эди. М. Осим, Тилсиз гувох.

2 кўчма Рухан танглик сезмоқ, диққат бўлмоқ; сиқилмоқ; тортинмоқ, қисмоқ. Аввалги ошласини эслаб қцисилади, ишдан чарчайди, ичади-да.. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Биласизми, иу кунларда шундай кุисидан эдимки, қалбим ўт бўлиб ёнди. Х. Туххтабоев ${ }_{1}$ Шонли авлод. Энди оғзига келганини құисиимасдан гапириига бошлади. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИСИМ айн. сиқим. Қисимига сиққанча. Бир қисим ун. - [Авазхон/ Турсун деган

мешкопнинг қу̀лига бир қисим тимла узатди. «Зулфизар билан Авазхон". Ха, курумсож, тууртта кулча билан бир к̧исим жийда кимни ўдирибди. Т. Алимов, Совға.

ҚИСИМЛАМОК айн. снқимламоқ. Муаззам йўл четида осилиб турган тол новдасидан кўм-кўк баргларини қисимлаб сидириб олди-да, мабюс гапира боилади. С. Ахмад, Рахмат, азизларим. Бобоқул ота хассасини махкамроқ қисимлайди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ҚИСИНМОК 1 Бирор иш ёки харакат қилишга ботинолмай, истихола қилиб тортинмоқ, ийманмоқ, қимтинмоқ. Қисинмасдан, ёзиииброқ уттиринс. ■ Носир ака қиси-ниб-қимтиниб ичкари кирди. Газетадан.

2 кам кўм. кўчма Моддий қийинчиликда яшамоқ, бирор нарсадан мухтожлик сезмоқ, сиқилмоқ.

ҚИСИНҚИ шв. 1 Сиқиқ, танг, қисиқ. Қисинқи кујзар.

2 куัчма Тортинчоқ, уятчан. Қисинқи бола.
ҚИСИНҚИЛИК 1 Сиқиқлик, торлик; тортинчоқлик.

2 куัчма шє. Моддий қийинчилик, мухтожлик.

ҚИСИР 11 Бўгоз бўлмай қолган, қочмаган ёки қочиб бўғоз булмаган. Қисир сигир. Қисир қу̀и. Кисир сигир ку̀n мазрайди. Мақол. - Астапфирулао денг, турам! Куни кеча уззари қисир гунажсинни бўоз деб сотдизар. X. Тўхтабоев, Фельетондан сўнг.

2 бот. Чангланмаган, уруғланмаган; хосил бермайдиган. Кисир гул.

ҚИСИР ІІ такл. с. Ёғоч ва б. баъзи нарсаларнинг синишидан, қисмларининг қимирлаб, бир-бирига ишқаланишидан хосил бўладиган товушни билдиради. $У$ ўтирган стул кисир этди.

ҚИСИРЛАМОК «Қисир», «қисир-қисир" этган товуш чиқармоқ. Қимирласам, стул қисирлайди. Ковурғаларим қисирлаб кетди. Амно узи [коғоз пул] банкдан янги ииққанидан экан! Қисирлашини эшитяисанми, аяси! О. Екубов, Икки мухаббат. Баширжоннинг сууи оғзида қৃолди, хамма ёк қисирлаб, ер силкина бошлади. Н. Аминов, Қахқаха.

ҚИСИРЛАТМОК Қиснрламоқ фл. орт. н. Шамол дарахтларни қисирлатди. — Алиохун.. керииди, бармоқларини кисирлатди. Ойбек, Танланган асарлар. Бектемир тиии-

ларини қисирлатиб, буғилиб ётди. Ойбек, Қуёш қораймас.

ҚИСИР-ҚИСИР Кнсир с. такр. Ep қимирлаганда, синчлар қৃисир-қисир құилиб
 кุисир-кисири эшитилди. Х. Назир, Чўл давоси.

ҚИСИK 1 Қисилган, сиқилган. Кисик муum.

2 Кичик, тор ёки юмилинқираган, юмилган; юмуқ. Унинс /Холмуроднинг/ қисик кўзлари куладдан баттар қисиииб.. кетеандай эди. С. Анорбоев, Оқсой.

3 кӱчма Сиқиқ, танг. Қисиқ ахвол.
4 шв. Танги, тор дара. Норин дарёси тоғ қисикларидан водий кенгликларига отилиб чиқади. М. Эгамбердиев, Сариқ аждар хамласи.

Бўйни қисиқ 1) бўйни сиқилган ёки калта; 2) кўчма бўйни эгилган; тобе. У /Элмурод/ бўйни қисиқ етим эмас. П. Турсун, Ўқитувчи. Тнли қисиқ к. тил.

ҚИСМ [a. बَ- булак; улуш, хисса, бўлим, бўлинма] 1 Бутуннинг таркиби, узвий бўлаги ёки хиссаси, улуши. Даромаднинг учдан бир қисми. Мехмонларнинг бир кисми. Хуллас, Туямўйинга келиб, излаб юрган нарсаларимнинг бир қисмини топгандай эдим. С. Сиёев, Ёруғлик. Йулиине қолган қисмиса эшак ии берди. Ж. Абдуллахонов, Орият. Анвар у̀зини супанине қоронғи қисмига олди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Бир иш, мажлис, асар ва ш.к. нинг маълум даражада мустақилликка эга бўлган алохида бўлаги; бўлим. Уи құсмдан иборат роман. Институтдаги кечада хисобот доклади тугади. Суัнгра бадиий қисм боиланди. Гайратий, Узоқдаги ёр. Мохидил етиб келганда, тантанали қุисм боиланиб колганди.. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Мехнонтар билан вакилларнинг қизғин табриклари, хайрли тилакларидан кейин кечанинг расмий крисми тугади. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 Машина, механизм, иншоот ва ш.к. ни ташкил қилган бўлаклардан хар бири; деталь. Тракторнинг эхтиёт қьислари. Е Эмин уни [пулемётни] шоиилиб қу̀лига олди-да, бир зумда қисмларини ажратиб, газетага териб қўйи. И. Рахим, Чин мухаббат.

4 харб. Қуролли кучлар таркибидаги алохида бўлим, бўлинма ёки бирикма. Ми-

[^4]номётчилар кисми. Полкнинг санитария қисми. Қисм командири. $\boldsymbol{\square}$ IIIу чок артиллерия қисмлари огир тўплари билан утта боилади. Ойбек, Куёш қораймас. Жарохатларим битиб кетиии билан яна қисмимга қайтиб бордим. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

ҚИСМА Қисиб қўйиладиган, қисиб турадиган. Боилиқ оппоқ чўқди соқолли, ориқ, учи тўмтоқ бурнига қุисма кўзойнак кўндирган мўйсафид эди. Шухрат, Шинелли йиллар.

ҚНСМАН [a. قـسماً - бирор бўлак, қисм жихатдан; бир оз, бир қадар] Маълмм бир қисми бў̆ича, бир жихатдан; тўла холда эмас; маълм даражада. Фикрингизга қисман қўшиламан. Гапингиз қисман тўғри. Куёинннг қисман тутилиши. Маблағларни қ̧исман сафарбар қุимоқ. .m Мен яна такрор айтаман, қисман хотининеиз айбли бўлса, асосан бунинг бош айбдори уззингиз. Ойдин, Кўнгли тўлдими, яхши йигит. Равшан вокеадан қисман хабардор бўлеанидан Ходикул аканинг келии сабабини пайқุади. С. Кароматов, Бир томчи қон.

ҚИСМАТ [a. ${ }^{\text {² }}$ - тақдир, қазо; улуш; бўлиш] 1 Гуё олдиндан белгилаб кўйилган, пешонаға ёзилган кўргилик; ёзмиш, тақдир. Қадим замонларда одамлар дунёдаги хамиа нарса қисматга боғлик, деб ууйлаганлар. Газетадан. Қисмат экан, бу ерларда юрибсиз, уста Журжоний. Мирмухсин, Меъмор. Хали севиимоқдан иумидир мавно? Фақат азоб бордир қисматда нахот? X. Олимжон. Ўзгалардек уни хдам қисмат Олиб келди охир к̧абрга. Э. Вохидов.

2 Умуман, бошга тушган кӱргилик, кечмиш хаёт; ахвол. Ўша замонда барча илғор фикр ва акл эгаларининг кৃисмати бир хил эди. Газетадан. Нажсииддин Бухорий, акаси Бойбўрининг зулмидан боиқа юртларга ку้чиб кетган Бойсари кисматида ўз кุисматини ку้риб, кўзларидан ёи чикиб кетди. Мирмухсин, Меъмор. Хакиқатан фам Сулимбекдай қиилоқнинг бошига тушган қисмат кўпларни қаттиқ ранжктеан эди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

3 Хаёт-мамот масаласи, тақдир; белгиланган умр, насиба. Бутун ёилисимиз эжангдадир букун, Жандда еииамоқда севги қุис~ мати. Х. Олимжон. Хазрат.. кетиб юбориини хам ўйлади-ю, хали Жабборбек қисмати хұал бўмагани.. Иброхұимбек кетиб колгани-

ни эслаб, Фузайл махсумга мавноли тикидди. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк. Хасан овчининг кисмати битди, деб тахмин қилган элликбоши уни тезроқ қалвага дикиллатиб олиб боришга оииқарди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

4 эск. кт. Қисм, хисса, улуш. Қалин қисматини жуда кўп беринг, Не сўраса, бераиин, кุабул қиине. Пўлкан шоир.

КИСМОК 1 Орасига олмоқ, орасига олган холда тутмоқ, сиқиб ушламоқ; сиқммқ. Валиевнинг бир уузи столга тирсагини таяб, икки кафти билан чеккасини қисиб уттирибди. $\grave{У}$. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Тешабой олдидаги ковун косадан шошилмасдан бир тилим олди-ю, оғзига келтирмай, икки бармоғи орасида қцисиб туриб: -Тақ̧сир, - деди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Мен билан жиамайиб кўришди-да, кўлидаги газетасини буклаб, қўлтинига қূисди. Ў. Усмонов, Сирли сохил. Темир кцип-қизиа бўагач, омбурда кисиб олади-да, кундага кўяди. С. Сиёев, Ёруғлик.

2 кучима Сиқув, исканжага олмоқ; эзмоқ, сиқмоқ. Бегона уัтлар гўзани қисиб кўйибди.
..иккинчи марта экиаган чиситни шўр кисиб, ер бетига чиқармай қўиди. «Муштум». Кампир, резинкаси оёғини кุисиб юборган шекилии, капрон пайпогини химариб, тугиигига туиириб олибди. С. Ахмад, Сайланма.

3 ку̌има Бўғмоқ, нафасини қайтармоқ. Унинг халқумини дард қзсиб келди.

4 кўима (ч.к. билан) Бирор нарсадан танг холатга солмоқ; сиқмоқ, толиқтирмоқ, зориқтирмоқ. Пулдан кисмоқ. — Мана бўммасам, деб уни хам овқатдан қисиб қўйдим. С. Ахмад, Автобиография. Худойим.. хотинларни уй учун яратган. Эркакларни олиб келиидан құисмасин. Х. Рахимов, Чин хаёт. ..хусн деган нарсадан худо мени қุисган. Мирмухсин, Меъмор.

5 Бирлаштирмоқ, юммоқ. Лабларини қисмоқ. - Валихон муитини кุисиб таъкидлади: -Сипох керак. Ш. Тошматов, Эрк куши. Ранги кум уัчган, изтиробдан қалтираган одамлар, уз харобалари олдида тишларини қисиб, жим ўйланардиар. Ойбек, Куёш қораймас.

Вошнни (ёки калласнии) қнсмоқ кал куул. айн. бўйнини қисмоқ, У калласини қисиб, кўкарган ку̀зини кўли билан ту̀сиб турган Жамол писмиққа мурожаат қุиди. М. Ис-

моилий, Фарғона т. о. Бўйнини (ёки бўйнн) цнсмоқ 1) бўйнини ичига тортмоқ (одатда бирор маъно ифодалаш учун, мас., билмаслик, хабарсизлик маъносини билдириш учнн шундай қилинади). Рисолат хола бўйнини қисиб, ўи хам бу сирнинг боисидан бехпбарлииини билдирди. Ш. Тошматов, Эрк куши; 2) шахснинг қисинган, тушкун холатини билдиради; бўйин эгмоқ. Бир кун эриннинг узоқ сайилга кетганини эиитиб, уйинга етим боладек бўйнини қисиб кириб келди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кариисидо ёлворгандай бўйин қисиб турган йигитеа рахми келди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Думннн қисмоқ 1) думини оёқлари орасига олмоқ (ит хақида - одатда қўрққан холатларда шундай қилади). Ит жуда қўрқоқ экан. Думини қисиб, бир ненга, бир Асетга қุараб, бостирманинг тагига кириб кетди. Н. Фозилов, Дийдор; 2) қўрқиб, хайиқиб жим бўлмоқ. .каттикрок гапириб, хукуматни эсга солсанг, думини қисади бу чайковчилар. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Елкасннн қнсмоқ 1) бўйнини ичига олиб, икки елкаси бир оз кўтарилган холатда бўлмоқ. Мурриб одатича ерга қараб, елкасини қисиб, бир-бир одим таииаб кетарди. С. Сиёев, Аваз; 2) айн. буйнннн қисмоқ 1. -Сомон олганисиз? Агроном.. елка кุисди: -Биммадим.. болалар кеча-печа олиб келган бўлмаса. С. Сиёев, Отлиқ аёл; 3) айн. бўйнини қнсмоқ 2. Жуман, мен елкамни қисиб келдим, болаларга айт, мени қุайта тарбиялаисин.. А. Мухтор, Туғилиш. Кўз(ини) қисмоқ 1) биpop сабаб ёки таъсир билан кўз милкларини бир-бирига яқинлаштирмоқ, кўзни нмиш даражасигача торайтирмоқ. ..у сел-сел терлаганига хам парво килмай, кузларини писиб, йўла каради. «Ёшлик». Чарақлаган ффмобга қарагандай, кўзларини қисиб, Темурга уัшрилди. С. Сиёев, Ёруғлик: 2) бирор маъно ифодалаш, белги бериш учун куّз (одатда бир кўз) милкларини жуфтламоқ. Раиснине карашидан бу насихатнинг мавносиза пуиунган мудир.. куулини кўксига ゅуัиб, иап кўзини қисиб деди.. «Муштум». Дархол куззимни куисдим. Бир майизни икки булиб ейдиган Мўмин дўстим фикримни пайкпди. Ш. Холмирзаев, Йўллар, йўлдошлар. Тплини қнсмоқ Гапирмай (гапиртирмай) кўймққ; гапиришдан тийилмоқ. Ўликми-тирикки, биаармиз. Ман хам караб турмайман.

Аимо сузз тарқุалиасин, айт, хотининг тилини киссин. Ойбек, Танланган асарлар. Юрагини қнсмоқ Хафақон, диққат қнлмоқ; рухан эзмоқ. Сахродаги бир хил манзара киши юрагини қисиб, уни диққинафас қиииб юборади. К. Яшин, Хамза.

ҚИССА [а. $\alpha$ - тарих; хикоя, ривоят, воқеа] 1 aд. Асар асосида ётган қамровнинг романга нисбатан торлиги, хикояга нисбатан кенглиги, шунга мувофиқ холда, сюжет ва композициянинг хам романга нисбатан соддалиги, хикояга нисбатан мураккаблиги билан характерланувчи бадиий асар. Автобиографик кисса. Тарихий киисса. Фантастик кисса. Е Еилар яратаётган роман, қиссалар, очерк, хикоялар.. аксариятида этик истездоднинг ёркин ифодаси бор. Х. Ёдгоров, Хаёт тўлқинлари.

2 ад. Ўзбек мумтоз адабиётида воқеий ходиса ёки афсоналар баён қилинган эпик асар; хикоя, ривоят. Қиссаи Сайфулмуаук. Дурбекнинг «Юсуф ва Зулайхо» кұиссаси.
$3 \mathrm{c.m}$. Бирор нарса, кимса, воқеа-ходиса ва ш.к. хақида оғиздан оғизга кўчиб юрадиган хикоя, нақл. Рахимахоннинг қиссаси жуда узок. Унинг мураккаб ва машаккатли йўли хакцдда катта китоб ёзса арзийди Н. Сафаров, Раиса. Kудрат.. мароқли бўлаан шарқ эртаклари, қиссалар ва латифалар айтиб, солдатларни тоза кулдирди. 3. Фатхуллин, Сўнмас юлдуз.

Қиссадан хисса Айтилганлардан, нақлдан келиб чиқадиган мақсад ёки хулоса. Киссадан хисса мана: Хар иида керак бардош, Мехнат, чидам бирикса, Олдида мум бўлур тош. К. Мухаммадий.

ҚИССАГЎЙ $[a .+\phi$. айтувчи] 1 Қисса ўқувчи, айтувчи.

2 Қисса ёзувчи, қиссанавис. Қиссаеуйлар, тарихнавислар ана шу ерлар [иўллар ф фожиаси хุакида, афсуски, ёдгорликлар ва китоблар колдириб кетнаганлар. Миртемир. А. Пўлат, Сирдарё сепи.

ҚИССАГЎЙЛИК Қисса айтиш, ўқиш. Киссагўйик шу ерда тугади. Камолиддин тирсакларини столга тираб, икки кулли билан бошини ушлаб қолди. Т. Жалолов, Олтин қафас.

ҚИССАНАВИС $[a .+\phi$. . ёзувчи] Қиссалар, хикоялар ёзувчи адиб.

ҚИССАНАВИСЛИК Қисса ёзиш. Бутун умримни хтар йўл билан миллат хизнатига

сарф килмоқдаман. ІІу йулардан бири киниб, эндиликда, киссанависликка киришдим. А. Қаххор, Миллатчилар.

ҚИССАХОН [a. + ф. غиَ ўкувчи] Афсона, ривоят ва достонларни ифодали қилиб айтиш ёки бадиий ўқиш махоратига эга бўлган профессионал ижрочи. Кукнорихона ахлининг узларидан киссахонлари хам бор. Фитрат, Қиёмат.

ҚИССАХОНЛИК Йиғилишиб, кўпчилик бўлиб қиссалар, хикоялар ўқиш, айтиш ва эшитиш анъанаси. Хар кун кўкнор ичилгандан кейин қиссахониик бошланади. Фитрат, Қиёмат. Дехдор жуда таъсирли овоз биан аиула айтади. Қиссахонлик бошлангандан хамманинг оғзи очилади. Ойбек, Навоий.

ҚИССАЧИ с.m. Қиссахон, қиссагўй. Зaмон кўп гапни ёктирмайди, аммо жойини топиб, одамини уиратиб колса, ундан уста қиссачи йўк. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ҚИССАЧИЛИК Қиссанавислик, қиссалар яратиш. Воқеликнинг бадиий манзарасини яратиии истикюл даври қиссачилисининг асосий муаммоларидан саналади. Газетадан.

ҚИСТАЛАНГ Кечиктириб бўлмайдиган, шошилинч, ошиғич, қистовли. Йиғим-териинине кисталане кунлари. - Қачон қарасанг, раиснинг вақти иунака қисталане, бемалол гаплашио́ бўлмайди. Х. Назир, Кўктерак шабадаси. Туйнине бунақа қисталане бўлииига сабаб - қизнинг отаси бир неча ойдан бери бетоб. А. Қаххор, Мухайё.

Қисгаланг қилмоқ Тез бўлишга қистамоқ; шоширмоқ. Янси участка боилиги мажлис тайёрлашни жуда қисталане килгани учун Поччаев.. уัзи югуриб-елиб, бюро аззоларини тўллади. А. Мухтор, Туғилиш. Қисталанг қилманг, Манноп ака, хозир хемирим йўк..Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

КИСТАЛАНГЛИК Қисталанг хุолат. Kоnлонбек узининг Саидакбар хожси томонидан дўконида совуқ кутиб олинганини иши ку̀nлиги ва қисталанглигига йўйб юрган эди. Шухрат, Шинелли йиллар. Иининг қандай қисталанглисини биласизларми ўзи?? Ш. Fуломов, Чўл белида.

ҚИСТАЛОК айн қизиталоқ. Қани, чик, құизиталоқ! Бир тангани бер! «Олтин олма».

ҚИСТАМОК 1 Бирор иш-харакат қилишга зўр бериб ундамоқ ёки зўрламоқ, холжонига қўймай илтимос қилмоқ. Каландар йисит бир тилик хандалакни ийманиб еди..

Авазнинz к̧истаиига кุарамай, қайтиб хұандалакка кўл урмади. С. Сиёев, Еруғлик. Унинг [ІІарофатнинг] му̀ажалиеа кура, Сидиқжон яна каасам ичиши, юр, деб қистаиии, холжонига қўймаслиси керак эди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

2 Зўр бериб шоширмоқ, қистовга олмоқ, ошиктирмок. [Ўзбек ойим/ Туйни тез боилаи учун у̀ғлини Марғилон кетмакка кистай бошлади. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Анєар унинг сидкидилдан гапираётганини тушунди пекилли, яна қчстади: -Кеч бўлиб кетяпти, тур.. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

3 Қайтиб беришни (қайтаришни) талаб қилмоқ. Туйда туัнингни кистама. Мақол. Нокасдан карз бўлма - хам йўда қчистар, хам гурдд. Мақол. Бир куни мусаллас суздим, сузмасам бу̀лмас эди, Чунки амаким хумини қ̧истади. А. Қаххор, Қанотсиз читтак.

4 Тез юришга ундамоқ, тезламоқ. Хоккиз калаасини эгиб, омочни тортиига уринар, қўини хадеб кистар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ул икки йисит сахар вакти от қўиганича Чамбиа йуида кистаб йул босди. «Бўтакўз».

5 (иахс ку̀иимчали су̀злар билан) Ўзидан олдин келган сўз билан ифодаланган ишхаракатни бажаришга кучли хохиш ёки қайтариб бўлмайдиган талаб пайдо бўлганлигини билдиради. Кулсим кистади. Биззиси құстади. Сузласиси қূистади. Йуัталкиси қистаяпти. Кайратсизнинд ғайрати ии битганда қистайди. Мақол. - Жахлим қистаб, тииларим гижсирлаб кетди. Х. Назир, Ёнар дарё. Биласизни, кўнглинг қўмсаганини кўргинг қистаганда куролмасанг.. жуда оғир. М. Исмоилий, Фарғона т. о. /Қаюмнине/ Бу хдаракатидан аччиғим қистади. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚИСТАНГЛАМОК шє. Қистамоқ, қистовга олмоқ. -Бизни хадеб қистанглайсиз-у, келин аямга индамайсиз-а, Муса ака, - аёллардан бири гап котоди. С. Ахмап, Хукм.

ҚИСТАТМОҚ Қистамоқ фл. орт.н. Қарзни құстатмай қайтармоқ. Унинг кууриниши кииининг кулеисини қистатади. - Хоним биби қизларга құистатиб утирмай, ўрнидан сакраб турди-да, уйнаб хам кетди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚИСТИ-БАСТИ: қистн-бастига олмок Қийнов-қистовга олмоқ. «Буни қаердан ол-

динг多 деб танга келтирган мерганни қиистибастига олибдилар. «Олтин олма». Қани, айт4и, хатчани сенга ким олиб келиб берди, айт? - деб кисти-бастига оларди.. Ё. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот.

ҚИСТИРИКЛИК Қистирилган, қистириб, тиқиб, суқиб қўйилган. Замоннинс.. эгнида барлари белбогига қистириқлик қора чопон. М. Исмоилий, Фарғона т. о. [Кампир] Негадир иошиб, кўйлаги енгига қистириклик ру̀иолчани олиб, қўлларини артарди. У. Умарбеков. Она.

ҚИСТИРМА 1 Нарсаларнинг уртасига, орасига қистириб, тиқиб, суқиб қўйилган нарса. Содикжон бойвачча.. хৃамёнига кุистирма пулар дарёдай оқиб кела бошлагандай хис кзииб утирарди. К. Яшин, Хамза. Бу каби қистирма хұикоялар бадиий фои этии имкониятларини кенгайтиради, чукурлаииmupadu. «ЎТА».

2 mex. Машина, механизм, иншоот қисмларининг бирикиш юзасини зичлаш учун орасига қўйиладиган юпқа эластик деталь. Резина қистирма. Мис қистирма.

ҚИСТИРМОК 1 Қисмоқ фл. орт. н. Қўатиғига китоб́ кистирмоқ. Лабиса панирос қистирмоқ. Этагини аиппасига кистирмоқ. Чаккасига гул кистирмоқ. $-T e$ щабой ота белбоғига қистирган каттагина даструммолни олиб, терлаган юз-бетларини армди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Ў ғлим, ана у бехининг каллагига газета қистириб қуйган эдим, иуни олиб кел. А. Қаххор, Асрор 6060.

2 c.m. Кўлига тутқазмоқ, ушлатиб кўймоқ, бермоқ. Домла орқага уттиб.. Саидийнинг қўлига қоғоз кистирди. А. Қаххор, Сароб. -Йк, тоғажон, оласиз, - деди Баиир* жон пуани унинг кафтига қุистирииеа уришб. Н. Аминов, Суварак.

3 этн. Тўй-хашамларда ўйинчи, хофиз ва ш.к. ни рағбатлантириш учун чаккасига ёки қўлига пул суқиб қўймоқ, Ўйинчига куулаар пул қุистирди. - -ІІунча пул қистирииса хам хафасан-а? - Пул алмаитирилгандан кейин, тангани қุандай қцистиришаркин, деб ўлаб қолдим. «Муштум".

4 ку̀чма Бирор нарсанинг баёни, хикояси давомида ниманидир қӱшиб кетмоқ. тилга олмоқ. Экии мавсуми давомида еттита хุайдов тракторининг бирор кун хам ии~ ламаганини докладингнинг ўртароғига қис-

тириб уัтарсан. «Муштум». Тўланбой мўйлов.. икки гапнинг бирига ё баит, ё булмаса ибратли бир ххикоят қистириб уутмаса, кўнгли жойига туимайди. С. Ахмад, Уфқ. Ґокир ота:/ Камииликларни танқид криланимда, мактаб масаласини хамм қৃистириб утсам бўлар эди, лекин бу масала алохида қўѝилганлиеи уиун қистирмадим. А. Қаххор، Кўшчинор чироқлари.

Гап (ёки сўз) қистнрмоқ Гап қўшмоқ, луқма ташламоқ. - $\grave{y}_{3-у ̆ з и н и ~ м а к т а ш а и к . . ~-~}^{\text {- }}$ писанда аралаи гап кчистирди Иззат Мардонович.. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. -Хурсанд! - деб сўз қистириб қўйи Муса. П. Турсун, Ўқитувчи.
$5 \mathrm{c} . \mathrm{m} . \partial а ғ л$. Иш, ўқиш ва ш.к. га киргизиб кўймоқ, жойламоқ. /Заргаров:] Ие, тагин нима килдим дейди-я! Хотинине ўкийман деса, битта-яримта мактабга кистириб куиммайсанми-ю, яна битта тукканидан кейин узи таилаб кетиайдими? А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

ҚИСТИР-ҚИСТИР с.т. Кўтчилик томонидан кетма-кет, давомли тарзда пул қистириш. Ааулачилардан ўн тўда. Уларга қุистир-қистиридан таиқари икки юз сўм пулии тугиб, хотиниса бериб қўйи. «Муштум». Кистир-қистир буллан жойда ШІармхаё деган қайда? Т. Й̈лдош, Отарчилар.

## ҚИСТИРFИЧ айн. қисқич 2.

ҚИСТОВ 1 Қистамоқ фл. хар. н. Иш шоиииин эмас, қистовнинг кераги йя̆қ..

2 Қаттиқ қисташ, қисталанг қилиш; қисташлик, қистоқ. Туй қ̧истови билан тўн битар. Мақол. Элмурод хамманинг бараварига қистовига қарамай, турга чиқмади. П. Турсун, Ўқитувчи. Раис.. Қодиржоннинд қৃистови билан фикрини очик айтиига мажбур булди. М. Назаров, Жилвон жилғалари.

Қнстов қилмоқ кам қўл. айн. қистовга олмоқ. Танхо ёлнизикда кам-кам ёзиб юрардим, суัнгеи пайтларда ху̀жайинлар кุистов қилииди, босиб уัтириига тўғри келди.. А. Хакимов, Илон изидан. Қистовга олмоқ Қаттиқ қистамоқ, қисталанг қилмоқ, шоширмоқ. Унинг пирпираб турувчи узун киприклари остида чиройли жиммайган кўзааридан «мунча одамни қистовга оласиз?» деган гинани уқдим. Х. Назир, Кўктерак шабадаси. -Айт, у ким? Нега очиғини айтмайсан? деб қистовга олди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

3 айн. қистовли. Директор эне опдин ана шу шошшиинч, қистов ииларни адо этарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. У яна.. гап боилармикан, деб кўрқиб турган эдим, йўк, иши қистов экан, боғига кетди. С. Ахмад, Лочин.

КИСТОВЛИ Сира кечиктириб бўлмайдиган; зуд, зарур, ошиғич. Кистовли ии.

ҚИСТОҚ айн. қистов 2. Апижон Лолахоннинг кьистоғи билан.. бир марта бориб келди. Х. Нуьмон, Фасллар.

Қистоққа олмоқ айн. қнстовга олмоқ к. қистов 2. Фарииталар ку̀плаииб, холани кистокка олдилар. Fайратий, Довдириш.

ҚИСТОКЛАМОҚ кам қу̀ルл. Қаттиқ қистамоқ, қистовга олмоқ. Аламли сўздан.. Қистоқлаб бари, тинглаиди қўймай. F. Fулом.

КИСУВ айн. сиқув, қистов. -Хе, Тухта син, сенда тутурик борми ўзи? - деб киисувга олди. «Муштум».

ҚИСКА 1 Бўилама ўлчами, узунлиги унча катта бўлмаган; калта. Кисқа ёғоч. Кисқа юбка. Кисқаа йўл. Қисқа сочли аёл. Бўйи қисқа одам. Бўйни қисқа от. Қисқа метражли фильм. Ёгонни узун, темирни кисқа кес. Мақол. Икки йуловчининг қุискьа соялари катта-кичик тош, турли даит уссикликлари устидан эгипиб борар эди. А. Қаххор, Мастон. Салимбойвачча эса, катта йуга қараганда анча кұисқа, ёлғизоёк йўлдан узз боғига кетди. Ойбек, Танланган асарлар. ..хуибичим бурун тагида буровга келмаган қундуз мийиқ, иякни жуда хам чиройти ўраб оаган қора қиска соқол. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Давомлилиги кичик, узун эмас; ихчам. Қиска жумла. Қиска ахборот. - Умар Хайёмнинг қุска, лекии сермазмун байтларига сингдирилаан хุаёт фалсафаси буюк, хаёт ва дунёдайин бепоён. Газетадан. Укитувии қискаа ифодада ку̀n фикр айта билии махфоратига эга бўлмоғи лозим. Р. Усмонов, Одобнома. Ёнимда хаёя суриб утирган бек:-Борганда биласиз, домта, - деб қূисқагина жавоб қиииб қўя қолди. Х. Fулом, Машъал.

Қисқа қнлмок Чўзмаслик (гап, сўз хақида). -Қиёмхонингиз қุачон келаман, деди? деб сўради мол дўхтири қисқа килиб. Н. Аминов, Қахқаха.

3 Давомийлиги узун бўлмаган (вакт хақида); зид. узун. Кисқа муддат. $\operatorname{E}$ в кечаси кุисқ̧а. Йўячи бир чимдим ухлаб.. кўзини очаркан, тонг отеан эди. Ойбек, Танлан-

ган асарлар. Эндиси мухим вазифа - уринйиғимни ғоят қисқа фурсатда уюшқоқлик билан уттказиидан иборат. Газетадан,

Ақлн қисқа Меъёрида фикр-мулохаза қила олмайдиган. Тили узуннине ақли қиска. Мақол. - Сочи узун, акли кุиска, - деб хотинини яна жеркигандан кейин Содик давом этди.. С. Айний, Куллар. Гапнинг қисқаси Гапнинг лўндаси, лўнда қилиб айтганда. Гапнинг қисқุасини айтинг. П. Турсун, Ўқитувчи. Гаинине кисқаси. анча сарсон бўлдик. М. Исмоилий, Фарғона т.о. Тили қисқа айн. тили қнсиқ к. тил. Қисқа уйламоқ Етарли даражада фикр-мулоқаза қилмаслик, юзаки фикр қилмоқ. Ёииикдан, қৃисқа уйлаганликдан у бечораларни анча таивиига солдингиз. Ойбек, Танланган асарлар. Қисқ̧ароқ уйлайсиз, Отабек! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Кўли қисқа қ. қўл 10.

ҚИСҚАЙМОК с.m. Қисқармоқ.
ҚИСКАЛИК Қисқа холат, қисқа эканлик. Вақтнинг қискааиеи. Гапнинг қৃисқааиеи.

ҚИСҚАРМОК 1 Бирор жихатдан (буйй, узунлиги, хажми, миқдори ва б.) улчами қисқа холга келмоқ. Йўл қискарди. Ии соати к্иискарди. Харажатлар икки хисса кьисқарди. ССнтябрнинг охирлари. Кунлар кискариб́, тунлар эса узая боилайди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ, Ўртадаги масофа тобора қцискариб бормоқда. Т. Рустамов, Мангу жасорат. ..ғала камайиб, пахта майдонлари қискариб, чорва турли офатлареа учраб, юртда очарчилик ва қุахатчилик боиланди. К. Яшин, Хамза.

2 мат. Бирор сонга касрсиз бўлинмоқ; шундай сонга бўлингандан кейин кичик сонларда ифодаланмоқ. Бешга кұискармайдиган сонлар. Бу каср учеа қискаради.

ҚИСКАРТИРМОК Қисқармоқ фл. орт. н. Кўилакни кискаартирмок. Чекии умрни кุисқартиради. Тавмир харажатларини икки марта кискартирдик. Касрни туртпа кцискартирмоқ. Нега [худо] мен учун ернинг танобини тортиб, йўлни кุискุартирмайди! Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИСКАРТМА 1 Қисқартирилган. мухтасар матн. Диссертациянинд қисктартмаси. Романнинг қисқартма варианти.

2 Сўзнинг маълум шаклда қисқартиб берилган ифодаси - шартли қисқартмалар. Мас., ва 6. (ва бошқалар) ва ш.к. (ва шу кабилар), А.О. (Абдулла Орипов).

Қнсқартма отлар Бирикма номлар омпонентларининг маълум қисмларини исқартириб, кўшиб хосил қилинган отлар. lac., ДАН (Давлат автомобил назорати), ${ }_{3} А С$ (Ўзбекистон адабиёти ва санъати), ءоДДШИ (Тошкент давлат шарқшунослик институти).

3 Матннинг қисқартирилган ери, қисми; қисқартиш. Мухим қискартиалар.

ҚИСКАРТМОК айн. қисқартирмоқ. Мақолани қисқартмоқ. /Ітатни қисқартмок. ㄹ ..сочини қисқартган бу кৃизча катта ёили эркаклардан хам донорок бўлган. С. Айний, Куллар.

ҚИСҚАСИ 1 Қнсқа с. 3-ш. шакли. Арқоннине узуни, гапнинг қисқаси яхши. С. Ахмад, Юлдуз.

2 кри. с. Қисқа, лўнда қилиб айтганда, гапнинг лўндаси; хулласи калом. /Окциаа:/ $У_{\text {зи }}$ жуда халол, мехнаткаи, болаларга жуда мехрибон, қисқаси, бахоси йўк хотин. А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

ҚИСКАЧА Қисқа шаклдаги; мухтасар. Қискุача луғат. Қисқача ахборот. Кискача таржимаи хол. Қискача сузламоқ. Фикрини қисқача (қилиб) баён этмоқ. Менинг сўзим қисқача. - Мен бунга құисқача жавоб ёзиб, «Янги йил сиз эсон-омон келган куни кирадиж, дедим. А. Қаххор, Хотинлар. Иулии Гулнорнинг бошини силаб, воқеани к̧исқача айтиб берди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИСҚИЧ 1 Нарсаларни қисиб ушлаш учун ишлатиладиган асбобларнинг умумий номи. (Кудрат/ Чап қуулидаги узун темир кисқичда қисилган ва устини кул босган бир нмалож темир чугғни сандонда болғаламоқда. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

2 Коғоз ва ш.к. ни бир-бирига ёки бирор нарсага бириктириб, қистириб қўйиш учун ишлатиладиган мослама; скрепка. Насриддинов ана столига кулл чузди, темир кисқич билан кистирилаан икки варак қогоз олди. С. Сиёев, Отлиқ аёл.

ҚИСҚИЧБАҚА Бўғимоёқлиларга мансуб, чучук сув хавзаларида яшайдиган, танаси қаттиқ қобиқ билан қопланган, калласи ёнида панжалари бўлган жонивор.

ҚИТДАЙ, -дек 1 Жуда оз, озгина, жиндай. Қитдай мизғиб олмок. Оёкларида қитдай мадори йч̆к. - Гулсумбиби уйда кит дай у̀тин, китдай кўмир йўкисини сўзади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 c.m. (асосан, такрор холда - қитдайқнтдай). Спиртли ичимликни билдиради. Бир сафар Хошимжон «китдай»ни отиб келди-да, яна йулини тўсди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

Қнтдай (қитдай-қнтдай) қилмоқ Спиртли ичимлик ичмоқ. Эрталаб турсам.. боиим бировникига ухиайди. Китдай қилдим-у, сенинг олдингга жупнадим. Шухрат, Шинелли йиллар. Зиёфат бошланди, қчюқ-суюқ тортилди, енг ичида қитдай-қитдай хам қилинди. «Муштум».

## ҚИТИЛЛАМОК айн. қнтирламоқ.

ҚИТИР тақл. с. Қуруқ нарсаларни тирнаганда, бир-бирига ишқаганда, кемирганда хосил бўладиган товушни билдиради.

ҚИТИРЛАМОК «Қитир-қитир» овоз чиқармоқ. Калами енгил қитирлаб, чиройли харфлар туиирмоқда. Ойбек, Навоий. «Нахотки улар шунчалик маккор!» деб кўнглидан утказди хотин ва ёток эиисидан қитирлаган овоз эиитиб, бетиниланди. Шухрат, Шинелли йиллар.

КИТИР-ҚИТИР Қнтир с. такр. Хонага жимлик чукади. Перонинг қитир-қитири эиитилади. «Саодат». Махмуд ака.. приёмникни бурар, приёмник қаттиқ хуитак чалар ва қитир-қитир қиларди. П. Қодиров, Уч илдиз.

ҚИТИК Терига, баданга бирор нарсанинг тегиши, қитиқлаши туфайли юзага келадиган асабий сезги. Китиги тез одам. Қитиғи йўк одам. ■ Бесимхоннинг қитиғи зураигидан узини тутолмай «вой!» деб ёнига ташланди. И. Рахим, Чин мухаббат. Бувасининг бир тутамгина соқоли юзига тегиб, [боланинг] қитиғини келтириб кулдирарди. С. Анорбоев, Оқсой.

Қнтиқ парига (ёки патига) тегмоқ айн. қитиғига тегмоқ. У [Афмаджон] Авзамнинг тегажоқлисини қораларди: "Қитиқ паримга тегиб нима кุилардине!» Ф. Насриддинов, Кўнгил. Қнтиқ парини (ёки патнни) юлмоқ айн. қитнғини ўлдирмоқ. Мен буларнинг қитиқ патини юлиб, ром қилиб олмоқчиман. A. Қодирий, Обид кетмон. Қитиғига тегмоқ Fашиини, аччиғини келтирмоқ, ғашига тегмоқ. Соеук жавоб Содиқ аминнинг қ̧и тиғига тегди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қитиғини ўлднрмоқ I) ғаши, аччиғи келмайдиган, чўчимайдиган қилиб кўймоқ; 2) кӱчма гапга кирадиган, ювош қилиб кўймоқ. Бу кўл эрии курриннасаиси, хур-

китмаслиеи учун хозирдан унинг куัзига иссиқя кўринии, қитиғини ўлдирйи керак. А. Kаххор, Сароб.

КИТИКЛАГИЧ физиол. Қитиқ ва умуман хис уйғотадиган, асабларни харакатга келтирадиган нарса, омия. Кимёвий қятиқласичлар.

ҚИТИҚЛАМОК 1 Терига, баданга тегиб ёки тегизиб, кулги қистатмоқ. Бир-бирини кุитиқлаб, хұиринглашган қизлар Нозикнинг суँзга кулок солмадилар. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 физиол. ҚЎзғатмоқ, уйғотмоқ, таъсир қилмоқ (асабни, организмни, айрим аъзони). Нере уиларини қитикламоқ. - Улар †озик моддалар] етарли бу̀лса, тугкикк маркази қৃитикланиб, иитаха буғилади, камайиб кетганида эса оилик маркази қитиқланиб, иитаха очилади. «Фан ва турмуш».

3 кучма Безовта қилмоқ, қўзғатмоқ, кучайтирмоқ. Қовурилаётеан кабоб хиди димоғни қุитиқлайди. И. Муқимов, Кутлуғ қадам. Бу гаплар кишиларнинг мудраган рухларини китиқлади.. П. Турсун, Ўқитувчи. Хуибуй еллар билан диллар завқини Китиқлар. оромбахи, севикли бахор. Х. Расул.

Юракни (ёки днлни, қалбни) қнтиқламоқ Кишига ёқиб, ширин хис-туйғулар уйғотмоқ, рохат бахш этмоқ, завқ-шавқ бағишламоқ. Маиинанинг дарчасидан кираётган уйноқи иабада дилларни қитиқлади. Т. Расулов, Мархамат.

4 ку̀чма ўашини ёки аччиғини келтирмоқ, зардасини қайнатмоқ. Салимхоннинг келиимаган товуиии уни құттиклади ва у хам куиииа бошлади. А. Қаххор, Сароб.

ҚИТИҚЛИ Салға қитиғи келадиган, қитиқдан чӱчийдиган, қитиғи зўр. Қитиқли одам. Китиқди от.

ҚИТИҚЛОВЧИ 1 Қитиқламоқ фл. сфлш. Хавони қоөуриланн гучит б́иан кукпиеёзнинг иитахани кุитиқюовии утткир бўйи тутди. О. Ёқубов, Тилла узук.

2 ку̀има Кўзғатадиган, безовта қиладиган.
Юракни (ёки дилии, қалбни) қнтиқловчн Жуда ёқимли; кишига завқ-шавқ бағишлайдиган, ширин хис-туйғулар қўзғатадиган. Юракни китикловчи куй.

3 айн. қитиқлагич.
ҚИТМИР [a. خططمير - пўст, қобиқ; арзимаган, ахамиятсиз гап, нарса, воқеа; Куръонда: итнинг номи] Асабга, ғашга те-

гадиган қилиқ, хатти-харакатлар қилувчи, қилдан қийиқ ахтариб, ковлаштириш билан шуғулланиб юрувчи. Ким буни бедазорга қўйиб юборяпти, деб юрсам, сен экан-сан-да, тирранча! Муитдай холингдан отангга у̀хшаб мунча қитмир бу̀лмасане?! «Ёшлик». Бу сафар у хар нарсадан бир иллат кидирадиган айрим китмир одамлар тимсолини яратди. М. Яхёев, Хам кулдириб, хам ўйнатиб.

КИТМИРЛИК І Қитмир эканлик. /ШІокирвойнингј Оддий муомаласи хам дағаллик, минг хшы кесатик. Бунинг устига қৃитмирлисини айтинг. А. Мухиддин, Зебонинт севгиси.

2 Қитмир одамларта хос иш, хаттихаракат, қилиқ. У ковлаитирии, бошкаларнинг муваффакиятидан ранжии баробарида, кцтмирлик, фитналик қиларди. Мирмухсин, Умид, Бўриев Самандаровнинк китмирлик қилиб, ресурслар хакида мақлумот бермасликка уринганини пайқади. А. Мухтор, Туғилиш.

ҚИТТАЙ айн. қитдай. Қиттай суе. Қиттай туз. Қиттай ичмоқ. Қиттай мизгиб олмоқ. - Осмон тиниқ, кўм-кук шишадай, Қиттай булут йу้к. Х. Олимжон.

ҚИТТАК с.т. Қиттай, озгина.
ҚИТЬА [a. قطـعـه - парча; бўлак, қисм; таркибий қисм; харбий қисм; шеърий парча; ер бўлаги, муайян худуд] 1 Ер юзидаги қуруқликларнинг атрофидаги ороллар билан бирга шартли равишда ажратилган қисмларидан хар бири. Африка қитваси. Америка кุитваси.

2 кам қўлл. Алохида маъмурий худуд, мамлакат. Дунёнинг кўп мошхур қитьаси эди Талай можародан уттиб Туркистон. М. Шайхзода.

3 эск. айн. бултак. Рафиқовнинг фикри билан колхоз етти китьага булинади: буларни «бўлтак» деб аташга карор қилинади. А. Қодирий, Обид кетмон. Пахта экилган бир китва ер устида тупланган бир неча колхозиилар уртасида қизғин бахุслаиув бормоқда эди. С. Айний, Куллар.

4 ad. Шарқ халқлари мумтоз шеъриятида кенг тарқалган, икки ёки ундан ортиқ жуфт мисралари ўзаро қофияланган байтлардан иборат, мавзу доираси кенг, вазн имкониятлари чегараланмаган жанр.

ҚИХ I такл. с. Томоқни қирганда ёки томоқ қириб кулганда чиқадиган товушни билдиради. -Қих.. - деди Мели полвон, Хамманине терисиеа сомон тиқар эмии.. ких. П. Турсун, Ў қитувчи. Кампир унда-бунда колган.. тииларини очиб, кчих-қих кулди ва хўжайиннинг буйруғини кутди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИХ II айн. қиха.
ҚИХА бол. Кир, ифлос. Бу киха, ема.
ҚИХҚИХЛАМОК «Қих-қих» деган овоз чиқармоқ ёки кулмоқ. Жамолбой хаммага бир-бир қараб, қих-қихлаб кулиб куйди. Ойбек. Танланган асарлар.

ҚИЧАМОК шв. 1 Бирор иш-харакатни тезроқ бажаришга тиришмоқ, шошилмоқ, ошиқмоқ. Парларидан терлар окุиб боради, у хавода құичаб парвоз килади. «Алпомиш». Кечга қолмайлик. деб қичаб жугнади. «Ширин билан Шакар».

2 Шоширмоқ, шошилтирмоқ, тезлатмоқ. Омни кпиамоқ. Қамчи бериб, чу деди. Қаттикроқ уни к̧ичади. «Равшан».

3 айн. қнстамоқ. Равшанхон уғлонга бир суз деб, пулини киичаб турибди. «Равшан».

ҚИЧИМА Қаттиқ қичишиш ва тутунчали тошмалар тошиши билан кечадиган тери касалликлари. Энди Чимён сувидан фақূат кичима ва бодга учраганларгина эмас, бугин оғрик, юрак касалликларига мубтало буланлар хам шифо курраётирлар. М. Мансуров, Чимён суви. .тиқилини ва ифлос жойларда.. яшовчи кишилар турли терлама, қу̀тир, қичима ва бошка юқумли касалликаарга дуиор бўладилар. Н. Исмоилов, Касалларни парвариш қилиш.

ҚИЧИМОК 1 Қичиғи қЎзғамоқ (к. қичиқ 1). Унине аззойи бадани қичияпти. Яраси қичияпти. Кўзим қичияпти. - Икковимиз хам бир тунаб кетгани келамиз. Орқанг қичиса, кимеа қашлатиини билмасанг.. С. Сиёев, Отлиқ аёл.

2 Қашимоқ; қичинмоқ. Оёқларини қичиб қонатиб юборибди.

Тили (ёки оғзи) қичимок қ. тил. Томоғи қнчимоқ Бирор нарса ейиш ёки ичиш истаги, талаби қўзғамоқ (одатда узга хисобига). Монтёр Жураевнине томоғи қ̧ичиган куни бирор кишининг симини шартта узиб, уйига кириб кетади. «Муштум». Аризалар кўплигидан фойдаланган Иноғомнинг томоғи кุиииб, ер ўлиаб бериига таранг кূиладиган

бўлди. «Муштум». Кўли қичимоқ Бирор иш қилгиси ёки муштлашгиси келмоқ. Хотин кииини номард уради, қўлинz қৃчиса, узингzа у̀хиаган қўли қ̧ичиганни топиб муитлаи.. A. Қаххор, Қанотсиз читтак. Қиличбоз йиситларнине юраклари тоииб, кўлаари қичиб, жангни қўмсар. буронли кунларни кутиб сабрсизланардилар. Ойбек, Навоий.

ҚИЧИНМОК Қичиган жойни тинчлантириш, қичиғини босиш учун ишқаламоқ, бирор нарсага суркамоқ ёки қашимоқ; қичимоқ, тирнамоқ. Кичиниб, хุамма ёгини юлиб юборибди.

КИЧИТМОҚ Ккчимоқ фл. орт. н. Қичитк̧и у̀ баданимни қичитиб юборди. Тутун томоғимни қ̧читяпти. Кузнинг ёқимсиз шамоли у̀икани қичитиб, йтални қистаmap эди. А. Қодирий, Ўтган қунлар. [Йисит/ Бу гапни хұам унинг тилини қинитии учун айтган бўлса керак. А. Каххор, Кўшчинор чироқлари.

ҚИЧИТҚИ: қнчитқн ӱт (ёки тикан) Поя ва барглари баданга тегса қичитиб, ачиштирадиган тукчалар билан қопланган ўсимлик.

ҚИЧИШ, қичишиш Тери ёки шиллик қаватнинг маълум бир қисмидаги қичинишга ундайдиган, оғриққа ӱхшаш сезги.

ҚИЧИШМОК 1 Қичимоқ фл. бирг. н.
2 айн. қичимоқ 1. У кузздан йўолгандан сўнг, дўпписини кўтариб, қичишмаса хุам, бошинине орқасини қаилади. А. Қаххор, Саpo6.

ҚИЧИҚ 1 Қичинишга мажбур қиладиган хис-туйғу. Авзойи баданимда қцчик турди. Яранинг кุичиғи босилди. Бу хоодиса каптимнинг қиниғини илгари босиб қўйди. Чўлпон, Кеча ва кундуз.

2 кўчма Енгиб бўлмайдиган кучли хохин, истак. Қичиғини бос(тир)мок.

3 куัчма Кишини ўзига тортиш, хиссиётини уйғотиш учун қилинадиган шy̆х харакат, қилиқ; ноз-ишва, карашма, ғамза. -Кизиқ, - кӱзларини құиик сузиб, хотин гапира боилади. Ойбек, Танланган асарлар.

Қичиқ атлас Атласнинт шўхчан гулли бир тури. ІІу вакт эиик очииио, жувон кириб келди. Устида учиа қичиқ атлас кўйлаги, фақат енгини шимариб қўйибди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚИЧИҚЛИК Қичиқ эканлик; ишвакорлик, нозли қилиқлар қилиш (к. қичнқ 3). Қиниклик қилмоқ.

ҚИЧОВ шєв. Кистов, қистоқ. Кичов кидмок. - Бу қичовга бу отларинг бўлмайди, Туапор эмас, мунинг бари ёбидир. «Равнан». Кеч қолмайин қичов билан борарсан, Насиб булса, сен ёрингни оларсан. «Муродхон».

ҚИЧҚИРИK 1 Жуда кучли, жарангли овоз; бақириқ. Болаларнине қичқириғи. IIу пайт ксайдандир қичқирик эшитилиб, атрофни қий-чув босди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Бирдан пастдан, тоғ қазувчидар манзилидан шодиёна қичқириқлар кўтарилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Хўрознинг қичқириши. Охири шу қарорга келдик. Мен қочадиган булдим ва биринчи хууроз қичкириғида Янгибозореа қочиб кетдим. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚИЧҚИРМОК 1 Жуда кучли, жарангли овоз чиқармоқ; бақирмоқ. -Ёлан! Руломжон дахшатли. қичкирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Поезд қичқиреанини эиитиб, юрасим бир орзикиб кетди. Шухрат, Шинелли йиллар.

2 Қаттиқ овоз билан чақирмоқ. Поезднине очиқ деразасидан кимдир «Абдурахмо-он», деб қৃичкирди. С. Сиёев, Ёруғлик.

3 Чақирмоқ (хўрознинг товуши хақида). Кўндокдаги хўроз чўзиб-чўзиб кичкирди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

4 куима Хаммага овоза қилмоқ, жар солмоқ. Масвул иичиларнинг шу чиқишлари тўгрисида газеталар бир неча хафталаргача қичкирди. А. Қаххор, Сароб.

Хуроз хамма жойда бир хил қичқиради Хамма жойда ахвол бирдай, деган маъноли ибора. Хамма жойда хўроз бир хил қุичкиради, деганлари рост экан. Бизда хам «ундай. «Муштум».

ҚИШІ Йил фаслларидан бири (Ўрта Осиёда декабрь, январь ва февраль ойларини уз ичига олади). Совуқ қиии. Кахратон қุии. Кииеа чидамли навлар (бот.). $\grave{У}_{3}$ мизнинг уйимиз. Хатто қุиида хаам тувакларда анқиб турадиган райхонлар эсимга туиади. С. Сиёев, Еруғлик. Эрта киинине совук нафаси унинг димоғига гуп этиб урди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚИШИН-ЁЗИН Қишда хам, ёзда хам; йил бўйи. Қурилии кцишин-ёзин тухтамади. - Қумларда қишин-ёзин хุаво очик бўлиб, купиича булут куринмас, ьлдузлар чароғон бўлар эди Ж. Шарипов, Хоразм. Чўкқиларини қุишин-ёзин оппок кор кุоплаб

ётадизан Ойқор ортига согинч ва интиқлик билан тикилардим. Н. Қобил, Унутилган сохиллар.

ҚИШКИ 1 Қишга оид; қишга хос бўлган. Қишки кунлар. Қишки совуқлар. Дарахтлардаги сарик барглар тўкилиб тугаган, ер юзи ўзиник қиики сариқ кийимини кийган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Қишда буладиган, бўлган. Қиики мусобақа. Қиики имтихон. Қииилққ халқи.. сувнине қиики тошқинидан жуда-жуда тўйган эди. «Ўзбекистон қўриқлари». «Чимён» туристик комплекси хам қиики дам олиш мавсумини къизғин боилади. Газетадан.

ҚИШЛАМОК Бирор жойда қишни ӱтказмоқ, қишда бирор жойда туриб яшаб қолмоқ. Тоғда қииламоқ. Бу йил боғда кุииладик. - Қиилаган ва уииб келган галагала кушлар бўлиниб кетади, уя кўйии учун хозирлик кўради. «Фан ва турмуш».

ҚИІІЛИК 1 Қишга мослангак, қиш учун белгиланган, қишда ишлатиладиган ёки ишлайдиган; қишки. Қишаик кийим. Қиилик спорт саройи. - Хўжаликка керакли бинолар, хамлом, қиилик боғча, қиилик чоиххона муддатидан анча бурун битди. А. Қаххор, Кйшчинор чироқлари. Кйча-кўйда яккам-дуккам учраб коладиган одамлар қам киииик либосда. С. Кароматов, Олтин қум.

2 Қиш давомида ейиш-ичиш, ишлатиш учун етарли нарса. Қиилисини ёзда ғамлаб қўймоқ. Мулла Обид ўн уч кун деганда, беш таноб ерни чопиб, ерни қип-қизил шудгорга айлантиради, бир четга хирмон каби ғумай ва ажриқларни йиғиб, бир қишлик уттинни хам олади. А. Кодирий, Обид кетмон. [Ёрмат:] Яхиилаб чопасан. Ярмига сабзи, ярмига картошка экасан. Шу билан кุиилисимиз бемалол чиұади. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚИШГОО 1 Қишламоқ фл. хар. н. Oдаmда илон қииловдан су̀нг пўст таилайди. «Фан ва турмуш».

2 Чорва молларининг қишлаб қолган еридаги боқуви, боқув жараёни. Чупонаар чорва қишловининг.. намунали у̀тииига эрииаётирлар. Газетадан. Илгари ана шу адирларда бутун бир қииловга етиб, ортиб қоладиган ем-хашакбоп сунбуа, сузан, тўкмож, рўян. сингари кз хил тўйикаи гиёхлар тиззага уриб ётарди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

3 Кишилар ёки чорва моллари қишлайдиган, қишда яшайдиган жой. Кииловларга ем-хашак етказиб берии. - У.. сахройи калқнинг қишловларига от куййб, минглаб фуйарни ўлжа хайдашни севади. Ойбек, Навоий. Қалдиргоч уяси янгаиғ куринур Tofчине камарида калин кииловлар. Миртемир.

ҚИШЛОҚ Ахолиси асосан қишлоқ кужалик ишлари билан шуғулланувчи жой, маскан, худуд. Кўпинча молаарни қূиилоқдан чиқавериида, кирлар атрофида бир-икки тйлантираман-у, намозгардаёк қишлоққа чараб хайдайман. С. Сиёев, Ерруғлик. Рустам чоронғи тушиб қолаан қиилоқ кўчасидан.. юриб бораркан, хадеб иу саволни такрорларди: «Нега олади?» Ӱ. Хошимов, Қалбингта кулоқ гол.

ҚИНШОҚИ 1 с.т. эск. Қишлоқда тууилиб ўсан, қишлоқча хаёт кечирадиган, шахарга хос муомала ва б. ни билмайдиган. бу кишининг култиқбардорлари бир кишлоқи мумавачча эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. У [Мирзакаримбой] хозирина ёдига олган қиилоқи Хушруйбибини хам, кутилмаган вақтда йуқлаб келган бу арслондай кишлоқи жиянчани хам ркумган. Ойбек, Танланган асарлар. Гапининг қурслиги, муомаласининг совуқлиги учун киилккилар уни Соли совук деб атардилар. М. Исмоилий. Фарғона т. о.

2 кам қу̀л. айн. қишлоқлик.
ҚИШЛОҚЛИК Қишлоқда туғилиб ўсган, қишлоқда яшайдиган. Отакул? Бизнинг қишноқлик Отакул эмасми? П. Турсун. Ўқитувчи. Бу ерда битган тармеванинг тагрифи бутун дунёдан хам кўра, айниқса, шу қишлякиик катта бой - Миржалол куруқка мааумм экан. Ғ. Ғулом, Тирилган мурда.

ҚИШЛОқЧА I Қишлоқ с. нинг кичр. Тоғ этацдаги киииокчада яиаймиз.

қИшлОқЧА ІІ Қишлоққа, қишлоқ кишиларига хос бўлган. Шахарлик катта бир ядамнинг олдига йиртиқ ва кирланган қишлоқча кийим билан қандай бориб кира оларди? С. Айний. Эсдаликлар. /Йулиининг/ Суззаридаги қиилоқча соддалик ва тугрилик.. ука Гбойгај жуда ёқди. Ойбек, Танланган асарлар.

қИШлоқчилик Бирор нарсанинг сабаби қишлкқ шароити ва унга хос одатлар зканини билдиради. Эммурод нонга куа узатди. Олахужа унинг очлигини сезгандай, нон

кавиаб туриб гапирди:-Қиилоқчилик.. Бу ерда оихона деган гап йч̆к. П. Турсун, Ўқитувчи. Қиилоқиииик, бировга дабдурустдан бир нарса дейии одобдан эмас. М. Хазратқулов, Журъат.

қИШ-қИРОВЛИ с.т. Совуқ, қор-ёмғир билан кечадиган. Бойчечак чиқканлиги киин-кировли кунлар ортда қолиб, куॅклам якинлашганлигини англатган. Газетадан.

ҚИЯ 1 от Бир томони баланд, бир томони паст ер, қиялик; тоғ ёки тепалик ёнбағри. Карвонни хоритар йулнинг қияси. «Алпомиш». Қийғир деган қуш ўатирар кияда. Бундай сулув йукдир ушбу дунёда. «Ёдгор».

2 оm Қийғоч очилган нарсаларнинг оралиғи, тирқиши. Эшикнинг киясидан қарамоқ. - Чодир пардаси киясидан амирнинг куззи биринчи марта қўлида бургут қўндирган Хайдар мерганга туиди. М. Жўрабоев, М. Б. мартабаси.

3 сфт. айн. қиялама. Кия ер. Кия йўл $=$ Аксари кия жойлардан довон ошиб бориладиган Қайнар йли хозир от-арава учун ёпиқ. С. Анорбоев, Оқсой. У.. қия аркон устига оёк кўйиб, юкорига кўтарила бошиади. Мирмухфсин, Дорбозлар.

4 сфт. Қийюоч очилган, сал очилган, сал очик. Сандик копқоғини кия қилиб куттармоқ. - Хотин туххтади ва йиеитга қараб, бетидаги чаимбандини кия очди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Киз қия қолган эшикни секин зичлади-да, ўиланиб, йигитнинг кетидан қараб қолди. А. Қаххор, Сароб.
$5 \mathrm{c} \mathrm{\phi m}$. Бурчакма-бурчак ёки қиялаб йўналган; оғма, ётиқ. Кия хат. Кия ёмғир. Ариза тепасига қุия қилиб ёзилан хат. Румолни қия ўрамок. Қия тушаётган қуёи нуридан унинг текис таралган сочи хам.. товланиб турарди. П. Қодиров, Уч илдиз.

6 Орқасини ўтирган, ёнга қараган, бурилган, ўгирилган холат(да). Қия у̀тирган Хаётнинг.. бўлик куккраги нафасига хамоханг бўииб, гох кўтарилар, гох тушар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Эрта-индинок Холтожихон тракторга қия миниб, Хаётхонга баланддан карайди. Р. Рахмонов, Бахт билан учрашув.

Кня бўлмоқ (ёки бўлиб кетмоқ) Қилмишига яраша жавобгарликка тортилмок. Акт Хаким акамларнинг кўмаридан нарига утмласин. Сал нарига у̀тса борми, қия бул-

ганимиз ўша деяверинг, хўжайин. Б. Рахмонов, Хўжайин кўчди. Порадан гапирманг. Пора берган хам, олган хам қия булиб кетяпти. С. Ахмад, Чўл бургути. Қия қарамок (ёки боқмоқ) 1) кӱз қири билан қарамоқ, қайрилиб қарамоқ. Шербек билан сипо ку゙-рииди-да, боии хисобчи Саидғозиеа ер остидан кия боқди. С. Анорбоев. Оқсой; 2) бир назар ташламоқ, илтифот қилмоқ, назарписанл қилмоқ. Туиимда энам.. йўл ўртасида кия боқмай кетяпти. Ойбек, Куёш қораймас; 3) куччма ишончсизлик билан қарамоқ, ишонмаслик. Янәииикка қия қ̧аровии киинлар хам йуқ эмас. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ҚИЯЛАМА 1 Бир томони баланд, бир томони паст; қия, нишаб. Қиялама йўл Қиялама адир. Бабзнлар чучиб кетиб, кุиялама ердан оғиб туиай деди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 Бурчакма-бурчак ёки қиялаб йўналган; огма, ётиқ. Куёшнинд құияама нури. Қиялама ёмғир.

ҚИЯЛАМОК (асосан -(и)б қўшимчали рвдш. шаклида қулланади - қиялаб) 1 Қия холда йўналмоқ. Кўчадан қиялаб утммоқ. Қиялаб кесмоқ. Емғир киялаб ёгмоқда. Уфқни қиялаб борувчи куз қуёши тикка ку̀тарилмай, тоғлар оркаасидан утаркан, кун жуда тез кеч буллб қьолди. Шухрат, Шинелли йиллар. Бир томони қиялаб myшиб, катта тои йўла тутаиган.. ковун бозори одамлар билан гавжум. Р. Файзий, Хазрати инсон.

2 Қия қилмоқ, қия холатга олмоқ. Унине диқкатини шу чоқ эшикни киялаб муралаётеан болалар тортди. П. Турсун, Ўқитувчи. Майна шоииб, рўмолини қุиялади ва секин эшик томонга кўз ташлади. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

Қиялаб ўтмоқ Четлаб, чап бериб ўтмоқ. ..қонун хৃамииа буллан ва бундан кейин хุам буллади. Хеч нарса қчлмайди. Гап қонунни киялаб утииида. А. Эшонов, Бир оғиз сўз.

ҚИЯЛАНМОК Қияламоқ фл. ўл. ва мажх. н. Эиик киияанганича қолди. УУнг тарафдаги сўкиок яйлов томон қияланиб кетган. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ҚИЯЛИК 1 Қия холат, қия эканлик. Йўлнинг кุиялиги. Эиикнинг кุиялиеи.

2 Бир томони баланд, бир томони паст ер; қиялама ер, ёнбағир. Тик қиялик. Кия-

ликдан юриб, юкорига чиқмок. Теш Туан ичида кияиидан Поччаев туииб келаётган эди. А. Мухтор, Туғилиш. ..қиялик тугаб, текисроқ ерга етганларида.. қариидаги буталар орқасидан бир кўппак отилиб чиқди. С. Анорбоев, Оқсой.

КИЯМА Қия ер, қиялик. Қиямада сирпанчиқ отмоқ. Чисит ердан энди униб чиққанда, мурғак ғўзани сел савалаб кетди. Қиямаларни сує ялади. Газетадан.

ҚИЯМАЛИК шв. айн. қиялик 2. Бўздаланинг икки томони қุиямалик. Ш. Бўтаев. Кўргонланган ой.

ҚИЯЧИЛ шв. Қияликларда, адир, тоғларда чаққон юрадиган, абжир. Илон сутин бердим ман, Илон турли келсин деб. Алқор сутин бердим ман, Кўп қиячил булсин деб. «Хушкелди».

КИҚАНГЛАМОК айн. қийшаигламоқ. $\boldsymbol{y}$ сурбетлариа Умид раикини келтирмок учун бошка ѝигитлар билан қиқанглаб.. атрофида айланишавергач.. бу ердан чикиб кетди. Мирмухсин, Умид.

ҚИҚИЛЛАМОҚ с.т. Қиқирламоқ. Эшон қчкєидлаб кулди. И. Рахим, Тақдир.

ҚИҚИР тақл. с. Паст товуш билан томоқдан кулганда чиқадиган товушни билдиради. Тўртта бола куччада қиқир. қикир.. -Санларга нима жин урди? - дедим. «Ёшлик».

ҚИҚИРЛАМОК Паст товуш билан томоқдан кулмоқ, «қиқир-қиқир» қилмоқ; шундай товуш билан кулмоқ. Обиджон, худди биров қпитиклаётгандай, кикирлаб: -Сатторқул акамни бопладилар, - деди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Утирганлардан кимдир қикирлаб кулиб қўйди. С. Зуннунова, Гулхан.

ҚИҚИР-ҚИҚИР Қнқир с. такр. Қикирқиқир кулси. - Теримчилар уззаро нималарнидир пищирлаб, кчккир-кикир кулииди. Х. Нуъмон, Фасллар.

ҚИFИЛЛАМОК «Қиғ-қиғ» овоз чиқармоқ, «қиғ-қиғ» сайрамоқ. Якин ердан чуғурчикаар қиғиалаши эиитилди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ҚИF-KИF тақл. с. Чуғурчиқ, қарқуноқ каби қушларнинг овозини билдиради.

ҚОБИЛ [a. قابل - қабул қилувчи, хар нарсага кўнувчи, қобилиятли; келгуси! 1 Хар қандай ишга қобилияти, лаёқати бўлган; қобилиятли, лаёқатли. Борииса қайтарма,

бонам. Кўп қобил, узингга уухшаган дунарманд уғғонаар-да булар. Х. Назир, Чўл хавоси. Худоикул одамнинг қўлидан келадиган хтар қондай ииига қоби эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Мурзин утирган ўрнида узини хар нарсага қобидек тасаввур этди. Шухрат, Шинелли йиллар.

2 Сууга кирадиган; ювош, мўмин. Кобил бола. Куриниида қобил, чертиб-чертиб сузаидиган Собир Сайдаров су̀нгзи вактмарда ичкиликка муккасидан кетди. Газетадан.

3 кам қу̀м. Муносиб, мос, кўнгилдагидек. Мехнаткаи эага қойил, Ерларни қцилди қобил, Ундирди катта хосии. Хабибий. Дехқон халқи кузнинг қобил, сахий келииини орзу қилади, чорвадорлар эса - бахорнинг. «Саодат». 4 Қобил (эркакнар исми).
қоБИЛИЯТ [a. تابلِتْ - майл, қизиқнџ; мойиллик; содиқлик, тарафдорлик; лаёқат, қобиллик, қодирлик] 1 Билим, кўникма, малакалардан фарқли ўлароқ, шахснинг муайян фаолият юзасидан лаёқати ва унинг иш уддалай олишидаги субъектив шарт-шароитларни ифодаловчи индивидуал рухий ва жисмоний хусусиятлари. Самандар. узини идора этиии қобияиятидан тамоман махрум булган эди. С. Кароматов, Қалбингда қуё.

2 Истеъдод, талант. Fафур नуломнине бу қадар хозиржавоблиги, кобилиятининг сири нимада эди? Шукрулло, Жавохирлар сандиғк. Араббой ёмон ўқигани билан яхии маикилотчи, катта мансабларга лойиқ қяобииями бор. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 Умуман, лаёқат, қодирлик, қудрат. Боиқарии кобииияти. Мудофаа кุобиаияти. - Водород бизга мабаум булган табиий ёқиниар орасида рекорд иссиқлик берии қобиииятига эеа. Газетадан.

қоБиЛИЯТЛИ 1 Бирор ишга қобил, яроқти бўлган, бирор иш қўлидан келадиган; лаёқатли. Ника қобилиятли қариядар. Бои мухаррир, Рахим аканинг қабилиямли ходим эканлисини назарда тутиб, бавзи эркаликларини кўтарарди. Ф. Мусажонов, Химмат.

2 Истеьдовли, талантли. Қобилиятли шогирд. - Қобилиятли боланинг овозаси кун сайин кенероқ ёйила боилайди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. (Thery

КОБИЛИЯТСИЗ 1 Бирор ишга қобил, яроқли бўлмаган, бирор иш қўлидан келмайдиган; лаёқатсиз. Зеби ққариилик кұилиига кобилиятсиз эди. ЦІ. Рашидов, Қудратли тўлқин.

2 Қобилияти, таланти йӱқ; истеъдодсиз.
ҚОБИЛЛАШМОК 1 Бирор ишга қобилият, лаёқат касб этмоқ.

2 Сўзга кирадиган, ювон, мўмин бўлиб қолмоқ (болалар хақида).

ҚОБИЛЛИК 1 Қобилиятга эгалик, қобилияти борлик. Ўсимиикнине шйр ерда хам уссишга қобилииси.

2 Ювошлик. Боланине жุобилиеи. Жохилликдан жон чиқар, қобиликдан донг чикар. Мақол.

3 Бирор ишни амалга ошириш учун етарли даражада қуч-қувватга, лаёқатга эгалик, қодирлик, қудрат. Банк қарз олувчининг.. кредитга кобиилисини доимий равиида мониторинг қилиб туради. Газетадан.

ҚОБИРFА айн. қовурға. Қанча марта бели, қобирғаси синган, оёқлари мажакланган.. Ойбек. Танланган асарлар.

KOБИK 1 Пўст, пўстлоқ; пўчоқ. Дарахт кобиги. Чиеит кобиғи.

2 Нарсаларнинг устини қоплаб, ўраб олган қаттиқ устки қатлами ёки пўст. Ep кобиғи. Дирижабль кобиғи.

3 кўима Ўраб, пардалаб турувчи, чеклаб қўювчи нарса. Улфат билан сухбатлаисангиз, унине уз мутахассислиси қобигиеа уралиб қолмай, биим доирасини кенгайтириб бориига интилаётганлигини куриб тан берасиз. Х. Назир, Ўтар туташганда. Ханифа ор-зу-хаваси, ўй-хаёли факุат оила кобиги билангина чегараланган уй хотини булиб уттириб қолеан. С. Анорбоев, Мехр. ..у узз нуткุини субъектие қобиққа урайди. Газетадан.
( $\ddot{\mathbf{Y}}_{3}$ ) қобигига уралмоқ Бошқалардан, ташқи дунёдан ажралиб, ўзича, ӱз холича иш кўрмоқ, яшамоқ, ривожланмоқ.

ҚОБОН 1 Ёввойи чўчқа, тўнғиз. Туқайдда қирғовул, кўлда у̀рдак, ғоз, Қобонлар кезади мисли говмишлар. Миртемир.

2 Эркак чўчқа.
ҚОВ Алангасиз куйдирилган пахта, сўхта (халқ табобатида кесилган ярага қўйиш учун ишлатилади). Ёи хаким кечгача қиич ярасига қов қўии, малхам суртии, баданга санчилган у̀кни олиб, боғлаб қўйии билан овора бўлди. М. Осим. Китобга ихлос.

Қов қўймоқ с. т. дағл. Ишни бузмоқ, расво қилмоқ.

ҚОВЖИРАМОК 1 Сувсираб ёки иссиқнинг зўридан, гармселдан сўлимоқ, қуриб бужмаймоқ, қуруқшамоқ. Қовжираган барг. Қовжираган утт. = Адолат.. чанқаб, ковжираб турган хар бир ғузага караб ачинар ва тунги сувни циимириб тирилаётган хар бир ғўзани курриб кувонарди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Сувсизлик ва иссиқ таъсирида қақрамоқ, порсилламоқ, ёрилмоқ. Қовжираган ерлар. Хароратдан лаблари ковжиради. $=$ Гулханчиларнине дала шамоли билан қовжираган юзларига тиник кизиликк югуриб оловланди. Ойбек. Танланган асарлар. Кейин бошини шарт буриб, сувсизликдан қовжираб ётган тарновга қараб юрди. Д. Нурий, Осмон устуни.

3 кўчма Дард, алам ва ш.к. дан куйиб адо бўлмоқ, уртанмоқ. ІІундан буён киз айрилик дардида қовжирайди. Ойбек, О. в. шабадалар.

ҚОВЖИРАТМОК Қовжирамоқ фл. орт. н. Саратон куёши чул уутларини қовжиратди. Уруии айни йиситлик йилларимизни қовжиратиб кетди. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Кўксини ёндириб турган у̀т хаёлларини хам, хотираларини хам ковжиратиб таилагандек булди. С. Ахмад, Хукм.

ҚоВЖИРОҚ Қовжираган, қуруқшаган холатли. Йлл кимсасиз, хатто эзма чигирткалар хам иссиқдан тинкаси куриб, қовжирок утлар соясида мудраб қолганга уухиайди. Н. Еқубов, Бўсағада. У қовжирок лабларини ялаб, хансираб, олдинга чопди. Ойбек, Куёш қораймас. Экинсиз, жонсиз ётган қовжирок ерлари, япроқлари саргайган дарахтлари хайратга солади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қовжирок кўкатлару дарахтларнинг турфа хиди атрофга анкиб кетди. Ш. Холмирзаев. - Сайланма.

ҚОВЗАНМОҚ шө. Озгина емоқ, тотинмоқ, бир оз овқатланиб, қоринни алдамоқ; тамадди қилиб олмоқ. $У[$ Умарқул $]$ доимо белига нон тугиб юрар, қачон қорни очса, йулда узини қовзантириб олар эди. О. Хусанов, Хаёт ишқи. Керак-керак дезунча, овқатни кйпрокқ килса бйлмасмикан, корин қовзанмади-ку! И. Шомуродов, Мағлубият.

ҚовЗОҚ 1 Дуккакли ўсимликларнинт дони турадиган пўсти; қўзоқ. Мош қовзон. Ловия ковзоги.

2 Маккажўхори сўтасининг пўстлоғи.
ҚОВОЧАК Пахтаси суғуриб олинган чаноқ, кўсак пўчоқлари. Кўсак чувиш машннасидан чиқарилган қовочак орасида узунқиска толалар милтиллаб турибди. Газета дан.

KOBOK 11 Палак отиб ўсалиган, шапалоқ баргли, карнайсимон йирик сарик гулли, бир ёки кўп йиллик полиз ўсимлиги ва унинг турли шаклларда буллацитан йирик хосили. Қовок уруғи халк табобатида.. гижжжани йуқотишда қадимдан қуманиб келган. «Фан ва турмуш".

Дастмол ковоқ Хосили қозонсочиқ ёки мочалка ўрнида ишлатиладиган қовокснмон ўсимлик. Ойим қовоқ $ヶ$. ойммқовок. Томоша қовок $\wp$. томошақовоқ.

2 Шу ўсимликнинг хосили қобиғидан ясалган идиш. Гулнор. суе қовоқни олиб, булок томонга югуриб кетди. С. Айний, Дохунда. Кўзи тиниб, мияси ари қамалган яовоқдек пўнгилади. С. Ахмад, Хукм. Йиин унинг ёнига қовоқ косада совук сув куйди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

Нос қовоқ 1) қовоқнинг ноксимон майда нави; 2) к. носқовоқ. ..носқовогини қоқа-қоюа, бир отимини тилининг тагига ташлади. A. Қодирий, Ӱтган кунлар.

Бува қовоқ c.m. Масхарабозларнинг юозга тутадиган ниқоби. Қовоқ калла (ёки боп) Мияси йўқ, ақлсиз, ахмоқ. ШШуни хам пушунмай сураб уттирасании, ковоқ бои. С. Айний, Жаллодлар. Билмасанг, нега, урди деб кўл куяясан. қовок калла! О. Ёкубов, Ларза.

ҚОВОҚ II Кўз косасини қопловчп, очилиб-ёпилиб турадиган тери. Қовоғи чиишибди. Қовонини ағдариб куррмоқ. - Тожжибй оқ̧соқол қўл ку̀тарганларни қовок таиида норози милтиллаган кўзи билан текиириб турди. П. Турсун, Ўқитувчи. Мириабнинг осилиб турган қовонини, юзидан томиб тур. ган захарини курриб, Матковул аллақандаі бўлиб кетди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Бодом қовоқ к. бодомқовоқ. Қовоқ согмоқ (ёки уймоқ) ёки қовоқни оснлтирмок Норозилик ёки хафалик ифодалаб хўмраймоқ. [Саодат] Бировга кулиб қараса, бировга қовоқ солади. И. Рахим, Ихлос. Қовоғи солиқ 1) нимадандир норози, хафа,

кайфн бузуқ. Кумуи жавоб бермади, ковоғи солиқ эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар; 2) кучма ёғса-ёғгудай, авзойи бузук, айниган. Хавонинг қовоги солик. - Қовоғи солик осионнинг чехраси аста очила бошлади. С. Анорооев, Оқсой. Қовоғидан қор ёғади 1) жуда хафа, аччиғи чиққан, авзойи бузуқ. Оксоқоднине қовогидан кор ёғар, жуда жах-
 баджахл, хўмрайган. Қовоғини очмок 1) кўзини очмоқ, қарамоқ; 2) кўима чехрасини очнб қарамоқ, кулиб боқмоқ. Ўзи хам, онаси хам бир ониз гапирмаса, бир мартагина фовогини очиб карамаса-я! А. Қаххор, Кўшчкнор чироқтари.

ҚОВОҚ II айн. қовоқхона. Шариф Суаиимон хุозир бирон ковокдда, эхтимол, мажлис ўтказаётгандир. Ойбек, Нур қивириб.

ҚОВОК-ДИМОF Кайфият, авзо. Хотиминнинг қовок-димоғини кўриб, тўйга атаб бокиб қўйган биттаю битта кўйимни иартша суйдим. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.

Қовоқ-димогнга қарамоқ Бировнинг хохиши билан хисоблашмоқ; бировнинг кайфнятига, кўнглига қараб иц тутмоқ. Икки хотиннине қовоқ-димоғига қараб, жанжанарига қози булиб, бошим котади, деб қуркқан эдим. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚОВОКДОІІЛАР бот. Қовоқ, қовун, тарвуз, мочалка каби палак отиб усадиган чссимиклар оиласи.

ҚОВОК-ТУМШУК: қовоқ-тумшуқни оснлтирмоқ айн. қовоқ солмоқ $қ$. қовоқ II.

ҚОВОҚХОНА с. т. эск. Спиртли ичимликлар ичиладиган майхона. Масжсиднинг рнгнасида вино сотадиган қовоқхоналар бор. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. .бир фовокхона кўриб, икки кружскагина пиво пиадиаан бўлдик. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

ҚОВОҚХОНАЧИ с.т. эск. Қовоқхона эгаси ёки сотувчиси. Ковоқхоначининг юз ифодаси шундай тез ўзгариб турардики, бирияи пайқаб олгунингча иккиняисига кузз угуриай коларди. А. Мухтор, Давр менинг тақаиримда.

ҚОВОFАРИ Арининг захарли йирик тури. -От йикитди, - деди қовоғари каби fіннинаб. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ҚОВРИЛМОК к. қовурнлмоқ. ..хұоким туранинг келииига х̧ам беш-олти қовун

пиииғи бор, Ғуломжсонни эса оининг гу̀итёғи қоөрияеунча саришта қилади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Мирхяайдар иундай ўйларга берилиб, узз ёғида ўзи қоврилиб юраверади. Ойбек, О. в. шабадалар.

ҚОВУЗ 1 Доннинr пўсти. Тарик қовузи.
2 Ичига кўпинча тариқ пўсти солинган бешик тўшаги. Оркасига каттиқ қовуз ботган гўдак иинкุириб-чинқириб йиғаайди. F. Расул, Тӱнғич ўғил.

КОВУЗЛОК айн. қовуз 2.
ҚОВУЗ(F)OK айн. қовуз 2. Карина бешик асбобларини, қовузоқдан то сумаккача.. куздан кечириб коқди. Мирмухсин, Жахолат панжаси.

КОВУЛІ [қабул с. нинг бузилган шакли]: сафар қовул Сафардан эсон-омон қайтиб келган кишига айтиладиган ибора. Сафар ковул! Қачон келдингиз? А. Мухтор, Опасингиллар.

ҚОВУН Қовоқдошлар оиласига мансуб, хосили йирик ва ширин бир йиллик полиз ўсимлиги ва унинг хосили. IIирин қовун. Қовун пайкали. Ковун сайили. Ковун уруғи. Бир тилик қовун. Бу йил, нима бўлиб, ковун, бир четига ххандалак экилган. О. Еқубов, Эр бошига иш тушса. Ковунга қаранг. Хар бири туянинг калаасидай. Жуда сараланган. Ойбек, Танланган асарлар.

Қовун тушнрмоқ $\kappa$. тушнрмоқ. $\check{y}_{3}$ вақтидд танбех бермаса, меэбон икки-уч марта қовун туиириб қўйииини яхии биаарди. Н. Аминов, Қахқаха.

ҚОВУНКАПА Ковун полизи ёнига курилган капа, чайла. Икьбол кун буўй қุижлар билан пиёзни уттаб, кеч пайт қовункапага қайтди-да, апил-тапил ювиниб овқатлангач, иоти билан томга чиқди. С. Абдулла, Иқбол.

ҚОВУНХЎР Қовунни яхıци кўрадиган, қовунни кўп ейдиган. Ковунхўр одам. ت Бозорга кираверишда ковунхўраар хуул мева расталарида кุовун сўйиб ейиимоқда. Газетадан.

КОВУНХӰРЛИК 1 Қовунхўр эканлик. Унине қуоунхўрлиеини х̧аммамиз биламиз.

2 Тўйиб, мириқиб қовун ейиш. -Оқтепадан келапсизми? -Ха, - деди у [шофёр] Аминжон узатган чойдан хўплаб. -Ковунхўраикданми? Мирмухсин, Чиниқиш. Уч-mӱрт кун шу ерда колиб, ковунхурлик, паловхуррикк киамасак, жуда чарчаб кетдим. Х. Шамс, Характеристика.

ҚОВУНЧИ Қовун етиштириш, қовун селекцияси билан шуғулланувчи киши. Турткўлик қовунчи олим катта мақсадлар билан яшаяпти. Газетадан.

ҚОВУНЧИЛИК 1 Қовун етиштหриш билан шуғулланиш; қовунчнлик касби.

2 Қишлоқ хўжалигининг қовун ўстириш, қовун селекиияси билан боғлиқ сохаси. Бир неча йилардан бери эьтибор камайгани боис ковунчилисимиздаги энг яхии анданалар унутилди. Газетадан.

ҚОВУНҚОҚИ Пишиб етилган қовунни тилиб-тилиб, қуритиб тайёрланган қоқи. -Чой ичмасдан қаёққа кетасизлар? - деди кампир шкафдан нон, ковункоки олиб. Х. Назир, Томоша.

КОВУРДОК Баъзи масаллиқлардан қовуриб тайёрланган таом. У кунси қузикорин ковурдоғи гўит қовурдоғидан хам тавмлирок туйилди. С. Айний, Эсдаликлар. Кўй суиилиб, мехможларга яхии ковурдок билан тушлик берилеандан кейин, Хатиб домла мулла Обиднинг экинларини оралашга орзу биддиради. А. Қодирий, Обид кетмон.

КОВУРИЛМОК Ковурмоқ фл. уззл. ва мажх. н. Балиқ яхии қовуридди. Қовурилзан картоика. IIу куни қозонда гууит-ёя ковуридди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Низомжон мухаббат билан номус уัтида қовуриларди. С. Ахмад, Уфқ.

уै $_{3}$ ёгига (ёки ёғнда) ўзи қовурилмоқ Ў ${ }_{3}$ дард-алами билан ӱзи азоб чекмоқ, ўртанмоқ. Саодат узз ёғига ўзи қовурилиб, дардини ичига ютиб́ юраркан, шундан-да узига таскин топди. «Ёшлик». Дардиии айтай деса - тиии, айтмай деса, дили куйиб, у̀з ёғида у̌зи ковуриаиб келгандир?? О. Ёқубов, Эр бошига иш тушса.

ҚОВУРМА 1 cфm. Қовуриладиган, ёғда қовуриб пишириладиган; қовурилган. Ковурма чучвара. Момага беринглар ковурма сўитни. «Ширин билан Шакар».

Қовурма палов $\kappa$. палов. Қовурма шўрва Хамма масаллиқни олдин қовуриб олиб, сўнгра сув қуйиб тайёрланадиган шўрва. Бози.. аччиқ қовурма шіурвани ичиб, бир оз ўраниб ётгач, терлади. И. Рахим, Ихлос.

2 от Гўшт хамда картошка, пиёз ва $б$. сабзавотлардан қовуриб, озроқ сув қуйиб, димлаб пишириладиган қуюқ таом; қовурдоқ. Икки катта товоқда қовурма олиб чижилда. ІІ. Ризо, Кор ёғди, излар босилди.

Ковурма жуда антиқа бўлан экан, гапнинг очиғини айтсам, бунака ширин гўитни умримда емаган эдим. С. Ахмад, Шер.

KОВУРМОK 1 Қизиган ёққа солиб пиширмоқ. Балиқ қовурмоқ. Картошка қовурмокк. - У бир қошиқ ёгии қозонга солиб, пиёз қовурди. Ойдин, Гулсанам. Зумрад оынине зирвасини ковуриб, гуруини ивитиб қўиииб, караб ўтирди. С. Сиёев, Отлиқ аёл.

2 ку้чма Исканжага олиб қаттиқ сиқмоқ, койимоқ, таъзирини бермоқ; жазоламоқ. Авзойидан хозир ячейка котибини чақирио́, тоза ковурадиган куринар эди. А. Каххор, Сароб.

3 кўчма Ўтдай куйдирмоқ, ўртантирмоқ, ўртамоқ, Яна ўиа қалбни бир умр асир этиб алдаб, догига қоєурган гузал бир сиймо, сохира қиз [Ахмаджоннинг] кузз оддига келди. Ф. Насриддинов, Кўнгил. Жиеарим қовурди ку̌зингдаги уัm! Ё. Мирзо.

КОВУРТИРМОК Қовурмок 1 фл. орт. н. У $_{3 \text { бек ойим буггирсоқ қобуртирии, толқон }}$ туийирии, тўқоч ёптирии билан маиғул бўлди. А. Кодирий, Ӱтган кунлар.

KOBУPFA 1 aнат. Умуртқадан чиқиб, кўкрак суягига эгилиб келадиган. кўкрак қафасини ташкил қиладиган ёйсимон энсиз суяк. Мана, уринг, синдиринг ковурғамни! Кўрқмай қўя қолинг, арз қилмайман. А. Қаххор, Асрор бобо.

Етим қовурға Кўкрак суягига келиб ёпишмаган қисқа қовурға. Инсоннинг етmи жуфт чин қовурғаси, беш жуфт етим ковурғаси булади. Қовурғаси кўриниб (ёки саналиб) қолмоқ Жуда озиб кетмоқ. Журанинг ку̀зтари чуукиб, қовурғалари саналиб қолди, хар кун қсамчи, хар кун азоб.. Х. Шамс, Душман.

2 куччма махс. Бино, иншоот ва ш.к. нинт мустахкам тутиб туриш учун хизмат қиладиган қисми, ёнма-ён бириктирилган узунузун қисми. Панжаранинг ковурғапари. Қуёш қиддраётган аллеялар буши, скамейкаларнине ок ковургаси офтобда ялтирайди. П. Қодиров, Уч илдиз.

Қовурғаси букилмаган (ёки синмаган) Япянги, хали тутилмаган, эзилмаган (қоғоз пул хақида). Хаким акамларнине чӱитакларига қовурғаси синмаган червонларни. туиирдим. Б. Рахмонов, Хўжайин кўчди. ..чўнтаклари қовурғаси букилнаган юзталикларга ту̀ла. «Таниш башаралар». Қовурғаси қайинмоқ қ. қайишмоқ 4.

ҚОВУШИМЛИ Қовушиб, киришиб кета қоладиган. Иига қовушимлиеина эмас. Ўтдаги чу̀нни бўтга олиб кўйиси келмайди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ҚоВУШИМСИЗ Қовушмайдиган, яхши келишмайдиган. Йигитнинг харакатмари қовуиимсиз, кабобни китоб муқоваси биаан эринибгина елпийди. Э. Усмонов, Ёлқин.

ҚОВУШИКЛИ Бири иккинчисининг устига қўйилган, қовуштирилган (икки қўл ұақида). Қўлари дупппайган қорни устида цовушикли эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚоВУШМА махс. Бир қанча зарраларнинг, булакларнинг ўзаро қовушувидан хосил бўлган нарса. Тупрок қовуималари. Қмм ковуималари. Тупроқнине жуда зич, ғовак ва сочиама ковуималари кўп учрайди.

ҚОВУІМОК 1 Бир-бирига ёпишиб, бирикиб, уланиб, бир бутунликни ташкил қилмоқ; қўшилмоқ, туташмоқ. ёпишмоқ. Чуваланган бййра устида пахтаси аранг кюяуиб турган куррача. Р. Азизхўжаев, Тўлғоқ «емаган» жувон, бахтиёр кампир. Куиа қаримоқка мухр булади Хаётда икки лаб повуиган бир зум. F. Ғулом.

2 Қўшилмоқ, жуфтлашмоқ. Боягидан бирмунча кучая туиган иамол гулни гулга қовуитириб, ғуё бу икки ёига: Сиз хам мана иу гумар каби қовуиинг, дегандек куринар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

3 Иттифоқ, хамжихат бўлмоқ; бир-бирига монанд иш тутмоқ. Улар бои-боиига повуимайди $=$ Қовуимагандан кейин, албапта, кўлимиздан ұеч ии келмайди-да. А. Қаххор, Сароб.

4 Бир-бирига монанд, мувофиқ келмоқ, мос тушмоқ, уйғунлашмоқ, ёпишмоқ. Суфат цовуимасди. — $У$ /Саодат/ қоғоз олиб, пенумда гапирадиган сузларини ёзмоқка кирииди. Аммо сузз сузза, zап гапга қৃовуимади. Н. Рахим, Ихлос.

5 Бирор доирада, мухитда ёки холатда узини эркин хис этмоқ, эркин тутмоқ. Танчада ковуииб у̀тиролмайди ББугун сизникг олдинсизда, худди б́егонадай, к̧овуимай турганимга хафаман, Фотима! П. Турсун, Ўқитувчи. Болалар яна интизор бўмииб кутишди, ковуимай, кечагидай жимзина утириб овқатланииди. С. Абдуқаххор, Кўзлар.

21-Ўлек тилининг изохли луғати

6 Бирор ишни бажаришда тўғри ва чаққон харакат қилмоқ. Нилаб юреан одам хар кุандай иига дарров қовуиади. У хеч иига ковуштайди.

Кўлн қовушмайди Ўрганмаганликдан ёки совуқдан, карахтликдан қӱли ишга яхши келмайди, кӱли келишмайди.

ҚОВУЦІОК Юқори қовушқоқлик хоссасига эга бу́лган; қовушқоқ, ёпишқоқ. Қовуиоқ мой.

ҚОВУШОКЛИК Суюқликнинг ўз зарраларининг бир-бирига нисбатан силжишига, оқишига қаршилик кўрсатиш қобилияти. Мойнинг қовушоқлиси.

ҚОВУЦТИРМОК Қовушмоқ 1-4 фл. орт. н. Тарих кєовуитирди бизнинг эларни. Шайхзода. Бу иига хุам. Бузрукхужанинг узи бои булиб, дехқонни ахфил оилага қовуитирди. Газетадан.

Бошнни қовуштирмоқ 1) хамжихат қилиб бирлаштирмоқ, уюштирмоқ. Комилжонга итоат қилишга Умаралинине бўйни ёр бермаётган булла керак.. Комилжонга оғир. Уаарнинг бошини қовуитирии керак. И. Рахим, Ихлос; 2) бир-бирига уйлантириб қўймоқ. Кўинилар биргаликда ту̀й қилиб, икки ёининг бошини қовуитириб куйииди. С. Абдуқаххор, Кўзлар. Қӱл(ини) қовуштирмоқ 1) қўлни, беш панжани бирин-устин кесиштирган холда тутмоқ. Миршаб одамларидан бири аввал хатирчилик бандинине қу̀ини олдига қовуитириб боглаб, пешбанд қилмоқда эди. С. Айний, Куллар. Тожибой.. узун енглари ичидаги қўлаарини корни устига қовуитиириб, букиииб утиирди. П. Турсун, Ўқитувчи; 2) бировларга хурмат, эхтиром юзасидан шу вазиятда турмоқ, қуллуқ қилмоқ. У дарвозадан кириб, супага $\dot{\text { ун-у̀н беш қадам }}$ қุолганда, қул қовуитириб, таъзим билан: -Ассалому алайкум, - деди. Ойбек, Танланган асарлар; 3) кучма иш қилмасдан кеккайиб, қаққайиб қараб турмоқ. Очил, бриеадирман, деб ку̀я кобуитириб уттирмайди. Ф. Нуруллаев, Бўз йигит.

ҚОВУШҚОК Қовушоқ, ёпишқоқ.
КОВУК 1 анат. Одам ва аксарият хайвонларнинг сийдик тўпланадиган, ичи бўш, халтасимон аъзоси; сийдик пуфаги. Қовуқ ялаиғланиии. - Мингбоии Матқовулнинг қовуғига бир тепди, у ағдарилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

КОВУК ІІ Чақмоқ суртиб, унинг учқунидан ўт ёқиш учун қилиналиган махсус пилик, пилта. Киии Отабекни у̀ткизгач, токиадан сопол лаган билан ковуқни олиб, чакмоқ суртди. Шам ёқилди. А. Қодирий, Утган кунлар.

KOBFA I ив. Ёғоч пақир. ..икки меш сув сиғарли қовга. С. Айний, Қуллар.

KOBFA II Ичи ғовак ва юмшоқ, бардига ўхшаш узун бўлиб ўсадиган кўп йиллик ўсимлик; қўта (одатда бўйинча ясаш, қовун осиб саклаш учун ишлатилади). Ковун пу̀чоғи ерга туиганига алламахал бўлди. Хадемай Хоразм қовунлари қояғага осилади. «Гулистон".

ҚОДИР [a. تآدر - кучли, қудратли, кудрати етадиган; лаёқатли; оллохнинг сифатларидан бири] 1 Бирор ишга кучи, қудрати етадиган; кудратли. Озод халк, бахтиёр халк, Хар бир иига қодир халк. Э. Рахим. Уруи хар қанча дахиатли бўлса хам, хаётни ту̀хтатиб қолиига қодир эмас. Х. Ғулом, Тошкентликлар.

2 Имконияти бор (моддий ва б. жихатдан). Кўп оталар шу жузий ёрдамеа хар хтафта уч тийин, беш тийин беришга қодир эмаслар. Ойбек, Танланган асарлар. Курол уилаига қодир ярадорлар хтам окопга! И. Рахим, Мангулик қўшиғи. Хозирча ўк жуфт махси бериига кодир эканини сўзлади. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Қодир (эркаклар исми).
ҚОДИРЛИК 1 Қодир эканлик. Команда фолатини, унинг нималарга кодирлигини катта тренерчалик хееч ким биммайди. Газетадан.

2 Етарли куч-қудратга эгалик; кудратлилик. Бултуреи мураккаб об-хаво шароитида хам.. мехнат ахли нималарга кุодирлисини ку̀рсатди. «Муштум».

КОЗИ [a. تَاضهى - нжрочи, амалга оширувчи; хукм чиқарувчи] тар. Мусулмон давлагларида хукмдор томонидан тайинланиб, шариат асосида суд вазифасини бажарувчи, судья, шаръий махкама раиси. [Турахон:] Индаб қаерга бораман? Қозига арз қиламанми? М. Исмоилий, Фарғона т. о. Зайнабнине жунуни қозилар ва табиблар тарафидан хам тасдиқ этилгач, унинг устидаги жазо кўтарилди. А. Кодирий, Ўтган кунлар. Муала Шарофиддиннинс мухри бор

бу васиқаларда.. Муллажон қозининг мухри бор! А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

КОЗИБОЗ [a. + ф. قّاضـىباز - қозилашишни, судлашишни яхши кўрадиган] эск. Қозмбозликни яхши кўрадиган, буларбўлмасга қозига мурожаат қилаверадиган одам.

ҚОЗИБОЗЛИК Бўлар-бўлмасга қозига мурожаат қилиб, хақ-хуқуқ талашиш, довлашиш. Қозибозлик қилмоқ. Қозибозлик бошланди - порахўрлик. F. Расул, Адолат.

КОЗИВАЧЧА [a. + ф. . - қозининг боласи, фарзанди] с.m. Қозизода. Мулк ерларининг ку̀пи.. қозиваччалар ва мутаваллилар деган икки хонадоннинг қўлида ту̀планган эди. С. Айний, Эсдаликлар.

ҚОЗИЗОДА $[a .+\phi$. . нинг фарзанди, авлоди] Қозининг фарзанди; козилардан тарқалган, қозиларга мансуб киши.

КОЗИКАЛОН [ $a .+\phi$. قاضضىكلاز - катта қози, бош қози] Бош қози, энг юқори даражадаги қози.

ҚОЗИЛАІІМОK эск. Қозига арз қилиб, хақ-хуқуқ талашмоқ, довлашмоқ. Қозилаиган кариндои бўлмас. Мақол. Боболаримиздан бой билан козилаима, зур билан олишма, деган гап қолган. И. Шомуродов, Мағлубият.

ҚОЗИЛИК 1 Қозига хос иш, вазифа, лавозим. Курбонниёз тоғам, қози Абдулвохид козиаигини таилаб кетгандан кейин, мулозимаикни тарк қилиб, пахтакаииккка кирииган. С. Айний, Эсдаликлар.
$2 \mathrm{c.m}$. Орага тушиб, кимсалар ўртасидаги жанжални бартараф қилиш; хакамлик. Студентлар онгли одамлар бўлаани учун, дехқонлар уларга иионар.. жанжалли масалалар чикиб қолганида, козиликка чакирииар эди. Х. Турсунқулов, Хаётим қиссаси.

Қознлик қилмоқ с.т. Қозиликка хос ишвазифани адо этмоқ. Афанди қозилик килиб турганда, ундан биров: -Афанди, сизнинг қุанча дўстингиз бор? - деб сурабдди. «Шарқ юлдузи».

КОЗИХОНА [қози + хона] map. Қози томонидан судлов ишлари амалга ошириладиган махкама. Махкамани биммасам, козихонани биднасам, [арз учун] қаерга бораман? Ойбек, Танланган асарлар.

Ота гўри қозихонамн? қ. гўр.

ҚОЗИK 1 Ерга қоқиш учун мўлжалланган ёки қоқилган, учи ўткир ёғоч ёки темир. Еғоч қозиқ. Темир қозиқ. Чегара қозиги. Ерга қุозиқ қокммоқ. Қожкан козикдай қақкайиб турмоқ. Отни қозикқа боғламоқ. Яхши суз - жон озиғи, ёмон сууз - бош козиги. Мақол. Қирғоқка якчн ерда турт қозик устида каттакон бир қайик турар эди. А. Қаххор, Хотинлар.

2 Кийим, сочиқ ва ш.к. нарса илинадиган мослама. Пальтони қ̧озиққа илмоқ. ..қозиқддан Маккатуллонинг акси туширилган ипак жойнамозни олиб, қиблага қаратиб ерга солди. К. Яіинн, Хамза. Охори туॅкиммаган ок халатлар сепараторхона козиғида осиғлиқ. С. Нуров, Нарвон.

Олтнн қозиқ айн. Куто́ юлдузн қ. қутб 1. Қознқ лунги Зийнат учун қозиққа осиб қўйиладиган гулли безак буюм. Қозиқ рўмол шв. айн. қозиқ лунги. Қоққанда қозиқ, осганда хурмача (ёки чўмич) қолмади ёки қоққани қозиқ, осгани хурмача қолмади Хеч нарса(си) йўқ, қип-яланғоч, шипшийдам. Уйимизда қоқкани қозик, осгани хурмача хам қолмади. Х. Турсунқулов, Хаётим қиссаси.

ҚоЗИҚКУЛОК Энсиз узун баргли бир йиллик бегона ўт.

КОЗОН 1 Турли таомлар пишириш, тайёрлаш ёки сув иситиш учун чўяндан қуйиб тайёрланган рўзғор буюми. Махалла қозон. Козонда бўлса, чўмичга чиқุади. Мақол. Қозонга якин юрсанг, қораси юкар, Емонга якин юрсанг, балоси южар. Мақол.

Ёпиқлн қозон - ёпиқли Сир сақланиши, бости-бости қилиниши лозим бўлган бирор воқеа-ходиса хақида айтиладиган ибора. Қозон осмоқ 1) қозонни ўчоққа ўрнатмоқ. Хадича хола.. қозон осилган уัчоқнинг олдига фумюн қўйди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари; 2) иссиқ овқат пиширмоқ. - Онаси! деди Маткฺовул ўзида йўк қувониб. - Пича ун топиб келсам, қозон оссак, қалай бўлар экан-a? М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қозон қайнатмоқ 1) айн. қозон осмоқ 2. Козон қайнатиига сувдан бошқа нарсалар керак бўадими? Ё ошковоқдан мой чикарсакмикан! Ойбек, Танланган асарлар; 2) рўзғор тебратмоқ. Қозонни сувга ташламоқ (ёки ташлаб қўймоқ) Иссиқ овқат қилмай, иссиқ овқатсиз кунни ўтказмоқ. [Уста Фарфи:]

Козонни сувга ташлаган кунимиз жанжал. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 mex. Буғ хосил қилиш учун хизмат қиладиган махсус ёпиқ курилма. Буғ козон. Юқори босимли қозон.

ҚОЗОНАКИ Қозонда пиширилтан. Боланинг олдига икки бурда қозонаки папир қуัйди. Н. Қобил, Буғдой пишиғига етмаганлар.

ҚОЗОНКАБОБ Ўз сели билан қозонда димлаб пиширилган гўшт. Мехмонлар жуда усталик билан пиширилган қозонкабобни иитахаа билан еб, устидан бир косадан «кобили шу̀рва»ни ичиб, оғир нафас олишар зди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚОЗОНМОК Кўлга киритмоқ, эришмоқ; сазовор булмоқ. नалаба қозонмоқ. Муваффақият қозониок. Обру козониоқ. Бировнине ииончини қозонмоқ. - Зорқиилоқжุа келиб қолган Низомиддинов қиилоқликларнинг хурматини қозонган эди. С. Ахмад, Хукм.

КОЗОН-ТОВОҚ 1 Овқат пишириш ва ейиш учун ишлатиладиган идиш-оёқ. Тракторлар қирга энди куттарила боилаганда, оркадан қозон-товок ортилган «ЗИС» /юк машинаси] етиб келди. О. Екубов, Бахор кунларидан бирида.

2 кучима Уй-рўзғор ишлари. Агроном ерини хайдаб, пахтасини теравермайдими? Козон-товокка аралаииб нима қилади! Н. Сафаров, Хаёт мактаби. Бизда у̀з оиласига, бола-чақасига, қозон-товоғиға ёпиииб олган хотинлар бор. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ҚОЗОНХОНА mex. Қозон урнатилган хона ёки алохида бино (к. қозон 2). Фабрика учун зарур бўланн қозонхона ииламайди.. «Муштум». Уибу қарорга асосан, қозонхоналар ва иссиқлик тармоқларини табиирлаш учун.. 215 милаион сўм маблағ ажратилди. Газетадан.

КОЗОНЧА 1 Кичик қозон, декча.
2 Овқат ейиш, ўрни билан овқат пишириш учун хар бир солдат узи олиб юрадиган пақирчасимон идиш. -Кўлвер, қозончанд балога қалкон буиибди, - деди Бектемир илжайиб. Ойбек, Қуёш қораймас.

ҚОЗОНЧИ 1 эск. Қозон қуювчи; дегрез. Қозониининг эрки бор, қайдан қулоқ чиқарса. Мақол.

2 Қозонга қаровчи, қозонхонада ишловчи ишчи, мутахассис.

ҚО3ОК 1 Қозоғистон Реслубликаси туб ахолиси, туркий тиллардан бирида сўзлашувчи халқнинг номи. Қозоқ халқи.

2 Шу халқ, миллатга тегишли, мансуб. Козоқ тили.

қОзОҚИ Қозоқларда бўладиган, қозоқларга хос бўлган; қозоқча. Қозоқи кигиз. Қозоқи чақмон. Қозоқи қорамол зоти. Орқада боиига қозоқи тумок кийган подачи бола хадеб шовқин солар эди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

ҚОЗОҚЛАР Қозоғистон Республикасининг туб ахолиси, туркий тиллардан бирида сўзлашувчи халқ; қозоқ халқи.

ҚОЗОҚЧА 1 Қозоқларга, қозок тили, адабиёти ва маданиятига оид. Қозоқча куй. Қозоқча киииим. Қозоқна суз.

2 Қозоқ тили. Сиз қозоқча(ни) тушунасизми? Козоқча гапирмок.

қоИДА [а. تاعده - база, асос; пойдевор; туб; қонун-қоида, низом] 1 Турли ходисалар уртасидаги боғланиш ва муносабатларни ифодаловчи, маълум система, амал ва ш.к. нинг асосини ташкил этувчи тартиб; қонун. Суз ясаи қоидалари. Илдиз чиқарии коидаси (мат).

2 Бирор иш-харакат, амалнинг қандай бажарилиши хақидаги расмий кўрсатма, йўл-йурриқ ёки умум томонидан қабул қилинган тартибот. Агротехника коидалари. Йул қоидалари. Гиеиена коидалари. Кучиа харакати қоидалари = Командир ротани бутун коидага мувофиқ тартиб билан йдлга солди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Маихур артист катта банкетларда куัп бўланн, мехмондорчилик коидаларини яхши биларди. С. Ахмад, Юлдуз.

3 Расм, одат. Қадиндан цолган қоида. Камишкапаликлар одамларни бирор кусусиятлари билан таврифлашни афзал кўрадилар. ІІу коидага муеофик, куаранг-куукиш кўзли эшонни хамма катта-кичик «Зағиакуз домла» деб атарди. П. Турсун, Ўқитувти. Муада Обид, бошқа узбек дехконларимиз қоидаси буиича, мехмонларга уз кўлаари билан пишиб етиштирган нарсалардан узиб олиш таклифида бўдди. А. Қодирий, Обид кетмон.

ҚОИДАБУЗАРЛИК Қонун-қоидаларга риоя қилмаслик, тартибни бузиш. Жиддий тўкнашув содир этилмаган, йўл куйилган коидабузарлик хам айтарыи хавфли булма-

са-да, йиситнинг бу холати ички иилар ходимларини иубхалантирди. Газетадан.

ҚОИДАЛАШМОК Қоида холига келмоқ, қоидага айланмоқ, қоида бўлиб қолмоқ. Коидалаииб колган тартиб-интизом.

ҚОИДАЛАШТИРМОҚ Қоидалашмоқ фл. орт. н. Кучма сузлар индосини қоидалаитирмок.

қоим [a. تألث - турувчи, тик турувчи, тик; бор, мавжуд] кт. 1 Тик, тикка. Елкамда сочик, қу̀лимда супурги.. хизматда коим турганимда, намоз тамом булди. F. Fулом, Шум бола.

2 куунма Барқарор, муқим; мустахкам. Бу меники, менинг саройим, Куринг: бунда мен уззим қоим. М. Шайхзода. Бу дунёда азидт чекинг, зудм қилса, шикастлик билан қоим туринг. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ҚОИММАҚОМ [ $a$. تائمرمقام - бирор мақом, ўринда турувчи, ўринбосарј Ўрнига турувчи, урнини босувчи; ўринбосар.

ҚОЙИЛ [a. تائل - айтувчи, сузловчи, гапирувчи; хикоя, нақл қилувчи] 1 Завкланиб ёки тан бериб, офарин ўқишга, тасанно айтишга арзирли. Қойил иш. Қойиа одам. - Белим қисиб, ковурғамни шиширдинг, Дуустии, сенине зўрмигингга қойимман. "Алломиш».

Қойил қнлмоқ 1) ишни ўрнига қўйиб, завқ бағишламоқ, махлиё қилмоқ. хайратга солмоқ. тан беришга мажбур қилмоқ. Зағчакуз.. бир мисол билан хаммани қойил килмоқчи бўлди. П. Турсун, Ўқитувчи; 2) махорат билан бажармоқ, ўрнига кўймоқ; ўринлатмоқ, бопламоқ. [Марасул:] Холам русчани хам қойил киладилар. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Қойил қолдирмоқ ай. қойил қилмоқ 1. Қойил қолмок (ёки бўлмоқ) Завқ олиб ёки тан бернб, офарин ўқимоқ, тасанно айтмоқ. Бу ишга бариа қойил калмокда. К Ковун суйилди. Смирнов худди асалнинг рангига ва тавмига ухшаш бир карчни огзига солди-ю, мазасига қойил булди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

2 унд.с. Офарин, тасанно. Қойил! Қойил! Оббо сиз-э! Зур экансиз-ку, жигар. «Гулдаста».

ҚОЙИЛЛАТМОК айн. қойил қилмоқ к. қойил. Уни каерга юобормане, иини койиялатади. О. Хусанов, Зарафшон заршунослари. Рахин, хар қадамда Ахмаддан туртки еб турса хам, тииини тишига қўйб, уз вазифасини койилатии харакатида эди. Х.

Назир, Сунмас чақмоқлар. Хайрудла, тобриклайман, бугун уч нормани қойиллатибсан! С. Қодиров, Нурак нурхонаси.

ҚОЙИЛМАКОМ [a. йия қолса арзирли, кишини қойил қолдирадиган; ажойиб. Қойилмақом ии. Койилмақом рак̧с. Қойилмақом кийим.

Қойилмақом қилмоқ айн. қойил қилмоқ 2. қ. қонинл. Киройи брисадир булса, Комилжондақа булсин. Туртинни чопикни хаам муддатидан олдин қойилмаком килворди, дейишаёпибди. Уйғун, Хаёт қўшиғи. Суратда сиз куриб турган болакай Оғабекнинг қууиикларини ёддан қойилмақом қчииб ижро этади. Газетадан.

ҚОЙИМ |a. . айн. қоим 1.

ҚОЛГАН-ҚУТГАН Ортиб ёки чиқитга чиқиб қолган; қолдиқ. Қолган-кутган нарса. Қолган-қутган овқุат. Колган-қутганини миғиитирмок.

ҚОЛДИРИЛМОҚ Колдирмоқ фл. мажх. н. Мажлис қолдирилди. - Онаси бир чеккада коядирилса, эхтимол, пухта ии килмаган бўармиз. А. Қодирий, Утган кунлар.

ҚОЛДИРМОК Колмоқ фл. орт. н. Китобни мактабда қолдирмоқ. Болаларни уйда колдирмоқ. Сут учун пул қৃолдирмоқ. Кониерт хаммада яхии таассурот қолдирди. Ўиидан колдирмоқ. Бировни қийинчиликда $_{\text {би }}$ колдирмоқ̆. Хайрон колдирмоқ. ІІахматда хаммани колдирмок. Бугунги иини эртага щолдирма. Мақол. - [Абдииукур] Тахсилини чала қолдириб, мадрасадан чикди. Ойбек, Танланган асарлар. Олгин-у, хеч олдирма, Ёвга онон қолдирма. Т. Тўла. Биз булар билан таниииини иу ерда қ̧олдириб. айвоннинг чап марафидаги дарича оркали уйга кирамиз. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚОЛДИК 1 Нарсаларнинг ортиб ёки сақланиб қолган қисми. Бузилган шахар қолдиқлари. Папирос қолдиғи. — Дуиман қолдиқаари қариилик курсатиини довом зтмира бердилар. Н. Сафаров, Комиссар Қорабоев.

2 Чиқит, чиқинди. Нефть колдиқлари. Қолдиклардан тикилzан ку̀илакча. - Ч- $^{\text {- }}$ валиан, асосан, уссимлик қалдцлари билан озиқланади. «Фан ва турмуш».

3 Йўқолиб кетган ёки Ўтган, ўлиб бораётган воқеа-ходиса ва ш.к. дан қолган нишона, асорат. Бўғма илонда тери остида

салгина бурмиб турадиган орқя аёқ қоядиқлари бўлади. «Зоология».

4 кўила Эскидан қолган дунёқараш, расм русм, урф-одат ва ш.к.; сарқит. Феодализм колдиклари. Йилаар давомида у /Юсуфжон] бугунги авлоднинг яшашига тускинлик килаётеан ўтмии қолдиқларини кулси билан фош этади. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

5 маm. Бўлув амалида ортиб қолган сон, миқдор. 5 га қолдиксиз булинадиган сон.

6 Бухгалтерия хисобида муайян давр учун пул тушумлари ва харажатлар ўртасидаги айирма. Корхона кассасидаги нақд пуллар кุолдиғи.

ҚОЛИП [a. تَالـ - андаза; қолип; қуйма шакл] 1 Тикиладиган пойабзалнинг ичига қўйиладиган ва унинг катта-кичиклигини, шаклини белгилайдиган мослама. Ёғо қолип. Қирқинчи қолип. Этикни қолипга тортмок. Унинг.. катта боиида худди қолипга тортилган махсидай таране турган чуст дўпииси хам бор эди. П. Турсун, Ў $қ и т у в ч и . ~$

2 Амалий санъатда: безак нақшни қўйиб (тортиб), босиб ясаш учун ишлатиладиган махсус шаклдаги мослама; андаза.

3 махс. Қуйма деталь ёки махсулотга шакл берадиган мослама. Fuит қолипи. Coвун қৃолипи. Қозон қолипи. Қолипzа деталь куймок. - Айөонда совунгарнине колипидай котиб колаан уртоқ Мехмонов бу сузларни эшитар экан, қулини пахса қилиб, хотинига укира кетди. С. Абдулла, Обрўйим тўкилади.

4 кучима Андаза, шаблон. Бир қолипдаги гап. Бир қолипда қурилзан иморатлар. ■ Очиғини айтсам, уларни бир колипда иилаидан чекиниига мажбур қилиигача бориб етдик. Газетадан.

5 кўчма Хад, чегара, меъёр. Синфда бордир бир хил Эркатой, хаддан ошаан, Шуххииги суюқлаииб, Колипдан ошиб-тоиган. Х. Назир. Одам тақдирини хุал қилии учун сизнинг қолипдан чиққтан саволингиз торлик қৃилади. А. Мухтор, Туғилиш.

Fишт қолип(н)дан кўчдн $қ$. ғишт.
КОЛИПАКИ [a. + ф. تالبك қолипли, қолипланган] Заргарликда: буюмлар ва уларнинг безакларини қолип ёрдамида ишлаш; шу усулда яратилган буюм.

ҚОЛИПЛАМОК 1 Қолипга тортмоқ, ичига қолип солмоқ. Этикни қолипламоқ. Туфлини қолипламоқ.

2 Қолилга солиб, қуйиб шакл бермоқ, қолипга солиб, қуйиб махсулот тайёрламоқ. Fиит(ни) қолипламоқ. Торфни қолиплаи саноати.

3 тех. Деталь куйиш учун қолип тайёрламоқ. Дөигатель блокларини қолипламоқ.

4 куัима Маълум бир қолипга солмоқ, маълум шаклга келтирмоқ, шакллантирмоқ. Гуё фикрни кьолипааб куйиб оагандай сикиқ гапирмоқ.

ҚОЛИПЛОВЧИ Куймачилик цехида машина қисмларини қуйиш учун қолип тайёрловчи ишчи. Қуюв цехининг колипловчилари.

КОЛИПЧИ 1 Қолип ясовчи уста. $\Rightarrow 2$ айн. қолипловчи.

КОЛИШМОК 1 Қолмоқ фл. бирг. н. Болалар уйда колииди. Улар эким қолииди. - Чойхонадаги одамлар ханг-манг бйлиб колишди. А. Қаххор, Тўйда аза.

2 (ч. к. билан, факат бўлиисиз иаклда) Қиёсан паст келмаслик, бўш келмаслик, ёмон эмаслик. Улар биим жихатидан бир. биридан қолиимайди. Болта куппас Миркомилдан қблиимайдиган юхо чиқиб́ колди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бир min ярадор жангчилар.. соғлардан қолишмаслик учун бор куцлари билан югуриига тирииардилар. Ойбек, Куёш қораймас.

ҚОЛМОК 1 Бошқа жойга кетмай, бормай, жилмай, қўзғалмай, ўз жойида бўлмоқ; жойини тарк этмаслик. Уйида қолмоқ. Кутубхонада қолди. Биз бу йил хам қишлокда қолдик. ■ Отамлар бу ерда қолмоқчилар, сардоба қуришни ўйлаяптилар.. Мирмухсин, Меъмор. Мажаис булган жойда учиа гапирган одаму яна бир неча киии колди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқпари.

2 Бор, мавжуд холатда бўлмоқ; бор (инкор шаклида йўқ холатни, йўк эканликни билдиради). Енимдда юз сум қุолди. Уйда кўк чой колмабди. От ағанаган ерда жун қолар. Мақол. Келеуси асрга икки қадамгина йўл колди. С. Ахмад, Юлдуз. Кўкондан бошимни олиб чиқиб кетиидан бошқа чорам колмаган менинг, ака!' К. Яшин, Хамза.

3 Бирор холат, вазият, макон (жой) ва ш.к. да мавжуд бўммоқ. Елғиз қолмоқ. Жим қоамоқ. Виждон азобида қৃолмок. Оч колмок. Ии чала қолди. Куриовда колмок. - Фашистларнинг ўк, ханжари-ла Талай ёилар колди бепадар. Ғайратий. Содик жсияним,

баиарангми, дўлда қолан таппими? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

4 Ишлатиш, фойдаланиш ва ш.к. дан холи бўлиб сақланмоқ, ортмоқ; шу тариқа кейингилар ихтиёрига ўтмоқ, мерос бўлмоқ. Бу иморат отангиздан қолган бўаса керак? А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Бир парча ер хаммадан колади, ўлим. Хеч ким кабрига оркалаб кетмайди. Ойбек, Тан~ ланган асарлар. Ота-боболардан қолган удум бу, қизия. К. Яшин, Хамза.

5 Дахл этолмаслик, етишолмаслик, эришолмаслик. Узинам қизиянан-да, иу ёмгирдан қу̀ркиб, мактабдан қолиб ўтирсам. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Элдан колгунча эрдан колган яхиирок, деб шуни айтса ке-рак-да. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Иссиқ, юмиоқ пахта қоплар, араеанине бешик сингари тебраниши.. кеча уйқудан қолган नуломжонни элитди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

6 Бархам топмоқ, йўқ бӱлмоқ. Шўхаиклари қолди. Аввалги йутаалииари қолди. Иионч колмади. Сабр-тоқ̆ат колмади. Юриига мадори қолмади. © Сурмахон, па-ла-партииииингиз сира хам қолмади, қол-мади-да! Б. Рахмонов, Юрак сирлари.

7 Масофа, вақт нуқтаи назарида бўлмоқ, бор бўлмоқ. ІІахарга яна ўттиз километр (йўл) колди. Поезд жуунаиига бир соат колди.

8 Сақланмоқ, омон қутулмоқ. $\mathrm{Hz}_{\boldsymbol{y}}^{\text {ўлим }}$ дан қолганман. $-\bar{y}_{\text {ғрилардан биттаси } т у-~}^{\text {би }}$ тилди. колганлари хам уиланур, деб уйлайман. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

9 Иш-фаолият, фойдаланиш имкониятидан махрум бўлмоқ. Мариямнине бахтига карии, амаки сил касаллигига учраб, иидан қолди. Ойбек, Танланган асарлар. Қулоқдан хам қолганиисиз? Илхом акамнинг хам дараклари йуу, деяпман! Б. Рахмонов, Юрак сирлари. Илгари катта найчи булган, кейин кўздан қолиб, уйга қамалган.. хамққиилоғидан хам бир оз таъии олган эди. Ойбек, Танланган асарлар.

10 Дучор бўлмоқ, гирифтор бўлмоқ, йўлиқмоқ. Балога қолмоқ. Маломатга қолмоқ. Тухматга қолмоқ. Ташвиига қолмоқ. $\boldsymbol{y}$ хам кишилар олдида бу бахтсиз қизинине таънасига кุолмасин. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Энди сенларнинг касофатларингга мен қоламании? М. Исмоилий, Фарғона т. о.
[Сурмахон:] ІІу кунга қолииимга сиз сабабчи буллдингиз, ойи. Б. Рахмонов, Юрак сирлари.

11 Бирор нарсадан бенасиб, бебахра қолмоқ. Туйдан колмоқ. Фойдадан колмоқ. Бир якшанба куни Ахмаджон оихонага демур булиб, уйкудан қолди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

12 ( $\dot{1}$. -n. к. билан) Бирор ходисанинг бевосита таъсирида бўлмоқ. Емғирда қялмоқ. Офтобда қодмок. Совуқда қодмоқ.

13 Белгиланган вақтдан кейинга сурилмоқ, кечиктирилмоқ, бошқа мухлатга кўчирилмоқ. Мажлис колди. Туй келаси ойса қолди. Қолган иига қор ёғар. Мақол. - Дамба масаласи кейинга кслдди. А. Каххор. Кўшчинор чироқлари. [Юсуфбек хожи:] Ўттиз икки тангадан солиқ йиғ, эмиии. Бир хұафтадан кейинга колмасин, эмии. А. Қодирий, Ўтан кунлар.

14 c.m. Ютқизмоқ, мағлубиятга учрамоқ (ўйина). У мендан беш марта қолди.

15 Боғли бўлмоқ, қараб турмоқ (бирор иш, масала ва ш.к. хақида). Хамма ии.менда колби. Ии пулга караб колди. - [Хожи хола:] Хамма гап ўзингизда қолган. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

16 Харакат номига кўшилиб, шу ишни бажариш лозимлигини, шунцай вазифа, мажбурият борлигини билдиради. Ou nuuди, факаат уни сузии қ̧олди. Энди. фармонни халққа туиунтирии, унинг кераклигини, фоидасини уктирии қолди. Ойбек, Танланган асарлар.
-та қолганда Иш, гап ва ш.к. га бориб тақалганда. Нега хар нарсага етган аклине щуна қолганда оқсайдир. А. Қодирий, У्Утган кунлар. Кўнгли қолмоқ қ. кўнгил. Лаънат тагнда қолмоқ Кимсанинг нафратига, лаънатига, қарғишига дучор бўлмоқ. Менга (ёки сенга, унга ва ш. к.) қолса Ихтиёр ва ш.к. менда бўлса; мендан сўралса. Сенга қৃолса, худони хам йўк дейсан. А. Қаххор, Янги ер. Оппок ойингга қолса, Кумуии опангни хам бирга олиб кетмоқчи. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Орамизда (ёки ўртамизда) қолсин Сир сақлансин, хеч кимга билдирилмасин. Яхши хамки бу гап ўз урталаринсизда колиб кетди. Б. Рахмонов, Юрак сирлари. Орқада ұоммоқ 1) бошқалардан кейинда юрмоқ, судралмоқ. Булар гап билан булиб, хийла орқада қолиб кетииди. А. Қаххор, Хотинлар; 2) босиб ӱтилмоқ, ўтиб кетилмоқ. ІІундай

қиииб, бурон билан келган қийинчиликлар орқада қолиб кетди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли; 3) ку̀чма бирор жихатдан бошқаларга нисбатан кейинда бўлмоқ, бошқалар ёки замон даражасига етолмаслик. У мендан уч синф оркада колди. Орқада қолган мамлакат; 4) кечикмоқ, секин юрмоқ (соат хақида). Соатим уч минут орқада қุолибди; 5) бирор кишининг вафотидан кейин умр кўрмоқ, яшамоқ. Болаларим, илоё орқамда қолинглар. Пулнинг (ёки фойданинг) тагида қолмоқ Кўп пул (фойда) топмоқ; пулга (фойдага) кўмилмоқ. Қола берса Ундан кейин, шунингдек. Аввали худо, қтола берса, мен уни уйлантириб кўйдим. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Куруқ қолмоқ қ. қуруқ 8.

ҚОЛОК 1 Тараққиёт поғонасининг қуйи босқичида бўлан, тараққиёт жихатидан орқада қолган, унчалик тараққий қилмаган. Қолоқ мамлакат.

2 Дунёқараши, онг-тушунчаси паст бўлган; етук эмас. Узларини дин ва шариат мухлиси деб атаб, айрим қолоқ киииларни алдаб, иилиб юрган бетавфиқаардан.. нима кутии мумкин?! «Муштум». Афғонистоннинг қолоқ одамларини ута содда, кучианииларни эса ярим бадавий дейдиганлар хато қилади. Мирмухсин, Чодрали аёл.

3 Хозирги замон талабига жавоб беролмайдиган, истеъмолдан чиққан; эски. Қолоқ усул. Колоқ технология.

4 Ишда, ишлаб чиқариш режаларини бажарищда, моддий-техника базасининг ривожланиши ва ш.к. да бошқалардан орқада бўлган. Колоқ хужсалик. Қолоқдан чўлоқ яхши. Мақол. - Бизда мусобака қолоқларга кўмаклаииии йули билан умумий юксалиига эриииига асослангандир. Газетадан.

5 Дарсларни ўзлаштира олмай, бошқалардан орқада қолган, ёмон ўқийдиган, улгурмовчи. Қолок у̌кувчи.

ҚОЛОҚЛИК Қолоқ холат. Иктисодий қолоқлик. Колоқликка бархам берии. Колоқликдан чиқии. Қолоқлик, хавойи zап, келииувиииик.. «кўлдан кетгунча» тарзида ии қилиига заррача иафқат йук. «Муштум».

ҚOMAT [ $a$. فـامت - бўй, қад, гавда; туриш, намознинг бошланиши] Кишининг, киши танасининг ташқи бичими; қад, буйбаст. Қомати келииган йигит. ■ Гулнорнинг нозик ва нафис комати дахаизда кўриниб колди. Ойбек, Танланган асарлар. Алнф

комат к, алнф ل. Сарвн қомат к. сарвқомат. Қоматнни ростламок айн. қаддинн ростламок к. ростламок 3. Коматини ростлади, велосипедни етаклаб, ку̀чанинг у юзига маихона томонга утди. А. Қаххор, Сароб. Қулоқни қоматга келтирмоқ айн. қулоқни батанг қилмоқ қ. батанг, Унине қулоқни коматга келтирувчи хурраги орасида кечаси билан хотинининг пик-пик йиғи товуии эиитиииб турар эди. А. Қаххор, Сароб. Кўлнн қоматга кӱтармоқ дин. Намоз ўқишда икки қўлнинг боч бармоғини икки кулоққа етказмоқ. Кавушини ечиб, ту̀нини ёзди ва унинг устида туриб, ку̀лини қоматга кўтарди. М. Жўрабоев, М.Б. мартабаси.

ҚОМАТДОР $[a .+\phi$. . қомати борр айн. қоматлн. Қоматдор, дов йиеит.

КОМАТЛИ Қомати, гавдаси келишган ва йирик; гавдали, жуссали. Баланд сарвдек ул чол қоматли. М. Шайхзода.

KOMУC [a. تـاموس - океан; луғат; сў3 бойлиги। 1 Мукаммал, тўлиқ луғат. Шамсиддин Сомийнинг «Комуси туркий» луғати.

2 айк. Энциклопедия; энциклопедик луғат.

3 куัчма Хаётнинг ёки билимнинг бирор сохасига оид тўлиқ асар; мажмуа. Оғзаки халк ижодинине қомуси. $=$ Эй, узоқ у̀акадан келаан пахтакор, Сузарине хазина, пахта қомуси. F. Ғулом.

ҚОМУСчИ 1 с. т. Қомус, энциклопедия, луғат тузган ёки тузувчи киши; энциклопедиячи.

2 кууима Хар томонлама маълумотга эга бўлган, ўқимишли киши; энциклопедист олим.

KOH 1 Организмнинт юрак ва қон томирлардан иборат ёпиқ система ичида тўхтовсиз харакатланиб турувчи суюк тўқимаси (аъзо ва хужайраларни озиқлантирадиган, модда алмашинишини таъминлайдиган қизил суюқлик). Артерия қони. Вена қони. Кон айланиии. Қон босими. Кон кетиии (оқъиии). Қон томирлари. - Яра ку̀кракда, юракка лқин: ундан қуюқ қон ұали хаам силжиб турар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

Қон айланиши Қоннинг қон томирлари системасида харакатланиши: одам организми билан ташқи мухит ўргасида модда алмашинувини таъминлайди; бу туфайли

хужайраларга кислород ва озиқ моддалар етказиб берилади, моддалар алмашинувида хосил бўлган чиқинди моддалар олиб кетилади. Кон босимн Томирларда оқаётган қоннинг шу томирлар деворига кўрсатадиган тазйиқи: юрак иши ва томир деворининг қаршилиги туфайли юзага келади. Қон ивишн Қоннинг суюк холатдан лахтага айланиши - организмнинг қон йўқотишга тўсқинлик қиладиган физиологик химоя реакцияси. Қон чиқариш 1) даво мақсадида қон томирларидан (кўпинча венадан) тешиб ёки тилиб қон оқизиш; 2) жонлиқ сўйиб, эхсон, худойи қилмоқ.

2 кўима Туғишганлик, қариндош-авлодлик рамзи сифатида. Ота-бобоси сандаткор ўтган-да, қонида бор. «Ёшлик» Улар
 жига, бегона бўлмасин» қабиаида ии myтадилар. Газетадан.

3 куучма Нарсаларнинг яшаш, харакатланиш рамзи сифатида; «жони», «юраги»; қон томирм. Нефть моторларнинг конидир. Нефть мамлакатнинг шонидир. Ё. Мирзо. Нутк инсоний маданиятнинг кон томири, асоси ва уззаидир. "Саодат».

4 куччма Щахсга хос хุнссиёт, хис-туйғу. Қандайдир бир париваининг оловли жозибаси, хусн-малохати унинг эркаклик қонига чўг ташиаб юборган эди. К. Яшин, Хамза. Жайроннине шамолдек енгил ирғиилаб қочииии беихтиёр ку̀зии уйнатиб, одамда овиилик конини ку̀nиртиради. М. Мансуров, Ёмби.

Бир қошиқ қонидан кечмоқ (ёки ўтмоқ) Гунохини кечириб, ўлимдан қолдирмоқ, афв этмоқ. - Бир қоииқ қонимдан кеисангиз, айтурман. Кечдим, айтингиз.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Кечиринг, хоқоним, йўлдан озган бандамиз, бир қошиқ қонимдан утине. У. Исмоилов, Сайланма. Бағри (ёки днли, жигарн, юраги) қон Қаттиқ ғамқайғули, ғам-қайғу билан эзилган. Эй дунё~ ѝи бевафо!., Қахрингдан хяммианинг бағри қон, куॅнели париион. Ойбек, Танланган асарлар. Fуломжон хам сувга ташна жон, хам ёр хажрида дили қон эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Киндик қонк тўкилган ер (ёки жой, тупроқ $\kappa$, киндик 12 . Кўзнга қон тўлмоқ Қаттиқ жахли, ғазаби қўзғамоқ; шундай холатда бўлмоқ. Яна, жазо отрядининг кўзига қон тўлиб турган пайтда бир кор-хол булмасин дейман. К. Яшин, Хамза. Додхох-

нине.. мўйловлари учди, қовоқлари бадтар тушди, кўзларига қ̧он ту̀лди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Рангида (ёки юзида) қони йўқ Ранг-туси ўчган. Унинг рангида қон йўк эди. Т. Ашуров, Оқ от. Кампир унинг бошини кутарди. Чолнинг юзида қон йу̀қ эди. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Юзидан қон томади Соғлом, юзлари қип-қизил кишиларга нисбатан айтиладиган ибора. Қон бўлмоқ Жуда диққати ошмоқ. Етавериб. жуда қон булиб кетдим, кечки хавода бирпас айланай, десан эдим. С. Ахмад, Хукм. Қон йнғламок Қаттиқ, эзилиб-куйиб йиғламоқ, қаттиқ азобли холатда йиғламок. ..унинг кўзларига ку้зи тушиии билан, холанинг опир грак яраси янсиланар, қэон йиғлаган қайғули куни ёдига туиар эди. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Қон тўкмоқ Курбон бериладиган уруш, жанг қилмоқ; шу йўл билан киши(лар)ни қурбон қилмоқ. Отабек ва йулдоиларининг қонлари туัкилмасин, деб бу гапларни ичимга ютиб юрдим. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Ватан учун қон туккамиз, кон тукамиз, қон. Х. Олимжон. Қон чнқармоқ дин. этн. Жонлиқ сўйиб, худойи қилмоқ. Қон ютмок Қаттиқ қайғуазобда қолмоқ; бағри қон бўлмоқ. Кечакундуз бунда фиғон этаман, ІШох қизи, деб бунда қонлар ютаман. «Бахром ва Гуландом». Қон (ёки қон-қора) қақшамоқ Зор-зор йиғламоқ, қақшаб йиғламоқ; жуда қақшамок. Кимлар учун у̀з ёр-биродарларингни кон какшатасизлар? А. Қаххор, Асарлар. Бозор қўйларни тополмаслигига ишонгандан кейин .. бошига тупроклар сочар ва кон-кора кақиаб ѝиғларди, С. Айний, Дохунда. Қон қилмоқ Жуда диққатни оширмоқ; хуноб қилмоқ. Бир бало десангиз-чи! Кон килиб юбординсиз-ку! У. Умарбеков. Ез ёмғири. Ойимни Фарида кон кчилаётеандир, қорним оч деб. Р. Рахмон, Мехр кўзда. Қонн қайнамоқ Fазаби қўзғамоқ, жахли чиқмоқ. Унинг б́ехаё карашидан нияти ёмон эканини бил-ди-ю, Ёдгорнинг қони ксайнаб кетди. $\check{\text { У. Хо- }}$ шимов, Қалбингга қулоқ сол. Қони қочмоқ Ранги ўчмоқ; қизиллиги йўқолмоқ. Боя кони кочиб, куккии бўлиб колган қорача юзи энди қонга ту̀либ, бирдан жигарране тус алди. П. Қодиров, Уч илдиз. Қони қўшилмоқ (бўлииисиз шаклда) Эл бўлмоқ, элакишиб, қўшилиб кетмоқ. Эргаини бошқа булинмага утыказии керак.. Хеч бизга қони қушилмади-қуииізади-да. Х. Ғулом, Мащъал. Қоннга
(ёки қон-қонига) сингмоқ Жуда хам хос бўлган хусусиятга, одатга айланмоқ. Темур сарбозларидек кุиии чопии.. енгии, катта улжсалар билан қайтии Хуросону Мовароуннахрлик сарбозларнинг қон-конига сингиб кетган. Мирмухсин, Меъмор. Қоннга ташна қилмоқ (ёки этмоқ) Жуда хам безор қилмоқ, жондан туйдирмоқ. Холохунбой бу холдан олади наиъа, Этиб мехнат ахиини конига ташна. Fайратий. Қонини сўрмоқ Мажбурлаб, эзиб, кучидан фойдаланмоқ. Менинг бу ерга келиидан мақсадим мехнаткаиларнинг қонини суриб келган муитумзурларни таг-томири билан тугатиида сиз оғаиниларимга ёрдам бериидир. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ҚОНАМОК Кесилиш, тилиниш, ситилиш, ёрилиш натижасида қони чиқмоқ, қони оқмоқ. Тикан кириб, қули қонади. $\dot{y}_{3}$ ёнида ғумай юлаётеан Адолатнинг қу̀ли кุийилиб қонаганини ку̀рган Бегимхон хахолаб кулиб юборди. И. Рахим, Чин мухаббат.

Бурни қонамоқ 1) бурнидан хон келмоқ. $У_{н и ~ о ф т о б ~ у р и б . ~ б у р н и ~ қ о н а д и ; ~ 2) ~ к у ̆ ч м а ~}^{\text {а }}$ жабр кўрмоқ, шикаст емоқ; азият чекмоқ. Жангнинг тез тугаллангани.. Фарғонада қатли ом у ёєдда турсин, бирон кииинине хам бурни қонамагани мевмор Нажсмиддин Бухорийни.. хурсанд кииди. Мирмухุсин, Меъмор.

ҚОНДИРМОҚ Қонмоқ фл. орт. н. Нафсини қондирмоқ. Экинларни сувга қондирмоқ. Ғузаларни кондириб сугормок. Талабни қондирмок. - Қайин отамга ёзганим қиска бўагани учун, сиз унга мендан эшитганларингизни суэааб кондирарсиз. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Африка арслони у̀з она кўкси - Нилдан қондиради таиналисини. F. Fулом.

2 айн. қониқтирмоқ 2. Қамиикапанинг тене ярми булган аёллар талаб килса-ю, уларнинг талабини қондирии, биринчи галда, унине вазифаси эмасми? П. Турсун, Ў қитувчи.

ҚОНДОШ 1 Бир ота-онадан туғилган, бир авлодга мансуб; қони бир; қариндош. қон-қардош. Менга кондои, жондош буллан э Гадо эди, каииок эди, хор. Х. Олимжон. Азал-азалдан бир-бирига кондои-кариндои, дуст-биродар бўлиб келган халкларимиз, ота-боболаримизнинг тарихий традицион биродарлик карвонаари изидан юрмак навбати бизникидир. F. Fулом, Тарихий муносабатлар.

2 куัчла Қони бир каби узаро боғлиқ бўлган, бирликка эга бўлган. Нееа бўйарида юраман бу кун, Шимол шаббодаси юзга урилар.. Ботир халк жонини бергудай тункун, У менга кадрдон, кондош кўринар. Р. Бобожон. Гузадиик фақат лупф билан эмас, умуман, шебрият билан қондош ва жондошдир. «ӰТА».

қоНИқАРЛИ Қаноат хосил қила оладиган, қаноатланарли деб бўладиган. Қониқарли жавоб. Қониқарли бахо. Хисобот даєридази иии қониқарли топилди. Қоникарли ишламок. Қониқарли ўкинок.

қоНИҚАРСИЗ Қаноатлантирарли деб бўлмайдиган, қаноатланарсиз. Қоникарсиз жавоб. Иит қоникарсиз олиб боризмоқда.

КОНИҚИLI 1 Қониқмоқ фл. хар. н. Гузаларнинг қониқишшга хали бор.

2 Қаноат хисси; мамнунлик. Зур (чукур) кониқии билан табкидламок. - Дехконлар чехрасида қоникии.. миннатдорчилик белгиси чакнаб турарди. Х. Нуъмон, Янги уфқлар.

қОНИҚМОҚ 1 айн. қонмоқ. Уиққга қониқдинизмии, Жура ака? Ойбек, Танланган асарлар. Фазиддин.. аччиқ чойни босиб ичиб кониқкач, извоини кўиди. Ойбек, Танланган асарлар. У узида якинларини курмнкка, су̌злашмоқка эхтиёж сезар, суззашиб, негадир кониқмаганини хис этар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Қаноат хосил қилмоқ, қаноатланмоқ. Тула жавоб бердингиз, кониқдик, ука. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Шинам көартирасида уัз ииларидан қониккандай масрур ётган Умид ўкиётган китобини ёпди-да, кўчага чикди. Мирмухсин, Умид.

ҚОНИқТИРМОҚ 1 Қониқмоқ фл. орт. н. Туйнинг қий-чуви, мехмонларни чой билан кониқтириш учун шоиилиц.. каби юмуилар Гулнорни Йуляи олдига аста-секин якุнлашуөга мажбур қилди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Амалга оширмоқ, бажо келтирмоқ, бажармоқ. Бировнинг талабини қониқтирмоқ. - Дадангизнинг орзусини қониқтириш сизга фарз. Ойбек, Танланган асарлар.

қоНИққУВЛИК кам кўлл. айн. қониқарли. Шу кечаю кундузда ишилиз қониқкуөлик эмас-ку. Х. Назир, Олмос.

ҚОНЛАМОК этн. Жонлиқ суйиб, унинг қонини беморнинг баданига суркамок. Coтиболдининг хотини оғриб колди. Бахаи

у̌киди. Аллакандай бир хотин келиб, толнинг хипчини билан савалади, товук сўйб, қонлади. А. Қаххор. Бемор.

қОНЛИ 1 Қони бӱлган, қони бор. Иссик қонли хайвонаар. - Унсин.. акасини қучоклаб, қонли ярасига юзини, кўзини суриб ета берди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Қон юқли, қон теккан, тўкилган. Қонли килич. - Конаи куйлакни Коратой зхтиёт билан тилиб, ярани очди. Ойбек, Танланган асарлар. Мухаррам жуда шошиб қолган эди. $У_{\text {нинг кўз олдига конли майдону эрининг }}$ чузилиб ётгани келди. Шухрат, Шинелли йиллар.

3 Қон тўкиш, хунрезлик билан содир бўладиган. Қонли уруилар. Қонли жана Кўп сирларнинг, қонли кунаарнинг Гувохисан, улуғ Днепр. Ғайратий. Уни жонига теккан бир екки бир неча карздори улдирган, ё бужмаса, бирор узидай ахтоқсиз рақиби ундан қонии уч олган. С. Айний, Эсдаликлар.

Тўла қонли, тўлақонли Хар жихатдан мукаммал. ..замондошларининг тўла қона образларини роман, повесть, шеврларда у́кишни, сахна ва экранларда ку̀риини истайдилар. Газетадан.

қОНЛИҚ шө. Жонлиқ.
қОНМОК 1 Талаб даражасида еб. ичиб тўймоқ, нафси ором олар даражада емок, ичмоқ ва ш.к. Уйқуга қонмоқ. Чойга қонмок. - Салқин булоқлардан конар йуловчи. Миртемир. Севган қизи билан хеч буммаса бир томошага бориб, бир қониб гаплашиш истаги гуё унинг коронғи кунглига ёгду сочгандай бўлди. П. Турсун, Ўкитувчи. Ота-онаси, уртожларини мехри кониб-кониб кйрса, дийдорларига туйса. F. Расул, Адолат.

2 Кўнгли тўлмоқ, мамнун, хурсанд бўлмоқ, қаноат қилмоқ. Озза хам қонмоқ. Яхии колинг, севган юрту диёрии! Хизмат кุииб қонмай, конга бўядим. Хамза.

3 кам қу̀да. Қаноат, ишонч хосил қилмок ишонмоқ. [Содиқ:] Муталбой сизни абдаи яхши биладур, Хонид ака! Сизнинг қандай хизматингиз борлигига хам қонган.. Аммо унинг сиздан бир илтимоси бор эан. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚОНСИЗ 1 Қони ййқ, қони бўлмаган.
2 Қони оз; қони қочган, ранги ўчган. ранги оқарган, рантсиз. Унинг қонсиз юззаридан якинда госпиталдан чиқкани сезииб турарди. А. Убайдуллаев, Қонли издан.

ҚОНСИЗЛАНМОК 1 Кўп қон йЎқотмоқ; қони камаймоқ.

2 Қони, ранги қочмоқ, ранги ўчмоқ, оқармоқ. Сафар бузчининг бу сузидан имомнинг қонсиз ранги яна консизланган, оламунчок кузи ацанечук холатга кирган эди. А. Қодирий. Мехробдан чаён.

ҚОНСИЗЛИК 1 Қони йўқлик.
2 тиб. Камқонлик. Бари бир уласан, очликданми, қонсизликданми, кийналиб, хор бупиб ӱласан. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚОНСИРАМОK 1 Кўп қон йўқотиб, хонсилланиб заифлашмоқ. Унине кўз унгидан бупун олам йколиб, факат икки нарса дояди: қонсираб оқариисан.. дудок, дока билан боғланган томоқ. А. Қаххор, Хотинлар.

2 Қон тўкишни қўмсамоқ, қонга ташна бўмоқ. Консираган ханжарини белига осиб, ойболтасини кутарган жаллод куибегининг хукмига мунтазир эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Азим қонсираб ётган йирткич кўзмрики пилпиллатди. М. Исмоилий, Фаррона т. 0 .

ҚОНТАЛАБ 1 Кўп қон йўқоттан, қонсизланган, қонсираган.

2 Қон тўкишни қўмсаб қолган, қонсираган, қонга ташна. Куззари хонасидан иикай деяётган, конталаб жаллод Жуманиёз пучук «айбдор»нинг кетидан ханжарини яанюочлаб эргашди. Ж. Шарипов, Хоразм.

3 Интиқом, ўч, қасос олиш пайида бўлган, қонга қон талаб қилувчи. Қонталаб рақиб.

ҚОНТАЛАШ 1 Шикастланишлар ва бәьзи касалликлар таъсирида юмшоқ тўқималарга қон қуйилиши; қон қуйилган холат, кўриниш. Қонталаии доғлар. - Банди монталаш лабларини аране кимирлатар, бирок гапиролмасди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Муда Турахон.. хавф-хатардан кутулганига иионгач, қўи қу̀лаб эшикни очди ва қонталаи пешонасини курсатди. Ш. Рашидов, Қудратли тўлқин.
2 кугма Қон тепиб турган, серқон, қипқизил олмадек. Зайнобиддиннинг гу̌штдор, цонталаш юзларида хамииа жилмайии. Мирмуқсин, Тирик товон.

3 кўчма Қизил тусга кирган; қизарган, кизил. Қонталаш уфқ. - Қонталаи осмон хиралашиб, адирлар оркасидан этагини судраб́ оқшом кела боилади. $\grave{\boldsymbol{V}}$ Хошимов, Ч̆̆л уавоси.

КОНТАЛАШМОК 1 Зарбдан ёки касаллик натижасида қизармоқ, кӱкармок; моматалоқ бўлмоқ. Тои теккан жойи қонталаииб кетибби. $-У_{\text {нинг ю юзари ииииниб, }}$ конталашиб ётарди. Мирмухсин, Чўри.

2 ку้има Серқонликдан қип-қизил бўлиб турмоқ. [Директорнинг] Семизликдан кўзлари қисилиб кетаёзган, қонталашиан юзлари тирсилаб, ёрииб кетгудай. А. Мухиддин, Юзига чарм қоплаган киши.

3 кучма Қизил тусга кирмоқ, қизармоқ. Уфқда қора тутун, қонталаиган осмон. F . Ғулом. Зиндонбон, хозир ўлжасига таиианаётган йўлбарсдек, қонталашеан кўзаарида хирс.. секин-секин унга яқинлаииб келарди. Мирмухсин, Меъмор.

ҚОНУН I [a. قانون - тартиб, қоида, кўрсатма; хукуқ; кодекс; усул, расм] 1 флс. Объектив борлиқда турли ходисалар Уртасида киши онгидан ва ихтиёридан ташқари хамиша мавжуд бўлган мухим, зарурий, барқарор боғланиш, муносабат. Ижстимоий тарақкиёт конунлари. Табиат конунари. Диалектика қонунлари. Тафаккур кৃонунлари. Зиддиятларнине бирлиеи ва кураши хэақидаги қонун. Энергиянинг сақлании қонуни. Х Ха, баракалла, тавсир ва акс тагсир конуни, туัғри, худди иунине ўзи. С. Кароматов, Олтин қум. ..метатеза қৃонуни тил тараққиётининг якин даврлар ичида пайдо бўлаан фонетик ходисаси бўамай, балки жуда қадимеи ходисадир. «ЎТА».

2 хук. Давлат хокимияти томонидан қабул қилинган, хамма учун мажбурий бўлган ижтимоий-хуқуқий меъёр ва муносабатларни белгиловчи расмий қоида; ана шундай муносабатларни мустахкамлаш, ривожлантириш ва тартибга солиш воситаси. Жиноят қфонунлари. Қонунлар туัплами. Қонун чиқармоқ. Конун чиқุарувчи орган. --Адвокатим конунни суе қилиб ичиб юборган конуниунос, - деди Авазбой. Н. Сафаров, Оловли излар. Мамлакатнине ичкарисида бирон қонунни бузсанг, жазосини ўзинг якка тортасан, бу ерда [фронтда] конунни бузсанг, жазосига боиксаларни хзам иерик қиласан. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Уибу конун қабул құлингандан буён.. нохукумат таикилотлар тугрисидаги қонунчилик жадал суръатлар билан ривожсанди. Газетадан.

3 Бажарилиши шарт, махбурнй бўлган, одат, қоида тусига кирган иш-амал, талаб,

топшириқ ва ш. к. Отасинине сузи - унинг учун қонун. - Ахмад бу ерда мехмон хисобланарди. Мехмоннинг равйи эса мезбон учун қонун Ф. Мусажонов, Химмат. Унинг хар бир гапи қонун. Тур деса, Сотбой туради, $\dot{\text { утир деса, ўтиради. «Муштум». Жамоа }}$ аззолари учун барча ии жараёнларини сидкидилдан бажарии қонун бўлиб қолган. Газетадан.

4 Бир динда қабул қилинган ахлоқ ва расм-русум қоидалари тизими. Wариат қ̧онуни.

ҚОНУН II [a. تـانون - бир турли мусиқа асбоби] Ўрта ва Яқин Шарқ халқлари орасида кенг тарқалган, чангга ўхшаш, қадимий торли-тирнама чолғу асбоби. Хўжа Абдуло.. ажойиб қонун чаларди, шетр айтарди. Ойбек, Навоий.

ҚОНУНАН [a. تانون - қонун бўйича, қонунга асосан; қонуний] Қонунга мувофиқ, қонуний равишда, қонун бўйича, қонун йўли билан. Унинг хар бир равйига Нормухаммад қуибеги қчнунан мажбур буама-са-да, мабнан бир мажбурият хис этар эди. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

ҚОНУНБУЗАР Қонунга риоя қилмайдиган, унга хилоф харакат қилган ёки қиладиган, қонунни бузувчи. Бора-бора Петров мен деган қонунбузарга айланди-қолди. И. Сулаймонов, Кўланкаси майдон.

ҚОНУНБУЗАРЛИК Муайян қонунқондаларга риоя қилмаслик, уларни тўғри ёки умуман бажармаслик. Агар истевмолчининг хуқуқлари бузилса, сотувчи йўл қўиилан қонунбузарлик холатини ихтиёрий равиида тузатиидан бои тортса, $y$ қаерга мурожаат этиии керак? Газетадан.

ҚОНУНИЙ [a. ڤقانونى - қонун ва қонунчиликка оид; хуқуқий; ошкора] 1 Қонун билан белгиланган, қонунда кўрсатилган; қонун билан тасдиқланган. Қонуний хукук. Завод Fиёсиддин тиимочнине номига уттган, оқсоқолнинг унда энди қонуний хұакки йу้кя эди. С. Ахмад, Хукм.

2 Шундай бўлиши шарт бўлган, талаб этиладиган. Қаюмхон, гуё шундай булиши қонунийдек, сира тортинмай, ту้рга ииқди. Ф. Мусажонов, Химмат.

3 Ўз-ўзидан келиб чиқадиган, содир бўлиши муқаррар бўлган; табиий. Қонуний савол. Қонуний эътироз.

ҚОНУНИЙЛИК 1 Қонунга мослик. Та лабнине қонунийлиеи. Ходисаларнине қону нийлиги. Қонунийлик, очиқлик, ошкора лик ва тенг хуқуқлиаик сиёсий партияларн молиялашитириининг асосий принципларидир Газетадан.

2 айн. қонуният 2.
ҚОНУНИЯТ [a. 2 - - қонунийлик масаланинг хуқуқий томони] 1 Объекти ходисалар ўртасидаги боғланишлар ва улар нинг қонунлари. Обьектив қонуниятлар Жамиятнинг ривожлании қонуниятлари. Зилзила хтосил бўлииининг сейсмотектония конуниятларини билиида янги, аник мадя мотлар олинди. «Фан ва турмуш».

2 Иш, ходиса ва ш.к. нинг юз беришин қайд этувчи шарт-шароит, асос; қонунийлик Тил систенасида юз берган у̀згарииларний к̧онунияти.

ҚОНУНЛАШШМОҚ 1 Қонун билан тас диқланмоқ; қонун тусига, кучига кирмок Табнии танлании, табиатдаги ханма нар саларнинг бир-бирига боғлиқмиги миллионларч ииллар давомида такомилашиган, мослаиган конуніашгандир. Мирмухсин, Умид.

2 Қонуний деб тан олинмоқ; легаллаш моқ. Конунлашган таикилот.

ҚОНУНЛАШТИРМОК Қонунлашмо фл. орт. н. Ўэз Олий Мажлиси янги има коидаларини қонунааитирди.

ҚОНУНЛИ кам қўла. 1 Муайян қонун лари бўлган ва уларга амал қиладиган. Kс нунии давлат.

2 Қонунга асосланган; қонуний. Қонуня uи.

ҚОНУНСИЗ 1 кам ку̀ля. Муайян қс нунлари бўлмаган, хар ким ўз бошиға, у хохишига кўра иш қиладиган.

2 Қонунга тўғри келмайдиган, қонуны хилоф, ғайриқонуний. Қонунсиз ии. $\grave{y}_{32}$ ларнинг ерларини қонунсиз босиб олии. ■ Албатта, Ахмаджон ном чиқарии учун қс нунсиз иуллар билан ии битиряпти, деган лар хам бўлди. Шукрулло, Жавохирлар сан диғи.

ҚОНУНСИЗЛИК Қонунга риоя қил май, унга хилоф равишда иш тутиш, ғаї риқонуний хатти-харакат; бонбошдоқли бедодлик. Ўзбекистонга юборилаан, «десанп чилар» деб аталган гурух томонидан соди этилган қонунсизлик ва зуравонликни кўл чилик яхии эслайди. Газетадан.

ҚОНУНЧИЛИК 1 Ижтимоий хаёт ва фаолиятнинг қонунлар билан таъминланиши (таъминланган) холати. Қонунииликни мустахкамлаш. Қонунчилик палатаси. Қонунчилисимиз туғилии, ўлим, никох тузии, никохдан утказии., каби фукаролик холоти далолатномаларини расмийаатираdи. Газетадан.

2 Бирор мамлакатга ёки сохага оид қонунлар, хуқуқий хужжатлар мажмуи. Жиноятга оид қонунчилик. Мехнатга оид ヶонунчилик.

ҚОНУНШУНОС $[a .+\phi$. قانونششناس қонунни ўрганувчи, билувчи] Қонуншунослик, хуқуқшунослик мутахассиси; юрист. Адвокатим қонунни сує қ̧илиб ичиб рборган қонуниунос. Н. Сафаров, Оловли излар.

ҚОНУННУНОСЛИК Қонунлар хақидаги ўқув предмети.

ҚОНХЎР 1 Ўлдириш, қон тўкиш ишлари билан шуғулланувчи. Қонхур жаллод. - Қўиинларимиз қонхўр газандаларни тезроқ хайдаб чикариига.. хозирлик кўрар эдиsар. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди. Уиа конхўрлар мени улддириб кетииа қолса бу̀лмас эканми?? Ў. Умарбеков, Ёз ёмғири.

2 куч,ма Кишиларни шафқатсиз эзувчи, эксплуатация қилувчи, золим, Om, у̀ддир! Бола бермаимиз қонхурр подиога. Ойбек, Танланган асарлар.

КОНХУРРЛИК Қонхўрга хос иш, хаттихаракат; қонхўр эканлик. Аслида.. на подшохни ва на амирзодаларни хуии куурарди баззиа уларни қонхуррликда айблаб, номларига носоз сузлар айтиб́ юборарди. Мирмухсин, Меъмор. Вахший халкларда қонхўрликка тамойил зу̀р бўлади. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚОН-ҚАРДОШ Бир ота-онадан туғилган, бир авлодга мансуб кишилар (бир-бирига нисбатан); қариндош, қондош.

ҚОН-ҚАРДОШЛИК Қариндошлик, қондошлик; ўзаро яқинлик. Сирбой халқларимизнинг улуғ дусттаиги, қон-кардошлиги бошланган кун билан тенгдои экан. Миртемир, Куйла, жигарим.

ҚОН-ҚАРИНДОІІ айн. қон-кардош.
КЯП Сочилувчан нарсалар солиб қўйиладиган, мата, чилта ва ш.к. дан тикилган, халтадан катта, қанордан кичик рўзғор буюми. Каноп қоп. Чипта коп. Коғоз қоп.

Қанор көоп. Бўи қои тик турмас. Мақол. -- Мен сизларга.. мана бу совғаларни олиб келувдим, - деди копни кўрсатиб.. Р. Файзий, Сен етим эмассан. ..копнинг оғзини очиб, элакка ховуилаб ун солди, қопнине оғзини яна бураб қўйди. А. Қахцор, Қӱшчинор чироқтари.


## Бир қоп ёнгоқ $қ$. ёнғоқ.

ҚОПАFОН Копиб. тишлаб оладиган, қопонғич. Копағон um.

ҚОПИ ше. Эшик. Хой ука, секинроқ сапир, копининг орқасида одам бор. Ж. Шарипов, Хоразм.

КОПИНМОК шв. Куймоқ, ўртанмоқ, ёнмоқ. Ич куиган сўнг юрак у̀тдай қопинар. «Равшан».

KOПЛАМ 1 Бирор нарсани сиртдан ураб, қоплаб турган нарса. Кор ұоплами. п Хайвонларнинг ранги деганда, жун қ̧опламининд ранги туиунилади. Н. Мавлонов, Қорамолчилик.

2 Бир қоплашли, бир қоплашга етадиган. Бир қоплам пахта. Тййга яна олти коплам пахта керак.

ҚОПЛАМА 1 Бирор нарсанинг сиртига. бетига, устига қопланган, ўралган, сирилган ташқи қатлам ёки ғилоф. Деворнинг мармар копламаси. Мебель копламаси. Йулнинг асфальт копламаси. Тиии қопламалари. Коплама материанар. - Чумчук тумиуғи билан симнинг копламасини кетма-кет чўиб кўрди. Р. Файзий, Хазрати инсон. ми,

## 2 айн. қоплам 1.

Коплама кўрпа Авра-астари устидан янги авра-астар кийдирилган, лекин қавилмаган кўрпа.

ҚОПЛАМОК 11 Устини ёки хамма ёғини қамрамоқ, буркамоқ, босмоқ. Кўк юзини булут копаади. Хонани тутун кжоплади. Бутун борлиқни қоронгилик қоплади.

2 Сатхини, юзасини, бетини эгалламоқ; банд қилмоқ. Сує бетини муз қоплади. Кирларни ям-яшил майсалар қоплади. Далаларни қор қопаади. - Устини ковжироқ ўт- $_{\text {ко }}$ лар, саргии камиилар қоплаган кўхна кุабрлараро кезди. С. Сиёев, Аваз.

3 кучма Қамраб, эгаллаб олмоқ (мавхум нарсалар хақида). Унинг бошини турли фикрлар, режалар қоплади. Ойбек, Навоий. Муроднине қалбини хижсоат аралаи севини қоплади. Т. Ашуров, Оқ от. Эдзозхоннине кўнглини аллақандай иубхалар, совук вахималар

қоплаб, уัзини бехол сезди. X. Fулом, Машъал. Киз бутун вужудини тўсатдан қоплаган оғрик билан онасини хотирлайди. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Бирор нарса сиртини, бетини, устини бошқа нарса билан ўрамоқ, сиртига, бетига, устига бошқа нарса сирмоқ, ёпиштнрмоқ, тўшамоқ, ётқизмоқ. Деворга мармар плиталар қопладик. Диванга духоба қопламок. Йўлни асфальт билан қопламок.

Кўрпа қопламок 1) кўрпа тикмоқ, кӱрпа тайёрламоқ. Тўй уиун янги кўрпалар қопламоқии бўладилар, партўшаклар олмоқчи бўладитар. А. Қодирий, Утган кунлар; 2) кўрпанинг авра-астари орасига пахта солмоқ. Унсин хола қизининг уч янаи ку̀рпасини қоплаб, қавиқдан чиқарди. А. Хайитметов, Унсин хола.

5 Тўсмоқ, беркитмоқ; эгалламоқ. Қўи билан оғзи-бурнини қопламоқ. — Сафаров супадаги кигизни тортиб, аланганинг устини қоплади~да, югуриб, таикарига чиқди. А. Қаххор, Кўр кўзнинг очилиши. Эиик очилиб, барзангидай йисит чиқди, гавдаси билан эиикни қомлади. Ойбек, Танланган асарлар. Мўйсафид домла бутун деворни коплаган катта доскага темаларни ёзииса кирииди. О. Екубов, Муқаддас.

6 Талаб, эхтиёжга етарли бўлмоқ. Уларнине топган пулари рўзғор эхтиёжсини зуррға қопларди. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий. Яииннинг даромади эхтиёжимизни қ̧опламасди. X. Носирова, Мен Эзбек қизиман.

7 кўчна Йууқотилган ёки етишмайдиган нарса ўрнига ўрин бўлмоқ, ўрнини тўлдирмоқ, босмоқ. Зарарни қопламоқ. Қарзни қопамоқ. Дехқоннинг минг машаққат билан экиб олган хосиии харажатни қоплай олмасди. Н. Сафаров, Оловли излар. Іунинг уиун бутун ииқ̧имини коплайдиган давлат тўпамаса буумайди. П. Турсун, Ўқитувчи.

Юзига (ёки бетига) чарм қопламок қ. чарм.

ҚОПЛАМОК II Қопга солмоқ, қопга жойламоқ. Буғдой қопламоқ. - Бу кишилар сабзи ковлаб, қопламокุда эдилар. F. Fулом,山ум бола.

KOПЛААНМО I Қопламок I фл. мажх, н. Хона тутун билан қопланди. Осмон булут билан копланди. Харажат тез қяопаанди. Ажин билан қопланган пешона. - Самовар-

чи тоғорага қайнок суе куйиб, жўмрагига жез қопланган чойнакларни.. юваётеан эди. С. Ахмад, Уфқ. Бутун борлиғи рухий азоб билан қопланган Саодатхон буйнини эггани холда.. уйеа кириб кетди. Н. Сафаров, Саодатнинг қиссаси.

ҚОПЛІАНМОK II Қопsамоқ II фл. мажх. н. Ғалла хосили ўриб-йиниб олинди ва қопланди. Қопланган ун.

ҚОПЛОВЧИ І 1 Қопламоқ I фл. сфдш. Бутун хонани қопловчи палакни аёлаар боилари узра баланд кўтардиаар. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Қоплаш, сириш каби ишлар билан шуғулланувчи ишчи, мутахассис. Мебель кุопловчилар. Кўрпа копловни аёл.

ҚОПЛОВЧИ II Қопларга юк жойлаш билан шуғулланувчи киши. Пахта қопловчилар. Ўтит кэопловчи иичи.

КОПЛОН 1 Мушукснмонлар оиласига мансуб, мўйнаси қалин сарғиш тусли, қора халқа доғлари (холлари) бор йирик сутэмизувчи йиртқич хайвон.

2 куัима Жасур, мард одам қақида. Попоқ кийсан қахрамон, Гавдали қопион. Темир панжане билан тугк Душнанинедан қон! Хамза.

КОПМОК 1 Тишлаб олмоқ, тишламоқ (ит, туя хақида). Итни қопмас деб бўлмас. Мақол. Ит қутурса, эгасини қопади. Мақол. --Э, юраверинг, қопмайди! - деди оркุада келаётган Тожибой. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 ив. Тишламоқ. Не бедовлар жазосини топади, Бир нечаси ағнаб, қчмни қопади. «Алпомищ».

3 кўчма Жеркиб, уришиб гапирмоқ, дағал гап қилиб, дилни оғритмоқ. Яхии топиб гапирар, ёмон қопиб (гапирар). Мақол.

-     - Давлатбахт қани? Нега у келмади? қопиб гапирди Оллоёр. Ойбек, Навоий.

КОПОНFИЧ айн. қопагон. Қопонғич ит.
КОПТИРМОК Копмоқ фл. орт. н.
Итга қоптирмай, туяга тепттрмай Мехрибонлик билан, аяб-авайлаб, ардоқлаб каби маъноларда ишлатиладиган ибора.

ҚОПУ шв. Эшик, эшик табақаси. Ит дарвоза қопусини тиилаб кемира боилади. Э. Самандар, Тангри кудуғи.

КОПЧА айн. қопчиқ.
ҚоПЧИК 1 Кичкина қоп, халта, халтача. Нормат қяопиғини очиб, бугунги норма нони, шакарини уртага қўйои. И. Рахим, Чин мухаббат. Сувонжон эртасига ваъдалашган

вактда етиб келди. Унинг орқаасида қопчиқ, қўлида пўстин, елкасида милтиқ бор эди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Пул соладиган халтача, хамён.
3 анат. Пуфак, пуфакча. Кўз ёши қопчиғи.
ҚОПКА эск. Дарвоза. ШІхяар қৃопқұаси. -m $У_{\text {зингни камситма, Тошкентнинг ўн икки }}$ қопқасига борилса, кимнинг ери - Қурбонхожининг ери-ку! Ойбек, Танланган асарлар. Кўкнинг қопкаси қоқжан соатда, Куёи кўз уқалаб уйғонар эди. F. Ғулом.

Қ̧ПҚОН 1 Ов қилинадиган ёки зарарли қайвонларни овлаш, илинтириш, тутиш учун қўйиладиган мослама, қурилма. У ичига катта оқ каламуи қамалган копконни ерга қўйди, эиикчасини очди. Ойбек, Танланган асарлар. [Сувонжон] Етиб келганда, нак тумиуғидан илинган тулки коокон билан олиаётган эди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 ку̀чма Дом, туэоқ. Бектемир уларга карамасдан, секин деди: -Қопконга туиибмиз - бу қалай? Ойбек, Қуёш қораймас. Хаммасини айтиб бергандан кейин, Темир қопқондан кутулиб бўпти. Б. Рахмонов, Бахор арафаси.

ҚОП-ҚОП Бир қанча қоп, жуда кўп қоп; нарсанинг хаддан ташқари кўплигини, мўллигини билдиради. Гап десанг, қоп-қоп, иш десанг, Самарқанддан топ. - Kоп-коп олтин, кумуии тўкиб олса арзийдиган кৃизсан. Ойбек, Танланган асарлар. Бу ерга қопцоп арпа, буғдой ва араваларда беда келиб мурарди. М. Жўрабоев, М.Б. мартабаси.

ҚОП-ҚОРОНРИ Қоронғн с. куч. у [мингбоши] авахта эшигига келиб, тирқишидан қаради. У ер коп-қоронғи эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Коп-коронги узун иузикдак уттиб, таикари хุовлига чиқилади. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚОПҚОҚ Идиш, сандиқ, яшик ва ш.к. нарсалар оғзининг очилиб-ёпилиб турадиган, бекитувчи қисми; ёпқич. Чойнакнинд қопқоги. Қозоннинд қопқоги. Соатнинг қопқоғи. Сандикнинг қопқоғи. Чунтакнинг қопқоғи. - Олимов куён туиган яиикнинг қопк̧огини махкамлаб, Ахфаадга узатди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ҚОПҚОКЛАМОК Қопқоқ билан бекитмоқ, қолқоғини ёпмоқ, махкамламоқ. Консерва банкаларини қопқоқламоқ. Яиикни қопқоқламоқ. Кудуқни қопкоқламоқ. Копқювои автомати. [Хамробиби] Дастур-

хон ёзди, бакирлаб қайнаётган самоварни келтириб, қопқоқлаб кцййд. Р. Файзий, Эл мехри.

КОІКОКЛИ 1 Копқоғи бўлган, қопқоғи бор. Қопқоқаи чойнак. - Унинг.. устида чўнтаклари копқ̧оқли, кайтарма ёқали узун оқ жужун камзул. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Қопқоқ билан бекитилган, қопқоғи махкамланган, қолқоқланган. Олимнв.. бояги қопдан оғзи қопқоқли, бир ёгига сим турр қопланган иккита яшикни чикариб олиб келди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

KOP Сув зарраларининг совуқдан бирикиши натижасида юзага келадиган оқ кристаллчалар шаклидаги ёғин; шундай ёғин қатлами, тўплами. Биринии кор. Майда кор. Лайлак қор. Паға-паға кৃор ёғмоқда. Кор курамоқ. Қорда чана учмоқ. Қолган иига қор ёғар. Мақол. - Ку̀ча ва томлар қордан оқара боилаган. Ойбек, Танланган асарлар. $\boldsymbol{y}$ қорда йиқиииб ётар.. нарироқৃда, кор орасида шапкаси корайиб кўринар эди. У. Хяошимов, Қалбингга қулоқ сол.

Қовогидан қор ёғади қ. қовоқ II.
KOPA 1 Ранг-туси мавжуд рангларнинг барчасидан тўқ; қозонкуя, кўмир тусидаги; зид. оқ. Қора қозон. Кора соч. Қора кузз. Қора сиёх. Муттихон.. буғдойранг, қора қои аёл эди. С. Зуннунова, Олов. Чайла қамиилари аллақачон ёниб битиб, ёғочларигина қора кўмир бўлиб, чарс-чарс қилиб тутаб ётарди. Н. Фозилов, Дийдор.

2 Шу тусга мойил тўқ рангли; қорамтир. Қора нон. Кора аилос. Қора тупроқ. Қора булут. - Нимкоронғида рухсоридаги нўхатдек кора холини аник кўрди. С. Кароматов, Олтин қум. Қорани кора деманглар, Қоранинг ори келади. Кора майиз еганда, Қанддай иирин келади. «Кўшиқлар». Муала Обид бўлса, афтига кора балчик сачратиб, уัзининг маихур кетмони биаан ии кўради. А. Қодирий, Обид кетмон.

3 Ис, қурум босган, қорайган ёки оқланмаган, пардозланмаган. Кора уй. - Долоннинг у̀нг тарафидаги кичик қора хужрада Полвоннинг ота-онаси ва боболари умр кечирган. Ж. Шарипов, Хоразм.

4 Қоронғи; нурсиз, зиёсиз; зид. ёруғ. Бу кунги кеч Отабек билан Хомиднинг хаёт ва мамот масалаларини уузининг қора қучоғига оладн қоронғи бир тун эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Демак, юзимнине бир томони

кундек ёруг-у, бир томони тундек қора экан. X. Тўхтабоев, 山ирин қовунлар мамлакати. 1/4 қадрдон, уи опа-синсил Зулмат қучган кора урмонда. Х. Даврон, Қақнус.

5 Шахмат, шашка каби уйинларда оққа зид доналар ва шу доналар билан ўйновчи томон. Қора бидан уйнамоқ. Қоралар ктдди.

6 om Қора ёки қорага мойил нарса (кийим, мато ва ш.к.). Байроклареа кора тутмоқ (тақмоқ), Қозонга яқин юрсанг, қораси юқар.. Мақол. Кенг қиилоқни партизаннине Мотами коплаб олди: Кора тақди хар билак. А. Умарий.

7 от Бирор нарсанинг узоқдан ёки қоронғидан кўзга ташланувчи акси, ифодаси; шарпа. Оппок корда одамларнинг кораси елибюгурарди. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари. Маиина ёруғидан хэам талвасага туииб. олдинда чопиб бораётган жайран корасига кўзи тушииб, юраги хุаприқиб кетди. М. Мансуров, Ёмби. Кўп утммай хаво бурчида азамат хаво лайнерининг қৃораси курринди. С. Ахмад, Жимжитлик.

8 om Мўлжалга олинган ёки олинадиган нарса, нишон; мўлжал. Корага олмок. Бирини отган ёй корадан бир кулоч нкори кетди. «Јатифалар». Мерган бӱлсанг, ушал оғочни қорага олиб отғил. М. Осим, Ўтрор.

9 кўчма Умуман, салбий белгини, салбий белгига эгаликни билдиради; ёмон. Қора ният. Қора кучлар. ■- Кечирасиз, мен ширинсина базминнизни қора хабар билан музлатиб ку̀йдим. Ойбек, О. в. шабадалар. Паранжи қурсин, мени шундай қора куниарга солди. Хамза, Гаранжи сирлари. Калладан қора хаёлларни қувии керак, туикунаик энг ёмон дуиман. Ф. Мусажонов, Химмат. III гап билан бошқалар Колди ер чизиб. Кора, иум тилаклари Хар ённи кезиб. Ғайратий.

10 om ку̀чма Нотўғри, ёмон, ярамас нарса, иш. Ароқнинг уззи оқ, қилмииии - кора. «Қанотли сўзлар». Гулнор энди man mортмади. Соф номусига отилан корани бутунлай ювиб ташлаига жазм құлди. Ойбек, Танланган асарлар. Аканеизга қора юқтирмаслик учун Уктамни хам оклаяпсизми энди? С. Зуннунова, Кўзлар.

11 Баъзи сўзлар билан кўлланиб, улар англатган нарсага хос белги-холатнинг кучли даражасини билдиради. Қора совук. Қора кон иичлатмоқ. Қора қиида тўи қизмай, Баттар булеур нокас гов.. А. Ори-

пов, Йиллар армони. Нияа килади у̀зини кора қийноққа солиб? А. Мухтор, Туғилиш. ІІундан кейин.. терлаб-пишиб́, қора терга туииб кетди. М. Мансуров, Ёмби.

12 кучма эск. Маълум миқдордаги яхлит сумма. Бир кора чўзсак, кифоя деб ўитайман, озми, минг су̀лкавой. Ойбек, Улуғ йўл.

Ичи (ёки днли, кўнгли, юраги) қора Ў У $_{3}$ ганинг муваффақиятини кўролмайдиган; яхшилик, муваффақият тиламайдиган. Дили қоранине қилмииии - кийиқлик. Мақол. -9 -э-э, бу хзан бойлар сингари у̀з нафсини ўйлайдиган, иии кора одам экан-да! Х. Турсунқулов, Хаётим қиссаси. Юзи (ёки бети) қора қ. коз І. Қора ер бўлмоқ салб. Ўлмоқ, ерга кирмоқ. Кимсаноѝ у ёқда, куёв булмай кора ер булаур на ўлисини курсатади, на тирисини. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Қора киймоқ Аза, мотам либосини киймоқ (қора, кўк каби қора ва қорага мойил кийим хақида). Юсуфбек хожи хатми куръон қилиб, юртга ои берди. Узйек ойим қора кийиб, тавзия очди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Қора курси (ёки стул) к. курсн. Қора курсига у̀тираётган жиноятчига у̀хиаб қолганидан, юзлари ловулааб кетди. Ў. Хошимов. Қалбингга қулоқ сол. Уида [суратда] кора стулда хуки қุиинган гунохкорлар у̀тирарди. Газетадан. Кора мехнат (ёки иш) Махорат, малака талаб этмайдиган, оддий, хатто маълум даражада ифлослиги бўлган мехнат, иш. Манглайимизеа бититаани иу қора мехнат экан, нетамиз. С. Сиёев, Ёруғлик. ..уқув хақи жамғарии учун хар қандай оғир, кора мехнатдан хаазар килмадим. Ойбек, Нур қндириб. -Тортинма, Комиажон, - деди у жиддий, - қора иига хам тайёрман. И. Рахим, Ихлос. Кора тортмоқ 1) ёрдам. химоя умидида бўлмоқ; ӱзиники (яқин) билмоқ; орқа қилмоқ. Мен сизни қора тортиб келдим, Урмонжон ака. Сиздан бошқа хен кимга гапира олмайан. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари. Кейин бобомизни қора тортиб, бу ерга келдик, хотинлиям бўлдк. "Ёшлик»; 2) бир объектни мўлжал қилиб олмоқ, иш-харакатнинг боиси деб билмоқ. Fайрати ичига сиғмаган жон борки, бари қиилоқ биқинидаги тепаликни қора тортган. Н. Норқобилов, Бекатдаги ок уйча. Қора халқ (ёки одам) Маданият, маърифат, билим кабиларга эга эмас; оми, тушунмаган. Кора халқда тобелик, икром, андиша қолурми..
С. Сиёев, Аваз. Қора халк уни карсаклар билан олкиилади. К. Яшин, Хамза. Оғайни, мен кора одамман. Заргар Ёдгорбек бощимни айлантирган экан. Н. Сафаров, Шарк тонги. Қора чақам йч̆қ айн. сариқ чақам йўк к. чақа 1. Аммо ёнида қора чақূаси йўқ одамга бу [саккиз юз сумм] - жаханнамнинг килкупригидай мудхиш нарса. Ойбек, Танланган асарлар. Қора қилмоқ 1) айн. қора тортмоқ. Қариндоиларини кора қилиб. бу ерларга келиб қолаан; 2) айн. қораламок 4. Улар от изини кора кзижиб, бури учраган тепаликка борииди. С. Нуров, Нарвон. Улар эрталаб́ утган қўи сурувларининг изини кора қилиб.. тепаликлар оиа юрииди. А. Хасанов, Чироқлар. Қораси ўчмоқ Кўринмай кетмоқ, йўқ бўлмоқ. Поезднинг кораси учгунча муутираб қараб турдим, кейин йиғлаб-йиглаб, изимга кайтдим. С. Сиёев, Ёруғлик. Қорасини кўрсатмоқ Кўриниш бермоқ. Полвон болам-ку, корасини курсатмай, сувга туигандек ғойиб булди. С. Ахмад, Уфқ. Қорасини олмоқ Қорасини илғамоқ, кўрмоқ. Куннине уззи пешин вақти булганда, Пойгачилар қорасини олади. «Алпомиш».

13 Қора (эркаклар исми).
ҚОРААНДИЗ Мураккабгуллилар оиласига мансуб. тоғ-алирларда ўсадиган, кўп йиллик ўтсимон доривор ўсимлик.

КОРААРЧА Сарвлар оиласига мансуб игнабаргли дарахт ёки бута, арчанинг бир тури.

ҚОРАБАЙИР Отнинг Ў Збекистонда етиштирилган, салт миниладиган ёки аравага қўшиладигаи, танаси қисқароқ. бели текис ва кенг бўлган зоти. Атайин Самарқанддан иккита корабайир олдириб келганлар. С. Ахмад, Уфқ. Унинг учинии бойлие корабайир оти эди. Ш. Холмирзаев, Оғир тош кўчса.

ҚОРАБАЛИҚ Чучук сувларда яшайдиган, қорни тирқишли балиқ.

ҚОРАБАРАК Кўпинча шўрхок ерларда ўсадиган, кузда ва қишда туя ейдиган бута ўсимлик.

ҚОРАБОВУР Чўл ва даштларда яшайдиган, кўкраги қора тусли, каптарсимон ов қуши, булдурик.

ҚОРАБОШІ Қорамтир тўпгулли, йЎғон пояли қиёқ.

ҚОРАБУЗОВ Куракоёқли қушлар туркумига мансуб йирик сув қуши. ~иноч.

[^5]ҚОРАБУРА Тўғон, дамба, сохилбўйи тўсиқларга, сув урган ерларга босиш учун ичига тош солиб, сим билан боғлаб тайёрланган шох-шабба боғлари.

ҚОРАБУҒДОЙ Буғдойнинг дони майда, паст нави.

ҚОРАВОЙ 1 Куракоёқли қушлар туркумига мансуб балиқхўр, сувда яшовчи куш тури.

2 Қоравой (эркаклар исми).
ҚОРАГУЛ 1 Қора гулхайри.
2 Шу ўсимлик гулидан тайёрланган бўёк. Шон кокилган, буии бир қарич келар-келмас тайёр маххсиларни [Шокир ота] силииқ ёгоч билан кучи борича ииқалаб, сўнг корагул суркаб, уларга пардоз беради. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚОРАДОРИ Кўкнорининг думбул бошоғи ширасидан қуритиб тайёрланадиган, қаттиқ маст қиладиган гиёхванд модда; тарёк, афюн. Хожихон корадори есалар. бирга еди. Хеч нарсадан хазар қилмади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Корадорига ружу кўйиб, уни суиистеъмол қиладиган гиёхванд 6-7 кун уни истедмол кизмай қолса, тирик мурдадек тиришиб қолади ва, нихоят, халок булади. Газетадан. Анави корадорингдан моидек бериб кет-да, бир хаз этай. С. Сиёев, Ёруғлик.

ҚОРАЖАНЖАЛ Халқ селекциясида чиқарилган, ўрта кечпишар махаллий хўраки ва майизбоп узум нави.

ҚОРАЖИГАР 1 анат. к. талоқ.
2 Гўшти ейиладиган хайвонларнинг шу аъзоси (масаллиқ, овқат сифатида). Хасипга коражигар содмок.

ҚОРАЙИШ Одам терисининг қуёш нури ёки сунъий манбалар таъсирида қорамтир тус олиши; баданнинг тобланиши.

ҚОРАЙМОҚ 1 Қора тусга кирмоқ; қора ранг олмоқ (к. кора 1). Оқ киимии, кора кишмии, Киимии корайиб пиимии. «Ку゙шиқлар". Тутаб ётган тутундан ғорга киравериидаги тошлар корайиб кетган. Мирмухсин, Меьмор. Шох-шаббалари учган, ёнгиндан қорайган ўрмонлар туман орасида вахим бир сукут сақларди. Ойбек, Қуёш кораймас.

2 Қорага мойил, тўқ ранг олмоқ (к. кора 2). Йулии куёш ва дала шамоли билан бир оз қорайган. Ойбек, Танланган асарлар. Холматжон сувсизликдан қорайиб кетган бир

туп нихолни сугуриб олмоқчи эди, илдизи билан чиқмай, буғғидан узилди. С. Ахмад, УФқ.

3 Ифлослантирадиган нарсалар қоплаб, ўз тиниқлиги, тоза рангини йўқотмоқ; хира, кир тусга кирмоқ. Жўравой аввалига пинагини бузмайди, корайиб кетган ду̀пписини бошидан олиб, кафтига бир уради-да, қайта кияди. Газетадан. Овкат пииди. Қозоннинг ранги чикиб корайган гужага катик хам ранг киреизолмади. А. Қаххор, Анор. Яхшиямки осмон бор - ердан кўтарилаан қанча-қанча ғуборларни ютгани билан қорайиб кетмайди. Мирмухсин, Топилган хусн.

4 Қоронғилик билан қопланмоқ; қоронғилашмоқ. Куёи бота боилар.. гавжум кирларга Корая-қорая тучиалар окиом. А. Орипов, Юртим шамоли. Эртаси атроф кораяркан, Жондор вагончини узз пинжига олиб, «сухбат»га жуॅнади. Ойбек, Танланган асарлар.

5 Бошқа нарсалардан ажралиб ёки ғирашира кўринмоқ, шарпаси кўринмоқ. Чодир ёнида соядек корайиб турган киши олдида тугхтаб, энгашиб, унинг бетига каради. С. Ахмад, Уфқ. . .икки томондаги тоғ чйккилари осмон сатхида элас-эаас қорайиб кўринар эди. О. Екубов, Излайман.

ҚОРАЙТИРМОК Қораймоқ фл. орт. н. Коини корайтирмок. Офтобда баданни корайтирмок. Ойналари қорайтиривган машина. Бегона эркакнинг куули ок сочни қорайтирар эмии. Тавба қилдим. А. Қаххор, Майиз емаган хотин.

КОРАКАЛТАК с.m. Тўғри келган нарса билан қуролланиб уриш, уришиш; оломон. Хирот томонидан хукумат қўиини ё қоракалтак оломони келиб колса.. ишга халая етиши мумкин эди. С. Айний, Қуллар.

ҚОРАКАШШ 1 Олдинга ундалса, орқага тисарилаверадиган, юрмайдиган; асов (от хақида).

2 кўима с. т. Ўжар, қайсар. Сим кокилган жойга хозирман.. ужар, қоракаи хотинлар бўла ххам, бир минутда ўзимга ром килиб.. сездирмай иилайман. «Муштум».

KOPAKECAK Гўштнинг ёғсиз юмшоқ жойи.

ҚОРАКОСОВ 1 айн. қоракуя 2.
2 кучма Қорайиб кетган; қоп-қора (қўл хақида). Офтобдан ва чўа шамолидан қорайган котма, хорғин юзи, ўкрайган кузлари,

коракосов қуммари оғзидан чиқкан суэларни тасдиклаб турарди. М. Осим, Элчилар.

ҚОРАКУЯ I Ёқилғининг ёнишидан хосил бўладиган ва қозон остига, тутун йўлларига ўтириб коладиган куя; курум. Трубаларни коракуядан тозаламоқ. - Унине чаккаси тилиниб еррилеан, қон сизиб оқиб туиарди. Узи булса, устма-уст коракуя босарди. М. Мансуров, Ёмби.

Юзига қоракуя суртмоқ Бадном қилмоқ, юзи қора қилмоқ. Жуманни суд хам қилармиз, юзига қоракуя хам суртармиз, бир умрга майиб хам килармиз, майли.. лекин курилиига бундан нима фойда? А. Мухтор, Туғилиш.

ҚОРАКУЯ II Замбуруғлар кўзғатадиган, илдиз бўзи ва поя асоси қорайиши билан кечадиган ўсимликлар касаллиги: ғалла экинларининг донига тушадиган ва уни зарарлантирадиган ун. Аччик бегона ўтлар ва коракуя касаллиги тарқалган майдонаардан дон экинларини ажратиб ўрии зарур. Газетадан.

ҚОРАКЎЗА Сугориладиган ерларда ўсадиган, бир йиллик сербарг ёввойи (бегона) утт. Коракузага қарии курашишда карбин дориси жуда яхши натижа беради. Газетадан.

ҚОРАКЎЛ 1 Асосан, Ўзбекистоннинг Қоракул туманида етиштирилган, хозирги вақтда иқлим шароитлари ухшаш бошқа худудларда хам тарқалган, қузисидан жингалак юнгли мўйна олинадиган зотли қўй нави. Қара.. кандай дилбар манзара: кунгай қияликлар, коракўл қўйлари.. юз дардга даво мусаффо хаво.. К. Яшин, Хамза.

2 Шундай қўй қўзисининг юқори навли жингалак териси, мўйнаси. Қоракўл тайёрлаш. Коракўл тери. Қоракулл қулоқчин. Қоракўл ёқа.. $=$ Пахта, ипак, қоракўл - Бойликларинг мунча мўл. Е. Мирзо.

ҚОРАКӰЛЧИ Қоракӱл қўйларини бокиш ва қоракӱл териси етиштириш билан шуғулланувчи чорвадор. Жуда соз-да, мен қоракўлиилар кенгашига келганман. Н. Аминов, Қахқаха.

ҚОРАКЎЛЧИЛИК Чорвачиликнинг қоракўл қўйарини боқиш, кўпайтириш ва қоракўл тери етиштириш билан шуғулланувчи сохаси. У шунча йил коракуулиилик сохасида иилаб. бундақа териларни деярли курмаган эди. С. Ахмад. Юлдуз.


ҚОРАЛАМА Хомаки тарздаги, инлов бериб якунланмаган матн. Сахар муриб, у йўя тадорисини курди. Қоралама шетрларини олди.. С. Сиёев, Аваз. Қораламалар чоп этилиии жараёнида бу сахифалар силаияланди. Газетадан.

КОРАЛАМОК 1 Қора тус бермоқ, қора тусга киритмоқ, қора ранг билан буямок, қора қилмоқ. Матони қораламоқ. Ойнани қоралаб, қуёи тутилишини кузатмоқ. $=$ Мотоцикя ерга ағанаганча, бензини тўкилиб, кор юзини коралади. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

Қаламнн қораламоқ эск. Савағич қаламни сиёхга ботирмок, унга сиёх олмоқ. Анвар хам мулойимаина кулумсираб олач.. яна каламини қоралаб, коғоз устига бир-икки калима ёзди. А. Кодирий, Мехробдан чаён. Қоғозни қораламоқ Қоғозга ёзмоқ, қоғозга ёзувлар туширмоқ. Хат ёзмадинг, дея койима мени, Қоғоз коралаига тегмайди қуулим. Уйғун. Ундан анча кичик укаси хам, унга тақиид қинио, қоғоз қораларди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси.

2 Қоралама матнни, нусхасини тайёрламоқ, қоғозга туширмоқ. Бурноғи йили бир роман кораловдим, ука. Коралама чане босиб ётувди. М. М. Дўст, Лолаэор. Иинине боиида, расмларнинг чизсиларини коралаб, ора-сира чалғии учун шамдонларни дўцилатиб ясаб юрган кезларида устахонасига Абдумалик кириб келди. «Ёшлик».

3 кўчма Айблаб, ёмонлаб гапирмоқ ёки ёзмоқ. Бу билан мен Зокир ота билан Рўзиматни қоралаб, узимни оқламоқчи эмасман. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Афмедов ўз су̌зида янги директорнинг ўкитуөчиларни «ёмон» ва «яхиинга ажратиб олганлигини коралади. С. Зуннунова, Олов.

4 Кўздан қочирмай, қорасига қараб, корасини олиб юрмоқ, қорама-қора бормоқ. [Зикир] Аёлга узоқдан салом ииорасини билдиргач, толаар оржасидан юриб, уни қоралаб келаверди. Ш. Ғуломов, Ёрқин уфқлар. Эргаи ака изни қоралаб, уч-ту̀рт қадам бос-диаар-у, туухтаб́ қолдилар. Ш. Холмирзаев, Оғир тош кўчса.

5 CoH -миқдор билдирувчи сўз билан қўлланиб, шу сўз англатган ёшга яқинлашишни билдиради. Саксонни коралаган чол. - Низомов олтмиини коралаган бакุалок киии эди. С. Сиёев, Отлиқ аёл.

ҚОРАЛИК Қора эканлик, «қора» сўзининг маъноларига алоқадор мавхум от. Бахти қоралик. Ичи қоралик. $\square$ [Кумуиининг] Камон қоиаари ортиқ мавж уриб у̌зини кўрсатган, бир оз бота турган шахло кузлари тағин хам тим қоралик, тағин хам нурлилик касб этеан эдилар. А. Қодирий, Утган кунлар.

ҚОРАЛОВЧИ 1 Қораламоқ фл. сфдш. Ахмад Хусайн., мухаррир битан учраиувнинг оқцбатини.. кораловчи ифодаларда баён қилди. Ойбек, Нур қидириб.

2 хук. Суд олдида судланувчининг айбдор эканлигини қувватловчи; айбловчи. Даелат қораловчиси. Жамоат қораловчиси. $=$ Қораловчи гапириб, окловчи гапириб.. Олиянинг ўзи охирги сўздан воз кечиб, суд хайъати.. камок муддатини эалон қилди. М. М. Дуст, Лолазор.

ҚОРАМАЛДОК Бошмалдоқ билан ўрта бармоқ ўртасидаги иккинчи бармоқ; кўрсаткич бармоқ. Одатда иавкирон иичилар у̀не қўлнине қорамалдоғи ва уррта бармоғидан махрум бўлиб турииади. Газетадан.

KOPAMAWOK 1 Бир турли ўтсимон ўсимлик. Кййлар қорамаиок, қўнғирбои.. уัтларини севиб ейди. Газетадан.

2 ив. айн. қарға 2.
KOPAMA-KOPA Кўздан қочирмай, қораси билан кетма-кет. Боиқалар эса кора-ма-қора бориб, кууча оғзида ту̀хтаб қолииди. С. Зуннунова, Олов. Азизхон икки қўлини орқасига килиб, шошилмай борар экан, нотании йўловчи унга эргаииб, қорама-қора келарди. С. Ахмад, Уфқ.

КОРАМАFИЗ Қорачадан келган; қоратўр(к), қорача. Қорамағиз йиеит. - Хали узоқ бўаса хтам, унинг офтобда пишган қорамағиз юзини куриб турибман. Ш. Отамуродов, Кўнгил. Бўйнига катта бир илонни чирмаштириб олган.. қорамағиз йиеит растага кириб келди. Мирмухсин, Она.

ҚОРАМИК Қир-адирларда, ғаллазорларда ўсадиган, дони захарли бир йиллик бегона Ўт. Қорамиқ донаси бўлеунча, буғдойнинг сомони бўа. Мақол. Буғдойзорлардаги хосияни ўриидан олдин бегона утларни, айнижса.. қорамик каби захарли утларни албатта уриб олии керак. Газетадан.

КОРАМОЙ Нефтдан бензин, керосин ва газолин ажратиб олингандан кейин қол-

ган қуюқ қора суюқлик; мазут. Низомжон каттакон печда корамой аралаитирилеан кўмир кукунининг ловуллаб ёнииига қараб, жиясина утирарди. С. Ахмад, Уфқ.

КОРАМОЛ Шохли, йирик чорва хайвони (хўкиз, буқа, сигир). Чорва учун очилган бу иуулдан ку̀ю ку̀зилар, эчкилар, корамоллар у̀тади. С. Ахмад, Жимжитлик. П̆л бошида гучит планини бажарии учун бозордан ииигирмата қорамол сотиб олин ди. А. Кўчимов, Халқа.

ҚОРАМОЛЧИЛИК Чорвачиликнинг қорамол боқиш, уларни кўпайтириш хамда улардан гўшт, сут махсулотлари етиштириш, саноатга тери ва б. хомашё етказиб бериш билан шуғулланадиган сохаси. Қорамолчииик фермаси.

ҚОРАМТИР Қорага мойил, оч қора, сал қора. Корамтир булут. Корамтир $m y$ тун. $-Ч_{у к у р ~ ж а р ~ т у б и д а ~ қ о р а м т и р ~ а н-~}^{\text {жо }}$ хор пишкириб, бўғиқ садо таратиб окаётибди. Х. Ғулом, Машъал. Ариқчалар буииида уткир хидли, қорамтир ялпизлар, сериох жамбиллар ўсган. Х. Назир, Сӱнмас чақмоқлар. Хиндуларнине туслари корамтир, $к$ к̌з-кошлари коп-кора булади. С. Айний. Куллар. Абдииукур манглайи тирииган, кўзойнакли, этсиз корамтир юзи ичига ботган.. ориккина киши. Ойбек. Танланган асарлар.

KOPAMYF қ. қорамиқ. Қорамуғнинг донасидай Кузидан айланай иуни. "Бойчечак».

KOPAПATAK Кўй-эчкиларнинг тунаши учун гўнг қатламидан иборат гўшама.

КОРАПЎЧОК Ӱзбекистонда яратилган, туси тўқ яшил, эти оқ, юмшоқ, ширин кечпишар қовун нави.

ҚОРАСОВУК Хаюонинг ўртача суткалик харорати мусбат бўлгани холда, ўсимлик қоплами ва тупроқ усти қатламининг $0^{\circ}$ ва ундан хам пасайиции (бу ходиса юз берганда, барглар совук таъсирида қораяди).

ҚОРАСОН 1 айн. гангрена. Яна хат келди.. «чап оёғия корасон бўлибди». С. Ахмад, Жимжитлик.

2 Чорва моллари ва ипак қуртларига қирғин келтирадиган кқумли касаллик.

КОРАСУВОК Дастлабки, пардозсиз сувоқ. Деразаларнинг куัпи қุорасувоқда, аксар деразаларга энди ойна солинаётир. Ойбек, О.в. шабадалар.

КОРАСУЛИ айн. қоракӱза. му є

КОРАТОЛ Тол дарахтининг новдаси жигарранг-қизғиш, чайир бўладиған нави. Коратолар хомуи бои эгиб турган қорамтир ховуз сатхидда бир ту̀п хазон қчалқиб корибди. Х. Султонов, Онамнинг корти.

ҚОРАТОМОК ив. айн, жнблажибон 1.
КОРАТӰР(И) Қорачадан келган; қяорамағиз, қорача. Қизлардан қорату̀ргина келгани ўрнидан туриб, орқа этагини қсққан бўлди. Ойдин, Ўзидан кўрсин. Боиини румол билан танғиган, тахта зинадан туииб келаётган қорату̀ри қиз Мохзидилдан ку̀з узмасди. С. Зуннунова, ГЎдак хиди.

КОРАЧА 1 Қорага мойил; қоратўр(и), қорамағиз. уัзи корача булаани учунни, бу хол тезда кўзга таилана қомасди. С. Зуннунова, Олов. ..сепкилии, қорача юзи салпал пардозланган. Н. Аминов, Қахқаха.

2 тар. Урта асрларда ахолининг зодагон бўлмаған табақаси.

3 этн. Айрим туркий халқларда уруг номи (мас., ўзбекларнинг қатағон, лақай, қирқ, сарой қабилалари таркибида қорача уруғи бўлган).

4 шв. Қора, авом халққа мансуб киши. У иу ёшга келиб, наинки худога, хатто буни - корача, севгилисини - хўжа деб, бирбирларининг қовушииларига.. йўл бермай келган урф-одатларга хам тил тегизмаган эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚОРАЧАКАК Атиргуллилар оиласига мансуб, ёввойи холда ўсадиган бута ўсимлиги. Корачакак ёввойи хфолда у̀сади. Бойсун тоғида ку̃п уирайди. Газетадан.

ҚОРАЧИРИК тар. 1 Кўнгиллилардан ташкил топган, дуч келган нарса билан қуролланган номунтазам қўшин.

2 Шундай қўшин сафидаги жангчи.
ҚОРАЧИРОК Ичига мазут ёки зигир ёғи солиб ёқиладиган, пиликли, чўяндан қуйилган чироқ; лампа. Корачироқнине пилиги тугаб колди шекилли, у хяам уччиб кьлди. X. Тўхтабоев, Йиллар ва йўллар.

КОРАЧИК Кўз рангдор пардасининг марказидаги қора рангли тешик (ундан кўзга ёруғлик нури Утади; ёруғда торайиб, қоронғида кенгаяди). ..унинг уляанига иионмай, ковоғини куัтариб, қорачиғига қаради. В. Ғофуров, Вафодор. Давроннинг кқовоғиеа ўқ парчаси тегиб ииииб кетган, ку̀з корачиғини хам зарарлаган эди. Т. Рустамов, Мангу жа-

сорат. Узоқлареа боқар сузук куззнниз, Нуктадай тор корачиқдан окар нур. F. Ғулом.

КОРАЧОЙЛАР Россия Федерациясининг Қорачой-Черкасия Республикаси ва Ставрополь ўлкасида яшовчи, қорачой-болқор (туркий) тилида сузлашувчи халқ.

ҚОРАШАҚШАҚ Чумчуқсимонлар туркумининг шақшақтар оиласига мансуб сайроқи қуш. ..йл четидаги тут томондан қорашакшақ шакиллаб учиб кўнди. М. Мансуров, Е́мби.

ҚОРАШУЎРА Шўр ерларда ўсадиган ёввойи ўт. Қорашура усган жойлар ям-яшил далани эслатса-да, лекин у чорва учун бутунаий яроқсиз. «Фан ва турмуш».

ҚОРАЯЛОК Чумчуқсимонлар туркумига мансуб, гала-гала бўлиб учадиган қора куш. Чуғурчук, зағизғон, кораялок каби кушлар.. кора гилос шохларидан нари кетмас, боғча турини доим чугур-чуғур овозлар босиб ётарди. Д. Нурий, Осмон устуни.

ҚОРАҚАЙИН Тоғли худудларда ўсадиган, пўсти оч кулранг, ёғочи оғир ва қаттиқ йирик дарахт; шамшоднинг бир тури.

ҚОРАҚАЛПОҚ Қорақалпоғистон туб ахолисини ташкил этувчи, туркий тиллардан бирида сўзлашувчи халқнинг номи. Коракалпоқ халқи.

2 Шу халққа мансуб, тегишли. Қорақалпоқ тили.

ҚОРАҚАЛПОҚЛАР Қорақалпоғистон туб ахолисини ташкил эттан, туркий тиллардан бирида сўзлашувчи халқ; қорақалпоқ халқи.

ҚОРАҚАНД I Сирти сал тилим-тилим, туси жигарранг тўқ яшил, пўсти қаттиқ, эти қалин кечпишар қовун нави.

ҚОРАҚАНД II Тоғли жойларда ёввойи холда усадиган бута ўсимлиги ва унинг овқатга солинадиган қорамтир майда сершира, нордон меваси; зирк. У [зирк] майиз катталигида, ранги тукк сапсар, ковжираб куригани эса корамтир тусда булади. Буни халқимиз "корақанд» деб хам аташади. Газетадан.

ҚОРАКАРАРАЙ Шох-шаббаси учли конус шаклида бўладиган, доимо яшил, игнабаргли дарахт ёки бута.

қОРАҚАРРА $\kappa$. қарға.
ҚОРАҚАТ, қорағат Баъзи турлари зийнат учун, баъзи турлари эса меваси учун устириладиган хушбуй бута ўсимлик •ва

унинг сершира, ширин ёки нордон-ширин, кўпинча қизил ёки қорамтир меваси; қора смородина. Қизил корағат. Кора корағат. - Fир-ғир шамол эсади, қорақат, чияларнинг ёқимли иси анқийди. С. Муродбеков, Ёвшан иси. Шишларни йуқотиш учун.. тарвуз, узум, қора қарагат хамда четан мевасини истевмол қилии керак. «Фан ва тур-н муш».

қОРАҚИЕЕҚ Бошоқдошлар оиласига мансуб кўп йиллик ўтсимон ўсимлик; ажриқбош; ем-хашак экини.

ҚОРАҚовУҚ Тоғли ерларда ўсадиган кўп йиллик, пиёзли доривор уссммлик. Янги дори тоғ ёнбағираарида уссддиан кораковук утидан олинади. Газетадан.

ҚОРАҚОШІ 1 бот. Мураккабгулдошларга мансуб, хушманзара ўтсимон ўсимлик. Бойчечаклар кетидан коракоилар очилди.. Қизлар коракошлар терди, кулоқлариса тақди. Т. Мурод, От кишнаган оқшом.

ҚОРАҚОШ II бот. шв. 1 Қора тусли, буртиб чиққан йўли бор, кам этли ширин кузги қовун нави.

2 Сирти қалин тўрланган, туси оч яшил, эти ширин ва хушбўй хандалак тури.

## ҚОРАҚУЙРУҚ айн. жайран.

ҚОРАҚУЛОК Мушуклар оиласига мансуб, тумшуғи узун, кулоғининг учи қора сутэмизувчи хайвон.

ҚОРАҚУРТ Бўғимоёқтнлар тинининг ургимчаксимонлар уруғи вакили: усти бахмалга ухшаш, қора тусли; фақат урғочиси захарли бўлади. Коракурт чақаётеанда, одам сезмай хам колади. У, худди кандалага уухшаб, чақиб қочади. Ё. Шукуров, Биринчи парвоз.

ҚОРАҚУШІ Қарғасимонлар оиласига мансуб парранда; қора патли чўл бургути.

ҚОРАҚЎТИР Яра битаётганида, унинг устида хосил бўладиган қаттиқ пўст.

ҚОРБЎРОН 1 Шамол аралаш кучли қор ёғиши; қор бурони. Эрталаб бошланган корбурон тобора кучаймоқда. И. Рахим, Чин мухаббат. Сурувнинг орқасида Бобокуя ота келарди. Қариидан хамла килаётган корбурон гуё унинг баланд қоматини букканди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Бир-бирига қор юмалоқлаб отиш ўйини. Қорбўрон ўйнаган қиз хам курқадими? Юраверинг. Мен кафил. Шухрат, Шинелли йиллар.

КОРГИЧ Қориш, қорицтириш учун ишлатиладиган асбоб.

КОРЁРДИ этн. Мархумнинг вафотидан кейин биринчи қор ёққанда ўтказиладиган мотам маросими.

КОРИ [a. роат билан ёддан ўқувчи киши] 1 Қурьоннинг барча сураларини ёд олган ва уларни қироат билан Ўкувчи шахс. Курзонни бои-дан-оёк ёд олган «корилар».. рўза ойида пул иилаб қ̧оладилар. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Қози ёнидаги Асад корига юзланди: -Имом домла, ўқинг-чи, нима битибди буёнга. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Фотиха тортилгандан сунне, кутидор ва $^{\text {в }}$ Офтоб ойим қорига пул бердилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Кўзи ожиз, кўр киши (хурмат юзасидан уларни шундай атайдилар). Таёк йўд кўрсатар авно корига, Ул хам кўнган қисматида борига. «Эрали ва Шерали».

ҚОРИПИК Қори иши, вазифаси. У, мадрасани тамом қилгач, «қори» деб ном олган бўлса хам, унга бирор жойда корилик ёки имомлик килии насиб бўлмади. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚОРИЛМОК Кормоқ фл. ўзл. ва мажх. н. Tepm яхии қьориди. Сутга џорииган хамир. - [Хакимбойвачча] Кайлокка қорилган нонлар билан тўла дастурхон ёзиб, аччиқ чойни куя боилади. Ойбек, Танланган асарлар. Унинг тупроққа қорилган гавдаси южоридан юмалаб туииб, шу ерда тухттаганига гувох эди. П. Турсун, Ў қитувчи.

ҚОРИН 1 aнат. Тананинг қорин девори билан қорин бўшлиғидан иборат пастки, овқат хазм қилиш аъзолари, яна баъзи бошқа аъзолар жойлашган қисми. Нормат аниа ергача қорни билан судралиб борди. И. Рахим, Чин мухаббат. Корни солинган биялар елинларини тирсилатади. А. Қодирий, Кичик асарлар. У ўтиреан ерида корнини уилаб, котиб-котиб кулади. С. Сиёев, Ерруғлик.

## 2 c.m. айн. қорин бушлири.

Қорин бўшлиғн Тананинг юқоридан, яъни кўкрак қафасидан диафрагма билан ажралиб турадиган, пастдан катта чаноқ бўшлиғи, орқадан умуртқа поғонаси, ёнбош ва олдиндан сербар мускуллар билан чегараланган қисми.

3 с.т. айн. меъда, ошқозон. Оч қория туиган утткир май виз эттириб кุайна ди-да, томоқ остини ловулатмоққа оли А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хозир.. кўй-қў: лар куни билан коринлариса йиққан овқа ларини, бамайлихотир ётиб, кави қ̧айт раётгандир. С. Анорбоев, Оқсой.

Қорни оч Корни (меъдаси)да хеч на йўқ, овқат (емиш) талаб. Корни очмоқ Ем] талаб бўлмоқ, овқат тусамоқ. - Рост, корн очди, - деди Турғунбой пешонасидан $m$ ларни сидираркан. Т. Ашуров, Оқ от. Корр онса.. темир товоғимга озгина-озгина в согиб оламан., С. Сиёев, Еруғлик. Қорнн т моқ к. тўймоқ 1. Қорним нонса тўймаяп бирор ии топиб бер. Т. Ашуров, Оқ от,

Қорнн тўқ қ. тўқ I 1. Корни он билан я ни тўкнинг нима иии бор?

4 Хайвонларнинг масаллиқ сифатида идиш сифатида ишлатиладиган шу аъзс Ичак, корин гўит бўанас, Дуинан асло д бўлмас. Мақол. Бир корин мойни бир қу лок чиритар. Мақол. Тоихол буғла турган упкка, жигар, буйрак, қоринларни чоқ билан нон устига олиб қўйеач, б мокларига пуфпуфлаб туграй боиаади. Нуров, Майсаларни аёз урмайди. Хурм нине икки кўзини тўлғазиб, коринда келтирадиган қишлоқи нурид Тилаабой либ кетди. П. Турсун, Ўқитувчи.

5 кучима Тирикчилик, ейиш-ичиш; т соқ, жиғилдон, нафс. У фақุат қорнини лайди. Матқовул ака, мен нон то. миканман, деб корин ғамида мактаб очге йўқ. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хадеє ринни ўйаи керак эмас. С. Сиёев, Ёруғл

6 кўчма Кумғон, чойдиш, оптова, кўза каби идишларнинг нарса солинадк ташқарига қаллайиб чиққан кенг, й қисми. Бутилканине қорни. Кузанине қт Самоварнинг корни. Чойнакнинг қорнє Хамииа Қодировнинг столида қорни кс графин сув билан туัла турарди. Ш. Р: пов, Бўрондан кучли.

7 Баъзи чолғу асбобларининг ўйиб бошқа йўл билан ишланадиган ичи қисми (асбобнинг дастага уланадиган, берадиган қисми). У аянчли бир вазг қоракуя бўли куиииб, қорнининг юз та: ўйилиб туиган дуторни қўлига оль бошини аста кутарди. Н. Фозилов, Ди ..одам қанча оч бўса, иунча яхии иии

дуторнинг хам корнини тешишмаса, жарангламасди.. Ў. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол.

8 c.m. Ич, бачадон. Менам қўзиларни онасинине корнидан туииии билан ажратганим йўқ. С. Анорбоев, Оқсой. Уйияизнинг мугри сеники. Тор корнимга сиққан, кенд уйимаа сиғмайсанми? Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

Бир қориндан талашиб тушган Бир онадан туғилган. Онасннннг қорнида 1) хали туғилгани йўқ. У келаанда, сен иақалокмидинг ё онанг қорнидамидинд.. Ойбек, Танланган асарлар; 2) кўима мутлақо йўқ, ер юзида топилмайди. Менинг устимддн ариза ёзадиганлар онасининг қорнида, афандин. П. Турсун, Ўқитувчи. Онасинннг қорннда ётгандай Жуда тинч, беташвиш. Хотиржам бул, кийикчанг худди онасининг корнида ётгандай рохат қุилянти. Х. Назир, Енар дарё. Қорнн пиёз (нинг) пўсти бўлди Қорин нихоятда очди. Менине корним пиёзнине пу̀сми бумиб кетди. В. Ғофуров, Вафодор. Қорнн солмоқ (ёки қўймоқ, ташламоқ) Қорни меъёрий холатдагидан катгалашмоқ, қориндор бўлмоқ. ..тезда қорин кўйиб, кўзойнак тақди. Мирмухссин, Умид. Маианадан у̀рта ёияарәаги, сал корин таилаган.. бир киии тушди. С. Ахмал, Чўл бургути.

ҚОРИНБОЙ c.m. 1 Қорин қўйган, қорни катта. Анави қаккайиб турган коринбой одамни к̧ара.

2 Амалдор, мансабдор шахсларга нисбатан қўлланади. Хиёлнинг қоринбой бўлиб кетсанини биамас эканииз-да.. И. Рахим, Тақдир.

ҚОРИНБОF От ёки эшакнинг қорнидан тортиб, эгарга махкамланадиган ёки қорнидан ўтказиб, арава шотисига боғланадиган энли тасма; қоринбоғич. Қанбар тойчанинг қоринбоғини бўиатиб, қозикка боғлади. Ойбек. Танланган асарлар. Кобилбой аравага қу̀ииғлик отнинг бошини силаб эркалади, анжомларини кўздан кечирди, коринбоғини қаттиқ тортиб боғлади. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.

ҚОРИНБОFИЧ 1 Яктак, тўн ва ш.к. кийимларнинг тугма ўрнида ишлатиладиган боғичи.

## 2 айн. қорннбог.

ҚОРИНДОР Қорни катта, қорни дўппайиб чиққан (к. қорнн 1, 6). Тожиддин Қо-

сим бўйи шипга етгудай, қориндор, ола кўз, ботиқ пешона, куусанамо, қирқ беш ёилардаги киии. Ойбек, Нур қидириб. Салимжон паитка устидаги кўк, кориндор чойнакдан бир култум сув ичди. Н. Аминов, Тилло табассумлар.

КОРИНЛИ 1 Аниқловчи сўз билан қўлланиб, шу сўз англатган холатдаги қоринга эгаликни билдиради (к. қорин 1, 6). Қиилоқнине кажсава коринли, юм-юмалож оқсоқоаи иссиқдан харсиллаб-гурсиллаб етиб келди. Ойбек, Навоий. ..бир ховуч танаки олиб, уни гулхан олдида турган кенг қоринаи. хива чилимининг сархонасига босди. С. Айний, Куллар.

2 айн. қориндор. 63 ёида, серсоқол, гавдали.. шухтабиат, қоринли бир киши бўлиб, нортнинг қозикалонидир. Хамза, Майсаранинг иши.

ҚОРИНЧА Қорин с. кичр.
Мия қоринчасн анат. Мия бўшлиғи. Юрак қоринчаси анаm. Юракнинг қон томирларида қон харакатини бошқарувчи қисми.

KOPИXOHA [қори + хона] 1 map. Мусулмонларнинг қорилар тайёрланган диний ўқув крти. /Султонбек:] Бир ўғлим қорихонада ўкийди. Бир ўғимнии Хадрадаги урис мактабига бердим, Ойбек, Танланган асарлар.

2 Масжиднинг куръон тиловат қилиш учун ажратилган булмаси; кироатхона. [Кори] Секин-секин корихонадан чикиб келди ва нарида уัтириб, курвон ўқиди. А. Қодирий, Ўтған кунлар.

қОРИШИК Аралашиб, қоришиб кетган, аралаш-қуралаш. Козимнине димоғига у̀т-ўланларнине бир-бирига коришик иси урилди. Э. Усмонов, Елқин. Алам хам, армон хам қоришиқ эди бу хўрсиниида. М. Мансуров, Емби.

Қоришик ундош тли. Портловчи ва сирғалувчи товушдан таркиб тоггтан мураккаб ундош, мас., и ( $\tau+c)$, ч ( $(+\boldsymbol{+})$ каби.

ҚОРИПІМА 1 Суюқ ёки майда заррали сочилувчан нарсаларнинг ўзаро аралашувидан, қоришувидан хосил бўлган модда; қоришиқ масса; аралашма. Асал билан сари$\ddot{\text { е }}_{\text {г кориимаси. }}$ Пахта майдонлари минерал ва органик ўғитлар қориимаси билан ўғитланиб, сифатли иудгорланди. Газетадан.

2 айн. бўза ІІ. Цемент қориимаси. Охак қориинаси. Қориима билан гиит термоқ. - Қадимги Римда боғловчи модда сифатида охак кориимасига майдаланган вулкан жинслари иилатилган. «Фан ва турмуш».

ҚОРИШМОК 1 Кормок фл. бирг, н.
2 Бир-бирига аралаш, қўшилган, бирлашган холга келмоқ. У кৃор, тупрок қৃоришиб, аталаси чиққан майдонда чўзииб колди. С. Анорбоев, Хамсухбатлар.

3 куัчма Аралашиб, кӱшилиб, бир бўлиб кетмоқ; аралаш-қуралаш бўлиб, фарқини йўқотмоқ. Гал қориииб кетди. Фикр коришиб кетди. Унине миясида ола-қурок мулохุазалар кориииб кетди. «Шарқ юлдузи».

4 (ж. к. билан) Беланмоқ, бўялмоқ, ботмоқ. Лой ва тупроққа қоришган жангчиларни танимоқ қийин эди. Ойбек, Куёш қораймас. Тании зангори дурра тупроқка кориииб ётибди. Х. Ахророва, Орифнинг давлати. Ўлим билан олииганларнинг, Жангда қонга корииганларнинг Хайкалидир'Э. Рахим.

5 куัчма Овора, банд бўлмоқ; куйманмоқ (бирор иш-юмуш билан). Кумушбиби.. ошхона юмуши билан қориииб еттган онасининг олдига борди. А. Кодирий, Ўтган кунлар. /Тургун:] Оббо, Мухаббат-эй.. Роса мехвнатга қориииб колибсиз-да, а? Мунча ўинсизни уринтирмасангиз? Н. Сафаров, Хаёт мактаби. Руัзғор иилариеа қориииб кетиии хам унча сезимас, аксинча, овутгандай бўларди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

6 куумма Бош суқмоқ; суқилмоқ, аралашмоқ, қотишмоқ. Жанжал буллса, қориитмам. Хамза. Сен бу иига иккинии марта коришма. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚОРИШТИРМОК 1 Қоришмоқ фл. орт. н. Тупроққа қориитирмок. Бетон корииитирмоқ. Бадбахтни [Хомидни] икки кишиси билан тупроққа қориитириб кетуєчи Отабек экан!' А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Бир хил деб қарамоқ; фарқламаслик. Фикрларни кุориитирмоқ. Синекдоха билан метонимия асосан қуйидаги холатларда қориитириб юборилади .. «УТА».

ҚОРИК Табибчиликда қон олиш учун ишлатиладиган, сигирнинг. шохидан махсус ясалган асбоб; қортиқ. Қориқ солмоқ. $\grave{y}_{\text {тар боб бо унинг билагини уилаб, томир }}$ урииини текширди.. сўне ётқизиб, яғириеа қорик қўйди. С. Сиёев, Аваз.

ҚОРИҚЧИ Қориқ солувчи табиб.

ҚОРЛИ 1 Кори бор, қор билан қопланган. Қорли тоғлар чуқкисидан боқади қуёш. Fайратий.

2 Қор ёғиб турган; қор ёғаётган. Қорли тун.

КОРЛИК Қор қоплаган, қор босган жой. Шовуалади тун буйи иамол, Қорликларда учди изимиз. А. Орипов, Йиллар армони.

KOPMOK 1 Суюқ ёки майда заррали сочилувчан нарсаларни бир-бирига аралаштирмоқ, қориштирмоқ. Толқонни шакар билан қормоқ. Қатиқкূа шакар кориб ичмоқ. Кўй сути, кўй мойига Упадек унни қориб. Қ. Мухаммадий.

2 Обдан аралаштириб етилтирмоқ, ийламоқ, пишитмоқ (шу йўл билан ўзи боғланиб келган сўз англатган нарсани тайёрлашни билдиради). Лой қормоқ. Бетон қормоқ. Кун чиқмасдан ун эладим, хамир кордим.. Ойбек, Танланган асарлар. Ёрмат хўжайиннинг сисир-бузоқларига терт ヶории билан банд бу̀лган хотининине олдида тўхтади. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Булғамоқ, беламоқ, қориштирмоқ. Лойга қормоқ. - Сел ғузаларимизни.. мехнатимизни хам тупроқка қориб олди-кет-ди-ю, аммо юрак қўримизни, виждонимизни оқизиб кетгани йуқ. Й. Шамшаров, Кўрк меьморлари. Ўзнгни балиикка кориб, йилабёлвориб, дехқоннинг оғзидагини, косибнинг буғзидагини умид этииеа ор кৃиммайсанми, Матпано? С. Сиёев. Аваз.

4 ку̀чма Ботирмоқ, кўммоқ; гирифтор қилмоқ. Чу̀понни севолмадим, Хеч кўнгил қӱёлмадим. Fурбатга корганимнинг, Девга юборганимнинг Сабаби шунда эди. Х. Олимжон.

ҚОРОВУЛ 1 Бирор объектни қўриқловчи куролли шахс, шахслар гурухи; посбон, соқчи. Уурда қоровули. - Подионинг Бухорога келиии муносабати билан кўчалар тозаланган, қоровуау ясовулаар йўларга тинмай сує сепииарди. Мирмухсин, Меъмор. Арк қоровуллари кийимларини ечиб, куррпаларига цузилдилар. С. Айний, Дохунда.

2 Бирор объектга зиён-захмат етказмаслик, унда тартиб-интизом ва ш.к. ни сақлаш учун, қўриқлаш учун қўйиладиган шахс; қўриқчи. Урмон коровули. Боғ коровули. Кўча қоровули. - ТоиМИ дарвозаси олдида коровул уларни тухтатди. Ў. Умарбеков, Ез ёмғири. Мозорни қиртиилаб то-

заади. Гуристон қоровулига пул бериб, куръж тиловат килдирди. У. Хошимов, Қалјингга қулоқ сол.
3 Кузатиб, огох бўлиб турувчи. Умрзок фйррикнинг нариги четида қоровул бўлиб туриш учун кетди.. П. Қодиров. Юлдузли гунлар. Лекин элаикбоши Йулчининг изига чоровул туиирганлигидан хабардор булган.. Коратой Иулнининг тадбирларини мабқуа курмади. Ойбек, Танланган асарлар.
4 харб. Бирор объектни сақлаш, мухофаза қилиш вазифаси юклатилган харбий јулинма. Гарнизон коровули. $=$ Кок ярим кечада коровуллар тревога ку̀таришди. Ойӧк, Куёш қораймас.
5 Нишонга олиш учун милтиқ, пистолет каби қуролларнинг стволи учига ўрнатилган буртиқча; мушак. Ахмаджон шошмасдан мцмтинини унгаади. Узоқдан думсиз калтакесакка ухшаб курринган фашистни коровулга қундириб, тепкини босди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.
ҚОРОВУЛБЕГИ map. Ўрта Осиё хонликларида: қоровуллик хизматини бажарувчи харбий қисмларнинг бошлиғи.
ҚОРОВУЛЛАМОК Қоровул туриб сактамоқ, қўриқламоқ. Омборни қоровулмамок. Полизни коровулаамоқ. Чорвани қоровудамоқ. ССабди чол поданинг олдига јпди, Холмурод пайкал томонни коровуалаб кодди. «Ёшлик».
қоРовУЛЛИК 1 Қоровул иши, вазифаси; қоровул туриш. Қоровулаик қиамоқ. ов ерни ва ерсизар чоракорлик, коровулиик екии боика бирор касб билан машгул эдилар. С. Айний, Эсдаликлар. Қоровуалик шттатига киритиб кўяман. Т. Ашуров, Оқ от.
Қоровуллик қилмоқ 1) қоровул вазифасига ишламоқ. Шахарда коровуллик киламамии, ¢овун тилиб сотаманми, менинг ииим. *Муштум»; 2) қўриқламоқ, назорат қилмоқ, кॅзэқулоқ буллиб турмоқ. Ййлда кудук ёнида туиаб, гвқатланиб ухлашди. Зуафикор билан Заврак.. ухламай, галма-гал коровулик килиииди. Мирмухсин, Меъмор. Рахим угтоқчмарга чой, нон, газеталар етказиб бериб туриии, уаар дам олганда, кийимлар ва асбобарра қоровулаик қূилиши керак эди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.
2 Харбий қоровул хизмати.
ҚоРОВУЛХОНА Ўз вазифасини бажараїтан қоровул турадиган ёки дам олади-

ган хона, жой. Хаммани гунохкор килиб, коровулхонага олиб бориб қамаб куйдилар. «Гурӱғли». Шербек қоровулхонадан чиққач, ту̀гри Қизилжарга жу゙нади. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚОРОВУЛЧИЛИК айн. қоровуллик 1. Бадиа.. -Мен қоровулчилик қиламан, - деди. Бу - хам изтифот, хам фармон эди. Мирмухсин. Меъмор.

ҚОРОНРИ $1 \mathrm{c} \mathrm{\phi} \mathrm{~m}$. Қоронғилик босган, қоронғиликка чўмган, зиёдан, нурдан махрум бўлган; зид. ёруғ. Коронғи кеча. Коронғи уй. Узун, коронғи ййлакдан чиккач, $^{\text {и. }}$ Унсин туххтади. Ойбек, Танланган асарлар. Дарча очилиши билан коронги хужрага совук ёпирилиб кирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Уйнинг ичи коронғи. Хамма ширин уйқуда. «Ёшлик».

2 от Ёруғлик, зиё бўлмаган пайт, холат; қоронгилик, зимистон. Тун қоронғиси. Тоне коронғиси. Коронғи тушди.-Ой хали ииқмаган, факат унинг заиф нури қоронғидан кўрққандек.. йилт-йилт этиб кетади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ермат коронгида йиқилиб-сурилиб, эаликбоиининг уйига келди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 куима Аниқ эмас; ноаниқ, номаълум. Сухбат ким хакида ва нима хакида борганлиги коронғи. Ш. Рашидов, Бурондан кучли. Лекин бизга комиссия нималарга асосланиб иу фикрга келганлиги қоронғи булиб колди. С. Зуннунова, Олов.

4 куัчма Ноаниқ ва ёқимсиз, бўлмағур. Кечқурун Гулнор ўз уйига қайтаркан, йўлиулакай хасратда ёниб, қоронғи хаёларга чулғанди. Ойбек, Танланган асарлар. -Иним, - деди Абдукарин ака Ботиралинине қўлини кўииб юбормасдан, - бўлисимизнинг қоронги иилари ку̀n. Х. Fулом, Машъал.

5 кўчма Рўшнолик, яхшиликдан холи; зид. ёруг. Дунё шундай ясалган экан, болам. Бировга ёруғ, бировга қоронғи. Ойбек, Танланган асарлар. Қахрамонлар бир-бирига етишиини, «коронғи юртимизни илм чироги билан ёритии»» йуида бирга иилашни орзу қиладилар. Газетадан.

Боши қоронги к. бощ. Дунё (ёки жахон) кўзига қоронғи У қаттиқ хафа, унга хеч нарса татимайди, унинг кўзига хеч нарса кўринмайди. Мунаввар уч кунлик келинлигида бир гап эшитдиюю, бу дунёси кўзига қоронғи булиб кетди. С. Анорбоев, Мехр.

Машаққатли юриилардан зериккан хотини ғингиийөериб, доим унинг жонига тегар, кўзига дунёни кєоронғи қиларди. М. Осим, Искандар ва Спитамен.

ҚОРОНЕИЗОР Коронғилик, зулмат босган жой. [Отабек] III коронғизор билан куॅиилиииб кетгандек ва қєоронғиликнинг қучогига кира боргандек, мевазорнинг ичкарисига юра борди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

KOPOНFИЛАМОК кам кўлл. Коронғилик тушмоқ, қоронғи була бошламоқ; қоронғилашмоқ. Энди кеч бўлди, кун коронғилаб қолди.

КОРОНГИЛАТМОК 1 Коронгиламоқ фл. орт. н. Дераза өа эииклареа парда тутиб, хонани коронгилатди.

2 кўчма Ноаниқ қилиб қўймоқ, хиралаштирмоқ (маъно, тушунча ва ш.к. ни). Охангни келиитираман, деб мавнони қоронғилатиб қу̀йибди. А. Қаххор, Сароб.

ҚОРОНFИЛАШМОК 1 Қоронғилик чўкмоқ, тушмоқ; қоронғи холат юзага келмоқ. Окиом туииб, ташкари кяоронғилашиб қолган, гупиллатиб йирик-йирик қор ёғарди. Газетадан. Уч қулоч илгарилаи билан унгур ичи аниа қоронғилаиди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кукда саёхат қилиб юрган ой булутлар ортида қолди. Бутун ўрмон ва кене далалар коронғилаиди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 куัчмя Ноаниқлашмоқ, хиралашмоқ: чигаллашмоқ (маъно, тушунча ва ш. к. хақида). Масала ойдинлаимади, балки янада коронғиааиди. Бахорнинг фикри кооонғи-лашди-ю, кўз олдини туман чулғади. Ш. Рашидов, Кудратли тўлқин.

Кўз олди қоронғилашди қ. кўз. Чол охири холдан тойиб, кууз олди қоронғилаиди-да, сув аралаи лойга йиқূлди. Ж. Шарипов, Хоразм. Кўзига дунё (ёки олам, жахон) қоронғнлашди Қаттиқ хафа бўлди, кӱзига хеч нарса кўринмай қолди. Зиёдилла қамоққа олингандан кейин, олам кўзига буткул коронғилашди. X. Fулом, Машъал.

ҚОРОНЕИЛИК Коронғи холат (тӱғри ва кўчма маъноларда). Туннинг қоронгилиеи. уорнине қоронғилиги. Масаланине короннилиги. Коронғиикда тўкнаимоқ. - Кўи қоронғиликка куниккандан кейин, охур ёнидаги сигирни, ола бузоқни кўрди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Кеч кириб, қоронғилик тушганда, Хуройим кўзини очиб каради. «Рус-

тамхон». Хасан овчининг кууглини қุоронғилик қоплади. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Калқ яна қоронгиликда қолаверади. Бизни яна юз йил орқага тортиимоқчи. Мирмухсин, Чодрали аёл.

ҚОРОТКИ айн. қаратқи. Хосиаи йиғиб олинган буустонликларда унда-бунда коротки - қўғириоқлар қаппаяди. Ойбек, Навоий.

КОРТИҚ айн. қорнқ.
ҚОРУВ кам ку̀м. Эп, удда. -Кўп кийнаманглар, мазқул сўзга қорув йўк, - деб ёлвориб, эланиб колди. «Эрали ва Шерали».

ҚОРУВЛИ кам қўлл. 1 Удли-шудли; уддали. Ноғоратепалик Сафар бободан саккизта уัғил туғидди. Уларнине ичида Холмуัмин корувли ва сергайрат чиқди. Газетадан.

2 Гавдали, норғул; қоматдор. Минбарга корачадан келган, урта бўили, корувли йисит кутарилди. «Самарқанд машъаллари». Чавандозларни айтмайсизми. Хар келбатли, хар қорувли. Ш. Бўтаев, Қўрғонланган ой. IIIу пайт даврага Тўйчига қараганда анча ёироқ, корувлигина йигит чикиб келди. «Ёшлик».

ҚОРХАТ этн. Биринчи қор ёққан куни зиёфат беришни таклиф қилиб, таниш кишиларга олиб бориб бериладиган мактуб (қорхат олган киши хат олиб келган кишини ушлаб олса, зиёфат қорхат ёзган киши томонидан берилади). Тансиққ қорни ғанимат билиб, катталар ўз ду̀стиарига қорхат ёзиб, ўзига хос нашва-завқ бағииловчи киики зиёфатларга юра бошлаганаар. Ойбек, Навоий. Биринчи қорнинг у̀зига яраша гашти булади. Даламиздаси қуинилар билан қорхат ёзииганларимиз ёдимга туиди. М. Қориев, Ойдин кечалар.

ҚОСИД [a. тилувчи, қасд қилувчи; хабарчи, элчи, чопар] эск. кт. 1 айн. хабарчи. Борсанг кўйиға, косидо, айғил Мукимийдин дуо. Муқимий.

## 2 Қасд қилувчи, интилувчи.

КОСИР [a. تاصر - чек (чегара)ланувчи; камчиликли, қисқа, калта; кучсиз, ожиз] кт. Кусурли, қисқа, калта. Ақли қосир.

КОТИЛ [a. قَ - улдирувчи, қатл этувчи; халокатли] Одам ўлдирувчи ёки ӱлдирган киши. Емон иифокорнине қотилдан фарки йчкк. Ў. Хошимов, Нур борки, соя бор. Демак, Бойсунқрр марзо бизнинг изимизга қуйилган қотилни пайқаб, мухофаза сифатида «овчи йигитлар»ини йуллаган. Мирмухсин, Меъмор. Унинд.. қонини дадво

қиладиган кишиси буамаганидан, хукумат унинг қотилини топиии учун ортикча харакат қизмади. С. Айний, Эсдаликлар.

КОТИЛЛИК Қотил бўлиш, қотил эканляк. Котилиисини буйнига олмоқ. - Захар бермоқ учун сайланди Мансур, Нечук инсонки. қотилиикка мағрур. Хабибий.

2 Одам ўлдириш. Котициикда айбланмок. - ..жосуслик, диверсия.. қотилаик каби жиноятаар учун улим жазоси бўлиии мумкин. Газетадан.

ҚОТИЛМОK кам қўм. 1 Қотмоқ фл. ўзл. ва мажх. н. Йулаа чиқканларидан бери орада бир оғиз су้з цотилгани йўк̧. А. Мухтор, Чинор. Пастда ётган ит, гап ўзига котилгандай, аста дум силкийди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

2 Аралашмоқ, қўшилмоқ. Бўз тупроқка қирмизи қон Қотилди майдон ичинда. «Ширин билан Шакар». Кумуи тунга кетеил қотизиб, Юлдузларни айлагин хаавас. У. Кўчқоров, Хаяжонга кўмилган дунё.

ҚОТИНМОК Кўшилмоқ, аралашмоқ; яқинлашмоқ. Тугри, унга қотиниб буумайди, лекин кўз билан кўриии, шииин лутфларидан бахра олиши мумкин эди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча. Қиз боидаёк:: -Бизга қотинсаларинг, ўзимга ўт қўяман, - деб огохвантиргани боис, йигитлар сукутдда myрардилар. «Шарқ юлдузи».

ҚОТИРМА Қаттиқ қилиб, қотириб тайёрланган. Кампир бир неча қотирма кулчани зуррлаб Бектемирга тутқุизди.. Ойбек, Қуёш қораймас.

ҚОТИРМОК 1 Қотмоқ. фл. орт. н. Нон котирмоқ. Совукқа қотирмоқ. Гўитни, пиширмай, котирмай, учаламиз еб булдик, «Эртаклар". Гохо тоғ томондан куруқ ва аччик изғирин эсар ва.. қуётдда шилта була бошлаган қишлоқ кучаларини даранглатиб цотириб таилар эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Еиғир ерни қ̧отириб, захлатиб куўиди. «ЎЗбекистон қўриқлари».

2 куัчма с. m. Ўрнига келтириб ижро этмоқ, жуда яхши бажармоқ, қойил қилмоқ; ўринлатмоқ, дўндирмоқ, бопламоқ. Иини қотирмок. Гапни қотирмок. Фельепонингизни ўқидим. Жуда.. қотирибсиз! О. Ёдубов, Бир фельетон қиссаси. Уч жойга пириб уѝ-жой қурдим.. «Муштум». «Мен ђай киидим, мен бундай килдим, қотир-

дим, дўндирдим», деб осмондан келади. А. Мухиддин, Чап чўнтак.

Бон қотнрмоқ $\kappa$. бош 2. Хозир Аиирмат бу ходисанинг мабносини, сабабини топмоқ учун анча бош қотирди. Ойбек, О.в. шабадалар. Унда' математик формулалар билан бои котирмай, маза қилиб юраверади. Коиил! О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув.

ҚОТИШМА тех. Турли металл ва металлмас моддаларнинг эриган холда узаро қўшилуви ёки аралашувидан хосил бўлган модда. Мис билан никелнинг қотиимаси. Мис биаан к̧алай қотиинаси. Қ Қотииина тайёрлаш узелида кишга яхии тайёргарлик куригмаган. «Муштум».

ҚОТИШМОК І Котмоқ фл. бирг. н. Улар хандон уриб қотииди. Совуқда қотииди. ■ Кизик бир вазиятда бир зумгина қотииарди. Ойбек, Навоий.

2 mex. Қотишма хосил қилмоқ.
3 Ўзаро муносабатга кирмоқ; аралашмоқ, суқилмоқ, қўшилмоқ, Тиниб-тинчимайди. $\dot{y}_{3}$ иии етмагандай, бошқаларнинг ишига хам котииииб юради. X. Назир, Узр, отахон.

КОТМА 1 Бадани камгӱшт, аммо пишиқ. У [вакил] қоп-кора, котма, вужуди пай бир йигит булиб, афтидан ёшини чамалаш кийин эди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Тои супачада., қотмадан келган новча бир киии хаёла чуัмиб уัтирар эди. Туйғун, Найчининг қалби.

2 Териси суягига ёпишган; озғин, ориқ. Салтонбу ғаму гуссадан, мухтожаик ва доимий очликдан суллиииб кетган қтотма юзини чўзиловчи кулгидан ўзини тутолмай кулар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. .беқасам ту̀ннинг олди очиииб. қотма кўкраги кўриниб турар эди. Н. Аминов, Қахқаха.

ҚОТМОK 1 Нами, суви қочиб, қаттиқ холга келмоқ, қаттиқ бўлмоқ; зид. юмшамоқ. Алебастр тез қотади. Елим куриб, қттииб колибди. Қотган нон. Хамир тоидек қотибди. Улар у̀з кадамларинине тарашадай котган ер билан уриииб тарақлаиидан бўлак шарпа эиитмасдилар. П. Турсун, Ўқитувчи. -Хизмат хақини аллақачон олганмиз, - деди куракчасидаги қотиб қолган лойни тозаларкан. Н. Аминов, Суварак.

2 Қимирлаш, харакатланиш хусусиятини йўқотмоқ (тана аъзолари хақида). Гардани қотмоқ. - Эрталабки гимнастика шалпайии ва қотиб колганликни йч̆қотади, қ̧он
đйланииини тезаитиради. Газетадан. Келакелеуниа маиинада уттиравериб, бели қотиб кетган Хожимурод у ёк-бу ёқка криб, чигилини ёзмоқчи булди. С. Ахмад, Жимжитлик.

3 куॅцма Кўрқув, хайрат ва б. сабаб билан харакатини тўхтатиб, қимир этмаган холда бўлмоқ. У на юришини, на юрмасини биммай, жойида тек қотди. М. Хазратқулов, Журъат. Саратонда муаллақ қотеан хаво ғубори шабнам билан яна уз онаси - тупрок оғушига охиста чукди. "Саодат». Охунд билан қори бошлари ерга теккудек бу̀либ, тавзимда қ̧отган эдилар. С. Сиёев, Аваз.

4 ку̀чма Харакатсиз, ривожланишсиз холда бўлмоқ. Адабиёт қотиб қолган нарса эмас. $\square$ эски, сунвий йўдан юрган, шезрда қотиб қолган, хозиреи хаёт мабносини туиунмайдиган.. қалбаки шоирларга қамчин сола бошлади. Ойбек, Нур қидириб. Бу домла [Салинхон Обидий] қотиб қолган одам.. профессор унвонини ўиа вақтда олио́ қол-ди-ю. ииисирма йилдан буён хеч нима қилеани йўқ. Мирмухсин, Умид.

5 Қаттиқ совқотмоқ, тўнгмоқ, музламоқ. Совуқдан боланинг оёк-қўли қотиб кетибди. - Қотиб у̀ласании, хароми, исинмасанз нима килади? Ойдин, Хазил эмиш.

6 Пишиқмоқ, чиниқмоқ. Унине тани қуёшда корайди, мускуллари котди.

7 куัчма Тӱхтовсиз, қаттиқ кулмоқ ёки йиғламоқ. Унинг гапига роса қотдик. Бола қотиб-қьтиб йиғяар эди. - Алексей ва Элмурод унине хикоясини хузур қилиб тинелаб, кула-кула котдилар. П. Турсун, Ўитувчи. Бобом кулсидан котиб қолади. Ойбек, Болалик.

8 Қаттик уйқута кетмоқ: донг қотмоқ. ..бизнинг қุисм командири мехмондорчииикдан сахар пайтида келиб, қотиб қолган экан. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

9 шв. Аралацтирмоқ, қориштирмоқ, қормоқ. Бориб кирсам майдонга, Аччиғим тарқатсам, деб. Душманларнине қонини Бу̀з тупроққа қотсам, деб. «Равшан».

10 Жуда озмоқ, ориқламоқ, Болам бечорани тинч қўясанми, йўқми? Еган-ичгани татимай, кундан-кунга турнадек қотиб кетяпти ўзи. О. Хусанов, Най.

Бети қотмоқ қ. бет. Сукаверсанг, бети котар, Ураверсанг, эти котар. Мақол. Боши (ёки мняси) қотмоқ қ. бош. Гап (ёки сўз)

қотмоқ к. гап. Дийдаск қотмоқ к. дийда. Бу хил аламзадаларни кўравериб, дийдаси котиб кетган собиқ милиционер Сайрамов: -Энди ку̀n хам ўиламанг, Баииржон ука, - деди. Н. Аминов, Қахқаха. Донт қотмоқ қ. донг II. Суяги қотмоқ (ёки қотган) 1) суяги пишиқ (қаттик) холга келмоқ; ўзини тута оладиган бўлмоқ. Суяси қотмаган бола; 2) шахснинг шу сўз боғланиб келган сўз англатган иш, касб ва ш.к. билан пишиб етишганлигини, катта малакага эгалигини билдиради. Суяги пахтачииикда ктотган. - Толиб ака суяги журналда котган тажрибали ходим. Ф. Мусажонов, Химмат. Суяги савдогарчиликда қотган бой, олтмиилардан оиганига ққарамай, йиситларга у̀хиаб кетадиган киёффси бор эди. «Ешлик». Тери қотмоқ Терлашдан тўхтамоқ ва мавжуд терлари қуримоқ. Зулфикор баданидаси терлар котиии билан яна туункани юмалата боилади. Мирмухсин, Меъмор. Унинг пешонасидаги реза-реза терлар хали қотганича иууқ. Газетадан. Тили қотган Тили гапга келмайдиган, айланмайдиган бўлиб қолган. «Одамнине ёшии уัтиб, тиии қотиб қолгандан кейин ўкий олмайди», деган гапга ишониб нрар эдик.. П. Турсун, Уу қитувчи. Тун қотмоқ Тун бўйи ухламаслик, ухламай тонг оттирмоқ. Гапи адо булмайдиган балога йўлиқдик, ўзимиз тун қотиб, йўл юриб келиб эдик. «Алпомиш». Энсаси қотмоқ к. энса. Харом қотмоқ айн. харом ўлмоқ к. харом.

KOTPAНFИ Тоғли ерларда ўсадиган, ёғочи оғир, қаттиқ, меваси ейишли дарахт ёки бута; тош дарахт.

ҚОТҚОК Қатқалоқ ёки музлаган қаттиқ ер. Эиак юрар қотқоқда, маълум булар ботқоқда. Мақол.

ҚОФ [a. تـاف - араб алифбосидаги «д» харфининг номи; ер юзини ураб олган деб хаёл қилинувчи афсонавий тоғ номи]: Кухи Қоф ёки Қоф тоғн Гӱё ер юзини ураб олган деб фараз қилинган афсонавий тоғ. У девнинг таврифини эиитганмиз, у "Кўжи Қоф» мамлакатида соф усталарни тўплаб, паланг от қилдирган. «Муродхон». Хаёти сарсариликда кечган одамлар учун уч йиликк азобу укубатни боидан кечирии Қоф тоғини елкага ортмоқлаб юрии билан баробар. К. Алиев, Мараз.

КОФИЛА [a. تافله - карвон; кишилар, йўловчилар сафи, қатори, гурухи] эск. кm.

Сафардаги кишилар туудаси; карвон. Фосих афандининг извоши орқасидан йу̀лга чиққан кофила от бозори гузарига келиб ту̀хтади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қофила бошининг эсига келади, Бойсаринине арзасини олади. "Алпомиш». Кудалар қофиласи шахарга жу̀наркан.. Чўлпон, Кеча ва кундуз.
 байт ёки мисралар охиридаги сўзларнинг уззаро охангдош, мос бўлиши; сўз ўйини] 1 Шеърий мисраларнинг муайян урнида охангдош сўз ёки сўз бирикмаларининг изчил такрорланиб келиши. Шедрни қุофияга соммоқ. Сузларни уузаро қофия қилмок. Туаа охангдош булган сўзаар ёки хижоларнинг қофияланиии «тўқ қофия» ёки «тўла қофия» деб аталади. «Адабиёт назарияси».

2 Шеърдаги қофиядош сўэларнинг охирги харфи.

3 эк. Шеър ёзиш хақидаги таълимот.
Қофияси келганда с. $m$. Гапп келганда, уррни, пайти келганда, тўғри келиб қолганда. Кофияси келганда, отангни аяма. Мақол. - [Аиирнат:/ Қофияси келганда айта қолай, мен остонангга қулчиликка келдим. Ойбек, О. в. шабадалар. Қофияси билан с. $m$. Қаттиқ тегмайдиган қилиб, ётиғи билан. [Нетайхон:] Нусрат аканг иунчалик килгандан кейин сен хам гапни қофияси билан гапирсанг буулар эди. А. Қаххор, Тобутдан товуш.

ҚОФИЯБОЗ [a. + $\phi$. قافيهباز - қофияни, қофиялашни яхши куррадиган] Қофияга берилиб, шеър маъносига, мазмунига эътибор бермайдиган нўноқ шоир. У хозирги замонда форсча ёзадиган шоирларнинг уัндан тўккизи кофиябозлар бўлиб кетеанини жуда осон исбот қчиди. Ойбек, Навоий.

ҚоФИЯБОЗЛНК Куруқ қофиянинг уузига берилиб кетиш. Уларда охангдошликни юзага келтирувчи қофиябозлик ибтидоий су้з уиини тусини олган. «ЎТА».

қОФИЯДОШ Ў заро қофияланувчи, талаффузи ухшаш, охангдош. Қофиядои сузмар. Қофиядои буймоқ. п- -Ха, бола учрамаганда, балога учрардик, - деди Фарход кофиядои суз топганиисидан кумиб. А. Хакимов, Илон изидан. Қофиядои иборалар Рабэзий асари тилининг Яссавий хикматлари тииига жуда якин эканини кўрсатиб турибди. П. Қодиров, Тил ва эл. Отингизни ко-

фиядои қилиб «Эиполвон» урнига «Мешполвон» қўя қолинг. С. Ахмад, Уфқ.

КОФИЯДОШЈИК Қофиядош холат, қофията эгалик. Сўзаарнине кофиядошлиги.

ҚОФИЯЛАМОК Қофия қилмоқ; қофияли қилмоқ, қофияга солмоқ. ШІедрнинг иккинчи мисраларини қофияламок.

ҚОФИЯЛАНМОК 1 Ўзаро қофия, қофиядош бўлмоқ, бир-бирига қофия бўлиб келмоқ. Кофияланмайдиган сузлар.

2 Қофия билан таъминланмоқ, қофияли бўлмоқ. Рубоийда одатда биринчи, иккинчи ва турртинчи мисралар қофияанади.

қОФИЯЛИ 1 Ўзаро қофияланувчи, қофиядош. Кофияии сўзар.

2 Қофия билан таъминланган, қофияси бор. Ғазалда мисралар у̌заро қофияии булади.

ҚОЧИЛМОК Қочмоқ I фл. узл. ва мажх. н. Расми, ёмон хотиндан қочилади, замона шум буллса, яхши хотиндан хтам қочар экан кииии. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Олиб кุочилеан Гулнорни қутқариб, уни [Салимни] шарманда қилаёзган номаблум йицит Йўли экан. Ойбек, Танланган асарлар.

КОЧИРИМ 1 Бирор кимса. нарса, воқеа ва ш.к. га ишора қилиб айтилган рамзли гап, шама; қочириқ. У.. нариги сўридаги машшоқлар билан уттирган чуттир Абдурахим оипазни қ̧очирим билан аския қила бошлади. ШШ. Тошматов, Тонгдаги кўланка. /Зайнобиддинј Бавзида андаккина кточиримга хам оғзи қулоғида хирр-хирр кулади. Мирмухсин, Тирик товон. Баиорат имо-ииора кочиримларни ё туиунмайди, ё туиунмасликка олади. Қ. Кенжа, Тоғ йўлида бир оқшом.

2 Истехзо, киноя, пичинг, кесатиқ, қочириқ. Муборак иу гапаа хам хандон уриб кулди. Турсуной Дилбарнине бу гапи қониримми ё мақтаими - туиунмас эди. Н. Сафаров, Узоқни кўзлаган қиз.

3 мус. Ўзбек анъанавий мусиқасида оддий ва мураккаб мусиқа безакларининг умумий ифодаси: куйга жило берувчи қисқа товуш (оханг)лардан ташкил топади. Ўзбек милиий куйлари нозик қочиримлари билан нотага олинди. Газетадан.

ҚОЧИРИШ Урғочи чорва молларини урчитиш усули; табиий ёки сунъий уруғлантириш. Қорамолчииик, кўйчилик, эчкичиаикда қочириининг энд самарали усули сунвий қุочирии хисобланади. «ЎЗМЭ».

ҚОЧИРИК айн. қочирим 1, 2. Шербекнинг нимага қочирик қилаётганини пайқаб қолган Жалил қах-қах уриб кулиб юборди. С. Анорбоев, Оқсой. Гохида йигитлар хам келиб қуัшииб, аския, кочириқлар боиланар$\partial u$. Ф. Мусажонов, Хури. [Бу] Кочириқ zап Бўронбойнинг суяк-суякларигача зирқиратиб юборди. М. Назаров, Олтин бошоқ ишқида.

ҚОЧИРМА кам қўлл. Қочириқ, қочирим. IIоир Туробий дустларини суюниб қарии олди. Бир неча қ̧очирма гаплардан кейин болохонага таклиф этди. Ойбек, Навоий. Қуззинине қочирма гаплари қулоғинине тагидан кетмади. Ё. Шукуров, Уч савол.

Марказдан цочирма mex. Марказдан радиус бўйлаб ташқарига йўналган. Марказдан қочирма куч. Марказдан қочирма насос.

ҚОЧИРМОK I 1 Қочмоқ I фл. opr. н. Ернинг захини кочирмоқ. Кайфини қочирмоқ. Мазасини қочирмоқ. Кўздан қочирмоқ. Хоким учта махбуусни шахар турмасига жуॅнатеанда, ўиаларни Кудрат акам кочириб юборди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Пазандаликда сени бир цўкุидда қочиради$\kappa y$ ! Х. Назир, Олтин қадах.

2 Четга тортмоқ, узоқлаштирмоқ; орасини очиқ-очиқ қилиб қ̆̆ймоқ. [Отабек] Содиқдан кўкрагини қяочириб, ханжсарли кўлини бугиатди.. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хаёт эса худди йиқилиб кетиидан қу̀рқкандек, бир кўли билан танчани уилаб, юзини йигитдан хиёл қочириб турарди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бобокул ота.. учта чииаакни танлади-ю, урик тупининг уи ёгига ораларини сал-сал қочириб суқди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқпар.

3 Йўқотмок, кўлдан чиқармоқ, бой бермоқ, ўтказиб юбормоқ. Окизмагин ку้здан қонаи ёиимни, Қочирибман аклим билан хуиимни. «Гурууғли». Мансур бу гапни бекореа айтмади. Зухра чиндан мени таниган. Фурсатни кочирмасдан чорасини кўрии керак. 3. Саид, Н. Сафаров, Тарих тилга кирди.

4 куัчма Орасини бузиб, бир-биридан айирмоқ, жудо қилмоқ. Нега иундай килдинг, онажон, нега Адолатни мендан қсчирдинг? И. Рахим, Чин мухаббат.

5 Кўнглига. дидига ёқмай ёки бошқа бирор сабаб билан ўзидан узоқлаштирмоқ. Хозир унинг куॅзига жувон бирон совужлиги билан эркакни уัзидан ксочирадиган қари к̧из

эмас, кўп йигитларни узига шайдо қилган.. бир нозанин бўлиб кўринди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

6 Яширин олиб кетмоқ, Ўғирламоқ. Йигирмалаб хар юртдан қиз қочирдим. Хамза, Паранжи сирлари. Уйимеа қиз қочириб келиига кимнинд хадди бор? Ойбек, Танланган асарлар.

Гап қочирмоқ Хазил-мутойиба, киноя ёки шама қилиб гапирмоқ. Афанди либосларни куัтариб, терлаб борар экан, подшо гап қочирди. «Латифалар». Куздан қочирмоқ қ. кўз 2.

ҚОЧИРМОK II Қочмоқ IJ фл. орт. н. Султон сигирни қочириб келгандан кейин, томга қамии босици керак. Х. Fулом, Машъал. ІІербек эгар қошидан сумкасини олди-да, суньий қочирии пунктига қараб юрди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚОЧИK 1 кам қўл. айн. қочоқ. Хайдар ота уста Мууминнине дукконига чикса, бир бегона киии дам босиб уттирибди, суриитирса, «ултармалик қочик», дейииади. А. Қаххор, Асрор бобо.

2 Уришиб қочган, енгилган (асосан паррандалар хақида). Бедананинг хаммаси қочик чиқди. Ойбек, Болалик.

3 Бир-биридан қочган, узоқлашган; ораси очиқ. Пол(нинг) тахталари аниа кточиқ. = [ЗАГС мудираси] Каттиқ бош чайқади, энлик, кочик кошларини чимирди. С. Анорбоев, Мехр.

КОЧМОК I 1 Таъқиб, хавф-хатар ва ш. к. дан қутулиш учун (одатда, чопиб-югуриб) мавжуд жойини ташлаб жўнамоқ. Бўрилар урмонга қараб кочди. От бу̀иалиб кочиб кетибди. Кўпчиликдан қуён қочиб кутулмас. Мақол. - Мажлис утказсак, болалар қочиб кетмасин, деб эиик олдига қоровул кўизудек бўламиз. Ў. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол. Кўчада югур-югур, шовк̆ин, итлар вангиллаган, товуклар қийкиллаб қонган. А. Қаххор, Башорат. Фаиистлар дастлаб саросимага туиди-да, суัнг бирдан тирақайлаб кочди. Ойбек, Куёш қораймас.

2 Яшириниш, хавф-хатардан холи бўлиш мақсадида уз (турган) жойи, маконини яширинча тарк этмоқ, бошқа ерлардан жой-макон қилмоқ, бошқа ерларга кетмоқ, ўзга ерларда бўлмок, юрмоқ. Асрорқул г̆иандан бери кчишлоқма-қишлоқ қочиб юрар экан, А. Қаххор, Асрор бобо. Хеч буумаса,

жонни сақла энди сан, Бир йўл топиб қочмоқ керак бу элдан. Х. Олимжон. Нега уйдан кочдикс? «Ешлик».

3 Бирор нуқтадан (жойдан) нари йўналмоқ, силжимоқ. Марказдан қочувчи нервлар. Боши гир-гир айланар, деворлар ундан қочаётгандек эди. «Ешлик».

4 Оралиқ жой пайдо бўлмоқ ёки очиқ оралиғи узаймоқ (ёнма-ён, қатор жойлашган нарсалар хақида). Пол тахталари бир-биридан кочибди. Тиииари бир-биридан кочибди.

5 Ўзини четга олмоқ, дахл қилмаслик; четланмоқ; ажралмоқ; сақланмоқ. Иш иитаха очар, дангаса иидан кочар. Мақол. Қаранг, бу ерда хам иидан қочганлар топилибди. Х. ТУухтабоев, Сирли қалпоқча. $\check{y}_{3}$ кўли биаан тупроққа қу̀йиидан қочган ярамас! С. Ахмад, Уфқ. /Отабек] Бундай бўлмагур таклифни эиитмас(лик) учун ўзини нетга олиб, отаси, айниқса, онасига йўликииддн кочиб юриига мажбур бўлди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. /Сидикжон:/ Яхии хотиндан одам қочадими? А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. У фалокатдан биаиб кочган экансиз-да, болага, ууз боласига мехри шу буаса, ундан нима умид қилади киии? А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

6 кучма Тийилмоқ, сақланмоқ. Умуман, адабиёт фани у̌қุитилганда, сийқุаликдан қочии керак. Газетадан. Юракни чарчатадиган ва заифлаштирадиган холларнинг хаммасидан хам қочии керак. «Анатомия».

7 Уришиш, олишишда енгилмоқ (асосан, хайвон, паррандадар хақида). Қўчқор уриитирдик. Меники қочди. - Нега қочган беданадай, писиб чирқиллайсан? А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

8 этн. Бегона эркакдан юзини беркитмоқ, яширинмоқ (хотин-қизлар хақипа). Тугриси, Сорахон киииддн кочади. А. Қаххор, Сароб. [Эззозхон] Ўтап билан киёматли ака-сингил тутиниб, ундан қочмай қўйди. Х. Fулом, Машъал. Назиркул.. туз берган эшонга астойдия хизмат қилди. Эион ая ундан қุочмайдиган бўлиб колди. С. Ахмад, Хукм.

9 Йўқолмоқ. йўк бўлмоқ, кетмоқ. $E p$ нинг нами қочибди. Суви қочган нон. Унинг ранги қочди. - Хасрат, алам, кудурат бутунаий қочган. Ғайратий. Хонадан файз қочио́, бирдан харобага айланди. Ф. Мусажо-

нов, Химмат. Элмурод шундай уйлар селида ғарқ булииб, уйкуси қочди. Шухрат, Шинелли йиллар.

10 Учи ичкари тортилиб йўқолмоқ (липпадан, парда, қоп оғзи ва ш. к. нинг тешигидан ўтказилган ип, боғ ва ш. к. хақида). Боғи (ипи) кочиб кетган халта оғзини бугиб уиламоқ.

11 (кел. зам. иаклида - қочмас ёки қочмайдн) Ўзи боғланиб келган сўз ёки сўз бирикмаси англатган нарсанинг ўрни (вақти) билан амалга ошишини, йўқ бўлмаслигини билдиради. Зиёфат кочмас (қочмайди), аввал ииларни бир ёклик килиб олайлик. Чой қочмас.. Хайр, эсинддан чикмасин.. С. Сиёев, Ёруғлик. Пахтани териб олайлик, дам олиш булса кочмас. Н. Сафаров, Хаёт мактаби. Зухра хали ёи, эрга тегии кочмайди. С. Зуннунова, Янги директор.

Араванн қуруқ олиб қочмоқ к. арава. Гўштн қочган Ориқ, ориқлаган. Хожсия хола гуити қৃочган кафти билан.. Светлананинг пешонасини силади. В. Fофуров, Вафодор. Кайфи қочмоқ айн. кайфи учмоқ к. кайф. Кўздан қочмоқ Эьтибордан четда қолмоқ. [Зокир ота:] Мен сизга айтсам, катта кўрмаганни кичик кўради, кичик кўрмаганни катта ку̀ради, иккаласи бирлашиб қараса, хеч нарса кўздан кочмайди, дейди халк. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Мазасн қочмоқ 1) айн. тоби қочмоқ к. тоб. Менинг сал мазам қочиб турибди. Fайратий, Унутилмас кунлар; 2) ёмон, салбий томонга ўзгармоқ. Даромаднинг мазаси кочди. - Далада иинине мазаси қочди. С. Ахмад, Хукм. Олиб қочмоқ с.т. Ортиқ муболаға қилмоқ, оғзини кўпиртириб, ошириб гапирмоқ, сафсата сотмоқ. Орада гап қочмоқ айн. (орада) гап утмоқ к. гай. Оғзннинг таноб́ қочмоқ $\kappa$. оғиз. Сафар қочди $\kappa$. сафар II. Тоби қочмоқ $\kappa$. тоб. Хаёл (ёки уй) олиб қочди Хаёл (ўй) хар томонга олиб кетди. Қиммат холани хаёли олиб кочди: -Узим уйлаганим келиб чиқди.. Саодат иундай данғиллама уйда бир ўзи турармиими? Н. Сафаров, Саодатнинг қиссаси. Бир ууй олиб қочмасин, занжир халқุаларидек бир-бирига уланиб, чиқุиб келаверади. Т. Ашуров, Оқ от. Узини олиб қочмоқ айн. узинн четга олмоқ $қ$. чет. Кулиб туриб, қৃизларга яраииб туиган бир уятчанлик билан ўзини олиб қочмокчи бўлди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қочнб кетмаған ёки

қочиб кетибдими Ораси яқин, узоқ эмас. Охангарон қочиб кетмаган бўлса хам, бориига имконият топа олмаяпти. С. Кароматов, Олтин қум. Кушариқ қочиб кетибдими, қои қорайгунна етиб оламан.. С. Зуннунова. Гулхан.

КОЧМОҚ II Бўғоз, хомиладор бўлмоқ (хайвонлар хақида).

KОЧОK 1 (одатда кўил. шаклида - қочоқлар) Бирор фалокат, сабаб туфайли узз жойи, ватанини ташлаб қочиб, ӱзга жой, юртда кезувчи, бўлувчи шахс(лар). Афғонистонга қайтиб келаётган қочоқларга ёрдам бераётгани тўгрисида хар куни хабарлар келмоқда. Газетадан.

2 Бурчини адо этишдан ўзини четга олган, бўйин товлаган, қочган (шахс). Қочоққа садоқат йўк, кўрқокқа - хурмат. Мақол. Энди курасан мендан! Қочоқ!' Соткин!' А. Мухтор, Тонг билан учрашув.

3 айн. қочқин 1. Кочоқларни қувиб бораётиб: «Майли, кочио борар экан.. охири ұолдан тоядилар-ку!» деяр экан Эргашев. Н. Сафаров, Оловли излар.

4 кам қўд. айн. қочқоқ 2, 3. -Ха, кочоқ! деди [Элмурод] унинг қўлини кисиб ва эиик ка қараб қуйиб деди: -Кайлиғине қани? П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚОЧҚИН 1 Жазодан ёки жазо ўрнидан, тутқунликдан қочган киши. Отлиқлар мириаб билан бирга қочкинларни қулаа туиирии учун чўл томонга от суриб кетдилар. С. Айний, Куллар.

2 айн. қочоқ 1. Қаёқ̨дандир душиан самолётлари пайдо бўлиб, қиилоқ устида ва чодир тикиб ётган кочкинаар тепасида айлана боилади. И. Рахим, Чин мухаббат.

3 айн. қочоқ 2. Унине яккаю ягона ууюи қочкин - хоин бўлиб чикади. Бу хтол Икромжон кุалбиса зур изтироб солади. У. Норматов, Мусибат ва матонат.

КОЧҚИНЛИК 1 Қочиб юриш.
? 2 Қочиб юрган ердаги, шароитдаги хаёт.
ҚОЧҚИНЧИ с.т. Қочқин, қочоқ. Қанчаси ярадор-майио́ булади, Қочқчнчиси шох коиига боради. "Ширин билан Шакар».

КоЧҚИР Тутқич бермай қочадиган, чопағон, чопқир. Кочқир от. Қочқир қуён.

КОЧ-КОЧ Хар томонга тўс-тўс бўлиб қочиш ва шу холат, кўринишнинг ўзи. [Одамларнине] Юзида неча кунлик азоб ва

укубат, «коч-қоч», гамнинг доги куриниб турарди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚОЧКОК 1 Қатъяятсизлик билан ўзини четга оладиган, қочиб қоладиган; қўрқоқ.

2 Билдирмай қочкб кетган ёки кетадиган. |Хасанали: $]$ Қани, ойи, ку̀рманани берингии, мен сизнинг қочкок келинингизни тутиб келдим! А. Қодирий, Уттан кунлар. [Санобар:] Қаёққа ғойиб бўддиларине? Қочкоқлар! Кани, утиринглар. Н. Ёкубов, Бўсағада.

3 куॅчма Ваъдани бузиб, ундан бош тортиб қочган киши.

ҚОШ 1 Қовоқ тепасидаги ёйсимон тукли қытлам. Куюк қои. Пайваста кои. Қои(ни) буямоқ. Қои(ни) термоқ. Қои(ни) чимирмоқ. Қои(ни) қоқмоқ. Сـ Самандаров бир қоии паст ва бир коши баланд бу̀либ, ууиб қолаан махоркасини чироқдан тутатиб олди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқпари. -Хой-хой, котиб тутаии қоиларини учириб қўииб, Акбарга куัз құсди. А. Обиджон, Аканг қарағай Гулмат.

Кош кўяман деб кўз чиқармоқ Яхши, фойдали иш қилиш учун уриниб, ёмон, хато иш қилиб қўймоқ, тузатаман деб бузмоқ. У Назокатнинг олдига кирии учун иунча хезанарди-ю, бироқ қизиииб турган бир пайтда яна қош қууяман деб кўз чиқариб қўиииидан хайиқарди. Ж. Абдуллахонов, Йўл.

2 Баъзи нарсаларнинг олд қисми, туртиб чиққан жойи. Айвоннинг қоши. Х Хизматкорлар қўлтиғимдан куттариб, отса мингаитирмоқчи бупаанарида, оёғим узангидан тойиб, бурним эгарнинг кьоиига тегиб кетди. F. Fулом, Тирилган мурда.

3 Узук, исирға каби буюмларга ўйиб солинган ёйсимон гул - безак. Канизарнинг қўлаарида қошлари бриллиант олтин билагузуклар, бўйинларида зебигардонлар. Ж. Щарипов, Хоразм.

4 (3-и. эгалик ва макон келиииклари шаклида - қошига, қопида, қошидан) кумм. вз. Макон муносабатларини билдиради. Хеи ким рахм аиламас қонли ёиимга, ИІакар ака, келсин менинг қุошимга. «Ширин билан Шакар». Қоиимдан ноз-истиғно билан кетдине, ёмон бўлди, Қошимга ноз-истиғно билан келсанг, ёмон булмас. Ж. Камол. Уч кизим бор, бир уғлим бор коиимда, Бахту давлат келди етмиии ёиимда. Хабибий.

Қош қорайди Кеч кирди, оқшом қоронғиси туша бошшади. Қош қорайиб, одам одам-

ни танимайдиган булиб қолди．Ойдин，Чақа－ лоққа чакмонча．Хирот ахолиси қош қора－ йиии билан куча эшикларини ииидан зан－ жирлаб олар эдилар．М．Осим，Зулмат ичра нур．

ҚОШИДАГИ Олдидаги，ёнидаги，хузу－ ридаги；таркибидаги．Ўрозали қушбегининг кошидаги амалдорларидан бошкุа яна олти юз оломон одами бор эди．«Ёдгор»．Инсти－ тумни битирганимдан кейин мени шу инс－ mитут коиидаги касалхонанине хирургия клиникасида шига қолдирдилар．Ойдин，Уял－ ди шекилли，ерга қараци．

ҚОШИK I Овқат ейиш ёки ичиш учун ишлатиладиган руузғор буюми．Ёғоч қоииқ． Кумуи қошиқ．Чой қошиқ．Қуруқ қошик оғиз йиртар．Мақол．Сулаймонов қаймоқдан бир кошик олиб ичди－да，бирдан афти бу－ рушди．А．Қаххор，Икки ёрти－бир бутун．

Емондан ёрти қошиқ Охиригача еб－ичиб қўймай，озгина қолдирилган холатга нис－ батан айтиладиган ибора．

ҚОШИК ІІ Ўзбек，рус ва б．халкларда， асосан，рақслар жўрлигида усул берувчи урма мусиқа чолғуси．

ҚОШИКДОН Қошиқ солиб қўйила－ диган идиш．Чол．．［йигитнинг］кулига кошикқ－ дон саватни бериб，мева－чевага юборди．А． Қаххор．Картина．

ҚОШИҚЛАМОК Қошиқ билан олмоқ； қошиқ билан ӱлчамоқ．Оини қоииқ билан емоқ．ШІакарни қбоицқаб солмоқ．

ҚОШИҚЧИ 1 Қошиқ ясайдиган уста．
2 Қошиқ сотувчи одам，қошиқфуруш．
ҚОШИКЧИЛИК 1 Қошиқчи иши， касби．

2 тар．Қошиқчилар растаси ёки махал－ ласи．

қОШ－ҚОВОҚ 1 Қош ва қовоқ；қош ва қовоқлар．

Қош－қовоғи солинмоқ（ёки осилмоқ） Норозилик ёки хафалик ифодалаб хўм－ раймоқ．Тешабойнинс авзойи бузилди．Қои－ цовоғи тамоман солинди．М．Исмоилий， Фарғонат．о．

2 кўчма айн．қовоқ－димоғ．Кимнинедир ңош－қовоғига қараига．．ёмон ку̀ринииеа тў ри келади．Газетадан．

ҚОЯ 1 Қаттиқ，туб жинслардан иборат тик кўтарилган чўққи，жарлик，тепа（асо－ сан，нураш натижасида қаттиқ тоғ жинс－ ларининг очилиб，ер юзига чиқиб қолиши－

[^6]дан хосил бўлади）．Бу－Кўх̧исиёх，унинг ос－ тида яланғоч қуัнғир қоялар силсиласи．Мир－ мухсин，Мевмор．Жилғанинг боиида катта бир қооя бор．Қоянинг паст－баланд тошлари， уррганмаган кууза узоқдан одам ва хайвон шаклларида куринади．П．Турсун，Ўқитувчи． Болалар，тоғ қоялари ва тошлардаги дарз－ лар хам мана шу йусинда хосил бўлганини кўз олдиларига келтирар эканлар，сув билан совуқнинг бу құилиқларига хайрон қолишди． Х．Назир，Сўнмас чақмоқлар．Ботаётган қуёи қояларнине учларини алвон рангларга буяди．М．Махмудов，Мангу куй излаб．

2 Баланд тик тош；қоятош．Госпиталь биноси денгиз ту̀лқинида омон қоланн қоя－ дай атрофдаги харобаларга ачиниб қара－ ётганга у̀хиарди．．А．Убайдуллаев，Қонли издан．

3 ку̀чма Суянч，таянч，хомий бўлувчи山ахс．Айрим холларда иложсизлик қилди， суянадиган кояси булмаганиданми，эзилиб турибди．«Ёшлик»．

КОЯГИРЛИК кам．кўл．айн．альпинизм． Анна бир муддат қоягирлик маиғулотлари－ га хам қизиқиб курди．«Жахон адабиёти»．

КОЯТОШ айн．қоя 2．Акбар баланд қоя－ тои устида турарди．Х．Ахмар．Ким хақ？ Баланд қоятошлар билан текис вохалар бир－ бирига ғалати тарзда кириииб кетган．П． Кодиров，Юлдузли тунлар．

ҚОK I 1 Жуда хам қуруқ，қуриган，сира хам нами қолмаган．Қок нон．Қоқ куруқ утин． －Амма．．қоқ̧ гўит олиб туииб，ўчоқка уты ёқди．С．Анорбоев，Мехр．Қоқ чукиртак－ ларнинг керосин сепгандай читир－читир этиб ёниии кизик туюлди．Х．Назир．Сўнмас чақ－ моқлар．Уртадаги деворни бузиб，кок кесаги－ ни токларнине тагига солииибди．С．Ахмад， Туйнук．

2 Жуда ориқ，этсиз，териси суягига ёпишган．Элгелди унинг қора таёқни махкам чангаллаган қок қўлаарига тикилиб，орқага тисарилмоқчи эди．А．Мухтор，Қорақалпоқ қиссаси．Унинг ёнида урта буйли，коқ гавда－ ли－ориқ，туси қорамтил．．иккинчи одам бор эди．С．Айний，Эсдаликлар．

Қоқ суяк 1）гўшти йўқ，фақат суякнинг ўзи；2）жуда ориқ，эти суягига ёпишган．Қоқ суяк қўлар．Ажабо， 56 центнер картои－ кани еган сигирлар хам шунақа қоқ суяк буиладими？«Муштум»．

3 кўчма Хеч нарсаси йўқ; қуруқ. [Йўлии:] Мен чиққанимда, уй қоқ эди: на бир сиким ун, на бир кошик мой. Ойбек, Танланган асарлар. Чўнтаги қоқ бўлаан Абдуала ака ўзича, «эх диёнатсиз, ақалли тийинини хзам қолдирмабди-я», деб уни эшиккача кузатиб цўйди. С. Искандаров, Товламачи.

4 Нақ уртасидан; тенг. Агар мурувват қилсанглар, жила бўлмаса, бу йилиа меваларни кок бйласизлар-да. Ойбек, Танланган асарлар. У'Зи топган «капсан» ва «чутал»ларнинг кок ярмини боиликларга беради. «Муштум».

5 utв. Куритиб олинган; қуритилган (баъзи мева, полиз махсулотлари хақида). Сутли гўжа ичиб, қоқ урик битан жийда-пийда еб, киини чикардик. С. Сиёев, Ёрутлик.

KOK II юка. Худди, нақ, аниқ, айни. Қок пешин. Шахарнинг қоқ уртасида. Қоқ ярим кечада. Бутун жонзотга хаёт беруечи қуёи эрта билан куттарилади-ю, қоқ туита келиб, тик туриб олади. «Олтин бешик». Қиз уйгонди қоқ сахар пайти. Ё. Мирзо. Куёнқочди трассанинг қоқ киндиги хисобланар, элик километр узунликдаги масофани эгаллаган бўлиб.. участка абзолари иу масофани куулдан чикариб бериилари мумкин. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ҚОҚВОШ [тугғриси қоқ бош] с.m. 1 Миясида, калласида хеч нарса йўқ; миясиз, ақпсиз. [Жамила:] Оббо, қоқвои-эй, сен белингни боғлагунингча, Шокирвой пахтасини ундириб, териб хам олади. Ж. Абдуллахонов, Тўйга келинглар. Бу қоқвои «иу ииингиз нотўгри», дейии билан-ку Хожининг қорнига қозиқ қоққандек бўлган эди, яна «хўмрайманг», дегани нимаси. А. Қаххор, Йиллар.

2 Ӱтакетган хасис, зиқна. Эсизгина, гуадай умрингиз кулбаи вайронада ўтиб кетяпти, сизни хўп авраб иилатяпти бу қоқвош чол. Ойбек, Улуғ йўл.

ҚОҚИ I Қуриган, куритилган мева, гуัшт ва ш. к (уларни узоқ муддат сақлаш усулларидан бири). Олма қоқи. Шафтоли коки. Коқи содмоқ. Қоқи қилмоқ. - [Табиб] Нон қุоқұси еб, куюқ фамил чой ичии лозимлиеини айтди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Улар тугунларини ечииди, қовун қоқи ва гўит қоқиларни урртага қўйииди. F. Fулом, Шум бола.

Қоқи бахоси Жуда арзон: сув текин; икки пул. Коқи бахосида сотиб олмож. - Боии-

га манманлик кибр-хавосидан бошка нарса асарлар. қоқилиб құодилар. «Муштум». лаш» усули.

сиғмайдиган.. раисни хозир колхозчилар қоқи бахосига хам олмай қўйииан. «Муштум».

ҚОҚИ II, қоқнгул, қоқнўт Сариқ тўпгулли, сут. ширали, қуригач, уруғли тўзғоғи шамолда учиб кетадиган кўп йиллик ў; момақаймоқ. Норалинине кўлидаги кุизғалдоқ, коқи, чуимомаларни кўрд-ю, куззичоқдай сакраб, унинг олдига келиб тўхтаб қолди. С. Анорбоев, Хамсухбатлар. Бойваччалар уйинине даричаси тубида Сопол тувакиаларда уссан қоқиеул бўлур. F. Fулом.

КОҚИЛМОК I Kоқмоқ фл. мажх. н. Деворга қоқূилан мих. Томига тунука қокุилаан уй. $\square$ Хонада ўнтача эски, чанг босган парта, киравериидаги деворга каттакон қора тахта қоқৃилан эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Хасан ота айтгандек, ўртага қ̧озик қоқилади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Пон қокилган, буйи бир карич келар-келмас тайёр бачкана махсилар. Ойбек, Танланган

Қоқнлнб уутирмоқ Қимирламай ӱтирмоқ (ўтириб қолмоқ). ..хамма ии билан банд, жамоа раиси Салимов худди коровулдай коқ̧илиб утирибди. Х. Шамс, Душман.

ҚОҚИЛМОK II I Юраётиб, оёғи учини бирор нарсага уриб олмоқ ва шунинг натижасида мункимоқ. Коқилсанг, тоидан ўnкалама! Мақол. Уйлаб кетаётиб, тоига қоқилиб кетдим.. бои бармоғимнинг тирноғи ку̀чиб, четидан кон сизиб чикди. У. Усмонов, Сирли сохил. Сирож тротуардан туртиб чикжан ғиитни кўрсатиб, кизни огохлантирди: -Эхтиёт бўлинг, қяқилиб кетии мумкин. Ф. Мусажонов, Хури.

2 кўчма Янглишмоқ, хато қилмоқ; шу тарзда панд емоқ, ночор холатга тушмоқ. Бу Викторнине иккинчи марта қุоқилиии.. Олдинги сафар танбехларсизоқ бир оз эсини йиққан эди. Ш. Ғуломов, Бўз ер уйғонди. Хозирча у кокилмай, обрўсига путур етмай келяпти. Ф. Мусажонов, Химмат.

3 кўчма Бирор нарсадан, жихатдан қийинчилик, мухтожлик сезмоқ. Пулдан қоқилмоқ. Гапнине сираси иуки, құзнине молини туัлатаман, деб отангиз бир оз

ҚОҚИМ этн. АФсун ўқиб ва беморнинг аъзойи баданини, қўл, оёқ, бел, бўйин, қулоқларини уқалаш йўли билан «даво-

ҚОҚИМЧИ Қоқим қилиб «даволовчи» табиб. Бир мен узим қоқ̆имчи, Хам эмчиман, аласчи, Бер, бер, бер, бер, бер! Хамза. Бор жан, йук экан, қарға қокимчи, цумчуқ чақимии экан. «Эртаклар».

ҚОҚИНДИК 1 этн. Қоқим қилиб «даволаш»да беморнинг баданига уриб, бошидан айлантириб садақа қилинадиган ёки қоқимчи олиб кетадиган нарса, садақа.

2 х.-к. Жоним тасаддуқ, садақанг бўлай. Ахир, биз хам отанг билан кўзимиз ёруғаизида сенинг орзу-хавасингни курсак деймизда, онанг қоқиндиқ. Х. Зиёхонова, Кўнгил. Буйингиздан опангиз коқұиндик, агар шунчаяик айтмасангиз, бир бечора қиз оёғости бўларкан. Т. Мурод, От кишнаган оқшом. -Вой, онагинанг айлангур, бўйгинангга қокиндик бўлай, - деб Шарофатбиби узоқ вакт багридан Комилани куййади. Ойбек, О.в. шабадалар. Бор, думбоккинам, бор, қоқиндик. бор, уйинингни уйна.. А. Мухтор, Чинор.

ҚОҚИНМОК 1 Қоқмоқ фл. ўзл. Н. Тўрроеок ичида эски тулаак хам Қоқинди, чуัццнди, сайраб бир нафас. F. Ғулом. От бутун гвдасини силкиб кокинди-да, чукур нафас оио́ шхради. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 айн. қоқилмоқ 2. Куккка қараган қокимар. Мақол. Отнинг тўрт оёғи бўлса-да, коқинади. Мақол. Содиқ мингбоши дехцоннине тарвузига қоқиниб кетди. А. Мухтор, Тонг билан учрашув.

3 кўчма айн. қоқплмоқ II 2. Билимсиз кищи қоронғида адашиб юорган одамеа ухиайди. Бундай одам тез қоқинади. М. Жўра, Куёшдан нур эмганлар. Аликул узок умрида бир эмас, бир неча қоқиниб, бир неча йиқилди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

ҚоҚИРИМ Қатиқ ва қаламнир солинган қуруқ суюқ овқат (одатда тумовни, шамоллашни даволаш учун истеъмол қилинади). Унча-мунча бетобликни коқирим ёки гиёхларнинг гули ва томири билан енгиб келган. И. Рахим, Ихлос.

ҚОҚИШМОҚ Қоқмоқ фл. бирг. н. Улар муриб, этакаарини қоқишди. Шухрат, Шинелли йиллар. ̆̈игитлар катта қўрғоннинг текис майдончасида терларини артиб, чангмарини қоқиииб, уззарини тартибга солиб оддиар. И. Рахим, Чин мухаббат.

қоҚИШТИРМОК Хеч қолдирмай, борН̆эғнни йиғиштирмоқ, тўпламоқ, қиришрмоқ. Бундан уи йилиа олдин, Қирмизхонни

кўрқитиб, отпуска пулини қожиитириб ол-: гани эсига туиди-да, узз-ўзидан қизараб кетди.. Эр бўлиб, бир тийин берии у в̈фда турсин, қўлидагини хам қоқиитириб олдди. Н. Аминов, Қахқаха. Хайдар.. муклишга етмай, стипендиясидан қолган бор-йўк пулини қоқиитириб, иофёрга берди-да, узз ётоқ̨ка қараб пиёда кетди. С. Ахмад, Ойдин кечалар.

ҚОҚЛАМОК 1 Қоқ қуритмоқ, қуритиб қоқ, сур қилмоқ. Гуиит қоқламоқ. - -Бизни шўлонга қамаб, балиқдай коқлагани учун худонинг ўзи қахрига олибди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

2 кўчма Сира хам қолдирмай, таг-тути билан йўқ қилмоқ, бор-йўтини қуритмоқ. ..сизнинг омборларингизни хам йигитларга талатиб, қоқиб.. чиєиб кетишди. К. Яшин, Хамза. Унине матракаларини утказии учун уйимизни қокладик, карзза ботдик. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Қоқи қилмоқ. Онама айтинелар, ковун қоқласин, Ковуннинг қоқи(си)ни уи ой сақласин. «Кўшиқлар».

ҚОҚМОК 1 Зарб билан киритмоқ (қозиқ, мих кабилар хақида). Ерга қяозиқ қоқмоқ. Еғочга мих қоқмоқ. - Унгур чуқурлашган сари қозиқлар иу зайлда қоқиб борилса, йўлдан адашмаймиз. М. Исмоилий, Фарғона т. о. [Унсин] Ичкари уйда уัтириб, махсиларга шон коқади, шондан туширади, пардозлайди, қорагул, лок суркайди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Михлаб ёпиштирмоқ, махкамламоқ. Пол қоқмоқ. Отга такূа қุоқмоқ. Томеа тунука қокмоқ. - Нима учун деворларга гилам қоқмадинглар? М. Исмоилий, Фарғона т. о. Нима булди-ю, хеч ким билан кенгаимай. правлениенинг эшигига шундай бир эылоннома кокиб кўйди. А. Қаххор, Кйшчинор чироқлари.

3 Уриб овоз чиқармоқ, тақиллатмоқ, дукиллатмоқ. Хамма ухлаганда, у муллаваччанине хужрасини қаттикроқ коқсангиз, хамиасини кўрасиз. Ж. Шарипов, Хоразм. Самандаров.. қаламнинг орқаси билан столни құоқиб, ғовурни босди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. [ШІарофат] Уйнинг нариси деворини қоқиб, қўинини чақирии учун уурнидан аранг турди. Х. Зиёхонова, Арзанда.

4 Елкага ёки орқага кафт билан секингина урмоқ, шаппатиламоқ. Керииаётган жангчининг елкасига панжаси билан коқиб: -Кетоикми, Дехконбой! - деди ўзбек тилида бир жангчи. Н. Сафаров, Жангчи шоир. Бобом мени қаттиқ қуииб, кўли билан орқамни бир-икки қоқади, тағин иига тутинади. Ойбек, Болалик.

5 Уриб, чертиб, силкитиб ва б. йулл билан ичидаги, устидаги нарсани туширмоқ, шу йўл билан тозаламоқ. Гиламнинг чангини қоқмоқ. Илиқ қоқмоқ. Бурнини қоқмоқ. Дастурхонни қоқмоқ. Кийимларни қоқмоқ. Телпакнинг қорини қожмоқ. - У этакка илашиб кяолеан пахталарни қ̧оқ̆аётганда, боиидаги чопон бирдан сирғалиб, тушиб кетди. М. Исмонлий, Фарғона т. о. Имом, тўполонда бошидан тушиб, тупроққа қоришган салласини коқৃиб-коқৃиб, кূайтадан ўраркан, уैз қавмига вавз-насихат қилди. Ойбек, Танланган асарлар. Сиз келгунингизча, мен курпачаларингизни қоқиб, супуриб кўяман. Мирмухсин, Меъмор.

6 Уриб ёки силкиб, меваларни туширмоқ. Жийда қоқмоқ. Олма қุоқмоқ. ІІафтоли кокмоқ. Саломатнинг онаси элликбошининг богидаги азим туп ёнғоғини қоқаётганда, йиқилиб ётиб колди. С. Ахмад, Хукм Мен сизга айтсам, бахорда гул териб, кузда урик қоқиб бериб, кўнглини олиб юрдим. П. Турсун, Ўқитувчи.

7 Бирор аъзони силкитмоқ, қимирлатмоқ. Қошини қоқноқ. Қанот қоқмок. - IIIакар буви белини ушлаб, кифтини кожқанча бобиллади. X. Назир, Томоша. Раис дарров урнидан турди, бир қўлини орћасига қўииб, иккинчи қулини боши узра камалак қุилиб, икки-уч елка қоқди-да, шундай иугон гавдали бўлиииа қарамасдан, беданадай иуррғалади. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

8 кўчма Холдан тойдирмоқ, толиқтирмоқ. -Юр бизникига, - таклиф этди раис, андак дам ол, бирга овкатланайлик, маиина кииини қоқиб қўяди. Ойбек, О.в. шабадалар. Ййл қоқиб, ўзи адойи тамом булган-у, кетидаги Зулхумордан номус килганидан хам йўлдан когнай чидаб боради. М. Мансуров, Емби. Кеча мени от қэоққан экан, у̀рнимеа кирииим билан қотиб ухлабман. А. Қодирий, Улоқда.

9 этн. Қоқим қилмоқ, қоқим қилиб «даволамоқ». Хакка келиб чуқисин, Мулаа

келиб уัқъсин, Қоқৃимчи келиб қожсин, Кўзинг сує бўлиб оқсин. «Фольклор».

Жонимни қоқай Айланай, ўргилай, тасаддуғинг бўлай. Уттиринг, айланай, утмира қолине, жонимни коқай. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Жонини қоқмоқ Жонини, ўзини фидо қилмоқ. Табассум-ла икки ёи ерга бокиб́, Она хизмат қиларди жонин қоқиб. М. Алавия. Им қоқмоқ Бош ирғатиб, им (имо) билан ишора қилмоқ. Сеитов секретарга «чакиринг», дегандай им қоқди. «Муштум*. Қизлар «бу нима экан», деб бир-бирларига им кокишдди. Х. Назир, Бир туп ғўза. Кипрнк коқмоқ I) киприкларни пирпиратиб, кўзни очиб юммоқ. Секретарь қиз кўзарини сузиб, бир-икки киприк қожди. С. Ахмад, Бош оғриғи; 2) бу̀писиз шаклда - ухламаслик, кўз юммаслик. Тонг отганда киприк қоқмасдан, Тағин қир бағрида хозир бўламан. Миртемир. Мижжа қоқмаслик айн. киприк қоқмоқ 2. Бу̀рон бу̀либ, кучли ёмғир қуйди, брисадир мижжа қоқмай дала аиланди. "Узбекистон кўриқлари». Мияни (ёки қулок-мияни) қоқиб қўлга бермоқ Кўп гап гапириб, жавраб, жонига тегмоқ. Тоикентдан яп-янди маиина олиб келиии хақида мактанавериб, миямизни қ̧оқұиб кўлимизга берди. И. Рахим, Зангори кема капитани. Биродарлар, Рихсиев ку-лоқ-миямни қожұиб қу̀линга берди.. Т. Мурод, От кишнаган оқшом. Оғзнга қоқмоқ (ёки урмоқ) Гапини бўлмоқ, гапиртирмаслик. Дарсига тушунмай савол берсанг, дарров оғзингга уради. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла. Сим (ёки телефон) қоқмоқ с.m. Телефон орқали сўзлашмоқ; телефон қилмоқ. Иcфандиёрга сичқоннинг уяси минг тила бўди. У кетма-кет Тоикентга сим қоқар эди. С. Сиёев, Аваз. Муродова Қосимовга, Қосимов эса боиқармага телефон қоқа бошлади. И. Рахим, Ихлос. Танда қоқмоқ кам қу̀л. айн. танда қўймоқ 2. к. танда. Тикувчилик артелига танда қоқавериб, иидан қоладиган булди. Fайратий, Довдираш. Четга қоқмоқ Назарписанд қилмаслик, пастга урмоқ. Кейин Гулнорга худо беради, у эрка-арзанда хотин бўлиб.. кўнгдеа нима келса, иуни қилади, бизни хар нарсадан четга коқади, бцлки бошимизда ёнғоқ чақади. Ойбек, Танланган асарлар. Этак қоқмоқ Бахридан Уттоқ; кечмоқ. -Тортавер аравангни ўзларинг! -дедим-да, этак қокиб чиқиб кетдим. М. Абдукаримов, Чигал ёзилди. Кўнса, кўнди,

кунмаса, этагимни қокиб чиқаман-кетаман. С. Ахмад, Уфқ. Эшик коқмок 1) эшик тақиллатмоқ. Машинадан тушиб, уймакорли жигарранг бир эшикни қоқдим. У. Назаров, Одамлар; 2) ку̀чма яқинлашиб қолмоқ, якинлашганидан (келганидан) хабар бермоқ. Ияғорлар учун буйрук кузда берилган эди. бахор эиик коқяпти, "канисиз, опа."» дейди. Н. Сафаров. Хадича Ахророва. Қанот қоқмок к. қанот 1. Ўй-хаёлим Ватан буйлаб қоқади қанот! Ё. Мирзо, Ўғил мехри. Кулоқ қоқмок 1) қулоқ солмоқ. Ёларингга арз этармишсан: "Қачон тугар ёримнинг жанги?» Еш демишки: «Гарбга кулок сол, Келаётир зафар оханцил. Т. Тўла; 2) кулоғига етказмоқ; айтмоқ. Доно халкимиз хам бу хақда хамиша куағимизга кокиб туради: «Гузаллик юзда эмас, ақлда! М. Исмоилий, Инсонда хамма нарса гӱзал бўлиши керак; 3) эътироз билдирмоқ, қаршилик қилмоқ. Хожи она менинг онам бўлади! Кимки онамнинг сўзига қуок қюқса, хафа килса, ундаї хотин менга - тавок. Хамза, Бой ила хизматчи. Жонкелди, у̀либ турган экан, қулоқ қоқмай, хўп деди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚоқТИРМОҚ Қокмоқ фл. орт. н. Уйга пол қоктирмоқ. Отга така қоктирмоқ. $=$ Холмирза ака отга жабдуқлар олиш, аравага темир қоктириш учун шахарга тушиб кетади. А. Қодирий, Обид кетмон. Энг четдаги қозиддан унинс ёнидаги иккинии қозик орқали қараб, учиннисини казиладиган унгур оғзигакоктирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. - $\boldsymbol{y}_{4}$ марта товуқни кучоқлаб қоктирсин, чилмёсин қилдиргин.. - деб ку̀ярда-кўймадилар. Ойдин, Чақалоққа чакмонча.

қоқШОЛ І Ориқликдан қоқ куриб қолган, қок қуруқ, қуруқ суяк. Она яна коқиол ку̀лаари билан уғғининг елкасини силади. П. Турсун, Ўкитувчи. У тиззаларини коқшол куллари билан кучоқлаб, искирт курпача устида бамайлихотир уттирар.. эди. М. Осим, Элчилар. Коқшол киши қууиини кумариб, уни тухтатди. Ш. Бўтаев, Қуррғочланган ой.

ҚоқШОЛ ІІ тиб. Одам ва хайвонларда организмга терининг жарохатланган еридан кириб, уззидан захар ажратиб, бутун организмни захарловчи таёқча шаклидаги алохида микроб қўзғатадиган ўткир юқумли хасаллик (бемор камалакдек эгилиб қолади ва хар қандай ташқи таъсирдан тиришиб

қолавераци). Султоннинг оёғи иишиб кетди.. Мадали ака: -Хозир дарров укол килмаса, кокиол булиб колади, - деди-да, дори сумкасини тита боилади. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

ҚOFO3 [ $\$$. كاغ - қогоз; хат; хужжат, гувохнома 1 Асосан ёзиш, расм солиш, китоб, журнал, газета ва ш.к. босиш хамда бошқа мақсадларда ишлатиладиган, ёғоч, эски-туски ва ш. к. дан тайёрланадиган юпқа материал. Газета коғози. Езув қоғози. Ўров коғози. $=$ Республикамизда коғоз иилаб чикариш узоқ тарихга эга. «Фан ва турмуш». Хозир қоғоз, босмахона.. харажатлари учун пул етиимяайди. Ойбек, Танланган асарлар. Бавзида тап-тайёр мисраларни қоғозаа туширишга шунналик шошасанки, охирида уу дастхатингни ўзине ўциёммасдан қийналасан. А. Обиджон, Аканг қарағай Гулмат. ..бурчакдаги китоблар билан тўлиқ шккаф устида уроғлиқ чертёж коғозлари ётар эди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулок сол. Нажмиддин Бухорий хам қоғозарни еззиб, лойихани, мадрасанинг бавзи бууак тасвирларини кўздан кечирарди. Мирмухсин, Меъмор.

2 Маълум бир нарса, иш, воқеа-ходиса ва ш.к. ни қайд этувчи матн битилган ва қонуний кучга эга бўлган қоғоз; расмий хужжат. Салимбойвачча қоғозни қулда махкам сикиб, гурур билан давом этди: -Бу нарса қулимдами, хар бир иини қиламан, хеи ким бирон айбни буйнимга куяя олмайди. Бу хат жиноятни савобга айлантиради. Хар ерда. хар ким олдида мени оқлайди. Ойбек, Танланган асарлар. Бироқ ку̀рилган чоралар хақида «юкори»га қогоз керак эди. Газетадан. Мана бу қоғозга мадраса муллабаччалари, домлалар, мударрис, бойлар, юорт улуғлари имзо чекканлар. К. Яшин, Хамза.

3 Қоғоздан ишланган пул, қоғоз пул. Кармонидан беш сўмлик қоғоз олиб, сандала кўйи. Ойбек, Танланган асарлар. - Ха, айланай, охори синмаган қоғозар хамманиям хуиини қочиради. Қачон олиб келибди? -Хозир бехабар 175 сум олиб келган экан. Хамза, Паранжи сирлари.

Сув қоғоз кт. сувқогоз. Хнтой қоғоз к. хитой 2.

4 (у̌-n. к. шаклида - қоғозда) Фақат қоғоз, расмий хужжатлардагина қайд этилиб, амалда ижроси йўқ иш-фаолиятларга нисбатан қўланади; шундай холат, ахвол-

ни қайд этади. Кўп бўлинлар хозиргача вазифалари нимадан иборатлигини билмайди, тарқоқ, кўп холларда қоғозда фаолият кўрсатади. Газетадан.

5 c. m. Варақ, бет. Мақола икки қоғоздан ошмасин. Супнеси вақтларда мухбирлар, юборган хабарларининг биринчи қоғози устига «гонорарли», деб ёза боиладилар. А. Қаххор, Сароб.

KOFOЗВО3 [ $\phi$. كاغذباز - бўлар-бўлмасга хат ёзишни яхши кўрадиган] Амалий иш ўрнига кераксиз ёзишмалар олиб бориш, қарорлар чиқариш билан овора бўладиган, шу тарзда ишлашни яхши кўрадиган шахс; расмиятчи. Ии бўлмайди, кимки бўлса коғозбоз, Қоғозбозлик билан уттгай қчииу ёз. Хабибий.

КОFОЗБОЗЛИК 1 Амалда эмас, қоғоздагина иш битириш, қоғозбоз каби иш тутиш. Хурматли Туॅклиев ва Кораев ўртоклар! Коғозбозлик билан план сира юз буллмайди. «Муштум». Бу министрликларнинг айрим шохоб̆чаарида асосий ишдан кўра бепарволик, кৃоғозбозлик, уюикоқсизиик авж олиб кетган. «Муштум».

2 Ёзиш-чизиш, қого3-хужжат ва ш.к. билан боғлиқ ишлар. У киии қайтгунча коғозбозлик ииларини ўзине тугрилаб турасан. О. Еқубов, Излайман. [Мирзажон] Кабинетда утириб, қоғозбозлик билан шуғулланиига урzанмаган. К. Рахимов, Биринчи одим. -Йўк, йўқұ, қўзғамма. Буеун қоғозбозиикка сира тоқатим йўқ! - деди Амина опа Халимага. О. Екубов, Бир фельетон қиссаси.

3 Ёз-ёз иши (кимса хақида тухмат, ғийбат ва ш.к. ни ёзиш). IIу Кори хозир газета ходимининс хам пайига туииб, қоғозбозаик килиб юрибди. Мирмухсин, Мусича одам.

ҚОРОЗЖИЛД [қоғоз + жилд] кам қўлл. айн. конверт. Қиз хатни буклаб, қоғозжилдга жойлади. Н. Ёқубов, Жон.

KOFOHOK Она қорнида, бачадонда болани ўраб турадиган парда.

КУББА [ $a$. - - гумбаз; чодир] архим. Яримшар шаклидаги гумбаз. Мезаналарнине куббалари. Бутхонанине қуббалари. Тунука томли уйлар, ёғоч панжаралар, гилос, олма ва иафтоли; қุават-кават иморатлар, баланд қад кўтарган минора ва қуббалар унине куॅз олдидан бирма-бир ўта-

верди. П. Турсун, Уқитувчи. Салқин тушдд. Минораларнинг қуббаларида уйнарди қуёи. Э. Рахим.

2 Умуман, яримшар (кубба) га ўхшатиб ишланган, шундай шаклга келтирилган нарса. Каравот қуббалари чироқдай ёнади. Шухрат, Шинелли йиллар. Бир ииша коньяк.. ва циройли вазага кубба шаклида терилаан апельсин келди. Ойбек, Танланган асарлар. Аёлнинг сақичдай қора сочи икки қуббба қшиб бошига турмалган. А. Мухтор, Қаноти синган орзу. Azap бир zan чихса, шу чўккига тошдан кубба қилиб, белбоғимни байроқ қилиб тикаман. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 бол. Тўртта ёнғоқни пирамида шаклида тикиб, узоқдан соққа билан уриб йиқитиш ўйини. Қубба уйнамоқ.

ҚУЕЕАЛИ 1 Куббаси бўлган, қуббалари бор. Абдуалахон солдирган қуббали тимнинг ичи ари инидек гувулаар эди. М. Осим, Элчилар.

2 Куббалар билан безатилган. Куббали эииклари кенг.. кўркам - хайбатли икки мехмонхонанине бирида Мирзакаримбой утирар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Сувоқлари нураган, куббали устунлари хийла қийшайган омбор эиисини бир одам қулфлаётганда, ойимни кўриб, орқасига уัсирияди. Ў. Хакимали, Навбахор.

КУББАЧА 1 Кубба с. кичр.
2 айн. қубба 2. Энли камарида олтин қуббачалар, йирик гавхарлар.. оловланар эии. Ойбек, Навоий. [Алииер] Олтин қуббачалар, ўймакор гумар биан безалган эшикни очиб, кичикроқ, лекин серхаиам бир хонага кирди. Ойбек, Навоий.

ҚУБУР [a. تَبور - «қабр» с. нинг кўпл.] эск. кт. Қабрлар; гурристон.

Ахли қубур Қабрларда ётган мархумлар. Ассалом алайкум, ахли қубурлар, Бир кеча манзил жой сиздан су้райман. «Алпомиш».

КУВ I 1 Макр-хийлага уста; ичидан пишган; муғамбир, айёр. Олимхон бекор юриб тирикчиаик қилишнине хам яхши яшашиннг йўлини топган одамлардан. У жуда куө, мўлтони одам. Ойбек, Танланган асарлар. ..уста, мен сизни содда деб юрардим, анча қув экансиз-а, тавба.. Р. Файзий, Хазрати инсон.

2 Қувлик ифодаловчи; айёрлик ифодали; айёрона. Аиимардоннине юзида яна ўша қув

табассум қалжди. Ў. Хошимов, Бахор қайтмайди. у уттниз етти ёиларда.. чуқур куе кўларидан захар томган.. киии эди. Ойбек, Нур қидириб.

ҚУВ Il айн. оққуш. Оқ кув. Қора қуе. Куө қув билан учади, гоз ғоз билан кучади. Мақол.

КУВ III: ранги қув ўчмоқ (ёки оқармок) Ранги оқариб, бузариб кетмоқ. Рахимнинг ранги қув ўчиб, ғиқ этмай қолди. Х. Назир. Сўнмас чақмоқлар. У оркасига тисарилди, тоиойнада.. ранги қуе учииб, кўкариб кетган узининг башарасини кўрди-ю, бу хаёл эканиви туичудд. У. Умарбеков, Ёз ёмғири. Baлихон қоғоэеа қу̀л чу̀зди. Майнанине ранги қує оқариб кетди, кўлаари титрай боилади. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

КУВ IV унд. с. Кушлар галасини хайдашни билдиради. /Икбол:/ Чумчуклар ўлсин, уйлари куйсин. Хай, гала-гала кує. Н. Сафаров, Уйғониш.

ҚУВ V ше. Чақмоқ учқунидан ўт олиб ёнадиган махсус пилик, пилта. Mexтарага сув солиб, Чақмоғига қуе олиб, Йуга туиди Хасан мард. «Равшан».

ҚУВАЛАМОК кам қўд. 1 айн. қувламоқ. Бузук ерда олкорларни қувалаб Мереанлардан Навфал илгари утди. «Бахром ва Гуландом».

2 Бир-бирини қувмоқ, қувлашмоқ. $К \dot{y}$ зинцз экранда, кадрлар бир-бирини қувалаб утиб турибди. К. Ерматов, Кино санъати хақнда. IIIу зайлда йиллар уттди қуеалаб. Толе куки бахт юлдузин кўрсатиай. F. Ғулом.

ҚУВАЛАІІМОК Куваламоқ фл. бирг. н. Отга солсанг, беда сол: Қасир-қусур чайнасин. Қизинг бўлса, ёига бер: Кувалашиб уйй насин. «Кўшиқлар».

КУВВОІІІ с.m. Айёр, қув. Чамбилдадир асли душманнинг эли. Гурўғи қувбошнинг тутинган уувли. «Зулфизар билан Авазхон».
 жк. кт. айн. куч, қувват, қудрат. Янги усул соғлиқни сақлаи қоидаларига тўла жавоб бериш устига, болаларнинг зехнларига, уззаштирии қувваларига яхии тавсир беради. «Маориф ва уัқитувчи».

Қувваи жозиба 1) ўзига тортиш, жалб қилиш куввати; жалб қилувчи, тортувчи куч. Бир кувваи жозиба зиёратхонага караб оёкинии тортаверди. «Муштум»; 2) физ. тортиш кучи. Қувваи нутқ Нотиқлик махорати. Суатонмурод.. ужжар олимнинг иатифотини

қозонии учун кувваи нутқини ишга солди. Ойбек, Навоий. Кувван хофиза (ёки мухофиза) Эсда сақлаш қобилияти, хотира қуввати. Менинг ўзим хам Устанине бой ижодиаа, юксак талантиса, қувваи хофизаси, сўза бойлиги ва чечанлиеига хайрон қэолардим. «Театр». Фақирнинг кувваи мухофизам озроқ, шунинг учун бу ерда факат эсимда қолган хабарларнисина нак/ қилурман. А. Қодирий, Кичик асарлар. ..автобиографик асар яратии учун бахиилардаги куџли кувваи хяофизанинг ва беқиёс бадихагўйикнинг узигина етараи эмас. «ЎТА».

КУВВАТ $\{a$. قَ $\quad$ - куч, қувват; энергия] 1 Харакат-фаолиятга олиб келувчи қобилият; харакатланиш, харакатлантириш қобилияти; куч. ..қирк минг элат ичида бу қизга куввати баробар келадиган эр йигит йу้к. «Бўтакў3». Каридим, ии кұилиига қолмади қувват. Fайратий. Поезд борар.. қувватга тўлиб. Х. Пўлат.

Кувватта кирмоқ Соғаймоқ, куч тўпламоқ. У [хаким-доктор] томиримни уилаб, андак мулохаза кцилди-да: -Сизники - косиб касал, далага чиқинг, бахридилинеиз очилса, кувватга кириб кетасиз, - деди. Ойбек, Танланган асарлар. Кувватдан кетмоқ (ёки қолмок) Холсизланмоқ, заифлашмоқ, куч-куввати кетмоқ.

2 айн. энергия. Электр куввати. - IIу сувнине қувватидан уйимиз ёруғлиси. Қ. Мухаммадий. Улуғ кишииик ақли атомдаги қувватни Покиза умид билан кุила ололди ижод. F. नулом.

3 физ. Бир вақт бирлиги ичида бажарилган ёки бажариладиган иш миқдори. 500 мегаватт кувватеа эга бўлган гидростанция. Кувват бир секундда бажарилган иидир.

4 Корхоналарнинг ишлаб чиқариш имкониятлари мажмуи. Мавжуд корхоналарнинг иилаб чикарии кувватини оширии билан янги объектлар хам барпо этилди. «Фан ва турмуш».

5 Куч, чидамлилик. Чирисан ёғочнинг қуввати булмайди.

6 ку้чма Моддий, маънавий имконият; қодирлик, қурб; қобилият, лаёқат, билим. «Учда кахрамонларнине хпар иккаласи хам характер сифатида узларининг жозибадорлиги, мажлум бир хислатларининг бўрттириб тасвирланиии билан китобхонни ўига тортиб оиии қувватига эга. М. Кўш-

жонов, Поэмадан романга. Элмурод кимда кандай укии асбоби бораисини текиириб чиккุандан кейин, ўкувчиларнинг қувватини синаига кирииди. П. Турсун, Ўқитувчи.

Куввати етмок (ёки келмок) 1) кучи етмоқ. Уйла, болам, кимеа келар қувватинг? «Рустамхон»; 2) имконияти етмоқ, қурби келмоқ. -Битта хотин олиб бериига куөватим етади, - деди Ботиржонга дадаси. K. Мақсумов, Саодатли чаманда. /Нури/ /Пул ва боиликнинд кувватига иионгани учун, бу йўлни кулай деб топди. Ойбек, Танланган асарлар.

7 к. калория. Бир пиёла чойдаги кувват бир бурда нонга тенг эканіиги хисоблаб чиқұилан. К. Махмудов, Кизиқарли пазандалик.

8 куัчма Далда, мадад. Арғамчига кил қувват. Мақол. Майин товуи эиитилди: -Келинглар.. рахмат! Одамга одам кувват бўлади, минг рахмат! А. Қаххор, Минг бир жон. Индамаса хам, шу ерда туриши, Ғуломжондан ниманидир кутиши йигит юрагига қувват берди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ҚУВВАТЛАМОК Маъқулловчи, ёнини, тарафини олувчи ёки тасдиқловчи фикр билдирмоқ, ёқламоқ, қўлламоқ, химоя қилмоқ. Бировнине сўзини, фикрини кувватламоқ. Таиаббусни қувватламоқ. Қарорни қувватламоқ. - -Ана у қизга хак гапни айтдим, - деб Эргашоини қуеватлади ІІарофат хола. Н. Сафаров, Олияхон Султонова. Гулистон кексалари, гууекечаси билан маслахатлашиб чикқандек, бир-бирини қувватлаб гапира бошладилар. И. Рахим, Чин мухаббат.

КУВВАТЛАНМОK 1 Кувватламоқ фл. мажх. н. Бу фикр купиилик томонидан қувватланди.

2 Қувватга кирмоқ, қувват олмоқ. ..майли, бувингизни ман айтиб, олдириб келай булмаса, иояд куриб, бир оз кувватлансангиз. Хамза, Танланган асарлар.

ҚУВВАТЛИ 1 Аниқловчи сўз билан кўлланиб, шу сўз англатган маънодаги (даражадаги) қувватга эгаликни билдиради. Юқори кувватли электр симларини тортиии каби оғир юмуиларни бажариида курувчиларнинг бирдан-бир ёрдамчиси ана шу вермолётлароир. "Фан ва турмуш».

2 Куввати меъёрдагига нисбатан ортиқ; кучли, бақувват. «Эли қувватлининг бели хุам

бакувват бўлади», деб қўйди ку้нглида. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

КУВВАТСИЗ Кучсиз, куч-хуввати, дармони йўқ; куч-қуввати меъёрдагидан (нисбатан) кам; камкувват.

ҚУВВАТСИЗЛАНМОК Кучсизланмоқ, дармонсизланмоқ, куч-қувватнан қолмоқ. Касалдан анча қувватсизаниб қолибди.

ҚУВВАТСИЗЛИК Қувватсиз холат; кам куч-қувватта эгалик. Кувватсизиидан шикоят килмок.

ҚУВИЛМОК Кувмоқ фл. мажх. н. Бўлаағур хаёляар миядан қувилди. Созандалар уйдан қувилибди, кетларидан мусика асбоблари бирин-кетин улоқтири$л и б д и . ~ Т . ~ О б и д о в . ~ Ю с у ф ж о н ~ қ и з и қ . ~$

КУВИШМОК Кувмоқ фл. бирг. н. Туры миллат уғлонлари бир тан, бир жон буаишиб, ёвни юртимиздан кувиидди. У Уар бир-бирларини кувиииб ўйнашар.. яйрашар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚУВИІІТИРМОК 1 Кувиншмоқ фл. орт. н.
2 Орқасидан кувмоқ, эргашиб юрмоқ. Бола онасидан бир қарич хяам жилмай, уни қувиитириб юради.

3 ку̀чиа Суриштирмоқ, пайига тушмоқ.
ҚУВЛАМОҚ Кувмоқ ёки қувлаб етмоқ. Кугрққанни ажал кувлар. Мақол. - /Фотима: J Анави Тўадганнинг эркамойи! Минаман деб, гозаарни кушлагани-қувлаган. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Уйине куйғур тасқূара миршаблар изингга туииб қувладими? Ойбек. Танланган асарлар. Сиз қувламасангиз, мен Марғилонга бормайман? [деди Кумуи]. А. Қодирий, Ўтган кунлар. - Ййғ-eй! - हобокуя $\grave{у т и р г а н ~ у ั р н и д а ~ к у ̆ л ~ с и л т а д и . ~ Г у е ̈ ~ б у ~ б и я а н ~}$ боиидаги иуохаларини қуөламокчи эди. С. Анорбоев, Оқсой. [Умурзоқова] Кўшимча шухрат оркасидан қувлайди. Ш. Рашидов. Бўрондан кучли.

ҚУВЛАНМОК Қувламоқ фл. мажх. н. Уста Олим. Отабекнинг кутидор томонидан кувланганидан тортиб, иу кунгача Маргилонга етти-саккиз мартаба келиб кетганини.. су̀злаб чиқди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

КУВЛАШІМАЧОК бол. 1 ЕТиб ёКи тутиб олиш учун бир-бирини қувлаш уйини. Қишда болалар қорбўрон, қувлашмачоқ, хоккей ўйнаиади, ернинг нами селгиии билан футбол бошланади. Ф. Мусажонов, Текин томоша.

2 Югуришда ким ўзиш мусобақаси.
ҚУВЛАШІМОҚ Кувламоқ фл. бирг. Н. Уни
 қувлаиа кетди. Ойбек, Танланган асарлар. Кунлар орқасидан ойдар.. йиллар қувлаииб умди. Х. Зиёхонова, Арзанда. Булутлар хам денсиздаги муз сингари бир-бирини кувлашарди. Х. Шамс, Оқпадар.

ҚУВЛИК 1 Кув эканлик. Унинг қувлиги-

- ни хамма билади. - Лекин қуваиги учун аиблаб буммайди.. иундай катта хужжаликни эплаи учун озгина айёр бўлиш хам керак. М. М. Дўст, Лолазор.

2 Кув одамларга хос иш, катти-харакат. Жангларда ботирликдан кўра кувлик, мохираик, эпчиаик ии беради. Т. Рустамов, Мангу жасорат. У̌зи улеудай тугрису̀з, гирромаик, қувликни билмасди. Мирмухсин, Умид. Хафа бўлмагин-у, укам, мен сендан бунака қувлик чикади, деб хеч ўйамагандши. Х. Назир, Кўктерак шабадаси.

3 Қув шахсга хос хис-туйғу, хислат ва энинг ифодаси. Муса аканинг кувлиеи тутд. «Шарқ юлдузи». Канча қувлик, шуухик бор эыи Рахим аканинг кузаарида. Ф. Мусажонов, Химмат.

ҚУВМОК 1 Етиб ёки тутиб олиш учун орхасндан югурмоқ, қувламоқ. Кийик қувздн қуённи пайқамас. Мақол. Илон қувса,
 Қувгн дуиманимни кузга туиирдим. «Мамнкан айёр». Олмазорга етганиоа, кимоир ормидан кувиб етди. М. М. Дусст, Лолазор.
2 Бирор жой-макондан мажбурлаб кетмазмоқ (жўнатмоқ); хайдамоқ. Момо қумнга кетак олиб, болаларни кувибди. «Эртакмар. [Жуман:] Бечора болаларни иссиқ иняридан қувиб чиқареанларине хам етар. патада нима еунох? Ёкма! М. Нсмоилий, Фарғона т. о. ІІиддатлии итурм натижасиdе дуиман мудофаа марраларидан дувиб жияриади. Н. Сафаров, Жангчи шоир.
3 кучма Мансаб, лавозим ва ш.к. дан четатмоқ, бўшатмоқ, хайдамоқ. Бироқ сал
фррат утмай, хоким ту̀ра тилвочни ии${ }_{1}{ }_{\text {div дувди. С. Ахмад, Хукм. }}$

4 кучма Йўқ қинмоқ; хайдамоқ. Ташвии пр боланине хуснини оларкан, шуулигини ри, овозидаги латофатини хаам қуваркан. С.Аммад, Уфқ. Кўзга аниб равшантик бахши мпваии яиил кукатлар таровати.. кечадан бюм ғамнок дилини эркалаб, кукксидаги

ранжу аламни қувгандек бўларди. С. Сиёев, Аваз.

5 куัчма Хаёти, иш-фаолиятида бирор йўл-йўриқ, усул ва ш.к. га қаттиқ амал қилмоқ: бирор иш-амални қаттиқ тутмоқ, унга берилмоқ. Халижкон хам акаларининг ймини куеди: мактабда укиб туриб.. авиаклубга қатнади. С. Акбаров, Отанинг хаёллари. - У фақ̆ат охиратни деб яиаган, умр бўйи савоб кувган, - деди чол. А. Муқимов, Қопқон. Жонинеда касдинг борми, мунча арокни кувмасанг. "Муштум".

6 куучма с.m. Юриб-елмоқ (пиёда ёки улов билан). Телпагини елвиратиб, Ўзакларни далвиратиб, Урганч элга кувиб етдик. "Юсуф ва Ахмад». Кўп ерларни мен ахтардим от куниб, Хеч курмадим Асад Шодмон корасин. «Маликаи айёр».

Из қувмоқ Изидан таъқиб қилмоқ. Курбоиилар ичидан қочиб, менинг орқамдан из қувиб келгансан.. Fайратий, Унутилмас кунлар. Болта муалаим бошлик етти-саккиз чоғли йисит изларидан қувио келар.. Н. Норқобилов, Тўқнашув. Кетидан (ёки орқасидан) қувмоқ айн. кувмоқ 5. Мол-дунё орқасидан қувнок. Фойда кетидан қуемоқ. = Сохта иухрат кетидан қувиб, алдамчилик билан иугулаанган иахслар килмииларига яраша қаттиқ жазоланиии лозим. Газетадан.

ҚУВНАМОҚ Хурсанд, шод кайфиятда бўлмоқ. Кенг ховлида қуєнар беи уртоқ. Ойбек. Қизлар. Атайин уйнагани, қуєнагани келан.. бу куёв-келинга нттифот биядирмаслик гунохдек туюлди. С. Анорбоев, Оқсой. Хуи келибсиз, қадрдонлар, мехиониар, Кувнаб уйнане, кулине, кизлар, жувонлар. Хабибий.

КУВНОК 1 Доим, табиатан хуш кайфиятли; хушчақчақ. ..бу оиладасиларнинг хамнаси хам самимиии, қувноқ ва оккунсил эканаигига иионган сайин, бу унғайсизиик уртадан кутарилио́ борарди. С. Зуннунова, Олов. Махди табиатан кувноқ, куйди-пииди эди. С. Сиёев, Ёруғлик.

2 Шод, хурсанд кайфиятли: қувончга тўла. Қамналари қуөиоқ, эгинаари башанг. С. Зуннунова, Кӱк чироқлар. У букун жуда цувноқ. Т. Ашуров, Оқ от. Бари утиб кетди бир туи мисоли. Эслайман гох махзун. гохида қувноқ. А. Орипов, Йиллар армони.

3 Шод-хуррамлик акс эттирувчи, ифодаловчи. Мен сахналаитирган кувноқ комедия хам шу хакда.. Газетадан. Тошкент узбекнинг санвати, товуши, Кувноқ музикаси, куйи, обруси. F. Ғулом. Учиа кувнок кулги, хазия энди қандайдир жиддият, уй ва ғазаб билан аралашиб кетган эди. С. Зуннунова, Олов.

ҚУВНОҚЛИК 1 Қувноқ эканлик. Унине кувноқлиги хаммага ёкади.

2 Кувноқ кайфият, шод-хурсанд холат. Унинг бояги қувноқлиги ўрнини аллақандай босиқикк эгаллаган эди. Н. Аминов, Қахқаха. Хурининг ўзи хам кўринишидан оғир булсада, куөноқликни яхши кўрарди. Ф. Мусажонов, Хури.

ҚУВОНМОҚ Хурсанд бўлмоқ; севинмоқ. Дадаси шавнига айтилган мактовлардан бола куөониб кетди. С. Ахмад, Уфқ. Адолат.. тунги сувни шимириб тирилаётган хар бир гўзани кўриб кувонарди. И. Рахим, Чин мухаббат. Салимхон билан Умид отаболадек бирга овқатланииди. Уаарни кузатиб утирган Сунбулон ая ич-ииидан куєонарди. Мирмухсин, Умид.

ҚУВОНЧ Кувониш хис-туйғуси; хурсандлик. Болтабой отанинг кувончидан Ширмонхон хам бехад иод эди. С. Зуннунова, Олов. Туй. Бу су̀з.. камбағалнина уйини щодликка, кувончга тўлдиради. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. ..адабиётга яинаб кирган ееиларни куриб кувониб кетаман ва бу куөончимни уча ёининг уузига миннатдорчилик изхор киииб айтаман. К. Қаххорова, Чорак аср хамнафас.

Қувончи нчига (ёки дилига) сиғмайди Жуда хам хурсанд, ғоят шод. Ичкарида хотинлар мажлиси: ..биров ёр-ёр ўкиб, тағин биттасининг кувончи ичига сиғмай хахолаб, дунёни бузади. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

қУВОНЧИҚ шв. Кишига кувонч, шодлик бағишлайдиган, кўнглини кўтарадиган, хурсанд қиладиган энг азиз кимса. нарса. Тохиржон менинг овунчоғим, отасининг кувончиги буллб кодди, уни ардоқлаб у̀стира бошладик. М. Жўра, Изтироб.

ҚУВОНЧЛИ 1 Қувончни ифодаловчи, шодлик ва хурсандликни акс эттирган; шодлик ва хурсандлик билан тўлган, севинган, шод, қувноқ. Кувончли таббасум. Куөончли юз. - Элмурод ва унинг дугттари.. кувончли, порлок кунларининг қандай ута-

ётганини сезмасдилар. П. Турсун, Ўқитувчи. Бахмал кирғокларни тулдириб оқди Бахтиёр эимнинг қувонции саси. Fайратий.

2 Кишига қувонч бағишлайдиган, қувонса, хурсанд бўлса, севинса арзийдиган. Кувонияи натижа. Қувончли хабар. - ШІу вақт Юрьев батальонинине жангчилари учун яна бир қувончли ходиса юз берди. И. Рахим, Чин мухаббат. Ана иундай кувоннли кунаарнинг бирида тугсатдан боиимга фалокат туиса буладими!' Э. Раимов, Ажаб қишлок.

ҚУВРАЙ, оқкуврай Чўл-даштларда ўсадиган, майда тиканли бир йиллик ёввойи ўт. Бобо йул четидаги оккуөрайнинг гулини узиб, чеккасига қистирди-да, жойиса чициб утирди. А. Мухтор, Чинор.

ҚУВРАМОҚ кам қўла. Қуримоқ, қурушмоқ, қовжирамоқ. Газалчи уғғининг томоги куярадими, товуии хириллаб қолди. С. Сиёев, Еруғлик. Унда-бунда учрашиб турган бедазорлар суєсиз қолиб қувраган. Ш. Холмирзаев, Сайланма. Тоғнинг утти бари кувраб кетибди. «Гулнорпари». Одамларнинг экинлари кукармай куеради. Ш. Холмирзаев, Сайланма.

ҚУВРОҚ кам кўда. Кувраган, қуриган. Шабада келтирган куврок пичан хидидан. боии айланиб, тўлғаниб турибди. А. Мухтор, Чинор. Тонг шамоли куврок у̀тни йчқади. «Тохир ва Зухра».

ҚУВУР 1 Катта, йўғон сопол труба. Обрахаага кувур куймок.

2 Сув, буғ, газ ва ш.к. нинг оқиши учун темир, бетон ва б. дан ишланган узун, ичи бўш махсус курилма. Газ қуөури. Нефть кувури. Сук кувури. - Козим темир кувурлардан шарқираб сув отиааётган ховузчага дуи келди. Э. Усмонов, Ёлқин. Сунгра ундан боғ томонга каратиб диаметри 80 мицииметр бўеан полиэтилен куяурлар тортилди. «Фан ва турмуш».

3 c. $m$. Айрим асбоб, курол каби нарсаларнинг қувурсимон қисми; ствол. Tenаликларнинг этагида оғир ту̀плар, узун кувураари осмонга кутарилган зениткалар туради. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Кейин [сомоварга] пистаку̀мир солиб, кувурига мақси кийдириб, дам берди. С. Ахмад, Уфқ. Иброхимбек тӱппонча кувурини уузига қаратиб, ииига пуфлади. Ш. Холмирзаев, Қил кўпик.

ҚУВFУН $1 \breve{У}_{3}$ жойи, ватанидан хайдаш, қувиш, сургун қилиш, қилиниш хатти-

харакати, холати; шундай холатдаги хаёт. Қўкон атрофларида, Сўх ва Хуиеёр деган жойларда Бобур икки йил қувғунда юрган. «ЕЕлик». Улар зиндонларда, турмаларда, қувғунларда эди. Ойбек, Нур қидириб. Аваз, бир тарафдан, қувғунга учраб, мана шу дала-пузга келиб қолганига хурсанд эди. С. Сиёев, Ёруғлик.

Қувғун қилмоқ Ўз жойи, ватанидан хайдамоқ, кувмоқ; қувғун холатга олмоқ, ташламоқ. Отамнинг бошини еганлар, мени қувғун қилганлар учун қон туккиб, эсимни еганим йў! Шухрат, Жаннат қинирганлар.
$2 \breve{y}_{3}$ жойи, ватанидан қувилган, шундай холат, шароитда яшовчи шахс. Кувғунларни юртга қайтариб, гунохุга ботдими? Т. Малик, Қалдирғоч.

ҚУВРУНДИ айн. кувғун 2. Кун чиқиб.. қуєундиарнинг елкаларига офтоб тегиб, оломонга сал жон кирди. А. Мухтор, Чинор.

ҚУДА Куёв ва келиннинг ота-оналари (бир-бирларига нисбатан). Хотин қуда. Эркак қуда. Кудалар ўртасида руий берадиган анелашиимовчиииклар, жанжалаар аксар вакт музокара ва муроса йўли билан хұал килинади. Ойбек, Танланган асарлар. Куда-
 биласан: туя суйиб чорлаганиндда хам келмайдирган кииилар. А. Қодирий, Ў Тган кунлap.

Қарши (ёки қайчи) қуда қ. қарши. Куда бува Эркак қуда ёки қуданинг отаси. Куда бувн ёки қуда хола Аёл қуда ёки қуданинг онаси. Қуда бўлмоқ Ўғил уйлантириб ёки қиз чиқариб, ўзаро қудалик муносабатларини ўрнатмоқ. ..вазир боика бир вазир биаан қуда булажагини билган устоз Ка. вом.. биз хам Нажсиддии Бухорийга қуда бумамиз, деди. Мирмухсин, Меъмор.

ҚУДА-АНДА Кудалардан бирининг барча узоқ-яқин қариндошлари (иккинчи қддларга нисбатан). Куда-андалар билан сорди-келди килиоқ. Куда-андани уйлаган оиим, сенга бутунгина махқси хұам кийгизиб юбормабди. Махсингни каара, оёқжа илиб булмайди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚУДА-АНДАЛИ Куда-андаси кўп; бир неча ўғил уйлантириб, қиз чиқариб, кўп онлалар билан куда-андалик муносабатлари урнатган. Қуда-андали киши. Куда-андали бўамоқ.

ҚУДА-АНДА(ЧИ)ЛИК Қуда-андаларнинг ўзаро қариндошлик муносабатлари. Вохалар тарихан бир-биридан йироқ, аввалдан борди-келди киимаган, куда-андачиииклар йўк. М. М. Дўст, Лолазор.

КУДАЛАШМОК Ўғил уйлантириб ёки қиз чиқариб, келин ёки куёв томон билан узаро қуда бўлмоқ. Бир неча вақт шиу йўсин Хуируйнинг разйига караб, эру хотин зе-рикдилар-да, уззарича бир жойга қудалаимоқчи буладилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚУДАЛИК 1 Куда эканлик. ІІу киии билан қудалигингизни биламан.

2 Кудага хос муносабат, мавқе. [Кози:] Додхонинг, минг қилса, сизаа қудалик хурмати бор. Хамза, Бой ила хизматчи.

ҚУДАЧА Ёш хотин қуда. Кудамиз Мирзакарим кутидорга ва қудачамиз хонимга етиб мажум бўлгайким, бизлар бунда соғсаломатдирмиз. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚУДАЧИЛИК Йигит ва қизни унаштириш маросимидан кейин дар иккала оила аъзоларининг қариндошлик холати, ўзаро қариндошпик муносабати. Шерикчилик - бир йилиик, қудачилик - минг йилик. Макол. - Туроун ака Јонидани накгноклисида ой оустинине уюлиеа «беииккертти» кุилиб куўйан экан. Ўн саккиз йил қудачииик килииибди. Ойбек, О.в. шабадалар.

ҚУДА-қУДАFАЙ Эркак ва хотин куда; эркак ва хотин қудалар; қуда-андалар. Ойжамол эртасига Барчининг кошига борди. Куда-кудағай бўлиб, бир-бирини жуда иззаm қшлиб қолди. «Ёдгор».

ҚУДАҒАЙ Хотин қуда. Қиз билан йиеитни кўрган кудағайлар гап-сўз чувалмаслиги учун тез орада унащиб кўйиига эрларини қистай бошладилар. X. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.

КУДРАТ [a. قدرت - куч, қувват; қобилият, лаёқатј 1 Юқори даражадаги кучқувват; шундай куч-қувватли имконият; қодирлик. Инсон кудрати хұамма нарсадан устун чикди, чулда суньий денсиз барпо этди. «Ўзбекистон қўриқлари». ІІамоанинг қудрати хุазиакам эмас. У сахрони остин-устун кшыб, кумтепаларни учириб олиб юради. «Фан ва турмуш». Суярқул Мамаюсуфнинг олдида қилтирик кугринса хам, унта Мамайни пачокаагудек кудрат сезарди хозир узида. А. Кучимов, Халқа.

2 Умуман, бирор нарсани амжпг ошנриє имконияти; куч-қувват, курб. Қани эби, қудрати етса-ю, иу тоиқин дареддан ховучлаб сує элтса, ташна гиееллар шгдззига нам, чу̀ларга хаёт берса. С. Кароматов, Сўнгги бархан. Битта чопон тиктириига қудратим етмайди.. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Кодирлик, куч манбаи. Оламга арзигулик кудрат иу чанокдадир.. Газетадан. Қандайдир бир кудрат уни силкиб, ўзига келтирди.. Мирмухсин, Умид,

4 Аллохга хос куч-имконият; илохий қодирлик. Фалониининг келини турт оёқли туғибди.. ё кудратингдан ўргилай! Ойбек, Танланган асарлар. Хар холда, фиюон-нола яхии эмас, хар банда қудрат қалами билан ёзилганини куради. Ойбек, Танланган асарлар.

5 Қудрат (эркаклар исми).
КУДРАТБАХІІІ [ $a .+\phi$. . қувват бағишловчи] Қудрат, куч-қувват бағишловчи, кучга куч қўшадиган. Дустлик - ана иундай кудратбахи куч. Х. Муродов, Жон қушиғи.

ҚУДРАТЛИ Катта инларга қодир; кучқудратга эга. Кудратли давлат. Кудратли иниоот. - .қудратли насос станциялари Сирдарё суєини унсу чапга ку้тариб бермоқда. «Ўзбекистон қўриқлари». ..ер текислаётган кудратли техниканинг бир медёрдаги гурулааии жияникни бузарди. Гззетадан.

ҚУДУК 1 Сув олиш мақсадида вертикал тарзда қазилган тор ва теран чуқурлик; гидротехника инцооти. Кудуқдан сує тортмок. Сув ичадиеан кудупинга тупурма. Мақол. Пакирни олиб. кудуқдан суе келтириб, айвонга, ду้кон ичига қалин қилиб сепади. С. Сиёев, Аваз.

2 Ер остидан газ, нефть олиш ёки ертупроқни текшириш учун пармалаш маииналари воситасида қазилган жуда чукур тор ўра; скважина. Бургиланган қудук. Газ қудуғи. Нссик минерал сув қудуги. Нефть қудуги. Олиб ниқди тогнинг бошига, Санолмадин нефть минорасин. Курдим қудук пармалаётган Йигитларнинг полвон - сарасин. Е. Мирзо.

3 нахс. Ўрача шаклидаги деталь. Карбююраторнинг компенсация қудуғи.

ҚУ芭Н 1 Товушқонлар оиласига мансуб, қулоқлари ва орқа оёқлари узун сутэми-

зувчи хайвон. Еввойи куён. Хонаки куён. Қуён
 кайсан қуён пайдо бўлди-да, коптокдек сакраб, буталар орасига яииринди. Ойбек, Куёш қораймас. Овчилар.. хар қайсиси бир нечадан қуён, у̀рдак олиб бормоқда эди. А. Қаххор. Хотинлар. Уัзбекистон хўжаиикларида куён, асосан, гуитт ва муйна учун боқилади. «Фан ва турмуш».

2 куумма Юраксиз, журъатсиз, қўрқоқ (одам хақида). Майна.. Нарзи ота билан гурунглаииини. истамасди. Бу қари куён бирор вахимани жавраб, ғаиимни келтиради, деб индамади. ІІ. Тошматов, Эрк куши.

Қуён буллмоқ c.m. Қочиб қолмоқ, жуфтакни ростламоқ. [Мунаввархон] Иихонасига бир куринии беради-ю, қуён бууаади. М. Иброхимов, Йулахдаги мухаббат.

3 Мучал йил хисобида тўртинчи йил номи.

Қуён йили Мучал йил хисобида тўртинчи йил (қ. мучал); харгўш йили.

ҚУЁНХОНА Куён боқиб кўпайтириџ учун мосланган махсус хона ёки катак.
 қуён боқиш, урчитиин ва улардан махсулс етиштириш билан шуғулланувчи сохася Куёнчииик фермалари.

ҚУЕНЧИK 1 Сон орқали тиззага қар: йўналган пай, томнр (қассоблар терминк

2 Тутқаноқ, эпилепсия. Алпомии айтс -Нима қилди, дустим? -Болалик кунда " тадиган қуёнчик касалим бор эди, иу ва тутиб цолди, - деди Қоражон. «Алтоми1

KУе1I 1 (астрономияга оид теря сифатида бош харф билан) Қуёш сис масига оид марказий жисм - узздаги т моядровий реакциялар хисобига ёруғлия иссиқлик тарқатувчи (чиқарувчи) улкан симон шар шаклидаги ёритқич. $E p k$ атрофида айланади. Куёшнинг тутиииии Ракеталар туфайи биз Қуёш систена уззаитириш имкониятига эга булдик. « ва турмуш».

2 Шу жисмдан таралувчи нур, ис лик. Қуёш ваннаси. Ё қуёида қторає Қуёига тутмок. Мурод қуёи ёйин. турди. Т. Ашуров, Ок от. Уй, куёига т ри солинганлиеидан бу̀лса керак, бир а ронғироқ эди. С. Зуннунова, Олов. Со. лар қахқахлашиб юборииди. Айниқса, қошии, юзлари қуёида пииган йисит:

си қуриб куларди. А. Убайдуллаев, Қонли издан.

3 кугчма Ниманингдир хаёт, яшаш манбаи, асоси хисобланадиган, шундай деб қараладиган нарса хақида. Бахту икболим қуёии чикди, кўрсатди жамол, Ўзбекистонда казидди зўр канал, оқди зилол. Хабибий.

Куёш батареяси Яримўтказгичли фотоэлементларга асосланган, қуёш радиацияси энергиясини бевосита электр энергиясига айлантириб берадиган ток манбаи. 2005 йил бизга грант асосида ЮНЕСКО томонидан қуёи батареяси.. берилди. Газетадан.

4 Куёш (эркаклар исми).
ҚУЁШЛАМА шє. Қуёш, кун томон; қуёш тушиб турган жой. Туиликда ховлига чикиб, куёиламага орқа килиб у̀тир. С. Сиёев, Аваз. Куёиламада у̀тириб ийио̆ кетган кампир; -Хой қиз, кел, сочимни уриб куй, дебди. «Эртаклар». Бува уни [отни] бушатиб, қуёиламага олиб чиқди. Э. Самандар, Дарёсини йўқотган қирғоқ.

ҚУЁШИИИ Қуёш нур сочиб турадиган; офтобли, серқуёш. Киида қуёшли, ёзда салкин, дам оладиган ажойиб икки хона. «Гулдаста». Сен қуёили ўлка боласи, Истикболинг нчрли ва порлоқ. Fайратий.

ҚУЗFУН 1 зоол. Қарғасимонлар оиласига мансуб, хар қандай нарсани хам еяверадиган, ўлимтикхўр ўтроқ қуш. Боғда бургум, лочин, қарчиғай, қузғундан тортиб то мутикуисача томоша киииндди. Н. Назаров, Замон. Сон-саноқсиз қузғунлар ва сиртлонлар ўиклар устида базм курмоқда. В. Муродов, Шерлар билан юзма-юз.

2 ку̀чма (одатда, ку̀пл. шаклида - қузғунлар) Шу кушга нисбат берилиб, хар қандай разиллик, ифлосликдан қайтмайдиган ярамас, жирканч шахсларга нисбатан қўлланади. Мана энди қиз атрофида Олахугжаншнг қузғунлари айланиииб колибди.. П. Турсун, Ў Қитувчи.

ҚУЙИ 1 от Паст томон; бирор нарсадан пастда бўлган жой; пастлик. Насиба пррган жойида пиқ-пик йиғлар.. боии куйи соинганина такдирини қарғар эди. С. Ахмад, Уфқ. Пигит чирик оғочлар тирқииидан пастга кааради. Қуйида сув симобдай милтирайди. С. Сиёев, Аваз.
$2 \mathrm{c} \downarrow \mathrm{m}$. Паст томонида бўлган, жойлашган; пастки. Баииржон қуйи лабини тиии-

лаганча, уйнинг шифтига қараб колди. Н. Аминов, Суварак.

3 Бирор сатхнинг ёки сатхдаги йўналишнинг пастида бўлган томони; этак. Сирдарёнинг қуйи оқими. СС Сулар оқар қуйи томонга. М. Шайхзода. Бу уй - хизматкорхона, бойнинг ташқари ховлисинине қуйи томонида.. шунине учун кузза чалинмас эди. Ойбек, Танланган асарлар.

4 om Уй, хона ва ш.к. нинг тўрига нисбатан паст томони; тўрга қарама-қарши томон. Уйнинг ту̀рига чирик кора намат ташланган, қуйи томони яланғоч ер. Ойбек, Танланган асарлар. Тоибобонине таклифидан сўнс дастурхоннинг қуйи томонига солинган ку̀рпачага чуккалади. С. Кароматов, Сўнгги бархан. Бир оздан кейин тортинноқликни билмайдиган Хусайн катталардек эиикдан салом бериб келиб, куйирокка тиз цукди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси.

5 кам кўлл. Паст; зид. баланд. ..қабр ёнига тизлаган Отабек ва юқори, қуйи думбайган кабрлар бу тиловатга сонеъ каби эдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

6 ку̀има Мавқе, даражаси ва ш.к. жихатдан бошқасига нисбатан кичик, паст бўлган. Куйи таикилотлар. Куйи лавозим. $\square$ Биринчи дарвозанинг икки биқূинида турувчи қоровуа йиситлар урданине улуғ даражали бекларини кузатар, мансаби қуйироқ ясовулар билан мутойиба кчлиииб қолар эдилар. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ҚУЙИДА 1 Қуйи с. у. -п. к. шакли; пастда, тубанда. Ялпиз титраб қуйида, Сойдан хуиибуй анж̧ийди. А. Шер.

2 Нарса, иш-харакат ва ш.к. лар қаторида, кетма-кетлигида навбатдагиси, охиргиси, эндигисига ишора қилади. Қуйида шулар хакида фикр юритамиз. А Айниқса, қуйида зикр қиладирган холимиз бу икки опа-сингилнинг характеридаги фаркаарини очиб кўрсатии учун етадир. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚУЙИДАГИ 1 Куйи, паст томондаги; пастдаги. Куйидаги ку̀лага хุануз бўгот остида сўррайиб турар эди. А. Қодирий, Кичик асарлар.

2 Баён қилинадиган, қайд этиладиган нарса(лар)га ищорани билдиради. Мажсиисда куйидаги масала курилади: Квартал режасининг бажарилиии ва навбатдаги вазифалар. Азизбекнинг бу сўзддан кейин оломон

тагин қизиииб, қуйидаги суัзари билан кўкни кўтарди: -Икки қайта алдании йч̆к! А. Қодирий, Ў ттан кунлар.

ҚУЙИЛИШ 1 Куйилмоқ фл. хар. н. Мияга құон қуйииши. Азизхон каналаа сув қуйилии кунини сабрсизик билан кута боилади.. С. Ахмад, Уфқ.

2 Дарёнинг денгиз, кўл ва ш.к. сувли объектга бориб қуйиладиган жойи. Дарёнинг кўлга, денгизга, океанга ёки боиқа дарёга бориб куйиладиган жойи дарёнинг қуйилии жойи деб аталади. «Табиий география».

ҚУЙИЛМА Қуйиб ясалган нарса, деталь. Чугян куйилмалар. ■ Пидаги жасорати, куйилмаларни тез ва азло сифатли тайёрлаидаги жонбозлиги заводдагиларни қойия қолдирди. Газетадан. Куйилма юмиатилиии учук криздирилади, кейин парчаланади, кесилади ёки эритилади. Газетадан.

ҚУЙИЛМОК 1 Куймоқ фл. мажх. ва уззл. н. Кўк чой жонон пиёлаларга куйилди. Бир кунда икки минг дона ғиит қуйилди. Бронзадан хайкал қуйилди. $\simeq$ Tоғ-тоилардан оқиб туиган сувлар кўпириб оқиб, Зарафшонга келиб қуйиади. Ж. Шарипов, Саодат. Жахоннинг қаерида у̀т чақнаяпти, қаерида офат-улат одам боласини қийратяпти, қаерида замбаракларга у̀к куйиляпти - хеч кимнинг хаёлига келмасди. С. Ахмад, Уфқ.

2 кўчма Жуда кўп, кучли тарзда (оқим тарзида) келмоқ; ёғилмоқ. Ку̀зларига жиққุа ёи куйилиб келди. М. М. Дўст, Лолазор. Буғзидан қуйииб чикаётган хурсиниқ кампирнинг елкаларига иссик тегарди. С. Ахмад, Жимжитлик. ШІамси Тўраевич яқинлаиаркан, Баширжоннинг юрагига хаяжон қуйииди. Н. Аминов, Қахқаха. У жсда иитиёк билан ёзарди, фикрлар хам қуйилиб келарди. Мирмухсин, Умид.

3 Куюқ холга келмоқ, қуюқ тортмоқ. Tuкилган қозон қайнамас, Қайнаса хам қуйилмас. Мақол. Куйилиб ётар Козондаги кичирининг очилмай моии.. F. Fулом.

4 Ақл-хушини йиғиб, бўлар-бўлмас, енгилтак хатти-харакатларга бархам бермоқ. Бир кун эси кириб, куйилиб кุолар ахир! С. Ахмад, Уфқ. Қариб қуйилмаган бир шилким ёшгина қ̧изга мухэаббат изхфор қциибди.. «Ёшлик».

ҚУЙИШ 1 Куймоқ фл. хар. н. Пиёлага чой куйии.

2 mex. Куйма буюм, қуйилма тайёрлаш иши; қуймачилик. Куйии цехи. Чўян қуйии заводи. Куйии технолосияси.

КУЙМА 1 Куйиш йўли билан тайёрланган, қуйилган. Куйма олтин. - Aрхеологлар Қора денгизнинг шимолий кирғоғидан балик шаклидаги қуйма «чақа»ларни топишган. "Фан ва турмуш».

2 айн. куйилма. Чўян қуйма. $=$ [Денгизиилар] Кўл ичида ёғочга хзам, металлга хұам, гилга хам ухшамайдиган ялтироқ тиниқ рангли қуйма ётганини кўрииган. М. Аминжонова, Шишанинг кашф этилиши. Металл куйилмалар ва пайванд чокларидо учрайдиган нуксонларни аниқловчи гаммадефектология усули нуксонларни осонлик билан топииеа имкон беради. "Фан ва турмуш».

3 кўчма кам қу̀лл. Қуйиб ишлангандек, мушаклари бўртган, миқти (киши гавдаси хақида). ШІербек эсиииб қараб, юмалоқ, қуйма қирғиз йиситеа кўзи тушди. С. Анорбоев, Оқсой.

4 кучияа. Кўп такрорланадиган, бир қолипдаги (гап, сўз, ибора хақида). Куйма zаплар. - Бундан хам натижа чикмади - хфамон ўиа, сира ўзгармайдиган қуйма жавоб. А. Қаххор, Сароб.

5 кугима Аниқ-равшан, чертиб-чертиб айтилган; бурро. У сузлар, замонларга бергандай ойдин жавоб, Хамма жим, у суัзлар$\partial и$ - куйма эди ва содда.. Миртемир.

КУЙМОK I 1 Суюқликни бир идишдан бошқа идишга туширмоқ, солмоқ. Графиндан стаканга суе қуймоқ. Косаларга сут куймоқ. [Хотин] Дастурхонни ёзиб, устига нонни қўйди-да, пиёлага иссик чой куйиб, эрига тутди. С. Зуннунова, Гулхан. Қурбон ота иккинии самоварга хумдан сує олиб куймоқда эди. А. Қаххор, Кйшчинор чироқлари.

2 Маълум мақсадда (мас., ювиниш ва ш.к. учун) йўналтирмоқ, оқизмоқ (сув хақида). Экинларга сув қуймоқ. Кўлга сув куймоқ. Гулнор бир обдастага суе тўлдириб, дадасига тутди. -Куй ўзинг, - деди Ермат, хам айвоннинг лабига уттириб, этик юөиига бошлади. Ойбек, Танланган асарлар.

Тагига сув қуймоқ Йўқотишга қаратилган иш қилмоқ; йўқотмоқ. Жўраевнинг бу шии харомхўрларга ёкмаган бўла керак, унинг тагига сув қуйиа уиун тирноғи орасидан кир кидира боиладилар. «Муштум».

3 Қаттиқ, шиддат билан ёғмок (ёмғир, сел, жала хақида). Эрта куз жаласи тоғлик жойларга хос хафсала билан куяр, ёмғир суви темир йу̀нинг икки томонидан дарё бўлиб окар эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Бу вилоямнинг самоси галвирдай сув тутмас бўлганидан, ёмғир ёз буйи роса қуйди. Ойбек, Куёш қораймас.

4 Жуда кўп миқдорда, муул-хўл оқизмоқ, тўкмоқ. -Нимага йиғламай, кошки кўзим оқиб муиса, хеч нимани курмасам.. - кўз ёиларияи куйиб сузлади Гулсунбиби. Ойбек, Танланган асарлар.

5 кйима Ёғдирмоқ, тўкмоқ, сочмоқ. Офпоб осмондан олов қуйяпти. С. Ахмад, Таьзим. Муааффо осмонда туллин ой яатирар, жамояидан бутун ер юзига зиё куйгандек. Н. Сафаров, Оловли излар.

6 Тайёр қолипга эриган, суюқ, юмшоқ нарса солиб, буюм тайёрламоқ. ШІам қуймок. Қозон қуймоқ. Fиит қуймоқ. - Завод қайтадан қурилиб, ускуналаниб, миномётлар риун снарядлар куя бошладик. Н. Сафаров, Оловли излар.

Қуйнб кўйгаңдек 1) жуда келишган, хушбичнм. Низомжон Зебихонга тикилиб туриб, унинг қоп-қора қошларига, қуйиб кўйгандек келишимии қоматига махиё буииб колди. С. Ахмад, Уфқ; 2) узига жуда ярашган, ёпишиб тушган. Адл қад, хипча белига куйиб қуйгандек ёпиииб турган симнастёркаси бирам у̀зига ярашган. 3. Фатхуллин, Сўнмас рлдуз; 3) нақ ўзи, худди ўзи, сира ажратиб бўтмас даражада ўхшаш. $\breve{У}_{3}$ иям шиндай $P a$ димагинанине ўзи-да, қуйиб қўйгандек. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

ҚУЙМОК ІІ Тухумга ун чалиб, ёғда ковуриб тайёрланган овқат. Қуймоқ пииирмоқ. - Жаннат хола шоииб ун чалиб, куймок солди. С. Ахмад, Уфқ. Кичик-кичик товачанарда жизиалаб турган қуймоқ тортилди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

ҚУЙМУЧ 1 анат. айн. думғаза 2. Бақа гавдасининг умуртқа поғонаси киска бўлади ва узун куймуи суяги билан тамомланади. *Зоология».

2 Гавданинт бел билан думғаза ўртасипаги орқа қисми. Хуррам хотинининг куймучига тениб юборганини сезмай колди. «Ешлик., У икки кўлини қуймучига қўйиб, уйьасида андак ўйланиб турди-да, сўнгга улятирди. А. Қаххор, Сароб. ІІер"

бек Нигорага ер остидан каради. Унинг йугон икки уррим сочи баланд куймучида тўлғаниб ётарди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚУЙРУК 1 айн. дум 1. Куйруғи узун ит. ■- Бедовга яраиган куйруқ хам ёлдир. Эргаш Жуманбулбул ўғли. Куини осмонда тутиб турадиган - кุанот бинан қуйруғи. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 куัчма Доим бировга эргашиб юрадиган, унинг хизматига тайёр турадиган шахс хақида; дум. Соли совук уз куйруғига буюрди: -Жуманбой, пастдан палос олиб боринг, чопине. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 айн. думба 1. Боқилган қўйларнине қуйруги кучоқка сигмас эд. Узоқдаги қуйруқдан якиндаги ўпка яхии. Мақол. т Тажрибали чопкинчилар Хирот томонига бораётганда, хар икки-уч соатлик йўлда мақлум бир ерга қуйрук ёғи бўлакларини кўмиб қўйган эдилар. С. Айний, Куллар.

4 Самолёт, кема ва ш.к. нинг орқа қисми. Самолётнинг қуйруғи. Кеманинг қуйруги.

ҚУЙРУКЧИ эск. Кеманинг кетинги рулини бошқарувчи киши.

ҚУЙҚА 1 Суюқлик ва баъзи зарралардан йиғилган чўкинди; лойқа, куйқум; бўтқасимон қуюқ қоришма. Бӱёқ куйкаси. Мусалаас куйкаси. Тиндирилаан сув куйкаси. $\boldsymbol{=}$ Гил сувда эримаганлиеидан қуйка холда булади. М. Баходиров, Тупроқшуносликдан амалий машғулотлар. Амударё бир йил ичида теваракдаги текисликларда 20 сантиметргача қалинликда қуйқа хосил қилади. И. Жабборов, Кўхна харобалар сири.

2 кўчма Салбий шахслар, нарса-ходисаларнинг қолдиғи. ..ана шу /Омон Асиловдай] қуйқаларни, инсоний кุиёфасини йч̆қотган кишиларни фои қилии хтаммамизнинг бурчимиздир. Газетадан.

ҚУЙҚИНДИ айн, қуйқа 1. Ениағининд харорат табсирида парчаланиб кетииии қуйқиндилар хосил бўлииига хзамда фильтрларнинг ифлосланиб қолииига олиб келади. «Фан ва турмуш».

ҚУЙҚУМ айн. қуйқа 1. Тиндирилган сув қуйкуми. Бочкани тагига чуัккан қуйкумдан тозаламок.

ҚУЛ 1 тар. Эксплуататорлик жамиятининг илк даврларида хусусий мулк, мол қатори олиб-сотилган, бутунлай хўжайинга қарам бўлган, хеч қандай хақ-хуқук ва молу мулкка эга бўлмаган хизматкор. -Ойжамол,

мана бу ер қул бозори бўлсан, - ІІерниёз сандиксозик дугкони қариисидаги майдончани куррсатди. Ж. Шарипов, Хоразм. Хафа бўлманг, биз хақ олмасдан хам иииаймиз. Ахир биз қуамиз-ку, хак талаб кимиига хаддимиз борми?! Мирмухсин, Меъмор.

2 Умуман, синфий жамиятда эксплуатация хамда сиёсий-иқтисодий қарамлик асоратида хар қандай хукуқдан махрум бўлган, эзилувчи киши. Қизлар бунда чйри, тул эди, Д̆игитлар хўр, гадо, қул эди. Э. Рахим.

3 куัчма салб. Кимсага кўр-кўрона хизмат қилувчи, бўйсунувчи; итоатгўй, малай, хизматкор. -Майли, - деди Фазлиддин, лекин иундай яхши кулни улар бизга бериимас, дейман. Ойбек, Таняантан асарлар. -Бизнине Қамиикапада ку̀пиилик аёллар хұали хзам "ту̀рт девор» ичида эрларига кул бўлиб келмоқдалар, - деди Гулсум. П. Турсун, Ўқитувчи.

4 куัчма Бирор кимсага, нарсага қаттиқ берилган, дарди, хаёли ўшанда бўлган киши, унинг фидойиси. Яхши гапнинг қуаиман. У/3 қุараиларининг қули. - Сен хам от кулига у̀хшайсан. Ойбек, Танланган асарлар. ..орамизда Мирхайдар деган кеча-кундуз факุат овқатни уйлайдиган, қорнининг қули булиб қолган.. бир йигит бор эди. О. Еқубов, Излайман. Мангуга қолай, дея иухрат қули Искандар Юксак токка узининг суратини солибди. А. Оригов, Юртим шамоли.

5 Банда. Худо хабар олсин жами қуиидан.. «Хасанхон». Ё худо, бу гунохкор уунилеа узинг тавфиқ бер аа мен қулингни кечир. Ойбек, Нур қидириб.
(Худо) ол қулим деб (ёки деса) Худо қўллаб-қувватласа. Оллонинг даргохи кенг. Ол қулим, деб зора хазрат олийларининг кўнглига мурувват солса, рухсат бўлғай. С. Сиёев, Еруглик. Кулинг Ўргилснн Жуда яхши, жуда соз, ажойиб, қойилмақом. Кулинz ўргилсин жой. Куаинс уррилсин жонон. Бунақа қулинг ўргилсин шўрвани уйда келинингиз хам қчииб берган эмас, холажон! О. Ёқубов, Бахор кунларидан бирида.

ҚУЛА шє. Сайхон, кенг, чексиз. Кийикнинг юраги қула чўлмиди? «Гурўғли».

ҚУЛАЙ 1 Бирор ишни бажариш, бирор мақсадни амалга ошириш учун энг мос, энг мувофиқ, қўл келадиган. Кулай фурсат. Кулай шароит. Кўиат ўтқазии учун қулай

давр. - Мана иу ерда оииб ўтиига кулай жой бор.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Айниқса, томчилатиб суғории боғдориилик учун қулай хиисобланади. «Фан ва турмуш». Чўмилишга кулай бўлгани учун бу ерга ку̀ини қุиилоқ болалари хам ёпирилиб келииар эди. «Ёшлик».

Қулай йўл 1) ўнг келадиган, қатнов, бо-риш-келиш учун ӱнг йўл; 2) мақсадга тез, осонроқ етиштирадиган йўл, усул.

2 Амалга оширилиши осон, унча кйл куч ва малака талаб қилмайдиган. Кесиб кетмон билан тошларни лоѝдек, Куррингай қаттик иилар хам қулайдек. Хабибий. [Нури] ў у $_{3}$ режасининг бундай кулай амалга ощувидан хадсиз севинди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚУЛАЙЛАШМОК Қулай холга келмоқ. П̆уллар қулайлаимоқда. ІІундай қилио, чолнинг иии анча кулайлаиди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚУЛАЙЛИКК 1 Кулай эканлик. Фурсатнинг қулайлиги. Асбобнинг қулайлиги. Пуя жамғарии учун омонат кассанине қулайлиги.

2 Қулай шароит, имконият, холат. Кулайлик бермоқ. Кулайлик туғдирмоқ. ..тураржойларда ахолига қулайлик яратии учун мактабгача тарбия муассасаларини кӱпаймирии керак. Газетадан.

ҚУЛАЙСИЗ кам қу̀лл. Ноқулай, ўнғайсиз.

ҚУЛАЙСИЗЛИК Яшаш, ишлаш ёки бирор харакат қилиш ва ш.к. га халал берадиган холат, шароит; ўнғайсизлик, ноқулайлик. Хулайсизликни бартараф этмоқ.

ҚУЛАМОК 1 Зарб билан йиқинмоқ; ағдарилмоқ. Зилзилада кўпсина эски уйлар, деворлар қулади. Чириган дарахт қулаб туиди. Мана шу тоғ чу̀қкисида бир чу̀пон, оёғи тагидаги тош кўииб, пастга қули кетади. С. Ахмад, Жимжитлик. Тоғнинг ку ботар томонига уруи йиллари самолёт к. лаган. А. Нурмуродов, Уруш бевалари.

2 кўчма Йўқ, махв бўлмоқ, йўқ, ма> этилмоқ, ағдарилмоқ; тушмоқ. Куламаси Чамбил юрти. «Гулнорпари». Устунлая тезлик билан яксон қุилинган булса хал эски жамият асонликча қуламади. «УТТА Подиох тахти қулайдиеан кунлар кела. «Бойчечак».

3 кўчма с.т. Оламдан утмоқ; ўлмоқ, Ч! қуламай турибди. Кулаган кун уларни ёқасини бўғаман, меросимни давво қилама

оибек, Танланган асарлар. Икки уғлим: бири эн саккизда, боикаси йисирмада - немис јуидпи қулади. С. Кароматов, Олтин қум.

ҚУЛАТМОК Куламоқ фл. орт. н. Дарахт куаммок. Деворни қулатмоқ. Подшоликни қатмок. Кўпчилик бирикса, тоғни кулатор. Мақол. - Жахлдан бир муитт уриб, манча устида турzан катта лампани куsетай деди. Ойбек, Танланган асарлар. Шахмиарда шахтёр шиддаткор.. Кўмирларни quamap sхлит. Е. Мирзо.
ҚУЛА-ТУЗ Кенг дала, дала-туз, дашт.勏 юргандир ку̀n қула-туз, Ё кеча тинмайди кундуз. «Алпомиш».
ҚУЛВАЧЧА 1 Кулдан тарқалган киши, қл авлоди, қулнинг боласи, фарзанди. Мансур:] Бало оипаз, бало, Ўлунча айёр, Уз қувачча-ю, идроки юксак. Уйғун ва И. Султон, Алищер Навоий. Уларнинг ёнига микилиииб, юзларча қулваччалар бормоқда. М. Жјрабоев, М. Б. мартабаси.

2 кўима Паст табақадан, қул қатори бўлан шахс хақида, унга нисбатан қӱлланади. Ризаев ундан баттар, бировнинг фомиха қиинган қизини ўзига хотинликка внюкчи, кулвачча.. Ж. Шарипов, Хоразм.
ҚУЛДОР тар. Қул эгаси. Қуаларнине ризқи қулдорлар томонидан уларнинг мехмамаарига кุараб белгиланадиган «ўлмасми тадорики» дегандек, улячаб бериладиаан «хақ» булар эди, холос. «УТА».
қУЛДОРЛИК І Қулга эгалик, қул сақмшш ва унинг кучидан фойдаланиш. Боғиафзал қиилоқларида, қадимги замонларда, бир неча катта бойлар бўлиб, улар орасида қудориик жуда ривож топеан экан. С. Айний, Эсдаликлар.

2 Куллар кучидан фойдаланишга асосмнган. Қиддорлик жамияти.
қУЛДУРАМОК «Кулдур-қулдур» товуш чнқармоқ. У.. бир нарса дегандай бўлди ганирдими, ичи қулдурадими - биииб булmadu. А. Қаххор, Йиллар. Қалин лаблари бианн чиимни тортди. Чилимнине суви quдуради. K. Яшин, Хамза.
Корнн қулдурамоқ Қорни овқат (емиш) талаб бўлмоқ. Қорни қаниалик қулдураб муранига карамай, бои эзиб, қўииқни эииимшерди. С. Ахмад, Юлдуз. Баииржон қовун растатари оралаб́ кетаркан, янги чикқан борингга кузи тушиб, корни қулдуради. Н. Амннов, Қахқаха.
\$-Уॅзбек тилининг нзохли луғати

КУЛДУР-КУЛДУР такл. с. Узук-узук бўғиқ товушни билдиради. Ичи қулдур-кулдур қиляпти.

ҚУЛЖАЛЛОБ айн. қулфуруш. Карвонбошинине ўзи - кулжаллоб ва молинине бариси қул ва чурилар булгани сабабли, қул бозори бўлаан Пойиостона гузаридаги саройлардан бирига тушиши лозим эди. С. Айний, Куллар.

ҚУЛЛАРЧА рви. Қулларга хос бӱлган, қуллар каби. Қулларча итоаткорлик. Хизматкорлардан қулларча мутеликни, хар кандай оғир хакоратга «лом-мим» демасликни талаб қилан бойвачча, бунга чидай олмади. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚУЛЛИК 1 Қулга хос холат, хаёт. Жафонгирлар инсониятеа жисмоний ва мабнавий қулик келтирса, шезрлар рухий эркинлик.. бахи этади. «УТТА». Уламолар хотинкизларни қулликда сақлаш учун, уларнинг озодликка чикии харакатига ктаттик каршииик кўрсатдилар. Х. Турсунқулов, Хаётим қиссаси.

Кулянк кнлмоқ Кул бўлиб ёки қул каби ишламоқ. Мен бундан буён сизга қуллик қилмайман.. Лекин уัттиз йил хизмат қилиб, ёилик кучини барбод бериб, олтмиига кириб, бир уйдан қувилган чол кзаердан хизмат mona олади? С. Айний, Куллар.

2 Эксплуатациянинг тарихан дастлабки ва энг қўпол шакли, унда кул ишлаб чиқариш қуроллари қаторида, ўз хўжайини - кулдорнинг мулки хисобланган. Абдурахимбойнинг гумаштаси экан. Онамнине айтииига кўра, қуллик замонида бизнинг ота, оналаримиз унине қўл остида бойда иилар эканлар. С. Айний, Куллар.

ҚУЛЛОБ I [a. قلاب - қайтарма (ёқа); чангак, қисқич; крак касаллиги] эск. кт. Қармоқ, қисқич, чангак; тузоқ. hm хамон букириб, копуни ғажир, унинд қуллоби.. чегасидан чикиб бормоқда эди. Э. Самандар, Тангри қудуғи.

ҚУЛЛОБ II Тананинг касал жойини тортиб боғлаб кўядиган белбоғ ёки халта. Кулаоб тутиок.

КУЛЛУК с.m. 1 Миннатдорлик ифодаловчи сўз; рахмат, миннатдорман. Ердамингиз учун минг марта куллуқ. - -Кўрқмане, хожи!.: Кўьнга боргач, биринчи ииим ўғлингизни қутқарии булсин. -Куляуқ, қуибеси. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

Қуллуқ қилмоқ Қўлини кўксига қўйиб, миннатдорчилик изхор қилмоқ, таъзим қилмоқ. Хасан овчи дарвозагача куляуқ қилиб, орқаси билан юриб борди ва посбонлар каршисида узини ростлади. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Дехкон шодлик.. билан тула, кулукк кила-кила чиқди. Ойбек, Навоий.

2 шєє. Муборак, кутлуғ. Нафиса, уेғил қулауж булсин.. жонсинам. А. Мухтор, Туғилиш. Элнинг катта-кичиклари «куллук булсин»га кела берди. «Алпомиш». [Хожи:] Орзикул уйида булса, куляук булсин қилиб чикай. А. Қаххор, Йиллар.

қУЛМОК бот. Тутдошлар оиласига мансуб, манзарали ўсимлик сифатида устириладиган, чирмашиб ўсадиган кўп йиллик ва бир йиллик ўсимлик (пивопазликда ачитқи, тиббиётда дори воситаси сифатида ишлатилади).

қУЛОН Отдан кичикроқ, эшакдан каттароқ, отдан кўра кўпроқ эшакка ўхшаб кетадиган ёввойи хайвон. Тоғига караб кулони, Сувига караб илони. Мақол. Кулон, карклар суссиз чулда ётади. «Хасанхон».

ҚУЛОН-ТУЗ Чексиз текислик; шундай ер. От чопасан баринг кулон-тузларга.. «Гулнорпари». От чопишиб бораётир, Хисоби йуқ кулон-туз. «Гулшанбоғ».

қУЛОЧ 1 Елка баландлигида керилган хар икки қулннинг ўрта бармоқ учлари орасидаги масофа (узунлик ўлчови бирлиги сифатида). Бир кулоч аркон. Уч кулоч ёғоч. - Хасан суфи бу ахволни куриб: -Эх-ха, бу ёк бир кулоч паст, уёк бир ярим кулоч чамаси баланд бўлса, тоза булган экан ииларимиз! - деди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Тмли бнр қулоч Хеч ким, хеч нарсадан тап тортмай, андиша қилмай, оғзига келганини гапираверадиган; тили узун. - мм, оғзаки ботирлар, сулласинлар! - хоннинг масхараомуз товуши эшитилди. - Тилларинг бир кулоч.. С. Сиёев, Аваз. Қулоч ёзмоқ (ёки ёймоқ) 1) икки ёки бир қўлини елка баландлигида очмоқ. Алвасти қиёфасига кирган бир аёл. кулочларини ёзган холда куучнинг чап томонига қараб югура кетди. F. Расул, Тўнғич ўғил. Пирнафас ака кулочини ёзиб, кучи борича санчқини отди. Ж. Шарипов, Хоразм. Полвон азамат кулочларини ейиб, оғир керишди. Ж. Шарипов, Хоразм; 2) кўчма кенг тарқалмоқ, ёйилмоқ, авж олмоқ, ривожланмоқ. Уй-жой курилиии кенг кулоч

ёйди. .. проза хали кенг кулоч ёзмаган даврларда унинг ролини поэзия бажариб келган. «ЎТА». Дарё, анхор оқсин чул сари, Кулоч ёзсин дунё боғлари. К. Мухаммадий. ..халк депутатларининг ташаббуси хам кенг қулон ёйди. Газетадан; 3) асосан реди. шаклида - қулоч ёзиб айн. қучоқ очмоқ к. қучок. Колхоз «областдан келган кекса, тажрибали у̀китувчи»ни қулоч ёзиб карии олди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Кулоч отмоқ I) кўлларини галма-гал сувдан чиқариб ва ботириб, олдинга харакатланмоқ (сузишда). Мансур.. оқимга қарии кулои отиб сузарди. У. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол; 2) ку̌чма айн. қулоч ёзмоқ 2. Киз темир козикв билан занг урди, овк̧атга чорловчи садо узоқларга кулоч отди. Т. Расулов, Сарбон. Кулоч тортмоқ махс. Махси, этик кабиларнинг чокини тикишда икки сўзанга тақилган ипни икки томонга кулочлаб тортмоқ. [Унсин] Тасига кичкина курси кўйиб, оёқларига дазгил чалмаштириб, эпчил қулоч тортарди. Ойбек, Танланган асарлар. Кулоч урмоқ кам қўлл. айн. қулоч отмоқ 1. Анхор тўла қон. Аваз лопиллаб оқиб кетяпти. Қулоч уриб, сохилга интилади. С. Сиёев, Аваз.

2 Қулочнинг икки қўл учи бирлашган холати; қучоқ. Ерга чўпни тиқиб қўйсанг, куัкариб, кулочеа сиғмас дарахт пайдо бўла$\partial u$. Ойбек, Танланган асарлар. ..уюм-уюм тўплаб, кенг қулочига сикканча кутариб.. ташимокқа бошлади. Ойбек, Танланган асарлар.

3 кам кўл. Ўлчами кенг, катта. У кенг яғринли, қулоч ку้кракли, бутун дов жуссасидан қувват барқ урарди. Ойбек, Навоий. Степан булғори этикнинг қулоч қадамларига зўрға етиб юрарди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

ҚУЛОЧКАІІ 1: қулочкаш қилиб Кулочини ёзиб, қулочкашлаб. Хуимуйлов йисит қулочкаи кุилиб офицернинг калласига солмоқии эди, Ахмаджон кулини тутди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

2 кӯчма Жуда узун, узундан-узун; жуда кенг. Мажлисда нутқ кулочкаи, Сайрар томоқни қоқлаб, Машинадан булиб ғаи, Қулда териини ёқлаб. С. Абдулла. Хар бир қулочкаи шетр аруз бўлавермагандай, хар бир шезр хам қўииқ бўлавермайди. Т. Тўла, Қалбдан куйлайман.

3 куॅчма Кучоққа сиғмайдиган, йўғон; қалин. Ёв куурғонини камал кৃилиб, унинг кулочкаи баланд деворлари ёнига чодир ташлаган кушин каби, одамлар тоғ этаеига туัлиб кетдилар. М. Исмоилий, Фарронат. о.

ҚУЛОЧКАШІЛАБ рвш. Кўлларини, кулочнни куч, шиддат билан ёзиб, шиддат билан қулоч отиб. Кулочкашлаб урмоқ. Кулочкаилаб сузмоқ. - [Комил Рустамов] Хариида урмалагувчи фашист танкига кумочкашлаб граната ирғитди. С. Азимов, Оппок тонг кўшиғи. ..кейин яна хаёл, яна курочкашлаб ип тортиш. Бавзан минғирааб тоиуаа хам айтарди. Н. Аминов, Қахқаха.

КУЛОчЛЛАБ рвш. І Кулоч билан, қулоч ёзиб, кулоч-қулоч қилиб. Қулочлаб ўлчамоқ. - Канални истаганча пухта иилаб, Битирдик хам қулоиааб, хам қариилаб. Хабибий.

2 айн. кулочкашлаб. Хон кетар ёрини иукааб, Урди отини кулочааб. «Муродхон».

қУЛОЧЛАМОҚ 1 Кулоч билан ўлчамок. Арконни кулочласам, йигирма кулоч чиқди.
2 Қулоч ёзиб ушламоқ; қучоқламоқ.
қуЛоқ I 1 Одам хамда умуртқали хайзонларнинг эшитиш хамда мувозанат аъзоси ва унинг ташқи қисми. Одамнине қулоги. Отнинг қулоги. Қулок пардаси. Кулок сураси. Қулок касалликлари. Кулокка болдок тақмоқ. Кулоғини (кулоғидан) чуззмоқ. - Киї-чув, чагир-чуғур кулоқни кар килади Ойбек, Танланган асарлар. ..қуикор куннгироқии кувокларини эркаланиб силкиди. Газетадан.
Жон қулоғи бнлан ёки жон кулоғини тутпб Бууун диққат-эътибор билан; эшитишга бутунлай берилиб. Мажлис ахли унине нупцини жон куаоғи билан тинглади. Н. Сафаров, Оловли излар. Миллатнинг буюк уяоонари, оқила ва зарифалари сузлаганда, мирни жон қулоғиииз билан эиитамиз. F. Саломов, Таржима назариясига кириш. унин гапларига жон қулоғини тутиб туран Нукранине секин нафас олиши - нафис мксининг секин бориб келиши хам сезилиб урарди. Мирмухсин, Нуқра. Икхи қулоги 'рин келишигидаги суз билан қўлланиб, утун эшитиш, диққат-эътибор шу сўз илдирган шахс ёки нарсага қаратилганихни билдиради. Тун ярмидан оғиб, ат-

роф жимиши билан икки кулоғим деразада бууадди. Дераза таеиеа нуххатдек нарса туиса сезаман.. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Огзн кулоғида Нихоятда хурсанд. ..жа хурсанд, огзи қулоғида, йурғалаганча кетяпти. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Турранинг оғзи қулоғида, кунгли нимадандир таскин топган эди. Н. Фозилов, Дийдор. Кулоқ бермоқ айн. кулок солмоқ 1. Мухаррир.. бир ярим соат бекорга уттан вактга ачиниб, бизга кулоқ берди. А. Қаххор, Сароб. Қулоқ-мняни емоқ (ёки қоқмоқ) к. қулоқ-мия. Илгари. «Эркак деган руузғрри бут килиб кўди-да! деб шангиаабб, қулој-мияни ерди. «Ёшлик».
 шу йил Содиқжон каникулга келганида, албатта уйлантириб қўяжагини айтди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Кулоқ осмоқ айн. қулоқ солмоқ I. Агар суриитириб, хакиқатни уурнига куумман деса, унинг ва у сингариларнине сузини хамма ерда тингаашади. P. Рахмонов, Тиниб-тинчимас. Кулоқ солмок 1) эшитиб эьтиборини қаратмоқ; кулоқ тутмоқ. Хамма жим туриб́ кулок солди. Хеч қандай овоз йў эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.; 2) қулоқ тутиб эшитмоқ; тингламоқ. Равно хам Анєарнинг сузига диккат билан қулоқ солар ва купинча хисобсиз саводлари билан уни кўмиб ташларди. А. Қодирий, Мехробдан чаён; 3) диққат билан тингламоқ ва уни хисобга олмоқ, унга амал қилмоқ. Хусайн Бойкаро Навоийни қаттик хурмат килади, унинг оқилона сапларига кулок солади. «ТТТА». Қулоқ тишлаш этн. Болаликдан унашиб қўииш (қулоқ тишлатиб). Туттихон билан Набижоннинг юлдузи бирбирига тугрр келмади. Еиликдаги кулок тиилашлар хам чиппакка чиқди. «Муштум». Кулоқ тутмоқ айн. қулоқ солмоқ 1, 2. Эиик ёпилгач, боилик зипилаганча юриб, остонага яқин-лаиди-да, эгиииб, қабуахонага қуаоқ тутди. Н. Аминов, Қахқаха. Фотима буидоқ қулоқ тутса, мабрузачиларнинг гаплари юз фоиз тўгри. Т Ашуров, Оқ от. Кулоқ эшитмаган Хеч ким эшитмаган, хеч кимга маълум бўлмаган. Замин қандайдир куили кувватдан титраб кетди ва иу лахзада кулок эшитмаган портлаш руй берди. Газетадан. Кулоқ қокмай Хеч қандай эътирозсиз, гап-сўз қилмай. Бунинг ғайриқонуний эканиицини туиуниб турган йигит «жиндаккина» деб аталган 600 сугнни қулоқ кокмай эплаштириб олиб

келди. «Муштум». Кулоққа олмоқ Эшитиб, унта эътибор қаратмоқ, амал қилмоқ. /Omaбек] Гуё мажбурият остида ота насихатини қулоқкূа оладигандек буйин эгиб уัтирар эди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Кулоғи битмоқ Эшитмайдиган бўлиб қолмоқ (асосан вақтинча эшитмай қолмок). Муттасил портлаилар зарбидан Ахмаджоннинг қулоги битган, бирон жойга снаряд ёки бомба туиганини тупрок куттарилиб туиганидансина билар эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Кулоғи динг қ. динг. Қулоғн динг бўлмоқ (ёки тнккаймок) Бирор нарса таъсирида хушёр тортиб, эшитишга шайланмоқ. Хасаналинине қулоқлари тиккайиб, ўрнидан турди, куॅзи олаланган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Кулоги йўқ Гап уқмайдиган; қулоқсиз. Қулоғи йуқ бола бўляпсан. Кулоюн остида (ёки тагида) қолмоқ Уّлмоқ. Куихонага кириб, не куัз билан ку้рай, миққийнинг қулоғи остида колган, ягжи улган эди. F. Ғулом, Шум бола. IIундай қ̆ииинмаганда, хұар икки томондан бир неча кишининг қулоги остида колиии туреан гап эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Қулоғига айтадиган гап Хеч кимга эшиттирмай, фақат ўзига айтиладиган гап. ..иккита хат ёзди. Биринчи хатку боидан-оёк «рахмат»дан иборат эди, кейингисида «кулоғингизга аиттадиган гапим бор» десан мазмунда шама қилди. А. Қаххор, Кўк конверт. Қулоғига айтмоқ Хеч кимга эшиттирмай, фақат ўзига айтмоқ. Кулоғига етмоқ Эшитмоқ (эшитилмоқ). Бир кун Сирожиддиннинг: «Фармоновга у̀хиаган амалдорлар нугнок дорбозни эслатади», дегани Фармоновнинг қулоғига етибди. Мирмухсин, Созанда. Кулоғига (ran) кирмайди I) эшитмайди, тингламайди. Олимжон, мани ку̀зим сандан бўлак болаларни ку̀рмайди. Сандан боиқанинг сўзи қулоғимга кирмайди. Хамза, Танланган асарлар; 2) гап-сўзга эътибор қаратмайди; гапга парво қилмайди. Бу боланинг куаоғига гап кирмайди. У Уинг гапаари Мезморнинг кулоғиеа кирмади. Мирмухсин, Меъмор. Қулоғига кнрмоқ 'Эшитмоқ, эшитилмоқ. Ногох от дукури кириб қулоққа, Чучиб уйғонади кекса чол мудроқ. А. Орипов, Юртим шамоли. Кулоғига қуймоқ Эсдан чиқмайдиган қилиб тушунтирмоқ, уқтирмоқ. Элида айб йўқ. У уз хукмдорининz қулоғига қуйиб қўйган гапларини гапирди.. М. Осим, Тўмарис. Қулоғидан кун

кўринадн Жуда ориқ. Каранг, хаммасининг юзидан қони қочган. Кулоғидан кун кууринади. Н. Сафаров, Уйғониш. Қулоғим сенда Гапиравер, эшитаман (эшитяпман). $X \bar{n}$, қани, қулоғим сизда. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Кулоғинн бурамоқ 1) жазо, танбех тарзидаги бирор иш қилмоқ. Бу бола қулоқсиз бўлиб кетяпти, бир қулоғини бураб қўйиии керак; 2) маълум гап-су́злар айтиб, хушёр қุлиб қўймоқ, қулоғини пишитиб қўймоқ. Хозир улар комиссияни кутяпти, у̀китувниларнинг хам хўп кулогини бурагандир, бир оз эсааридан чиқсин, кейин борамиз, деганди. С. Зуннунова, Олов. Кулоғинн пишитмоқ (ёки пишиқтнрмоқ) айн. қулоғнга қуймоқ. Журахонни хам сурроққа чакириб колиилари мумкинлиеини ўиламаган эди. Қизнинг қулоғини пиииқтириб қуймаганига мана энди афсус еб қолди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кулоғини ушлаб кетмоқ Йўқ бўлмоқ. Токи Яхшибоев қулоғини уилаб кетмагунича чидаилари керак.. М. М. Дўст, Лолазор.

2 Баъзи нарсаларнинг ушлаш, илиб қўйиш ёки махкамлаш учун хизмат қиладиган қисми. Челакнинг қулоғи. Еғоч каравотнинг қулоги. Чигириқнине кулоғи. Қозончинине эрки бор, қайдан қулоқ чиқарса. Мақол.

3 Бош кийимларнинг қулоқларни ва иякни ёпиб, иссиқ тутиб туриш учун тушириб қўйиладиган узун қисми. Телпакнинг қулоғи.

4 Баъзи механизм ва мусиқа асбобларининг бураб ишга тушириш ёки созлаш учун хизмат қиладиган қисми. Дуторнинг қулоғи. $=$ Машиоқлар узз асбобларинине қулоқларини бураб, созини тўғрилаиди. А. Қаххор, Сароб. ІІу машинанине қулоғини бурасанг, лаганиа гир-гир айланиб, ашула, дутор-тамбур ванғилаииверади. Ойбек, Танланган асарлар. Ота радионинг қулоғини буради. Н. Мақсудий, Юксалиш. Манов боғични - парда, Манов ипни тор дейди. Манов - қулоқ, бу - харрак, Ябни эшак боладир. Э. Вохидов, Куй авжида узилмасин тор.

5 c. m. Автомобиль, трактор ва ш. к. машиналарни бошқариш учун хизмат қиладиган қурилмаси; руль. Хуиёерлик билан машина қулоғини бураб кетаётеан ёи шофёр Козим, уззининг хุарбий хุолатда эканини

сезиб, нихоятда ғайратланган. М. Мухамедов, Машқ.

6 c. $m$. Ўсимликнинг барг ёки нихол ёзадиган ери; дастлабки нихолча, баргча. Уч юз гектарча ернинг ғўзаси учинчи марта экилди. Аммо биз хам бўи келмадик: вўза қулоқ куррсатди десуниа парвариииаб, яганалайєердик. Й. Шамшаров, Енгиш. Бахор жалалари полларни сувга тўлдириб, шоли киевғинине қулогидан тортиб иикарди. С. Ақмад, Уфқ. Ариқ буйидаги икки қулоқ бўлган ялпизнинг хиди бирам димоққа ёқади. Газетадан.

ҚУЛОК II 1 Сувнинг анхор, канал, ўқарик ва ш.к. дан кичик сув йўлига, ариқларга тармоқланиб ўтадиган жойи; дахана. Отанг мироб бўлса хам, кулоқнине бошида бул! Мақол. - Тилим шу̀х яллада, доимt хаёлида баланд хосил, Фикр текис суғормок бўла, зехним сув қулоғида. С. Абдулла.

2 Шундай жойдан ўтадиган сув миқдори. [Акбар аканине кузига] Шуу кадимий дарёдан экинига бир кулож сув чикариб ололмай армонда уттаан, бахт излаб элма-эл кезган гурумсаройликлар куринди. Й. Шамшаров, Бахт излаб.

қУЛОK III [p. кулак - мушт, муштум] мар. Қароллар, камбағаллар, умуман дехқонларнинг ёлланма мехнатидан фойдаланувчи катта ер эгаси, қишлоқ бойи; бой ёки ўртахол дехқон (мустабид шўро тузуми 1929-33 йилларда бундай кишиларни «кулок - муштумзўр» номи остида синф сифатида тугатиш сиёсатини олиб борган). Ии текиирилди, Бозор ота.. аллақаердан қяочиб келган қулок бўлиб чикдди. А. Рахмат, Варракчи чол. Бултуреи йил қулоқка чикарилиб, Украинага жуунатилган Абдужалил тегирмончининг кичкина мехмонхонаси «Четань колхозининг идораси эканлигини биз юкорида ўсиб билганмиз. А. Қодирий, Обид кетмон.

ҚУЛОКДОІІ Бошқалар билан биргаликда қулоқ солувчи, бирга эшитувчи. [Султонбек Мадазимга:] Кулоқдош бўлиб мур. Тургунга айт, тайёр турсин! К. Яшин, Пьесалар.

ҚУЛОҚЛАШМОК I Бир-бирининг қулоғига шивирлашмоқ, бошқаларга эшиттирмасдан маслахатлашмоқ. Корасочдан хирсми кўзарини узиаган бек, бой билан хулокмашди. К. Яшин, М. Рахмон, Сирдарё.

КУЛОКЛАШМОК ІІ map. Кулоқ деб хисобланмоқ, қулоқ табақасига ўтмоқ. Урта дехжоннинг куложлаиуви.

ҚУЛОҚЛИ 1 Қулоғи бўлган, қулоғи бор. $y_{4}$ кулоқли қозон. Ғуза икки-уч қулоқли булаандаёқ культивация килинади. IIу вактда кампир икки кулоқли ёгоч от ясади. «Эртаклар». Булардан бири - нимча пусстин, қулоқли телпак кийган новча, жуда хам йўгон бир кииии олдинда, Сафаров билан ёнмаён келар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 Гапга, сўзга кирадиган, қобил. Қулоқли бола.

ҚУЛОКЛИК Бош кийимга қулоқ қилишга ярайдиган, етарли материал: қундуз, қоракўл териси ва ш.к.

ҚУЛОКМА-КУЛОК рви. Кулоқдан қулоққа эшитилиб, бир-биридан эшитиб. Лектор галстугининг тугунини тез-тез уилаб қўйиига урраниб қолган экан, орқада утиирган бир қиз шу хаақда бир нима деб, дугонасини кулдирди, бу гап қулоқма-кулоқ кетди. А. Қаххор, Куюшқон.

ҚУЛОК-МИЯ: қулоқ-мняни емоқ ёки қулоқ-мияни қоқиб қўлига бермоқ Гапиравериб, жавраб, шовқинлаб, жондан безор қилмоқ, мияни ачитмоқ. hm ангиллайвериб, қулоқ-мияни еди. - -Шахарга холамизникига мени хам олиб боринг, - деб кулоқ-миясини едим. Ойдин, Фонарь тагида. [Хаитжон:] Бошинг айланиб кириб қолсанг, қулоқ-миянгни қоқиб кўлингга беради. Хамза, Паранжи сирлари.

ҚУЛОҚСИЗ 1 Кулоғи бўлмаган, қулоғи йўқ. Куложุсиз қозон.

2 Кулоғи кесик; чиноқ. Кулоқсиз ит.
3 Кулоғи эшитмайдиган; қулоғи оғир, кар. Бу нарса қулоқсизлар учун ииланган асбоб, буни хар қандай қулоқсиз киии таққанда хам, энг аста товушларни эиита олади. А. Қодирий, Обид кетмон.

4 кўчма Гапга, сўзга кирмайдиган, кулоққа олмайдиган. Дала-тузни сув олса, қўнғир ғознинг ту้иидан, Кулоксизга сўз айтсанг, қулоғининг таиидан. Мақол. m Вой қулоқсизлар-ей.. Шоимай туринглар, дадаларинг келсин хааии. С. Зуннунова, Кўк чироқлар.

ҚУЛОКЧИН Тушириб қўйиладиган қулоқлари бор иссиқ телпак. Эхсон Эртоев пальтосига ўралиб, қулоқчинини туцирган-

ча, киилоқдан чиқиб кетди. Ш. Холмирзаев, Бодом қишда гуллади. Эгнида пўстин, бошида қулоқчин, оёгида пу̀стинли этик, бўйнида санитар сумкаси. Ойдин, Сухбати жонон.

ҚУЛОКЧЎЗМА 1 эмн. Бола туғилгандан кейин бир хафта ўтгач бериладиган зиёфат ва бу зиёфат вақтида кўзи ёриган хотин тишлаб турган иккита нонни олиб қочиш (нонни биринчи бўлиб узиб олган бола қочади, бошқалари уни қувлайди, қочган бола ушланса, «қулоқчўэма», деб унинг кулоғини чўзадилар).

2 этн. Бекинмачоққа ўхшаш болалар ўйини (бу ўйинда бир бола марра пойлайди, қолганлари унга тутқизмасдан маррага етиб келишга харакат қилади, пойлоқчи қайси болани қувиб етиб, ушлаб олса, маррагача унинг кулогидан чўзиб келади). Болалар $т у ̆ д а-т у े д а ~ б у ̆ л и б, ~ о и и к . . ~ қ у л о қ ч у ̆ з м а ~$ ўйнаиади. Т. Мурод, От кишнаган оқшом.

3 Уришиб, бир-бири билан сўзлашмай юрган болаларни қулоқларидан чўзиб, бирбирининг номини айттириб яраштириш.

Қулоқчўзма қнлмок Кулоғидан чўзмоқ, танбех бермоқ, жазоламоқ ёки яраштирмоқ. [Аиимов:] Уринбосар буландан кейин бавзан кӱни-кууинии, эру хотин уртасида бўладиеан жанжалаарга аралашиб, қулоқчўзма қиамасак хам, хар қалай, икки тарафнине у̀ртасига туиган совукчииикни куัтариб, уларни яраштириб кўмиз. «Муштум».

4 Ёмон иш қилган боланинг қулогини чўзиб танбех бериш. Қайнона қўлидан ёғлиқ чўзма егандан, Она қуўидан кулоқчўзиа еган яхии. Мақол.

ҚУЛП: қулп урмоқ 1) гуркираб, авж олиб кўкармоқ; яшнамоқ. гулламоқ. Гулзорда уссма, хина, райхон ва жамбиллар кулп уриб ётибди. Эрта кўклам қуап уради тоғ лоласи. «Кўшиқлар». Менинг назаримда, хозир кўклам қуяп уриб турганга ўхиайди. П. Қодиров, Уч илдиз; 2) кўчма барқ уриб ривожланмоқ, тараққий этмоқ, гуллаб-яшнамоқ. Куап урасан савлат туккиб кенг Осиёга, Машъал бўлиб нур сочасан шарқий самога. Т. Тўла.

КУЛТ 1 тақл. с. Суюқликни ютганда ёки оғзи тор идишдан қуйганда эшитиладиган товушни билдиради (асосан, этмоқ ёрдамчи феъли билан ёки такрор холда қўлланади). Куат этиб пиёладаги сувдан ичди.

Мирёқубнинг ковоги солинди, у анча вактгача гапирмай, қулт-қулт чой ичди. Мирмухсин, Тунги чақмоқлар. ІІишани бурнига якинлаитириб, кизиқсиниб тикилди-ю, даст кўтариб, қулт-қуат ича бошлади. А. Кўчимов, Халқа.

2 Умуман, томоғидаги бир нарсани ютмоқ; ютинмоқ. Алииер алланимани қулт этиб ютиб, ақлининг сузига кириига жазм килди. М. Осим, Карвон йўлларида. ..юзини четга буриб, чукур уф тортди, «култ» этиб ютинди. А. Кўчимов, Халқа.

3 шє. айн. қултум, -Мен уйлайманки, деди Эргаи, яна бир култ сув ичгандан кейин.. С. Айний, Куллар.

КУЛТИЛЛАМОК «Култ-қулт» товуш чиқармоқ, қулт-қулт қилмоқ. ШІииадан қултилааб тушаётган сув.

КУЛТИЛЛАТМОК Култилламоқ фл. орт. н. -Сал хотинчалии кўринади, - деди ароқни қултиалатиб ютгандан кейин Асқар полвон. Ойбек, Куёш қораймас. Кимизфуруилар.. одамларнинг ташналисини қондириидан хурсанд бўлгандек, тўрсикнинг буғзидан уилаб, қултиллатиб қимиз қуйганлари қуйеан эди. М. Осим, Элчилар.

ҚУЛТУМ 1 Бир ютишли суюқлик миқ-
 али ота] Пиёладаси сўнгги қултум чойни хўплаб, урнидан турди. А. Хамдам, Қишлок оқшоми. Пиёлани кўлиеа олиб, икки-уч култум ютиб, бирдан ухчиб юборди. Мирмухсин, Умид.

2 кўчма Озгина, бир қатра (суюқлик ёки суюқ овқат хақида). [Жамила:] Кетамиз. Бир парча куюк кулча, бир қуатум шулон шўрвани хар жойдан хам топиб ичамиз. Хамза, Бой ила хизматчи.

КУЛТ-КУЛТ Култ 1 с. такр. Чолнині томоғига бир нима тиқุиландек бу̀лди, цулт-култ тупук ютинди ва гапира олмай турди. А. Мухиддин, Ёдгорликнинг тўйи. [IIафтолининг] Секин пўстини арчисанг, оғзинега солиб, тилинг билан танглайингзє боссанг-у, сувини култ-қулт ютсанг. А. Қаххор, Кўк конверт.

ҚУЛУН 1 Отнинг бир ёшгача бўлган боласи. Тойчоклар кулоқларини чимириб, киинаииб, уйноқлашиб, гала-гала бўлиб, қудуққа ташланишди. Биялар қулунлари орқасидан навбат кутиб турибди. И. Рахим, Ихлос. Кунгай тарафларда ердан тафт кела бои-

лаганда, қулун билан бияни етаклаб олиб чиқаман. С. Ахмад, Жимжитлик.

2 (1-tu. эеалик шаклида) Ўғил болаларни эркалатиш ёки эркалатиб мурожаат қилиш шакли. Хой, отсинане нима эди, кулуним, шўрване совиб қолди! О. Ёкубов, Бахор кунларидан бирида. Бои устингда туриб куйлай уззим, Кир, куяуним, чойиаб кўйнига. Миртемир.

ҚУЛУНЛАМОК Кулун туғмоқ. Кора бия қулунлади, тойча қуйиб қўйаандек чавкарнинг ўзи эди. "Ёшлик». Буни қаарангки, жониоор бегона уюрда кулунлаб́ди. Газетадан.

ҚУЛУНЛИ Қулуни бор, қулунлаган. Қуунли бия овулга сиямас. Мақол. Мулла Обид билан Усмон полвон қулунли бияни миниб юриига қарии. А. Қодирий, Обид кетмон.

КУЛУНТОЙ Қулунчок, тойчок. Алла, болам, алла-ё, Алла эркам, қулунтой. «Бойчечакь.

ҚУЛУНЧОҚ 1 Кулун с. кичр.-эркл. Ухаар қирда буталоқ. Олтин ёлли қуаунчоқ. F. Fулом.

2 айн. қулун 2. Алла, болам, алла-ё, қу̀зчоғим, алла-ё, Эркин юртда тугилган, қулунчоғим, алла-ё. «Кӱшиқлар".

ҚУЛУПНАЙ [р. клубника < клубок кесак, булак; юмалок нарса; ертут] 1 Раъногулдошлар оиласига мансуб, кўп йиллик ўтсимон усимлик, резавор экин. Кулуннай маихур ва кенг тарқалган уссимликдир. К. Махмудов, Ў Збек тансиқ таомлари.

2 Унинг пушти-қизил рангли ширин, хушбуй меваси. Қулуннай мураббоси. Куаупнай еб, кетидан хом сут ичиб касал буланаарида, кунларига сен ярадингми, мен ярадимми?! С. Ахмад, Юлдуз.

КУЛФ |a. فَفل - осма кулф; зулфин, тамба] 1 Эшик, сандиқ, жавон ва ш. к. ни калит билан беркитиш ва очиш учун ишланган махсус буюм ёки мослама. Найча қулф. Осма куяф. Ич кулф. Дарвоза кулфи. Эиикка қудф соммоқ. Куафни очмоқ. Кутубхона эиигидаги қулфни куриб, хай̆рон бўлди. „Ёшлик». Санобархон дарвозани устидан кччкина босма кулф билан шарк этиб бер-китди-да, Адюлатга эргаиди. С. Зуннунова, Гулхан.

2 Турли нарсаларнинг, буюмларнинг беркитияадиган қисми. Соат занжиринине кули. ■ Хаммага мабуу икки кулф, икки

белбоғли сарик портфелини куттариб, мактабга жунади. Мирмухсин, Умид.

3 кесим взф. Қулфлаб кўйилган, берк. Дарвоза қулф. Магазин кулф. Бордик - эиик қулф эди. Ииихонангга бордим, алаақаёккяа кетган, дейииди. Уйларингда хееи ким йук, қулф. С. Зуннунова, Олов.

Оғзига қулф солмоқ (ёки урмоқ) 1) гапиртирмай қӱймоқ, оғзига урмоқ. Унинг жавоби барчанинг оғзига кулф солди. Шухрат, Шинелли йиллар; 2) хеч нарса дея олмайдиган қилиб қўймоқ. Алдамчи, риёкор, ғаламис сузин Фои этиб, оғзиса қулф урган сенсан. Шухрат. Кулф солмоқ (ёки урмоқ, осмоқ) Кулф қўйиб беркитмоқ; қулфламоқ. Дарвозага қулф солиб қуйибди. - Oma эиикка кулф уриб, болани опичлаганича, идора тарафга кета бошлади. С. Ахмад, Уфқ. Қулфи дил Ички сир, юракдаги, айтилмаган, аён бӱлмаган мақсад, орзу-истак ва ш. к. Унине [кизининг] қулфи дилини билмаслик - бу чиндан хৃам кулсили бир нарса эди. О. Ёқубов, Икки мухаббат. Кулфн дили очнлди 1) сирини, юракдаги борини айта бошлади, ёрилиб гапирди. Қизнинz хам қулфи дили очилиб кетди. Бошидан уттганларининг хэаммасини сўзааб бергиси келиб колди. Х. Тўхтабоев, Йиллар ва йўллар; 2) кайфи чоғ бўлди, хурсанд бўлди, бахридили очилди. Кенг пахтазорни қоплаган яиил кўрпанинг сермаєж туллқини далаларга чунонам файз киритдики, кўрган кииининг кўзи қувониб, кулфи дили очилади. Х. Назир, Индамас.

КУЛФ-КАЛИТ: қулф-калит қилмоқ 1) қулфланадиган, калит билан очиладиган қилмоқ; 2) кўима рухсатсиз бирор жойга бормайдиган, бирор иш қилмайдиган қилмоқ, қаттиқ таъқиб ёки назорат остига олмоқ. Эртаклардаги ялмоғиз сингари, катта бувиси уни қулф-калит қилиб куйди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ҚУЛФЛАМОК Кулфни калит солиб бураб, очилмайдиган қилмоқ (к. кулф 1, 2). Пайғомов дарвозани қулфлаб келган шофёрнинг кўлидан калитни олди. С. Нуров, Майсаларни аёз урмайди. ..чопиб бориб, уัз хонасига кирди. Эиикни қарсиалатиб ёпиб, кулфлаб олди-да, ўзини диванга ташлади. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Элмурод.. квартирасини кулфлаи олдидан хром эти-

гини, янги булишига қарамай, мойлади. Шухрат, Шинелли йиллар.

қУЛФли Қулфи бор, кулф солинган. Олтин қулфли дарєозадан Хамнани уัтказамиз. "Бойчечак».

ҚУЛФЛОҚ Кулфлаб беркитилган, кулф солинган; қулф. Эиик кулфлоқ экан. Келгунча анча вақт уутади. Келса - дарвоза кулфлоқ! ШІ. Холмирзаев, Оғир тош кўчса.

қУЛФЛОқЛИК айн. қулфлоқ. Кулфлоқлик магазиндаги ун, ёг, чой, ширинлик каби буюмлар димиқиб, расвоси чиқмадимикин? «Муштум».

ҚУЛФСИЗ Кулфи ййқ, кулф солинмаган. ..ичкаридан хеч ким чикмагач, тоб ташлаб қолган қулфсиз, тамбасиз ёғоч эшикни итарди. А. Мухтор, Бўронларда бордек халоват.

қУЛФУРУШ тар. Қул олиб-сотиш билан шуғулланувчи одам, қулжаллоб.

ҚУЛФЧИ Қулф ясайдиган ёки қулф тузатадиган уста.

КУЛЧА 11 Кул с. кичр.
2 Қул бола. Урмонбек камончага укк ку, иииб отар, ўклар кўкка куттарилиб, турли масофага бориб тушар, кулчалар отилган уукларни териб келиб, Урмонбекка берар эдилар. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ҚУЛЧА ІІ рвш. 1 айн. қулларча. Кулиа бои эсиб тавзим қилии.

2 Қулга тенг келадиган даражада, кул даражасида. Кал эшонга отдилар, уи пузиа кадрим йукмиди? Бир кулиа қадрим йукмиди? «Фольклор».

қулЧиЛик 1 Қулликдаги хақ-хукуқсиз хаёт, холат; қуллик. [йулии:] Кулчиликдан чикмоқчи бўлак, курашга бел боғлаиимиз керак. Ойбек, Танланган асарлар.

2 айн. қулдорлик 2. Қулиилик жамияти.
Қулчнликка келмоқ $c . m$. Совчи бўлиб келмоқ. [Аширмат:] Кофияси келганда айта қолай, мен остонангга қулииликка келдим. Ойбек, О. в. шабадалар.

ҚУЛҚУЛ с. $\boldsymbol{m}$. Курка; курка товук.
ҚУЛ-қУЛ тақл. с. Оғзи тор идишдан суюқлик тушаётганда чиқадиган товушни билдиради. Кул-қул қиммок (этмоқ).

ҚУЛҚУЛЛАМОК «Қул-қул» товуш чиқармоқ. Графиндаги сує қулқулабо куйшлар эди. $=$ Дарё-адирлар манзараси, куакулааб окаётган каналдан эсаан ёкимли шабада хар

қандай одамни хам махлиё килар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

қУЛқуЛУМ: хавзи кулқулум 1) афсонавий тагсиз чукур ховуз, қудуқ; 2) кічма кўп овқат ейдиган, унча-мунчага туймайдиган киши ёки хайвон; мечкай.

ҚУЛҚ-ҚУЛҚ айн. қул-қул. Сой униа катта бўмаса хам, нихоятда тез оқар, «қулқ-қулк» этган товушлар сув остида катта-катта тошлар юмалаётганини билдириб турар эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

ҚУЛFУНА Мохов касаллигининг оқадиган оғир тури. Эхтиёт бйлинг, бизнинг орамизда иффатлар угриси. - Омон Асилов кулғунадай писиб юрибди. F. Ғулом, Халқ хукмига хавола.

ҚУМ І 1 Бир-бири билан бирлашмайдиган, майда заррачалардан ташкил топган чўкинди тоғ жинси (асосан қурилишда ва курилиш материаллари ишлаб чиқаришда хомашё сифатида фойдаланилади). Қумдан қўрғон булмас. Мақол. ..дарвоза олдига тӱкилган қумда уйнаб утирган болакайларга бирпас завқ билан караб у̀тирди. Н. Аминов, Суварак. Курилии материаллари оёк остида тӱкилиб, охак кумга, қум тупрокка қоришиб кетади. «Муштум».

Кум соат Муайян миқдордаги кумнинг бир ёпиқ идишдан иккинчисига тор тешик орқали тушишига қараб вақтни ӱлчовчи соат. Урра асрларда бандли қум соатлар урф эди. «Фан ва турмуш».

2 айн. кумлик. Карвонлар қумда адашиб, саргардон бугмаидилар. Мирмухсин, Меъмор. Бир йигит чироғи учирилган мотоциклини куондай учириб, кум ичкарисига кириб кетди. С. Сиёев, Ёруғлик.

3 сфт. Қумга ўхшаш, майда. Кум шакар. - Жўрапошша бййнидан кум марєарид маржонини чикарди-да, ипини шарт-шурт узиб, марваридларни кигизза туॅкди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚУМ II: ранги қум уччди (ёки оқарди) шв. айн. ранги қув ўчди қ. қув III. Cвета конеертни алиб очди, хатга кўз нритди-ю, ранги кум учиб кетди. В. Fофуров, Вафодор. Келиннинг ранги кум оқариб кетган, дағдағ титрар эмии. С. Ахмад, Чўл бургути.

ҚУМАЛАМОК с. т. Умбалоқ ошиб йиқилмоқ; юмаламоқ, думаламоқ.

ҚУМАЛОК Қўйнинг, туянинг юмалоқюмалоқ тезаги. Кишининг дўпписи тор келганда, кумалоқни «кака» хұисоблаб колар эмии!' А. Қодирий, Обид кетмон. Қунғизлар эса орқаларига кяараб юриб, тезакдан ясаган қумалоқларини аллақаёққа юмалатади. М. Осим, Карвон йўлларида. Кўпеина халқларда фолбинлар суяк, қу̀йнинг қумалоғи ва боиқа нарсалар билан фол очган. «Фан ва турмуш».

ҚУМАНЖИР Иссик мамлакатларда ўсадиган, этдор пояли, тўп-тўп тиканаклардан иборат баргли уссимлик; кактус.

ҚУМЗОР Кум билан қопланган жой; қумлоқ. Кумзорларни саксовулзорга айлантирмоқ. Эргаи акам хұам подасини тўплаб, қумзордан пастроқда ва шамолнинг эсии йўлидан панароқда буулган рўд /дарё. анхор/ қирғоғига суриб туиирди. С. Айний Эсдаликлар.

ҚУМЛАМОK 1 Кир, доғ ёки зангни кетказиш учун қум билан ишқаламоқ: қум билан тозаламоқ. Пиёлани қумлаб ювмоқ. Мулла Обид зўр кетмонни қумлаб, ғалтакни сувлаб, бостирмага киргизиб кўйиига мажбур бўлади. А. Кодирий, Обид кетмон.

2 Кумга чўкмоқ, ботмоқ, кўмилмоқ; қум бнлан қопланмоқ. Қайиқ қумлаб колди.

3 Тупроққа қум аралаштирмоқ.
4 кўчма с. т. Сирка билан қопланмоқ. Боши кумлаб кетиоди.

ҚУМЛИ 1 Ичида, таркибида қуми бор. Қумли коп. Кумли тупроқ.

2 Кум билан қопланган, қумдан ташкил топган. Кумии сахро.

ҚУМЛИК Кум босган, қум билан қопланган кенглик. Кичкина дарёлар Амуга етнасдан кумликларда ғойиб бўлади. $=$ Икки мехмон яна отга миниб, қумликка қараб кетиииди. С. Ахмад, Уфқ. Ер-суви тортиб олиниб, кимсасиз қумликларга бадарға этилган бечоралар хонликда ту̀ии ётар эди. С. Сиёев, Аваз.

КУМЛОК 1 Кум босган, қум билан қопланган жой; кумлик. Кумлоқка ботмоқ. - Хаводан ёғаётган қум бир нафасда ерни қумлоқка айлантирди. С. Айний, Эсдаликлар. Ажабо, хеч гиё кўрмаган Кумлоқларда гул етииибди. Э. Рахим.

2 Кум аралашган, қуми бор; қумли. Қумлоқ тупроқлар ковуинайди, балки намлисида чочилиб туради. М. Баходиров, Тупроқшуносликдан амалий машғулотлар. Зеро,

у тупрок танламайди, тоилоқ, кумлоқ ерларда хам усаверади. "Фан ва турмуш».

ҚУМОЙ̆ Йиртқич қушлар туркумининг қарчиғайсимонлар оиласига мансуб, ўлимтиклар билан овқатланадиган йирик қуш. Одатда, кумой, тасқара ва жўрчи каби куиларга улжа хар доим хам насиб этавермайди. «Фан ва турмуш».

КУМОІІ [a. эски латта-путта] эск. Мато, газлама. Хеч қандай уста хам тўкий олмайди Оламнинг мунчалик атлас-қумошин. F. Ғулом. Жандамга ку̀хан шохи қумошини алиимам.. Муқимий.

КУМОК Кум аралашиб, донадор бўлиб қолган; қумли. Унинг ери қумоқ. Шунинг учун у доимо бир марта хайдалади. Х. Олимжон, Танланган асарлар.

КУМОК-КУМОК Дурда боғлаб, дурда каби майда, юмалоқ доналарга ажралиб турадиган; донадор. Кумоқ-қумоқ асал. Қумок-кумок тупрок. — Тукай ерларига бирикки иил шоли экамиз, шурини роса юєиб ташиагач, кузда ағдариб хайдаттирамиз, кукламда қараб́сизки, тупроғи қумоқ-қумоқ буйиб қолади. С. Махкамов, Дала тонги.

ҚУМНИЁЗ Лолагуллилар оиласига мансуб, кўп йиллик пиёзли чўл ўсимлиги.

ҚУМРИ [a. قَریى - ғуррак, қумри] 1 Каптарлар туркумига мансуб, қафасда хам урчийдиган сайроқи қуш. Тоғлар, бустонлар тўлди Кумрию булбул билан. "Кўшиқлар».

2 Кумри (хотин-қизлар исми).
ҚУМСАБЗИ Соябонгуллиларга мансуб, илдизмеваси ейишли, кўп йиллик чўл ўсимлиги.

КУМСАКИЧ, қумсағиз Мураккабгуллиларга мансуб, адир ва тоғларда усадиган кўп йиллик каучукли ўсимлик.

КУМТОШ Кум зарраларининг уззаро ёпишиб, бирикиб қотинидан хосил бўлган харсангсимон тоғ жинси. Калтаминор усталари қаттиқ кулранг қумтошлардан ёрғучоқлар. ясаганлар. И. Жабборов, Кўхна харобалар сири. Бу туб қумтош устини шамол олиб келган қум қоллаб ётади. П. Ғуломов, Зарафшюн этакларида.

ҚУМУРСКА Майда чумоли; умуман, хар қандай чумоли. Бир кумурсқа бир дона донни тортса, иккинчи қумурска орқадан итариб, унга ёрдам беради. С. Айний, Куллар. Бахор узи боикача фасл-да! Ерга офтоб тегиии

- яан қумурсқа инининг ёнида тупрок уюми йдо бўлади. А. Хамдам, Хамал кирди.
КУМУРСКАДАЙ, -дек 1 Майда, чуэлидай кичик. Кумурсқадай майда қуртлар ,н сайин буй чуза ботлади. А. Мирахмедов, Ўт юраклар.

2 Жуда кўп, ғужғон ўйнаган, қайнаган. Куччаларда одам қумурсқадай.

ҚУМ-ҚУМ Хисобига етиб бўлмайдиган; сон-саноқсиз, бехисоб.

КУМFОН Чой қайнатиш учун кўпинча мисдан ясаладиган, ичи қалай билан оқартирилган, кўзача шаклидаги дастали ва қопқоқли идиш; катта чойдиш. Мис кумғон. Ўчоқнинг оғзида у̀тга куммилеан қора қумғон вакиріаб қайнайд̀и. С. Анорбоев, Хотима. Бўтабой қумғонга чой дамлаб олиб келди. С. Ахмад. Хукм.

ҚУНДУЗ 1 Сувсарсимонлар оиласига мансуб, қимматбахо мўйнали сутэмизувчилар туркуми. Бу бехатар масканда бухоро буғуси, қундуз, қирғовул каби хайвонларни ку̀nайтирии кйзда тутилган. «Фан ва турмуш». Хавода уйннайди юлдуз, Дарёда ўйнайди қундуз. «Маликаи айёр".

Кундуз қон ёки қоши қундуз Чиройли, ўсиқ қора қош. Шахло ку̀зар, у̀сиқ жингала киприклар, қундуз кош ва кора холлар ва бошқа латофатлар ўзига писанд бўлмадиsap. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 c. $m$. Ёқага ёки телпак жиягига тутилган ўсиқ юнгли хар қандай мўйна. Кундузи кุалин бўрк. Лайлак кор уриб турар эди. Мунисхон ёқасининг қундузи билан бўйнини ураб.. зинанинг охирги пилаапоясида тухттаб қолди. А. Қаххор, Сароб.

3 Қундуз (хотин-қизлар исми).
ҚУНДУЗИ Кундуз мўйнасмдан тикилган. Кундузи телпак.

КУНИШМОҚ Совуқдан, касаллик ёки қўрқувдан бўйнини ичига тортмоқ; жунжимоқ, ғужанак бўлмоқ. Оппоқ кор.. Қои корайганда, юпун кийинган одамлар куниииб, дилдирашиб, Бақақуриллоқ майдонидаги чойхонага томон кела бошлади. А. Қаххор, Кўнчинор чироқлари. ..иунчалик девқомат бўлииига қ̧арамай.. мулзамликдан, уัзи айтгандек, «кичкина бола»дек булиб, куниииб у̀тирарди. С. Ахмад, Жимжитлик. Хасан суффи ана иундай савол берилишини олдиндан билиб, қуниииб уттирарди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚУНТ [a. قَنوطط - итоаткорлик; намозда тик туриш; ноумидлик, тушкунлик] Бирор ишни астойдил берилиб, сабр-тоқат билан бажариш иштиёқи; хафсала. Кунт билан ўқимоқ. Кунт билан урганмоқ. - Куззари ёниб турган ёшгина духхтир Энани эринмай, қунт билан текиирди. «Ёшлик». Еи иииинине кунт ва ихлос билан изланиши, жўиқинлик билан олға интилиши узз санарасини берди. Газетадан.

Кунт қилмоқ Кунт билан муносабатда бўлмоқ. Назокат, табиатан, бир нарсага кирииса, астойдил қунт киладиган.. ургатса, зехұн қўйи турадиган зийрак киз эди. Шухрат, Умр поғоналари. Кунт қилса, бир амацаб урраниб олади. Ф. Мусажонов, Химмат.

ҚУНТЛИ Кунт билан ишлай оладиган, хафсалали, серқафсала, тиришқоқ. Қунтли ииқибоз одам. Б Балки Маираб́даги уззига хос хислатлар уни калавани булиига давват этгандир? Ахир у, бириннидан - саботли, иккинчидан - талантли, учинчидан - кунтли. М. Жўра, Куёшдан нур эмганлар.

ҚУНТСИЗ Кунти, хафсаласи йўқ; кунт, астойдиллик билан ишлай олмайдиган; бехафсала.

КУП(ПА)-КУРУК 1 Мутлақо қуруқ, жуда қуруқ, қоқ қуруқ. Купnа-курук уттин. Куз бўлса хам, кўчалар қуппа-қурук. Ездагидай қуп-қурук кучаларнинг чанги гирдоб уриб, одамнинг кузини очирмас. Х. Назир, Эьтиқод.

2 кўчма Хеч нарсасиз, хеч нарсаси йўқ, яп-яланғоч, шипшийдам. Купnа-курук уй. Куппа-курук дастурхон- -Нахотки куппакурук жой бўаса? - деди кимдир вахимали ингичка товуи билан. А. Мухтор, Туғилиш.

3 кўчма Кўлида, ёнида хеч нарсаси йўқ. Кулим қуп-қурук. Чу̀нтасим култ-қурук ■ [Мулаарузи:] Ундан сўне айтине, назрини дурустроқкина қилиб берсин. Бу нима? $\sqrt{\prime}_{4}$ сафардан буён қуппа-қурук келади. Хамза, Майсаранинг иши. Мен икки қўиини бурнимеа тикиб, шахарга куп-қуруж кириб келдим. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

ҚУР 11 Иш~харакатнинг такрорланиш сонини билдиради; марта, дафъа, топқир. Сен кетганингдан кейин бир-икки кур хуэжаииннинг оиналари мехмон бўлиб келииди. F . Ғулом, Шум бола. [Ғуломжон] Ховлини яна

бир кур кўддан кечириб, пастга туидди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Укам иморат кураётувди.. бир кур хабар ххам олмадингиз. Н. Аминов, Елғончи фаришталар.

2 Давра; партия, гал (баъзи ўйинларда). Майли, икки қур ўйнайман-да, кетаман. С. Нуров, Майсаларни аёз урмайди.

3 Гурух, давра. Яғрин таилаб, елвагай, мағрур, бепарво, Бир кур йигитлар келар, енсил худди пар. F. Ғулом. Самадлар кириб утиррандан буён уч кур янги мехмонлар келиб кетган. F. Ғулом, Ёдгор.

KУР II Товуқсимонлар туркумига мансуб, урмонда яшайдиган, ов қилинадиган қуш.

ҚУР III айн. қурай. Чӱпонлар қур-хุайтлаб қу̀йни хайдаган. «Алпомиш».

ҚУР IV тақа. с. Бақа, турна кабиларнинг сайрашига ўхшаш товушни билдиради. ..турналарнине майин кур-қурлари осмон гумбазида ажиб акс садо беради. «Ещлик».

ҚУР V Давра; давра ўртасидаги жой, майдон. Кураш қилиб енгган, йикканлар, Полвон бўли курга чиқжанлар. Э. Рахфим.

Кур тортмок Давра қурмоқ, даврада бирга ўтирмоқ. Нарида кур тортган икки ѝигитнинг гапларини чала-ярим эиитди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча. Чилбир чулига, Ойна ку̀лига томошабин тўлиб, растараста, даста-даста қур тортиб утирди. «Алпомиш».

ҚУРАЙ унд. с. Кўйларни хайдаш ёки чақириш угун ишлатилади.

КУРАИЛАА "Курай, қурай» деб. Ярим кечада, ой кўтариландан кейин, олдиннакетин хуитак чалиниб, қурай-қурайлашиб, Кукктеракка қараб кета бошладик. F. Fyлом, Шум бола.

ҚУРАЈАЙ 1 Кийик ёки охуларнинг ёш боласи.

2 айн. куралай кӱз. Мехрибон ку̀зари жиадрzа мойил, қуралай.. «Ешлик».

Қуралай кўз Куралайнинг кўзига ўхшаш кўзли. Куралай кўз, бодомқовоқ, сарв комат.. С. Сиёев, Аваз.

ҚУРАМА I 1 Хар хил тус, кўринишда бўлган; турли хил, хар хил турдаги. [/Плеон] Махоркани бежаб ураб, сал эиитиларли товуи билан қурама аиулаларни гинғиллай боилади. Ойбек, Куёш қораймас. ШІахар ахолиси курама. Унда хар хил миллатларга мансуб кииилар - каннаралар, хиндлар,

малайялар, тамиллар яиайди. 3. Акрамов, Хиндистон лавхалари. Баииржон газетани очиб, парварда, шоколад, шурданак ва корамайиз аралаштирилган қурама ширинликлардан битта парвардани олиб, оғзига солди. Н. Аминов, Қахқаха.

2 айн. қуроқ I 2. Курама туัтиакда чузиииб ётганича, жажжи қўлчаларини унга чўзарди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча. У курама кийимдаси кииига норози кўзи билан қарарди. В. Fофуров, Вафодор.

КУРАМА II Ўзбек халқи таркибига кирган этник гурухлардан бири: Ў збекистоннинг Чирчиқ ва Охангарон водийларида яшовчи ўзбек элати; шу элатга мансуб шахс ёки нарса. Курама аёли. Ўбек тииинине қурама шеваси.

ҚУРАМОК Турли қисм ёки унсурларни бир-бирига уламоқ, бириктирмоқ; улаб, қўшии, бирор нарса хосил қилмоқ. Куриа қурамоқ. Почамир вафют килди. Дустлари йиғлаб-йиғлаб, уни юөдилар. Кафанга пули йўқ. Кукнор эзиладиган халталарни йиғибқурао́, кафан тикдилар. Фитрат, Қиёмат.

КУРЕ [ap $a$ - 2 - қариндошлик; яқинлик; қўшни(чи)лик] Жисмоний, моддий, маънавий имконият; куч, қувват. Эї худо, учиб юреан паррандача курб, манзилат бермас экансан, ника учун хотин-қизларни яратдинг? Хамза, Паранжи сирлари. Фақирда қурб бу̀лса-ю, кани энди, сендан қочиб кутулса! у. Хотамов, Қон ва сут.

Курби етади (ёки келади) Куч-қуввати етади; жисмоний, моддий, маънавий имконияти бор (етади). ..хุамиша писанд кุиямай очиб-ёпадиган бу эиик тутқииини уинаига энди қурби етмаётганини сезди. А. Кўчнмов, Халқа. Ёи эдим, дадам рахматлининг бундан яхиироқ сигир сотиб олиига курби етмаслиеини каёкдан билай.? С. Анорбоев, Хамсухбатлар.

КУРБАКА Сувда ва қуруқликца яшовчи думсиз жониворлар туркумининг бир тури; оёқлари сакраб юриш учун мослашган. Курбаканине сайраии. Фарида қурбақа сузии килиб, құирғққка қараб борар экан, сув пуркаб кулди. П. Қодиров, Уч илдиз.

Курбақа(нинг) салласи қ. салла.
ҚУРБОН [a. قَربان - қурбонлик; қурбон бериш, фидо қилиш] 1 дин. Худо йўлида қурбонликка сўйилган ёки сўйиладиган жонлиқ. Курбон сўйии.
¿ьжт Қурбон ойи айн. зулхижжа. Курбон хайнти к. хайнт 1.

2 кўчма Бирор эзгу иш, эзгу мақсад йўлида ёки севикли кимса, нарса ва ш.к. учун курашда халок бўлган, жон фидо қилган киши. Озодлик курбони. Уруи курбони. ..ер куррасининә кўп китъаларида бомбалар портлар, минглаб курбонлар кукксида қэон оқарди. С. Ахмад, Уфқ. Уруии курбонсиз бўлармиди. С. Зуннунова, Олов.

3 кўчма Табиий офат, фалокат, кўнгилсиз ходиса, кимсаларнинг қилмиши, манфаати ва ш.к. туфайли халок бўлган ёки катта зарар кўрган, қаттиқ азият чеккан киши. Енғин курбони. Зилзила қурбонлари. Жахолат курбони. Урф-одатлар қурбони. Фарида Зокирни гунохсиз бир қурбон деб билиб, каттик ачинди. П. Қодиров, Уч илдиз. [Гуломжон:] Бўлиб уутеан мана шу гапларнине ўзи тухматчилар қурбони бўлиб турганимни исбот қилиига етиб ортади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Курбон бермоқ Кишиси (кишилари) курбон бўлмоқ; катта зарар, талафот кўрмоқ. Талай урушлар кўдик, талай курбонлар бердик. Гувох - сочарда оку манглайда ажинимиз. F. Fулом. Бепарво буулангиз, қуллдан кетмасин Сонсиз қурбон бериб козонилган бахт. «Шарқ юлдузи». Курбон бўлмоқ 1) бирор сабаб туфайли, унинг йўлида хаётдан кўз юммоқ, ўлмоқ. Халқ жиноятчи бўлиии мумкин эмас, курбон бўлиии мумкин. Газетадан; 2) айн. курбони бўлмоқ 2. Бир навжувон эрди узз хиромон, Хар ким куррса, бўаур хуснига курбон. «Гулшанбоғ», Курбони булмоқ 1) айн. қурбон бўлмоқ 1. У боикқа катта жиноятларнинг қурбони булиб кет-япти-ку! А. Мухтор, Кумуш тола; 2) жонини фидо қилмоқ, садағаси кетмоқ. Яхиининг курбони бўл, Емонни калпаклаб ур. Мақол.

- Аравадан нари анжир пииибди, У'н турт яиар қূзза ииқূим туиииди. $\bar{У}_{\text {н }}$ тугрт яиар қизнинг қурбони бўлсанг, Ӱн тўрт тилло бериб қўйнингеа олсанг. «Қўшиқлар».

5 Қурбон (эркаклар ва хотин-қизлар исми).

ҚУРБОНЛИК дин. 1 Худога яқинлашиш, унинг рахм-шафқатига эришиш учун худо йўлига жонлиқ сўйиш; шу жонлиқнинг ўзи. Курбонаикка атаб сўйган хайвон терисини сотеан кишинине қилган қурбонлизи қабул бўамайди. «Фан ва турмуш».

2 Курбон хайити кунларида худо йўлига жонлиқ сўйиб, кишиларга бериладиган зиёфат. Эион кўй сўйиб, курбонлик қилди, кўп одамлар келди. ГТ. Турсун, Ўитувчи.

КУРГУР айн. курғур.
ҚУРДОШ 1 Ёши тенг бўлган; тенгдош, генгқур. Курдоиларим орасида, у̀з жанговар оиламда эканимни гуё хозиргина хис этиб́, ногох кучга тўлгандай бўлдим. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Юртимиз тини, ободон, туйинчилик бахузур, Курдошлар гурунгида биз хам сохибнафасмиз. F. Fулом.

2 Курдош (эркаклар исми).
КУРДУМ: қурдум дарё фольк. Тубсиз, ютоқи дарё; денгиз. Хой, қовоқни қуритдинг$\kappa у, ~ қ у р д у м ~ д а р е ̈ м и с а н!~ А . ~ М у х т о р, ~ Қ о р а қ а л-~$ поқ қиссаси.

ҚУРЕЙ айн. қурай.
ҚУРЕЙЛАМОК айн. қурайламоқ. Осмони заминда қайчига ўхиаб турна карвони, куй хайдаган чўпондек, қурейлаб уттяпти. С. Ахмад, Уфқ. Жануб томонга учиб, тепасидан дод солиб утаеетган турналарнинг курейлаии осмонни тўлдирган. М. Осим, Карвон йўлларида.

ҚУРИЛДОК Куриллайдиган, қуриллаб сайрайдиган (бақа хақида).

КУРИЛИШI 1 Курилмоқ фл. хар. н. Бу биринчи навбатда қурилиии керак бўлан у̀н икки уйни мўлжалдан бурунрок битказиига имкон берди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 Куриш, бино этиш ишлари. Уй-жой курилиии. Курилии бошлиғи. Канал курилиии итаби полвонлардан учта катта бригада тузиига карор қилди. С. Ахмад, Уфқ. Уруи чиқиии билан курилии бир ой чамаси тухттаб қолди. И. Рахим, Чин мухаббат.

3 Қуриш ишлари олиб борилаётган жой, қурилаётган объект. Курилишда нииамоқ. У кун сайин неча марта курииии атрофини айланади, у̀з лойихасининг бажарилииини текиираётган архитектор каби синчикааб қุарайди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚУРИЛЛАМОК 1 «Кур-кур» товуш чиқармоқ, «қур-қур» товуш чиқариб сайрамоқ. Ироқ-ироқлардан бақаларнинг куриллаши, чўпон итларининг улиши эшитилади. С. Зуннунова, Янги директор.

2 «Кулдур-кулдур» овоз чиқармоқ; кулдурламоқ, қулқулламоқ. Ичкари коронғи, ғовур. Одам кўп. Каердадир чақалоқ инга-

мамоқда. Каердадир чилим қуриллайди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ҚУРИЛМА Бирор мақсад учун хизмат қиладиган техник мослама ёки иншоот; установка. Иситии қуриамаси. Электрон куризма.

қУРИЛМОҚ Курмоқ фл. мажх. н. Бино утган иили курилган. Қишлоқда янги йул куриммоқда. Уйга эиик, деразалар курилди. - Бу хонадоннинг оихонаси бугмагани учун бйса керак, халиеи айвоннинг бир бурчагига учок қуридган. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Янток ғарами ёнига қурилган дошкозон оддида.. бир хотин буларни ку̀риб, ўрнидан турди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

қУРИМОК 1 Хўл, намликдан холи бўлмоқ. қурук холга келмоқ (к. қурук 1). Хўл бураан кийимлари офтобда тез қуриди. Арралаб, ериб, тахлаб куйиизан уутинаар яхии куриди. - नуломжонаар.. офтобда куриб, тахта оралари катта очилиб қолган бир табақали эиикни тақиллатишди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ипга чизилан жамбимар куриб, ковжираб колган эди. С. Зуннунова, Олов. Кўттиғидан қоғозга уралган, қури толқонланган носини олиб, тил остига отди. Ойбек, Куёш қораймас.
2 Суви тутамоқ (сув объектлари хақида). орал денгизи куриб бормокда. Яхии суздан мой эрийди, Ёмон суздан сой курийди. Мақол. - Ёда чаима куриб кетди.. «Гулнорпари».

3 айн. қурукшамоқ. Огзи куринок. Гапирай деса, оғзи очилмайди, лаблари куриб, бир-бирига ёпишиб колгандай. «Шарқ юлдузи». Оғриб колди унинг нозик белаари, Хофизларнинг куриб қолди тиллари. «Маликаи айёр".

4 Ривожтаниш, кўкаришдан тўхтамоқ; зид. кўкармоқ. Экилган кўчатларнине бабзимари курияпти. Қуриган гул. Майсалар сувсизикдан куриди. Яиин урган сада курий бошлади. Чинор чиринас, арча куримас. Макол - [Йумии] Экини куриб қақраган камбағал дехқонаарга дукк қилиб, ғалва куттариидан нафратланар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Мажнунтолнинг куриб тушган шохлари ховуз бўйда ивирсиб ётар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. .куучани кесиб уттган кичкина арик лабидаги ярми куриган катта тал панасига узини олди. С. Зуннунова, Кўк чироқлар.

5 Бутунлай тугамоқ, й甲̆к бўлмоқ; битмоқ. Мушукка қанот битса, сичқон зоти курийди. Мақол. Лутфудланинг куабаси куриб, кўла илинадиган хеч нарса қолмади. Мирмухсин, Ғурбатдаги одам. Агар қиилоқда орияти бутун эркакнинг уруғи куриб кетган булса, мана, узим гаплашаман сен билан. Н. Норқобилов, Тўқнашув.

Ёстиғн қуримоқ Бирор ходиса, сабаб туфайли хаётдан кўз юммоқ; ўлмоқ (одатда кўпчиликка келган ўлимга нисбатан қўлланади). Нундок ххам кўп одамларнинг ёстиғи куриди. "Ёшлик». Илиги қуримоқ айн. нлиги пучаймоқ к. илик. Ичи курнмоқ Бирор нарсанинг бўлишини, унга эришишни, билишни жуда-жуда истамоқ, уни сабрсизлик билан кутмоқ. Лекин ўзининг ичи қуриб, ёш боладай қувонгиси, куеониб, бутун Далварзинтепага овоза кุилеиси келар эди. М. Мансуров, Емми. Ичим қуримаса, айтарман кимлиеини. Миркомилеа алоқадор гап бу. М. Мансуров, Ёмби. Шўри куриди к. шўр. Куриб қолнбднми (ёки қолганми)? қуриб кетибдими (ёки кетганми)? Бошқаси йўқми, топилмайдими, топилмай қолдими? [Хотин:] Худо кўтарсин сен мегажинни! Иккита болам бор! Бййдок йисит куриб кетганмиди? А. Қаххор, Майиз емаган хотин. Отам билан онамнинг ризоликлари учун шундан боиқа сабаб куриб колганига нима деиишиинн хам биммайман. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Курсин ёки қуриб кетсин карғ. Ўлсин, йўк бўлсин. Менга тенгкур бўлолмайсан, Кўнглигинанг қуриб кетсин. Пўлкан. Қуриб кетгур иу утиннинг тутуни бирам аччиқ эканки! А. Қаххор, Асрор бобо.

КУРИТГИЧ Қуритадиган, намини қочирадиган қурилма, асбоб, аппарат; сушилка. Пахта куритсичлари. Автоматик куритсич шккафлар.

қУРИТИЛМОҚ Куритмоқ фл. мажх. н. Куритилган пахта. - Темир:] Уларни [дуиманларни] биз енгдик, бироқ уларнинг илдизари хали батамом куритилаан эмас! Н. Сафаров, Танланган асарлар.

қУРИТМОК Куримоқ фл. орт. н. Кир куритмоқ. Саратон куёши адирлардаги у̀туланаарни куритди. - Бектемир/ Гулханни авжлантириб, кийимларини куритди. Ойбек, Куёш қораймас. Мууғуалар баркаини қуритиб, боғ ичига кириб кетииди. М. Осим, Утрор. Андижон зиззиласи.. Катта ариқнинг

ламоқда. Каердадир чиимм қуриаайди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

қУРИЛМА Бирор мақсад учун хизмат қиладиган техник мослама ёки иншоот; установка. Иситии қурилмаси. Электрон муризаа.

қуРИЛМОК Курмок фл. мажх. н. Бино умеан йли қурилган. Қишлождда янги йўл қуриноқда. Уйга эиик, деразалар курилди. - Бу хонадоннинг ошхонаси буамагани учун бука керак, халиги айеоннинг бир бурчагига учок қуриаган. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Явтоқ ғарами ёнига қурилган дошкозон олдида.. бир хотин буларни кугриб, урнидан турди. А. Қаххор. Кўшчинор чироқлари.

ҚУРИМОК 1 Хўл, намликдан холи бўлмоқ, қурук холга келмоқ (қ. қурук 1). Ху̀л будган кийимлари офтобда тез куриди. Арралаб, ёриб, тахлаб қўйилган уттинлар яхиии чуриди. - नуломжонлар. офтобда куриб, махта оралари катта очилиб колган бир табақали эшикни такূилатишди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ипеа чизилан жамбимар куриб, ковжираб қолган эди. С. Зуннунова, Олов. Кўлтиғидан қоғозга ўралган, қуриб толқонланган носини олиб, тил остида омди. Ойбек, Қуёш қораймас.

2 Суви тугамоқ (сув объектлари хақида). Орол денгизи куриб бормоқда. Яхии суздан ной эрийди, Емон суудан сой курийди. Мақол. - Ёда чашма куриб кетди.. «Гулнорпари».

3 айн. қуруқшамоқ. Оғзи қуримоқ. Гапирай деса, оғзи очилмайди, лаблари қуриб. бир-бирига ёпишиб қолгандай. "Шарқ юпдузи». Оғриб қолди унинг нозик белари, Хофизаарнинг қуриб қолди тиллари. «Маликаи айёр".

4 Ривожланиш, кўкаришдан тўхтамоқ; зи. кўкармоқ. Экилган кўчатларнинг бабзицари курияпти. Куриган гул. Майсалар сувсизикдан куриди. Яиии урган сада курий боинади. Чинор чиримас, арча куримас. Макол. ■ [йулчи] Экини куриб кақраган камбағал дехқонаареа дўк килиб, ғалеа куัтарии дан нафратланар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Мажнунтолнинг куриб туиган шохапри ховуз буйида ивирсиб ётар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. .ккуччани кесиб уттган кичкина ариқ лабидаги ярми қуриган катта мол панасига узини олди. С. Зуннунова, Кўк чироқтар.

5 Бутунлай тугамоқ, йўқ бўлмоқ; битмоқ. Муиукка қанот битса, сичкон зоти қурийди. Мақол. - Лутфулланине кулбаси қуриб, қўлга илинадиган хеч нарса қолмади. Мирмухсин, Fурбатдаги одам. Агар қиилоқда орияти бутун эркакнине уруғи қуриб кетеан бу̀лса, мана, ўзим гаплашаман сен билан. Н. Норқобилов, Тўқнашув.

Еестиги қуримоқ Бирор ходиса, сабаб туфайли хаётдан кўз юммоқ; ӱлмоқ (одатда кўпчиликка келган у́лимга нисбатан қўлланади). Шундоқ хам кўп одамларнинг ёстиғи куриди. «Ёшлик». Илигн қуримоқ айн. илиги пучан̆моқ $\kappa$. илик. Ичи қуримоқ Бирор нарсанинг бўлишини, унга эришишни, билишни жуда-жуда истамоқ, уни сабрсизлик билан кутмоқ. Лекин уузининг ичи қуриб, ёи боладай қувонгиси, қувониб, бутун Далварзинтепага овоза килиси келар эди. М. Мансуров, Ёмби. Ичим куримаса, айтарман кимиеини. Миркомилга алокадор zan бу. М. Мансуров, Ёмби. Шўрн қуриди қ. мўр. Қуриб қолнбдимн (ёки қолганмн)? қуриб́ кетибдими (ёки кетганми)? Бошқаси йўқми, топилмайдими, топилмай қолдими? [Хотин:] Худо куттарсин сен мегажинни! Иккита болам бор! Бўйдоқ йисит қуриб кетганмиди? А. Қаххор, Майиз емаган хотин. Отам билан онамнинг ризоликлари учун шундан бошқа сабаб қуриб қолганиса нима дейишимни хам билмайман. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Курсин ёки куриб кетсин қарғ. Ўлсин, йўқ бўлсин. Менга тенгқур бўлолмайсан, Кўнглигинанг қуриб кетсин. ГІўлкан. Куриб кетгур иу утиннинг тутуни бирам аччик эканки! А. Қаххор, Асрор бобо.

КУРИТГИЧ Қуритадиган, намини қочирадиган қурилма, асбоб, аппарат; сушилка. Пахта қуритсичлари. Автоматик куритсич икафлар.

ҚУРИТИЛМОК Қуритмоқ фл. мажх. н. Куритилган пахта. -Темир:] Уларни [дуиманаарни] биз енгдик, бирок уларнинг илдизлари хุали батамом куритилган эмас! Н. Сафаров, Танланган асарлар.

ҚУРИТМОК Куримоқ фл. орт. н. Кир қуритмоқ. Саратон қуёии адирлардаги ўтуланларни қуритди. - Бектемир/ Гулханни авжлантириб, кийимларини куритди. Ойбек, Қуёш қораймас. Муัғуллар баркашни куритиб, боғ ичига кириб кетииди. М. Осим, Утрор. Андижон зилзиласи. Катта ариқнинг

сувини қуритди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. «Наво»нинг сехрли савти Отабекнинг кўз ёшларини куритди-да, бир енгиллик багииилади. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Босган (ёки қўнган) ерини қуритмоқ Борган ерида хеч нарса қолдирмай йўқ қилмоқ, еб-ичиб, талаб битирмоқ. Бундан буён боғимга қадам қўйманг, сиз бойуғғидан хам баттар нарсасиз! Қўнаан ерингизни қуpumacuз! Мирмухсин, Чиниқиш. Қадаминн қуритмоқ (ёки қирқмоқ) Қайтиб келмайдиган, қадам босмайдиган қилиб юбормоқ, йўқотмоқ. -Тожибойни иига солдим. У сенинг уучингни олишга киришди - худо хохласа, бу ердан муалаиннинг қадамини куритади, деди вақти хуи Олахужка махсум. П. Турсун, Ўқитувчи.

КУРИІІ І Қурмоқ фл. хар. н. Уй курии. Режа курии. Сухбат қурии. Мақсадимиз адолатли жамият қурии.

КУРИШ ІІ Қурнмок фл. хар. н. Эру хотиннинг уриии - дока рўмолнинг куриии. Мақол.

KУРМА map. Дехқонлардан олинган хар хил ғайриқонуний олиқ-солиқ, ўлпон. Албатта.. пора, қурма, жузя, мухрона деган турли-туман жабрли солиқаардан тўпаайдилар. Хамза, Танланган асарлар.

ҚУРМАГУР к. қурмағур.
ҚУРМАКОРЛИК кам кўля. Қуриш ишлари; бино қилиш, бинокорлик. /Раис Ўктамга:] Хосилни даладан йиғиб олаилик. Кейин қаттиқ кирииамиз. Лекин сен қурмакорликни жуда кхии куัрар экансан. Ойбек, О.в. шабадалар.

КУРМАҒУР Ўлмагур. тушмагур, бор бўлгур, барака топкур (енгил койиш). Курмағур, яхии йисит. Ёи тракторчи бўлса хุам, иии пишиқ, жонкуяр универсалии. Н. Сафаров, Хадича Ахророва. Курса, «элчи» қурмағрр касалхона дарвозасидан чиқиб кетяnти. М. М. Дўст, Лолазор.

ҚУРМОК 1 Курилма, қурилиш иншооти бунёд этмоқ, ясамоқ. Уй курмоқ. Қаср курмоқ. ШІиипон курмоқ. Туғон қурмоқ. Канал қурмоқ. Сарой қуриб, иахар бузма. Мақол. Ёру дустлар билан хашарлашиб, бинойидай маскан қуриб олдим. М. М. Дўст. Лолазор.

Ин (ёки уя) қурмоқ 1) ўзига яшаш жойи, макон ясамоқ, тайёрламоқ (ёввойи хайвон, парранда, хашаротлар хақида); 2) макон

тутмоқ, жойлашмоқ, тўпланмоқ (ўғри, босқинчи, ғаламис ва ш.к. ұақида). Унинг харомнамаклари хали кўп махкамаларда ин қурганлар. Ойбек, Навоий.

2 Ўрнатмоқ. Тандир қурмоқ. Уйга эиик курмок. Сатторқул аканд уйини янги турмуи қุилди; оқлатди, дарчанинг ўрнига дераза курди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Бир ердан уัчоқ қилиб, оипалов қилмоқчи бу̀ли, қозонни қурди. «Нурали».

3 Ташкил этмоқ, барпо қилмоқ, тузмоқ. Янги давлат қурмоқ. Янги жамият курмоқ.

4 Ташкиллаштирмоқ. Ширин сухбат куриб қаймоқлашайаик.. Хабибий. Хар қалай, Журавой билан гурунг қуриб, тоне оттирай деди-ку. С. Ахмад, Юлдуз. Зериксангиз, шохона зиёфатлар қуринг, базмлар ясанг, ихтиёр сизда. Ойбек, Улуғ йўл. Бадиуззамон бекларини, иибилармон йиеитларини йиғиб, жангга хозирлании тугғисида кенгаш курди. Ойбек, Навоий.

Турмуш (ёки онла) қурмоқ Уйланиб, турмушга чиқиб. ўзаро оила тузмоқ. Севишиб, у̀лдим-толдим деб турмуи қурганаарни кўряпмиз, кунора уйида жанжал.. Т. Ашуров, Оқ от. Ойим билан дадам синфдои бу̀лганлар. Севиииб оила қурганларини эслашади. «ЕЕшлик.

ҚУРОВ Яйловдаги йилқилар учун қурилган ёзлик отхона.

КУРОЛ 1 Харбий яроғ, аслаха; жанг, уруш асбоби. Отув қуроллари (милтиқ, туп, пистолет ва ш.к.). Совук куроллар (килич, ханжар, пичок ва и.к.). Куроли йук жанг килмас. Мақол. Полковник унинг пулемётини кўздан кечиргач, кулумсираб: -Курояни яхии асрар экансиз, - деди. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Улар капитаннинг командаси билан тепадаги самолётга барча қуромардан бирданига, баб-баравар ўк уздилар. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Бирор ишда фойдаланиладиган. хизмат қиладиган хар қандай асбоб, мослама, қурилма, механизм, машина ва ш.к. Езув куролари. Ўкув қуроллари. Иии қуролинг соз бўлса, машақкатинг оз бўлар. Мақол. Қадимеи мулкдорларнине хосилдор ер ва боғлоригина эмас, балки бошқа ишлаб чиқариш қуроллари хам энди батамом колхозга утиини яозим эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 кучима Бирор мақсадга эришиш, уни амалга ошириш учун хизмат қиладиган хар

қандай восита; дастак, омил. Тил киииларнинг алоқа куролидир. Зеро, оикоралик жамиятимиз қонунларини бузаётган кимсаларга қарши қудратли қурол экан, бу хакда очикчасига фикр юоритиига жазм этдик. Газетадан.

ҚУРОЛБАРДОР 1 Ўрта асрларда лашкарбошининг ёки рицарнинг куролларини кўтариб юрувчи жангчи; умуман, курол кўтарган, қуролланган жангчи.

2 куัчма салб. Ўз фикри, ақидаси бўлмаган, ўзгаларнинг фикрини, ақидасини кўтариб юрувчи ва уни тарғиб қилувчи маддох. Империализмнинг қуролбардорлари. Террорчиликнинг ғояөий куролбардорлари.

ҚУРОЛДОШ Бир жанговар қисмда, бир сафпа хизмат қилган ёки хизмат қиладиган кишиларнинг бири (бошқаларига нисбатан). Куролдош дустлар. Куролдоииар учраиуви. $\square$ Зебохоннинг қуролдошлари уни мохиир мерган сифатида хтам билишарди. Х. Умаров, Хуш кўрдик, Зебохон. Сафарали қуролдош дўсти Расулжон билан жанг майдонида жон аямас дуст тутинган. Н. Фозилов, Дийдор. .. Чунки разведкага чикқанингда, қуролдошингга тўлик иионииинг даркор. Газетадан.

ҚУРОЛЛАНМОК 1 Жанг, уруш қуролига эга бўлмоқ; уни тутган, ундан фойдаланадиган холатда бйлмоқ. Дуиман у̀та айёр ва яхши куроланган. "Шарқ юлдузи». Куролаанган етти партизан оғир кадамлар таилаб, хиват ва сўкмоқ ййлардан юриб. Мостовойнинг отрядига бормоқда. А. Рахмат, Соқов бола. Танклар, самолётлар, турли қуролаар билан тии-тирногигача қуролланган дуиман хадеб Москвага интилар эди. Ойбек, Қуёш қораймас.

2 Иш қуроли, воситалари билан таъминланмоқ. Матқฺовул билан яна бир киии нарироқда замби, кетмон, болға билан қуроланиб, тои-шағал таиирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Куролланмаган кўз билан кузатганда, юлдузарнинг бир-бирига нисбатан у̀ринлари ўзгармай кола беради. "Астрономия».

3 куัчма Бирор мақсадга эришиш. уни амалга ошириц учун хизмат қиладиган воситаларни эгалламоқ, билиб олмоқ, ўрганмоқ. Илғор ғоялар билан куролланмоқ.

ҚУРОЛЛАНТИРМОК Куролланмоқ фл. 'омияни қуролантирмоқ. Қишлоқ ни энг янги техника билан қу-

ролаантирмок. - Халқ ууртасидан йигитлар тўплаб олсак ва бу киииларни яроғ билан қуроланттирсак. С. Ахмад, Оқпадар.

КУРОЛЛИ 1 Уруш, жанг курол-яроғлари билан таъминланган; қурол тутган, таққан, кўтарган; қуролланган. Қуролии киии. Куролаи отлиқлар. - Ок уттовни қуролли сокчилар курриқлаб турардиаар. М. Осим, Карвон йўлларида.

Куролли кучлар Харбий харакатлар (хужум ёки мудофаа) олиб бориш хамда давлат хавфсизлигини сақлаш мақсадида давлат томонидан таъминланувчи қуролланган кишиларнинг уюшган бирлашмаси; харбий қисмлар, армия.

2 Курол кучи билан амалга оширилган ёки ошириладитан. Куролли қузғолон. Куролли тўқнаиувлар.

ҚУРОЛСИЗ Куролланмаган, қуроли йўқ. Хон куролсиз халқнинг конини тугкиб, зуурлик билан исённи бостирди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҚУРОЛСИЗЛАНМОҚ 1 Куролни ташламоқ.

2 Қуролли кучларнинг қурол-яроғларини чекламоқ, уруш олиб бориш воситаларини қисман ёки батамом йўқотмоқ.

КУРОЛСОЗ Курол-яроғ ясовчи уста, хунарманд. Темирчию қуролсозларнинг уггиу набиралари хфам иу касбни давом эттирганлар. М. Сатторов, Ўзбек удумлари.

КУРОЛХОНА Харбий курол-аслаха ва шунга алоқадор нарсалар сақланадиган бино, харбий омбор; кўрхона, арсенал.

ҚУРОЛ-ЯРОF Курол ва яроғ; қурол ва аслахалар. ..Бўтабойни курол-яроғ уйиб ташланган бир хужрага олиб кирииди. С. Ахмад, Хукм. Курол-яроғ, ўқ-дориларни олганимиздан кейин, командир батальонни сафга тизиб, куэддан кечирди. А. Убайдуллаев, Қонли издан.

ҚУРОK 11 от Улаб-қураб. бирор нарса хосил қилиш учун яроқли мато парчаси. Бир катор атторлар эски коп, яғир иолча, йиртик буз парчаларидан, қизил, оқ, куॅк, яини лахтак қуроқлардан турли-туман соябонлар ясаб, моларини бевосита ернинг уузига уйиб қўйибдилар. F . नулом, Шум бола. Ууртага новча кизиқчи чикади. Чопони қизил, ку้к, яшил, сариқ қуроқ латталардан ямалган. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

2 cфm. Шундай қуроқларни бириктириб тикиб хосил қилинган. Куроқ дастурхон.

Курок ёстик. $=$ Раис пешонасидаги оқиб туиаётган терни артиб, қурок билан безатилган ёстиққа ёнбошлаб, юзини цабадага бурди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Қирларда қорнинг чоки суккилан, хамма ёқ ола-була куроқ курпага ухшайди. ШІ. Ғуломов, Инсон кӱли гул. Усти-боши юпунди роса, Бор безаги бир курок чопон. Х. Пўлат.

3 сфт. кўчма Майда булаклардан иборат, бўлтак-сўлтак, лахтак-лухтак, парчапурча. Қурок ерлар. Чӥлдан қуроқ хам қолдирмабсиз, ота. Ободлик кишининг мехрини тортиб, узига сехрлаб қуулди. А. Хасанов, Чироқлар.

КУРОК ІІ Қиёқнинт қуруқликда ўсадиган бир тури. Чулдан қуроқ еб туйган, Елини сутдан қаппайган Анави чексиз сигирлар Овул ёкқа йул олаан. F. Fулом.

ҚУРОK III Катта варрак. Қуроқ ясамоқ. Қуроқ учирмоқ.

КУРОКЗОР Нукул куроқ ўт билан қоптланган ер, жой, майдон. Тонг олдидан позицияга чиқиб, йўл четидаги қуроқзорга зан-жир-занжир булаиб таралдик. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.
 қорилар. Илгарилари ундан юз ўеирган қорию курролар яна уни у้з сафларига оладилар. С. Ахмад, Ойдин кечалар.

ҚУРСОҚ 1 Ошқозон, қорин. Курсоғи оч. Қурсоги туйди. - Уруш хамманине тинкасини қуритган, қурсоғини бучатган бўлса, уларнинг [бойарнинг] боиидан зар сочиб, қурсоқларини яна қаппайтирган. Ойбек, Танланган асарлар. -Нафс қурсин.. Сиз ақдииик қипган экансиз, мулаа Мухсин, - дейди қурсоғини ишқалаб, - чоги, қовуннинг тарраси ушлади мени. А. Қодирий, Обид кетмон.

2 Ич, бачадон. Инсон она курсоғидаёк авлод-аждодига хос булган багритоилик ва жохилликни хам олади. Н. Қобил, Буғдой пишиғига етмаганлар. Она курсоғидаги боланинг шаклу шамойили уัзгариб, кирк кунда инсон қиёфасига кира боилайди. Газетадан,

ҚУРТ I 1 Узун танасини эгиб-ёзиб ёки жуда кўп оёқлари воситасида судралиб юрадиган умуртқасиз майда жонивор. Кукк курт.

2 Баъзи хашаротлар, майда организмлар номи таркибига киради, мас., иилииқ қурт, эиак қурт.

3 Бабзи хашаротларнинг тухумидан юзага келадиган ғумбак. Омма курти. Кўсак қур-

ти. Майиз билан урикни бир оз курт еган бўлса хам, пок-покиза уриб кетишибди, азаматлар. Хамза, Бой ила хизматчи.

4 Асосан тут барги билан боқиладиган, етилиб тилла ўрайдиган шундай ғумбак. Курт боқмоқ. Курт тутмоқ. - Утган йил бахорда қуртга барг кесгани пунгаа ииқдим. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

Мияснга қурт тушмоқ Мияси айнимоқ. Лекин буларнинг юзтасини кўииб боғласанг, битта саржин бўммайди. ШІунчаки қўғирчоқлар, димоғи шииган пистафуруи билан миясига қурт тушган ғузафуруш чол.. М. М. Дўст, Лолазор. Товонига (ёки оёгига, пайтаваснга) қурт туимоқ Безовта бўлиб, бирор нарса харакатига тушмоқ. $\bar{y}_{\text {заари йўл }}$ излаб, товонларига қурт тушиб́ қолсин. Улар хали Ортиқнинг совуниеа кир ювиимабди. М. Мансуров, Ёмби.

ҚУРТ II с.т. айн. курут. Жавхар хам хар кирганда куртии, бир дона шоколадми таилаб кетиини унутмасди хеч. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

КУРТАВА, куртоба шв. Курут ёки сузмани қайнаган сувда эзиб тайёрланган, айрондан қуюқ пархез овқат. [Мохира буаи:] Хой, болам Қўчқоржон, болохонага чиқиб, бир коса қурт олиб туи. Бетобга жиндай сариёғ солио. куртава килиб берай. О. Ёқубов, Эр бошига иш тушса.

ҚУРТДАЙ, -дек 1 Курт с. нинг ўхшатиш шакли; қурт каби. Миясини эса хасад туйғуси қуртдек кемирмоқда эди. С. Нуров, Майсаларни аёз урмайди.

2 Нақд холда, нақдгина қилиб. «Сирингни очаман» десам, уч тангани қуртдай санаб беради боёқии. А. Мухтор, Бўронларда бордек халоват.

ҚУРТЛАМОК Курт босмоқ, қурт тунмок, танасида ёки ичида қурт пайдо бўлмоқ. Олма қуртлаб кетибди. Сув куртлає кетибди. Куртлаган гўит. Патнисда ар. па унидан ёпилган сополдай нон, бир кафп қуртлаган туриак. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚУРТЛИ 1 Курт босган, қуртлаган Куртли сув.

2 Ичида қурт жойлашган, ичида кур боқилаёттан. Курмии олма. Курпли қупиии Куртли сават. Куртли хона.

КУРТЛОҚИ шв. Қурт босган, қук тушган, қуртлаган. Куртлоқи гу̀ит. Курп

лоқи сув. - Ифлос патнисларда «пуф деса, Бухорога учадиган» тахир чап-чап нон, куртлоки туршак, жийда.. тортилди. Ойбек, Танланган асарлар.

қУРТХОНА Ипак қурти боқиладиган, пилла етиштириладиган хона, уй ёки махсус бино. Қуртларнинг тез ва яхии усиши учун. куртхона хавоси иссиқлиеинине доим нормал бумишини кузатиб турии зарур. А. Абдуазимов, Йиллар достони

қУРТчИ c.m. 1 Ипак курти боқиб, парвариш қилиб, пилла етиштирувчи, курт боқувчи; пиллачи. Донгдор қуртчи. : р

2 айн. қурутчи.
қУРТЧИЛИК 1 Куртчи иши, касби.
2 Қишлоқ хўжалигининг курт боқиш. пилла етиштириш иши билан шуғулланувчи сохаси; пиллачилиқ.

қУРТ-ҚУМУРСКА Турли майда хашаротлар, курт ва қумурсқалар. Ахволимни сурмадинг, Окламадинг танамни, Курт-кумурска талайди Эртадан кеч мевамни. 3. Диёр. Косилка ортидан изма-из чуғурлашиб қалдиргочлар эргашар, улар ини бузилган курт-кумурска ва юзага чикиб қолган чигирткаларни ввлаиарди. С. Анорбоев, Оқсой.

қУРУВЧИ 1 Курмоқ фл. сфдш. Курувчи б́риадалар.

2 Курилишда, бинокорликда ишловчи ишчи, мутахассис; бинокор. У[Эммурод] кун сайин неча марта курилиш атрофини айланади. Курувнилар билан сўзлашади. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 кїима Хаёт, тузум, давлат, жамият ва ш.к. ни барпо этувчи, яратувчи шахс. Ватан кутар, аъло ўкии - бизнинг бурчимиз, Уауғ ишда хиссамиз бор - ёш курувчимиз. И. Муслим.

ҚурулТОЙ тар. 1 Туркий халқлар ва мўғул халқида қадимдан мавжуд бўлган турли харбий кенгашлар ва мажлисларнинг умумий номи.

2 УЗзекистонда хозир: бирор соха вакиллари иштирокидаги республика миқёсида ӱтказиладиган катта йиғилиш. Пах-
такорлар курултойи. Хотин-кизлар курултойи.

3 эск. айн. съезд. Биз бугун партиямизнинг [Ў'3 ХДП нинг] IV куруатойига йигилдик. Газетадан.

қУРУМ I Асосан, углероддан ташкил топган, утлеводород (бензол, керосин, наф-

[^7]талин ва баъзи табиий газлар) нинг чала ёниши ёки термик парчаланиши натижасида хосил бўладиган қора рангли қаттиқ махсулот. Мен, узи тор ва иипларини қурум босган кичкина бир мехмонхонага кучииб чикдим. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

ҚУРУМ II Тоғларнинг ёнбағирлари, ясси тепаликлар ва дарёлар уззанларидаги яланг тош уюмлари ва сочилмалари.

қУРУМЛИ Қурум билан қопланган, тўлган; курум босган.

қУРУМСОҚ Сарф-харажатдан, чиқимдан қочадиган; зиқна, хасис. Курумсоқ одам. - Хасис, курумсож, инсофсиз бойлар ва уларнинг фикрдошлари бўланн кишилар холимиздан хабар олмас эдитар. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Бахтимга курумсок кампир йўк экан, - деб кувониб гапира кетди Салтонбу. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚУРУМСОқЛИК Ӱта зиқналик, хасислик. Одамларнинг айтишларига қараганда, Абдулазиз азбаройи курумсоқлигидан яхши еб, яхши ичишга, тузукроқ кийинишга пулини кўзи киймас эмии. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚУРУТ Сузмани ёнғоқдек-ёнғоқдек юмалоқлаб, 2-3 кун офтобга қўйиб қуритиб тайёрланадиган махсулот. Сузма курут.

- Шу кеча унга боипана бериб, нон, тутмайиз, курут айрон билан мехкон килдилар. С. Абдулла, Хасан билан Кимсан.

ҚУРУТЧИ с.m. Қурут тайёрловчи, қурут сотувчи.

ҚУРУШИҚ Курушган, бурушган, бурушиқ. Ублининг.. кичик куруиик юзига кун сайин қуиилган ажинаар хасрат, изтиробларини кўрсатар эди. Ойбек, Нур қидириб.

ҚУРУШМОҚ Куриб бужмаймоқ, қовжирамоқ. Қуруиган олма. Лабим куруииб кетяпти. - Жағи куруиган, огзи буруиган бир чол чопиб келиб, Едгорни айлана берди. «Ëдгор".

қУРУШОК кам ку̀л. айн. қурушиқ. -Keсатмай ку̀я қолинг! - Шакар буеи аразлагандай, курушоқ лабларини бурди. Х. Назир, ўтлар туташганда.

қУРУШқоқ 1 Суви қочиб, қуриб бурушиб қолган, ковжираган. Курушқоқ олма. - $\grave{y}_{3}$ болаларидан.. иккитагина қурушкок лимонни аяйдирган ота қанака ота ахир! Ғайратий, Унутилмас кунлар.

2 Ориқ, тиржиқ, тиржайган. -Рост, мен унинг кўлида китоб тугуд, газета хам кўр-

майман, - деди Ўктам ва кулиб куйди. Кўпинча бир жуфт куруикоқ эчкини бокиб юради. Ойбек, О.в. шабадалар.

ҚУРУҚ 1 Суви, нами батамом ёки қисман қочган, сувини, намини батамом ёки қисман йўқотган; суви, нами йўқ ёки оз. Курук утин. Куруқ шамол. Туқайга ут туииса, ху̀лу курук баравар ёнар. Мақол. Нормат ротага келиии хамон стариина Ваня Великан уни блиндажда ечинтириб, қурук кийимларга ўради. И. Рахим, Чин мухаббат. Туัтикиз томнинг қурук кўкатлари устида куучани томоша қилиб, гилос еб ётди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Ёғингарчилик кам бўлган ёки бўладиган; ёғин-чочинсиз. Қурук иқлим. Бу йил ёз курук келди.

3 Махсус қуритилган, қуриган. Қурук мева. Курук беда. Қурук чой. Қурук гу̀ит.

4 Қуруқшаган, қурушиқ. Куруқ лабларини базур кимирлатиб, харсиллаб деди Гулнор: - Ух.. баданим ёниб боради. Ойбек, Танланган асарлар.

5 Суви йўқ; суви қуриган. Курук сахро. Курук дарё. - Карвонлар.. уззартирдилар йулии, Ташлаб бу курук чу̀лни.. З. Диёр. -Ёзда бу ерга хам сув келади, - деди Хамиджон менинг курук гиит ариқларга тикилиб бораётганимни куриб. Ў. Умарбеков, Чўлда бир кун.

6 кучма Ичида хеч нарсаси йўқ, бўш. Курук уйга куччиб кирмок. Курук кошик оғиз йиртади. Мақол. Номи улуғ, супраси куруқ. Матал. = [Бой] Хатни курси устидаги курук патнис тагига кистирди. Ойбек, Танланган асарлар. Мудофеларга инвомлар улаиилиб битди-да, худайии узининг қурук хуржуни билан Азизбек қошига келиб қулук қилди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

7 Бирор нарса тўшалмаган, яланғоч. -Ocтингеа нима тўиайсан? -Кишда похол, ёзда курук ерда ёта бераман. С. Айний, Қуллар. Гулнор айвонда курук бўйра устида
 син кириб келди. Ойбек, Танланган асарлар.

8 куॅчма Хеч нарсасиз. Туйга курук бормоқ. Бозордан курук келмоқ̧. Овдан курук қайтмоқ. - Бута курук чойни нонсиз ис-сик-иссик хўмабб.. урнидан турди. С. Ахмад, Хукм. Усмонжон уни [пуани] йулкира килиб, уйга куруккириб келди. С. Зуннунова, Гулхан.

Қатордан куруқ қолма Хамма қатори сен хам ўз улушингни, насибангни ол, маъноларида ишлатиладиган матал. Қуруқ қолмоқ Махрум булмоқ, бебахра, бенасиб бўлмоқ. Паловдан курук колмок. Зиёфатдан курук колмок. Томошадан курук колмок. - Хали Кумрига ишониб. Санобардан хам қурук колмасам яхши эди. Б. Рахмонов, Юрак сирлари. Қурук қйймоқ Махрум қилмоқ, бебахра. бенасиб қилмоқ. четда қолдирмоқ. Тер тугкиб сочсанг уруғ, ер сени қуймас курук. Матал.

9 Фақат, биргина. Мактайда шунақа нарсаларни ўргатнаса, нимани ўргатади? Курук илм билан бола бола бўлар эканми? А. Қаххор, Айб кимда?

10 кўчма Амалга ошмайдиган, бехуда, пуч. Қурук хаёл. Қурук вадда. Қурук гап қилмок. Курук гап кулоққа ёқмас. Матал. - Уัтган йил хам худди шундай булганди: Куруқ сўза силосхона ту̀ланди. А. Пӱлат. Олифта йигит, курук қочиримга бу белбоғлар ечилмайди. Хамза, Паранжи сирлари.

11 кўима Таги пуч, асоссиз, уйдирма. Курук давво. Курук ракамлар. $=$ Даввонгизга бирор исботингиз борми ёки қуруқ бир гапми, исбот кила оласизми? А. Қодирий, Уутган кунлар. Куруж овоза - тураржсой эмаслигини уузинг хам билсанг керак, директор [деди Сувонкул]. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Юсуфбек хожи юқорида утган гапларни қурук ва асоссиз айтмаган эди. А. Қодирий, Уттан кунлар.

12 Астойдил ёки самимий бўлаган, шунчаки, юзаки. Куруқ пуัписа. Курук мулозамат. Куруккина кууриимоқ. - Лекин қурук дукк курукиизича колаверибди.. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Гап қурук булмасин уиун, икки эалик хат ёзиб бер, олиб борай. А. Қаххор, Сароб.

13 кучма салб. Бирор фойдали иш-амали йўқ, бирор маъно чиқмайдиган. Қурук олим. - Куролов дангаса эмас. Лекин ута қурук одам, унда ирода деган гап йук. Газетадан. Киубда бу қадар совук, курук куринган бу одам шундай хуичакчак, шундай гапга уста эканки, асти кўйинг. А. Қаххор, Қуюшқон.

Аравани қуруқ (ёки қуруқ аравани) олиб қочмоқ к. арава. Ӱзини қуруққа олмоқ (ёки тортмок) Ўзини оқлашга уринмоқ, гунохсиз қилиб кўрсатмоқ. Салим хам бутун

КУРЧОКБОЗ шв. Кўғирчоқбоз. Хайдар қурчоқбозни.. хамма танир эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚУРШАЛМОК Куршамоқ фл. мажх. н. Қуриалган ёв қўиини таслим бўлди. $\square А н а$, уч тарафи тоғлар билан қуриалиб, жануби пахтазор далаларга улаииб кетган кўм-ку̀к шахарча. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар.

ҚУРШАМОК 1 Атрофлаб ўраб олмоқ, атрофи шахс ёки нарса билан банд этилган холатда бўлмоқ. Майдонни қуршаган одамлар кураини томоша қилмоқда. Маиина мухташи билан унинг атрофини болалар қуршади. С. Зуннунова, Янги директор. Хамма Султон амакини куриаб, «Нима қиламиз», деб маслахат сураяпти. Х. Назир, Ёнар дарё.

2 Атрофини чиқиб кета олмайдиган қилиб тўсмоқ, тутқун холатга олмоқ. Дуиман аскарларини қуриаб олмок. - Эртасига ўрмон ичида маст-аласт бўлиб крган.. каллакесарларни куриаб олади ва қириб таилайди. Н. Сафаров, Оловли излар.

3 кўчма Чулғамоқ, қамрамоқ. Ямоқни чолнинг вужудини қахр-ғазаб қуриаб олган, хаяжонланганидан қули қалтирарди. Н. Сафаров, Оловли излар.

ҚУРШОВ 1 Атрофлаб ўралган, куршаб олинган холат (қ. қуршамоқ 1). Давронов.. болаларинине қуриовида тандирдан эндигина узилеан нон билан нонуита қилиб утирган эди. И. Рахим, Ихлос. Темурбек мулозимлари куриовида бориб, хокимлик тахтига уттирди. М. Махмудов, Мангу куй излаб.

2 Чиқиб кета олмайдиган, атрофи тўсиб, уураб олинган холат (к. қуршамоқ 2). Беи марта карии атака кпилиб, хеч ии чикара олмагандан кейин, энди қуриовда қолиб, жон талвасасига туиган дуиман у̀рмонга кириб кетии учун қандай уринииини.. тасаввур кৃилар эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

3 айн. қамал. Андижон куршовда! Фитначи беклар Андижон тахтига Жауонгир мирзони ўтқизмоқчилар. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

4 кўчма Чулғаган, қамраған холат (к. куршамоқ 3). Равиан хола гох кўнглини ё - $^{\text {- }}$ дай эритиб, гох огир, дилтирнар ўйлар куршовига берилиб хаёл суради. С. Сиёев, Райхон. Бойдада муалимнине вапларини кайтакайта жслар.. дам чигал, дам кุандайдир жумбоклар куриовига туиий колгандай сезарди ўзини. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

5 Теварак, атроф. Чаманзордир боғнинг куриови, Чах-чах урар қувножє булбулар. М. Шайхзода.

6 Атрофдаги мухит, одамлар. Характер жисм билан бирга айни бир вактда туғилса хпам, қуриов тавсирида вояга етади. И. Рахим, Хилола.
 соққаси] 1 Тақсимланадиган нарсанинг кимга тегишини, навбатни ва ш.к. ни хал қилиш учун ташланадиган ёки олинадиган шартли белги; шартли белгили нарса; чек. Курва таилаб, навбатни аниқламок. Куръага кура, биринчи партияда ок доналарни тож талабгори сурди. Газетадан.

2 Фол очиш, фараз билан топишда фойдаланилациган (ишлатиладиган) нарса(лар). Жархун мастон куръани қўлига олиб, Чамбилдаги воқеаларни, қандай крилиб дарвозадан кирии йуัлини ахтарди. «Нурали». Халкнине тақдирини мунажжимларнинг куръаларига қараб эмас, балки ақл-идрокнинг талабига кўра хал этмак зарур. Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий.

Қуръа таиламоқ 1) бирон-бир ишамалнинг, уиииннинг давраси, навбатини, бирор нарсага эгаликни қуръа орқали аниқламоқ. Кеча дастурдаги спорт турлари бййича уззаро учрашадиган жамоаларни аниклаш учун қурва таилаи маросими бўлди. Газетадан. Назоратии қурва таилаи йўли билан абитуриентларни жойлаитиради. Газетадан. 2) фол очмоқ; башорат қилмоқ. Бу даврда юлдузларга караб курьа ташлаи астролосия (идми нужум) айниқса кенг ёйитди. Газетадан. Хаёл суриб қурва ташлайман ва бу дунё сирларидан воқиф бўламан. «Олтин бешик». Бу хпақда фалакиунос Дион қурва таилаб: -Бу цуддк улғайиб, шох буулади ва ўз отасини ўлдиради, - деб банорат цূиаади. «Тафаккур».

КУРЂААНДОЗ [a.+ $\phi$. . تَرعهانداز - қурьа ташловчи, отувчи] Куръа ташлаб фол очувчи; фолбин. IIунда бутун қурьаандозлар, мунажжжиллар йқцидиаар. «Гурўғли».

ҚУРЂOH [a. قُرآن - ўқиш, қироат қилиш] 1 ( $K_{\text {- катта харф билан) Мусул- }}^{\text {кар }}$ монларнинг Аллох томонидан Мухаммад пайғамбарга вахий орқали нозил қилинган, мусулмон динининг ақидалари ва қонунқоидалари тўпламидан иборат бўлган муқаддас китоби. -Ёлғиз, ёлғиз битта китоб

бор, - дук билан дейди Абдулаббй, - у оллонинг китоби - Курьон. Ойбек, Танланган асарлар. Куръон оятлари қабристон ичида оғир охангда оқар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. IIахзода.. кичкина накиинкор токчада ипак болии устидаги зар муқовали Курбонни олди. К. Яшин, Хамза. Қурбони каримда Од қавми ту̀гисида жуда кўп оятлар нозил қилинган. "Гулистон".

2 с.m. айн. тиловат. Кеча ойдин, қабристон тип-тинч, узоқроқдан қургон товуии эиитилар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. - фотихага келмабмидинеиз? ..қани, айвонга! -деди-да, Акромхонни ёнига ўтказиб, қурьон бошлади. И. Рахим, Тинимсиз шахар.

Хатми қуръон к. хатм. Куръон кўтармоқ Қуръонни гувох қилиб қасам ичмоқ. Хатmо у учта талабани хужрасига олиб кириб, нет элга кетиица қุасам ичирди - куръон кўтартирди. А. Қаххор, Сароб. Қуръон тушириш айн. хатм (и) қуръон қ. хатм.

КУР-ҚУР і рви. Вақти-вақти билан, гохо-гохо; ўқтин-ўқтин. Тутканоғи қур-қур тутиб туради.

ҚУР-КУР ІІ Кур с. такр. Кур-кур қилноқ. Кур-кур сайрамок. - Тура чииимни кур-қўр тортиб, киссасидан уч-ту̀рт тангани чиқариб, унга узатди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҚУРКУРАМОК «Кур-қур» овоз чиқармоқ; "кур-қур" сайрамоқ. Узоқларда турналарнине қурқураии эиитиларди, турналар бошида етакчиси учиб борарди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ҚУРFАМОК шв. Қуримоқ. Бузилган куррғончалар, қурғаган катта-катта чинорлар кўзга жуда хунук куринади. Уйғун, Турсуной. Туламат булса, лоигарчиликни бахона қилди. Хаво очилиб кетса, бир-икки кунда ер қурғаб қолади, учианда пичанни таииймиз, деб пайт пойлади, туйларда юрди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚУРFОK 1 Ёғин-сочин кам бўлган ёки буладиган; қуруқ. Ўта Осиёнине қурғок ик.
 курғоқ келганиидига қарамай.. мурғак нихолаарни усталик билан парвариш қчляитилар. Газетадан.

2 Ўсимлик ўсиши, дехқончилик учун сув, нам етарли бўлмаган; курғоқчил. Эхтимол, шоли буғдой сингари курғок ерга экилиб, ёмғир сувигина унга кифоя бу̀лгандир. К. Махмудов, Қизиқарли пазандалик.

3 шв. Қуриган, қуруқшаган, қуруқ. Шимол. экинсиз, жонсиз ётган қовжироқ ерлари, япроқлари сарғайган курғоқ дарахтлари билан одамни хุайратга солади. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

4 c.m. Ер шарининг қуруқ қисми, қуруқлик.

ҚУРFОКЛИК 1 Қурғоқ эканлик, намнинг, ёғин-сочиннинг камлиги. Хар икки кунда бир суғориладиган бу бокқа бахорнинг қурғоқлиги унча тавсир құиммаган эди. С. Айний, Куллар.

## 2 айн. қурғек 4.

ҚУРFОКЧИЛ Дехқончилик учун сув, нам, ёғин-сочин кам бўладиган; камсув; сувсиз, курғоқ. Республикамизнинг курғоқчил иқлим пароитида ер билан сувни бир-биридан ажратиб бўмайдди. Ш. Рашидов, Янги ер хақида сӱз.

ҚУРFОҚЧИЛИК Ёғин-сочин меъёридан жуда кам бўлган, қурғоқ шароит. Қурғокчиликка чидамли дарахтлардан яна бири майда баргли кай̆рағочдир. Ж. Абдуллахонов, Орият. Бир йии қаттиқ қурғоқнилик б̆либ, экинлар куйиб кетдии. А. Қаххор, Кўшчянор чироқлари.

ҚУРFУР Енгил койишни билдиради; қурмағур, тушмагур. Курғур, шахматни жуда яхии ўйнайди-да! - Зап овози бор-да қурғурнине! Х. Туухтабоев, Йиллар ва йўллар. Хар холда эсинг бутун-да, қурғур. Х. Назир, Ёнар дарё. Бу гапларни қурғур кампир аѝтади, Қорахоннинг кўнглин иодмон эади. "Алпомиш".

ҚУСИНІ 1 Куемоқ фл. хар. н.
2 тиб. Меьда, диафрагма, корин девори ва б. мушакларнинг спазматик қисқарищи туфайли меъда ичидаги нарсаларнинг ғайриихтиёрий равишда оғиздан ташқарига чиқарилиши.

ҚУСМОК 1 Меъда ичидаги нарсаларни ғайриихтиёрий равишда оғиздан ташқарига чиқариб ташламоқ; қайт қилмоқ. Кўнелим айниб. бир оз кусдим. - Узбек ойим жом уиааган, Кумуи жомга уқчиб кусар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Қон қусмоқ 1) огиздан қон ташламоқ. Кечаси бир зиёфатдан қайтиб, [бой] лахталахта қон қусди, азонга акин жон берди. Ойбек, Танланган асарлар; 2) қаттиқ азобмашаққат чекмоқ, қийналмоқ. [Салтонбу]

Тўккиз болани катта қุитгунча кон ютиб, қон қусган. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 кўчма с.m. Олганини, ўзлаштирганини қайтармоқ. Қани, пуани қусиб қу̀иинг. Емоқнинг кусмоғи бўади, домла. Бу дунёнина ииларини жуда хам жўн билмане. Х. Fулом, Машъал.

Тупрок (нам) қусибди с.m. Тупроқ нам тортиб, намиқиб, қорамтир тусга кирибди. Хар гектар ерда бир кеча-кундуз сув оқиб, тупроқ юзаси қорайиб, дехқон тили билан айтеанда, «тупрок кусдш». М. Назаров, Жилвон жилвалари. Қозон қусибди Қозон деворларининг занглаши натижада овқат қорайиб пишибди.

ҚУСУР [a. تصصور - камчилик, нуқсон; номукаммаллик; вояга етмаганлик] Меъёрийликни бузувчи белги; камчилик, нуқсон. Инсон ўз умрини у̌йласа кууп вакт, Қийнайди узидан уттан кусурлар. А. Орипов, Йиллар армони. У бирон қусурни курса, очик айтади. «山арқ юлдузи».

Падар(и) қусур қ. падар.
ҚУСУРЛИ Камчилиги, нуқсони бўлган; нуқсонли.

ҚУСУРСИЗ Камчилиги, айби, нуқсони йЎқ; камчиликсиз, бенуқсон. Мен.. оиламизнинг ва унда яшовниларнинг путурсиз ва қусурсиз, хамииа соғ-саломат булишларини орзу киламан. F. Ғулом, Куёш оиласига салом. Ношукурчииик килма. Қусурсиз оила йук.. С. Нуров, Нарвон.

ҚУСУҚ Қайт қилиб ташланган нарса (овқат, сафро ва ш.к.). Бу гал кусук бояги катик аралаии куॅкимтил ва сарғимтил нарсалар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. ..Қусуғига ёнбоилаган бир бадмаст, разил-паст. F. नулом.

KУТ 1 Бойлик, бахт; барака. Чақмоқ чаксин момакалдирок, Майли кўкни қопласин булут, Шалоладай булутинг оппок, Ёғдиради сероблик ва кут. Ю. Шомансур. -Ииимизга кут киряпти. - деди Уктам. Ойбек, О.в. шабадалар.

Кутн учмоқ Баракаси кетмоқ. Назрниёзларнинг хам қути учиб́, хассасига таянган эион билан бирга яшаининг к̧изиғи хам колмади. С. Ахмад, Хукм.
$2 \mathrm{Ю}_{3}$ (бет)нинг ранги. Энди хотиннинг ранг-кути жойига келган ва баиарасидан кўрк̧ии аломати йўколаан эди. С. Айний, Қуллар.

Хути ўчмоқ Ранги ўчмок; оқариб-бўзармоқ. ..хафалисим ошиб, уйга қурук қайтдим. Майда-чуйда кутиб утирган бола-чаканинг қути уучди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ҚУТБ $[a$. . 2 - айланиш ўқи ва унинг икки учи; машхур, таниқли кици] 1 геогр. Ернинг фаразий айланиш ўқ билан ер сирти кесишган икки нуқтадан хар бири; ана шу нуқталар атрофидаги ер-жойлар. Жанубий кутб. Шимолий кутб. Қутб доираси. Жанубий қутодда бир қаниа илмий экспедцция текицриц ишнари олиб бормоқда.

Кутб годдузи Ернинг Шимолий қутбига энг яқин еттита ёруғ юлдуз, Кичик Етти Оғайни; Кичик айиқ; Олтинқозиқ, Темирқознк.

2 физ. Электр занжири ёки магнитнинт қарама-қарши икки томонидан бири. Манфий кутб. Мусбат қутб.

3 ку้има Бир-бирига мутлақо зид, қара-ма-қарши булган икки хил нарса, воқеа, ходиса ва ш. к. дан бири; қарама қарии томон. Бу усул натижасида «даерннинг хар икки кчтбга муносабатидаги катта тафовут янада жиддийрок шаклда ифодаланади, контраст кучайтирилади.. «ЎТА».

ҚУТ-БАРАКА Кут ва барака; бойлик, фаровонлик. Фарғона! Мехнондуст, багри кене макон, Куту баракадир босган изларинг. Ж. Жабборов.

ҚУТ-БАРАКАЛИ Кут ва баракали, қут ва барака келтирувчи. Кум-баракали пахта хирмонлари.

КУТБИЙ [ $a$. томондаги) Кутбга оид (к. кутб 1). Қутбий доира. Кутоий иқлим. Қутбий станция. Кут~ бий экспедиция.

ҚУТБЛАНИЩІ физ. Ёруғлик ва электромагнит туллиннарининг маъуум текисликда қутбларга ажралиш, тақсимланиш ходисаси. Майдонга у̀рнатиледн диэлектрикда зарядларнинг силжии жараёни қутблании деб аталади. «Физика».

ҚУТБЧИ Кутб экспедициясининг қатнашчиси; кутб станцияларида ииллаб, кутбни тадқиқ қилувчи киши.

ҚУТИ [a. قوطه , قو طـي - саватча, халтача] 1 Қулф-калитли кичкина сандиқча. Еиликдан бошлаб келинойиларининг сандиқларини, қутитарини тинтиб ўранган Нури..

калити бурнида унутилган бир кутини очди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Хат, газета, сайлов бюллетени ва ш.к. ташлаш учун махсус ясалтан яшикца. Сайлов кутиси. Хат тезда етиб борсин учун, эртасига шахарга бориб, уни тезюрар поезднинг почта кутисига солиб нборииди. 0. Ёқубов, Эр бошига иш тушса.

3 Ичига бир турдаги нарсалар жойланган ёки жойланадиган хар қандай идиш, яшик ёки коробка ва б. Гугурт қути. Попирос кутиси. Икки қути кук чой. - -Акрамга икки қути конфет бер, - деб буйрук берарди Отахон. И. Рахим, Чин мухаббат. Пулемёт бузилмаган, хұатто янги лента утказилган, нарида ўқ солинадиган иккита металл қути хам турибди. А. Қаххор, Олтин юлдүз. Деворда ёғоч телефон кутиси,
 бир киз уттирарди. А. Мухтор, Опа-синтитлар.

4 Йигирма грамм пилла қурти уруғи солинган махсус қоғоз коробка ва шу уруғдан чиққан ипак қурти. Сатторкул бахорда қари-қартангларни иичиб:-Бекордан хамма безор, хеч бузмаса бир кутигина курт тутмайсизларми? -- деди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.
 си] 1 эск. Кути-қути пул-дунёси бўлган йи рик бой; сармоядор. Яна Хиротнинд донгдо. қутидор боёнларидан бир нечасини. кути турицганини кўрди. Ойбек, Навоий.

2 тар. Қўқон хонлигида: олиқ-солиқлардан тўпланган пулларни қабул қилиб олувчи, сақловчи ва хон хазинасига топширувчи сарой амалдори. -Ахир қутидор хам бообру одам-да, - деди биринчи киши. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

ҚУТИДОРЛИК Кутидор лавозими. Мен Тоикентда кутидорлик қилан вактимда сиз беш-олти ёшли бола эдинеиз. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚУТИЧА Кутн с. кичр. Гугурт қутича. - ІІу куни катта холасининг қутичасини титиб, Пасткўриқдаги шоликорлик еринине васикасини топиб қуйди. А. Қаххор, Хи-хи.

КУТЈАМОК Табрик, кутлов сўзларини айтмоқ; табрикламоқ, муборакбод этмоқ. уалаба билан кутламоқ. Янги йил билан қутламоқ. Аиула тугагач, зттиборли бир одам келин билан куёөни қутлаб, бахт ва

тотувлик тилади. Мирмухсин, Умид. Хонқалик Нодир пахлавон гурланлик куили Куичкор пахлавонни йиқитди. Хамма гуркираб, Нодир пахлавонни қутлади. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҚУТЛАШМОК Кугламоқ фл. бирг. н. Байрам билан бир-бирларини кутлаидди. п Сахархез чумнуклар бир-бирларини кутлашиб, чирқиллашади. К. Мақсумов, Мухаббат қўшиғи.

ҚУТЛИ 1 Кут-баракали. Оқ олтинни терган қўа Донддор, кутли кўл бўлди. Хабибий. Нурга ту̀ла, эркин, озод Кутии уйинг муборак. F. Ғулом.

2 айн. қутлуғ 2. Унинг эенида қадимона тикилган кенг, узун оқ шохи кўйлак (қутли кунда бурма кўйлак кийиини онаси ман энган), боиида байтлар ёзилган катта санама рўмол, оёқларида ипакдай майин гулдор махси. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚУТЛОВ 1 Кугламоқ фл. хар. н. Бир-бирини қутлов.

2 Табрик; табрикнома. Самимий қутлов. - Туй деганда кўз олдимизга оммавий шод-
 хизмати, ёру қариндошлар қутлови, кексалар олқциии келади. М. Алавия, Тўиларимиз хақида. ..дастурхон атрофида зиёфат, гурунг давом этди, янги мехмонлар иарафига самимий қутлов суัзлари айтилди.. P. Файзий, Чўлга бахор келди.

ҚУТ-ЛОЯМУТ [a. فوتصلایمـوت - улмаслик учун, яшаш учун энг зарур ризк-рузз, кутн лоямут Кундалик тирикчиликка етарли овқат, Ўриндан туришга, кут-лоямут қидириига мажбур эдик. F. Fулом, Шум бола.

КУТЛУF 1 айн. қутлн 1. Ағдарма этикнинг чакги хаам кутлуғ - Барака йилдаги хирмоннине гарди. F. Fулом.

2 Хосиятли, муборак. Оиланине янги абзонарини янги ерда муборакбод этиииб, пойкадамлари кутлуғ бўлииини тилашди. P. Файзий, Чўлга бахор келди.

3 айн. муқаддас. Бу қон энг қутлуғ. энг соф қон. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Табрик, муборакбод сўзларига жавобни биядирувчи су̌з. -Мартабалари муборак булсин? -Кутлуғ, тақсир, кани, мархамат қиасинаар. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ҚУТЛУFЛАМОК кам кўл. Муборакбод қилмоқ; табрикламоқ. Даста-даста сўлмас гулар билан Кутлуғлайман озод элимни.

Миртемир. Дугсту кардошингни кутлуглаб борсанә, Давлатлардан оииб байрам кунаари.. А. Мухтор.

КУТСИЗ 1 Номуборак; хосиятсиз. Бундан беи кун бурун.. бобонгиз иахримизга қутсиз оёгини теккизди. "Муштум».

2 Ранг-қути уучган. ІІарофат хола иундагина.. унинг қутсиз юзини кўриб қуурқиб кетди. А. Мухтор, Чинор.

ҚУТУЛМОК 1 Кўнгилсиз, оғир, хавфли ва ш.к. холдан халос бўлмоқ. Хижолатликдан қутулмоқ. Хавф-хатардан қутулмоқ. Касалликдан кутуамоқ. Ташвиидан кутулмоқ. ■ Сен кутулдинг каайғу, хасратдан. Ғайратий. Босиб келаётган ғаитаикдан кутулии учун, иамадонидан икки-учта китобини олди. Х. Султонов, Онамнинг юрти.

2 Сақланмоқ, омон қолмоқ. Бир у̀лимдан қутулдим. Кордан қутулиб, ёмғирга тутулмок. ■ Сиз уйлаган каадар осон эмас, афандим, гунохдан кутуаиб кетишинеиз. М. Исмоилий, Фарғона т. о. «Комил балони билади, - деб ўйлади ичида бек, - Менинг корабайиримдан кочиб кутулдд у тулки!» X. Fулом, Машъал.

3 Банди, тутқун каби холатдан бўшамоқ, бўшаб чиқмоқ; озод бўлмоқ. [Йўлчи] Қамоқдан қутулиб чикса, уни бир кугрсам. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Ташлаб, тару этиб, бархам бериб ёки воз кечиб халос булмоқ. Чекиидан кутулди. Емон одатларидан қутулди. ■ Аzар шу хяолда давом эта берсаларинг, икковларингга хам баравар жавоб бериб, кутуламан! А. Қодирий, Ўттан кунлар.

5 Режадаги иш, вазифа ва ш.к. ни бажармоқ, тугатмоқ, амалга оширмоқ. Туйнинг юмуиларидан эндигина қутулган Йулии тўқкиз ёғочии уйда. ёлғиз ўтирар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

6 Зиммадаги бурч, қарз кабилардан хисоб-китоб билан узилмоқ. Нега қутулар экансан! Дадамнинг хақларини бериб, ундан кейин қутуласан. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. ШІнддай килиб, бой икки юэз мине сўм учун берадиган закотдан қутулди.. Ойбек, Танланган асарлар. Қарзимиздан кутулсак, худога шукур, кутулмасак, яна бой елкамизда-да. «Шарк юлдузи».

7 c.m. Кўзи ёримоқ; бўшанмоқ, туғмоқ (хомиладор аёл хақида). Эсон-омон қутул-

дингизми, Салимахон, уй билан бўлиб, қутлагани хұам келолмасам-а. Р. Файзий, Сен етим эмассан.

Кўпдан қуён қочнб кутулмас Кўпчилик бирлашиб, хамма ахиллик билан баравар қаракат қилса, хар қандай иш хам битади, маъносидаги мақол. Олимлар бирон йу̀нни топаётгандир-да, топнайдиган бўлса, Ахмедов акам айтмас эдилар. Олимлар хам бир бўлиб ииласа.. кўпдан қуён қочиб кутулмайди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Қочиб кутулман̆ди Амалга ошмай, бажарилмай қолмайди. Ёшлардан ии қ̧очиб қутулмайди.

ҚУТУРИШ 1 Кутурмок фл. хар. н. Рашк асоссиз.. еумонлар жазавасининг қутурииидан боиқа нарса эмас. Газетадан.

2 Хайвон ва одамларда вируслар кўзғатадиган, кутурган хайвон тишлаганда ёки сўлаги текканда юқадиган, марказий нерв системаси функциясининг издан чиқиши, томир тортициши, фалажлик, хиқилдоқ ва нафас йўли мускулларининг спазми билан ўтадиган ўткир юқумли касаллик. У узи бунёд қилаан лабораториясида.. ўн йилча илмий тадқиқот иилари билан шуғулланиб, куйдирги, бўгма ва кутурии каби дахшатли касалликларга дунёда биринчи буллиб даво monди. «Фан ва турмуш».

КУТУРМОK 1 Кутуриш касалига йўлиқмоқ. Кутурган бури. Ит кутурса, эгасини қопади. Мақол. - Э, мусуамон, нега копмайди, деисиз, бу ит қутурган-ку, ахир, - деди Тўксонов ва дарров ёнидан қора тўипончасини чиқарди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 куัчма Жон-жахди билан, ўзини тутолмаган даражада, ёвузларча харакат қилмоқ. Белград атрофида бўлаётган жангда немислар кутуриб кариииик курсатар эди. Н. Сафаров, Дон. Дадам қутуриб, қўларига илинган нарсани улоқтирардилар. Э. Раимов. Ажаб қишлоқ.

3 кучча Босар-тусарни билмай қолмоқ, хаддан ошмоқ. Ихлосманд кўпайса, эшон қутурар. Мақол. - /Чайковчи] Кутурмай хам нима қилсин. Чайқовчиликда айбланганларнинг устидан судлар шу кадар юмиок хукм чиқарадики, биимайсан киии: жазо бердими, насихат қилдими. А. Қаххор.

4 кўчма Зўр куч, шиддат билан юз бермоқ, содир бӱлмоқ; авжига минмоқ. Бўрон қутурмоқда. ■ Суе қутуриб келяпти,

паромни чирпирак қ̧илиб олиб кетади. С. Ахмад, Иқбол чироқлари. Айрим жойларда ёнғин кутуриб, у̀з у̀лжасини катта иитахпа билан ютмоқда. Ойбек, Куёш қораймас. Кутурран иамол томни уиириб кетгундек увилаайди. «Ёшлик».

КУТУРТИРМОК 1 Қутурмоқ фл. орт. н. Бебилиска топилган харом пуллар қутуртирган, хяар хил номуносиб йўллар билан мансабга миниб олган айрим шахслар халқни худди Мирхосилдай менсимай кўйииади. X. Fулом, Сенга интиламан. Жангчиларимизнинг эеиммас ботир рухи дуиманни бадтаррок қутуртирди. Ойбек, Куёш қораймас.

2 Бировга қарши қўзғамоқ; гижгижламоқ. Емон кўрадиган бўлса, сизлар сабабкор. Халқни менга кариии кутуртириб кргансизаар. Уйғун, Навбахор. -Эй тўрам, иибузуқи ўиа, - деди навкар секингина /Полвонни кўрсатиб], - одамаарни менга қарии кутуртиряпти. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҚУТҚАЗМОК айн. қутқармоқ. Отабек жавоб ўрнига Кумушнинг юзидан ўпди.. Кумуи уззини қутқсазиб, урнидан турди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Дастёр бўлиб қолеан қизаари, айниқса, катта қизи Башорат уни [Онахонни] кўпдан бери рўзғор таивииидан қутқазган. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

КУТКАРИШ 1 Қутқармоқ фл. хар. н. [Хонзода:] Максадинг эринани қутқариими? Хамза, Бой ила хизматчи.

2 Сақлаш, кутқариб қолиш ишлари. Кутқарии чамбараги. Кутқарии бригадаси. Куткарии кайши.

ҚУТҚАРМОК 1 Кўнгилсиз, огир, хавфли ва ш.к. холдан чиқармоқ, халос қилмоқ. Азобдан куткармоқ. Хижолатдан қутқаармоқ. Ўлимдан қутксармоқ. ІІарманда бўлиидан кутқармоқ. Тилни тийган боини куткяарар. Мақол. Худо хайрингизни берсин.. мени таивиидан қутқаринг. К. Яшин, Хамза.

2 Бўшатмоқ, чиқариб олмоқ, озод қилмоқ. Камоқдан қуткармоқ. - /Отам билан онам:] Тоза шарманда булдик. Беи-олти йилга кестириб юборса, сени қандай килиб куткариб оламиз? П. Турсун, Уқитувчи.

3 Халос, хориж қилмоқ. Ичкиликбозликдан қутқармоқ. Қарздан кутқармоқ.

ҚУТКАРУВЧИ 1 Кутқармоқ фл. сфдш.
2 Халос қилувчи, озодликка чиқарувчи. Куткарувчи куч. Қуткяарувчи армия. тжн.ан:

КУТКУ Ёмон ишга, йўлга ундовчи, оёқлантирувчи даъват; тескари танвиқот; гижгижлаш. - Менга кара, хой Тўлаган, - деди Буттабой ака унинг елкасига қўлини ташлаб, - яхии ии киимаётибсан. Игвогарларнинг иғвосига, муитумзурларнинг қуткусига учмасин. Бир вакти келиб́ пушаймон бўласан. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Адаи полвон одамларни хен вакт куткуга, боибоидоқликка давват этган эмас. Х. Султонов, Онамнинг юрти.

ҚУЧМОК 1 Кучоғига олмоқ; кучоқламоқ. Ойхон чакқон бориб, унинг белидан қучди. А. Мухтор, Кумуш тола. Рўпарасида у̀н беи кунлик ойдек булиб севсилиси турса-ю, уни қуча олмаса. Т. Ашуров, Оқ от. Яиирай деб ку̀зда ёиини, Қуииб олди кุизнинг бошиини. Э. Рахим.

2 куччма Ўраб, қамраб олмоқ; қопламоқ, чулғамоқ. $1 / 4$ қадрдон, шух опа-синсил Зулмат қуиган қора урронда.. Х. Даврон, Қақнус. Ох, у дамлар!. Эсласам, калбимни кувонч, рухимни шодлик қучади. М. Жабборов, Севинч ишлари. Қанот ёзган изғириқ Қучар юпун танларни. Fайратий.

3 Эришмоқ, қозонмоқ. Fалаба кучмок. Пахтакор диёримиз катта зафар куиди. Улкан «оқ олтин» карвони маррага етди. А. Дадабоев, Қутлаймиз. Йилларки, шон қучган хар бир лахзаси, Хар бири асрдан вазмин, мизмундор. Э. Рахим.

Ер(ни) қучмоқ 1) ерга йиқилмоқ, ерга қапишиб қолмоқ. Вахимага туиган генерал ханжарини иига солмоқุи бўлганида. Мардонбек кекирдасига иундай муит туширдики, тутиибурун ер куииб қолдн. С. Азимов, Оппоқ қўшиғи; 2) ерга багир бериб ётиб олмоқ, Жангчилар бир зумда тарқалиб, ерни қуидиаар. Ойбек, Куёш қораймас; 3) қабрга кирмоқ, ӱлмоқ. Ер қучса-да жисмимиз, уимасайдир исмимиз. Е. Мирзо.

ҚУЧОK 1 Икки кўлнинг олд қисмини бирлаштириб, оралиғига бирор шахс ёки нарса олинадиган (олинган) холат. ІІахзодахон Оячинбекнинг кучогидан зурға суғурилиб чиқиб олди. К. Яшин, Хамза. Тулан силтаниб, Йўлдошнине қучоғидан чикъишга уринди. Йўлдои Тўланга ёпишиб олиб, хамон ялиняпти. С. Сиёев. Аваз. Тиззасини қучоғидан қўйиб юбориб, унга интилди. С. Ахмад, Уфқ.
-

Кучоқ очмоқ (ёки ёзмоқ) 1) бағрига олиш учун қўлларини ёзиб кўтармоқ. Зумрад қучоғини очиб, хяовлига отилди: -Келдинеми, қузичоғим? -у ўғлини счом қилди. С. Сиёев, Отлиқ аёл. Қиз қучоғини очса, ѝитит йўк дейдими? И. Рахим, Чин муқаббат. Курииигани қучоқ ёзиб келаётган кампирнинг устбоиини кўриб, [ІІарофатнинг] захри бир оз тарқалди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари; 2) хурсандлик, шодлик билан (кутиб олмоқ). Зарбдор курилиилар ёиларни қучок очиб қариилайди. ■ Сизлар билан қутлаб, қучоғим Очай якси, навқ̧ирон йилга. Fайратий.

2 куัчма поэт. Оғуш, бағир. Табиат қучогида яйрамоқ. Бола уйку кучоғида. У ширин хаёлар қучогидан чиқолмас эди. - Коикийди киилоғимизга келсанг, - деди Комил кулиб. - Бизда халқ докторни жуда иззат қилади. Агар Тоикент кучогидан айрила билсанг. Ойбек, О.в. шабадалар. Мана, сиз, фарзандларим, Ёилигингиз забардаст. Мактаб - илм кучогида Ўсасиз ўқиб, яйраб. Қ. Мухаммадий. Сувонжон эшикни куч билан очиб, узини бўроннине кучогига отди. С. Анорбоев, Оқсой.

3 Қучоққа сиғадиган ӱлчов-миқдорни билдиради (одатда, сон-миқдор билдирувчи сўзлар билан, шунингдек, такрор холда -қучоқ-қучоқ каби кўлланади). Икки қучоқ утни охурларга ташлади. Кучоқ-қучок матолар. - У бир қучоқ ўтин териб келганида, Султонов.. юзлари оппоқ окарганича, иу"зилиб ётар эди. М. Мансуров, Ёмби. Бир оздан кейин комиссар уни чақириб, бир қучоқ хат топиирди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚУЧОКЛАМОК 1 Кучогига олмоқ; кучмоқ. Кучоқласанг, кучоғингда тўлиб турсин. С. Сиёев, Ёруғлик. Мен хозиргина терилган лолаларни қучоқлаб, урнимдан турдим. «Гулдаста». У хўнг-ху̀нг йиғлар, отасининг оёкларини кучоқлаб ялинарди. К. Яшин, Хамза. Сузамол йигит Отамуроднинг елкасига кокиб, яна белидан қучоқлаб, даст кўтариб, ерга кўйди. М. Мансуров, Емби. Тулаин ўани отанниг елкасига ёпиииб, бўйнидан махкам қучоқлаб олди. Х. Ғулом, Машъал.

2 Умуман, икки кўл орасига олиб ва бағир бериб, махкам ушламоқ, ёпишмоқ. Дарахтни кучоқлаб олмоқ. - Турсунбой кุамии капа олдида тиззасини қучоқлаб, дарвеш кৃиёфасида уัтирарди. С. Ахмад, Уфқ.

Бечора она чидолмади, кабрни қучоқлаб, уввос тортди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

КУЧОКЛАШМОК Кучоқламоқ фл. бирг. н. Дустлар кучоклашиб хайрлаиди. X. Fyлом, Машъал. Йулини кучоњлаииб, базўр четга сурииди. Ойбек, Танланган асарлар. Ўбек ойим Офтоб ойим билан саломлаииб, қуиоқлаша кетдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

КУІІ Умуртқалиларнинг танаси пар ва патлар билан қопланган, учишга лаёқатли бир синфи; парранда. Сув қуилари. Чўл куилари. Ўрмон куилари. Уй куилари. Сайроқи қуилар. Ов куши. Куи уясида куураанини қилади. Мақол. Қуи тилини қуи билади. Мақол. Куига кетган киии куини олиб келди. Овчилар отланииди. А. Қаххор, Хотинлар.

ҚУШБЕГИ тар. Амир ва хонлар саройида бош вазир ёки хуқуқи вазирга тенг бўлан йирик амалдор; хоким. Куибеги Ібои вазир / урнидан туриб, супачадан тучииб келиб, арк дарвозасининг остонаси устида тик турди. С. Айний, Эсдаликлар. Азизбек Тоикентдан жўнатилди. Унинг ўрнига Куъондан Нормухаммад куибеги белсиланиб келди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

КУШБОЗ Ов кушлари ёки сайроқи куш боқиш, парвариш қилиш билан шуғулланувчи киши, қуш ишқибози. Шу тўрик отеа Муродхонни миндириб, қанча сипохи беклар хุамрох булиб, куибозлар олгир куиларни қўлааига қўндириб.. [йўлга туидди]. «Муродхон».

ҚУПІБУРУН Ӱрта қисми сал кўтарилган ёки учи ички томонга сал қайрилган бурун; шундай бурунли киши. Доро $I$ баланд буйли, қуибурун, чиройли одам эди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси.

КУШДАЙ, -дек 1 Кушга ухшаш, қушга ўхшаб, қуш сингари. У [Гулсум] шахарда камбағал аёллар ўкийдиган мактаб борлиии, $y$ ерда ўкиган аёллардан ажсойиб одамлар етииаётганини эшитар, ўша ерга куидай учиб кетаиси келар эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Самолёт, ўк еган йирткич куидай, бир канотини осилтириб, зўрғатдан учиб борарди. А. Убайдуллаев, Конли издан.

2 ку̀чна Жуда енгил. Куидай чемодан. Сидикжон эртасиса куидай булиб турди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ҚУШНОЧ 1 этн. Саннаш, кўчирмачилик билан касал боқувчи табиб. Бахши, куиноч қилдирди, чилааёсин уккитдди. Н. Кобил, Бугдой пишиғига етмаганлар.

2 Каромат қилувчи, фол боқувчи, фолбин. -Аёл мардуми қуиночу мула, эшонеа кўп ихлосманд бўир, - деди момо Авазга. «Зулфизар билан Авазхон».

КУШТИЛИ Юпқа хамирдан учбурчак, тўртбурчак ёки ромб шаклида кесиб, ёғда пиширилган овқат. Ўғилжон хола оихонада зур бериб куитиии пииирарди. А. Убайдуллаев, Хаёт оқими.

ҚУШТОМОК анат. Кекирдакнинг киши ютинганда харакат қилиб кўриниб турадиган буртиғи; кекирдак олмаси.

ҚУІІХОНА I Уй қушлари боқиладиган хона, жой. Орадан икки-уч соат уттказиб, яна кайтиб куихонага кирдим, сипохи куилар хали хам уутирган кўндоғидан туимай, овқатга терс караб утиирар эди. F. Fулом, Шум бола.

ҚУІІХОНА І с.m. Кушхона. Кушхонада қон ялаб, Сизни кутар қассоблар. Хамза.

ҚУШЧИЛИК Куш, парранда боқиш ва етиштириш; паррандачилик.

ҚУШКАРОК Чиғириқнинг харакат узатувчи тишли қисми.

КУШКЎНМАС Мураккабгулдошларга мансуб, майда тиканли бир ёки кўп йиллик бегона ўт.

КУЮВЧИ 1 Куймоқ фл. сфдш.
2 Эритилган металлни қолипларга қуйиб, деталь ёки буюм тайёрловчи ишчи, мутахассис. Пўлат куювнининг утххонасидай жазирама қумда дуиманга карии хужум боилаш нақадар огир. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҚУЮЛМОК 1 Суви, суюқлик қисми камайиб, қуюқ холга келмок, куюқлашмоқ. Мастава қайнайвериб, куюлиб қолибди. Мураббо анча қуюаиб қолибди.

2 Бир ерга кўп миқдорда йиғилмоқ, тўпланиб қалинлашмоқ. Туман тобора куюлмоқда. Бу булутлар.. тобора қуюлиб, корайиб бормоқда. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

3 куัчма Ў Зини тутиб, қўлга олиб, оғир, вазмин бўлиб қолмоқ, енгилтакликдан қутулмоқ. Қариб қуюлмаган, ачиб суюлмаган. Мақол. Техникумда ўкиб юрганимда, [Алижон] кунига йулинни тўсарди, ўлдиикуйдим, деб нак хол-жонимга қўймасди.

Кўнгиида, бола-чақалик булиб куюлар, деган эдим. X. Назир, Ӱтлар туташганда. - Қанақа кцилик бу? Қартайсангиз хам куюлмайсиз, - деб жеркиб берди бушим. X. Назир, яхши исм.

КУЮЛТИРМОК Куюлмоқ 1, 2 фл. орт. н. Мурраббони кайнатиб куюлтирмоқ. - Чирилдоқларнине майин мусиқаси хамма ёқни тўлдирган, гуё кечанинг ўзи куйлайди. Лекин бу мусиқа жимжитликни бузмас, балки уни қуюлтирарди. Ойбек, Танланган асарлар.

КУЮН 1 Қаттиқ уюрмали шамол; уюрма. Осмон билан туташиб кетеан қуон ер бағрини киртиилаб, хас-хаиак борми, чангтўзон борми - хұаммасини учириб, айланаайлана, тобора кукка интиларди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Хозир тунми ёки куॅкни тупрок қуюнлари қоплаганидан шундай коронгими - билиб бўлмайди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

2 Шиддатли ёғин; тӱфон. Бахорнине нохосдан қутурган куюни чирпирак уриб келди. «Гулдаста». Тўсатдан дераза коронғилаииб, чақмоқ чақди, момакалдироқ дахиатли зулдуради. Куюн куя бошлади. И. Рахим, Ихлос.

ҚУЮШҚОН 1 Эгарнинг олдинга силжимаслиги учун от ёки эшакнинг думи风тидан айлантириб, эгарга бириктириладиган, кўпинча турли безаклар қадаладиган қайиш. Отнинг эгар қоии тилладан, ёлига кумуи тангалар, қуюиқонига эса садафяар тақилан. Ж. Шарипов, Хоразм. Оm дукига сола берди сайислар Ўн икки қуббали тилла қуюиқонни. «Ойсулув».

2 кучима Бирор иш, хатти-харакат, муомала ва ш.к. даги меъёр. Куюиқондан ташқари ии. - Локигин [лекин] қиилоқни юз пойиз иахареа тенг қилии, қุиёфасини паққос уззартириига интилии куюиқонга туғғри келадиган нарса змас. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. Энди ўйлаб-ўйлаб, уззининz куюикондан таикари харакат қилеанини сеза боилади. Х. Назир, Сув гадоси - оқпадар..

Куюшқондан чиқмоқ Чегарадан, меъёрдан чиқмоқ; хаддан ошмоқ. Еи рахбарсизда, хомроқсиз.. куюшкондан чиққан боииик одамларга ёсавермайди. С. Сиёев, Отлиқ аёл. Кулдираман, деб куюшқондан чиқиб, меъёрдан оииб кетаётган актёрларнинг ижросидан ранжимай иложингиз йўк. Газетадан.

ҚУЮК 1 Суюқ қисми, суви нисбатан оз бўлган; қуюлган холатли. Куюқ кориима.

Куюқ киём. - Кииич чопган чеккадан Куюқ кон сиртеа отар. F. Fулом.

2 Таркибидаги асосий модда нисбатан кўп. Қуюқ чой. Қуюқ сут. Куюқ қаймоқ.

3 Тўқ; тўққа мойил (ранг-тус хақида). Бесимхон ғу̌задан бошини куттариб, қуюк усмали кошларини чимириб, бобилаб берди. И. Рахим, Чин мухаббат. Элмуроднинг юзига куюқ кизиликк югурди. П. Турсун, Ўқитувчи. Чайланикд тепасида Темиркозик юлдузи куюқ кўкка бўялан чиройли капалакдай қанот қоқарди. С. Анорбоев, Оқсой.

4 Бир-бирига яқин жойлашган; қалин, зич. Қуюқ қамишзор. Қуюқ соя. Барглари куюқ қайрагоч. Куюқ кора қои. - Майнанинг.. куюқ киприклари остидаеи утткир қора кўзари навкарни элитиб қўйсан эди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Юз қадамча нарига. сарғайган қуюқ ўт устига ёткизди. Ойбек, Куёш қораймас.

5 куัима Тўкин-сочин, мўл, сероб. Қуюқ дастурхон. Қуюқ зиёфат. Қуюқ мехнон килмоқ. - [Афанди] Совғани хонга манзур килиб, куюқ инвом алиб, ўрдадан чикиб кетди. «Латифалар». Кампир куёвини хамиша шундоқ қуюқ кутар эканми, кетидан димланган жуужа, ои келди. С. Нуров, Нарвон.

6 Кўп миқдорда бир ерга тўпланиб, зичлашиб, қалин қатлам хосил қилган, зич, қалин холатли. Куюк туман. Қуюқ тутун. - Уй ичини куюк коронғилик босди. Тайқарида шамол ғуяулайди. Ойбек, Танланган асарлар. Улар кечки қуёининг қуюқ ёгдуси остида жимирлаган қиилоқка кириб келишар эди. ГІ. Турсун, Ўқитувчи.

7 Мазмун, мохият жихатидан тула даражали (ўзаро муомала, муносабатдаги хатти-харакат, холат хақида). Куюж сухбат. Қуюқ салом-алик. Дадамат ака Ахмадни эииккача кузатиб ииқди. Куюқ хайрлаиди. Ф. Мусажонов, Химмат. Уйдан келеан хатда х̧ам қуюкุ дуои салом. Шухрат, Шинелли йиллар. Вавдани куюқ қчииб, баззи қассоблардан бир неча динор ққарзга хам илинди. Ойбек, Навоий.

8 ку้има Мазмун, диққат-эьтибор ва ш.к. жихатдан ахамиятли бўлган. У [Хоиимжон] «кейинги сузга чикқанлар, албатта, менинг тарафимни олади», деб уйлаган эди. Йук, гапнинг қуюғи кейин чиқди. С. Ахмад, Қадрдон далалар. А. Қаххзор ортиқяа сузз ва ибо-

ралар иилатмасликка, асар тилини куюк, мавноли қилиига интилган. «ЎТА».

ҚУЮКЛАПІМОҚ 1 Қуюқ тортмоқ, қуюқ ёки қуюқроқ бўлмоқ, қуюлмоқ (к. қуюқ 1). Мастава қуюкааииб кетибди. Мураббо куюқлашиб колибди.

2 Таркибидаги асосий модда нисбатан кўпаймоқ (к. куюқ 2). Яхии емланган сиеирларнинг сути қуюклаиади.

3 Тӱққа мойиллашмоқ, тўқ ёки тўқроқ тус олмоқ (к. қуюқ 3). Баргларнинг ранги анча куюқлашди. Қоронғилик куюқлашиб. онда-сонда утиб турган кишилар кораси тун пардасига чаплашиб кўрина бошлаганда, П̆иситали ўрнидан турди. Д. Нурий, Осмон устуни.

4 Қалин тортмоқ, қалин ёки қалинроқ бўлмоқ, қалинлашмоқ, зичлашмоқ (к. қуюқ 4). Кунлар исиган сари кўкатлар хам қуюқлашар, ўсиб улғайиб, чиройиса чирой қўиарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Поезд юрииини тезлатган саииин, оқ бадан қайинлар, азим қุарағайлар қуюқлашиб, ям-яшил қалин урмонлар бошланди. Х. Fулом, Сенга интиламан.

5 Кўп миқдорда бир ерга тўпланиб, зичлашиб қолмоқ, қалинлашмоқ. Туман қуюқлашди. Тутун тобора қуюқлашиб кутарилмоқда. $-Э р т а л а б д а н ~ б е р и ~ к е з г а н ~ б у-~$ лутлар кечга томон қуюқлаииб, осмонни текис қоплади. Х. Нуъмон, Фасллар.

6 куัчма Тўкин-сочин, мўл ёки сероб бўлмоқ (к. куюқ 5). Зиёфат қуюқлашди.

7 Мазмун, мохият жихатдан тўла даражали бўлмоқ (к. қуюқ 7). Дўстлик, ижодий хุамкорлик, тажриба алмаиии, адабиёт воситаси билан қุардошлик муносабатлари қуюжлаша борди. Н. Сафаров, Оловли излар.

8 кучиа Мазмун, эътибор, ахамияти ортмоқ, орта бормоқ (к. қуюқ 8). Хат хам.. эскирган сари мавноси куюклашади. Ойбек, Куёш қораймас.

КУЮКЛАШТИРМОК Куюқлашмоқ фл. орт. н. Ун чалинса, овқатни қуюқлаштиради. Совук асални куюклаитиради. Салом-аликни куюқлаитирмоқ. Фикрни қуюқлаитирмоқ.

ҚУЮҚ-СУЮҚ 1 Қуюқ ва суюқ овқат(лар). Мехмонлар учун мева-чева, куюқ-суюқ тортилди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 кучина c.m. Бир хил бўлмаган, хар хил, турлича. У.. уттирганлар билан, уларнинг

амал ва даражаларига қараб, куюқ-суюк кўришиб чиқди. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

ҚУ-КУ 1 тақл.с. Товуқ, мусича ва ш.к. қушларнинг узук-узуқ товушларини билдиради. Кайлардадир гуррак овози, мусичанинг «ку-ку»си эшитилади. Х. Шамс, Оқпадар.

2 бол. Куш; товуқ, «Ку-ку" уииаб бераман деб, болани юпатмок.

ҚУКУЛАМОК "Ку-қу» деган овоз чиқармоқ (товуқ, мусича ва ш.к. қушлар хақида).

ҚУК-ҚУК айн. қу-қу.
ҚӰБИЗ Қисқа дастали, пардасиз, торли мусиқа асбоби (дўмбирага яқин). Кўбиз чалмоқ. - Мана, тоғ ёнбағирларида чалинган қўбизнинг нозик, ёқимли куйлари эиитилмоқда. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Водийларда чаларди қўбизин чу̀пон. М. Шайхзода, Чорак аср девони.

ҚӰБИЗЧИ Қӱбиз чалувчи созанда.
ҚЎЗИ 1 Қўйнинг ёшига етмаган, тўртбеш ойлик боласи; умуман, қўйнинг боласи. Ўнгроқда, яиил тепа устида қўйар, қўзилар, эчкилар ўтлаб юрибди. Х. Ғулом, Машъал. Чироғим, сендан оадинги зоотехник хам худди шундай деб, қузиларни совликлардан ажраттирмаган эди. С. Анорбюев, Оқсой.

2 ( $1-и$. эгалик шаклида) Болаларни эр" калатиб мурожаат этиш шакли; кўзичоғим. -Кел, қуззим! - хар вактдагича мулойим карии олди чол. Ойбек, Танланган асарлар. / Ha сиба:/ Алла, қузим, алла. А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

3 Кўзи, Кўзивой (эркаклар исми).
КЎЗИВОЙ Тарвузнинг кечпишар, йирик, ширин нави. Мехринисо пайкал оралаб. битта кўзиой тарвуз куัтариб чиқди. С. Абдулла, Иқбол.

ҚЎЗИДУМБА Қалпоғи оқ қўнғир тусли, еса бўладиған қўзиқорин.

ҚЎЗИЛАМОК I Туғмоқ, тўлламоқ (к. тўл) (қўй хақида). Кўзилаган қўйларни парвариииаи. Кўилар қузилайдиган пайт.

КУЗИЛАМОК ІІ Донадор холга келмоқ; дона-дона, қумоқ-қумоқ бўлиб турмоқ. Кўзилаб турган тупрок. - [Аиирмат] Катта тарелкада қэъзилаб турган олтиндай саримойни у̌з олдига тортди. Ойбек, О.в. шабадалар. [Ковун] Қарс ёрилиб кетди - эти оппок, кўзилаб турипти, уруғи бўлса сап-


ҚЎЗИЛАТИШ Қуззи олиш, қўйларни туғдириш, тўл олиш. Мусобақадои иккала отарда хам кузилатии кизғин борарди. О. Хусанов, Хаёт ишқи.

ҚЎЗИЛАТМОК Кўзнламоқ I фл. орт, н. Қуиларни қўзилатии. Кўзилатии кампанияси.

ҚЎЗИМОК Яна қайта юз бермоқ, содир бўлмоқ, қузғамоқ, қайталамоқ. тутмоқ. Дарди куззиди. Fайрати куузиди. $\boldsymbol{\text { Ту̀ксонов- }}$ нинг мереанлик хุаваси қўзиб, дарров Дадабойнине елкасидан сочма милтиқни олди-да, минирчилаётеан итни бир отиида тамом қиди. П. Турсун, Ўқитувчи. Мастиикдании ё хақиқатан хам асаби қузиб кепдимии, хар ходда, унинг қовоқлари пирпираб учиб, кўзлари ола-кула бўииб кетди. Н. Фозилов, Оқим. [Хамида] Қўл чуззса етеундай жойда бекиниб ётган акаси билан Мунавварни куурмади. Мунавварнинг шайтони қу̀зиб: -Этагидан торт, - деди Йўлдоига. С. Анорбоев, Мехр.

ҚЎЗИЧОК 1 Кўзи с. кичр.
2 Кўйнинг эмадиган боласи. [Тошкұи] Янги тугилган қўзичоқдай зу̀рга оёк узра турган колхоз учун катта хавф тугдирар эли. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Отаии куззи, қўнғир юнгли қуузччқ, Майса узра иргиилайсан, уйнайсан. З. Диёр.

3 (3-и. эгалик иаклида) Болаларга эркалатиб мурожаат этиш шакли. Сен хафа бузанг, мен хам хафа буламан-да, қузичоғим. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ҚЎЗИҚОРИН Споралардан кўпаядиган, хлорофиллсиз замбуруғ ва унинт қўнгир тусли, еса бўладиган бир тури. Биринчисига қузиорин солинган картошка шурва.. учиниисига бир кружкадан сут тарқатди. И. Рахим, Чин мухаббат. Кўзикориннинг ноёб масалииқ экани маилум. К. Махмудов, Ўзбек танснқ таомлари.

ҚЎЗИҚУЛОК айн. шовул 1. Юк машинасидан кўтарилган чанг йўл ёкасидаги қувраб қолган қўзиқулоқлар устига қўнар эии. Ш. Холмирзаев, Оғир тош кўчса. Анави қุивнии гудлилар - кузиқулоқ. А. Кўчимов, Халқа.

ҚЎЗОК Дуккакли ўсимликларнинг дони турадитан пўсти; қовзоқ. Ловия қуузоғи. Харам уруғи аста-секин, дастлаб пастки мохлардан боилаб пииади. Пишеан қўзоқлар

ёрилиб, улардан уруғлар ерга туัкилади. «Фан ва турмуш».

ҚУЗFАЛИІІ физиол. Тирик хужайранинг бирор таъсирга реакцияси; тирик системанинг физиологик нисбий тинч холатдан фаол холатга ўтиши.

ҚӰЗЕАЛИШММОК ҚЎзғалмоқ фл. бирг. н. Мехмонлар кўзғалишди. ■ Келинлар урин солии учун қуузалииди. Ойбек, Танланган ; асарлар. Сафар бугзинине уурмати учун лоакал құиир этмаган беклар хам мулла Абдурахмоннинг истиқболига қузғалиидилар. A. Қодирий, Мехробдан чаён.

ҚЎЗҒАЛМОК 1 Кўзғамоқ фл. ўзл. ва мажХ. н. (к. кўзғамоқ 1, 2, 4), Унине экки дарди яна кузғалди. Бу хакда яна гап қўзғалди. Масала кўзғалди. Адолат буларнинг хаммасини бир-бир ўйларкан, қалбида Усмонжконга нисбатан илик бир хиснинг қузғаланини сезиб, $\dot{y} з$ хаёлидан ўзи уялиб кетди. С. Зуннунова, Гулхан. Мен хам шуларга суқланиб кяарадим. Орзу, хисларим баттар қу้зғалиб кетди. Ойдин, Фонарь тагида. Купдан унутилган хотиралар яна қўзғалди. С. Ахмад, Хукм.

2 Урнидан турмоқ ёки силжимоқ. Саидий кетиига қузғалганда, Салимхондан боика хеч ким парво қимади. А. Қаххор, Сароб. Мула Аиимуя эиикдан кириб келаан мехмон битан кўрииии ва узз тасидаги куррачадан жой берии тараддудида аста урнидан щўзғалди. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 Жўнамоқ, бирор ёққа бормоқ, кетмоқ. Бу ердан қўзғалма! Б Унинг бу галги Марғилон йулиеа куэғалиши ортиқча бир оғирлик билан, иккилании билан уралаан эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Ахмад Хусайн яна бир неча кун уйдан қузғаммади. Унине эрмаги ёлғиз китоблар бўлд. Ойбек, Нур қидириб.

4 Турган жойидан жилмоқ, силжимоқ, сурилмоқ. Стол урнидан қузғалеанга ухшаийди. Жавон жуда оғир экан, жойидан сира қуัзгалмади. Поезд қуззғалди. - Машина қу้зғалди, қўзғалди-ю, ӱн-ўн беи кадам юрнасдан, бирдан эшиги очиади. А. Қаххор, Тўйда аза.

5 Турган жойида тебранмоқ, силкинмоқ, қимирламоқ. Кўрооии тиэзаси устига куундаланг қўйилган криличининг икки тарафидан босиб, бир қуэғалиб куйди. А. Кодирий, Ўтган кунлар. Маиххадий кичкина гавдаси билан енешлеина куэзгалиб.. бошини чайкади. Ойбек, Навоий.

6 Бошланмоқ, кўтарилмоқ; харакатга келмоқ. Пугтана қўзғалди. ІІамол қу̀зғалган, томлардаги, йуллалардаги қорларни ту̌зитиб, деворларга, деразаларга урар эди. A. Қаххор, Сароб.

7 Бирор кимса, тузум ва ш.к. га қарши харакатга келмоқ, исён, ғалаён қилмоқ. Гох $\boldsymbol{y}$ кчшилоқда, гох бу қиилоқда камбағаллар қўзғалиб, бойларнинг ғарамларига.. ут кўйииар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Яхии, биз айтган тартибда иини боиланглар, халк қуузалса, хон мажбур! У. Исмоилов, Сайланма.

8 махс. Бирор харакат ёки таъсирга жавобан харакатга келмоқ, ўз фаолиятини кўрсатмоқ. Одатда мускуа нере воситасида кўзғалади.

КӰЗFАЛУВЧАН 1 Teз, осон қўзғаладиган, қўзғатиб бўладиган.

2 Бирор таъсирга жавобан тез харакатга келадиган. Куззалуячан мушаклар.

ҚЎЗFАМОК 1 Яна қайта юз бермоқ, содир бўлмоқ, кўзимоқ, қайталамоқ, тутмоқ. $У_{\text {нинг касали қуззади. Эски дарди куззғаб }}$ колди. Юрагида ғазаб қу̀згади. Fайрати қўзғади. Асаби қу̀зғади. नуломжон хфокимни кутгани боряади. Унинг келииини эиитгандан бери нафрати қўзғаб, узини қўйгани жой тополмай қолди. М. Нсмоилий, Фарғона т. о.

2 Юзага келтирмоқ, пайдо қилмоқ, уйғотмоқ, туғдирмоқ; харакатга, жўшга келтирмоқ; қўзғатмоқ. Бировнинг юрагида адоват қўзғамоқ. $=$ Оқар сувлар кўнгилда Бехад севини қуัзғайди. Т. Тӱла. Мусулмонкул $\grave{y} з$ ғарази йулида орада йўқ низоларни қуззкаб, куёви Шерааихонни уллдиди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бу манзара ўддй санчилиб, Ев дилида кўзғади ғамни. Э. Рахим.

3 ку̀има Янгиламоқ, тикламоқ, эсга солмоқ (унутилган дард, алам, яра ва ш.к. хақида). Менинг дардим кўзғай берма, Оккизжсон, Ошиқূда булмайди манзил хุам макон. «Равшан».

4 кўчма Ўртага қўймоқ, ташламоқ, бошламоқ; ковлаштирмоқ. Масала қўзғамок. Гапни қузғасанг, гап чиқар. Мақол. -Жаноб уланолар! - деди Фозилакқ Азизулаақ токат сизаани, - бехуда гапларни қўзғамоқнинг асло хожати йўк. Ойбек, Нур қидириб.

ҚӰЗFАТМОK 1 Кўзғамоқ 1, 2 фл. орт. н. У асабини қўзғатган кишини йиқитмагунча

тинчимайди. И. Рахим, Тақдир. ..бу угз нав. батида айримларнинг тинчини бузиб, норозиииклар қўзғатаётеан эди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

2 Ўрнидан силжитмок, узмоқ. Тоғни тен. са қуъзатадир бизда хұар йигит. Ғайратий У жуда оғирлаиган. Беш-олтита бўлиииб аранг қўзғатадилар. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Бир иш учун отлантирмоқ, харакатг келтирмоқ; оёқлантирмоқ. Хужа Яхёнин тарафдорлари котилардан касд олии уиу косиб ва дехконларни кузғатдилар. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Каримжонни ўкии га қузғатган - мухаббати.. Т. Тўла.

КЎЗFОВЧИ 1 Кўзғамоқ фл. сфдш.
2 Бирор ходисани юзага келтирувч! сабаб, омил. Касалдик қузғовчи микроб.

ҚӰЗFОЛОН Бирор ижтимоий тузум хукмрон синф ва ш. к. га қарши кўтарилган оммавий харакат; исён, галаён. Милиий озод лик қузғолони. Куролии кўзғолон. Кузғолол куттармоқ. Кузғолон қилмоқ. Қўзғолонни бос тирмоқ. [Ййлчи] Оломон билан янги иа харга чикиб, бош хоким махкамаси олдид, қўзғолонни авжлантириини уйлаган эди. Ой бек, Танланган асарлар.

ҚЎЗҒОЛОНЧИ Қӱзғолон қатнашчиси иштирокчиси; исёнчи. Йўии Хадра томонгı оқаётеан қузғолончилар олдига туииб., чопн кетди. Ойбек, Танланган асарлар.

Қй̆̆ 1 Гўшт, жун, сут ва тери олиш учу! боқиладиган жуфт туёқли, кавш қайтарувчı сутэмизувчи уй хайвони. Думбали кўй. Думли қўù. Майин жунии қуй. Қораку̀л қўйи. Хисо қу̀йи. От боққан улоққа, қўй боққан қўноққа Мақол. Семиз кўйнинг умри калта. Мақол.

2 Мучал йил хисобида саккизинчи йи номи; гуспанд. Унинг йили - қўй.

Қўй йили Мучал йил хисобида сакки зинчи йил (к. мучал). Мен қу̀й йинида ту ғиаганман.

Кўй кууз, қуйкўз 1) жигарранг кӱз. Эшон нинг безрайган қўй кўзлари муздек совул сочаётеанга ухиайди. П. Турсун, Ўқитувчи 2) шундай кўзли киши. Кўй мизож (ёкі мижоз), қўймижоз c.m. Ювош, мулойим мўмин-қобил. Kутидордек кўймижоз би одамнинг бундай зўр иига аралашганлиеиzะ ақл бовар киамас эди. А. Қодирий, Ўттан кунлар. Қў̆ оғзидан чўп олмаган Хеч кимг; озор бермайдиган, жуда хам беозор. Била

ман, мингбоии менга хяозирча эхтиёт буулиб, ўзини қўй огзидан чу̀n олмаган, жуда ювои ва содда килиб курсатиб суззаяпти. Ш. Ризо, Қор ёғди, излар босилди.

ҚЎЙБОІІ Кечпишар қовун навларидан бирининг номи. Бизда, экиладиган қовуннинг энд яхии, ширин «ож новвот», «шакарпалак», жкўотои».. каби жайдари навлари. етиимиризади. К. Махмудов, Ўзбек тансиқ таомлари.

КЎЙдИРМОК Кўймоқ фл. орт. н. К $\tilde{y}^{-}$ шимча стул қуйдирмоқ. Тии куидирмок. Ўртага киии қу̀йдирмоқ. Кўл қу̀йдирмоқ. Дјсти афандининг олдига овқат қууйдирди. «Латифалар». Аммо [у] кундоиини куйддириб юбориига муваффақ булаан эмас. Ойбек. Танланган асарлар. Асқар понсад.. эгаси қизил соқ̧чилар билан кетеан хамма уйлареа у̀т кўидирибди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлар.

ҚУЙДИ-ЧИҚДИ Хотин қўйиш ва эрдан чиқиш, никохни бузиб, бир-биридан ажралиш. Эр-хотин қуัиди-чиқди бўлишибди. - Оилавий нуносабатларни хяал этиини хар бир кишининг ўзига хавола қилинса, менимча, қўйди-чиквд хам, оиладаги ноуррин аччиқ-аразлар хам йуколган бўлур эди. С. Кароматов, Тоғ гўзали.

ҚЎЙИЛМОК Кўймоқ фл. мажх. н. Бурчакка стол қў̀̀илди. Девореа шоти қўйилди. $\grave{У}_{\text {чоққа уут қўйилди. Аризага қўл қўйилди. }}^{\text {бу }}$ Тартибсизикка йўя қўйилмайди. Сурат деворга осиб қу̀йилди. Курси устига дастурхон ёзилиб, мева-чева тўла патнис қўйиди. Ойбек, Танланган асарлар. Бу масала жуда тугри ва узз вактида кўйилди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

қЎЙИН (3-u. бирл. - қўн̆ни) 1 Кўкрак ва уни ёпиб турган кийим орасидаги жой. Дафтарларини қўйнига солди. Кўйнига тикди. Қйинида нони борнинг қорни тукс. Мақол. - Бу̀табой қўйнидаги газеталарни олиб, отбоқарга берди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. [Уста Олим/ Куйнидан мактубларни чиқариб, биттасини кутидорга узатди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

Куйин дафтари Чўнтакда олиб юриш учун мўлжалланган кичкина ёзув дафтари; чўнтак дафтар, ён дафтар. Поир шоииб, ёнидан қу̀йин дафтари билан қалам чикарди. A. Қаххор, Картина. Қўйнн чўнтак Кийимнинг кўкрак устидаги ички томонига тикилган чўнтак, кўкрак чўнтак. Райхонбиби

никох когозини оаб, қўйин чўнтагига суқди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 кучма Кучоқ, огуш. Табиат қуйнида яйрамоқ. Она куйнига кирмок. - Анзират холанинг кўйнида ётган бола тўсатдан к̧ичкириб юборди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Ботирали деразадан сакраб чикุиб, боғ куйнига отилди. Х. Ғулом, Машъал. Нормат блиндаж тепасига чиқиб, зулмат кўйнига каради, диққат билан қулоқ солди. И. Рахим, Чин мухаббат.

Қўйнини пуч ёнғоққа тўлдирмоқ қ. ёнғоқ.
ҚЎЙИНГКИ криєс. Қўйингчи, борингки.
ҚЎЙИНГЧИ крш с. Қнсқа қилиб айтганда, қисқаси, хуллас; борингки. У сиёх қалам билан жилвирлаи, халлаи, қўйингчи, наккошаикнинг энг майда элементларигача яхии ўрганиб олди. Газетадан.

ҚЎЙЛИ Қўйи бўлган, қўйи бор. Бобоқул минг қўйли сурувни айланиб чикиб, чайлага кайтганда, Махсум оёкларини йиғиб, бир қу̀лини болии қилиб ётган экан. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚЎЙМОК 1 Кўлдаги ёки умуман кўтариб олинган нарсани бирор жойга уррнаштирмоқ, жойлаштирмоқ. Китобингни партага кўи. Елкангдаги қопни ерга қўй. Челакни иу ерга қу̀йинг, Гулнор, сувни мен уззим элтаман. Ойбек, Танланган асарлар. Хасанали илжайган кўйи єўлтиғидаги заррин чопонни олиб, сандал устига қўйди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Белгили холатда, тартибда жойламоқ, жойлаштирмоқ. Дастурхонга нон қўймоқ.

3 Бирор жой ёки нарсага тираб, тақаб, қўндириб ўрнаштирмоқ, ўрнатмоқ. Боага сават қўйиб юрмоқ. Қарол араванинг оркасиеа кичкина шоти қўйиб, ўзи отни уилаб турди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Мастон, юки оғир аравани тортиб бораётган отдай, оёқларини тираб, юкорига интииар, Турғуной эса энгаииб, икки кафтини тиззасига қўйиб, зурга-зйрға қадам ташлар эди. А. Қаххор, Мастон. Иулчи найни лабига кўйиб, бутун завки билан чала кетди. Ойбек, Танланган асарлар.
.4 Фойдаланиш учун бирор нарса бермоқ. Мехмонга стул қўймоқ. Кампир болалар олдига иссик нон ва қаймоқ қўйи.

5 Курмоқ, солмоқ. Қалдирғоч айвонга ин куัйибди.

6 Куриладиган, урнатиладиган нарса уурнини белгиламоқ, унга ўрин қолдирмоқ. Уйнинг эшиеини иу томондан куямиз. Мўрини қаердан қуясиз?

7 Белгили жойга, уринга ўрнатмоқ, махкамламоқ; солмоқ. Деразага ойна кйймоқ. Узукка кузз қўймок.

8 Бирга, ёнида олиб кетмай, бирор жойда қолдирмоқ, ташлаб кетмоқ. У боласини боғчага куйиб, иига боради. - [Ёрмат] Д̆улчининг хозиргина қишлоқдан қайтиб, синглисини хужайинникига кўииб, бу ерга хангомалашшш учун келганини билгач, ииигитнинг куунгиини париион қилиига ботинмай, анча вақтгача кийналди. Ойбек, Танланган асарлар.

9 Сақлаш учун бермоқ, топширмоқ. Пулни омонат кассага кўймоқ.

10 Кўлидан, қучоғидан, ихтиёри, тасарруфи ва ш.к. дан чиқармоқ, бўшатмоқ. Кўр тутганини кўимас, кар - эшитганини. Мақол. $=$ Тутицциз шохни қўйиб юб́риб, буғотдан кўиага каради. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Отабек Кумушни қуйиб, ердаги аталани олди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

11 Назардан, эътибордан, навбат ва ш.к. дан четда қолдирмоқ. / Кудрат:/ Амалдорнинг ўзи ким? У бойни қўйиб, камбағални ёқлармиди? Н. Сафаров, Уйғониш.

12 Никохни бекор қилиб, хотиндан ажралмоқ, хотинини талоқ қилмоқ. Шундоқ хотинни куйиб юборгансиз-а, афандихон. Сиз хам бир кунмас-бир кун шу хотиннинг уволига коласиз. С. Ахмад, Хукм. Ў ғиигни олдингга олсанг-да, ундан суррасанг: «Қайси хотининг бидан булиини хохлайсан? Хохламаганинени кўйи - деб. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

13 Бирор иш-харакатни бажариш учун имкон, йўл, эрк бермоқ, рухсат қилмоқ. -Ў3 киммишингиздан гапиринг! -Ахир, шошманг, айтгунча кўясизми, йумми? А. Қаххор, Мунофиқ. Дўсти.. афандини овққат егани куймасдан, устма-уст савол бера бошлади. «Латифалар», -Зайнабниса, - деди /Кумуши, Зайнаб қаради, - бу кишини таикарига чикиб ётишга куйнанг, тузукми? А. Қодирий, Уттан кунлар.

Ким қўйнбди Жўналиш келишигидати кишилик олмошлари ёки шахс ифодаловчи сўлар билан қулланганда, шу суз билдирган шахснинг тушум келишидаги сўз

билдирган нарсага хаққи йўқлиги, унга муносиб эмаслиги ифодаланади. [Нури:] Мен унинг кўини ўииб олай, ошиқ-мавиуқликни унга ким кўйиби. Ойбек. Танланган асарлар. Оғиз очгани қўймайди Гапиришга имкон бермайди, гапиртирмайди. Ўз ихтмёрига (ёки эркига, майлига) қўймоқ Ихтиёрини ўзига
 ортиқ зурламанг, Эрка кўнгли эрк боғида яйрасин. Ғайратий. [Отабек] Отнинг бошини узз ихтиёрига қўйанн, илгаригидек юрак ошиқиилари ичида отни тез юришга кистамай.. кета берадир. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Уззига кўйиб бермоқ Хеч аралашмай, бутунлай ӱзига ташлаб кўймоқ. Кўймай ёки кўярда-қ̆̆ймай Тинчлик бермасдан, қистаб, мажбур қилиб. Кйймай кинога олиб бормок. - Бир неча ой мобайнида қиз узз хохаабми ё Сидикжон «асти қўймагани» учунми, боқка яна бир неча марта тушио́ чикди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

14 Ў стирмоқ (соч, соқол, тирноқ ва ш.к. хақида). Соч кйимок. Соқол қўймоқ. Тирноқ кўймоқ. - Эиикнинг бир табақаси гийқиллаб очилди. Қу̀нғизнусха муиилов қуйган қора кош бир кишининг боши кўринди. С. Ахмад, Хукм. Хар йили байрамда ясан-тусан қтииб, гажак қу̀ииб.. Бешарикка тушадиган Шоварди қизари байрам кунаарини хам эркаклар билан баб-баравар кетмон уриб, далада утказииди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

15 Йўлини очиб, бирор томонга, нарсага йўналтирмоқ, юбормоқ (сув, газ, буғ ва ш.к. хақида). Экинларга сув куймоқ.

16 (фақат буйр.м. да) Тарк этмоқ, ташламоқ, тўхтатмоқ, бархам бермоқ, йиғиштирмоқ. Кўйнг шундай гапларни! Тўйга борсанг, тўйиб бор, еммонлигингни куйиб бор! Мақол. Ёз ёпинииғингни қуйма, қиш - узинг биасан. Мақол - Жиннииеингни кўй, Мутал ака! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

17 Белгиламоқ, аникламоқ (бахо, нарх ва ш.к. хақида). Бахо кўймоқ. Диагноз кйймок. Арзон нарх кўйоқ. $=$ Абло ўкисам хам,
 кимда?

18 Ном, лақаб қўймоқ, номламоқ. Om куймок. Сарлавха қуймоқ. - Нега бунга Читтак, деб лақаб кўйдиларинг? А. Қаххор, Қанотсиз читтак.

19 ...деб билмоқ, хисобламоқ, фахмламоқ. Узини юкори кўйок. $=$ Отабек Уста


Оымни жуда юқори даражага қўйгандек, унинг мажлиси билан хам анча енсиллаиар. эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Faффоржоннинг фебли маблум булаани учун кўп киии айбни Умриса қуйиб юрар эди. А. Қаххор, Хотинлар.

20 Бирор иш, вазифага тайинламоқ, белгиламоқ. Навбатчи қўймок̧. Емондан хоровул қуйсанг, ёв етти булар. Мақол. - IIу йигит мени олиб келиб, МТСга карашли чойхонага қўйди. А. Қаххор, Қўшчинор чнроклари.

21 Воситачи, вакил сифатида йўлламоқ, фойдаланмоқ. Қизга совчи қўимоқ. Бир кун халиси судхўр мени бир савдогар урмоғиза суратиб ддам қўйибди. F. Расул, Адолат. [Подио:] -Кизимни уиаанга бераман, ханйиқка жарчи қуйиннглар, - деди. «Эртаклар». IIу кұиидан қолдирма, ўртага, албамmа, бой тоғангни қу̀й. Ойбек, Танланган асарлар.

22 Бирор нарсани ишга солмоқ, харакатга келтирмоқ. Патефон кўймоқ. Радио кўймок. Телевизор кўймоқ. - (Йулли Катта ховлига терс булган камгак-панароқ жоида самовар куйии, уттин ёрии билан маиғул бўдди. Ойбек, Танланган асарлар. $\boldsymbol{y}$ аиулани "Кучча боғи»дан боилади, овозини бараиа қўииб.. зурр илхям билан айтди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Али бор товушини щйиб аиуаа қилди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

23 Намойиш қилмоқ, кўрсатмоқ. Кино щуймок. Кониерт қўимоқ. Томоиа куймоқ. - Хордиқ кунлари шахарардан чиқадиган аєтомобиль ау ерда [мактаб сахтнида] мармина қўйиб берар эди. А. Қаххор, Асрор бобо.

24 Қолдирмоқ; кейинга сурмоқ. 1 суmнинг ярмини укасига қуйди. Сисир емдан нишхйрт хам қууимабдди. $\grave{У}_{\text {зимизнинг }}$ Маилавой ака бир утиирганда битта кўйни кана-почаси билан еб, терисини нонуштага куяди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. [Сидикжон] Тууғон бошига бориини эртага мйиб, кунни шу ерда уттказди. А. Қаххор, Қјшчинор чироқлари.

25 Мухокама, мунозара ва ш.к. учун тақдим, таклиф қилмоқ. WІиор куймоқ. Масалани кун тармибига қўимоқ. У яна Ойпиз алдиса катор-қатор суроқлар кўйиб, уұиแга боришини қувватлагани учун чин

дилдан таиаккур баён киларди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

26 Суртмоқ, суркамоқ. Кошга ўсма кўймоқ. Ярага дори қуймоқ. Иод кўймоқ. Хина кўймоқт. Сурма қўймай мунча хам, жонон, қародир куँзаринг. Муқимий. Пешонангга бахт битган экан, болам. Бўйи бўйингга тенг, қоии-кўзи сурма қўйгандек қопқора. П. Турсун, Ўқитувчи.

27 Бирор усулда, бирор восита билан урмоқ, туширмоқ, солмоқ. Шапалоқ (тарсаки) билан қўйиб юбормоқ. Муит қўйоқ.

28 Бирор белги, ишора туширмоқ. Сурок аломати кўиноқ. Икки нуқта қуймоқ. Кўл қу̀ймоқ.

29 Бирор холатда тутмоқ, қолдирмоқ. Бировни ёлғиз қуймоқ. Тини кўимоқ. Бу̀и кўимоқ. Эркин куймоқ. Холи қўймоқ. - Мана Йу̀лчибой. Тоғни урса, толкон киладиган иисит. Қизимизни оч-яланғон қўймасди. Ойбек, Танланган асарлар.

30 (ж.к. билан) Дучор қилмоқ, йўлиқтирмоқ; қолдирмоқ. Таивиига қўйноқ. Уят-
 балодан зурға қутулдим-у, домла мени яна балога қўймоқчи. А. Қаххор, Сароб.

31 (ч.к. билан) Бирор мақсад, иш-харакат ва ш.к. дан қолдирмоқ. Иулдан қўимоқ. Маикдан қуймоқ. Чумилидан қўймоқ. Уиииндан қўймоқ. - ІІкосинни ишдан кууимаслик уиун, у икки-уч минутда воқеани сузлаб берди. Ойбек, Танланган асарлар. Ёш кизни олганинг бир сари, энди буни уқишдан қўйи, курортга олиб кетаётганине нимаси? А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

32 Баъзи отларга бирикиб, кўшма феъл хосил қилади, мас., бино қўймоқ, ихлос қуйкоқ, йў қўймок, кууниа қууймоқ, мехр қўймоқ, танда қўймоқ, шарт қўймоқ, ўт қўймок, қадам қўймоқ.

33 куум. фл. взф. Етакчи феъл билдирган харакатнинг бажарилиши билан боғлиқ турли грамматик маъноларни ифодалайди. Айтиб́ қўи. Билдириб қуй. Иуқотиб кўйма. Караб қўйди. Кулиб қўйди. Айт-қўй. Келмайман-қўяман ва ш.к. Уста Бахром томоғини қириб, секин йутапиб қу̀иди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Йулакда турган $\grave{y}_{3}$ окк ойим дарвозадан мўралаб кўйди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Эргаи иини чатоқ құииб қўйди-да. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

34 Бўлишсиз феълан кейин буллишсиз шаклда келиб, биринчи феълдан англашил--?н харакатнинг бажарилмай қолмаслигип билдиради. Мажлисларда, хусусий сухітларда коридан сузз очаан хар бир киши Канизак билан Сидиқжон можароси»ни ітмасдан куймас эди. А. Қаххор, Куишчи..эр чироқлари. Бу чечак қุирлари узз бағрида сузиб борган бизнинг Отабекни хৃам ўзига қаратмай қу̀имайдир. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Бир ёстиққа бош қўймоқ к̧. ёстиқ. Бўйннга құ̆ймоқ қ. бўйин I. Гапни (ёки маслахатни) бнр жойга қўймоқ қ. гап I. Отнмни бошқа қўяман к. от II. Тишини тишига қўймоқ қ. тин І. Юзига оёқ қўймоқ к. оёқ I. Ӱзнни қаерга қўйшни билмай Нима қиларини билмай қаттиқ изтироб чекиб, тоқатсизланиб. Куйинг, йиғламанг, амакингизнинг фешии узингизга мақяум. Сизни эслаганда, уัзини кпаёкқяа қўйиини биимай, хуноб бўлиб юргушни эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Ўзини қўйгани жой тололмай айн. узинн қаерга қўйишни билмай. Ғуломжон хокимни кутеани бормади. Унинг келииини эиитгандан бери нафрати кўзғаб, узини кўйеани жой тополмай қолди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ӱзнни қўймоқ Эркинлик хис этиб, яйраб-ёзилган хонатда бўлмоқ, шундай холатда ривожланмоқ, униб ўсмоқ. Хали совуқдан кৃи-силиб-бужмайган гавдалар энди уззини қўйди, яйради. Ойбек, Танланган асарлар. Хол-жонига қўн̆май (ёки қўймасдан) к. хол-жон.

ҚЎЙПЕЧАК Печакгуллиларга мансуб, суғориладиган ерларда, адирларда ўсадиган, кўй-мол ейдиган бир йиллик ёввойи чирмовук ўт.

КЎЙТИКАН Мураккабгулдошларга мансуб, мевасининг усти майда тиканчалар билан қопланган бир йиллик ўсимлик. $\grave{y}_{3}$. бекистонда ғўза кўйтикани ва оддий кўйтикан турлари уирайди. «ЎзМЭ».

ҚЎ̆Ф̆ФРУІІІ Қйй олиб-сотувчи савдогар, қўйжаллоб. Бозор касод.. қўйфуруи, аспжаллоб, молфурушлар бўлса чўнтагига қўл урмайди. Ш. Тошматов, Эрк куши.

ҚЎЙХОНА Қў боқиш учун белгиланган бино, жой; қўра.

ҚЎЙЧИ 1 Кўй асраб кўпайтириш ва қўй савдоси билан шуғулланувчи. Карқарага қатновчи бир қўйчи бой [Ўрозни] йилига саккиз

сўмдан ёлаб, Тошкентга келтирган. Ойбек, Танланган асарлар.

2 c.m. Қॅ̆й бокувчи чўпон; қўйчивон.
ҚЎЙЧИВОН 1 айн. кўйчи 2. Қўйчивон кўп буллса, қўй хұаром ўлар. Мақол.

2 Қуйчилик сохасида ишловчи, қўй боқиш ва кўпайтириш билан шуғулланув-' чи чорвадор.

ҚЎЙЧИЛИК Чорвачиликнинг қўйларни урчитиш, кўпайтириш билан шуғулланувчи тармоғи. Қўйчиликни ривожлантириш. Қўйчилик фермаси. Кўйчилик мутахассиси.

ҚӰЛ 1 Одамнинг бармоқ учларидан елкасигача бӱлган қисми, аъзоси. Бакувват қўлаар. Кўани олдинга чуззоқ. Икки қўлни юқори кўтармоқ. Кўл кучи. Бош қашигани хам қўлим тесмайди. ص- Йулчи.. иккинчи қу̀ли билан Қора Ахямаднинг бир кўлини орк̧ага қайирди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Шу аъзонинг билакдан бармоқлар учигача бўлган қисми; панжа. Кўл билан силамок. Кул билан уиламоқ. — Йулдои орқадан аста келиб, Элмуроднинг ку̀зини икки қули билан бекитди. Шухрат, Шинелли йиллар. Қози домла қууларини ювиб туриб, дастурхонга ку̀з югуртирди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

3 Иш-мехุнат бажарувчи аъзо (восита) сифатида. Кўлим банд. Мен бу мол-дунёни, ер-сувни қууим билан топган эмасман, аклим билан топганман. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Отабек билан бирга Тоикент туииб, у̀з қўллари билан тўйимизни утказииингизеа ииониб Юсуфбек хожи. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Кўли тегмайдн Бирор ишни бажаришга вақти йўқ; кўли банд, иш билан банд.

4 c.m. Хайвонларнинг олдинги оёқтари. Кўйнине қўли ва сони. Қўл гўити.

5 c.m. Бармоқ. Ўрта кцуа. Беш қўл баравар эмас. Мақол.

Икки қўлини бурнига суқиб (ёки тиқиб) қ. бурун 1 .

6 Хар кимнинг ўзига хос ёзув усули, услуби, ёзуви, хати ва унинг ифодаси. Қутидор қизининг мақсадига туиуниб, икки турли кўлни дарров пайқаб олди: -Виждонсиз, иблис, - деб кўйди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. /Низомиддинов:/ Хат билиайдиаан оғзаки гувохлар хам бор, ёзиб берай десам, хамма аризалар бир одамнинг қули билан ёзилган, деган иуб́ха булиасин.. С. Ахмад, Хукм.

7 Имзо. Далолатномага кўл қўймок. Шартномага қўл қўйоқ. $=$ Хйжабеков - раис, Саидгози. бир кичкина одам.. Барча хужжатларда Хужабековнинг қўии. С. Анорбоев, Оқсой. Омборчи:-Бўта кўл қуймаган қогозни қоғоз демайман, - деб катта кетворди. С. Ахмад, Хукм.

8 Хар кимнинг узига хос иш усули, услуби, иши, хатти-харакати; шуни акс эттирувчи ифода. Ховлини урраб турсан деворлар хам янеидан урилган, ичкарисидан хаммаси гани билан сувалган. Хамма ёбда акасининг кууи кўринади. Х. Ахмар, Ким хақ?

9 Имкон, имконият.
Қаёкқа қўл узатса етади Имкониятга эга, имконияти катта. Кўли баланд айн. қўли узун. Қули калта (ёки қисқа) Имконияти кам, чекланган, курби етмайдиган. [Дадажон ака. Уйлаб карасам, дуппи тор экан. Каттароқ иш қилишга кулимиз калта экан. И. Рахим, Ихлос. Қӱлн узун Хар қандай нарсага етишиш, эришиш имкони бор, шундай қудратга эга. Унинг қўии узун эди, давлатнинг бир қисмини дадасидан, укасидан лиирин ишлатиб, холис уззга карашии катта бир бойлик орттирган эди. Ойбек, Танланган асарлар. Қўлндан келади Бирор ишни амалга ошириш учун имконияти, хукуқи бор, куч-куввати етади, бирор ишни қила, бажара олади. У/Нури] жуда дадиа ва айёр киз. Унине кулидан хар қандай ии келади. Ойбек, Танланган асарлар.

10 (3-ш. эгалик хамда ж.к. ва ў.-п. к. шаклида кўм. ваз:: қўлига, қўлнда) Ихтиёрига, измига; ихтиёрида, измида. Киши хурмати ууз кулида: Мақол. - [Кумуи] Бу уйдан чиқиб кетишни, бир-икки ойлаб Отабекни Зайнаб кўлига топиириб кўйишни яна мувофик кўрмас. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Агарда хон куัтариш менинг қўлимда булса эди, хон килиб Отабекни куттарар эдин. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

Беш қўлини огзига урмоқ (ёки тиқмок) қ. беш І. Гах деса (ёки деганда) қўлга қўнадиган қилиб олмоқ к. гах. Елғиз (ёки якка) қўл қ. ёлғизқўл. Кўнглига (ёки юрагига, кўксига, қўлтиғига, кўйнига) қўл солнб́ кўрмоқ Бировнинг фикри ёки ички сиринн Билиш мақсадида турли гаплар айтмоқ, шу мақсадда гапга солмоқ. Ўктам туии-хашам тўғрисида су̀з очиб, қизнинг куัнглига кўл солмоқчи булди. Ойбек, О.в. шабадалар. Оёғи

олти(та), хўлн еттн(та) к. оёқ I. Оёгинн қўлга олнб к. оёқ I. Чап (ёки сулл) қул Чап томон; чап, сўл. Чап қўлга юрмоқ. Чап қўлдаги кйча. Ўнг қўл 1) ўнг томон; ўнг. Ўнг кўлга бурилмок. Ўне кўлдаги уй. Уّне куулдан машина келиб колди. - Қаёкка юрамиз, - деди Сидиқжон қайрилиб, унинг кўзига қุараб. - Ўнг қўлса, - деди хотин. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари; 2) знг яқин, ишончли ёрдамчи. Бу киши Азизбекнинг амири лаикари ва унн кўли булган Райимбек додхох эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Кўл бермоқ Бировга ихлос қўймоқ, уни пир деб танимоқ. Бир кун Марғилондан бир эион келди. Бойимиз учиа кишига қўл берган экан, явни ўиа кишининг муриди экан. И. Рахим, Ихлос. Қўл келмоқ Кулай, мос, кўнгилдагидек бўлиб тушмоқ. Ерни бегона ўтлардан тозалашда қўл келадиган асбоб. — Далабоп қаттиқ тринкадан беш-олти метр оламан. Уларга жудаям кўл келади. А. Убайдуллаев, Хаёт оқими. Қўл кўтармоқ 1) розилик, хохиш ёки овоз бериш ишораси сифатида қўлини юқорига кўтармоқ. «Кимда-ким Нузион хожи Қаландаров.. бу ердан бадарға киииинсин деса, кўлини ку̀тарсин. Хамма баравар кўл кутарди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари; 2) гаслим бўлмоқ. Куриовга олинган дуиман қисмлари қарииликни туухтатиб, қўл кўтардилар; 3) кўчма бировни уриш, зарба бериш учун хезланмоқ. Нега сохибкорга кўл кўтардинг? Кучингни қุаерга қўйиини билмаяпсанми? Ж. Шарипов, Хоразм. Қўл снлтамоқ $қ$. силтамоқ. Кўл тегнзмоқ (ёки урмоқ) 1) фақат бўлишсиз шаклда: қўл тегнзмаслик Хатто истеьмол учун олмаслик. Овқұатаа хеи ким қўл урмади; 2) бирор ишга киришмоқ, тутинмоқ, уринмоқ. У /Myхаммадд кุайси иига кўя урса, уни уддалай олар.. эди. М. Осим, Сехрли сўз. Кӱл учида ёки қўл учн билан 1) астойдил эмас, истаристамас; шунчаки, юзаки. Доктор уни қурл унидагина кўрди, дори бермади, тайинии бир гап хам айтмади. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. У ГХолмат/ Турахоновдан хаксиқий ёрдам кутеан.. Фақат баландпарвоз сузлар эиитди ва [тўғонни] пала-партиии, қулл учи-
 Кудратли тўлқин; 2) қийинчилик билан, зурға, аранг. Бу қุандай zan ахир, ўзим қўл учида тирикчилик қчиламан-у, сенинг учун цу кунимдан хам айрилайми? Х. Шамс,

Оқпадар. Кўл юемоқ айн. қўлни ювиб, қўлтиққа тиқмоқ (ёки урмоқ). Қўлга олмоқ 1) пора бериш, алдашш ва ш.к. Йуллар билан ўзига мойил қилмоқ. Хумпарнинг огзи-бурнини мойлаб, ку̀лга олиб бууласмикин? П. Турсун, Ўқигувчи; 2) ушлаб, тутиб олмоқ, асир олмоқ, банди қилмоқ, қамамоқ. Мухторхонни Афғонистон чегарасида қўлга олибдилар. А. Қаххор, Сароб. Кўла тушмоқ 1) айби, жиноий иши оцікор буллиб тугилмоқ. Гап тарқади: биров тиамоч Хоким тууранинг хотини билан қулла тушиб қонти, деса, яна биров тицмоч Хоким туранине коровули билан кулла туииб кุопти, деяр эди. С. Ахмад, Хукм; 2) фириб емоқ. Кулга туиибсан, сени роса яакилатишибди. Кўли бормайди Истаги, хохиши йўқ; хафсаласи йўқ. Тутни кесиига куллим бормаяпти. - Мол кетди жон кетди, иига хамм қўлия бормайди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Қули очиқ ёки очиқ қўл Хеч нарсани аямайдиган, сахий. Ку̀ли очиқнине йўли очиқ. Мақол. Кўли эгри Ўғри. Кўли юпқа Камбағал, қашшоқ. Ўиа кунлари Малохат ая яиаётган қиииоқдак етмии чакирим нарида кули юпкарок бир кишининг хонадонига олов тутаииб ёниб кетибди. Газетадан. Қўли қичиди қ. қичимоқ. Қули қуллига тегмаслик Нихоятда тез, чаққон харакат қилмоқ, тез ишламоқ. Кўлини совук сувга урмайди Хеч иш қилмайли. Нусратилла рўзғорда кўлини совук сувга урмайди. А. Мухтор, Опа-сингиллар. Кулни бигиз қилмоқ айн. бармоқнн бигиз қилмоқ к. бармоқ 1. Кўлнн ювниб, кйлтиққа тиқмоқ (ёки урмоқ) Бирор нарсадан хафсаласи пир бўлиб, ихлоси қайтиб, уни тарк этмоқ, ундан юз ўгирмоқ, воз кечмоқ, қайтмоқ. Бавзилари ғайратлари бекорга кетаётганини кўриб, кўларини ювиб, кўлтикка урдилар. М. Осим, Аждопларимиз қุиссаси. Куллни қўлга бермоқ Бирор сохада бахамжихат бўлмоқ, ўзаро бирлашмоқ. Кјлни қўлга бериб ииламок, Қадрдон далалар, мехнат тонгида Кўлии кўлга берар икки бахтли ёи. Fайратий. Харом кул Бировнинг хақмяан хазар қилмайдиган, нопок (одам хақида). Каердаки харом кўл бор, у ерда баракат йук. Ойбек, О.в. шабадалар.

ҚЎЛАНСА 1 Еқимсиз хид тарқатадиган; сассиқ, бадбўй. Қўланса хид. — Минебоии яктак барларини очиб ташлаб, елпина

боилади. Семиз баданидан қу̀ланса тер хиди анк̧ир эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Бадбў̆ хид. Йя̆ли курук наматга ётиб, устига ку̀рпача ёпди. Курпачадан зах хидй билан от шиитирининг қўлансаси димоққа урди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Бадбўй хидли. Бу хона хам нимқоронғи ва қўланса эди. «Ёшлик».

4 кўима Кўпол; ёқимсиз (гап, муомала хақида). Муниа хам қу̀ланса одам экансиз. Ду̀кини қаранг-а! Б. Рахмонов, Юрак сирлари. Юрса хам, турса хам, хаёлида унинг [Кодирқулнинг] қўланса гаии.. А. Мухиддин. Инсон қалби оташ.

КЎЛАНСИМОҚ кам қўл. Қўланса хид тарқатмоқ, сасимоқ. Хар хил миллат матрослари.. ииратхоналар сассиғи билан қу̀лансиб ётган Истамбуада кун сайин разолат тубига чугкиб борарди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ҚЎЛАНТАЁК рвш. Оёққа пайтава урамасдан ёки пайпоқ киймасдан. у шошиииб этигини қулантаёк кийиб чиққан экан, уйнинг орқасига утмаёқ оёғи совук еди. «Гулдаста».

ҚЎЛВОЛА 1 Қўлда қилинган, тайёрланган. Махсум тесирмон паррагига кўлбола динамосини қўндириб, ундан чойхона сурисиеа.. чинор шохига сим тортиб, лампочка илди. С. Ахмад, Хукм. Олма тагидаги кўлбола курсига бориб уттирдилар. С. Сиёев, Ёруғлик.

2 Хафсала билан (ўз кўли билан) тайёрланган, пиширилган. Бугун стипендия олиигани учук икки ууртоқ ку̀лбола ош киииимоқчи бўлди. Ў. Хошимов, Қалбинтга кулоқ сол.

ҚЎЛБОF Болани (чақалоқни) бешикка белашда икки қўлини ёнига қилиб, билаклари ва қорин устидан тортиб боғланадиган энли боғич. Кўабоғларим тортасан зич, Қон юриимас жисмимда хен, Қоядим куриб худди хивич.. «Муштум». Бизнинг кулбоғ, гаврапўи, сумак, тувак хам қовуслик бешик.. Чустий.

КЎЈДОエI I Хар ишда бирга бӱлувчи, ёрдам кўлини чўзувчи; кўмакдош. Яхии билан булланг йўдош, оғир ииингга у кўддош Мақол. Бу ерда унине ку̀лдоилари Онахон, Хожияхон, Рузвон хола сингари куेмакчилари бор. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

2 Кӱлдош (эркаклар исми).

ҚЎЛЁЗМА 1 Илмий, бадиий, тарихий ва ш.к. асарнинг қўлда ёзилган ёки ёзув машинкасида ёзилган, компьютерда кўчирилган матни, нусхаси. Нихоят. П̆иситали июннинг боиларида тугатган қўлёзмасини рахбари олдига олиб бориб, укиб бериб, домлани хурсанд килди. Д. Нурий, Осмон устуни. Маихур хаттотлар катта пуалар эазига кўчирган. бу қу̀лёзма китобларнинг хар бири неча динор туришини.. Косимбек хам билар эди. П. Қодиров. Юлдузли тунлар.

2 Кўлда ёзилиб, китоб шаклига келтирилган асар; ёзма ёдгорлик (19-аср ўрталаригача, яъни матбаачилик пайдо бўлгунча).

3 Ноширликда: муаллиф томонидан нашриётга тақдим этилган матн. Санобар машинкасида Алихоннинг қўлёзмасини кучириб утирган эди, эшик такиллаб қолди. М. Хайруллаев. Тилла маржон.

ҚӰЛЛАБ 1 Кўлламоқ фл. рвдш. Фаолиями давомида шу усуани қўалаб, яхии натижазарга эрииди.

2 рви. (бир ёки нкки су̀зи билан: бир қ̆̆ллаб, икки қўллаб) Кўлини ишга солиб, қулли билан. Мақсуда лампани кўтариб, уйса кирди-да, қозиқда илиғлиқ турган камзулининг чўнтагидан буклоғаик хатни олиб, бир пулаб сиатади. С. Зуннунова, Олов. Домла Ниёз еррлиғини тугатиб, қоғозни манглайига ку̀тарди ва икки ку̀ллаб Худоёрга узатди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

Икки (ёки қўш) қўллаб Мамнуният билан, жон деб. Турдивой халфа.. иу жойни «икки ку̀ллаб иньом қилгани» ту゙ғрисида маьаунот берди. П. Турсун, Ӱ қитувчи.

ҚЎЛЛАБ-КУВВАТЛАМОК айн. қувватламоқ 1. Маданият ва санъат мутасаддилари. бу иига мазсул этио́ тайинланганлар ва хомийлар бадиий хаваскорлик харакатини қўллаб-қувватлаётган жойларда ии кунгилдагидай бормоқда. Газетадан.

ҚӰЛЈЈАБ-КЎЛТИҚЛАМОК айн. қўл兀абқувватламоқ.

ҚЎЛЛАМОК 1 Ёқламоқ, қувватламоқ, ёрпам. кўмак, мадад бермоқ. Хак иини халк қулиар. Мақол. пё̈ллар уттмиидан хаммадан кўп зуам курган, хаммадан ку̀n жаходатда қалган. Уларни хурмат қипииимиз, қўляаиимиз, сулиимиз керак. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Татбик этмоқ, ишлатмоқ. Иида янги методларни қўламоқ. Сугориининг янги системасини қўлаамоқ. [Салимбойвачча] Атторлик растасида.. захар сотиб оларкан, буни қุачон ва қандай қўллаини асло ўйлагани йўк эди. Ойбек, Танланган асарлар. Жавод Кучиев унумсиз ерларда «Малик»даги тажрибаларини қу̀ллади. «Ўзбекистон кӱриқлари».

КУЛЛАНМА Бирор иш, ўқиш, ўқитишда фойдаланиладиган, йўл-йўриқ кўрсатадиган ёзма манба. Ўртоқ Муัминовнинг диалектик материализм буйича килган иилари ва бу сохада биринчи булиб узбек тилида ёрдамчи қўданма ёзганлиги храм маълум. "ЎТА». То иу кунгача олий укув юртларининг филология факультетлари учун «Хозиреи замон узбек тили» курсидан мақөул бир кўианма йўк эди. «ЎТА».

КЎЛЛАШММОК 1 Кулламоқ фл. бирг. н. Хужа уруғлари «узз авлодимиз» дейиииб, Тожибойни куัлашиади. П. Турсун, Ўқитувчи. Улар бир-бирларини ку̀лаашади: ясовулбошини - қозикалон, қозикалонни - хон. Ж. Шарипов, Хоразм.

2 Бир-бирининг қўлини ушлаб, қоп ва ш.к. нинг белидан олиб, иккинчи бўш қўли билан остидан ушлаб кўтармоқ. Копларни кўллашиб, sашинага ортмоқ. Эркабой ва муัйловдор йигит куймашиб, Саиднинг елкасига харсангтои қўйииди. Й. Муқимов, Олов ва нихоллар.

қЎЛЛИ Кўли буллан, қўли бор. Бир қу̀лли одам.

Елғиз қулли Ёрдамчиси, дастёри йўқ. Қаттиқ қўлли Қарамоғидаги одамларни қаттиқ ушлайдиган, талабчан. Қаттиқ қўлаи рахбар. [ Уैктам $]$ Куринииида ювои, юм- $^{\text {юо }}$ шоқ, лекин чоги келганда гоят.. каттиқ кўлии, иродали экани сезилган секретарга, жуда якин одамдек, сирдошдек, узоқ тикилди. Ойбек, О.в. шабадалар. Қўлли бўлмоқ Эгали бўлмоқ, қўлма-қўл бўлиб кетмоқ. Китоб қўми булми кетганга уххиайди.

ҚӰЛЛИ-ОЁҚЛИ айн. қўл-оёқли. Кексалар тили билан айтганда, Қизлархон қўллиоёкли құз бўиб, уѝ ииини хุам, уксишини хам баравар уддалайди. И. Рахим, Зангори кема капитани.

ҚЎЛМА-КЎЛ рви. 1 Бир одам қўлидан бошқаси қўлига. Юзлаб кииилар қўлиа-кул челак узатиб, майдон ўртасидаги ховуздан

олинган сув билан китоб хонасига тушган ўтни ўчириига уринар эдилар. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси.

2 Бир кишидан бошқа кишига, бир кишининг ихтиёридан бошқа киши ихтиёрига. Китоб қўама-қўа булиб кетди. $\rightarrow$ «Иитирокиюн»нине шу бир нусхаси.. кат-та-кичик тоғ киилоклари бўиаб қўлмаку้л юрди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Кўлмақўл юрувчи бу уўинчоқ қизингиз ким-у, сиздек бир мехрибон онани қон йиғлатган ким? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚӰЛ-ОЁҚ 1 Қўл ва оёқ(лар). Кўл-оёгим бутун.

2 кўчма кам кўля. Дастёр. Семиз одам мўйсафиднинг гапини мадқуллади: -Зарари тегса, бир бурда нон билан ярим коса ошга тегади. Бундай болалар бир хонадонга қулоёқ. П. Турсун, Ў қитувчи.

КЎЛ-ОЁКЛИ Хар қандай ишни тез ва чаққон бажарадиган, оёқ-қўли чаққон; эпчил. Мана, мен хам куул-оёқ̨ли келинимдан ажраб ўтирибман-ку. Ажалга даво йук, бону: Б. Рахмонов, Юрак сирлари.

ҚЎЛСИЗ 1 Кўли йўқ. -Оёқсиз, кўлсиз қолса хяам майли эди, - деди Хоиимжон йиглаб ва укасининг қони суртилган милтиққа тикиларкан. Ойбек, Куёш қораймас.

2 Қўли ишламайдиган, шол. У қулсиз буัлиб ётибди.

3 кўима кам кўал. Ердамчисиз, дастёрсиз.

ҚЎЛТИҚ I 1 Кўлнинг елка билан туташган ерида хосил бўлгак бурчак, қўл ости. Култиги терлайдиган одам. Бир кўлтикка икки тарвуз сиғиас. Мақол. - Қиз сумкасини кўятиғига суқиб, иикаридан чикди. С. Ахмап, Мўтти. У далани айланганда, ку̀лтиғидан эски сарик чарм папкасини кўй масди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Кейин углинине кўтиғидан олиб, бир четга тортди: -Булар билан тенг булманг, ўғлим. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Мен дарров куллтиғидан кўтариб, устидаги чанг-туัзонларни кєоққан бўлдим. Ойдин, Болалик уйда ғийбат йўқ.

2 Кийимнинг шу жойга тўғри келадиган, ну жойни беркитиб турадиган қисми. Кўйлакнине қўатиғи. Пальтонине қўлтиғи. Тўннине қу̀лтиғи сўкилибди.

Қултиғига кирмоқ 1) кўллаб-қувватламоқ, ёрдам бермоқ. Касал бўлиб колсам, ни-

ма буиаади?.. Кўлтигимга ким киради? Акам бўмаса, укам бўлмаса. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари; 2) бировнинг ишончини қозониб, унинг пинжига кирмоқ. /Олахужжа:] Энди, бу билан хุазии қৃилма, каттароғини «ака» де, қулттиғига кир, кичикроғини «ука» де, деб ўргатадиган бу̀лди. П. Турсун, Ў қитувчи. Кўлтигига сув пуркамоқ Бировга қарши оёқлантирмоқ, гижгижламоқ. Эионнинг хотинини кимдир тезлаяпти, кимлардир қуултиғига суе пуркаяпти. С. Ахмад, Хукм. Қўлтигидан кўтармоқ (ёки суямоқ) Кўлаб-кувватламоқ, ёрдам бермоқ. Тагин мен, Бобоқуанинг ўли, кўлтиғидан сувйдиган азамат бўлиб қолибди, деб қувониб юрибман-а!'С. Анорбоев, Оқсой. Тарвузи қўлтиғмдан тушмоқ к. тарвуз.

ҚӰЛТИҚ ІІ геогр. Океан, денгиз ва кўлларнинг куруқлик ичкарисига кириб турган ва асосий хавза билан сув алмашиб турадиган қисми; кўрфаз.

ҚӰЛТИҚБАРДОР 1 кам қўал. Ногирон. бетоб ёки шикаст топган кишини қўлтиқлаб, суяб олган киши.

2 кўчма Ёрдамчи, қўллаб-кувватловчи одам. Бу кииининг қўлтиқбардорлари бир кииилоқи муллавачча эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

КӰЛТИҚЛАМОК 1 Кўлтиғига қисиб тутмоқ, қўлтиғига жойлаб кўтармоқ, қўлтиққа урмоқ. Рохила плакатларни қўлтиқлаб, секин нари кетди. С. Зуннунова. Гулхан. Бозоров тугунчасини қултиқлаб, тебраниб, машинага интииди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Бирга юриш ёки суяб ёрдам бериш мақсадида бировнинг қўлтиғидан, юқори билагидан тутмоқ. Фотима билан Сора рус тилидан таблим берган Антонина Анатольевнани икки томондан қўлтиқлаб, энг олдинда, жадал борадилар. П. Турсун, Ў қитувчи. [Йулчи] Чироили саман отнинг жиловини тутиб, эгасини қўлтиқлаб, ерга туиирди. Ойбек, Танланган асарлар. Отабола уни қўлтиқлаб ку̀тародлар. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

3 куччма Моддий ёки маънавий ёрдам бермоқ, кўмаклашмоқ, қӱллаб-қувватламоқ.
$\grave{\text { У }}_{\text {пкаснни қўлтиқламоқ } к \text {. ўпка } 1 .}$
КЎЛТИКЛАТМОК Куллиқламоқ 1, 2 фл. орт. н. Худайчи бир йигитеа ту̀н қўлтиқлатиб.. мудофелар ёнига чиқди. А. Қодирий,

Ўтган кунлар. Менга цуттни қултиқлатиб олдилар, орқаларидан эргаииб юрдим. F. Fyлом, Шум бола.

ҚЎЛТИҚЛАШМОК Кӱлтнқламоқ фл. бирг. н. Беморни кўатиқлашиб турғизииди. Қуатиқлашиб юрмоқ.

ҚЎЛТИҚТАЁҚ 1 Оёғи хаста ёки ногирон кииилар қйлтиғига тираб, таяниб юрадиган, юқори қисми қўлтиққа кўйиш учун мосланган махсус хасса. Куптиқтаёк битан юрнок. - Икромжон.. судралиб бориб, куллтиктаёғини олди-да, чайкала-чайқала олдинга кетаверди. С. Ахмал, Уфқ.

2 кугчма Суянчиқ, таянчиқ; химоячи. Бировга қууттиктаёк булмок̧.

ҚЎЛТИҚТУМОР Заргарлик буюми; аёлларнинг елкадан ошириб, қӱлтиқ остидан ўтказиб тақиладиган тақинчоғи.

ҚЎЛҚАНОТ фольк. Айрилмас дўст, биродар. Аппомии айтди: -Дустиим ІІомурот. Икковимиз фарзанд кўрсак, уғии булса, қўлқанот бўлсин, бирови ўтил, бирови қиз бўлса, қуда бўламиз. «Ёдгор».

ҚЎЛҚОП 1 Кўлни совуқдан, кир бўяишдан, зарарланишдан сақлаш учун қуллга кийиладиган буюм. Чарм қўлқоп. Кўлқоп тўимоқ. - Онахон эри.. Собиржоннинг қорамойа ботиб, яркираб кетган қўляопи бидан шимини гуё рохаты қцииб ювар эди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

2 cпpm. Бокс тушганда, кўлга кийиб олинадиган махсус буюм. Тренер менга қуляоп бераётиб: -Юрагингни сакла! - деди. М. Рахим, Чин мухаббат.

ҚЎМ Туяга, от-уловга юк ортиш учун кигнзни ураб ва икки буклаб боғлаб, эгар уурнига уриладиган мослама.

ҚЎМИТА [«комитет» с. га қаранг] 1 Махсус тадбирларни ўтказиш ёки бирон-бир сохага рахбарликни амалга ошириш учун тузиладиган давлат органи (қ. комнтет 1). $У_{\text {Убекистон Республикаси Хотин-қизлар куу- }}^{\text {бо }}$ митаси. - Унда [мажлисда] лойиха иитиирокчилари, тегииии вазирлик, идора, қўмима ва нодавлат таикилотларнинг масвул ходимлари қатнаиди. Газетадан. Кенгаи аззоари. Олий Мажлис Қонунчиик палатаси қу̀миталаринине таркиби тўғрисидаги таклифларни тингладилар.. Газетадан.

2 Сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари ва б. да сайлаб қўйиладиган колнегиал рахбар орган (к. комнтет 2). Партия

марказий қўмитаси. Касаба уюшмаси қу̀митаси.

ҚӰМИКЛАР Доғистон Республикасида яшовчи, туркий тиллардан бирида сўзлашувчи халқ, қўмиқ халқи.

КЎМЛАМОК Туяга кўм, эгар урмоқ, туяни эгарламоқ.

От отлаб, туя қўмлаб Катта қийинчиликлар билан, зўрға, аранг. Маргилон деган юртдан от отлаб, туя қумлаб кел эмиида, бир ойа турмай кет эмиш! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

қӰМОНДОН [《комендант» с. га қаранг] 1 Йирик харбий қисм ёки қўшин бошлики, командири. Бои қујмондон. Чернецов армия қўнондони генерал-лейтенант Погодиннинг итаб-квартирасига Юрьевдан кейин кирди. И. Рахุим, Чин мухаббат. Подио Кимсанни уз аскарларига қумондон килиб тайинлаб, унеа уне ёнидан жой хадя қчидди. С. Абдулла, Хасан билан Кимсан.

2 эск. Умуман, хар қандай командир.
КЎМОНДОНЛИК 1 Қўмондон иши, вазифаси. Кумондониик қиимоқ.

2 Кўшинга рахбарлик қилувчи орган ва ундаги кишилар мажмуи. Немис қуัмондонлиги артиллерия ва авиация хужумидан кейин танкларни иига солди. И. Рахим, Чин мухаббат. [Краснов] Бундан кейинги харакат хақида қўмондонлик иу̀л ку̀рсатеунча кутииига.. карор кৃилди. Ойбек, Куёш қораймас.

КЎМСАМОК Бирор кимса ёки нарсани эслаб, соғиниб, уни кўришга, унга етишга орзуманд бўлмоқ. Онани қўмсамоқ. Ватанни қуัмсамоқ. Эри билан қўатиқлашиб ўтса барнолар, Рахматлик чолгинамни кумсаб йиғлайман. F. Fулом. Киши қаригандан кейин киндик қони тўкилеан жойини қумсаб коларкан. Б. Рахмонов, Олтин одамлар.

ҚӰМСАШ 1 Кўмсамоқ фл. хар. н. Юртни ку̀мсаи.
$2 \breve{У}_{3}$ ватани, туғилган юрти, яқин кишиси ва ш.к. дан умрбод ёки вақтинча ажралган, узоқликда бўлган кишиларда юз берадиган рухий холат.

КЎНАЛFА Тураржой, бошпана бўлиб хизмат қилган (қиладиган) жой; макон, манзил (яна қ. қўним 1, қўнолға 2). Даитыларда, йу̀л буйларида бундай қўналғаларнинг қолдиқлари сақланиб қолганлисига кӱзинаиз туигандир. М. Сатторов, Ўзбек удумнари.

рок кин бир холга келтирилган. С. Айний, Қуллар.

қӰНДИРИЛМОқ Кўндирмоқ фл. мажх. н. Самолёт ерга кундирилди. - Кор куралди, ерга тахта ёткизилди, устига чодир капалар, кора уйлар кўндирилди. Ойдин, Мардлик - мангулик. Нихоят, шам келиб токнага кундирилгач, уста Олим сукунатдан бош кутариб, кутидорга каради. А. Қодирий, Уттан кунлар.

ҚЎНДИРМОҚ 1 Кўимоқ фл. орт. н. Қуиини кўлеа куॅндирмоқ. Самолётни ерга қуундирмоқ. У кийимига гард куннирмайди. -Вақт-бевақт бировникига бир мехнон келса, отини уилаб, жой бор булса, кўнглини хуилаб жу̀натса, бул одам сахий, агарда жойи бор туриб, «жой йч»», деб қўндирмай жўнатса, бул одам бахил. «Алпомиш».

2 кучмма Киймоқ (асосан бош кийими хақида). Боиига дакана кундирмок. - Киз силик, текис урилган узун, куркам, ипакдай майин кўи кокилини бир-бир кулга олиб кўрди.. кейин янги чуст дуппини бошига кўндириб, ховлига чиқди. Ойбек, О.в. шабадалар.

3 Курмоқ, тикмоқ, тикламоқ. Полизга капа куундирмоқ. - Тахт ясаб, кўндирди пўлатдан кйрғон. «Ширин билан Шакар».

Гап қўндирмоқ Билимдонлик, махмадоналик қилиб. керак бўлса-бўлмаса, бирор гап айтмоқ. Оғзингдан бир гап чиқсса, у унни куัндиради.

қ ̆ндоқ 1 Милтиқ, автомат, қўл пулемёти ва ш.к. қуролларнинг барча қисмларини тутиб турадиган ва оттанда елкага тираб туриладиган қисми. Милтиқнинг қундоги. Қорабоев автомат кўндоги билан офицернинг бошига шундай урдики, автомат кўндоги хам синиб учиб кетди. А. Рахмат, Эллик бир баходир.

2 Кушлар тунаши учун уррнатилган дор, кўноқ; умуман, кушлар куॅниб дам оладиган, тунайдиган жой: кӱнолға. Бола, тонг отмай, товуклар куудоқларидан тушмай, яна иига тушар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хар икки куш хам овқатеа кўддокдан туриб сипохгарчилик билан бир кузлаб каради-да, юзини чиртта уггириб олди. F. Ғулом, Шум бола.

3 Кўмиш учун дасталаб боғланган ток. Токларни қуудоқ киамоқ.

4 этн. Чақалоқнинг бешикка беланишгача бўлган, чарвисимон мойдан хали тоза бўлмаган даври ва шу даврда чақалок ўраладиган махсус йўргак.

Қўндоқда теккан касал (ёки дард, феъл) Ёшликдан қолган одат, эски одат, азалий, эски камчилик, иллат, нуқсон. [Toxup:] Бу сизза қўндоқда теккан дард! М. Бобоев, Гӱзаллик истаб.

ҚӰНДОҚЛАМОК 1 Токларни кўмиш учун дасталаб боғламоқ.

2 кам кўлл. айн. йўргакламоқ.
қӰнж Этик, махси ва ш.к. оёқ кийимларининг болдирни, иликни ўраб турадиган юқори қисми. Кунжки узун этик. Кўнжи баланд ботинка. Т Турсунбой қизил этигининг кунжжини болдирга бурма қилиб тушириб.. олган эди. С. Ахмад, УФқ. Қори этигининг кўнжидан дандон сопли пичоғини олиб, Урмонжонга берди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

қЎНЖЛи Кўнжи бор; кўнжи узун, қўнжи баланд. Кирза қўнжли этик. Қўнжли калии. - Эски бекасам тўн, қизил кунжли этик кийган бир йигит катта хокандозда ўчоқка чу้ғ келтириб солди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚЎНИМ 1 Қӱниш ёки туриш жойи, манзил. Ёғин тиниб, муйтанлар овули билан қирдаги қиётлар қўними орасига суқмоқ йилар туиди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

Кйним топмоқ Муқим ўрнашиб, туриб қолмоқ. Косим бир идорада икки-уч ой ишлаб, иккинчи идорага кирар, у ерда хам куेния топмай, чикиб кетар эди. Х. Нуъмон, Фасллар.

2 Хатти-харакатсиз, тинч холат; тиним, тинчлик. Колхоз раисида кууним йук, машина олинг, Комилжон. Ойбек, О. в. шабадалар. Куними йўкккаалак гулдан гулга купнади. Т. Йўлдош.

ҚЎНИМЛИК кам кўда. Кўниб. дам олиб утишга тўғри келадиган масофа бирлиги. Оломон отда икки кучнимлик масофани босиб, кечга яқин хуиххаво бир манзитга тушди. Ойбек, Навоий.

қЎНИМСИЗ Бир ерда узоқ, муқим туухтамайдитан; беқарор, бардошсиз. Қуниинсиз одам. - Хеч ким куиларнинг ииида энг кунимсизи, беқарори читтакнинг бу қилиғи

тугғрисида аниқ бир нарса деёлмайди. А. Қахфор, Қанотсиз читтак.

КӰНИМСИЗЛИК Ишдан ишга, жойдан жойга кӱчиб юриш; шундай хатти-харакат, одат. Кадрларнинг қунимсизлигига бархам бермоқ.

ҚУННИIII 1 Кўымоқ фл. хар. н. Бупдой құитқизариб пииган, пояларигача қовдек қовурилган эди. қуииарнинг қўниии ёки чўкиии билан чарсилааб синиб тушар эди. С. Айний, Қуллар. Уй бекаси бу ерда кўнишлари мумкинлигини самилий билдиргач, улар қандайдир иккилании билан бир-бирларига кяараиdu. Ойбек, Куёш қораймас.

Қўнин топмоқ айн. қўним топмоқ $\kappa$. қуัним 1.

2 айн. қўним 1. «Элzа эл ку́шилса - давлат, элдан эл кетса - мехнат», деган гап бор. Бир борайлик, танишиб, қунии кутли буасин кุилайиик. «Ёдгор».

3 махс. Чорва молларни боқувдан кейин дам олдирадиган, тунатиладиган жой. Сувонжон кеики пайт сурувни қўнииса хайдаб келди. С. Анорбоев, Оқсой.

Ой қаерда(н) қўниш берар экан Иш, ходиса ва ш.к. нима билан тугар экан; оқибати нима бўлар экан. Кани, [сув/ ёқалаб турайлик-чи, ой каерддан ку̀нии берар экан. Ойнинг қаерда кўниит берииини билмай қолдим. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

КӰНИШМОK 1 Кўнмоқ фл. бирг. н. Мехмонлар каерга куунышди?

2 Жунжикмоқ. Ғулам ака қўниииб у̀тирганича ухлаётган экан. Ж. Абдуллахонов, Тӱфон. Булар кўниииб ётган аскарлар олдига кирииди. Ойбек, Қуёш қораймас.

ҚЎНИ-қЎШНИ Яқин атрофда яшовчи кишилар, кўшнилар (бир-бирига нисбатан). Хушруйга болалик чоғидаёқ уй ичи ва қуниқучини «иаддод» деб исм берганлар, чунки у, кимдан бўлса бўлсин, айтганини килдирмай қуймас эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Кўниқунни, катта-кицик оғамларга салом айтинг. Хамза. Олапарнине хайбатидан.. Миржалол қуруқнине курронига, хтатто кўниқушниларникига хам гадой келмас эди. F . Ғулом, Тирилган мурда.

ҚЎНИ-ҚЎШНИЧИЛИК Қўни-қӱшниларнинг узаро борди-келди муносабатлари; қушшничилик. Аммо хозир қиилоқ жойларда хам қўни-қўиничилик, хамсоячилик хамин ধадар. Газетадан.

КЎНМОК 1 Учишдан тўхтаб, ерга ёки бирор нарсага Уัтирмоқ, тушмоқ. Куи дарахтга ку̀нди. Вертолёт далага қўнди. Космик кема Ойга қу̀нди. Парашютчи белсиланган жойга аник кунди. Куи қаноти билан учиб, қуйруги билан қу̀нар. Мақол. ана, қоқди қанотин булбул, Келиб кўнди ииройии гулга. И. Муслим. Хаво жангида катттик шикаст еган немис самолёти, нима бўлди-ю. иу ғарамдан йигирма-уттиз метр нарига келиб қунди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

2 куัима Бирор нарсанинг устига келиб тушмоқ, урнашмоқ; инмоқ (юқоридан тушадиган ёки хавода харакат қиладиган нарсалар хақида). /Самолёт/ Ўтиии биланоқ. қаноти остидан шовуллаб куйган «ёмғир» ғуззааар баргига шудрингдай ку̀на бошлади. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар. у [Ражаб] Хасан овчини ку̀риии билан шошиб, оёккўмларини қоқди, киприкларига қунган гардларни енглари билан артди. Ш. Тошматов, Эрк куши.

3 Сафарда дам олиш, тунаш ёки вақтинча истиқомат қилиш учун бирор жойда тўхтамоқ, бирор жойга тушмоқ, ўрнашмоқ. Мехмонлар каерга кўндилар? Б Бугун бизга [бизникига] қўниб борадилар-да. Ковун пиииб қолди, қовун сайли қиламиз. Н. Сафаров, Жангчи шоир. Бу саройга турли мамлакатлардан келган савдогарлар қўнар, иит, чой ва ипак моллар хаммаси шу ерга келиб туиарди. Ж. Шарипов, Хоразм. Хусайн Бойкаро Балдда амир Арғун деганнинг «Чахор боғи»га кўнди. Ойбек, Навоий.

4 Тунни бирор жойда ўтказмоқ, тунамоқ. Иўлда ту̀рт кўниб келдик. — Бек шу кеча бу ерда кўнибдилар, у̀тган кеча Қорахонникида эдилар. С. Айний, Қуллар.

Оқшом қунди Кеч кирди, қоронғи тушди.
ҚУНОЛЕА 1 Қушлар қўниб дам оладиган, тунайдиган жой; қўндоқ. Уча-уиа холдан тойган лочин қанотларини йиғии-тирди-ю, кўнолғага келиб кўнди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

2 Сафардагилар тўхтаб (кйниб) дам оладиган жой. Хаддан таииқари хорган ахта хам иссин қунолғага яқиниаиеанини сезди. Х. Ғулом, Машъал. Битта қўнолғага утирдик хорғин, Юраклар музлаган қу̀ллардай тургун. М. Шайхзода.

3 Умуман, бошпана, пана жой. Олапар бошқа ёввойи хайвонлардан фаркли, қўнол-

ғасига емии кутариб келиини билмас эди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

ҚӰНОK I Кўнғирбошлар оиласига мансуб, дони тариқдан кӱра майдароқ, бошоқли бир йиллик ўсимлик; ғалла ва ем-хашак экини.

КЎНОК II 1 Бирор жойга, бирор кимсанинг уйига қўнган, тушган йўловчи, сайёх; мехмон. Инсон қунок буллар Ойга, Зухрага. Х. Расул. Опа, сиз паловга уннанг. Тоза, сен Эъзозхонни болалари билан олиб кел, қуноқ бўлиб кетсин. Х. Ғулом, Машъъал.

2 Қушлар қўнадиган дор; қӱндоқ. Кун ботгач, товуқлар қўноққа чиқди.

ҚЎНОКЛАМОҚ 1 Тунаш ёки дам олиш учун қўноққа чиқмоқ, кйнмоқ. Қорайган том бўғотларида қунноқлаётеан чумчуклар кулоқ̧ни тешгудай товуи билан чирқиллаиади. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Сафарда бирор жойда тўхтамоқ, бирор жойда тунамоқ; бирор жойга тушмоқ. ..утмииида аждодларимиз дуи келган жойда ку̀ноқлаииб, яиаб кетаверганлар. Ш. Бўтаев, Кӱрғонланган ой.

ҚЎНОҚЛИК I Кўноққа ярарли, қўноқбоп (к. қўноқ 112 ). Бу ёғоч кўноқликка ярамайди.

КӰНОҚЛИК II Кўноқдаги, қўноқ бўлиб турган жойдаги вазият, холат, хаёт (к. қўноқ I( 1). Нима құлай, ота-онадан ортик бир мехрибоннинг уйида булганим учун, нуेноқлик андишаси йу̀лимни тўсади. Хамза, Майсаранинг иши.

КӰНОКХОНА эск. айн. мехмонхона.
ҚЎНОКЧИ эск. Ўз уйига қўноқ, мехмон қўювчи одам.

ҚЎНКАЙМОК с.m. Дўмпайиб, хунук кўриниб турмоқ; беўхшов ўтирмоқ ёки жойлашмоқ, қўққаймоқ. Бобомурод/нинг].. мехмонхонаси тўрида қпилоқ имоми қўнқุайиб уттирган эди. С. Айний, Куллар. /ШІавкатнинг] Ку̀нғир сочи уссиб кетганидан, бошидаги эски чуст дўпписи тепасида кўнкайиб, уни янада кулгилироқ қилиб кўрсатади. С. Анорбоев, Гўзаллик истаб.

ҚЎНҚАЙТИРМОҚ Кўнқаймоқ фл. орт. н. у нонуштадан су̀нг чуст дуппписини кўнқайтириб́, чойхонага чиқди. Мирмухсин, Чиниқиш.

ҚЎНFИЗ Қаттиқ химоя қобиғи билан қопланган хашаротларнинг умумий номи. Кора қу̀нғиз. Тилаа қу̀нғиз. Қоронгилик

ичидан кеча қўнғизи ғўнғиллаб учиб, у̀зини чирокка урди. Ойбек, Танланган асарлар.

КӰНFИР 11 Қора-сариқ рангли, тўқ малла. Кӱнғир соч. Кўнгир сигир. Кўнғир кўмир. Дала-тузни суя олса, қўнғир ғознинг тўшидан. Мақол. Мирсаид қўнғир коверкот пиджасини ечиб, столнинг суянчигига ташлади. П. Қодиров, Уч илдиз. -Буниям арзи бор экан, - Нуриддин ака ёнида ийманибсина уัтирган қўнғир мўйловли йиситга ииора кৃилди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Тўқ кулранг, қорамтир. Тракторлар бир хаафта кеча-кундуз тухттовсиз иилаб турди, пахта далаларининг хаммаси қўнғир тусга кирди. С. Махкамов, Катта рулда.

ҚЎНFИР ІІ Кўнғирсимонлар оиласига мансуб қуш: тумшуғи ўткир, оёқлари калта, бошида иккита кокил ўсиб чиққан, пати жигарранг ўрдак. Кўнғирлар май ойларида тухум очиб, жужсаларини июндаёқ учирма қилииади. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

КЎНFИРБОШІ Бошоқдошлар оиласига мансуб, курғоқчиликка чидамли, серуруғ, сердон бир ва кўп йиллик ўтсимон ўсимлик.

ҚӰНFИРОТ Ўзбек халқи таркибига кирган қабилалардан бири, шу қабилага мансуб кишилар. Кўнғирот эли. Булар бари кўнгирот, тотує бўлиб, бовурим, деб сени қўйнига олмаса, дарёнинг нарёғидаги офат тезроқ келади. А. Мухтор, Қорақалпоқ киссаси.

ҚЎНFИРОK 1 Силкитилганда, тили деворларга урилиб садо чиқарадиган, тўнтарилган конус шаклидаги металл асбоб. Мис қӱнғироқ. Бутхона қўннироғи. Кўнғирож чалмоқ. Туясидан қууғироғи қূиммат. Мақол. - Бўйинларига осилган қу்нғироқларни оғир жаранглатиб, туялар уттади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Овоз чиқариб сигнал берадиган хар қандай мослама. Соат қўнғироғи. Холмат электр қу̀нғироқ кнопкасини босиии билан, хона ичкарисидан ёкимли овоз эиитилди. И. Рахим, Чин мухаббат. Каравот ёнидаги стол устида турган телефон кўнғироғи жиринглади. М. Жўрабоев, М.Б. мартабаси.

3 c.m. Телефон. Тугта, сен домла поччангни бу ерга киргизиб юбориб, уззине қўнгироқнинг олдида уттир. Бирпасдан кейин мен кўнғироқ бераман. Хамза, Тухматчилар жазоси.

Кўнғиоқ қилмоқ Телефон қилмоқ, телефон орқали гаплашмоқ. Эрталабдан кечгача, гохида тунлари хам телефон трубкасига ёпишиб олиб, турт тарафга кўнғироқ кизади. Т. Алимов, Хушбичим йигит.

4 сфm. кучма Жаранглама, ёқимли (овоз хақида). -Мен сизни танимадим, - деди к̧из қунгироқ товуи билан қатъий. Шухрат, Шинелли йиллар. Унинг қӱнғироқ овозини эшитган хар бир киши, узоқлардан булса хам етиб келарди. Ж. Шарипов, Хоразм.

5 сфm. кўчма Буралиб-буралиб турадиган, жингалак (соч, жун ва ш.к. хақида). Соии қу̀нғироқ қизча. - Халил жажжигина, истараси иссик, сочлари қуัнғироқ, буйи узига қарийб тенг келадиган дилкаи бир қиз биан танииди. Туйғун, Дўстлик севинчлари.

ҚЎНРИРОҚГУЛ Кенг пояли, барглари тухумсимон, гулларининг шакли қўнғироқсимон, бир ва кўп йиллик ӱтсимон ўсимлик.

ҚЎНРИРОКЛИ Қӱнғироғи бўлган, қўнғироқ ўрнатилган; қйнғироқ тақилган. Қўнғироқяи соат. Кунғироқли эиик. Б Қиилоқ марказидаги Ёвариқ кўприеидан хар куни кунгироқаи туя карвонлари, турли-турли машиналар утпиб туради. И. Рахим, Ихлос.

ҚЎПМОК эск. 1 Ўтирган ёки ётган жойкдан турмоқ, тикка турмоқ; кўтарилмоқ. Гўруғлининг у̀зига от тикка куупиб даф қилади. Кунда бир сайисни ўлдиради. «Хушкелди. Оломон хайкириб чуввос соларкан, ярадор амалдор йикุила-қупа дарахтлар орасида ғойиб бўлди. Ойбек, Навоий. Fала-ғоеур, бакир-чакир терак бўйи қугпган эсада.. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

2 эск. Юзага келмоқ, содир бўлмоқ, рўй бермоқ; қӱзғалмоқ. Аркда ту̀с-тўполон қўnди. С. Сиёев, Ёруғлик. Ахир ногох қўпган вахиий шамолаар Уัтеан-ку вохзани кумларга қориб. Ш. Рахмон, Гуллаётган тош. Гуекки осмон чатнаб, қиёмат қўпгандек бу̀лди. А. Қодирий, Обид кетмон.

Тӱнғнз қўпгур (ёки гўрингда тўнғиз кўпгур) Норозилик билан қаттиқ қарғашни ифодаловчи ибора. Дадане иу тўнғиз фуัпеурнинг заводида қุаниа йил тер тўкди.
! Н. Сафаров, Танланган асарлар. Гуриндда ту้нFиз қўгур золим мингбоши иккита қূиличдай боламни мардикорга жўнатди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҚЎПОЛ 1 Бичими келишмаган; беўхшов, бесўнақай; дағал. Кўпол этик. Кйпол кийим. Унинг тарвакุайлаган қўпол, яланғоч шохтари хุоваининг у бурчагидан бу бурчагига етади. Ойбек, Танланган асарлар. Тахтадан қўполгина қииб ясалган узун столга кизил мато ёзилган. Х. Ғулом, Машъал.

2 Кишига қаттиқ тегадиган, кишини ранжитадиган; дағал, қўрс, тунд, ёқимсиз. Кўпол муомала. Купол сузз. Кўпол қилик. Қйпол харакат. Қўпол хазил. Купол гапирмоқ. - Раиснинг қупол ээтирозини эиитиб турган Бекбутта, қони қайнаб кетди шекилли, узини тутоимай, кескин гапирди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Маориф мудири Хизиров унинг [Элмуроднинг] талабига кариии, томдан тараша туигандай, қўпол жавоб қ̧илди. П. Турсун, Ўқитувчи. Мен хұам сенга эски бир мақолни айтииим мумкин эди. Лекин жуда қупол булеанидан, айтиига тииим бормайди. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 Шундай белги-хусусиятга эга бўлган шахс хақида. Юзбоши Абдуллабек ўлгудай қупол одам.. бу одамни қаранглар, қандай хуифевл.. Мирмухсин, Меъмор. Мени дағал десанг, тан бераман. Купол десанг, буйнимга оламан.. Уйғун, Қалтис хазил.

4 Оқлаб, кечириб ёки тузатиб бўлмайдиган. Қўпол хато. Бошқаларнинг ички иииларига кўпол равишда аралаииии. [Унинг] Бу қупол гунохини тасодифан чиққан хайрли натижасига бағишлаш, бундан кейин шундай хато кุилса, кุаттик жазо куррииини унга туиунтирии керак. С. Айний, Куллар.

КЎПОЛЛАШМОК 1 Қўпол, бесўнақай холга келмоқ. Қалин кийиниб қўполлаимоқ.

2 Кўпол, совуқ муомала қиладиган бўлиб қолмоқ, тўнглашмоқ, дағаллашмоқ. Битта мен эмас, хатто сенине ўзине хам қўполлашиб қолдинг, ортиқча гап кўтаролмайсан. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Уаввалги Малахое эмас эди, қўпллаиган, муомаласи туัнг, хгаракатида туннлик бор. Шухрат, Шинелли йиллар.

КЎПОЛЛИК 1 Кўпол, бесўнақай кўринишга эгалик. Кийиининг қўполлиси. $\check{У}_{\text {зи }}$ хирсдай бакувват. Бир куни, «бу гавда, бу қўполлик билан айни фронтбопсиз-да!» део́ қолмасманми. Қолдим балога. Шухрат, Шинелли йиллар.

2 Кўпол гап, муомала, бесўнақай хаттихаракат ва ш.к. У дарров узр суради: -Кў-

полииим қурсин, эшикни қу̌ққисдан очиб, чироқни уัчириб қуйдим. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ўктувчи тажанглик, қуполлик, шоииқаноқаик, бесабрлик каби нонатлуб сифапилардан бутунлай мусаффо бўлиии шарт. P. Усмонов, Одобнома.

ҚЎПООРИЛМОК Кўпормоқ фл. мажх. н. Канал тагидан кўпорилган, ку̀чган сап-сариқ тупроқ полвон машина панжасида ундек эланарди. LU. Fуломов, Азим дарёман, дебон.

ҚЎПОРМОК 1 Таг-тути, томири билан суғурмоқ, ағдармоқ. Йули ернинз тои бағрини ёриб, тунка қуппоради. Ойбек, Танланган асарлар. Тракторлар гурулааб-вариллаб, ёввойи жийда, чангал, туронғи, тол, дуллана сингари бута ва майда дарахтларни тагтомири билан қўорио таилар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 Ағдармоқ, ковламоқ; шундай харакат билан бузмоқ. Мухиддин, Абдувахоблар кетмонларини соплодилар-да.. камишзорларни қўпориига киришдиаар. «Ӱэбекистон қўриқлари».

3 Таг-туги билан йўқ қилмоқ, тугатмоқ. Душманларни таг-томири билан ку̀пориб ташлашга карор кุилинди. Х. Fулом, Машъал.

4 кўчма кам қу̀дл, айн. ўмармок. Лутфинисо эрининг давлатидан пумкин қадар кўпроқ қўпориб, шу кенжка арзандасига сарф кุилии учун уринар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

ҚЎПОРУВЧИ 1 Кўпормоқ фл. сфдш. Tof куัпорувчилар.

2 Кӱпорувчилик билан шуғулланувчи шахс (к. қўпорувчнлик 2); диверсиячи, диверсант. ШІубхасиз, бу - кулорувчи гурухнинг яхии ниқобланган яиирин қароргохи. "Саодат».

ҚЎПОРУВЧИЛИК Бирор мамлакатнинг харбий ва давлат ахамиятига эга бўлган объектларини бузиш, вайрон қилиш максадида амалга оширилган (ошириладиган) ишлар; кўпориш ишлари; диверсия.

2 Диверсия акти, диверсия.
КЎР I 1 Майда чўғ аралаш иссиқ кул; майда чўғ. Кўрга ку̀миб пиширилган жугхори. - Ховли уртасидаси бир бузоқ билан икки қўй гўтти солинган дошкозон тагида хамон ут ёнар, ўноқ олдига тортилган қўрда эса, хизматкорлар исиниб у̀тирииарди. П. Турсун, Ўқитувчи. Човгумлардаги чой иииб бу̀-

линган, гулханнинг қу̀ри су̀на бошлаган. Х. Нуъмон, Қахрамоннинг туғилиши.

2 кўчма Қалб харорати, ўт, ўғит. Жамила холанине табиати шунак̧а. Юрагидаги ёилик кўри уни доим иига, одамлар орасига ундайди. Э. Носиров, Ташаккур сизга, холажон! Қани, мархамат, барно йииит, уйимизнинг тўри, қалбимизнинг қўри сизники. Утиирине! С. Кароматов, Хижрон.

КЎР II 1 Йиғиб, тўплаб, ғамлаб хўйилган керакли нарса; захира, бойлик. Кур килмоқ. - Домланинг айпииича, кўр битнанн, бисотда ортиқча пул қолмаган. А. Қаххор, Сароб. У бир подио бўлса, унда куру қўрхона, mўnу mỳnхона, харна асбоб, лаикар, оломон ку̀п бўлса. «Равшан».

2 Кут, барака. Охир пулларимиз хам совурилиб. єўри ууча боилади. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

Кўр тўкмоқ (ёки ташламоқ) 1) қўшин тўпламоқ; лашкар тўкмоқ. Отам сен билан уруиаман деб, яна қу̀р ту̀киб ётибди, ботирлиеинени курсат! «Муродхон». Дуимаилар келибди Яман қасдиеа, Кўр таилаб ётганиии тоғнинг остига. «Фольклор»; 2) роди. шакиида - кўр тўкиб Савлат тўкиб. Гури Амир кур тукиб мағрур, Пахлавондай менга тикилар. М. Али. Боилиқ креслода хамон қўр тукиб у̀тирарди. Н. Аминов, Суварак.

ҚЎРА 1 Ёғоч, шох-шабба, панжара ва ш.к. дан қилинган тўсиқ, ғов, девор ва шундай девор билан ўралган жой. Овулнинг камии қуралари совурилиб кетди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Кўра орқасида арава ғилдракларининг ғижир-ғижири эшитилди. Х. Ғулом, Машъал.

2 Шундай жойда яшайдиган кишилар бирлиги. Турсунбой олдинда, хамкиилоқлари бир кўра булиб келииди. «Ўзбекистон қўриқлари».

3 Асосан, қўйлар сақланадиган жой. Демак, қўзиси бор қуйларни ажратиб, кўра атрофида боқии лозим. «Ёшлик». Хадемай, куз тугаб, қุии киради. Куйлар қўраларга, корамоллар оғиллареа киритилади. Газетадан.

4 эск. Атрофи девор билан ууралган хов-ли-жой, тураржой. Рахим домла илгарилари Арслонбекнинг улфати бўлиб, бу «хасис бой» қурасига кам келарди. Х. Fулом, Машъал. Катта бойларнинг Тоикент янги шахарида бир нечадан кураси бўлиб, уларни.. ижара

қўйи, дунё ту̀плар эдилар. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

ҚЎРАМТА map. Камон ўқлари солиб, осиб юриладиган махсус халта, сумка; ўқдон. Қурамтага қу̀л солиб, бир тутам $\dot{\text { ккя }}$ олди. Кон тортиб, одамнине ажсали етди. Ул Паризод қўрамтага кўл солди. «Муролхон».

ҚӰРБОШИ map. 1 Ўрта асрларда Ўрта Осиё хонликлари ва айрим Шарқ давлатларида: дастлаб шахарни тунда кўриқловчи миршаб; сўнгра қурол-яроғ омбори (кўр) мутасаддиси хамда қурол-аслаха, турли яроғлар ва ту̀л ясаш корхоналари (қўрхона) бошлиғи.

2 Туркистон ўлкасида Октябрь тўнтаришигача бўлган даврда махаллий полиция бошлиғи; миршабларнинг бошлиғи. Миршаблар томонидан қу̀рбоши махкамасига суроққа олиб кетилган қутидор қุайтиб, ийяакка кириши билан, мине хил ташвиида утирувчи Офтоб ойим ила Кумуиеа қุайтиб жон кирган каби булди. А. Қодирий. Ўтган кунлар.

3 Туркистонда совет режимига қарши қуролли харакат харбий рахбарларининт унвони. Курбоии халқяинг турли табақалари орасидан чиққан обрўли шахс хисобланган. Улар орасида хатто аёлаар хам буулган. "Ў3МЭ».

ҚЎРИМОК 1 (б.к. ва т.к. билан) Химоя қилмоқ, сақламоқ, қўриқламоқ. Боғ(ни) қу̀римоқ. Юрт курисанг, уззарсан, қўримасанг, тузарсан. Мақол. Полизнинг қьоровули хам хосилини у̀тган-кетгандан қўрииди. Н. Қобил, Унутилган сохиллар. Молларни қуриб еттган итлар югуриб келиб, Ойкизжонни таниб, уйнащиб сакрай берди. "Фольклор".

2 (т.к. билан) Ўзини ёки бирор кимсани, нарсани қуш, пашша ва ш.к. дан химоя қилиш учун уни қувмоқ, хайдамоқ. Сояга бовлаб қўйизан отлар эринибгина пашиаяарини қурийдилар. Ж. Шарипов, Саодат. [Розия хола:] Хозироқ бир болани чумчуқ қурийдиган қилиб қўй! - деб Зухрани койиб берди. Н. Назаров, Замон. Мула Саид Жалолхон. бурнига қуेнган пашшани ку̀лидаги румолча билан қўрии малол келди шекилии, остки пабини чуззиб, «пуф» деди. А. Қаххор, Башорат.

Пашша қйримоқ ёки пашша қўриб ӱтнрмоқ Хеч нарса билан шуғулланмай, бекор холда бўлмоқ. Айтганингиздай, бир соатдан бери пашиа қўриб у̀тирибман. Н. Рахим, Ихлос. Ана ундан кейин шахарда бемалол пашиаларингни куриб уттираверасизлар. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ҚЎРИK 1 кам қўдл. Химоя, мудофаа, сақлаш. Баиарти, қотил мен бу̀ли курринганимда хам, молим ва жоним қуриғида ӱғриларни ўлдирганиисим учун яна гунохкор бўлмас эдим. А. Қодирий, Утган кунлар.

2 Соқчилар турадиган ва улар химоясида қўриқлаб, сақлаб туриладиган жой. Кӱкча кўрғонлари қўриғида анови қўрғонларникидек мудофелар кўп бу̀амаса хฺам, йўқ эмас эдилар. А. Қодирий, Утган кунлар.

3 Экин ёки дарахт экилган, шунинг учун хам қўриқлаб туриладиган ер майдони; экинзор, боғ ва ш.к. Суе талашган бу̀лсак, сиз хам, мен хам ўз қўриғимиз учун эмас, колхоз, халқ манфоати учун талаидик. Ойбек, О.в. шабадалар.

4 Илгари ёки қачонлардир экин экилган, кейинча экилмай ташлаб қўйилган ер. Корабулоқда бекор ётган эгасиз, қакраб ётган кўриқлар кўп. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Не-не умидлар билан олинган ер, болалар ёи ва Анзират холанинг ўзи дардчиа бўлгани уиун, экувсиз қолиб, қўриққа қўиилиб кетди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Еилигимни қўмсаб, китоб очгандай, Минг йилиик қўриқнинд багрин очаман. С. Акбарий,

5 Хали ишланмаган, дехқончилик қилинмаган, аммо экишга яроқли жойлар; бўз ер. Кўрик ва бўз ерларни ўзааитириии. - Кйкламда она-бола тоғ этагидаги қўриққа чикиб, белкурак билан ер ағдариб, лалми буғдой экииди. П. Қодиров, Уч илдиз.

Қўрик очмоқ Илгари экин экилмаган ёки тащлаб кййилган ержарни ўзаштириб, ишга солмоқ, у ерларда экин экиб, дехқончилик қилмоқ. Канал буйлари, янги очилган кўриқ, у ердаси дашт бригадаси хаёлидан ўтди. И. Рахим, Чин мухаббат.

6 шє. Халқа қилинган арқон. ІІериги қўлига қўриқ олади, Қурриқлигин Ойчинор не билади. «Ойсулув».

КӰРИҚЛАМОК Химоя, мудофаа қилмоқ, сақламоқ. Ботир бўлсанг, қўриқлагин шахрингни. «Эрали ва Шерали». Шоир, тевараги Іирим қоровул бошлик посбонлар

қўриқлаган хашаматли ипак чодирга кирди. Ойбек, Навоий. Табиатни қўриклаш масаласи хозир кўпчиликнинг дикқат марказида. «Фан ва турмуш».

ҚӰРИҚХОНА Белгиланган қонунларга мувофиқ давлат томонидан ажратилган, алохида илмий ёки маданий ахамиятга эга бўлган (ноёб ландшафт, ўсимликлар, хайвонот дунёси, фойдали қазималар ва б.), табинй объект жойлашган худуд. Асраймиз уссимлик хилиарин тайин, Асраймиз хайвонлар камёб зотини. Хатто атрофларин ураб атайин, Кўрикхона, деймиз суัнгра отини. А. Орипов, Йиллар армони. Ана шу кўлнинг поёнсиз чор атрофи давлат мухофазасига олиниб, кўрикхонага айлантирилан. О. Абдурахмон, Милтиқ отилмади.

ҚӰРИҚЧИ 11 Химоя қилувчи, химоячи, соқчи, посбон. Чегара кўриқчилари. Дарвозахона устидаги кўрикุчилар Бобурнинѐ одамларини масхара киниб кулишарди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Кушларни чўчитиш, улардан боғ, полиз ва ш.к. ни қўриқлаш учун уррнатилган қўғирчоқ одам; қаратқи. Мени нима деб уиилайсан-а. Сен учун пайкалдаги қурриқчиманми? Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. $І І$ нине учун эски чопондан полизимизга куурикчи қилдим. С. Сиёев, Ёруғлик.

ҚЎРИКЧИ І Қўриқ ер очувчи, қўриқ ерда инловчи шахс. -Агар орзу қৃилмасак, хосилааримиз қамровини чеклаб қййсак, унда эртанги кунимиз нима бўлади? - дейди қурикчилар. «Ўзбекистон қўриқлари». Олтойминг бепоён қирларини уัзлаитирии уиун жўнаб кетаётган ку்риџчиар бу ерга келар эдиар. Газетадан.

ҚЎРИҚЧИЛИК 1 Кўриқчи иши. Курриқииикк жонга тегди.

2 Химоя, пана, панох. Крейсер кирувии самолёт куурикчилигида денгизга бораётир. «Гулхан». Курикчилар Бобурнинг кузига таиланмасликка тириииб, хужранинг орка томонида ку้риқчилик қৃила бошладилар. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ҚЎРС Кишига қаттиқ тегадиган; кўпол, дағал, тўнг. Кўрс одам. Қйрс су̌з. Қйрс муомала. Унга юзма-юз келиб, бундай қўрс, бундай терс гапларни хфеч вақт айтган эмас эдим. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кугрс жавоб орага яна жизлик туиирди. С. Зуннунова,

Гўдак хиди. Аваз у̌з фезлини билади: у инжик, юраги тор, кўрс. С. Сиёев, Ёруғлик.

КӰРСЛИК 1 Қўрс эканлик. Гапинине курслиеи, муомаласининг совуқлиги учун қиитлоқилар уни «Соли совук» деб атардиар. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қоровулнинг куррслисидан энсаси қотиб, кабулхона томон йўл оларкан, яна ғижиниб қуйди. Н. Аминов, Елғончи фаришталар.

2 Қўрс, совуқ муомала, кўполлик, тўнглик. Дадажон.. Расул акага қурслик қилиб кўйгани уиун зурр бериб уัзини койир, иининг нима билан тугаиига ақли етмас эди. А, Мухиддин, Миришкор.

3 шв. Димоғдорлик, кеккайиш. Бу гап Аскар отага умрида бир марта от миниб, уузини зур чаєандоз хисоблаган ёи боланинг қўрслигидай туюлди. А. Қаххор, Хотинлар.

ҚЎРХОНА эск. 1 Курол-аслаха сақпанадиган омбор, қуролхона, арсенал. Англия курол-яроғини олиб келган кейинги карвон амир хазрати олийларининг куурхоналариса сиғмай юолди. Курхона ёмидаги «Доруишифо» мадрасасига хам хяарбий анжом сандикларини киритиб, териб кўйиига ту̀ғри келди. А. Хакимов, Илон изидан.

2 Қимматбахо нарсалар, бойликлар сақланадиган омбор: хазина. Хукуматимнине қупица Тушди-да қурхонаси.. «Фольклор».

ҚЎРЧИ тар. 1 Ўрга асрларда Туркистон ва айрим Шарқ давлатларида: туркий қабилаларнинг эътиборли ва ишончли кишиларидан саройда тузилган махсус харбий қисм жангчиси (хукмдорни ва нуфузли аъёнларни кўриқлаган).

2 Темурийлар даврида: экинзорларни қйриқловчи харбий қисм жангчиси.

ҚУРКА-ПИСА реш. Дацил ботинмай, қўрқимсираб, бир оз хавотирланиб. Лавли элктр чирок ёниб турган ок уйга қурқаписа кирди. Х. Ғулом, Машъал. Санобар ўзинине тақдири Аиихоннине иу суратеа муносабатидан хал бўладигандек, қуркса-писа унга каради, нафас олмай кузатди. «Ёшлик». Мен яна қурқа-писа суррадим: -Узум берсам, ейсанми? X. Ахмар, Ким хақ?

ҚӰРКАРЛИ Киши кўрқадиган, қўрқувлн. Хавотир булмана, бунинг хеч қўрқарли ери йўк.

КӰРҚИМСИРАМОК Бир оз қйрқмоқ, хавфсирамоқ. Кўрқимсираб гапирмоқ. -
[Туัлахон:] Худойим билади [кўрқимсираб ялиниб], жон хола. Хамза, Паранжи сирлари.

ҚӰРҚИНЧ 1 Кўрқув холати, хисси; кўрқув, дахшат, вахима. Унине вужудини куррқинц қамраб олди. Қурқинчеа туимоқ. Нигоранинг хамон қурқинч, дахшат тўла кўларида миннатдорчилик уикуни йилтиради. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Хавотирлик, безовталик холати, хисси; хавфсираш, хадиксираш; хадик. Никоминнинг қалбини янги бир қуркцини таталарди. Ук-дори, озик-овқат унда чегарали эди. Ойбек, Қуёш кораймас. Энди бу иккинчи сохта хатни ёздириида, гарии хтозир Отабекнинг қўлёзмаси ўз қўлида бу̀лса хам, яна кууркинчи йўк эмас эди. А. Қодирий, Утган кунлар.

3 айн. қўрқинчли. Отабек сапчиб кетди, пуси қурқинч холга кирган эди. А. Қодирий, Уттан кунлар. Тошни тоилареа уриб, Тарқатиб қурқинн оханг. Fайратий. Кумуибиби ортиқ чидоладими, қуркинч бир товуи билан хайкирди: -Ох, у̀ламан, кўп суัзлама! А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

ҚЎРҚИНЧЛИ 1 Кишини қўркувга, вахимага, дахшатга соладиган, дахшатли, вахимали. Кўрқинчли туи. Кўркинчли манзара. ■ Унинг ранги оқариб, важохати куррқинили тус алган эди. М. Хазраткулов, Журъат. Одамларнинг унингсиз хам хароб эгни-боимари туँкилди, афсоналардаги въжуж-маъжуж каби қурқинчли тус олди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Кишини хавотирликка соладиган, безовта, хавотир қиладиган; хавфли, хатарли. Қурқинчли касаллик. Узун ва иссик ёз кунида подшохни сахарликсиз колдирии бесимлар учун уузари оч-нахор колииларидан қурқинчлироқ эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ҚЎРҚИНЧСИЗ 1 Кўрқарли ери йўқ, қуржинчли эмас.

2 Хавотир оладиган, хавфсирайдиган ери йўқ, хавфли, хатарли эмас; бехавотир, хавфсиз.

ҚЎРҚИНҚИРАМОК айн. қўрқнмсирамоқ. Рост, амаки, лекин хўл олиидим, жағига ухшатиб солардим-ку, қўрқинкирадим, ёшман-да. Ойбек, Болалик. Миннатдорлик биддиргим хุам келарди, алланечук кўққинкирардим хзам ундан. А. Мухтор, Туғилиш.

ҚӰРҚИТИШ хук. Бирон-бир шахсга ёкн ижтимоий манфаатларга оғзаки, ёзма шаклда ёки бошқа усуллар билан жисмоний, моддий ёки бошқа турдаги зиён етказиш ниятини ифода этиш; инсонга рухий азоб бериш усулларидан бири.

ҚЎРҚИТМОК 1 Кўрқмоқ фл. орт. н. Бутун юзи кулокларигача кўкариб, кӱллари ёнига иалвираб туиган Писмик у̀лим тусига кириб борди. Бу хол Соли совуқни жуда ёмон қуркитиб юборди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

2 Елғон дўқ-пўписа ва ш.к. билан юрагига ғулғула солмоқ, Ёи кетаман деб кўрқитади, кари уланан деб куркитади. Мақол. п. $b e$ рахмлар, нахотки болани шунчалик курқ̧итсаларинг! Сен хุам шунинг товуиига уйғондингми? А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Бабзи бир чумчук юраклиларни кўрқитии учун қииинган ии бу! И. Рахим, Чин мухаббат.

ҚЎРҚИІШ 1 Кўркмоқ фл. хар. н. Пиеит кугржиии, ранги учиии урнига хадеб кулар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 айн. қўрқув. Дуиманлар ку̀n питирлашди, Куркุиилари хุаддан ошди. «Гулихиромон".

КӰРҚМАС 1 Қўрқмоқ фл. бўлишсиз сфди, У хеи нарсадан қўрқмас эди.

2 Кўрқишни билмайдиган; довюрак. Бу қугрқмас, қотмадан келеан.. командир уруиинине боиидан охириеача хтарбий хизматда бўлди. Газетадан.

ҚЎРКМОК 1 Кўрқув хис этмоқ, қўркув хиссига берилмоқ у хен нарсадан қурқмайди. Кўркжанга куииа кўринар. Мақол. Тешабойнинг жахли ииқди: -Тешzанда кўзингизни тешиайди-ку! Мунча қўрқмасансиз? М. Исмоилий, Фарғона т. о. Келин қўркканидан хуии кетиб колди. Хамза, Бурунги қозилар.

2 Кўрқоқлик, юраксизлик қиимоқ, юраги бетламай, дов бермай қочмок. Кйрккан олдин муиты ку̀тарар. Мақол.

3 Хадик олмоқ: ботина олмаслик, юраги дов бермаслик; чўчимоқ. Хаёт.. худди йиқุилиб кетиидан кўркқандек, бир куули билан танчани уилаб, юзини йисттдан хиёл қоиириб утирарди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Дардини айтибди-ю, фамитиясини айтгани қўрқибди. С. Сиёев, оплиқ аёл.

ҚЎРҚоҚ Хар нарсадан кұрқаверадиган, юраги йўк, юраксиз. Зилзила уни янада кууркоқ, булар-бўммасга чўчийдиган қилиб кўйган эди. Н. Аминов, Қахқаха. Кўркок уэмасдан бурун у̀лади, ўликдан нима кутиб булади. Уйғун, Хаёт қўшиғи. Қурқоқка кўланка азроил, дейдилар. А. Қаххор, Туйда аза.

ҚӰРҚОҚЛИК Курқоққа хос хис-туйғу, хатти-харакат. [Шербек] Курашда қуркоклик.. нималисини бизмайди. С. Анорбоев, Оқсой. Қуррқоклик догини ўлим юволмайди. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Агар яна шунақа қурқоқлик қилар экансан, калланени оламан. И. Рахим, Чин мухаббат.

қЎРқУв Куррқиш хис-туйғуск, шундай хис-туйғули холат, рухий холат. Кўрқувга туимоқ. Юрагига куркув соммоқ. Уни кйркув босди. Жангга кирдингми, куркувни унут. Ўлиини эмас, улдиришни уйла. Уйғун. Хаёт кўниғи. Одамлар куркувдан калт-қалт титрабдизар. «Олтин бешик».

қӰРқУВЛИ Қўрқув уйғотадиган, қўркув холатли, қўрқув ифодали. Атрофга кўркувли назар пашламоқ. - Нури ёлгиз қоларкан.. кузнинг ойдин кечасидаги курркувли, лекин унинг учун энг тотли дамлар ёдидан утдди. Ойбек, Танланган асарлар. Кууркуөли кўлар билан теваракни кузатди. А. Қаххор, Йиллар.

қЎРҚУВСИЗ Курқинчдан, қўрқинч хиссидан холи, тинч. Онахоннинг кузз қараши куррқувсиз, нафратли ва мағрур қараи эди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

қЎР-қУТ Йиғиб, тўплаб, ғамлаб қўйилган нарса, бойлик, захира; қут-барака. IIунисига суюнаманки, у̀ша вақтларда яхшигина руззор тузиб, қўр-кут орттирган эканмиз. бари халқнине корига яради. Ойбек, О. в. шабадалар. Эшон аянинг бирдан-бир нияти кўдда қолган кўр-кутларни сақлаб қолии, пишиб хилвираб турган эшонни узз масканига қўйиб, бойликларига эга булии. С. Ахмад, Хукм. Хозир эски кўр-қутдан бор, лекин ётиб еганга тоғ чидамайди. Ойбек, Улуғ йул.

ҚЎРҚҚУЛИК Кўрқиш керак, қуррқиш керак бўлади. Бу одамдан курккулик: Одамни хаже килиб юборади. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк. Пулки кишини хазондай учириб юрдими, ундай пуддан курккулик. А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

ҚЎРFАЛАМОК кам кўлл. Кўрғамоқ. Атрофда эса уни шериклари ўраб-кўрғалаб, химоя қцииб боришарди. «Гулистон».

ҚЎРЕАМОҚ шє. Кўриқтамок, сақламок. Ватанни кўрғамок. - Агар у жанг вактида жонини курғаб, ўртоклариеа хиёнат килиб, тўнгакнинг орқасида бошини кафтига кўиио ётмаса, тепасига бостириб келаётган [дуиманни] кўрарди, отиб улдирарди, узи саломат қоларди. Уйғун, Хаёт қўшиғи. Жанг айпамоқда ёри, қурғаб саодатини: Гулшанда бахт майидан мастона ёра айтине. Уйғун.

ҚЎРFOH 1 Ўрта асрларда қалин ва баланд мудофаа девори билан ўраб қурилған, асосан, бир дарвозали ншахар-қалъа. Ёв курғонини камал килиб, унинг кулоикаи баланд деворлари ёнига чодир ташлаган кўщин каби одамлар тоғ этагига тулиоб кетдилар. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ғижсувон кўргонининг шарқи-шимол ва ғарб томонларидан чикаётган.. гулгудаии товуи хавони титратмоқда эди. С. Айний, Куллар.

2 Қалъа. шахар, қўрғон ва ш.к. ни мудофаа қилиш учун қурилган мустахкам девор. У баланд кургон билан урралган булиб, ичкарига тугртта темир дарвозадан кирилар эди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси. Азизбек ташаккурни битиргач, худайчи куррғн устидаги мудофеларга бор тоувушини қуйиб қичқирди:-Бек жаноблари бу кунги рустамона ғайратларингизга дуо киладилар. А. Қодирий, Ӱттан кунлар. Уّчок бошида кумғон, Атрофии баланд куррғн. Кўниия берган ёримни Кўролмасдан бағрим қон. С. Аб̈дулла.

3 Дала жойда ва умуман шахардан ташқарида атрофи девор билан уралган ховлижой ва унинг ичидаги бинолар (атрофи, одатда, боғ, экинзорлардан иборат бўлган). Арслонбекнинд қўрғонини.. бу йтга тушиб олган кўр хам топади. Х. Ғулом, Машъал. Шербек қиилокнинг энг четидаги курғонни хам босиб утди. С. Анорбоев, Оқсой.

ҚЎРҒОНБЕГИ тар Қалъани, кўрғонни химоя қилувчи соқчиларнинг бошлиғи, қалъа коменданти. Азизбек, қариисида куия боғлаб турган кўрғонбегидан сурради: -Иигитларингизнинг барчаси хам курук қоммадини? -Давлатингиз соясида, тақсир! А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

ҚЎРFОНЧА 1 Кўргон 3 с. кичр. П̆изитлар Максиининг қул-оёғини боғлаб, икки яиик асбоб-ускуна билан омиб қочииди. Икки кун арчазордаги кўрғончада камалиб ётди. С. Ахмад, Хукм. Қишлоқдаги пахса деворли қуррғончалар бой, бадавлат одамларники бў-

либ, гуваладан қурилган пастак уйлар кам-бағал-кашшоқларнине бошпаналари эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Кичик қишлоқ, қишлоқча. Булоқбошидаги қуррончамиз хаммаси бўлиб эллик беш хужалик. П. Турсун, Ўқитувчи.

КЎРFОШИН Менделеев даврий системасининг IV гурухига мансуб кимёвий элемент; оғир, юмшоқ, тез эрийдиган, кў-киш-кулранг металл. Соф қўрғошин. Кйрғошин рудаси. Қўрғоиин қотиималари. -- Мана, - тугунчани Сувонжонга берди, ярим кило дори, ярим кило кўргоиин. Ичида туунгиз ўк хам оралаи. С. Анорбоев, Оқсой. Тоғда нодир металларнинг белаиларини кӱриб, вольфрам, молибден, қўрғошин қидирииган. С. Анорбоев, Ишчилар.

ҚӰРFОШИНЛИ 1 Ичида ёки таркибида қўрғошини бўлган. Қурғошиили баббит.

2 Кўрғошин қуйилган; қўрғошин ёки унинг бирикмасидан ясалган. Қурғоиинли аккумулятор.

ҚЎСҚИ 1 Кийилавериб эскириб кетган, жулдури чиққан, жулдур кийим. Бошида кир, тўзғиган салла, чопони хам қуски. Ойбек, Улуг йўл. ШІу кўскиси тўрт йилдирки, янси буммас. F. Fулом.

2 Шундай уст-бошли киши хақида. Мен.. отдан туисам хам, эгардан туимас эдим. Мен кимман ахир, Омон кўскцига буйсуниб кетавераманми! F. Ғулом, Шум бола.

3 кўчма Дағал, қўрс. Одамлари бир-бирини сизаб гаплашади, биздагига ухшаб кўпои, қўсқи эмас. И. Шомуродов, Мағлубнят.

ҚЎТИР 1 Баданда пуфакчалар хосил қилиб, қаттик қичиштирадиган юқумли тери касаллиги. Тиқилинч ва ифлос жойларда, ётоқларда яиовчи кишилар турли термама, қутир.. ва бошка шунга ухиааи юқумми касалликларга дучор бўладилар. Н. Исмоилов, Касалларни парвариш қилиш.

2 Шундай касалликка йулиққан. Кўтир бола. Кўтир эчки. - Писмик, эгасидан хўп калтак еб, яна билтанглаб көолган куутир имдек, эгилиб-букиииб, ерга сирпангандек булиб инқиллади. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ҚЎТОН 11 Бирга боқилаётган катта қўй тўдаси; қўй подаси; сурув. IIу кеча пушимда чўпон бўлибман, Қутонимни кирнинг туурида кўрибман. Ислом шоир. Майдонга бир кутон қуйни хайдаб келииди. F. Расул. Тўнғич уғил.

[^8]2 Кўй ёки мол қамаладиган катта қўра ёки махсус бино; қўйхона, молхона. Умарқул эрталаб, ердан киров кўтарилай деганда, қўиларни қутондан хайдаб чиқарди. О. Хусанов, Хаёт ишқи. -Оворагарчиликни айтмайсизми, - деди пакир уилаб турган новча киши, - қчиида қиииоқққа, ёзда яйловга мол хайдаймиз. IIIу ерга кўтон қурилса бўлмайдими? И. Рахим, Ихлос.

КЎТОН II: кўк қўтон к. кўкқўтон. Оқ қўтон қ. оққўтон.

КЎТОНЛАБ Бир неча қўтон, қўтонқу゙тон. Салимбой улгандан кейин, унинд ўрниеа Мадамин оксокол бўлиб қолди. Юзлаб қўи-хўкиз, йилқи, куттонлаб қууй-эчки бунга колди. П. Турсун, Ўқитувчи.

КӰТОНЛАМОК 1 Атрофни ўраб, қўгонга айлантирмоқ, қўтон қурмоқ.

2 Кўтонларга айирмоқ, бўлмоқ.
3 Кўтон бўлиб турмоқ, жойлашмоқ. Тепанинг усти теп-текис, бемалол бир сурув бу̀тонласа бӱларди. Н. Қобил, Унутилган сохиллар.

ҚӰТОС І Марказий Осиёнинг баланд тоғли худудларида яшайдиган, хўкизлар кенжа оиласига мансуб кавш қайтарувчи хайвон. Қорамолнинг тоғ шароитига мосланган энг кучлиси ва махсулдори саналган қутосни армани қиилоқларида кўп учратдик. X. Назир, Мафтунингман, Озарбайжон.

КӰТОС II шв. Бўйинга тақиладиган безак буюми. Кўтос тақди бўйни узун бедавога. Қирқ куббали юган урди бошига. «Хушкелди». Ана шунда тилаа қуттос такинган ўн ту̀рт махрам Бойбуридан Бойсарини сўраб бориб қолди. «Алпомиш».

КЎЧҚОР 1 Совлиқларни уруғлантиришда фойдаланиладиган, бичилмаган эркак қйй. Зотли қўчқор, ..утган йили эса майин жунли зотли куучқяорлар келтирилиб, ӱзимизнинг жайдари қўйларга.. чатиитирии боиланган эди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 кучияа с.m. Кишига нисбат берилади; зур, ботир, пахлавон. Чамбилнинг қучқори ўзим бўламан, Чамбил элтиб, сени лойга соламан. «Маликаи айёр». Бу юрииингдан сенга ўлнклик даркор. Бу сўзаарни айтиб шундайин ку้чқор. «Муродхон».

Икки қӱчқорнинг боши бир қозонда қайнамас Иккита бир хил манман, зўр ва ш.к. одам бир жойда муроса қилиб

яшолмайди, чиқишолмайди, маъносидаги матал.

3 Кўчқор (эркаклар исми).
ҚЎЧҚОРБОЗ Кўчқор боқиш ва уриштиришни яхши кўрадиган одам. Машхур Аиимжонбойнинг уға Туграхон бойвачча кўчкорбоз, хуурозбоз.. эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

қЎШ 11 Иккита, бир жуфт: қўшалоқ. Кўи белбоғ. Кўи ёстик. Кўмарида кўи узук. Кўи ғилдиракли арава. Кўи отли извош. Кўи табакали дарвоза. Кўи карнай. - Юкоридаги бир-бирига мингашиб турган қу̀и харсанг тагидан викир-викир қайнаб сує чикмоқда. С. Анорбоев, Оқсой.

Кўш қўллаб қ. қўллаб 2.
2 Бир вақтда, биргаликда солир бўл(ади)ган, юз бер(ади)ган (яна к. қўшалоқ 2). Қўи байрам. Қўи тўй.

3 Омочга кўшилган бир жуфт (ёки битта) хўкиз ёки от. Далага қўи чиқди. เ Зағчалар қағқағлашиб, қўи кетидан учибкўнииади. Н. Фозилов, Оқим. Куии хуккизда ер хайдаб, бир отли сеялкада қўриқка чигит экилди. «Ўзбекистон қўриқлари».

Кўш пайти (ёки вақти, махали) Хайдаш учун ер етилган, далага қйш чиқадиған пайт. Куш хайдамоқ Қўш билан ер хайдамоқ.
 ааси эиитиаадир. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

KӰIII II 1 Сафар, саёхат ва ш.к. да вақтинча қўниш жойи; вақтинчалик қароргох. Хамма лаикар жам бўлиб, булар хам Асқар тоғдан оииб, қўи таииади. «Гурруғли». Кйқон сипохлари эндиги хужсумгача.. яраларини боглаи, дамларини олии учун куррон ёнидан қаёккадир қўииарига кетганлар. А. Кодириһ, Уैтrat кунrap.

2 Гурух, тўда, тўп. Полөоннинг қўиига гурланиик Екуббюй, хазорасплик Қилиюойлар хам келиб кўшилдиаар. Ж. Шарипов, Хоразм.

KЎIIA I Иккита, бир жуфт; жуфт. Куркканга қўша кўринар. Махол. $\Rightarrow$ Ярашикли келган кугиа кокилинг. «Хасанхон". Кўиа кунгурали бинолар, Қуббаларда ўйнайди қуёи. Э. Рахим.

Кучна қаримок Умрнинг охиригача бирбиридан ажралмасдан, бирга яшаб утмоқ. Фотиманинг қам унга майли бор. Агар юлдузлари тўғри келган бўлса, кучиа кариисин. П. Турсун, Ў уктувчи.

КЎППА II айн. кўш 11 2. Таикарида бир ку̀ша созандалар.. шахарнине машхур хофизлари аиула айтадилар. А. Қодирий, ўтган кунлар.

КЎШААЛОK 1 Иккита бир-бирига ёпишган, бир-бирига ёпишиб ўсган, ёпишиб туғилган ва ш. к. Қўшалоқ олма. Қуишалок сомса. Кугиалоқ боши бузоқ. Марғшлоннине кўиалоқ кулчаси. -Сизарга атаб олиб келдим, киэларим, - деди кампир ва бир жуфт қўиалоқ анорни румолидан олиб. Адолатга узатди, - буниси сенга, қизим. И. Рахим, Чин мухаббат. Самоварии қуัиалок бармоқли панжасини чўзиб, бир ку̀чани кўрсатди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Бир вақтда содир бўлган, юз берган, бирга келган, қўш. Кутиалоқ байрам. Бо-ла-чақа, набиралар, дўсту биродорлар билан қўиалок тўй кунини ўтказии вақтини келиииб олдик. Т. Унабоев, Кумуш тўй.

ҚЎШАЛОКЛАМОК кам кўдл. Иккитаиккита, жуфт-жуфт қилиб бирлаштирмоқ, қўшалоқ қилмоқ. Пайтдан фюйдаланиб, мен хам (гранатани) қу̀иалоқлаб отдим. А. Мухтор, Давр менинг такдиримда.

КЎШНА-ҚЎША Жуфт-жуфт, бир неча жуфт; жуда кўп. Кукрасида кууиа-кўиа орден ва медаллар. Қууиа-қўша палак, қу̀шакўша паранжси, уч-туัрт уйни ясатиига етадиган дорпечлар, гулкўрпалар, чойшаблар.. Лутфинисо ва унине қизини хали кุаноатлантирган эмасди. Ойбек, Танланган асарлар.

КЎШБЕГИ map. КУШ, яъни харбий қароргох ва лагернинг бошлиғи.

ҚЎШБОШ Икки бошли. Ку̀ибош ёвуз бургут темир тирноғин Одамзод бугзига санииб турса-ю, Дилга сиғармиди фарзанд орзуси. Миртемир.
 ғур гаплар аралаштириб, алпаб. Баззида битта ё булган, ё бўлмаган вокееони бир эмас, бир неча газета узидан қучиб-чатиб ёзади, ўкуєчини иионтирмоқчи булади. Газетадан.

КЎШИЛИЕММК Куипилмоқ фл. бирг, н. Гапга кўиилиимок. Сухбатеа кўиилиимок. - Дугонаси чиқиб, ундоқ деди, холанг чиқиб, бундок деди, хаммаси қучиилиииб, сени олиб, менга урди, мени олиб, сенга урди. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Баиарти, мен бу вахиатга иитирок қилган бўлсам, кайси

акл ва кандай манфаатни кузатиб кўиии лииан буламан? А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

қӰШИЛМА 1 Турли элемент, қисм ва ш.к. нинг ўзаро қўшилишидан таркиб топган нарса, бирикма. Универсал асбоб., икки айанувчи доиранине қушицмасидан иборат. *Астрономия".

2 Йнрик харбий қисм (бригада, дивизия, корпус ва ш.к.). Иккинчи Болтикбуйи
 утии тараддудида эди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

ҚЎШШИЛМОҚ 1 Қўимоқ I фл. узл. ва мажх. н. Бешга уч қўшилса, саккиз бўлади. Сут кўщиаган чой. Икки от ку̀цилган извош. Fайрапига ғайрап кўиилди. ІІахримиз хуснига хусн қу̀ишимоқда. Иағорлар хааракатига қўшимлоқ. Элга эл қўиилса - давлат. Мақол. - Балтабойнинг чехраси очилиб кетди. Отим чиқсин, десангиз мусобақага кушшиинг будиаса. А. Қаххор, Кўшчинор чироқтари. Кампир.. болаларга ку̀шилиб хзингиллашган Нурига пичине қุидди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Бирлашиб, аралашиб кетмоқ, бирлик, яхлитлик касб этмоқ. Робиянинд майин соч толалари йиситнинг юзиеа тегди, бир лахза иккоөинине нафаси нафасига куушиииб кетди. П. Қодиров, Юлдуэли тунлар. ..тўнка ёнида сощлари уॅсиб, соқолига қўиилиб кетган девона.. гулханни ёндириига тирииар эи. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

3 Сафига кирмоқ. Бир вактлар саёқ йигияарга қуучиииб қолгандим-да. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Тўғри деб билмоқ, қўллаб-қувват~ ламоқ, ёқтамоқ, Бировнинг фикрига қуиилнок. - Мен Зокир отанинг таклифига қўшиаман. А. Қаххор, Қушчинор чироқлари. -Муса аканинг гапларига қўииламан, деди Бектемиров. С. Ахмад, Хукм.

ҚЎНИЛУВЧИ 1 Кўшнлмоқ фл. сфдш. Даврамизаа қуัшилувчи одамлар борми?

2 мат. Бирор сон ёки миқдорга қўшиладиган иккинчи сон ёки микдор. Кўиилувчиаар урни ўзгаргани билан натижса (йигидш) уззармайди.

ҚЎШИМЧА 1 сфт. Бор, мавжуд, режадаги нарса, ходиса ва ш.к. нинг устига қу゙шилувчи ёкн уларни тўлдирувчи. Кўиимча махсулот. Қйцимча дарс. Турғук сизза дуиимчо хүжжат бермоқни. Н. Сафаров,

Хаёт мактаби. У., домланине ножу้я харакатлари тўгрисида қўиимна мадлумотлар берди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 от Мухокамага қўйилган қарор, резолюция ва ш.к. га киритиш учун таклиф этилган янги фикр, мулохаза ва ш.к. Қарор қўиимиалари билан бир огиздан қабул қилинди.

Кўшимча қилмоқ Кўшимча гап, фикр, таклиф ва ш.к. билдирмоқ, Хусайн Оға ўғли қу̀шимиа қылди: -Бахнимизга сизаарни учратиб колдик. И. Рахим, Чин мухаббат. Курбоналининг гапига у билан келган иерикларидан бири қуииммуа килди.. М. Хайруллаев, Тилла маржон.

3 от, тли. СЎзга қўшилиб, янги сўз ёки сўз шаклини ясаш учун хизмат қиладиган морфема (қ. аффнкс).

4 от Асосий нарсага кўшилган, аралашган хар қандай бошқа нарса, аралашма. Хеч қандай кўшимчаси йўк, тоза асал.

5 om, c.m. Илова.
ҚЎШИН Қуролли кучлар мажмуи ёки унинг бир қисми; аскар, армия. Кўшинларимиз кุарии хужсмга уттдилар А. Қаххор, Хи-хи. Кун чикаётганда, иахар ташқарисида бир қисм қуиини билан ПІайбонийхон пайдо бўлди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ҚЎПИІІ 1 Куушмоқ I фл, хар. н. Хосилга хосил кўииии. Бу, ўртоклар, фан билан тажрибани бирга қу้иии оркасида эрииган ютуғимиздир. С. Анорбоев, Оқсой. Тешабой соябон аравани қуॅииига буюрди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 мат. Икки ёки ундан ортих соннинг йиғиндисини топиш амали; кўшув. Касрдарни қўциии ва айирии.

ҚЎШИК 1 Кенг маънода шеърий-му сиқий жанр; ашула. Лирик кугииқ. Хажвий қўшиқ. Халқ қўииклари. Кўииқ айтмоқ. Кўиик басталамоқ. - Унда алла, куัиик бор. Нссик бағир ва ииқ бор. Г. Жўраева, Иқбол. Яхии куй ва қўшиқ инсонга хуи кайфият бағиилайди. Газетадан.

## 2 Лапар, терма.

ҚЎШИКЧИ Қйшик ёки лапар айтувчи киши, хонанда. Чолғчилар бошладилар соз, Крииикчилар солдилар овоз. F. Fулом. IIу чожқача муัлтайиб, хаёя ичида иуัнғиб ўтирган Кумуибиби бир сесканди-да, куัииқии қизларга құаради. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҚӰШИКЧИЛИК 1 кам қу̀ла. Қўшиқ айтиш касби, иши. Қуّшиқчиликни йигшштир.

2 Кўшиқлар яратиш, қўшиқ басталаш. Мазруф Назаров кинематография, ораматургия ва қу̀шиқчилик сохасида хам дадил қалам тебратяпти. Х. Ёдгоров, Хаёт тўлқинлари.

КӰШМА 1 Бирлаштирилган, бирлашган холда амалга ошириладиган, утказиладиган, биргалиқдаги. Қўима ахборот. Куиима мажлис. Қйима корхона.

2 тли. Икки ва ундан ортиқ тил бирлигининг қўшилувидан ташкил топган. Кўима гап. Кўима аффикс. Кўима сўз.

ҚЎШМАЧИ Бегона аёл билан бегона киши (эркак)нинг учрашувига, кўшилувига воситачилик қилиб кун кўрадиган одам; далла. Мен хали келиб-келиб одамгарчиликни, диёнатни, номусни тупроқ билан тенг қилган сиздай разил, хотинфуруш қўимачилар олдида шундай паст туидимми! Хамза, Бой ила хизматчи.

ҚЎШМАЧИЛИК Қўшмачи иши, касби. -Яхии булди, кета қолинглар, - деди хотинлардан бири унинг кетидан бурнини жийириб, - худодан қўрқармиилар булар? Биттаси қучимачилик килиб кун ку̀ради. С. Зуннунова, Гулхан.

КЎШМЕТАЛЛ Икки хил металлдан ясалган, биметалл. Кўиметал пластина.

КЎШМИСРА Икки мисра, ғазал, қасида ёки достондаги айрим бир байт. Мазкур қуиимисра «Садди Искандарий» достонининг 88-бобида келган. «Тафаккур».

ҚӰШМОЗОР Ёнма-ён иккита мозор.
Кўшмозор бўлмоқ Бирга, бир вақтда ўлмоқ; қирилмоқ. - худо хохиаса, хаммнаси қўимозор бўлади! - деди Рохатбиби. - Хак жойида карор топади. X. Fулом, Машъал. Қўшмозор қилмоқ Иккаласини ёки бирйўла хаммасини ўлдирмоқ, қирмоқ. Қиилоққларимизга разм солинг.. тунов куни ғиждувон томондаеи кุиилоқূлардан бирида дехқонни таламоқ ниятида борган амир амлокдорларини сарбоз-парбозлари билан қўшмозор кุииииибди. С. Кароматов, Бир томчи қон.

ҚӰШМОК I 1 маm. Қўшув амалини бажармоқ, жам қилмоқ. Бешни бешга қуॅимоқ.

2 Бирор нарсага бошқа нарсани аралаштирмок ёки солмоқ. Сутеа сув кўимоқ.

Чойга иакар қу̀имоқ. Лойга сомон қўимоқ. - Гулнор ўкчиб-ўкниб сўзлади: -Захар.. Салим қўиган. Ойбек, Танланган асарлар. Хар бир акли бор одам қовунеа пиёз куичии ейии нотугғри эканини билса керак. А. Қаххор, Мунофиқ. Дарахтларнинг гулларидан сочилаётган хидни хаво билан қўшиб, хар канча шимирсанг хам ту้йайсан, киши. Н. Сафаров, Жангчи шоир.

3 Бўлак-бўлак, алохида, мустақил нарсалардан бир бутунлик хосил қилмоқ, бирлаштирмоқ. Икки институтни кўшмоқ. Молу мулкни қу̀имоқ. Сўзарни бир-бирига қўииб, гап тузмок. п. Бешинчи ва еттинчи синфларни қўииб ўкุитяпти дадам. С. Сиёев, Ёруғлик.

4 Бирини бошқасининг ёнига, устига қўймоқ, тиркамоқ, ташламоқ; бир қилмоқ, бир қилиб қўймоқ. Хирмонга этак-этак пахта қўимок. Шинель ва гимнастёркаларини ечди-да, тудун кчилиб, бошқаларникиеа ку்иди. Ойбек, Куёш қораймас.

5 Кўшимча тарзда бермоқ, киритмоқ. [Мирзакаримбой] Бир нафас у̀йлаб. яна уч сумлик қоғоз ва бир сулкавой кујииб, Йўачига таилади. Ойбек, Танланган асарлар.

6 Гап, фикр ва ш.к. қўшимча қилмоқ; гап қистирмоқ. У Хадичахоннинг сўзига нимадир қўимокчи бўлди-да, хяозир айтиб қолмаса, худди кечикиб қоладигандек шоиди. Н. Сафаров, Хадича Ахророва. Ўиа қувнож вазиятини уззартирмай, кўииб қўйди: -Оёгингиз огримаяптияи? С. Кароматов, Олтин қум.

7 Борига яна нимадир киритмоқ, бирор нарсани яна нима биландир тўлдирмоқ. Умрга умр қўимоқ. Хуснига хусн қу̀шмоқ. - Хазин мисрлар унинг дардига дард қўшар эди. Х. Султонов, Онамнинг юрти. ..бу сайил навбахорга файз қууиарди. Мирмухсин, Меъмор.

8 Қаторига киритмоқ, бирга қилмоқ. [Ўзбек ойим:] Отабекнинг ёнига Хасаналини қўииб, Марғионга юбораман. А. Қодирий, Уัтган кунлар. Бу йиситни.. аскарий маик уттказаётган набкарларга қушинг! П. Кодиров, Юлдузли тунлар. Иионмасак, сени тўдамизга қўимасдик. С. Сиёев, Ёруғлик.

9 Бирга қилмоқ; бириктирмоқ. Бири Робияни оёқларидан уилаб олган, иккинчиси унинг қулаарини белига қуииб, махкам кисиб туреан.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

10 этн. Сарпо қилмоқ, сарпо, сеп тариқасида бермоқ. Битта хитой жужун мурсакни кам куриб, ёнига ўзининг қимматбахо заррин мурсагини. қўиган эди. А. Қодирий, Утган кунлар.

11 Арава, извош, омоч ва ш.к. ни тортиш учун тегишли абзал ёрдамида бириктирмоқ (от-улов хақида). Хозир нариги туррик кашқани қу̀иаман жуоозга. Н. Фозилов, Оқим. [Ёрмат] Отни қууигандан кейин аравага кุалин намат солди. Ойбек, Танланган асарлар. Офицер хозир: «Кўшга қуиисанс хам, майли, ииқилиб улдирма», деб кетаётибди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

12 От-улов тиркаб тайёр қилмоқ (арава, извош, омоч ва ш.к. хақида). Фазиддин.. аччиқ чойни ичиб қтониққач, извоини қўиди. Ойбек, Танланган асарлар. У [Сидиқжон] бир куни, туики дам олии вақтида, Зиёдахоннине сўровига кўра, эшак-аравани кў. шиб, дарёдан сув келтиргани борди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

13 Эркак киши билан аёлни уйламоқ, бир ёстиққа бош кўйдирмоқ, қовуштирмоқ. Қирқ кун туй қилиб, қирқ биринчи кечаси йиситларни қৃизлареа қўидилар. «Эртаклар». [Хасанаии:] Бекни уйлантирдим, севганига қўииб куєонтирдим!'А. Қодирий, Уттан кунлар.

Бошнни қу́шмоқ Уйлантирмоқ ёки эрга бермоқ. Бир амаллаб киидан чиқсак, Полвоннинг ұұам бошини қуัииб қуяямиз. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҚЎШМОК ІІ Кўшилиб турган, қўчшилган; қўшалоқ нарса, қўшимча. Қуркқанга кўи кўринар, кўимоғи билан беш кўринар. Мақол.

ҚЎШНАЙ Ўзбек, тожик ва б. шарк халқларида тарқалган, бириктирилган икки найли, пуфлама тилчали мусиқа асбоби (бир-бирига ўзаро боғланган иккита бир хил ғаров қамишдан ишланади). Бу майин оханг дам якин, дам узоқдан эиитилар.. дам чиройли қушиқжа, дам қуัинай садосига ўхшаб кетарди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ҚЎШНАЙЧИ Қўшнай чалувчи созанда.
ҚЎШНИ 1 om Уйлари, ховли-жойлари ёнма-ён ёки яқин бўлган кишилар, оилалар; хонадонлар (бир-бирига нисбатан). Якин қўини. Ён кўшни. Ховли олма, қўини ол. Мақол. Гилам сотсанг, қуัинингга сот, бир чеккасида уззнд уттирасан! Мақол. $\boldsymbol{-}$ Ко-

симжоннине] Ойиси қуัини билан гаплаииб турарди. Ў. Умарбеков, Она. Бир каричликдан дуторни севаман, бир кугини келинчакдан уурганган эдим. Ойбек, Танланган асарлар. [Отабек] Гузареа чиккุанда, Хасаналинине қўиниси бўлган Али эринибгина дукон тахтасини туширмоқда эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Иш жойи, жойлашиш ўрни ёнма-ён ёки яқин бўлган кишилар (бир-бирига нисбатан). Киз сураган курсант, хаакиқатда, Элмуродга қўини, иккинчи взводда ўкир эди. Шухрат. Шинелли йиллар. Хайрон бўлиб, сувдонга тикилди. У ковак эди - ук тешиб утиббди, уни улоктирди-да, кўинисидан, серсоқол русдан сув тилади. Ойбек, Куёш қораймас.
$3 \mathrm{cфm}$. Енма-ён турган, жойлашган, бирбирига яқин, чегаралош. Кўини бригада. Қӱини махалла. Кўини к̧иилоқ. Қўини мамлакатлар. Йисит ялт этиб қу̀ини далага каради. У ерда хотин-халажслар, бола-чаккалар чувулаиии, пахта терииаётган эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Кучини бурчаклар мат. Бир томони умумий бўлиб, қолган икки томонини бир тўтри чизиқ ташкил этган иккита бурчак.

ҚЎШНИЧИЛИК Кўни-қўшнилар ўртасидаги борди-келди муносабатлари, кўниқўшничилик. Кӱиничилик қилмоқ.

ҚӰШОВОЗ мус. Икки овоз билан ижро этиш учун ёзилган мусиқа асари хамда шундай асарни ижро этиш; дуэт.

ҚЎШОЁК Орқа оёқлари ва думи узун, сакраб кришга мосланган тунги кемирувчи сутэмизувчи хайвон. Илиқ тун. Кўиоёқларнинг чийилаши, ахён-ахёнда дардчил бузокнинг азоб чекиб инграши сингари совукূ нидолар хам эиитилади. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Зум утммай кугиоёқ билан буз каламуи хам у ёк-бу ёкка пилдираб, емии ахтариига туидилар. А. Ибодинов, «Латофат» дўконидаги қатл.

КӰШІТТР Кўшоғиз милтиқ. Элгелди ёйилиб кетган сурувга кууз хам ташламай, қу̀иотарини қучоқлаб, яна ӱтирди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. [Мадамин] Қиилоқдан чикканидан кейин қўиотар ов милтикни осмонга қаратиб, устма-уст икки марта ўқ узди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҚӰШІК 1 сфm. Бир-бирига кўшилган; қўшалоқ. Кўиоқ сомса. — Бир кўзи гилай-

роқ.. Тиканак сингари Қошлари қўиоқ. Туйғун. Анави малла йисит.. чилдирмани қу̀иок килиб чаладиган, хунари уткир чилдирмачи. С. Анорбоев, Оқсой.

2 с.т. кам кўла. от Умр йўлдоши, эр ёки хотин (бир-бирига нисбатан). Бошка гаиморни кўндлингга келтирма, қизим! Марғилонлик келин билан сенинг бизга хеч бир фаркларинг йук, икковларинг хам боламизнинг қўшоғи - боламизсиз! А. Қодирий, Ўтган кунлар.

3 от, махс. Бир арқон билан боғланган икки ёки бир неча кўй; ўзаро боғлантан кўйлар тўдаси. Чўпонлар хам сотилмай қолган қўйларни қўиоқлардан чиқариб, ўтлоқларга хайдадилар. С. Айний, Дохунда. Туँламат Сувонжон билан биреа жуни уссиқ қўзиарни тутиб, кўиоққа тиркашмоқда. С. Анорбоев, Оқсой.

Кўшок арқон Бир неча қўйни ўзаро боглаш учун мўлжалланган узун арқон. Омон белидан қўиоқ арқонни ечди. F. Fулом, Шум бола. Қўшоқ қвлмоқ Кўшоқлаб боғламоқ, бир нечасини бир арқонга боғламоқ.

4 c.m. Умуман, тўда, тўп; гурух. Олдинги туяаардан бир нечаси кўшоғидан ажралиб келди-да, кийикни уัзиса қўшиб олди. Й. Шамшаров, Қахрамонлик йўли. Колхозчи болааар ва қุизлардан икки кушоқ кўрикчилар туудаси ташкил қиииб, болаларнине ўзига хар бир кўиоқка бир бошлиқ сайлатди. А. Қодирий, Обид кетмон.

5 Кўшоқ (эркаклар исми; одатда олти бармокли одамларга кўйилади).

Кучиқ бармоқли одам Олти бармоқли одам. Қйшоқнинг орқасида (ёки ичнда) бўшоқ Бир неча айбдор, гунохкор, жиноятчи ва ш.к. ичида бегунох жазоланган кишига нисбатан айтиладиган ибора.

ҚӰШОКЛАМОК Бир-бирига бириктириб, бир арқон билан боғламоқ, кўшоқ қилмок (кўй, эчки ва ш.к. хайвонлар хақида). Омон белидан қуॅиоқ арқонни ечди. Колган қўйларни қўиоқладик. F. Fулом, Шум бола.

ҚЎШОFИЗ Стволи иккита бўлган, кет-ма-кет икки ўқ отиш мумкин бўлган, икки стволли (милтиқ хақида). Пербек турриккূа устма-уст камчи босди. Йуллйулакай кўиоғиз миатиқни бир қӱлида уилаганича елкасига кўйиб, отиига чоглаб борди. С. Анорбоев, Оқсой.

КЎШТАБАКА(ЛИ), қўштавақа(лн) Табақаси иккита бўлган, икки табақали. Кўитабака эиик. Бу кургоннинг.. катта қўитавақа дарвозасида посбон бўлиб «Олапар» деган катта кўппак ит лиар экан. С. Абдулна, Ўтоқ Холназаров.

КЎШТИРМОК Кўшмоқ I фл. орт. н. Тоне отмай кўи қўитирмоқ. Қоражонни киилоқдан ииқариб, элга қуитиирмай, Олатоғдан жой бериб қўиди. «Алпомиш». Оксоқол тонг қоронғисида извои қўитириб, куёвнинг олдига борди. С. Ахмад, Хукм.

ҚЎШТТРНОК Кўчирма гап, иқтибос, сарлавха, шунингдек, кўчма маънода ишлатилган сўз ёки гапни ёзувда ажратиб кўрсатиш учун ишлатиладиган чегараловчн тиниш белгиси (* " ёки " " белгиси). Кўитирноқ очмоқ. Кўитирноқ ёпмоқ. Суз ёки гапни кўитирнок ичига олмок. $=$ Кўчирма гап ёки цитатани, муаллиф гапидан ажратищ учун, қўитирноқ қўйлади. «ЎзбеК тили» дарслиги.

КЎЈІТИF 1 Икки тиғли, дудама. Кўитиғ пичоқ.

2 шв. Кўшогиз, қўшотар. Қани энди, қуॅитиг милтиғине буула $ю$ о, сочма ўк билан бир отиида хаммасини уриб олсане! П. Турсун, Ўқитувчи.

КЎШТТОР мус. Икки торли.
КЎШШТУЕКЛИЛАР Қорамоллар, қўйлар каби туёқлари бир жуфт бўлган сутэмизувчиларнинг бир туркуми.

ҚӰПІУВ 1 Кўшмоқ фл. хар. н. Хайдар ота.. биринине қุайғуси иккинчисинине қайғусига қайғу кучувига кўзи етиб колди. А. Қаххор, Асрор бобо.

2 мат. Кўшиш амали. Тузук, алифбени бииб олибсиз. Хисобдан хам қўиув, олувларни уррганибсиз. Тузук! Х. Ғулом, Машъал.

ҚЎШХОНА 1 Қароллар, хизматкорлар, қўшчилар учун белгиланган тураржой. Бойнине ерининг юқорисида, баландгина бир парча сахн хизматкор ва мардикорларнинг қўихонаси эд. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Сафарда қўниш, истиқомат қилиш учун белгиланган жой, сарой. Мен оғирсингансимон ўйланиб олдим ва: -Хўп, қўихонам узоқ бўаса ғам, бир хабар оаиб уттарман, - дедим. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Куихоналарга бор-да, мехмонларга хабар бер. Олии бошланди, де. Т. Мурод, От кишнаган оқшом.

ҚЎШЧАНОҚ Бир-бирига қўшилган, ёвишган иккита чаноқ. Чиноқии агар терим пайтида барака рамзи бўлаан "кўшчаноқ" топиб олса, хўжайин уни совға билан сийяаган. "Фан ва турмуш».
қЎШЧИ 1 Қўш хайдовчи киши. Ер хайдашга чиқкан кущчиларнинг куйлаган овозмари эшитилиб, мени ӱз томонига тортди. С. Айний, Эсдаликлар.

2 map. Феодал-бойларга ёлланиб ишловчи камбағал дехқон; қарол, чоракор, батрак. Минг қучичига бир боичи. Мақол. уузиинг ер хайдаи анжомларига, хуукиз каби ии хайвонаарига эга булиб́, хакини келииган ұолда, заминдорларнинг ерини хайдайдиганлар кўичиаар деб номланган. «Фан ва турмуш».
3 map. Батрак, қарол, чоракор ва камбағал дехқонлар манфаатини химоя қилиш учун тузилган, 1919-1930 йилларда фаолият курсаттан касаба ташкилоти. Стол ёнида кониссия аззлари, «қўшии» фаолаари уттирдитар. А. Қаххор, Сароб.

қЎШЧЧИ-қУУООНЧИ айн. қўшчн 2. Муала Омонбой, шахардаги қўичи-кулончи, сайис, мирохур, бою боёнлар, оина-оғайниларингизаа хат-патингиз йуқми? F. Ғулом, Шум бола. Ана шу давлатларнинг хаммасини кучччиқўончилар Миржалол куруқнинг.. катта қўрссига ташиб келтирар эканаар. F. Fулом, Тирилган мурда.

ҚЎШқАВАТ(ЛИ) Устма-уст икки қават қилиб қурилган, икки қаватли. Кўицкават кўркам бинолар тагидаги асфальт ййаакларда йулевчиар, кўчада машиналар турнақатор. А. Мухидлин, Х. Тожибоев, Оташ қапбли қиз.

ҚЎШқАНОТ(ЛИ) 1 Иккита қаноти бўлтан, икки қанотли. Қуиканотли самолёт. - Бу хат менга хаёт берди, Багииаади фуиканот. Чапак чалиб табриклади Гуё мени коинот. Шухрат.

2 Икки тавақали, қўштавақали. У̌з умрида биринии марта Очилди кушцанот дарвоза. Э. Рахим. Енгил машина сиғадиган кууиқонотли эиикдан почтальон кириб келди. A. Убайдуллаев, Хаёт оқими.

қЎШқУЛОқ 1 Икки томонида қулоғи булган кувачасимон сопол идиш, хурмача. Саид Жалолхон раиснинг олдидаги катиқни кушкулоғи билан олиб чикиб, арикка ташяади. А. Қаххор, Башорат. Бир кучиқулоқ каатик фалон пул. А. Қаххор, Сароб.

2 Эндигина униб чиққан, икки уруғбаргдангина иборат бўлган нихол. Чиеит экиб, ғॅзаларимиз кучикулок буллунча не-не машаккатларнии боиимиздан кечирмадик! С. Абдуқаххор, Кувондиқ. Киш утди, бахорда карасам мундок, Остидан киш уриб чикибди гиёх, Гиёхки, ингичка, нимжон, кууикулоқ, -Ажабо! - дедим-у, термулдим узоқ. Шухрат.

ҚЎШ-ҚЎШ айн. қўша-қўша. [Ойнабону] Екут кўзли кўш-кўи узуклар порлаётган семиз бармоқлари билан ғўлага ухшаши тиззаларини силар экан, кўииб куйди. Х. Ғулом, Машъал. Сен тенги келинчакларнинг уйига кирсанг, оғзинг очилиб қолади: куัи-куัи тилла соатлар, тилла билагузуклар. А. Қаххор, Сароб.

ҚЎЯРДА-ҚЎЙМАЙ рви. Истагига, хохишига қарамасдан, мажбур қилиб, зурлаб, қистаб, кўймай. Кечга томон /Отамирза] рафикасини кўярда-кўймай кийинтирди. X. Тўхтабоев, Фельетондан кейин. Ойим қўярдакўймай қўиина тутқазган тугунчани уйнаб, секин хиреойи қилиб бораман. Ш. Отамуродов, Кўнгил.

ҚЎҚОНАРАВА Иккита катта ғилдиракли арава.

ҚЎҚОНГУЛ Мураккабгулдошлар оиласига мансуб, икки туркум ўсимликларнинг умумий номи. Уаарнинг уйидаги гулаарнингку сон-саноғи йуъ: гулбеор, гулравно, гулсапсар, гулхамишабахор, қуюкнгул, қалампиргул. F. Fулом, Шум бола.

қӰҚОНЖӰХОРИ Жўхорининг попуксимон бошоқли нави, оқ жўхори. Кўқонжуухори эжмоқ. Кўконжухори еужаси. $\boldsymbol{=}$ Аmрофида хеи ким йуқ; қўконжугори баргларининг цамолда шиддираиидан боиқа хеч қандай сас йчॅк эди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҚЎҚКАЙМОК $1 \mathrm{c.m}$. Тиккайиб, дўмпайиб хунук кўриниб турмоқ; беўхшов ўтирмок ёки жойлашмоқ, кўнқаймоқ. Жйраларнинг уйи тепаликда, якка ўзи қўкқайиб туради. Ф. Мусажонов, Дарадаги қишлоқда. Унда-мунда куॅкқайган эски.. тўнкалар хам.. ёкимли, жозибадор туйиларди. Ойбек, Қуёш қораймас.

2 Тик ғуддайиб, қаққайиб турмоқ, қаққаймоқ. Туиқсонов узз орқасида кўкқайиб, 立ини курсатии уиун алаақачондан бери буйруқ кушиб турган Дадабоига қичқирди: -Олинг! Нимага караб турибсиз'П. Турсун, Ўқитувчи. -ти. 3 айн. қўнқаймоқ.

ҚЎҚКАЙТИРМОК Қйққаймоқ фл. орт. н.
Зудукхоннинг шахарда куккайтирган иморати Мирхосилнинг ножў харакатларига жонди дилилдай, мана мен, деб турибди. X. Fулом, Сенга интиламан.

қ ̆́ққИСДАН рви. Хеч кутилмаганда; бехосдан, тўсатдан. Кўқисдан хужум килмок. $-Э$ Эикнинг куккисдан очилиши.. Вали акани чуัчитиб юборди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қїкқисдан берилган бу савол олдида Қодирбек нима деярини билмай, тикилганча колди. М. Қориев, Ойдин кечалар.

ҚӰҒА Қӱғадошларга мансуб кўп йиллик илдизпояли ўсимлик (пояси тик ўсади, цилиндрсимон йўғон, бўйи 2-3 метр); қовға. Хужрага кириб, гу̀ит, ёғ, кўғага боғланган тіртта умрбоқи қовун.. хужрада қалаииб етганини курди. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий.

ҚЎFАЗОР Нуқул қўға ўсиб ёттан, қўға босган жой. Қйилар кўғазорда, кўй ейдиган янтоқ Бақакуруллоқда - бечоралар бавзан ои қолар экан. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

қ ̆̈ҒАЙ айн. қйға. Сават тўкиноқка ярагай кўғай. F. Ғулом. Муйтанкулда говлаб усеан., кугғай худди ёв босиб келаётганидай шовудаийи. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Кумтепанинг адогида мўзжаз куул бўлиб, усти кўм-кўккууғай ва қамицлар билан қопланеан. Э. Самандар, Тангри қудуғи.

қЎFИРМОЧ Қозонда қовурилган буғдой. Навру̀з кирарда.. куп жойда уурик кайнатилади. Кугирмоч ковурилади. М. Алавия, Навру" - бахор байрами. Тохир ойисинине кўғирмои ушалаган ховучини қисиб: -Менга унаштирилган ким? Ростини аитии бер, дебәи. «Эртаклар».

КЎҒИРМОК шө. Ковурмоқ.
қЎҒиРЧоқ 1 Одамга ёки бошқа бирор нарсага ўхшатиб ясалган болалар ўйинчоғи. Резинка кўғирчоқ. Кӱгирчоқ театри. Қӱгирчок уйнамок. $=\grave{У}_{\text {н-ун }}$ бир ешиларга кирган иккинчи қиз кизил каламини огзида хуулаб, қу̀идаги кууғирчоққа кои-кўз ясар ва.. аиула айтарди. С. Зуннунова, Гулхан.

2 кўчма Бошқаларнинг амри, истаги билан иш тутувчи, мустақил иш юргизолмайдиган киши, хоким; хукумат ва ш.к. Бировнине қўида кўғирчок будмок. Қўгирчак хукумат. - Ха, сизлар учун раис нияа, кугириоқми? Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

ҚЎҒИРЧОҚБОЗ Кўғирчоқларни ўйнатиб, томоша кўрсатувчи артист; қўғирчоқ театрининг артисти. Созандалар дастаси катта бйлмай, бир ииржандаии, бир ноғорачи, бир сурнайчи, бир раккос ва битта қуғириоқбоздаи иборат эди. С. Айний, Эсдаликлар.

ҚЎҒИРчОҚБОЗЛИК 1 Қўғирчоқбоз иши, касби.

2 Қўғирчоқтарни ўйнатиб, томоша кўрсатиш; қӱғирчоқ театри. Илгари хайит кунаари Кумирсаройда кўгирчоқбозлик, «чодирхаёл» булар эди. Энди номини боика ки-лишибди-да, мазмуни! Ойбек, Танланган асарлар.

қ ̆ॅГИРЧОқДАй, -дек Жуда бежирим. келишган, чиройли, гузал. Менга қара, углим, сенга айтсам, аянг ууша пайтда қўғирчождек жувон эди. А. Мухиддин, Хадя. Махалааииза уч-туртта участка бор. Курран одамнинг кўзи уйнайди. Оклаб, кўклаб, кўгирчождек киииб кўйлан. Т. Алимов, Одамсиз уйлар.


FABBOC [ [ غواصص - сув тагига тушувчи, тез-тез шўнғувчи] 1 Сувга шўнғувчи, сув остида дур кзловчи шахс. Етар мақ̧садга мехнат бирла мехнаткаш килиб журьат. Tопар гаввос булиб дарёи мехнатдан дури рохат. Хабибий.

2 Сув ўтказмайдиган махсус кийимда сув ости ишларини бажарувчи шахс. Кеманинг юкини ғаввослар неча асрлардан кейин яқиндазина сув юзасига чиқардилар. Х. Каримов, Санъат сехри.

FABFO $[\phi$. . غو - шовқин-сурон, бақирчақир, жанжал, муштлашиш] 1 Бетартиб овозлар. қий-чув, шовқин. Бир кеча афандинине қулоғига кучадан ғавғо эчитилди. «Латифалар". Мавлоно Фазиидин шокқин келаётган томонга кулоқ солиб туриб курқкб кетди. Бу галги ғавғо шахар ичидан кўтарижмоқда эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 аинн, ғалва 1. Бўлажак ғавғаларни олдиндан пайқайдиган бууиб қолган Шихрат, укасига боии билан имо қилиб, балконга чика боилади. К. Кенжа, Тоғ йўлида бир оқшом. Дадам ювои одам булганидан бундай гавголардан хар вакт қочар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Бунақанги ғавғолар жонига теккан кууини хотин кўлини пахса қилиб, Мулажоннинг олдига келди. С. Ахмад, Муллажон.

3 айн. ғалва 2. Хаммада бир таивии бор, ота! Тирикчилик ғавғоси ёғиз сизда эмас. Ойбек, Танланган асарлар. Бир рузғорга ўиа рузғорнинг узз ғавғоси хам етади. А. Қаххор. Сароб.

FАВFОЛИ 1 айн. галвали 1. FавғОли ии. Гавголи масала

2 айн. ғалвали 2. Ғавғоли жой. Говғоли ousa.

FABFOCИЗ айн. галвасиз 1, 2. Ғавғосиз ии. Савдо ғавғосиз булмас, полвон гавдасиз булмас. Мақол. Оз ошим, ғавғосиз бошим. Мақол.

FABFОЧИ айн. ғалвачн. नавғочи одам.
РАДАБ $\ddagger a$. غضب - қахр, жахл, зарда; норозилик] кам кўлл. Коювчи, танбехли муомала. Бу эркакчароқ ғадабга Ойхон тескари қараб утирганна илжайнб куйди. А. Мухтор, Кумуш тола.

Fадаб́га олмоқ айн. ғадабламоқ. Боида юмиоқ супурги бўлан бой, акангнинг ахволини бир оғиз сурамай, ғадабга олишини кўрдингми? Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.

FАДАБЛАМОҚ кам кумл. Жахл, пўписа билан койимоқ, танбех бермок. Хамииа мени ғадаблар эдинеиз, энди қалайсиз, Халчахон? К. Яшин, Хамза. Тоживой тажанг.. хотинини иилатмас экан. Анно, ииламайсан, топганимни туя қиласан, деб ғадаблайвераркан. И. Рахим, Хилола.

FАДАБЛОВ кам қўд. Танбех. У дадасининг муомаласи уззарганини куриб севинди ва хозиргина булии у̀тган ғадабловни унутиб, яна кувноқааиди. И. Рақим, Хаёт булоқлари.

FАДАНГ $\dagger$. . лах; ландавур] Юқори кўтарилган, юқори. Гажакдор думларини гаданг ку̀тариб уррмалаган чаёнлар, калтакесакларнинс саноги йфқ. Ж. Абдуллахонов, Т甲уфон.

FАДДОР [ $a$. غتار - алдамчи, хиёнатчи; бевафо, мунофиқј кт. 1 Хоин, золим. Билардикки, ёвуз, ғаддор, беномус фашизм ула-

жак! Миртемир. Жасур сафлар аро от суриб мағрур, Энг ғаддор ёвларни этгансиз ғоpam. А. Орипов, Юртим шамоли.

2 Мехр-шафқатсиз, берахм. Наим амаки гаддорроқ-ку, лекин отамдан хаайиқарди. М. М. Дўст, Галатепага қайтиш. Котиларнинг қулларисимон Совуқ, ғаддор - мисли ялмоғиз. Х. Даврон, Қақнус. ІІу боис унга нозиива килган, охири, ғаддорнинг кўнглини олеан. А. Ибодинов, «Латофат» дўконидаги қатл.

FАДДОРЛИК Fаддорга хос хусусият, иш, хатти-харакат; хоинлик, шафқатсизлик. ІІеьр хусусида айбланииим.. бутунлай ғаддорлик ва жахолат эмасми? Ойбек, Нур қидириб. Хаётда хали ғаддорлигу мақсад йулида учрайдиган пасту баландликларга дуи келмаган киз борлиғи билан Умидга интиларди. Ш. Ғуломов, Ерқин уфқлар.

FАДИР [a. غنير - кўлмак; ховуз, ариқча] кам кўлл. айн. ғўдр, гадир-будур. /Тешабой Ёмгир утмайдизан брезент куртка, иссиқ қулоқчин кийиб олибди. Куллари ғадир, томирлари ўйнаб ииқкан. С. Анорбоев, Хамсухбатлар.

FАДИР-БУДУР Сирти силлиқ эмас, нотекис; ғудда ёки қабарчиқлар билан қопланган; ғўдир. Fадир-будур кўл. — Мамат бир дам ўзини йўқотиб кўйди. Юзидаги хижолат жахл билан алмашинди, ғадир-будур башарасидаги туклар тикка бууиб кетди. С. Анорбоев, Мехр. ІІукуржон тошнинг ёнига тиз чу้киб, унинг қуёшда чўгдек қизиган ғадир-будур сатхига лабини босди. О. Ёкубов, Ота изидан. Енғоқнинг танаси кучоққূа сиғмас даражада. Fадир-будур. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк.

FАЖИЛАМОK кам қўла. айн. ғажнмоқ. $У_{\text {нинг.. кони қайнаб, куॅзига чалинган кимса- }}$ ни ғажилаб ташлагиси келарди. К. Яшин, Хамза.

FАЖИMOK 1 Суяк, қаттиқ нон ва ш.к. ни кемириб емоқ; мужимоқ (кўпинча ит, мушук ва йиртқич хайвонлар хақида; инсонга нисбатан эса салбий муносабат билан қўлланади). Бир олапар элик ққадамча нарида алланарсани ғажир эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Волосов Аллонбийнинг оқ у̀товида.. қўйнинг қовурғасини ғажир экан, Эримбетни етимчадек қ̆ақшатмоқда эди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Элмурод онасининг

су้зи билан сабзи ғажиб турган қизчага каради.. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Тишлаб, чайнаб қаттиқ жарохат етказмоқ, Оёгини ит ғажиб таилабди. ■ Отлар халок бўлди, эиакларни йиртқичлар тунда гажиб кетди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

3 кўчма Тилка-пора қилиб юбормоқ. абжағини чиқармоқ: абгор қилмоқ. Одамлар ажратмаганда, бу хотин мулла Норқу้зини ғажиб таилар эди. А. Қаххор, Майиз емаган хотин. Кейин Зуннуновга худо беради. У сени ғажсиб таиитаиzа тайёр. И. Рахим, Ихлос.

4 кучиа Қаттиқ зарб, сиқиш ва ш.к. йўл билан шикастламоқ, эзмоқ, мажақламоқ. Машинанинг эшиги қўлимни ғажиди. Нима, буни машина майиб килибдими ё у ербу ерини ғажиб кетибдимики, бахтсиз ходиса деса.. К. Яшин, Хамза.

Ит ғажиган суяждай (ёки ошиқдай) Жуда озғин, нимжон ва хунук. Сен кўлимни уилаииа зор бўлиб юрган йиситларнинг битта харом тукиса арзимайсан! Нимангга ишонасан?! Чиройинггами ?! Ит ғажиб ташлаган оииқдайсан. А. Каххор, Сароб.

FАХИИ I Улимтиклар билан овқатланадиган, бургут каби катта йиртқич куш. Пиринни боғлади тоғнине тошига, ғажир эга бўлар, деди лошига. «Ширин ва Шакар». Хар уликка қузғун туииб, ғажсир қўниб торткиилаииб, Тортиндди майдон ииинда. «Равшан».

FАЖИР II тақл. с. Баъзи нарсаларнинг ишқаланишидан чиқадиган, ғашга тегадиган товушни билнираяи. Аравалар ғажир-ғажири қулоқни батанг қилади. «Шарқ юлдузи».

Fажнр-ғажнр қилмоқ Шундай товуш чиқармоқ (такрор холда).

FАКИРЛАМОК айн. гажнр-гажир қиммоқ к. ғажир II.

FАЖИР-FУЖУР такл. с. «Fажир» ва шунга яқин товушларни билдиради. Арава шағал устидан гижир-єужур юриб кетди.

FАЗА с. $\boldsymbol{m}$. к. ғоза. У тоғда ўсган сахройи момо буула, сенинг у̀сма-ғазангни не билсин?! «Гулихиромон».

FAЗAE [a. غضب - қахр, жахл, зарда; норозилик] Кучли даражада аччиқланиш хисси; қахр, жахл. Fазаб қцамоқ. Ғазаб билан гапирмок. Ғазабдан туимоқ. Кечкурун жамоат жам бу̀лаанда, газабдан куккариб кетган кампир етти пуитидан қолган уч бойлам васикани ўртага кўтариб урди. А. Қаххор, ҚЎшчинор чироқлари. Одамлар Бу-

виражабнии уилаиди. Унинг ку̌заарига хамон ёи келмас.. ғазабдан хансираганча, қалт-қалт титраб утирарди. «Ёшлик».

Fазаб қилмок Бирор ишни бажаришга мажбурлаш билан ёки бошқа тарзда жазоламоқ. Отаси уч угғиига ғазаб қииибди: -Tonсаларине - топдиларинг, буамаса, боиларинг улимда, - дебдди. «Зумрад ва Киммат», ШІохиииз ғазаб киидилар, мен хаам банди бўлиб келдим. «Нурали». Fазабитг олмоқ айн. ғазаб қнлмоқ. Хон бир бегунох одамни ғазабига оаиб, тоибурон қилдирибди, «тош отмаган одаи қялмасин», деб узи тепасида турибди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Улар бир тууда солдат билан бехол ётган Пўлат отанинг тепасига келииди. Уни ғазабга олииди, авраиди - натижса чиқмади. К. Яшин, Хамза. Худонннг ғазабн $c . m$. Ўтакетган жохил, тинчлик (кун) бермайдиган. Бу бола - худонинг ғазаби.

ҒАЗАБДОР $[a .+\phi$. غضضبدار - ғазабли, ғазаби бор] фольк. айн. ғазабкор. Отангнинг эли га бора кўрмагин, Бизаарни ўлдирар отанг газабдор. «Эрали ва Шерали».

FAЗAБKOP [ $a .+\phi$. . غضبكار - ғазаб қилувчи] кт. Нафрати, ғазаби туллиб-тошган, ғазабланган, ғазабли. Халқ ғамеин, ғазабкор, юраклари эзилган холда тарқалади. Ойбек, Болалик. Олапар хурди, тегсанг, тиилайман, деган охангда ғазабкор акилаади. Н. Норқобилов, Бекатдаги ок уйча.

FАЗАБЛАМОK Fазаб билан гапирмоқ, ғазаб қилмоқ, дўқ қилмоқ. Жаллодлар ўғлонаарни.. подшонине назарига тууғри қцииб: -Подиомизнинг хакиға дуо қиа! - деб болаларни ғазаблади. «Эрали ва Шерали».

FАЗАБЛАНМОҚ Fазаби келмоқ, қаттиқ жахли чиқмоқ, ғоят аччиқланмоқ. Эликбоши ғазабланиб, хотиннинг бошига кўл кўтарди, лекин урмади. Ойбек, Танланган асарлар.

ҒАЗАБЛИ Fазабга тўлган, ғазаб ифодаловчи. Мингбоии дархял етиб келди-да, абёнаар олдида тўхтаб́, хокимнинг ғазабли юзиа термилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Навоий гамгин ва ғазабли подшохга дадил караб, хол-сххол сўради. Ойбек, Навоий. Сўнг эиика ғазабли назар ташлади-да, зинапояга караб интииди. П. Кодиров, Уч илдиз.

FA3AБHOK [a. + ф. غضضبناك - ғазабли, ғазабдор] кт. айн. ғазабли. У ғазабнок қиёфада Искандарга ёмон тикиди. Ў. Усмонов,

Сирли сохил. Унине важохати ку้рқинили, ғазабнок кўзларида ўт чақнар эди. М. Хайруллаев, Кўшнилар.

FАЗАІ [a. غزل - хотин-қизларнинг кўнглини олиш, эркалаш; лирик шеър] ад. Аруз шеърий тизимида уч байтдан ўн тўққиз байтгача бўлган, Шарқ халқлари, жумладан, ўзбек адабиётидаги лирик шеър (Биринчи байтнинг хар икки мисраси, қолган байтларнинг иккинчи мисралари қофиядош бўлиб келади). Хунарим, мазлумингиз - ғазаллар ёзиии, Бавзан бир хижо крияур қонимга таина. F. Ғулом.

FАЗАЛГЙЙ $[a .+\phi$. غزلكوى - ғазал айтувчи] 1 кт. айн. ғазалнавис. Fазалеуйи иоир. - Тиз чўк, тиз чўкмас тиззам, Букил, букимас белим, Элдан кетди муаззам Газалгўй чўнг муалим. 3. Обидов.

## 2 айн. ғазалхон

FАЗАЛИЕТ \{ $a$. . غزلْيّات кўпл.] Fазаллар; ғазал усулида ёзилган шеърлар. -Сизар мени диндор одам уйлаб, ғазалиётимни мабқудламаётибсизлар, деб динсизлиеини исботлаи учун атайин коғозга ураб келган бир туграм колбасани ғарч-ғурч чайнаб кўрсатади. С. Ахмад, Ойдин кечалар.

FАЗАЛНАВИС $[a .+\phi$. . غزلنويس - ғазал ёзувчи] Fазал ёзувчи. Fазалнавис иоир. Алииер Навоий, юқорида муиохада қилаанимиздек, Савдий яшаган даєрдан олдинги газалнавислар иеврлариеа даха құлмаган. «ЎТА».

ҒАЗАЛНАВИСЛИК Fазал ёзиш иши. ІІарқ адабиётида ғазалнависликнине такомили ва ривожида Хофизнинг тутган мавқеи жуда буюкдир. В. Абдуллаев, Шарқнинг улкан шоири.

FAЗAJXOH [ $a .+\phi$. . غزل - ғазал ўкувчи] 1 Fазал ўқувчи, ғазал айтувчи; ғазал шинавандаси. Кечкурук бу ерга ғазалхонлар йиғилади. - Атлас боғларингда кุизғин, оташин, Базалхон дўстларнинг ўтди гурукги. Зулфия.

2 Ғазал ёзувчи. Хабибий бахтиерр халкимизнине саодатини куйлаган ғазалхон иоирdup.

FАЗАЛХОНЛИK Fазал ўқиш, ёддан ғазаллар айтиш. नазалхонлик құимоқ. ■ Қаён борсана, бир иоирни кўрасан: хар ерда мачитда, мадрасада, бозорда, оипазконада ғазалхоник ва газал жанжаии. Ойбек, Навоий.


FАЗАЛЧИЛИК Шеъриятнинг (назмнинг) ғазал соқаси. Хозирги замон ғазалчилиги, бир томондан, мавзу доирасини мунтазам кенгайтириига.. интилмоқда, иккинии томондан, шаклбозлик ва қุайтариқлардан қутулиига уринмоқдда. «ЎТА».

FAЗHA с.m. Хазина. - Лочинимга балии, қайта таноб урдириб, ғазнамни тўлдирди, офарин, офарин! - деди хон Перназарбойса. Ж. Шарипов, Хоразм.

ҒАЗНАЧИ с.т. Хазиначи. नазначига султон юзини бурди, Аваз асбобини келтир деб буюрди. «Гулихиромон».

FАЗНОK с.m. Қазноқ, Сарви буви ғазноқка кириб, нон саватини курди, аммо нега кирганини узз хам билиас эди. Ж. Шарипов, Хоразм.
 олиб бориш] айн. ғазот. Булар у̀з давлатлари, узз мол-мулкларини сақлаи учун газога чиқишиа мажбур бўладилар. С. Айний, Қуллар. Чамбилннг одамлари, хамнаси «Авазхон ғазога боради эмии», деб эиитии кролди. «Хушкелди».
 кўпл.: жиход] айн. газот. Рухонийлар ғазот дакида жар солмоқдалар. Йук, энди халқни чилгитиии қийин. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Эс-эс биламан, туидагидек қизик воқеалар, ажойиб саргузаштлар чол хотирасидан булоқдай қуиилиб кетади: Фарғона жанглари, Бухоро ғазовоти, Қўкон ва Хоразм талонлари. Ойбек, Болалик.

FАЗОЛ [a. غز - кийик, оху] Кийиклар оиласига мансуб чиройли, жуда чопқир хайвон; ғизол, оху.

FAЗOT [a. غزبات - «Fозий» с. кўпл.: жиход, диний уруш] эск. 1 Дин йўлида қилинадиган уруш, жанг; мусулмонларнинг муқадас уруши. -Ота, ғазотнинг чин мабноси нима? -Бўтам. дини исломда ғазот мусулмонларнинс кофирларга карии жанг қ̧илишидир, ~ деб туиунтирди чол. Ойбек, Танланган асарлар. Мусуамонобод йулида газотни бошлаш учун хамма нарса тайёрр, факат яроғ-аслахұа йукк. А. Қаххор, Башорат.

2 c. m. Бошқалар ерига хужум қилиш, бостириб кириш; хужум, истило. Уруидда яркиалар кескир пўлотим, Мисрнинг юртига бўлди ғазотим. «Юсуф ва Ахмад».

FАЙБ [ă. غيبـ - йप̆қлик, ғойиблик: барча кўринмас нарсалар: келажак] 1 эск. кт.

Йўқлик, гойиблик. Кӱкданми, гайбдан садолар келур. А. Суюн, Олис тонглар.

2 дин. Инсон сезги аъзолари билан хис эта олмайдиган, билиш имконлари билан идрок эта олмайдиган ходисалар. Му̀мин-мусулмонаар ғайбга имон келтирии билан боикалардан ажралиб́ турадилар. «Ислом энциклопедияси».

Илми ғайб ёки гайб илми Сир билиш, кўринмайдиган нарсаларни кўриш. Илми ғайбни биладурган парихон Наманганда кўпайсандир. «Муштум». Оллох сизларни ғайб иммидан хабардор қилмади. «Шарқ юлдузи».

FАЙИР [ $a$. غيز - бошқа, ўзга; рашкчи, хасадчи] 1 Бировни кўролмайдиған, рашк қиладиган, қизғанадиган; ёмонлик қилишни хохлайдиган, ичи қора. Fайир одам. --Худа ғайир бола экан-а, - деди у аллакимеа. П. Қодиров, Қадрим. -Бавзи хотиниар юраги торроқ, гайирроқ буллади, - деди раис. X. Назир, Ўтлар туташганда. Саидғози юрагига ниитар санчиландек ижирғаниб, куксини чангаллади: сохта гувохликка уттан. Устидан мағзава тўккан. Ғайир эди-да! С. Анорбоев, Оқсой.

2 айн. ғайр. Уибу ерлар бизга ғайир ерлари, Йиситни қууласин комил пирлари. Эргаш Жуманбулбул уғли.

FАЙИРЛАНМОК Бировни кўра олмаслик, хасад қилмоқ; рашк қилмоқ. Унинг щухратини куриб, маихур аиулачи ғайирланди. Э. Самандар, Дарёсини йўқотган қирғоқ.

FАЙИРЛИК Fайир шахсга хос иш, хат-ти-харакат, хислат. Олахўжа утирган у̀рнида тебранди ва ғайирликни ифодалайдиган бир тарзда кулумсираб, кассобга каради. П. Турсун, Ўқитувчи. Назаров, ўзини қุаниа якин тутса, ёрдами тегса, Саидғозининг ғайирлиєи уцанчалик кучаярди. С. Анорбоев, Оқсой.
 шотут, иафтоли ва ғайнолининг сап-сариқ япроқлари ховли бетини ку̀миб ётибди. И. Рахим, Чин мухаббат. Олма қ̧атор орасида иафтоли, ғайноли сингари мева берадиган дарахт у̀тқазилади. Газетадан.

FАЙР [a. غير - ўзга, бошқа, бегона; зид, акс; эмас〕 эск. кт. Ўзга, бегона одам; ёт. Хажр ила тинмай кузимдан курмасам ашким келур. Ғайр ила кўрсам мабодо, худ-бахуд рашким келур. Муқимий.


FАЙРАТ $\{a$. غيرت - рашк, қизғаниш; саъй-харакат, иштиёқ; жўшқинлик| 1 Ишхаракатга бўлган кучли интилиш, берилиıш хисси; иштиёк. Сиз, мухтарам устоднинг мехрибончиликларинеиз бир ғайратимизза у̀н кайрат қўиади. Мирмухссин, Меъмор. Унине ғайратига ии ёки уукиининг у̀зи камлик кииаётгандек туюлади. Т. Ашуров, Оқ от. - Ухлаб к̧олди. бугун жуда тер тўкди. -Ёuда, ғайратига чидолмай, бошда ўзини уринтириб қўяди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

Fайрат камарини боғламоқ Бирор ишга иштиёқ билан киришмоқ, астойдил киришмоқ. Буни эшитган иичилар ғайрат камарини белга боғлайдилар. Н. Мақсудий, Юксалиш. Fайрат қилмоқ Fайрат билан иш тутмоқ, харакат қилмоқ, ..Жуда ғайрат қилганимизда хุам, икки ярим танобдан ортиқ ерни чопиб тоза қиюолмаймиз. А. Қодирий, Кичик асарлар. Улар асрлар тасавеур қџлган манзарани чинакамига барпо қцлии ниятида хаммадан ку̀n тер тўкар, хаммадан кўра куัпроқ ғайрат қилардилар. С. Ахмад, Уфқ.

2 Fайрат (эркаклар исми).
ҒАЙРАТЛАНМОК Ғайратга кирмоқ, ғайрати қўзғамоқ. Қасам рух̧и билан ғайратланиб келган йисит бу ердаги ахволни кўриб, узини йўқотиб қўиди. А. Мухтор, Корақалпоқ қиссаси.

FАЙРАТЛИ Яхши, кучли ғайратга эга; серғайрат, тиришқоқ. У пайтларда ёи, о́акувват, ғайратли, кุизиқкон йигит эди. С. Зуннунова, Олов. Заргарое мухим масалаларни қузгаб, катта иии бошлади, гайратли одам. А. Мухтор, Бўронларда бордек халоват.

FАЙРАТСИЗ Fайрати йўк; сусткащ. Fайратсиз бола.

FАЙРАТЧАН Fайратли, серғайрат. Faйратчан Халил ака хдамна иини хุам иоиияинч қиларди.. Ф. Мусажонов, Химмат.

FАЙРИ ل [ $a$. غير - бошқа, ўзга] куัм., кт. кам кумл. (ч.к. билан). Бошқа, ўзга; ташқари. Харчанд ичкари ва ташкари излаб, уибу хатдан ғайри асар топмадик. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ЕАЙРИ II кm. 1 Нотаниш, ёт, бегона. Мен найлайин, ота, бағри қораман, Кўз курраган ғайри юртеа бораман. «Равшан». Махдум уламо, амалдор ва гайриларни тўрт-беи

соатдан бери қяабул қила-қцла, мияси суюлган эфи. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Бошқача, ўзгача. -Кайси районга? хุаяжонланиб суради Кудрат, ўзига яраинаган ғайри бир овоз билан. 3. Фатхуллин. Сўнмас юлдуз.

FАЙРИ- $[a$. ташқари, эмас, -сиз| Арабча изофий бирикмаларда инкор ифодаловчи олд қйшимча вазифасини бажариб, ўзи кўшилган сўз маъносининг зиддини билдирувчи сўзлар (асосан сифатлар) ясаш учун хизмат қилади, мас., ғайрииммий, ғайритабиий, ғайриқонуний каби.

ҒАЙРИАДАБИЙ [ғайри.. + адабий] кт. Адабий эмас, адабий тилда ишлатилмайдиган. Fайриадабий ибора.

FАЙРИАХЛОҚИЙ [ғайри.. + ахлоқий кт. Ахлоқ меъёрларига зид, ахлоқий бўлмаган. Қиз бола билан ғайриахлоқৃий муносабат учун, биласизми, канчага кесадилар. С. Анорбоев, Оқсой.

РАЙРИБАДИИЙ †ғайри.. + бадиий| кт. Бадиий бўлмаган, бадиийликдан йироқ, бадиийлик талабларига жавоб бера олмайдиган, Fайрибадиий асар.

FАЙРИДИН [ғайри.. + дин] кт. Бошқа динга эътиқод қилувчи, бошқа диндаги (киши). Яхши, оқпонио ғайридин эди, кофир мусуамонга бахт бермайди, деярди. А. Қодирий, Обид кетмон. Дардлиман, дардимни кимеа ёраман? Айрилик савдога бағри пораман, Куи кутариб, дуо қилинс, канизлар, Энди мен ғайридин булиб бораман. «Алпомиш».

FАЙРИДИНИЙ [ғайри.. + диний] 1 Бирор динга зид; динга қарши. Fайридиний гаплар.

2 айн. ғайриднн. Темирии Абоукарим қуулга туиирилди. Халойик ичида адоват ку̀зғагани, ғайридинийлар ххакида ёлғон-яшик иғво юрєизгани учун.. дарраланиб, умрбод зиндонга таиланди. Ш. Тошматов, Эрк куши.

ҒАЙРИЖИНС [ғайри.. + жинс] эск. кт. Жинси бошқа, бошқа жинсдаги; уруғи бошқа, қабиласи бонқа. Fайрижинс одам.

ЕАЙРИЖИНСИЙ [₹айри.. + жинсий] биол. Жинсий жихатдан бошқача, ўзгача. Ғайрижсинсий урчии.

ҒАЙРИИЛМИЙ [ғайри.. + илмий] Илмий бўлмаган, илм-фанга хилоф. Fайриилмий назария. Гайриилмий мулохุаза. мя

РАЙРИИНСОНИЙ [ғайри.. + инсоний] $\kappa т$. Инсоний хулқ, фазилат, одоб ва ш.к. ларга зид, инсоний бўлмаган. Fайриинсоний қирғин.

ҒАЙРИИХТИЕРИЙ [ғайри.. + ихтчёрий] Киши ихтиёри билан бўлмаган, ихтиёрсизлик билан қилинган. Fайриихтиёрий кулги. Fайриихтиёрий равиида ох тортмоқ. = -Эхтимол, - деди Отабек ва нима учундир ғайриихтиёрий бир тебранди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

FАЙРИМАЦІРУ [ғайри.. + машру] эск. кт. айн. ғайришаръий. Fайрияаиру талок хати текканига олти оиларча фурсат у̀тиб кетеан эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ҒАЙРИРАСМИЙ [ғайри.. + расмий] Расмий бўлмаган, қонуний йўл билан қилинмаган. Fайрирасмий хат. Fайрирасмий битииуе. - Аниагина иу холатда қатим тортгандан сӱнд Зайнаб секингина қариисидаги ғайрирасмий ёвга ёвларча қаради. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

FАЙРИТАБИИЙ [ғайри.. + табиий] 1 Табиат қонунларига бўйсунмайдиган, сабабини билиб бўлмайдиган, одатдан ташқари. Гайритабиий ходиса. - Ота боболаримиз исирикни аллакандай ғайритабиий бир кучга эга деб биииб, «дардга даво, бало-казога қалкৃон», деб атаганлар. «Фан ва турмуш».

2 Сунъий, ясама; ғалати. Fайритабиий кулги. ■-Синдими-а? - ІІербек ачингандек бўлиб сўради. -Синса, янги бўлади, - Нигора ғайритабиий жилмайди ва тез-тез юриб, палатадан чикиб кетди. С. Анорбоев, Оқсой.

ЕАЙРИШАРЪИЙ [ғайри.. + шаръий] дин. Шариатга хилоф, шариат қонун-қоидаларига тўғри келмайдиган. Fайришаръий ии. Fайрииаръий фатво.

ҒАЙРИШУУРИЙ [ғайри.. + шуурий] Онгсиз тарздаги, ихтиёрдан ташқари; узи билмаган холда, уйламасдан, беихтиёр. ИIофёр ғайрииуурий бир харакат билан руль чамбарагини у ёқдан бу ёкка айлантирди. Э. Усмонов, Ёлқин. Йучининг кууз олди қорайди, рухุан чукур эзиіди, ғайрииуурий равиида отни хайдаб кетаркан, бир нима «карс» этиб, от бир томонга кескин бурилиб тўхтади. Ойбек, Танланган асарлар.

ҒАЙРИҚОНУНИЙ [ғайри.. + қонуний] Конунга хилоф, қонунга сиғмайдиган, қонунга зид. Fайриконуний иилар. Fайриконуний жазо. Fайриконуний равиида иидан бу̀-

шатмок. - Зарарнинг уурнини қоплаш учун ғайрикяонуний иига қўл урии холлари юоз берди. «Муштум».

FAJIAGA [a. غلبه - зафар, муваффақият; тўполон, шовқин] 1 Жанг ёки беллашув (кураш)да қозонилган (эришилган) муваффақият; зафар. Хирот дарвозалари тепасида карнаю сурнай, ноғоралар авж килди; султон Похрух мирзо лаикари ғалаба биаан қайтиб келди. Мирмухсин, Меъмор. Уруи хам тугар, ғалаба дамлари хам етиб́ келар.. T. Рустамов, Мангу жасорат. Бахุсларда тошкентлик ёи чарм кўлқоп усталари энг
 киритдилар. Газетадан.

2 Иш-фаолият, мақсад йўлида эришилган муваффақият, яхши натижа; ютуқ. Ў3- $_{3}$ бекистон оқсоқоли Йлдои Охунбобоев халк хаиарида катнаиган барча қурувчиларни катта ғалаба билан табриклади. «Уัзбекистон қўриқлари». Бахор бизни яна янги мехнатеа, ижодеа, янги кураи ва янги ғалабага чорламоқда. «Саодат».

Fалаба қилмоқ 1) ғалабага эришмок. $\Phi_{a}$ шизм устидан галаба қиамоқ; 2) баъзи суззлар билан қўлланиб, шу сўз англатган нарсанинг устун келиши, «енгиши» маъносини билдиради. Авазхонни уйқу галаба кุилди. Кйлидаги коса қарс этиб ерга туидии.. «Гулихиромон». Раик ғалаба килиб, урртада жанжал кўтариамасин, дейди.. К. Яшин, Хамза. Иикк ғалаба қилиб, багри тутаиди.. «Тохир ва Зухра».
 ши, дон сақтанадиган жой] 1 Омборда ғалла (дон, ун) сақлаш учун атрофи уралган жой. Туххта охун ошхона эшигинине чап биқинидаги суурида, каттакон ғаладон ёнида утиирарди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

2 Стол, жавон ва ш.к. ларнинг нарса солиб қ̆йиладиган тортмаси, яшиги. Китоб жсвонининг пастки ғаладонига доим энг керакли хужжатларини кууярди. Д. Нурий, Осмон устуни. Профессор стол ғаладонидан газета олиб, иккала аёлнинг тумиуғи тагида сиякитди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

3 Пул ёки майва буюмлар сақташ учун хизмат қиладиган яшик, кутича. Fаладонни хисоблаб кўрсам, олти танга бир мири бўпmи. F. Fулом, Шум бола.

ҒАЛАДОНЛИ Fаладони бор, ғаладонга эга. Катта, ғаладонли столда ўиа эски сиёхдон. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

FAЛАЁН [a. غنـيان - қайнаш; хаяжон, куттарилиш] 1 Норозилик харакати; исён, қўзғолон. Суворий казаклар кимдандир дарак топиб, ғалаённи бостиргани келииган эди. С. Скёев, Аваз. Амир амалдорлари халқ ғалаёнидан чўчиб, шоирни киии кўзидан нарида, Қабодиён чўмарида уллдрииган. Газетадан. Бутун Туркистон уулкасида ғалаёнлар авж олиб кетди. Фарғона водийсида қўзғолон дастлаб Қу̀он уездининг Қайнар волостидан бошланди. К. Яшин, Хамза.

2 куัима Табиат, унинг ходисалари, шунингдек, киши ички дунёсидаги тугён, жўш урнш. Бу хазина мазмунида.. табиат галаёняарига каарии кураш борлигини ифтихор бщан тизга оламиз. Газетадан. Бўрон тоғлар устида, водийда уัзинине қудратли ғалаёнини бошаайди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Мухаббатнинг кўзга кўзи туиганда, вужудида уйғонан хислар ғалаёнини аниқ эслади. С. Анорбоев, Оқсой. Идрокинг мавжига текканижг замон, У мудрок рухингга солгай ғалаён. А. Орипов, Йиллар армони.

Fалаён қилмоқ Fалаён холати юз бермоқ (туॅтри ва кўчма маънода). Халк ғалаён килди. Бундай дакиқаларда кииини ўй босаdи, хотиралар тўлқини ғалаён қилади, хаёл қанотланади. Х. Ғулом, Машъал. Мамадали Матиуробовнинг куннглида «бир дехқоняилик килсам», деган ният ғалаён қиииб кэолди. С. Ахмад, Юлдуз.

FАЛАЁНЛИ Fалаён холатли, ғалаён бўлиб турган, давом этаётган ёки этган (тўғри ва кучма маънода). Оқтош қииилоғи Бухоронинг энг галаёнии жойларидан бири эди. А. Хакназаров, Озодлик шабадаси. Улар Бобошни юлдузли тунда ғалаёнли ўйлари билан қолдириб, пастак эиикдан эсилиб кириб кетдилар. А. Мухтор, Бўронларда бордек даловат.

РАЛАЕНЧИ Fалаён қилувчи; исёнчи, қузғллончи. Fалаёнчилар у́рдага хужум қилди.

FAЛAMИC Кишилар муносабатига, унинг холатига рахна солувчи; ғийбат, фитна юритувчи. Бироөнинг кўкарганини кура олмайдиган ғаламисга ўхиайди. С. Нуров, Нарвон. Бирож ІІайх ака бундай ғаламислардан устун келди, у яна қизғин ижодий фаолиятеа иуัнниб кетди. «Фан ва турмуш». Бирок.. респубикамизда хам, унинг таикарисида хам халқимизни камситувчи, хатто, уузбеклар

иии, деб айюханнос солувчи ғаламислар хам учраб кзолди. «Муштум».

FАЛАМИСЛИК Fаламисга хос иш, хат-ти-харакат. Будана подиохга кўр-кўрона итоат этувчи, ғатамисликни биімайдиган, дали-ғули йисит эди. М. Осим, Карвон йўлларида. Нимадан арз қиларди?! Арз эмас, ғаламислик.. Мирмухсин, Чўри.

FAJAT [ غلط - хато, янглиш, нуқсон, сахв; адашиш] 1 эск. кт. Хато, нотӱғри, янглиш. Тўғри бўлса, мен уйнаииб-куламан. Faлат бўлса, 单 туурт кунда келаман. "Гулихиромон». Суัзни нусхапарастник билан, мабнога эбтибор бермай, бузиб кўчирии ва галат угкиддн сақлании лозим. А. Азизов, Faзал ва ғазалхон. Мухандиснине хатоси бавзан «гулдаста» билан равок орасида сезиииб коларди. Пойдевор ғалат қўйиланмикин? У/стод Кавом хаёлидан бир лахзада қанча гаплар утдди. Мирмухсин, Меъмор.

2 айн. ғалатн. Икки букиииб кириб келаан мулозимеа ғалат овоз билан: -ІІаробдорга айт, бир пиёла май келтирсин! - деб буйрук берди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси. Чиндан ғалат эрур дунё иилари, Миянг ғовлаб кетар ўйлаган сари. А. Орипов, Йиллар армони.

FАЛАТИ $[a .+\phi$. . тўғри] 1 Одатдаги, хаммага маълум бўлганидан боиқача; қизиқ. Сизаадда қандай -билмадим-у, аммо биз тарафларда келинтуиди жуда ғалати бўлади. С. Сиёев, Еруғлик. Сиз ғалати одам экансиз-ку, соғлиқни саклаш керак. С. Ахмад, Лаъли Бадахшон. ..хатддн бошини куัтармай: -Fалати йўтал чиказибсизми, Тўлаган ака, - деди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 Нималиги аниқ бўлмаган, англаб бўлмайдиган; тайинсиз. Врач чиқиб кетеандан кейин куัнглини ғаиликмии, ноаниқликми, ииқилиб, ғалати бир туйғу қамраб олди. У. Усмонов, Сирли сохил. Жилмаймоқчи бўлган эди, унинг ўрнига юзида ғалати бир ифода пайдо бўлди. С. Зуннунова, Олов.
$3 \breve{У}_{3}$ табиий хонатини узгарттан, алланечук бир холатли. Нега ғалатисан, Bитл. Рангларинг қув уччак-а. Е́корнинг очдими? Р. Файзий, Сен етим эмассан. Hozoх Собирнинг кўзи уларга туииб, ғалати бўлиб кетди. М. Мансуров, Ёмби.

4 Жуда қойил; ажойиб. Ойимчалардан ғалатисини топиб, гаит қиламиз. Оибек, Танланган асарлар. Сен тугрингда бир ғала-

ти очерк ёзмоқчиман. С. Ахмад, Уфқ, Албатта ит боқинг. Ўзим ғалатисини топиб бераман. С. Ахмад, Сайланма.

FAJATCИЗ эск. кы. Хатосиз, нуқсонсиз, бехато. Бир неча кунда қалин бир девонни ғалатсиз ва гўзал битадиган девкор, чидамли хаттотлар орасида обрў.. қозонии онир эди. Ойбек, Навоий.

FАЛА-FОВУР Тартибсиз овозлар, шовқинлар: шов-шув. Мажлисда яна гала-ғовур бошланди. = Турсуной бўлса ғала-ғовурга ортиқча ахамият бермади. Н. Сафаров, У зоқни кўзлаган қиз. Туйхонадаги ғала-ғо- $^{\text {бй }}$ вур тиниб, хамма ёккุа тинчик чўкди. С. Нуров, Нарвон.

FAЛВА $\left[a\right.$. . $_{\text {. }}^{\text {- }}$ - хаддан ошиш, авжга миниш, тийиқсизлик; жўшқинлик] 1 Шов-қин-сурон кўтариб қилинган жанжал, тўполон. Мунча ғалва киласан? Нақ ғалвалар бўлардики, қўни-қўини ўртага туиарди. С. Ахмад, Юлдуз. Кутбиддинов эртагаёк Суярнине мактабиса бориб, катта ғалва кўтарможии бўлди. А. Қаххор, Ўжар.

2 Ташвиш келтирувчи нарса, холат; ташвиш. Fалваси ку̀n бу̀лади - хали униси касал, хали буниси хуиидан кетган, улса, ўлигини саранжомла! У. Исмоилов, Сайланма. Бутун ғалваларинг менинг боиимда-ку. яна, нима қилиб ўтирибсиз, дейсан-а!'С. Зуннунова, Олов.

FАЛВАЙМОK 1 шв. Ихчам бўлмасдан, катта жой олмоқ, қаппаймоқ; ноихчам бўлиб турмоқ. Fалвайган юк. Fалвайган тугун.

- Босилмаган похол ғалвайиб туради.

2 кўчма Кераксиз холда кенгайиб, катта бўлиб кетмоқ. Мақола фойдасиз тафсилотлар билан галвайиб кетибди.

ҒАЛВАЛИ 1 Ралва, жанжал бўладиган, буулиб турадиган; жанжалли. Галвали уй.

2 Ташвиш келтирадиган, ортиқча (кераксиз) ташвишли. Бунақа ғалвали ишлар билан бош қотириб юргунча, гаштингни сурсанг-ии, ошна, қишлоқка келдингми дам ол! О. Ёқубов, Айтсам, тилим куяди, айтмасам - дилим.

FАЛВАСИЗ 1 Fалва, жанжал бўлмайдиган; беғалва, бежанжал. Fалвасиз уй.

2 Ташвишсиз, ғамсиз. Fалеасиз ии, 泣 ошим - галвасиз бошим. Мақол.

FАЛВАХОНА с.m. кам қулл. Fалвали, ғалва бўлиб турадиган жой. Чой ичаман,

деб ғалвахонага янглиииб кириб қфолибман «Муштум».

FАЛВАЧИ Хар нарсага ғалва, жанжа қилаверадиган, жанжалкаш. Fалвачи одам.

FАЛ1BИP [ $\phi$. غنبير > غربال - катта сил элак, ғалвир] Дон эланадиган, сийрак тўр ли катта элак. Жу̀хорини қўиниларнинг от эшаклари ва қцшлоқ болаларининг ёрдам лари билан янчиб, ғалвирда элаб.. олдим. С Айний. Эсдаликлар. Товуқ сомон ту̀лдирил ган ғалеирга багрини бериб, унга қараб, ку̀з ларини му̀лтайтиряпти. С. Ахмад, Лаъли Бадахшон.

Fалвир қилмоқ Fалвир каби тешик тешик, илма-тешик холга келтирмоқ. Ca лиманинг беихтиёр ураётган чакичи патир ни ғалвир қилиб юборганини Мехринисода булак хеи ким пайқุамади. Р. Файзий, Хазра ти инсон. Қизнинг қомати дуркун, пошнал туфлиси билан оппоқ ерни туххтовсиз mоп тайвериб ғалвир килиб юборибди. А. Мухтор Чинор. Fалвнрдан уัтказмоқ 1) галвирда эла моқ; 2) синовдан у́тказмоқ. Шу прогулчила аввал группаларнинг ғалвиридан уेтказилса кейин уларнинг кучи етмаганини биз эласак П. Қодиров, Уч илдиз. Fалвирни сувдан кў тармоқ Якуний натижани аниқламоқ. Мағ рурланииеа у̀рин иуққ. Хали ғалвирни сувда кӱтарганда мадлум булади. Х. Назир, Маё сари. Йил охиригача яна икки ой қолди, яьн ғалвирни сувдан ку̀тарадиган пайт келди Газетадан. Сичқон сиғмас ннига, ғалви боғлар думига қ. сичқон.

FАЛВИРАК 1 Fалвирга ўхшаш тешик тешик (к. ғалвир, ғалвир қилмоқ). Кон киди риб, аямадим жон. Ер катини ғалвирак қил дим. Ю. Шомансур. Марварид томчилар ти ниясиз оқиб, Харсангни ғалвирак қৃилаани кўрдим. Цухрат.

2 Пўчоғи юпқа, чақиш осон, бўш; қат тиқ эмас (бодом, ёнғоқ хақида). Fалвиря бодом. (Умматали] Тажриба учун уेз турган хонада тувакда ёнғоқ усттирди. ذ̆ тирганда хам, куучатдан эмас, худди ғалви рак ёнғоқнинг ўзгинасидан ундирди. Шухрат Жаннат қидирганлар. Fалвиракнине узи ху нук, лекин мағзи соз буулур, Пистанинг ха. қূаттиғидан очик оғзи соз бўлур. Шукрулло

ҒАЛВИРЧИ Fалвир қиладиган кишь ғалвир ясовчи уста.

FАЛДИРАМОK 1 айн. қалдирамоқ.

2 айн. ғулдирамоқ. Калтираб хৃам ғалдираб, тураича рафтор этди маст. Бетамизликıар билан фикрини изхор этди маст. Васфий. Товуии узз жуссасига караганда хаам йуेғон ва рўза тутиб, узоқ уйқудан турган киииники сингари ғалдираган эди. А. Қаххор, Сароб.

FАЛИЗ [a. غليظ - қалин, семиз, йўғон; зич; қўпол, дағал| Услуб жихатидан тўмтоқ; равон эмас, тушунилиши оғир; мужмал. Faлиз ибора. Ғализ жумла. Баззан гализ жумла устида Соатлао́ бои қотирганим бор. А. Орипов, Йиллар армони. Ғализрок гапирдингиз, хоним. Одам ўзида эмас, кабинетда буулади. М. М. Дўст, Галатепа қиссалари.

FАЛИЗЛИК Услуб ёки меъёрий жихатдан нуқсонли, ғализ холат. Таниқли шоир П. Мӱмин шеърларида хам айрим гализииклар уирайди. Газетадан.

FАЛЛА [ $a$. גغ - даромад; ўрим, хосил; дон, ғалла। Бошоқли экинлар хосили; дон. Fалла тайёрлаи пункти. ғалла омбори. ㄷ Ғалла хৃамииа энг қимматли озик-овқ̆ат, барча ноз-небнатларнинг мезони буииб келган. Газетадан. Ў ғлинине маиинасига гох сабзавот, гох мева-чева ортиб, шахарга туииб келар, гох ғалла ортиб кุайтарди. С. Зуннунова, Олов.

FАЛЛАДОН $\mid a .+\phi$. . غí - ғалла идиши, омбори] айн. ғаладон.
 ган дала, майдон| Faлла (дон) экин(лар)и экилган майдон, ер. Бир вактлар сувсизликдан торс-торс ёрилиб кетган даштларда эндиликда хадсиз ғалаазорлар шовуллаб ётибди. Ш. Рашидов, Янги ер хақида сўз.

FАЛЛАКОР $[a .+\phi$. غتَهكار - ғалла, дон етиштирувчи] 1 Дон етиштириш иши билан шуғулланувчи дехқон. Ўтам ғаллакораар қуушхонасига шом қоронғисида қайтди. Ойбек, О.в. шабадалар.

2 Дон, ғаляа етиштириладиган. Fаллакор хуॅжаликлар. Рихсивой ака ку̀п вақтини ғаллакор бригадаларда утказади.. Р. Файзий, Чўлга бахор келди.

ҒАЛЛАКОРЛИК Ғалла экинлар экиб, ғалла етиштириш. Fаллакордик хуэжалиси. Fалакорлик билан иуғуданноқ. Fалакорликни ривожлантирмоқ.

FАЛЛАСИМОН Fалла ўсимлиги каби бошоқ чиқарадиган, ғалла ўсимликларига уххшаган. ғалласимон уттлар.

28-Ў Збек тилининг изохяи луғати

FАЛЛАХОНА [ғалла + хона] Дон омбори. Ғаллахонага дон тўлдирмоқ.

ҒАЛЛАЧИЛИК айн. ғаллакорлик. ..арпа ва буғдй республикамиз ғаллачилигининг асосий негизини таикил этади. Газетадан.

FАЛT: галт урмоқ ив. Мавж урмоқ, мавжланмоқ. Fалт уради атрофи тол мовий хфовуз.. А. Шер, Қадимги куй. Faım ypган себарга, йунғичқалар белга чиқиб, очилиб гулини тайлар. «Бахром ва Гуландом».

FAЛTAK $[\phi$. غلتك - ғилдирак, чиғир, жўва; ролик; молај 1 Ип, сим, лента каби узун нарсаларни ўраб жойлаш учун мосланган буюм. Плёнка ғалтаги. Fалтакка уралган ип. Симни ғалтакка урамоқ. Туккиз аёл хаммаси иида - оёклари тепкида, кўмари тасма, ғалтак билан дастакда. A. Мухтор, Опа-сингиллар.

2 mex. Арқон, сим, занжир воситасида оғирликни кўтариш, нарсаларни силжитиш учун хизмат қиладиган қурилма: блок. Йситлар нариги сохилга тортилган икки пўлат арқонни ғалтакка ўраб, кемани нариси сохилаа аста силжитар эдлар. С. Абдулла, Қувғунда.

3 Электротехника ва радиотехникада махсус сим урами.

4 c.m. Бирор нарсани текислаш, силлиқлаш ёки деворларга гул солиш учун ишлатиладиган, ўққа ўрнатилган ғалтаксимон мослама. Ғалтак билан деворларга гул солиоқ. Ойнага ёпиитирилган фоторасмлар сувини ғалтак билан сидирмок

5 Баъзи қурилма, мосламаларнинг айлантириладиган қисми. Каттиқ mитраётган кўлининг куурсаткич бармоғини телефюн галтагининг «о» тешигига тиқиб айлантирди. Н. Аминов, Қахқаха. Ғалтакдан икки қулоч билет тортиб йиртди-да, отанине кўкрагига отди. С. Нуров, Нарвон.

6 с.m. Замбилғалтак. Ер казии, замбар кўтарии, огир ғалтакни сурии Пўлат учун тании иилар. Ш. Рашидов, Кудратли тўлқин. Турт кун ғалтакда тупрок таииб хุолдан тойгач.. А. Мухтор, Кумуш тола.

Fалтакка чиқмоқ Йўққа чиқмоқ, йўқ бўлмоқ. Энди бўлар ии булди десане, юрак ачийди, дастмоя хам ғалтакка чикадиган. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Чоихоначи дастмоянинг ғалтакка чикุиб қолииидан қуурк̧иб, оппоқ сув дамлаб бераётибди. «Муштум».

FАЛТАКАРАВА 1 Бир ғилдиракли кўл аравача; замбилғалтак. Бул важдан мухтарамайн (ота ва онај паришон ва дилии бўлиб, чорасига киришиб, факирга ғалтакарава мухайё қиибдирлар. А. Қодирий, Кичик асарлар.

2 Уч ёки тўрт ғилдиракли, шифохоналарда беморларни кўчириш учун ишлатиладиган аравача. Касаии енгил беморлар ку゙магида Елғизжонни авайлаб, ғалтакаравага куัтариб ётқизииди. Р. Рахмон, Мехр кўзда.

FАЛTAKMOЛA к. $\boldsymbol{x}$. Судралганда юмалаб, шудгорни текислайдиган, мола ўрнида ишлатиладиган ёғоч ғўла.

FAЛUA I $u$. Бўйи паст, миқти, пакана (одам хақида). $\check{y}_{\boldsymbol{H}}$ кадамча нарида, супада ғалча йисит билан қорачадан келган киз турарди. А. Хасанов, Чироқлар.

FАЛЧА ІІ c.m. ӰЗ тилидан бошқа тилга тушунмайдиган; гап-сўзни тезда англаб, уқиб ололмайдиган. Fалчани иззат қৃиасанг, чориғи билан туัрга чиқади. Мақол. - - Уّзинг гап-папга тушунасанми ё ғалчаиисан! - деди Ахмаджоннине дадаси муалиимга. С. Кароматов, Хижрон. -Мабодо.. яхии муомалага туиунмайдиган ғалча келиб қолса, белни боглаб, закон [конун] сукишамиз, - деди Fайбулла. Ф. Мусажонов, Чиқинди. Эй, сен ғалча, беватан, Мени қайга элтасан?'Т. Тўла.

FAM [a. $\dot{\mathrm{p}}$ - қайғу, хасрат, ғам-алам; хавонинг димлиги, жазирама] 1 Рухий азоб хис-туйғуси, рухиятдаги шундай холат; қайFу. Азизхон қачонлардан бери дилини эзиб ётган гамдан қутулгандек, енгии юриб, катта йўлдан кетмоқда эди. С. Ахмад, Уфқ. ..юрагида шунча ғамни куттарган бу бели букик чолни.. сузз билан юпатиининг.. магносизлигини сезди. Ойбек, Танланган асарлар. Изма-из юраркан ғам билан шодлик.. Газетадан.

2 Кўланган мақсад, иш ва ш.к. йўлидаги безовталик хатти-харакати, шу хақдаги ўй-хаёл; ташвиш. Менинг хеч нарсадан ғамим йўқ. Бу̀табой Самандаровни туртиб, секин иивирлади: -Нега ўрток Сафаровга картоика.. ғами туииб колди? А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Эл-юрт ғамида ранжу ташвии чеккан одамнинг йули равон, дили нурафшон бўлади. Газетадан.

Fам емок 1) ғам-хасратда бўлмоқ, ғам чекмоқ (к. ғам 1). Уламан, деб ғам емайман, айёрлар.. «Ойсулув»; 2) ташвишда бўлмоқ
(к. ғам 2). Ахмад уйига кириб борганида, Мунира қиши ғамини еб, аччик-чучукдан шииа банкаларга консерва ёпаётган экан. Ф. Мусажонов, Химмат. ..кампир шўрлик бизнинг ғамимизни еб, даладаги катта қозондан тогорада овқат таиийдиган булди. Х. Назир, Кўкорол чироқлари.

FАМБОДА [ $a .+\phi$. غمـباده - кучли қай-ғу-аламдан келиб чиқадиган касаллик; ғамгин] кт. Fам азобидаги; ғамли, қайғули. Боиларини қуйи солиб кетаётган ғамбода киииларнинг кўнгилааридан иундай фикрлар уттар эди. М. Осим, Карвон йўлларида. Йўд азоби - гу̀р азоби, дегандай Хивага келаётган гамбода Хадича ориқлаб, копкора бўлиб кетди. Ж. Шарипов, Хоразм.

FАМГИН [a. غ - ғамли, қайғули; хафа, маъюс] 1 Рухини ғам эгаллаган холатли; қайғули. Ойциз ғамгин Лоланинг елкасига қўлини қўйиб, алохъида мехрибонлик билан гапирди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Кампир чап ёнида оёғининг учи билан ер чизиб турган ғамгин Адолатга боқди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Fam, қайғу ифодали. Бир оздан кейин уйчан, ғамсин құиёфада Кимёхон кирди. Н. Аминов, Қахқаха. У уз тақдирини билиб оямоқии булгандек, йигитга тик боқди ва ғамеин нигохга дуч келди. «Ёшлик».

ҒАМГИНЛИК Fамтин холат; ғам, ташвиш ифодали холат. Бу жуда чигал, шодлик ва ғамсиниик, умид ва умидсизлик чатиииб кетеан бир сафар бўлди. О. Ёкубов, Ота изидан. Ота ўз ўйлари билан, бола эса отаси чехрасидаги ғамгинлик сабабларини қидирии билан маиғул эди. М. Исмоилий, Фарғона т. $о$.

FАМГУЗОР $[a .+\phi$. . غمگّسار - Fамгин, қайғули, маъюс, хафа] Бировнинг ғам-қайғусини енгиллатувчи киши; ғамхўр, мехрибон. Мухаммаднине ягона ғамхўри ва ғамгузори - Гулсум кампирнинг кўзаари энди нурсиз. Н. Сафаров, Султон бўзчининг неваралари.

FАМДОШ кам кўля. айн. қайғудош. ШІубха ичра колганда танхяо, Ғамдоиим, деб сени ўйадим. А. Орипов, Йиллар армони.

FAM3A [a. غمـز - ноз-карашма; нозли, қичиқли кўз қисиш, боқиш] Ноз ва дилбарона ишва билан киприк қоқиб, кўз сузиб қараш; ноз-карашма. Рохиланине хар бир хุаракатида Кавказ қизарига хос ла-

тофат, ноз-караима, нозик ғамза бенихоя. А. Мухидлин, X. Тожибоев, Оташ қалбли қиз. У Иножжоннинг узига тикиииб турганини сезганидан, атайлаб гамза билан ёнидан у̀тди. С. Ахмад, Онажонлар.

FАМЗАДА [a. + ф. غـمزده - ғамдан эзилган, қайғули; хафа] Fам-алам билан эзилган, кўп азоб чеккан; ғамбода. Зиндонхонанинг деворидаги туйнукдан ой муралаб, бу иккала ғамзадани хайрат билан томоша кидди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси.

FАМЗАЛИ Ноз-карашмали, ишвали. Осмон, Навоий тавбири билан айтганда, фусункор афғон аёлааринине гуззал ва ишваии, камзали кўзлари каби мовий ва мусаффо. В. Зохидов, Улуғлар изидан.

FAMKAII [ $a .+\phi$. غ غ чи, ғам чекувчи] Faм, алам чекувчи; сабртоқатли. Айириб олармиз қариндошларни, Қувонтириб неча кўзи ёиларни, Отга мининг, ғайрат кииинг, ботирлар, Шодмон крип опкелинг у ғамкаиларни. «Хушкелди».

FАМЛАМОK Маълум вақт, фурсат учун йиғиб тайёрламоқ, тўпламоқ, тайёрлаб қўймоқ. Кииеа утиин ғамламоқ. Озик-овкат ғамламоқ. - Тоғай қиииик мева ғамлагани чикқанларга кўпда тегмас эди. Н. Норқобилов, Тўқнашув. Ботирали акам уруғликни ғамлаб куўиганимиз учун рахмат дедилар. X. Fулом, Машъал.

FАМЛИ Fам эгаллаган рухли; ғам ифодали; қайғули. Fамли Еқутбика бир-бир қадам таилаб, ўз уйига кириб кетди. Ж. Шарипов, Хоразм. Унсин хизматкорхона эшиटида мағрур, лекин ғамли, уиичан холда турган акасини куурии билан югуриб бориб, уни куиоқлади. Ойбек, Танланган асарлар. Эиикни, кабристонда куръон укилаётеанда чузиқ, ғамли товуи билан ёйиладиган оханг тўлдирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

FAMMO3 [a. غمّاز - кЎз қисувчи, имловчи; ғийбатчи, тухматчи] эск. кт. Суз ташувчи, чақимчи. Уртада ғаммоз эрур, боз устига ахии нифок. Хабибий.

FАММОЗЛИK эск. кт. Сўз, гап ташиш, ғийбат иши. Бировларнинг ғаммозлиеи.. орамижа кудуратларни таилагандир. «Муштум».

FAMHOK $[a .+\phi$. . ғули; маъюс] кт. Fамгин, хафа; ғам, қайғу ифодали. Йуқ, мен сени кетмайман таииаб, Таивии туиди, ғамноксан хозир. Э. Охунова. Эй, бобо, нечук ғамнок куัринасиз. С. Ахмад,

Хукм. Унинг болаларникидай беозор кўзари ғамнок боқарди. С. Кароматов, Эьтиқод.

FАМСИЗ नам-ташвищдан холи, ғами йўқ. Эсиз, менинг ғамсиз бошим ғамхона бўлди, найлайин, «Бахром ва Гуландом». Қуичам ғамсиз яиайди, Унинг хар дам вактти чоғ. «Бойчечак".

FAMXOHA [ғам + хона] Қайғу, ғам-хасратли жой. Ватаннинг вайронаси - умрнинг ғалхонаси. Мақол. -Нари туринг, - Лави жахл билан эринине кўкрагидан итарди. Эссиз умрим, бу гамхонада чириб кетаётибди. Х. Ғулом, Машъал. Муттасил ғамхонага айланган бу уйда қолиининг асло имкони йўкигига иионганидан Зумрад бир қарорга келган эди. Ойбек, Улуғ йўл.

FAMXЎР $[a .+\phi$. غمـخور - қайғуга шерик, хамдард бўлувчи, юпатувчи; шафқатли] Кимса учун қайғурадиган, унинг ғамини ейдиган. Юрагидаги иунча ғам-ғуссани ку̀тариб, яна синглисига онадай, отадай мехрибон ва гамхўр акадан айрилии!. Ойбек, Танланган асарлар. Хозир кўзимга Султон амаки хар вақтдагидан кўра ғамхўр, радмдил кўриниб кетди. Х. Назир, Ёнар дарё.

FАМХУРЛИК Кимса хақида қайғуриш, унинг ғамини ейиш; ғамхурр шахсга хос иш, хатти-харакат. Газеталарда хам, раххбарларнинг нутқларида хам ёи мутахассисларга ғамхўрлик масаласи кўндаланг қўйиагани учун Шербекни, қанот булар, деган фикрда қўатигига олганди. С. Анорбоев, Оксой. Охиратим куймасин, деб беи ўғиннине хаммасига хам бирдек ғамхуррлик, бирдек мехрибонлик биаан қарайдиган ажойиб онасини.. узоқ эслади. Ойбек, Куёш қораймас.

FAHA айн. гон. Хосият хола қуртхонадан ғана олиб чиқаётиб, келинига кузи туиди. П. Қодиров, Эрк.

FАНИ $[a$. . غ - бой] 1 эск. кт. Бой, бадавлат, давлатманд. Сен ғанисан, менда бисёр эхмиёж. Нодира. [Эион:/ Сўлангиз, Мирсиддикбой махсум, Кўконда ахли савдодан ғанилар, зансинлар мўлии? Ойбек, Улуғ йўл.

2 Fани (эркаклар исми).
FAHUM [a. غ غ - душман, рақиб, ёв; кўлга олинган] Душман; рақиб. ШІахар халкุиеа жар соламиз, кўлида бор курол-яроғини кўтариб чиқсин, кўрғон таикарисида ғаним билан мардларча олишамиз. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Ахир у эмасми дустни ғаниму, Ганимни дўст құииб кўйгучи одам.
А. Орипов, Йиллар армони. Иўада йўлту̀сар чўнтагини қоқлаб олди. Индамай кетолмади.. ғанимига таиланди. М. М. Дўст, Галатепа қиссалари.

FAHИMAT [ $a$. غنيمت - урушда кўлга киритилган нарса, ӱлжа; овланган нарса] 1 km . Урушда ёки овда кўлга киритилган нарса, ўлжа. Хусайн Бойқаро мерганлар билан бирга тантанали ов хафталари тузиб, қорли сахроларга сурон солар, катта ғанимат билан қайтарди. Ойбек, Навоий. Калдиргоч учиб кетаётиб, ғаниматини тутаверади, ерда эса ожиз бўлиб қолади. Газетадан.

2 Умуман, қўлга кирган, эга бўлинган нарса. Ўғиллари у̀ттизинчи йилларда оталаридан мерос ктолаан ганиматларни чунтакка солиб, минг машақкатлар билан Маихадга қочган эди. А. Хакимов, Илон изидан. Хатто бизнинг давримизда келиб чиқкан "Ез небмати - қии ғанимати" деган мақол хุам консерва шарофатига айтилеандир. К. Махмудов, Қизиқарли пазандалик.

3 Шахс, холат ёки нарсанинг мавжудлиги вақтинчалик, ўткинчи ва қайтмайдиган эканини билдиради. Дам ғанимат. Ёилик ғанимат. Вакт ғанимат Фурсат ғаниматдир, шох сатрлар-ла Безамоқ чоғидир умр дафтарин. F. Ғулом. Гулчехрага эри билан тотувлиси х̧ам ғаниматдек туюларди. C. Зуннунова, Гўдак хиди. Биз хам ғанимат, бугун бормиз, эртага.. узи билади. М. Мансуров. Емби.

FАНИМЛИК Fанимга хос муносабат. Биринни ёрдамчи илжайиб кўйди: Яхшибоев билан Шоймардоновнинг азалий ғанимлиеини биларди. М. М. Дўст, Галатепа қиссалари.

FAP $[\phi$. غ - фохиша, бузук аёл; хотинчалиш] Суюғоёқ хотин, бузуқ хотин, фохиша. Fар бўл, угғри бўл - инсофли бўл. Мақол. Ўгри кариса - сўфи, ғар қариса, парихон бўлади», деб бекорга айтиммаган-да. F. Fулом, Шум бола. Оғзига келганини кайтармай, бууралаб сука кетди: -Fар, шарманда! Номусини сотган бузуқ! К. Яшин, Хамза.

FAPA3 [a. غرض - мақсад, ният; манфаат; яширин ёмон ният; зарур нарсај 1 кам кўлл. Шахсий манфаат; мақсад, ният. Буни ку̀риб, Сидиқжоннинг қалбида бу жувонга нисбатан хар кандай гараздан холи бир мехр уйғонди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Йигитали бу муносабат тагида нима бор -

бирон гараз, манфаат ёки иунчаки одамгарциликми - биамасди. Д. Нурий, Осмон устуни. Бир неча кун яхиигина яшадилар.. энди билак, қиз уасурнинг ғарази боиқа экан. Чўлпон, Кеча ва кундуз.

2 Ёмонлик кўзда тутилган мақсад, кўролмаслик муносабати. Дастлаб унинг муомалалари Нурига дағалрок кўринса-да, кеииича унда хеч қандай адоват, ғараз йўклигини, табиати иундай кескинроқ эканини туиунди. Ойбек, Танланган асарлар. $\check{y}_{3}$ ро низонинг дарду марази Тинкамизни қуритдд, хуноба килди. Талаиган хонларнинг кеку ғарази Етди юорт бошига - хароба кุиди. М. Шайхзода.

FАРАЗГЎЙ $[a .+\phi$. . غرض - ғараз сўзлар айтувчи, ғаразчи] Ғараз билан иш тутувчи; ғаразчи. Дилда кек сакловчи, ғаразгўй киии асло уфитувчи була олмайди. Р. Усмонов, Одобнома. Сизнине адолатли хукмингиздан бир нарсани сўраймиз.. бизнинг туัғримизда ёмон максад билан сизга чакимчилик қилувчи иғвогар ва ғаразгуйлар бу мажлисга хозирлансинлар. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Шундай ранги тоза йигит Махкамнинг тасавбуридаги гаразгўй амалпарастга хеч хам тўғри келмасди. П. Қодиров, Уч илдиз.

FАРАЗГУЙЛИК Fаразли муносабат, ёмон мақсад, кўра олмаслик туйғуси. Аммо Йулдоининг кўнглда бундай режа йўк. Асар бўлса. бу гаразгўйник, дусстга нисбатан инсофсизлик буларди. А. Мухтор, Чинор. Кимдир ғаразгўйлик билан машина теринига ажратилган майдонга сук кўйиб юборибди. Н. Сафаров, Узоқни кўзлаган қиз.

FAPAЗЛИ Fарази бор, ёмон мақсад кўзда тутилган. Fаразли zап. Fаразли ии. Fаразли фикр аксар суззагувчини шарманда килади. А. Қодирий. Мехробдан чаён. дустларнине хак сузи аччиқ буллса хам, Fаразли, хушомад сўздан яхшидир. F. नулом.

FAPA3CИ3 Бирор ёмон ният ёки шахсий манфаат кўзда тутилмаган; ғарази йўқ, беғараз. Fаразсиз гап. Fаразсиз ши. - Мен. хеч бир ғаразсиз, болаларча соддалик билан: -Оқя гул Кутбия опамнинг юзига угхиайди! - дедим. С. Айний, Эсдаликлар.

FАРАЗЧИ айн. ғаразгўй. Fаразчи одам.
Модомики, у̀з ғарази йўлида истибдод орқали эл устига хукмрон булгувчилар йуқุомас эканаар - бизга нажот йўқдир, магар иундай ғаразчиларни, улар ким бўла-

дан қараган кииига қўргоннинг ғарби-жанубий.. бурчи хам кууриниб, иу йусинда тўрт бурчини айланиб чикилса.. бизга тании уурда дарбозасига келинадир. А. Кодирий, Ўтан кунлар.

FАРБИЙ $1 a$. غربی - Fарбra (Fарбга) оид, алоқадор| Fарб томонда жойлашган, кунботар томондаги. Fароий мамлакатлар. Fapбий Европа. Республикамизнинг ғарбий қисми. Мирзаев Гаро́ий фронтнинд ўзида уита хат, иккита совға олган эди. А. Қаххор. Кўк конверт.

ҒАРБИ-НИМОЛИЙ Ғарб билан шимол томонлар оралиғида жойлашган; ғарб билан шимол томонлар оралиғидаги. Лагернинг ғарби-шимолйй томони, ӯктин-ўктин учраб коладиган тепаликларни хисобга олмаганда, кузза илғанмас яйлов. Шухрат, Шинелли йиллар.

FAPBAYYA i $\phi$. غر بـحه - ғарнинг боласи] 1 Fардан туғилган бола, ғарнинг боласи.

2 сугк. Ғардан тарқаған, хароми. Жаниинине қони қизиб кетди. У бор овози билан шовझ̆ин солди: -Туххтайсанми, йўқми, хой гарвачча! - деди қўлини қиич қилиб Файзи дастурхонииаа. Х. Шамс, Душман. Емон одам яхии бу̀лмас уллунча, Қайдан келди пичоқли қўрс, ғарвачча. «Бўтакўз».

FАРИБ [a. غردبـ - ёт, бегона, ўзга; нотаниш, номаълум1 1 Қариндош-уруғи йўқ, бирор хомийси, кўмакчиси бўлмаган, кимсаскз; мусофир. Ғариб ку̀нглини ғариб билур. Мақол. Бу ғариб ва кимсасиз киии асли Сабзавор шахридан булиб, фалакнине гардиии билан Хиротеа келиб қолган. Мирмухсин, Меъмор. Файзи касалхонадан кетгандан кейин, бамисоли ғариб бўлиб қолдим. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

2 Камбағал, қащиок; фақир, бечора. Tир-ноқ-ла ер ўйиб, сувлар оқизган Ғариблар ахөоли қоларди тангга. Ғайратий. Бозор Хамроевич, ўғли гарибгина бир оилага нақุадар катта ғам-ташвиш орттирганини туиунди. У. Усмонов, Сирли сохил.

3 кўила Ночор холатли; кўримсиз; ахволи танг. ..иахар четида ижарада, ғариб бир хонада.. яиардик. М. М. Дўст, Лолазор. Гиёхлари ковжираган ғариб мозорга тикилиб у̀тириб, уттаан болалисини. эслади. С. Ахмад, Уфқ. ўи халма вакт ғариб лиаииеа карамай, жуда серпардоз эди. С. Зуннунова, Гулхан.

4 кам қўдл. Ажиб, қизиқ, ажойиб. Сизлар эмас, отане нима булади, Болам, жанг энди ғариб бўлади. «Маликаи айёр». Агар гумоним туггри бўлса, Комилбекнинг қотили Хомиддир! - Бу сўз Отабекни ажаблантирганидек, уста Олимга гариб эиитилган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

FАРИБЛАНМОК айн. ғариблашмоқ. Етмии кунлик камал билан хазинамиз жуда ғарибланди, хатто шу кейинги кунларда хุам қийналиб колдик. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

FАРИБЛАШІМОK 1 Fариб бўлиб қолмоқ, кимсасиз, кўмакчисиз қолмоқ.

2 Аянчли, ночор ахволга тушиб қолмоқ; камбағаллашмоқ. Бир майдонга сурункасига пахта экилавергач, тупроқнинг таркиби кариблашиб, ер ориқлаб, хатто минерал ўғитларни ўзига сингдиролмайдиган даражага етиб қолди. Миртемир, Р. Рахмон, Катта карвон.

FАРИБЛИК Fариб холат, ғарибона шароит. Йулии коронғи кечада борар экан, бутун ғариблигини, юрагидаги қайғу гирдобининг бутун оғирлигини яна чукурроқ туйди. Ойбек, Танланган асарлар. [Мевмор:] Қолган умримни, чолу кампир бирга, хокисору ғарибликда, тоат-ибодатда уттказмоқчиман. Мирмухсин, Меьмор.

FАРИБОН [a. + ф. غر يبان - ғариблар]: шоми ғарибон Fарибона шом пайти; кишини изтиробга соладиган, кўзга хунук кўринадиган, кўнгилсиз, хувуллаган кечки пайт. [Холниса хола] Кечкурунлари, шоми ғарибонда йиғлади. Мирмухсин, Чиниқиш.

FАРИБОНА [ $a .+\phi$. غريبانه - ғарибларча, ғариблар каби] Fарибларга хос; фақирона, ночор. Гарибона хаеет кечирмоқ. - /Мукимий ва Тожибой) Хуржунни бошга кўйиб, ғарибона уйкуга кетдилар. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий. Бизникидақа кичкина, ғарибона эмас, катта, чиройли.. уй экан. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

FАРИБПАРВАР $[a .+\phi$. غريبچرور - ғариблар ғамхўри] Fарибларга ён босадиган, кўмаклашадиган; камбағалпарвар.

FАРИБУДДИЁР [a. غريبالدّيار - бошқа, уззга мамлакат(лар)] эск. кт. Бошқа ёкдан келган; мусофир, фақир. Узумии ғарибуддиёр эканимни фахмлаб, бабзи маслахатларни берди. F. Fулом, Шум бола.

FAPИБ-FУРАБО [ғариб + a. غرباء - «ғариб» с. нинг кўпл.] Фақир кишилар, ғариблар. Ха, худо, бературган бўлсанг, биздай кариб-ғураболарга бер!' F. Fулом, Тирилган мурда. У киии [эшон] катта авлиё эмиилар. Бизга ўхиаган ғариб-ғураболарга мехрибон эмиилар. Н. Сафаров, Шарқ тонги.

FАРЛИК Суюғоёқлик; фохишалик, бузуқлик. Ватанфуруииик уят, ғарлик, ўғрииик уят.. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

FAPOB Пояси қаттиқ ва бўғим-бўғим, ичи ковак, қамишга ўхшаш тропик ўсимлик; бамбук. Авваллари наяки растасида ғаровдан чииинга найу сархона кииб сотеувчи эди. А. Мухтор, Кумуш тола.

Тнрноққа ғаров югуртирмоқ (ёки солмоқ) Қаттиқ азоб бермоқ, қийнамоқ. - Қиилоқдаги мии-мишалар хунук, золимлар менинг хам тирноғимга ғаров югуртноқчи, - деди чол. А. Мухиддин, Ёдгорликнинг тўйи. Kу̀аимдасан, жодуда қирқтираман! Тирнокларингzа ғаров соламан. К. Яшин, Хамза.

FAPOЙИБ [a. غراءي - қизиқ нарсалар, камёб нарсалар] 1 Жуда кам учрайдиган, жуда бошқача, ғалати. नаройиб маиина. ■ Назар Алиматеа худди ажойибхонадаги ғаройиб нарсани томоиа қилаётгандек бокарди. Э. Усмонов, Ёлқин. Бу кучалар шундай сирли ва ғаройибки, асти қўяерасиз. С. Акбарий, Севги билан тирилган юрак. ..янги журнални вараклаб ўтириб.. ғаройиб суратеа кўзм туиди. М. М. Дўст, Лолазор.

2 айн. ажойиб 1. Хатдаги гаплар бирмунча ғаройиб бўииии баробаринда, унинг тесиили кишига етиии жуда зарур эди. А. Муқимов, Тарк этма назокатни. Бусунги кўпкари гаройиб бўлди-да. Ш. Ашурова, Янга.

FAPOЙИБОТ [a. غرائبات - «ғаройиб» с. нинг кўпл.] Ажойиб ва ғаройиб нарсалар, ажойибот. Сафарга чиқканимдан буён ку̌n ажойиботларни ку̀рдим, кўп ғаройиботларнинд гувохфи булдим. Х. Тўхтабоев, Сариқ девни миниб. Кўзи бир зум илингандай бўла-ди-ю, аммо алахсирай боилайди, кўз уัнгидан турли-туман ажойиботлар, ғаройиботлар утади. Й. Муқимов, Олов ва нихоллар.

FAPPA-IIIAPPA: ғарра-шарра сарф қнлмоқ $c . m$. Меъёрдан ташқари, катта-катта сарф, чиқим қилмоқ. Пулни гарра-шарра сарф киилмоқ.

FAPT такл. с. Кескин ишқаланиш ёки урилишдан келиб чиқадиган йўғон, дағал товушни билдиради.

Fарт этмоқ айн. ғартнлламоқ. Эиик ғары этиб ёпилди.

FАРТИНЛАМОK «Fарт», «ғарт-ғарт» этган товуш чиқармоқ. Карнайлар қулоқларни батане килиб ғартилаади. F. Расул, Адолат.

FAPT-FУPT тақ $a$. $c$. «Fарт» ва шунга яқин товушларни билдиради. Булардан боиқа яна 4 та "созанда» хам тақир-тукур, ғарт-гурт қилиб, қулоқ-мияни еб бормоқда. Х. Хасанов, Экватордан уттанда.

FAPY такл. с. 1 Мўрт, куврак нарсани чайнаганда, босганда, снндирганда чиқадиган товушни билдиради.

Fарч этиб (ёки этказнб) Fарчиллатиб, ғарчча; тез ва шиддат билан. Бодринени ғари этиб тииламоқ. ~ІІу билан мактаняпсанни?? - пўнғииади у кўидд қолган карам магзини гарч этиб чайнаб. А. Мухтор, Бўронларда бордек халоват.

2 махс. Этик, кавуш, туфли каби оёқ кийимларининг тагчарми орасига махсус тарзда қўйиладиган чарм ва юрганда ундан чиқадиган товуш. Худо хахласа, этикларингга ғарч солдириб бераман. С. Ахмад, Қадрдон далалар. Ўртага чўккан унғайсиз жимликни узоқ йўлакдан эиитилган этик ғарчи бузарди. А. Мухтор, Туғилиш. Хали ғарии кетмаган туфлисидан тортиб пйрим телпагисача - боидан-оёк яна бир синчиклаб. мабнодор тикилди. «Ёшлик».

FАРЧИЛЛАМА Юрганда ғарчиллайдиган. ғарчиилаган товуш чиқадиган. /Машарифнине/ Боиида дупппи, устида тукн, фёгида гарчиьлана этик. Н. Мақсудий, Машарифнинг гинаси. Оёғида ғарчилама ка-вуш-махси. М. Осим, Тилсиз гувох.

FАРЧИЛЛІАМОK «Fарч-ғарч» товущ чиқармоқ. Куча ва ховаиларда музлаб ётган кор оёк тагида ғарнидарди. П. Турсун, Ўқи~ тувчи. Туфличаси ғарчидлайди, Дилиойим ччиғяайди. «Бойчечак».

FАРЧЛИ Fарчи бор, "ғарч» кўйилтан: юрганда «ғарч-ғурч» қиладиган. Очил буөага караганда у [Азимжон] боика бир олам: ғариии яаироқ этик, шевиот шим, ипак кў̆иак.. хаммаси бежирим, хаммаси нафис, тахи бузимаган. А. Мухтор, Чинор. Афанди янги микияан ғарчии бедана кавуиини кийиб, хар қадамда завқланиб, боғ сайлига кетаётган жи. «Јатифалар».

FАРЧСИЗ Fарчи йўқ, «аарч~ғурч» қилмайдиган. Ғарисиз этик.

FAPUЧA 1 «Fарч» этиб ёки «ғарч» этказиб. Тилимни ғарчча тиилаб олдим. Умихни ғарчча босиб олди. Т Турдиевнинг қўлини гитлерчи ғарчча тиилади. Шухрат, Цинелли йиллар.

2 Турган-битгани, нуқул. Ёғоқ меваларни оладиеан булсак, буларнинг таркиби ғарича мой булади. К. Махмудов, Ӱзбек тансиқ таомлари. ..ёғлик патир, қулинг у̀рсилсин ғарчча дунбали сомсаларни туукиб таииади дастурхонга. Ойбек, Улуғ йўл.

FAPY-FУPY «Fарч» ва шунга яқин товушларни билдиради. Кишиларнинг аёк̧ босишлари зарбидан корнинг «ғарч-гурч» қилган ноласи эшитилади. Газетадан. Нафиса унинг пиёзни ғарч-ғурч чайнаб, нон билан тушираётганини завқланиб томоша қитаркан, сўзларининг мағзини чақиига уринарди. А. Мухтор. Туғилиш.

FAPK I $1 a$. غرت - сувга чўк(тир)иш, бот(ир)иш; сув тошқини ёки غريפ - сувга чўкиб кетган, ботган। 1 Сувга чўккан, сув қаърига ботган. Яхии билан ёмон у̀ртаси фарқдир, Буни билмаганлар дарёzа ғарқдир. Газетадан.

2 ку̀нма Бирор нарсага кўмилиб кетган; бурканған, чўмган холатли (холатда). «Токи заргарон» остидан чарчоқ, пала-партии хаёллареа ғарқ утииб бораркан, ён томондан дўриллаган овоз эшитилди. Н. Аминов, Қахқаха. Гуё борлик тини ва осойиита дамларнине лаззатига ғарк. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ғарк буулмок 1) чўмок, сув каърига кирмоқ. Икки кеманине бощини тутган ғарқ булар. Мақол. - Омон коламан десанг, кирғоққа чиқূ!. Чиқмасане, барине дарёга ғарқ бууласан!'Ж. Шарипов, Хоразм; 2) бирор нарсага бутунлай ўранмоқ, бурканмоқ; ботмоқ, Чуммоқ. Бутунлай ипак-атласларга ғарқ бйлган Холжон хола буйи баробар катта бир оинага қараб, уัзини томоиа қцидди. Fайратий, Довдираш. Чуқур хаёлга ғарқ бўииб уттирган Зупфизар бир чучии тушиди. К. Яшин, Хамза.

FAPK II Уัзи боғланиб келган сўз (сўз бирикмаси) англаттан харакат-холатнинг тула-тӱкис, бутунлай юз беришини, юз берган холатини биддиради. Рисолат отин кукариб кетган эрини кўриб.. ққайноқ новвот чой тайёрлаб, босиб-босиб ичирди. Кйлдои отанинг бадани илиб, гарк терлади. X. Fyлом, Тошкентликлар. Улоққุа таиланган-

ларнине узлариям, отлариям хиёл уттмай ғарқ терга ботди. Т. Мурод, От кишнаган оқшом. Узумлар ғарқ пииган, новдаларда олтинланиб, одам кўнглини маст этади. Б. Барот, Сохибкорлар. Хозир айни ғарқ пиииксииик пайти. Газетадан.

FАРKОБ [ $\phi$. غرثاب - сув айланиши, гирдоб] кам қўлл. і айн. гирдоб.

2 куัчма Бирор ходиса, жараён даврасида, қамровида, таъсирида бўлиш. Хаёллареа ғаркоб бўлиб, ёнбоилаб ётиб эдим.. Т. Мурод, От кишнаган оқшом.

FAPFAPA I |a. غر غ вишиллаш, қулқуллаш; томоқ, халқумни чайқаш, чайқаб тозалаш] тақл. c. 1 Сув ёки бошқа суюқ нарсани оғизда тутиб, томоқни чайганда чиқадиган товушни билдиради. Fapғара кчимоқ. - Йулдоит жуда чарчаган. Бунинг устига-устак томоги шамоллаган эди. Намакоб билан ғарғара килиб юриб, кечагина зу̀рға тузатиб олди. А. Мухтор, Чинор. Сут билан огизни чайқаи ва гарғара қилии томоқ огриғи, бодомсимон безларга наф бӱла$d u$. К. Махмудов, Ўзбек тансиқ таомлари.

2 Улим олдидан томоқдан чиқадиган хирқироқ товуш. ..ўлини алаақайси сулгун базмдан цак̧ириб олиб, ўлин ту̀иагида ажал ғарғараси тутиб ётган қари граф хузурига юборади. Х. Султон, Бир оқшом эртаги. Келса, жиянининг томоғига ғарғара келиб кุолган экан. Зиёда бои томонда, Гулнора қиз оёк томонда унсиз йиғлаб уттирииибди. X. Тўхтабоев, Йиллар ва йўллар.

FAPFAPA II махс. 1 Арқон ёки занжир ёрдамида бирор нарсани тортиш, кўтариш учун хизмат қиладиган мослама, ўққа ўрнатилган ғалтак; чиғир. Кўра яқцинига қаазилиб, устига ғарғара ўтказилган бир қудук у ердагиларнинг сув манбаи эди. С. Айний, Куллар.

2 Катта чарх, девчарх: чархли дастгох. Пиллакаи пилла ипининг уиини топиб, бирбирига чирмашиб кетган пилаа ипини.. ғарғарага урнатилган дугга ӱрар эди. Газетадан.

FAPFAША Шамол, офтоб, совуқ таъсирида қуруқшаган; ғудраша. Кўпинча совук, нам хавода кўл ғарғаша тортади, ёрилади. «Саодат».

FACE [a. غص. - зўллаш, мажбурлаш, куч ишлатиш; хокимиятни босиб ёки тортиб олиш]: ғасб этмоқ эск. кт. Бировларнинг мол-мулкини ўзиники қилиб олмоқ, ўз-

лаштирмоқ•тортиб олмоқ, таламоқ. Қайлик уйнаб, қиз сотишіар, Чўри, хизматкор тутиилар, Биров мулкин ғасб этиилар - Бу кун сенга кйп қ̧ийиндир. Хамза.

FACCOЛ [a. غَتَال - кир ювувчи; ӱлик ювувчи] айн. ювғучи. Икковимиз хам янги хаваскор ғассол бӱлганимиз учун, қизиииб кетиб. [уликни] уч мартагина эмас, 10-15 марта чайқаб юбордик. F. Fулом, Шум бола. [Уйса] Суффи, ундан кейин ғассол, ундан кеѝин яна бир неча художўй кишилар келииdи. Мирмухсин, Fурбатдаги одам.

FAT тақл. с. Карнай, машина сигнали кабиларнинг товушига ўхшаш товушни билдиради. ..карнайларнине ғат-ғати хавони ларзага келтирди. М. Осим, Ӱтрор. Йўғон кииии, худди ғозга ухтиаб, «ғаm-ғат-ғат» килиб кулди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

FАТИЛЛАМОK «Fат-ғат» этган товуш чиқармоқ, «ғат-ғат» қилмоқ.

FАФЛАТ [a. غفلت - паришонхотирлик, бепарволик, лоқайдлик; ақлсизлик] 1 Хуш~ ёрлик бутунлай йўолган холат, бутунлай огохсизлик; ғофиллик. Келди айёми ба хор, ии даври бир он утммасин, Бир нафас ғафлатда бу қииматли даврон утмасин. Хабибий. -Қалай? - деб сўради Комилов Бекдан отиининг натижасини билмоқчи бўлиб. -Ғафлатда экан, чамамда, хаммаси булмаса хุам, тенг ярми кุирилди. И. Рахим, Мангулик кўшиғи.

Fафлатда қолмоқ ёки ғафлат босмоқ Хушёрликни йўқотмоқ, ғафлат холатига тушмоқ; ғофиллик билан фурсатни қўлдан бермоқ. Туауниб кадам боссане, ғафлатда қолмайсан, хато қилмайсан, ғарқ булмайсан. Й. Муқимов, Қизилқум пахлавони. Faфлат босиб, кузим илинган экан, бир вакт кулоғимга хириллаган товуи кирди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Ииқиииб, /ғўзани] парварии килиии даврида ғафлатда қৃоа-манглар-да.. Газетадан.

2 кўчма Нарсаларнинг мохиятига тушунмаслик; нодонлик, жахолат. Абдииукур давом этди сузида: -Хусусан, биз, Туркистон мусулмонлари, чукур ғафлатдамиз. Ойбек, Танланган асарлар.

Fафлат уйкусн Қаттиқ уйқу. У ер-бу ерга қўйилган коровуллар эса ғафлат уйкусида эдилар. М. Осим, Сехрли сўз. ..хонадон эгалари ғафлат уйкусида ётгандай. Жимжитлик. С. Сиёев, Аваз.

FАЧЧА с. т. Fарчча. Сапчиб хикилдоғини ажратии учун буллан Муталнинг биринии харакати бўига кетди-да, чап биқุинига уткир ханжар ғачча ботирилди. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

FALI \ [ф. ش غ - хушидан (ўзидан) кетиш, хушини йўқотиш, бехуылик] $1 \mathrm{c} \mathrm{\phi m}$. кам ку̀ла. Нохуш, дилгир (кайфият, рухиятга нисбатан). Уларнинг бўииларида ситамгар ғаи кайфият хукмрон. Ф. Мусажонов, Химмат. Ойдин кечада бу хунук овоз унинг каш ку̀нглини тирнаб утгандай бўдди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси.

2 айн. ғашлик 1. Орадан бир неча ой у̀тган буйса хам, Рохатбиби кунелидаги ғаи ёзиимади. Х. Ғулом, Машъал.

Кўнгли (ёки юраги) ғаш тортмоқ айн. ғашланмоқ. Кассобнине эсиса дафватан тунов кунси дилиралик тушиб, куннли бешбаттар ғаи тортди. Н. Норқобилов, Тӱқнашув. Fаши келмоқ 1) асаби қўзғамок: ғижинмоқ. Азиза курсдои қчзларнинг ғаии келаётганини сезган сайин у̀зини ғолиб хисоблаб, рохатланар эди. Ў. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол; 2) бадандаги бирор таъсирдан безовталик, нокулайлик сезмоқ. [Йу̀лчи] Баззан ғаии келиб. баданга ёпииган кўйлакни кўчирар ва елпинар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Fашнга тегмоқ 1) асабини қўзғамоқ, ғижинтирмоқ, У гаига тегар даражада ялтожланаркан, мехнонларни «қุани-кани»лаб, ховлига боилади. «Ешлик»; 2) бирор таъсирдан ноқулайлик, ёқимсизлик туйғуси қўзалмоқ. Сочлари орасидан пешонасига сизиб туиаётган томчиларнинг ғаиига тегишига парво қ̧илмай, ұозиргина бўлиб уттган вокеадан қувонар эди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

FАШ II Fишғиша қилавералиган; инжиқ (болалар хақида). Кииик ўғли жуда ғаи бўлган.
 рибгарлик; сохтакорлик] шв. Душман, рақиб, ёв. ІІул сабабдан дев билан парилар сизга гаи бўлан. «Маликаи айёр». Эттибор дейсанми қпиган ииингни, Хеч билмайсан дуиманингни - ғашингни. "Эрали ва Шерали». То ўлсунч Николай билан ғаш булди, Намоздайин бир зу̀р у̀тди жахонда. «Кўшиқлар».

FALIABA айн. ғишава. [директор] Cиртки институтга кирларинг, деб гашава кил-

япти. С. Зуннунова, Янги директор. ..бе-кордан-бекорга смена бошлиги билан диспетчерга ғаиава килишарди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

FАШЛАМОK Fашликка солмоқ, ғаш қилмоқ. Собирдан дарак йўблиги Рохиланинг дилини ғаилаганди. А. Мухиддин, Х. Тожибоев, Оташ қалбли қиз.

FАLIIЛАНМOK 1 Fашламоқ фл. уул. н. Кета туриб, хаёлига шубххалар келиб, ку̀нгли ғаиланди-ю.. уззни юппатди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 Fашлик, инжиқлик қилмоқ. ..ку̀рпаларни боланинг устига ёпиб, ўз қулоғини унинг ғаиланииларидан тинчитди.. С. Айний, Куллар.

FАШІЛИK 1 Рухиятдаги дилгир, ғаш холат; нохуш, дилгир туйғу, таъби хиралик. Кундошлик - ку̀нгил ғашлик. Мақол. Баширжоннинг дилига ғашиик оралади. Аскар Бакировичнинг овозидан кайфияти яхши эмаслиси сезилиб турарди. Н. Аминов, Қахқаха. Неzа, менинz дилим, титрайсан нечун, Нечун юрагимни тирнайсан, ғашлик? А. Орипов, Йиллар армони.

FАШЛИК II Fишғища, хархаша, инжиқлик. Эрталаб Анзират хола кийинтираётеанида, боланинд ғаилик құлиб йиғлаётганини, онасини йуқлаганини куриб, куннли бузилиб кетди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Олиб кетдим бари бир алдаб, Қилса хамки ғаилик, айёрлик. Ш. Рахмон, Юрак қирралари.

FАШЛИK 11 Fайирлик, душманлик. Сизларга менинг ғаилигим йу̀к, аммо хৃавасим келади. Мирмухсин, Меъмор.

FAIIFAIII c.m. Хархаша, ғашава, жанжал. .хар йили бир бор кўйлак деб ғаиғаиа килади. К. Алиев, Миллат пешвоси.

FAЮP [a. غيور - рашкчи; жонкуяр, фидойи; ғайратли, тиришқокј 1 эск. айн. гайир. Нима дейсан, эй ғаюр инсон? Гийбатларине мени қилд кон. М. Юсуф.

2 c.m. Ғайратли. Дархақиқат, сиз ва бизнинг вазифамиз бундай ёи, ғаюр йиситларга хар доим далда беришиикдир. А. Қодирий, Кичик хикоялар.

FAK такл. с. Ўрдак ёки қарға-қузғунлар товушини билдиради. ІІақиллаб́ мақтании билан алахсиган олахакка, сигирнине думи текканда, «ғак.» этди-ю, ура қяочди. С. Анорбоев, Оқсой.

FАҚИЛЛАМОҚ «Рақ-ғақ» этган товуш чиқармоқ. Холматжон.. аллакаерда тинимсиз ғақиллаётган урдаклар овозига қулоқ соларди. С. Ахмад, Уфқ. Fознинг ғақиллаган товуии кампир уғлининг кулоғига бориб, дарди бучаииб, энасига бир сууз деб турган экан. «Алпомиш».

FАK-FУK такл. с. «नақ» ва шунга яқин товушларни билдиради. Кун ёйлиб, елкани киздира бошлади. Узоқ-якиндан ўрдакларнинг ғак-гуки эщитилди. С. Ахмад, Уфқ.

FАFИЛЛАМОҚ «नақ-ғақ» деган товуш чиқармоқ. ..қаердандир урдакларнинг ғағиллаши эшитизар эди. А. Қаххор, Асарлар. Хайрлашган товушлар. Маиина жўнайди. Ғозаар ғағилайди. А. Қаххор, Оғриқ тишлар.

FИВАК шв. Яхши ривожланмаган, нимжон, заиф (ўсимлик хақида). Ёввойи ут, зарпечак Зормандалар авжида.. Куйиб ғивак ғззалар Азобда қолган жуда. Т. Ййлдош.

FИВИЛЛАМОК айн. ғивирламоқ. Сал шухлик килсанг: -Гиеиллама оёк остида! деб жеркишарди улар. Ойбек, Болалик.

FИВИРЛАМОК с.m. 1 Тинимсиз, бетартиб харакат қилмоқ, «ғивир-ғивир» қилмоқ; ғимирламоқ (майда жониворлар хақида). Пастдан кқараган кишига гуё бехисоб чумоли карвони ғивирлаётганга у̀хиаб кўринади. И. Рахим, Ихлос. Кўклам келиши билан бутун дарахтлар уйғонади, курт-кумурсқалар хам гиєирлаб қоладилар. F. Fyлом, Тирилган мурда.

2 куัчма Аста кўзғалмоқ, харакатга келмоқ. Дархақикат, дуиман гивирлаб қолаан эди. Хадемай хужумга ку̀чди. Шухрат, Шинелли йиллар. Кетмоқчи бууиб гивирлай боилаган эди, Халима опа қўймай, чойга утсяазди. Ойдин, Хикоялар.

3 Бирор нарса, иш билан секин-аста куйманмоқ. Ховлида беш-олти киии ғивирлаб юрибди. Ў. Умарбеков, Юлдузлар. Ғиєирларди бунда хамиша: Гул суғорар, ховли супурар.. Ойбек, Қизлар.

FИВИРСИМОҚ айн. ғивирламоқ 3. Бир куни у кечаси иахардан келаётган эди, катта толнинг тагида кимдир ғивирсиб юрганини куурди. Ойдин, Сухбати жонон. Оихона атрофида ғиєирсиб юрган одамларни хам кўрии мумкин. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ҒИВИР-шиВИР такл. с. Секин, аранг эшитиладиган, маъноси ноаник товушларни билдиради; пичир-пичир, ғивир-ғивир.

Кечаси куัини ховлида ғивир-иивир бўлиб колди. - Кел, кел, кани, нима булди? Сузла, ғивир-шивир қулогимга чалинди.. Ойбек, Улуғ йўл. ..одамлар уртасида ғивир-иивир гаплар таркалди. А. Толипов, Хақиқат енгди.

РИВИР-ҒИВИР такл. с. 1 Хашаротнинг аста, давомли, тинимсиз харакатини, қимирлашини билдиради. Бир нарса гиєирғивир килиб ухлатмади. Кулоғинда бир нарса гивир-ғиеир қилди.

2 Бирор иш билан тинимсиз шуғулланиш, тинимсиз уриниш холатини билдиради. Дунё ари уяга ўхшар эжан. नиеир-ғивир қиласан, кирасан, чикасан, уринасак, суринасан - бол йиғасан. Сен йиккан болдан каем ахли бахра топишини уйлайсан. Ж. Абдуллахонов, Тууфон.

FИДИ-БИДИ Норозилик, талаб, шикоят, койиш ва ш.к. тарздаги гап-сўз, ўзаро айтишиш (одатда, арзимас, майда-чуйда нарсалар хақида). ..сен билан гиди-биди айтиииб у̀тиришга тоқатим йўқ. Т. Ашуров, Марварид тут. Эру хотин уртасида ғи-ди-биди бошланганига мана икки кун бўди. «Муштум». Муслим ишга кетиии билан, кайнана-келин уррасида гиди-биди гаплар бабзан жанжалларга айланиб кетарди. X. Зиёхонова, Биринчи мактуб.

ҒИДИЛЛАШМОК с.m. Ғижиллашмоқ.
FИДИНГЛАМОК с.m. салб. Бемаъни гапларни айтмоқ; пўнғилламоқ, дўнғилламоқ. Сафар сапчиб урнидан туриб, овози борича: -Хайдасангиз - хайдайееринг, колхозингизга зор эмасман, - деб ғидинглади. Х. Турсункулов. Хаётим қиссаси.

नИДИ-FИДИ айн. ғиди-бнди. Кундоичик иши қийин, коса косага текканда, гиди-гиди гамлар кўпайса, бизга эмас, уғвингга хам татимай қоладир. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

FИДО |а. غداء - нонушта; тушлик овқат; озиқ, таом эск. кт. қ. сизо. Қиз ва йигит орасида.. пахтачилик ривожи туेғрисида қизғин сухбат бошланиб кетди. Хар иккисининг жонига бу мавзу ғидо эди. Ойбек, О. в. шабадалар.

FИДГИДЛАМОҚ тақл. с. Бўлиниб-бўлиниб чиқадиган овоз билан сайрамоқ (каклик, бедана хақида). Хожи дуппили Суатон пучук такяда бокиб юрган каклик ғидғидлай боилади. F. Ғулом, Іум бола.

ҒИД-FИДОК такл. с. Какликнинг сайрашини билдиради. Бу тонгда Хожи бобо

навру̀здан буён иклос қўйиб парварии кцилиб юреан, аммо сайранаган, Уратепадан совғага келган туллак каклик бирдан «гид-ғидок» чиқариб қолди.. F. Fулом, Шум бола.

FИЖБАНГ такл.с. к. гижбанг.
FИЖБАНГЛАМОК Маълум усул ёки ритмда чалинмоқ, жарангдор овоз таратмоқ (чилдирма хақида). Қаердадир чиндирма ғижбангламоқда, бир томонда майда ва шу̀х, иккинчи томонда кишинине қцалини тирнайдиган катта аиула буамоқда. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.
 билан чалинадиган торли мусиқа асбобиן Сим торли, қоринчасига махсус тери қопланган, камонча билан чалинадиган мусиқа асбоби. Ичкаридан.. най ва ғижжак овози баралаа келиб турар эди. Fайратий, Довдириш. Барот полвон «дадхох келибди иекилии», деб самовар томонга караган эди, дутор, танбур, гижжак, най, доира кўтариб келаётгак маииокзарга кўзи туиди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

БИЖЖАКчИ Fижжак чалувчи созанда. Фақат ғижжакчигина камон тортар, чилдирмачи хар замонда бир «так» этио́ чертиб ку̀яр, карнайчи эса бир четда мудраб уттирар эди. С. Ахмад, Музикали воқеа. Эшонхон дахлизда ичириб-едириб мехмон қилган бир гурух танбурии, гижжакии созандаларини боииаб кирди. Ойбек, Улуғ йўл.

FИЖИЛЛАМОK 1 c.m. Fижирламоқ. Ғижилайдиган каравот. [Давлатёр] Би-линар-билинмас хуитак чалди. Гуё унинг фуитагига дарвозанине бир каноти сезиларсезиямас гижсилабгина бир одам сиғарлик очилди. П. Турсун, Ўқитувчи. Намиқкан эаик пижиллаб очилди. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар. Танча ёнида чу̀милтирилеан бола эртасига упкаси гижилаб, ғингииб чиқди. Мирмухсин, Жахолат панжаси.

2 с.m. Кўпайиб, «ғиж-ғиж» бўлиб кетмоқ, туллиб-тошмоқ. Караса, бир кичкина бозор экан, одам ғижиллаб ётибди. «Равшан».

FИЖИЛЛАШМОK Ади-бади айтишмоқ; жанжаллашмоқ. .буулимеа чикииим билан Каримийнинг тазйиқига учрадим-у, икковимиз пижиллашиб колдик. О. Екубов, Бир фельетон қиссаси. Хозир у биаан гижилаашиб уัтириининг фойдасиз эканини пайқаб, орқага чекинди. М. Осим, Элчилар.

FИЖИМ I Букланиб, эзилиб, тахи, текислиги бузилган. [Акбарали] ғижим қоғозни кафти билан яна текислаб, яна уксุиди, иккинчи анкетани хам олиб, солиитириб укқиди. А. Мухтор, Чинор. Тоғорага солиб ювсангиз хам, ғижим булммайди, материали жуда пиииқ. Н. Аминов, Қахқаха. नижим кўйакни киймайди, ботинкасини узок ииқалаб тозалайди. А. Мухтор, Кумуш тола.

Fижнм бахмал (ёки духоба) Бахмалнинг туклари бир текис, силлиқ бўлмасдан, ғижимланган каби товланиб турадитан хили. Магазиндан у̀н метр гижсим духоба олдим. - Mухаббат.. бир кийим ғижим бахмал олиб чиқади, Турғун чу̀т урии билан овора. Н. Сафаров, Хаёт мактаби. Fижим рўмол Fÿзапўчоқ шаклида бўртиқ нақшлар солиб тўқилган ипак рўмол. Гажак қу̀йан келиниаклар, ғижим ру̀мол ўраган кизлар фотография олдида ўралаииб қолииади. С. Ахмад, Уфқ.

FИЖИM II с.m. Сиқим, чангал. [Нусратилаа) Белидаги бир қийиғини жахл билан шартта ечиб, бир ғижим пуани ялтирок пиит устига соиди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

FИЖИМЛАМОҚ 1 Текислиги, тахи бузилган, эзилган холатга олмоқ; ғижим қилмоқ. Заргаровнинг ховлисида.. ерда ётган бир пой эски калии, ғижимлаб таиланган бир-иккита газетадан бошқа хеч нарса йўқ. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Столдази оппоқ сочиқ̧ни олиб, бўини, юзини артди-да, ғижимлаб, ёнига ку̀иди. С. Нуров, Нарвон. ..бир нуқтага тикилганиа, хат ёзилган коғозни беихтиёр ғижсилай боилайди. Р. Файзий, Сен етим эмассан.

2 Кафтлари орасида махкам, эзган холда тутмоқ, сиқиб ушламоқ. -Мен хам соғиндим, Ойқиз, - деди Олимжон Ойкизнинг сочларини ғижимлаб.. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. -Энди бу ёғи бизга боғлик, деди у кафтидаги бир сиким тупрокни гижимлаб. Й. Шамшаров, Пахтақайнар.

3 куัима Азобламок, эзмоқ, қийнамоқ. Вужудини дард ғижимлаб таилагандек букчайиб, ўз кўчасига бурилди Икронжон. С. Ахмад, Уфқ. Бу хаёя унине қалоини ғижимлади. Мирмухсин, Умид.

FИЖИН: ғижини келмоқ Fаши, аччиғи келмоқ. Махалла бойваччаларининz тўйдан мийиқлари остида кулиб чиқаётеанларини

кўриб, Хайдарнине гижини келди. М. Осим, Тилсиз гувох. Fнжинига тегмоқ ёки ғижинини келтирмоқ Жахлини чиқармоқ, аччиғини келтирмоқ, ғашига тегмоқ. Бу сийниталоқ /синглиталок/нинг боласи.. ғижинижга тегиб юрибди. П. Турсун, Ўқитувчи.

FИЖИНМОК Аччиғи келиб, жахли чиқиб, қиёфаси шунга мос холда уугармоқ (мас., юзи бурушмок). Тиииарини бир-бирига босиб, қаттик оғриққа дучор бўлган кииидек гижинди, кисик лабларидан пушаймонликни ифодаловчи инграи чикди. Шухрат, Шинелли йиллар. Рах̧им муитлар зарбини тузуккина сезган булаа-да, аламини ичига ютдд, тииларини қирсиллатди, ғижинди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Эрининг вагиллашидан ажабланиб югуриб чиққан Майсахон хұам иккала биродарнинг бирбирига ғижиниб турганини ку̀риб, хайкалдек қотиб қолди. А. Мухиддин, Инсон қалби оташ.

FИЖИР такл. с. Қаттиқ нарсаларнинг бир-бирига ишқаланишидан хосил бўладиган ёқимсиз товушни билдиради. Эшикнинг гижири. Каравотнине ғижири болани уйғотиб нборди. - Тупроғи билк-бижк куेчадан араванинг асабларни пармалайдисан ғижири эиитиларди. Ойбек, Навоий.

FИЖИРЛАМОK «Fижир-ғижир" товуш чиқармоқ, ғижир-ғижир қилмоқ. Аравага гўне роса тепкилаб босилган, ғилдираклар юк зуурлисидан ғижирлар, кўи от уни зурға тортарди. Х. Ғулом, Феруза. Баииржоннинг тиилари гижирлаб, уррнидан туриб кетди. Н. Аминов, Суварак.

2 c.m. Намоллаш ёки бирор касаллик туфайли хириллашга яқин овоз чиқармоқ. Тузукликка тузук. Лекин хұали хам у̀пкалари ғижирлайди, йўталадилар. С. Анорбоев, Оқсой.

FИЖИРЛАНМОК к. рижилланмоқ. Отаугғил, биз келмасдан аввал, узаро ғижирляииб олган эканлар. С. Айний, Эсдаликлар. Гайбула қурилии боикармасига бориб, узи гаплашди.. совхоз бошликлари билан хам гижирлашиб олди. Ш. Ғуломов, Ёрқин уфқлар.

FИЖМАЛОK шв: Fижимланган, тахи бузилган, ғижим. Кййлак ғижмалоқ бўлиб кетибди. Ғижмалоқ қиамок. Коғозни ғижмалоқ қилмоқ.

БИЖМАЛОКЛАМОК шв. Текислигини ёки тахини бузмоқ, ғижимламоқ, ғижмалоқ қилмоқ.

FИЖ-ТИЖ тақл. с. 1 айн. ғижир-ғижир. «Fиж-гиж» суриладиган /сумка/ занжирининг тиилари ту̀килиб.. тасмаси бир неча жоиидан ямалган. «Ёшлик».

2 c.m. Нихоятна кўп, саноғига етиб бўлмайдиган даражада. Гиж-ғиж одам. ғижғиж цумоли. - नиж-ғиж булиб, қумурскалардай кайнаб ётган қуиин кўприкда шундай тикизиб қุолган эдики.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

FИЗ така. с. (асосан такрор халдакулланади) 1 Жуда тез йўналишдаги, учаётган нарсанинг товушини билдиради. Хавода кетма-кет уфлар гиз-ғиз учар эди. М. Мухамедов, Қахрамон изидан.

2 Тез, кизиллаб. Учандан утсанг, тўғри иўл кетади, шағал туккитган. Ғиз-ғиз машина ўтиб туради. Х. Назир, Бир туп ғўза.

Fиз этиб 1) тез, ғиз этган овоз чиқариб, визиллаб. $\grave{y}_{\text {б }}$ бошим устидан ғиз этиб у̀тди; 2) тезлик билан, бир зумда. .. шахарга туиигиси келса, бир соат автобус кутмай, ғиз этиб бориб келаверади. А. Кӱчимов, Халқа.

БИЗИЛЛАМОК 1 «Fиз» этган овоз чиқармоқ, «ғиз" этмоқ. Махкамадаги хоналарга юзларча тошлар ғизиллаб учди. Ойбек, Навоий. प̆ у устига гизиллар ўқлар, Тиллар томоқларга тиқиар. Э. Рахим.

2 Чаққон ва тез харакат билан юрмоқ, кгурмоқ. Нон битеач, саватни.. супурги бойлаб утирган бир кииига омонат таилаб, бозорга ғизилаади. Ойбек, Танланган асарлар. ..сабри чидамай, эиикка отилди. Зиналардан ғизилаб тушди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Ily пайт ортимиздан ғизиллаб йуловчи автобус келиб қолди. С. Сиёев, Ёруғлик.

FИ3O [a. غذاء - овқат, озиқ, таом, егулик] эск. кт. Овқат, озиқ, емиш. Муқимий кейинги хафталарда ортик инжиқлашиб, Қўконга кайтиб бориидан умидини узгандек, хатто дўстларини хам, ууғлини хам ёдламай қуัйган, кам заөқ, кам пизо бўлиб қолган эди. С. Абдулла, Кувғунда. Оииклар ғизоси бу окшом висол, Таиналик давоси лабдаги зилол. Э. Вохидов, Тўй оқшоми. Бир пайт ғизо излаган эчкидек, қоратоғ карғаси учиб келиб, чинор шохига қўнди. Н. Екубов, Жон.

FИЗОЛ айн. ғазол.

FИЗFИЗАК шє. Бизбизак.
FИЙБАТ [a. . $_{\text {. }}$ - йўқлик, мавжуд эмаслик: вақтинча йўқ бўлиш] Бировни камситиб, айбситиб, ёмонлаб гапириш, фисқ-фасод. Бекорчинине хунари - гийбат. Мақол. Болали уйда гийбат йуқ. Мақол. - Афсуски, майда-чуйда кийбатларга берилдим, бировни бировга қарии қайрадим, хуалас, умрим уттиб кетди. М. М. Дустт, Лолазор. Бўлим боилиғи чикиб кетди дегуниа ғийбат боиианади. Ф. Мусажонов, Химмат.

Fийбат қилмоқ Fийбат тарзидаги гаплар айтмоқ, шундай гаплар билан айбситмоқ, ёмонламоқ. Бавзи аёшарга хұайронман, иккитасининг боии куриилдмии - бас, бировларни ғийбат қсилгани-қцлган. М. Хайруллаев, Кўнгил. Киии мехнат қилмаса, гийбат килади. Мирмухсин, Умид.

ГИЙБАТХОНА [ғийбат + хона] с.т. Fийбат гаплар кўп бўладиган жой, фисқ-фасод уяси. - ж жувонмаргларнинг нияти ёмон, Кумри уззи таилаб кетеан ғийбатхонанинг сиру асрорини оча бошлади. X. Ғулом, Машъал.

FИЙБАТЧИ Fийбат қилувчи, ғийбатни одат қилиб олган киши. Ғийбатчинине бурди булмас, тужматчининг юзи бўлмас. Мақол. Fийбатчиларнине мавзулари Ахмад махдумнинг «жодугарлиси» ва "сехрбозииз" эди. С. Айний, Эсдаликлар. Хасадеўй ва ғийбатии ўзи тайёрлаган ғийбат ботқоғига уззи ботиб колади, деб аитган халкимиз. Н. Валиева, Хасад қилманг.

ГИЙТ тақл. с. Ёғоч, темир каби нарсаларнинг ишқаланишидан хосил бўладиган товушни билдиради. Дарвоза ғийт этиб очилди. Ичкари эшикнинг ғийт этиб секингина очилганини эшитди. Ш. Тошматов, Эрк куши.

НИЙТИЛЛАМОК «Fийт-єийт» товуш чнқармоК, «Еийт-ғийт» қилмоқ, «РИйт» этмоқ. Кўча эиик ғийтиллаб очилди, қўлига сирли сопол кўза тутеан ккизча қяадамларини авайлаб босиб келди. П. Турсун, Ў қитувчи.

FИЙЧ айн. ғийт. Эиик олдин аста-аста тақилаади, кейин гийч этиб очилди. Х. Зиёхонова, Қишлоқи.

ҒИЙ̆Қ айн. сийт. Қоронғида эшикнинг ғийқ этиб очилгани эшитилди. С. Зуннунова, Гулхан. Машина шитоб биаан келио, «ғийк» этиб тухтади. О. Хусанов, Миннат. Омон тўсатдан у̀зини орқага таииааб, «ғийқ» деzан овоз чикарди. F. Fулом, Щум бола.

FИЙҚИЛЛАМОК «Fийқ» этган овоз чиқармоқ; «ғийт» этмоқ, ғийтилламоқ. Эски эиик бир неча бор очилиб-ёпилди. Хар сафар очилиб-ёпилганда, озор чекаётгандай хазин гийқилайди. С. Анорбоев, Мехр. Ғийқиалаб бораётган арава устида тевараги уфкқа туташган чўлни томоша қиииб бораман. С. Ахмад, Чўл бургути. Роса бир соат бўди Хадрадан йулни боилаб, Муюлиидан трамвай ғийкидаб у̀тганига. F. Fулом.

FИЛААЙ Қараганда кўз қорачиқлари бир томонга йўналмайдиган, тўғрига қарай олмайдиган, кўз соққаси қийшиқ ўрнашган. Fилай бола. Fилай кузз. Бир кузи ғилай. Кўзини тилай килмоқ. $-K$ уз олдида «гўитингни бурдалайман!» деб кўзини ола-кула қилиб турган ўгай она ва унинг қариндоии ғилай хотин турарди. Мирмухсин, Умид. Ғилай кўзни тўғрилайдиган даволардан бири кўзойнакдир, "Фан ва турмуш".

Fилай бўлмоқ айн. ғилайланмоқ. ..ютқазган иоғларида дарғазаб кўлари ғилай бу"либ кетарди. Мирмухсин. Чодрали аёл. Fнлай қарамоқ Ёмон муносабатда бўлмоқ; ёқтирмаслик. Теримга келганда ким ёмон Йиситалининг маиинаси ёмон. IIу борада неча карра уртага тушиб, терлаб чикса хам, кузга келганда. /Сафарбаров] машинага ғилай карайди. И. Рахим, Зангори кема капитани.

FИЛАЙЛАНМОK Fилай холатли бўлмоқ. Кўзари килайланиб колган икки киши гандираклаб кириб келаётган эди, контролёр уларни туххтатди. «Муштум».

FИЛАЙЛАШМОК к. ғилайланмоқ. $\boldsymbol{y}$ оғзини катта-катта очиб.. ку̃злари сузиииб, ғилайлаииб кетарди. «Шарқ юлдузи».

FИЛАЙЛИК КЎз соққасининг қийшиқ ўрнацуви: бунда бир кўз қорачиги кўрилаётган нарсага қараган, иккинчиси эса ўша нарсадан чакка ёки бурун томонга оғган бўлади. Баъзан иккала кўз қорачиғи бурун ёки чакка томонга оғади.

FИЛДИРАК 1 Арава, машина ёки бирор механизмнинг юриши, харакат қилиши учун хизмат қиладиган, ўққа ўрнатилган, айланадиган, доира шаклли қисми. Арава ғилдираги. Автомобиль ғилдираги. - Сал алахсисанг, универсалнинг тиили ғилдираги тагида колиб кетасан. М. Мансуров, Ёмби. Мана, кичик телескопга уухиаии асбобнинг

ғилдираклари харакатга келди. М. Махмудов, Мангу куй излаб.

Тарих (ёки тараққнёт) ғилдираги Тарихий тараққиёт жараёни. Гитлериилар қчонуний тараққиёт гилдирагини орқага айлантириб юбормоқчи бўлаан эдилар. Газетадан. Тарих ғиядираги айланар изда, Халклар курашади келажак учун. Р. Бобожон.

2 Fилдиракка ўхшаш, айлана шаклли. Tип-тиниқ ғилдирак ойначаси бор, Ойнакка тўғри тик туйнукиаси бор. К. Мухаммадий.

РИЛДИРАКЛИ Fилдираги бор, ғилдирак уурнатилган. Икки ғилдиракли арава. У/4 ғилдиракли велосипед. - Ялангликда пахта таиийдиган ўн ғилдиракли юк машиналари каторлашиб турарди. П. Қодиров, Уч илдиз. Суррини кўтариб турган ана шу аркон ундан хам тепароқдаги ғилдиракаи блок орқали харакатга келади. А. Кўчимов, Халқа.

FИЛДИРАКСОЗ नилдирак ясовчи уста.
FИЛДИРАКСОЗЛИК Fилдирак ясаш билан шуғулланиш. नиддираксозикни уррганмоқ. Иичилар.. гудокни эиитиб, мастерскойга, ғилдираксозлик цехига йиғила боииадиаар. М. Осим, Тилсиз гувох.

ҒИЛДИРАКЧА Кичик ғилдирак ёки ғилдирак шаклли майда деталлар. Соат ичидаги гидиракчалар.

FИЛДИРАМОҚ Айланма харакат қилиб юриб кетмоқ (ғилдирак ёки доира шаклли нарсалар хақида). Танга қуллимдан туииб, гилдираб кетди. - Карим кичкинагина, бўйиа нисбатан анча семиз, думалоқ, юрганда гилдираб кетаётганга ўхиайди. А. Эшонов, Хаётга қайтиш.

* FИЛДИРЛАМОК с. m. 1 Fилдирамоқ.

2 куччма Айланмоқ, айланиб юрмоқ; парвона бўлмоқ. Теварагида гилдрлаб юрган Зайнабнинг уйига кира берии учун [Отабек] Кумуииинг мулохазасини қилар (эди]. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

FИЛМОН [a. غلمان - «ғулом» с. нинг кўпл.: болалар, йигитлар; хизматкорлар] 1 дин. Жаннатда хизмат қиладиган ёш гузал йигит.

2 куัчна с.m. Гўзал қиз, аёл; пари. Хузур кўриб ғиимонларни кучаанлар, Бекларим, жонингга курбон бўлайин. «Юсуф ва Ахмад».

FИЛОФ [a. غلاف - хатжилд; қоплама; қобиқ, пўстлоқ] 1 Буюмни ташқи шикастдан сақлаш учун солиб кўйиладиган, шу буюм шаклига мослаб тайёрланган махсус

жилд, кути, қин. Кўзойнак пилофи. Миятик ғилофи. Кўрпанинг ғилофи. Ғижжакнине ғилофи. Ғилофга солмок. - Бўронбой ғилофнине богичини ечиб, дуторни олди, торларини черта-черта, узоқ созлади. О. Хусанов, Ку゙шиқчининг тақдири. Мен киришим билан Расулов оқ сурпдан ғилоф киисизилган креслосини орқага суриб, урнидан турди, кабинетнинг ярмига келиб куришди. Р. Файзий, Сувчи. IIनрофат хола деразадан караса, эиик тагида бир машина йисит-қизлар. Елкаларида рюкзак, кузовда гилоф кийсизилаан жуфт-жуфт чанғилар. А. Мухтор, Чинор.

2 кўчиа кам куулл. к. маска 1. Тухматчинине тоии ёмон, Fийбатчининг - ғилофи. Мақол.

FИЛОФЛАМОК Нарсага, буюмга ғилоф қопламоқ, ғилофга солмоқ. Кўрпани гилофламок.

FИЛОФЛИ Fилофланган, ғилофи бор. ғилофли рубоб. Ғилофли килич. $\square$ У Хон- $^{\text {б }}$ кози] белидаги ёғоч гилофли маузер тўппончани кўз-кўз қилиб кўрсатди, кейин белидан чиқариб, хонтахта четига қуйди. А. Хакимов, Илон изидан. - Ма, сув ичиб ол.. - сержант гилофли сувдонини камаридан олиб тутди. Шухрат, Умр поғоналари.

ҒИЛОФЧИ Ғилоф тайёрловчи уста.
FИЛТ тақл. с. Суюқникни ютаётганда, томоқда хосил буладиган товушни билдиради. Сувни гитт этиб ютноқ.

Куззга ғнлт ёш олин (ёки келдн) Кўзи ёшга тўлди. Жамила гапини интизорлик билан кутаётеан мастерига жавдираб кุа-ради-ю, гапирии ўрнига ку้зларига ғиит ёи келди. М. Жалолиддинова, Диллар дилларга пайванд.

FИЛТИЦЛАМОК 1 Жавдираб, ялинган, ялинғансимон холатли бўлмоқ. «Яна қуясизми?» дегандай.. хуัжайинига ғиатилааб караб кууярди. К. Яшин, Хамза. «Раисларга маза». Кўзаари хасаддан гиатилаади. С. Нуров, Нарвон.

2 Йилт-йилт, мўлт-мўлт қилмоқ (кўз ёши хақида). Қизча буллса, ғилтиллаб турган ёиларини дув туัкиб, яна кўзини очди. Ойдин, Болалик уйда ғийбат йўқ. Отамурод, она кўзларида ғилтиллаган ёшни кўрган захотиёк, бу иинине битмаслигини сезди. М. Мансуров, Ёмби. Унинг ўига х̧ам,

Сатторга хам рахии келиб, кўзарида бирдан ёи ғилтиллади. П. Қодиров, Эрк.

## FИЛК айн. ғнлт.

FИЛҚИЛЛАМОҚ 1 айн. қулкулламоқ.
2 айн. ғилтнлламоқ 2. Турғунбой кўзида ғилқииаб турган ёчини дув тўкди. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота.
 маджон оилазнинг ёнида гимиллаб юрган эди, ичкаридан дадасининг овозини эиитиб: -Лаббай, дадажон! - деб уйта кирди. С. Кароматов, Хижрон.

FИМИРЛАМОК 1 Давомли тарзда се-кин-секин, сезилар-сезилмас харакат қилмоқ, қимирлаб харакатланмоқ (одатда кўп ва майда жониворлар хақида). Чумолилар гимирлаб юрибди. ■ Пайкалда икки нукта гимирлаб юрарди. С. Нуров, Нарвон. Рахматов ётган жойида бир-икки асабий ғимирлаб қўйди. М. М. Дўст, Лолазор.

2 Енгил-елли, майда иш-юмушлар билан машғул бўлмоқ, куйманмоқ. Самоварни чол, тун ярмидан оғган бӱлса хам, ғимирлаб юрган эди. С. Кароматов, Олтин кум.

FИМИРСИЛАМОК айн. ғимирсимоқ. [Кодирали] Fимирсилаб юриб, кунни аранд кеи килди. С. Сиёев, Чархпалак. [Кампир] Гох молхонада, гох оихонада гимирсилаб юрганаари-юрган. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар.

FИМИРСИМОK айн. ғимирламоқ 2. Оuхонада ғимирсиб юрган Рисолат укасининг олдига бир чойнак чой келтириб, ўзи хุам ёнига уттирди. С. Ахмад, Уфқ. Аижон Тоикентга елдек етиб келди. Уйа кириб, онасининг соғ экани, ипгаридай ғимирсиб юрганини кууриб қувонди. Мирмухсин, Чиниқиш.

ГИМИРЧИЛАМОК: ичн ғИмнрчиламоқ Бирор иш-харакат қилиш пайига тушмоқ, ғайрати қўзимоқ. Қашкарлик қаландарларнине хонишини эиитиб, менинг хам ичим ғимирчнлаб колди. Н. Сафаров, Кўрган-кечирганларим.

FИМИР-FИМИР тақл. с. Сезилар-сезилмас тарздаги қимирлаш, шарпани билдиради. Эиик олдида гинир-гимир харакат бошланди. «Ёшлик».

Fимнр-ғимнр қилмоқ айн. ғимирламоқ. Кунлар исиб, қурт-кумурскалар хтам ғимирғинир қилиб колди. СОдамлар, скреперлар,

бульдозерлар ғимир-гимир кцилади. С. Анорбоев, Хамсухбатлар.

FИНГ тақа. с. Пашша, ари каби қанотли хашаротларнинг учгандаги овозини билдиради. Паииа «гинг» деса эшитиладиган жимәнит ховли. Ойбек, О. в. шабадалар.

Fинг демоқ Бирор ортиқча гап гапирмоқ, эътирозли гап қилмоқ. Аzap бирор жойда ғинд десанг, ўзингдан кўравер.. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Хамманине энсасини қотирадиган гапларни эшитиб, гинг демай турии лозимми? М. Хазратқулов, Журъат. Марат унга ғинг дегани ӑўқ, албатта. Аммо иясини кўтариб қўйди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

## FИНГИЛЛАМОҚ айн. ғннғилламоқ.

FИНГПИМОК 1 Увлаш, вовуллашдан кўра инграшга яқинроқ товуш чиқармоқ. Олапар Болтабойга чинок кулоқларини кисиб суйканди-да, гинсшиб куйди. С. Анорбоев, Хамсухбатлар. Тумиуғини олдинги оёкларига кўйиб ётган ит эринибгина ғингииди, сўнг бирдан хуружк билан вовулааига туиди. $\mathbf{H}$. Аминов, Қахқаха.

2 Маъносиз ёки маъносини илғаб бўлмайдиган товушлар чиқармоқ. Уйқуга қонмаган қизча эса инжиқланиб, бувисининг оёғига суйкалган кўйи гингшимокда эди. Н. Қиличев, Чиғириқ. Чойгум тарак-туруқ килиб, тун сукунатини бузиб юборди. У̀з каравотида еетган Зоиржон ғингииб қўйди. Ў. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол.

3 куॅчма салб. Зорланувчи, нолиш билдирувчи ёқимсиз, бўлмағур гапллар қилмоқ. Машакқатли юриилардан зериккан хотини гингиийвериб, доим унинг жонига тегар, кўзига дунёни қоронғи қиларди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Аии махрам билан анави валиафд уғғи то хануз, Авазга бекор рахм килдингиз, энди бизни бадтар мазахаайди, деб юрибди экан. С. Сиёев, Ёруғлик.

ҒИНІПИМОК айн. Фингинмоқ. Беиикдаги Учкун уйдаги харакатни сезиб, овозларни эчитиб, хадеганда ухлай бермади, ғиниий берди. Х. Ғулом, Машъал.

FИНनИЛЛАМОК 1 «Fинғ-ғинғ» овоз чиқармок (пашша, ари, кўнғизлар хақида). Бонини кўтарди: кўм-ку้к оснонда беда хиди анкийди, асаларилар гингилаийди. С. Нуров, Нарвон. .бир хил йилтироқ пашиа бор, у баззида бақанинг тумиуғига якин келиб, ғинғилаб уча беради. Мирмухсин, Умид.

2 кўчма Сўзларни тушунарсиз тарзда, паст овоз билан айтмоқ; шу тарзда гапирмоқ, хиргойи қилмоқ. Бобо, суроғимга жавоб берии урнига, отига қамчи урди, нимадир деб ғинғилагач, сунг деди: - ̆ўл азоби, хўбам чариагандирсан. Н. Сафаров, Оловли излар. Столини чертиб, ғинғилааб утирган Хайит Хамидовнине хиргойиси бир йигит кириии билан тухтади. «Муштум».

3 куччма айн. рингшнмоқ 3. Гохо хотини ғингиллаб қолса, болаларини кучиниларга ташлаб, кинога бориб келишади. "Ёшлик».
 ёк ку̀риниб турган эди, бирон марта ғинг дегани дуук. Аксинча, унча-мунча ғинғииаганни оғзига уриб юрди.. Шухрат, Олтин зангламас.

FИНFИРЛАМОҚ айн. рингилламоқ. Эммуроднинг бир текис ғинғирлаган овози ёқимли нағмадай хамманинг эс-хушини к̧амраб олди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ҒИНГИР-ҒИНनИР: сингир-ғингир қилмоқ Англаб бўлмас даражада, ноаниқ қилиб гапирмоқ, эшитилар-эшитилмас гапирмоқ, ғинғилламоқ. Fиргир-ғингир қилмай, аникроқ гапирсанг-чи!

FИНF-FИHF: гинғ-ғине қнлмоқ айн. ғннгилламоқ.

FИП: гип бўғмок Қаттик бўғиб олмоқ. -Хой, менга қара! - деси у [Уғилой хола] бурун катаклари пирпираб, - Ёқангдан ғип бугиб, зуравонлик қилаётганда, деразадан куриб турганман. О. Ёқубов, Ларза. [Махмуда] Эрининг туззғиган сочларига тикилиб уутирибди-ю, лекин негадир ичидагини ту̀киб солиидан хайиқяпти. Бу хайиқиш алами эса томоғини ғип бўғмоқда гуее! Ж. Абдуллахонов, Тӱфон.

ГИППА: ғиппа бўғмоқ айн. ғип бўғмоқ к. гип. Мадали Косимов расмга бирпас тикилиб, индамай у̀рнидан турди-да, кандайдир шучх куйни вағилааб янгратаётган радиони ғиппа бўғандай ўчирди. А. Мухтор. Давр менинг тақдиримда.

FИР такл. с. Нарсанинг тез айланиши ёки тез харакат қилиши туфайли хосил бўладиган товушни билдиради. Momop nappaги бир гир этди-ю, тухтади.

Fир этиб Тезлик билан, бир лахзада, дарров. Вакт гир этиб у̀тиб кетади. Поездга билет олинган куни Мастура хола яна кузз ёии қилди: -Ғир этиб келдинг-у, гир

этиб кетяпсан-а, онам? Ж. Абдуллахонов, Тӱфон. Fир этган шамол (ёки шабада) йўк Озгина хам шамол йўқ, шамол бутунлай йч̆қ. Саратоннинг жимжит, зимзиё кечаси. Хаєо дим. Ғир этган шабада ймқ. М. Осим,

## Сехрли суँз.

FИРА-ШИРА 1 Эрта тонг ёки шомда нарсалар аниқ кўринмайдиган пайт; хавонинг эрта тонгда ёришиб келаётган, кечкурун қоронғилашаётган холати; ёруғлик ёки қоронғиликнинг кучсиз холати. Fирашира ёруғ. Fира-шира кэоронғи. Fира-шира хона. Fира-иира пайт. Эбзозхон бугун уйдан хар кунгидан эртарок - тонг ғирацирасида, нонуита қшлмасданоқ чиқди. X. नулом, Машъал. Хозир сира-иирада уларни бир-биридан ажратии киииин. С. Анорбоев, Оқсой. Ғира-иира кучалар, гузарларда кандайоир кора соялар. кузза чалинарди. О. Еқубов, Кўхна дунё.

2 Нарсанинг кўриш ёки тасаввурдаги аниқ-равшан бўлмаган, хира аксини билдиради. Гавхар унинг қоронғида гира-шира кууриниб турган мехрибон чехрасидан бу сафар хам илтимосини ерда колдиролмаганини тушунди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Еилик! Бу йилларда хаётиниизда бўлиб уेтеан вокеалар туида курргандй пирашира эсда сақланади. С. Кароматов, Лирика бастакори. Ёи палламда дадам, аям билан бирга шахардаги ховлимизга келганим пирашира ёдимдд. Ойбек, Танланган асарлар.

ҒИРВАЙМОҚ айн. ғнрмаймок.
FИРИЛЛАМОК 1 Тез айланиш, харакат ёки бошқа сабаб туфайли «ғир-гир» этган товуш чиқармоқ: пирилламоқ. Maшиналар ғириллаб, Саххифалаб беради. Бир ёкдан корректорлар Солиитириб кўради. Қ. Мухаммадий. Радиокарнай гирилаб туриб, бирдан гапира боилади. С. Ахмад, Уфқ.

2 «Fир-ғир» эсмоқ, тез елмоқ (шамол, изғирин хақида). Жанубдан гириллаб шамоя эсарди. $=$-Таксир! - Хасан сууфи хитоб килди. - Сиз салкинда, ғириллаган шабадада куук чой ичиб, маза қилиб утирибсиз! М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кун совук, араванинг устида гириллаб турган изғирин юзларни ялайди. Ойдин, Фонарь тагида.

3 айн. визилламоқ 2. Акром ака, тайёрини сотиб ола колсак бйлмайдими, ғирилааб олиб келаман. «Муштум». Хатни ўқุиб, қизиқиб колдик. Эртасигаёк оёкни кууга олиб, ўиа
 хам дадасинине савдо-сотиғи билан бозорга гирилайдидан булиб қолди. С. Зуннунова, Олов.

Нон деганда, кесак ғирнллаган (ғнрнллайдиган) ёки нон деганда, кесак ғириллайди Турмуш шароитининг жуда оғирлигини бнлдиради. Нон деганда кесак гиризлаган замоніар кишшіар эсидан чиқди. Хаёт яхии бўлиб колди. Шухрат, Умр поғоналари. Азбаройи худо, иу хумсансиз эшигида куиод икки ой буйнимни эгиб. нон деганимда, кесак ғирилаийдиаан бўлд. А. Қодирий, Кичик хикоялар.

FИРИНГ: ғиринг демоқ айн. ғинг демоқ ч. ғинт. -Зеби опа, халиеи яна ғирине деганда, дабдаласини чиқариб, у̀ша ерга кўмиб келар эдик-да, - деди киндир Адолатнинг орқасида. С. Зуннунова, Гулхан. Аямасдан иига босинглар, ғиринг демайди. С. Ахмад, Уфқ. У киии нима гапирсалар, тугюрими, номуєрими, гирине демасдан бажарардик. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

FИРИНГЛАМОК Бирор нарсадан жонга тегар даржада нолийвермоқ, хасрат қилавериб ёки кераксиз гапларни гапиравериб тўйдирмоқ; ғинғилламоқ, ғингшимоқ.

FИРИНГ-ПИРИНГ 1: еиринг-пиринг демоқ айн. ғиринг демоқ к. ғнринг. «Fиринәпиринг" десалар, тушунтираман деб, гап сотиб уттиришнине хৃожати йуқ. X. Шамс, Душман.

2 айн. Нолиш, зорланиш билдирувчи бўмағур гап-сўз; хасрат. Ғиринг-пиринг қุилноқ. नулом ака серхархаша хотининине яиринг-пирингига урганиб колганидан унчамуниасини терисига юқтирмайди. Ж. Абдуллахонов, Туัфон.

FИРИНГ-FИРИНГ айн. ширинг-пиринг. ГУмурзоқ:] ШЦрринг қурсин-да, хотин.. гирингпиинг қиласан, на гапингнинг ипи бор, на коғичи. Хамза, Паранжи сирлари.

FИРМАЙМОK Кўзни қисиб, қийшиқ қарамоқ; шиғраймоқ. -Ёки ўйинни дуране қимоқчимисан? - ғирмайди у [Манноп]. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

FИРPA «Fир» этиб, дарров, бир онда. Туй уัтгандан кейин Умид маиинада шоииб келиб, болохона хужрасидан у-бусини олиб. яна профессор машинасида ғирра жўнаб кетди. Мирмухсин, Умид. Хотини хуржунга қорамул тери эмас, пустак солибди. Хеч нарса

демади, гирра изига қайтди. А. Хасанов, Чироқлар.

FИРPOM 1 Иш, хаётда халоллик, покликка риоя қилмайдиган, унга зид иш юритувчи; нопок, муттахам. Яхии ииласангиз, бас, ака-ука булиб кетамиз. Лекин, айтиб кўяй, ғирромларzа тобим йўқ. Э. Носиров, Топилирилмаган совға. .кичик хужайинаар базани хомталашга олеанлар. Қайси бирлари олғирроқ ва ғирромроқ бўлса, шуниси куппроқ кутарган. Х. Тухтабоев, Қалпоқ йиртилди. Етук олим бу̀лиини истаган одам хৃаром ва гирром йупеа кирмаслици керак. Газетадан.

2 Ўйин, мусобақа, беллашувда тартибқоидага зид йўл тутувчи; халолликка риоя қилмайдиган, нотанти. Ilахматнине яна бир зарари шуки, агар гирром одам билан уйнасанеиз, асабинсиз бузилади. А. Қаххор, Асарлар. Бел олииганда кураи майдонида, Ғиррому нотанти полвон чаладир. Хабибий.

3 Ўзбек кураши атамаларидан бири: беллашув пайтида катта хатога йўл қўйган ёки такрор қўполлик қилган курашчига охирги огохлантириш сифатида қўлланади.

БИРРОМЛИК Fирромга хос иш тутиш (гирром - хар икки маъносида). Х $a$, эне хавфли, энг дахиатли нарса - ғирромликка, кинғир иига биринчи қадам қуйии. Газетадан. Ўзи улдудай тугрисуз, пирромлик, қув ликни билмасди. Мирмуқсин, Умид. Мактабда танаффус вақтлари шашка ёки волейболда гирромлик, ўйинбузукилик қиларди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

FИРРОМЧИЛИК с.т. Ғирромлик. Кони алдамчилик, ғирромчиаик экан уаарнинг иши. C. Кароматов, Бир томчи қон.

FИPT I 1 Белгининг кучли даражасини қайд этади, кучайтирув билдиради (одатда салбий белгиларга нисбатан қўлланади). Fирт ахмоқ. Fирт саводсиз. Fирт маст. Fupm нодон. Fирт хом. Биттаси Аввалбек бўлса, у $\rightarrow$ кит пиёниста.. М. М. Дўст, Лолазор. Fирт омиман, бизга ўқии кайда.. Ойбек, Нур қидириб.

2 Отлар билан ва айрим даражаланмайдиган сўзлар билан қулланиб, шу сўз англатган нарса, холатнинг шахе ёки предметга тӱлалигича, бутунлай дахлдорлиги, оидлиги маъносини билдиради; бутунлай, турган-битгани. Fupm myхмаm. Fupm pacмиятчииик. Псирик тутатишини хуро-

фот дейиининг ўзи ғирт хурофот экан. «Фан ва турмуш». Хафа булманг-у, почча, аммо гирт афанди экансиз. А. Кўчимов, Халқа. Илгари бу жойлар ғирт ту̀кайзор, одам йч̆к эди. «Ўзбекистон қўриқлари». Умид учинии синфеа ўтганида, адаси хам тўсатдан ўлиб колди.. у гирт етим булиб қолди. Мирмухсин, Умид.

FИРТ II такл. с. Кесиш, узиш ёки ишқаланишдан хосил бўладиган кескин товушни билдиради. Эиик ғирт этиб очилди.

FИРТИЛЛАМОК «Fирт» этган товуш чиқармоқ. Эиик ғиртилааб очилди.

ЕИРЧ айн. ғирт II. Fири этмок. [Нодиржон] Хафсала билан қўл қўйиб, аризани икки буклаб уилаб, урнидан турган эди, эиик кири этиб очилиб, Розиқвой кирди. А. Мухиддин, Чапт чўнтак.

FИРЧИЛЛАМА «Fирч-ғирч» товуш чиқарадиган, ғичиллайдиган. Fирчиллама этик. - Ep юзига оппоқ гилам тўшалган: оёқларингиз остида гирчиллама қор. Т. Мирходиев, Илк ёғдулар.

FИРЧИЛЛАМОК «Еирч-ғирч» этган товуш чиқармоқ, ғччирламоқ. Эиик ғирчиллаб ёпилди. Секин эринмасдан ёғаётган лайлак кор Адолатнинг оёқлари остида амиркон махси-кавуидек ғирчиллайди. С. Зуннунова, Гулхан. - Хўи, бўлмаса.. - де-ди-ю, протез оёқлари ғирчиллаб, нари кет$\partial u$. М. Мансуров, Ёби.

FИРЧЧА Нуқул, турган-биттани, ғарчча. Гирчча мой. ت [Эионхон:] Аввало, оксоч қанд-қурс, ёғлик патир, кулине ууреилсин ғирчиа думбали сомсаларни тўкиб таилайди дастурхонга. Опбек, Улуғ иул.

FИР-FИP 1 Fир с. такр. Fир-ғир жиииб лента узилд. Ғир-гир шабада. - Менинг отам бўлса дугчи, қашиоқки, у ёғи йўк. Сахардан шомга кадар жомеда гир-ғир дуг тортади, - деди Зумрад Гуласалаа. Ойбек, Улуғ йўл. Қирларда хали мол оғзи тегмаган усик уутлар гир-ғир эсган шамолда бешикдай тебранади. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Тез-тез, ғир этиб, ғизиллаб. Катта ку̀чадан енгил маииналар, трамвайлар ғирғир уттиб турибди. С. Акбаров, Отанинг хаёллари. Fира-ииира тонгда қиилоқда қизғин харакат боиланиб кетди. Маииналар, темир бочкалар ва қюо-кажов ортилган автомобиль, аравалар гир-ғир у̀тмоқда. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

FИРFИРАК $\boldsymbol{\mu}$. Бизбизак
FИРFИРАКИ шв. Сийрак тЎқилган дока, шаша.

FИT айн. ғийт. Бир оздан кейин автомобиль гувуллqганича қайтиб келди ва аста бурилди-да, ғит этиб ту̀ттади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

FИТИЛЛАМОK «Fит» этган овоз чиқармоқ, ғийтилламоқ. [Фуод афанди] Эиикнинг гитиллаб очилганини эшитиб, қаради. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ҒИЧИЛЛАМОК айн. ғнжирламок. /Ориф акај «Нима қилиб у̀тирибман!» деб ғазабли алам билан ўрнидан турганида, кўча эииги ғичиладди. А. Мухтор, Чинор.

ЕИЧИР айн. ғирч. Ғичир этмоқ.
ҒИЧИРЈАМОҚ айн, ғирчилламоқ. Полвон билан иккимиз якинимиздаги бир хфовинине эшигини зўр бериб итара боиладик, эшик гичирлаб, кирсиллай бошлаган эди.. ичкаридан қути ўчган кекса бир кииинине овози эшитилди. Х. Турсунқулов, Хаётим қиссаси.

FИЧ-FИЧ айн. ғиж-ғиж. - Мехтарнинг томоғи мойланмаган арава ғилдирагидек ғич-гич киияпти, - деди Бойбур. М. Осим, Элчилар. Tепада чумчуқлар гич-гич уя курииган. Ойбек, Болалик.

FИША Қамишга ухшаб усадиган, аммо поясининг ичи ғовак бўлмайдиган ўсимлик; савағич. Гииа - савағич, қамииеа қараганда у бошқача ўсади. Қамии бир-бирига myташиб, туॅкай бугли кетса, савағич худди садага ўхиаб́, хар ер-хар ердан туัn-тўn қайнаб чиқади. С. Ахмад, Уфқ.

FИLIABA [ $a$, غششاوه - ёпинчиқ, парда; кўзнинт хиралашуви, шабкўрлик] ше. Қайсарлик ёки инжиқлик билан қилинадиган жанжал, хархаша. Унга ёнидаги улфатларининг дабдурустдан бошланиб кетадиган гииавасини томоша құилии, кўк чой ичиб рохатлании - ғанимат. Ш. Тошматов, Тонгдаги кўланка. Боягина эрини ундан қизғаниб, ғииава киииб турган хотин ку้з очибюмгунча боика қиёфаса кирди. Э. Аъзам, Кечикаётган одам.

FИШАВАЧИ шв. Fишава қилувчи, қайсарлик билан арзир-арзимас нарсага жанжал қилувчи. Ғииавачи бола.

FИШАЗОР Fиша билан қопланган, ғиша ўсиб ётган майдон. Аравалар неча жойда ботиб, чакалакзор ва гишазорларни

Fиқ этмаслик (ёки демаслих) 1) бирор овоз чиқармаслик, индамаслик. Айвон тўла хотин, хаммаси оқ дока руумолни бир юзига туиириб, ғиқ этмай ўтирииибди. А. Мухтор, Опа-сингиллар; 2) эътироз билдирмаслик, қаршилик қилмаслик, ғиринг этмаслик. Қозир хам ич-ичидан норозилик босиб келганиеа қарамай, ғиқ эта олмади. М. Мансуров, Ёмби.

2 айн. ғийт. Эиик ғик этиб очилди. Маиина ғик эыиб тухтади.

FИҚИЛЛАМОK «Fиқ-гиқ» этган товуџ чиқармоқ. ІШамол кескин дувулаар, кари кайрағочлар хазин ғиқиллар эди. Ойбек, О.в. шабадалар. Таикарида мотощиклнинг ғиқиллаб тўхтагани, сўнгра кимнингдир югурио́ келаётгани эиитилди. Х. Тўхтабоев, Фельетондан сўнг.

FOB I 1 Бирор томонга ўтищ, кириц учун имкон бермайдиган қурилма, тўсиқ. Ахёнахёен атрофи ғов билан қуриалган қўралар, четанли чорбоғ, ертуัла янглиғ кулбалар хұамон сақланиб турганини кўриб хайрон қоласиз. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. Бир учига арқон боғланаан ёғоч - куттарма ғовни тушириб, йулни ту̀сди. С. Нуров, Нарвон. Юк вагонларинине хаиихотдай очиқ эиикларидаги говлар сурилиб, юзлари исеиқдан қорайган аскарлар пастга сакраб туиа боиладилар. М. М. Дуст, Лолазор.

2 спрm. Куч синаш машқлари утказиладиган тўсиқ. Маррага боргунингча $\breve{\text { Y }}_{\text {н }}$ бир ғөвдан сакрайсан. 3. Диёр.

3 ку้чма Бирор иш-фаолият, ривожланиш, истак ва ш.к. йўлидаги тўсиқ, қаршилик, тўғоноқ. Ташаббусни ривожлантирии йўлдаси барча ғовларни олиб таилаини.. қатьиян талаб этдилар. Газетадан. Хакূикий мухұаббат олдида хеч қандай ғоө дои беролмаслисига иионтирииим керак эди. О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув.

Fов бўлмоқ Қарши турмоқ, монелик қилмоқ, туғоноқ булмоқ. Жамият ижстимоиймавнавий тараққиётига ғов бу̀либ турган хилма-хил иллатлар дадил фош этилган. М. М. Дўст, Лолазор. ..айрим нопок иахсларнинг қинғир ииларига ғов бўлганим учун "ақлимни киритиб қўишимоқчи» булиигани фои этилди. «Муштум». Лекин Гулчехра Суатон биан Дилбар уртасида ғов бўлиини сира-сира истамас эди. М. Хайруллаев, Тилла маржон.

FOB I] кам кўлд. Ичи бўш; ғовак. -Секинроқ, тои бор девдим-ку, ғов калла, - деган овоз эиитилди. А. Кўчимов, Халқа.

FOBAK 1 Ичи бууш; ковак-ковак, ғалвирак. Ғовак ёғоч. Ғовак тоғ жинси. Металлнне ғовак жоилари. Камии поясининг
 ииилардан бери кӱксидан сув думаламаган ғовак ер - сув босиии билан чуккиб, халъоб бўлиб қола бошлайд. Ш. Ғуломов, Бахт бўстонига. Тоғда юриб, анча тажриба орттирган Туракул қор ғовак бўлиб турган жойларни четлаб уттарди. А. Кўчимов, Халқа.

2 кўчма Ичи, замини бўш. Тошкентнинг хокими.. Шахарни сураган Ўрдада туриб. Лекин ғовак экан қальа несизи, Девор хุам, давлат хам қулаган чириб. М. Шайхзода, Тошкентнома.

FОВЛАМОK 1 Хосили яхщи бўлмай, ўсиши кучаймоқ; ортиқ даражада бўйига ўсмоқ. Сал эхтиётсизликка иуля қўисак, ғўза ғовлаб, хосилни бой бериб куйииимиз турган zап. «Узбекистон қўриқлари». Шундай хтолаар бу̀ладики, экин уч марта ва ундан кўпроқ озиқлантирилади, лекин у ғовламайди, хосили мула, гузапояси нормал бўлади. Газетадан.

2 куучма Авжланмоқ, кучаймоқ, зўраймоқ (одатда, салбий нарса-ходисаларга нисбатан қўлланади). Кибр-хавоси ғовлаб кетган терговчи бошини кутариб, «хўи? дейиини хам эп курмади. В. Махкамов, Хам айланиб, хам ўргилиб. Болалисидан боикалардан ажралиб туриига интилии балоғатза етган сари ғоваб кетди. Шухрат, Шинелли йиллар.

Бўлса - бўлар, бўлмаса - ғовлаб кетар «Нима бўлса бўлар» деган маъноли, эътиборсизлик, лоқайдликни қайл этузчи ибора. Бу том ва деворлар узоқдан гуё бирон хафсаласиз одам «бўлса - бўлар, булмаса ғовааб кетар» кабилидан қилиб. омонатеина қўнқุайтириб қўйгандек кўринади. Х. Шамс, Душман. Музаффар хам «булла - бўлар, бўамаса - ғовлаб кетар» кабилида ииа тутяпти. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Калласи (ёки мияси, боши) ғовламоқ Нима қиларини билмай қолмоқ, боши қотмоқ. Умуман, одамяарга яхши кўиилолмайдиган Комил катталар олдида ўзини йуқотиб қўйсан эди. Хозир унинг калласи ғовлаб, қулоғи шангилаар эди. М. Осим, Тилсиз гувох. Чукур хаёлса толан Махкам аканинг мияси говлаб, гангиб кол-

ганди. Р. Файзий, Хазрати инсон. ІІу алпозда у боии ғовлаб, пешингача телбалардек шахарда тентираб юрди. Ф. Мусажонов, Химмат.

FOBУР Турли тартибсиз овозлар, шов-қин-сурон: ғовға. Йигиланлар орасида ғоөур бошланди. Эркак кииинине асабий товуши хотинникига қу้шилди; говур ку̀тарилди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. [Аұмаджоннинг/ Кӱзи олдига гох Hyсрат, гох Зулфия, гох Латофат келиб, унга алланарсалар деяётгандай булар, уларга одамлар говури кўиилиб, катта чайков бозорида юргандай боши гувуллаб кетди. С. Кароматов, Хижрон. Зорий иргиб туриб, ер тепинди, ғовурда унинг ғўлдирагани эшитиамади. С. Сиёев, Ёруғяик.

FОВУРЛАШМОК Fовур кўтармоқ, шовқинлашмоқ. -Собир ота хам куами? Бу ковурлашган камбағаллар хам куами? - деди Сафарқул бойга. С. Айний, Қуллар.

FОВУШI, ғувуш шє. Жўхорининг кўк пояси; моллар учун экилган жўхори. Бостирмага бостирганим ғовуиди(р). Оёғингда амиркони ковуиди(р). «Фольклор». Бу̀рон томлардаги ғовуи ва беда ғарамларини учирди. Э. Самандар, Тангри қудуғи.

FOBFA c.m. Fавғо. Арзимайди савдоси, боии қотирди говғаси, деганлари иу бӱлса керак. «Муштум». Тирикчилик ғовғаси ёлгиз сизда эмас, такдирга тан берасиз-де.. Ойбек, Танланган асарлар.

FO3 I 1 Ёввойи ёки хонакилаштирилган, бўйни узун, сувда сузувчи йирик куш. Анави Тулаганнинг эркатойи. Минаман, деб ғозларни қувлагани-қувлаган. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Куклам келди, учиб утди ғозу mурналар. F. Ғулом. Сохилида чайқалар қамии.. Учиб уттар бавзан у̀ддак, гоз. Ё. Мирзо.

2 кўчма Гавдани тик кўтарган холда: тик туриб; тикка. Гавдани ғоз тутмок. У ғоз юриб чиқиб кетди. ■ Кизил шапкали қотмагина темирйуули минбарга югуриб чик-ди-да, Охунбобоев олдида ғоз туриб рапорт берди. Х. Ғулом, Тошкентликлар. Каклик чиройли буйнини ғоз тутеанича, маст кўзларини жавдиратиб.. хонии кุиларди. С. Анорбоев, Оқсой.

Fоз қараш Бўйнини чўзиб қараш, аланглаш. [Бону] Ўрнига бориб у̀тириб, залдагиларга бир ғоз караи киииб куйди. С. Кароматов, Хижрон.

FO3 II [p. газ] эск. кт, айн. газ 11.
FO3 III c.m. Куч-қувват, калория. Fози йўқ овқат. Офтоб́да туриб, уғитнинг гози қолмапти. Дехқон етиитирган нозу незматларнине гози бўлсагина, пазанданинг оии тотли булади. М. Каримжонов, Патинжон. Кўмири яхшии чиқмади. юози йўкжа ўхиайди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

FOЗA $[\phi . ء$ - аёллар кзига сурадиган қизиллик, элик] эск. Юзга суриладиган, қизил рангли пардоз буюми: элик. Гапга туиимас тамизи йўк бемаза, Сулувнинг бетига ярашар ғоза. "Ойсулув", Бунча юза ғоза суриб, Зеб берасан Ўзингга. Уйғун.

Кампнрнинг дарди ғозада Хар ким ўз ташвиши, уз истаги, мақсади хақида уйлайди ёки қайғуради, деган маънода ишлатилган матал.

FОЗИЙ $[a$, . غازی. - босқинчи, забт, истило қилувчи; ғазот қилувчиј эск. дин. Fазотда, муқаддас урушда қатнашувчи, Уз эътиқоди йўлида жанг қилувчи. Бу муқ̧аддас жандда уллан - нахид, у̀лдиреан - гозии. Н. Сафаров, Шарқ тонги. - Тирик булсалар, ғозий бўлиб келарлар, агар тангрининг буйруғи билан ажаллари етган бўлса, шахид буларлар; сўрамоқ нега керак? - деб совукқонлик билан жавоб берди отлиқ. С. Айний, Қуллар.

FOЗKАПTAP Ботқоқларда, сув бўйида яшайдиган кичкина сув қуши.

FOЗЛАНМОК Гавдани тик тутмоқ, ростламоқ, қадни кўтармоқ. Чернецов столга хиёл энгашиб уттирган эди, Юрьевнинг к̧ийналаётганини ку̀риб, ғозланди. И. Рахим, Чин мухаббат.

FO3OEK $6 о т . ~ С о я б о н г у л л и л а р ~ о и л а с и-~$ га мансуб, суғориладиган экинлар орасида усадиган икки йиллик бегона ӱт.

ГОЗПАНЖА бот. Раънодошлар оиласига мансуб, тоғ ёнбағирларида, дарё буйларидаги ташландиқ ерларда усадиган бир ва икки йиллик бегона утт.

FОЗЯПРОK бот. Раънодонларга мансуб, тоғ зонасидаги зах ерлар, дарё ва сойлар бўйларида ўсадиган кўл йиллик илдизпояли ўсимлик.

FO3-FO3: ғоз-ғоз турмоқ $\breve{У}_{3}$ мувозанатини сақлаган холда оёқда турмок, тик турмоқ (энди юришга уррганаётган бола хақида). Ууғлим ғоз-ғоз турадиган булиб қолди. $=$ Хадчча ене иимариб, дахлизда гуัит

чопяпти. Энди ғоз-ғоз тура боилаган кূизалоқ осма беланчакда. Ш. Тоиматов, Тонгдаги кўланка.

FОЙИБ [a. غائب - мавжуд, бор бўлмаган; яширин, пинхоний; кўринмас] Шу ерда йўқ, мавжуд эмас; кўринмай кетган, йўқ бўлиб кетган. Шу пайтда бир кабутар ажойиб. Кўкда борар гох кўриниб, гох гойиб. С. Абдулла, Тохир ва Зухра.

Fойиб бўлмоқ 1) кўзга кўринмай қолмоқ, йўқ бўлиб қолмоқ. Мабмуржон орқасига карай-қарай, муюлиидан ўтиб, ғойиб бўлди. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар; 2) бирор ёққа кетиб қолмоқ, кетмоқ. [Комииа] Тонгда кампирникига келди. Кирса, Матниёз йўк. Матниёз кетиб қолеан эди. Қаёққа ғойиб бўланлиги номадлум. А. Мухтор, Чинор; 3) йўқ бўлмоқ, йўқолмоқ, йўқ бўлиб кетмоқ. Бундан беш йиа илгари бир сабаб билан бу хаёллар бутунлай ғойиб бўлиб, уларнине ўрнини боикุа фикрлар эгаллади. М. Алиев, Қалб сўзлари ёзилган мактуб. Илми ғойнб айн. илми ғайб. қ. ғайб. Бу иами ғоииб. Хозирча бир нарса дейии қийин. Н. Сафаров, Дон.

2 Тангри, илох. Кейин иложи борича юмиоқ гапириига уриниб, насихат қилиб кўйд: - Ғойибнинг ииини бандаси биммайди.. К. Яшин, Хамза. Эшикдан чикиии хамон, Анварга рақиблисини ошкор килиб қуймасликни ғойибдан тилади. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк.

3 Fойиб (эркаклар исми).
FОЙИБДАН 1 Кутилмаган жойдан, йўқ жойдан, йўқдан. Хазина - ғойибдан эмас, мехнатдан. Мақол. п Тавтил кунлари Саидий уиун ғойибдан келган зўр бойлик бўлиб, унине құанчасини нима ииларга сарф қилишини билмай шошилар эди. А. Қаххор, Сароб. Ғойибдан келган бу хуржунни Ойиа хола салмоқлаб кўрди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

2 айн. ғойибна 1. Эяяурод бу корача, чехраси очик йисит билан хамсухбат булмаган булса хұам, уни ғойибдан танир, одамлар оғзидан эшитган эди. ПТ. Турсун, Ў қитувчи. Жавод уларнинг куัптарини ғойибдан танийди. И. Рахим, Жаводнинг жадвали.

FОЙИБОНА [a. $+\phi$. غ غ - сиртдан, ўзи йўғида; яширинча, пинхона] 1 Ўзини курмаган ёки сухбатлашмаган холда; орқаворатдан, сиртдан. Ғойибона оиик булмок. - Кумуининг гузаллик тазрифини гойибона эиитиб, оғзинина суви келувчи хотинли ва

хотинсиз орзумандлар.. кутидорникиеа совчиларини турнакатор юбора бошлаган эдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар. У хам Ойша холани ғойибона яхии кўриб колгани хакида ёзар, бундан кейинги хатларида эса суратаарини юборииларини айтар эди. С. Зуннунова, Кўк чироқлар.

2 Номаълум; фавкулодда. [Махкам ака] Оғасининг гапларини эсларди. Эслаган сари, багри бутун булиб, куัнали тогдек кўтарилар, олам боиқача ку̀ринар, аллаёқдан ғойибона куч белига, кўзарига нур ато қшлаеттанга ўхиаарди. Р. Файзий, Хазрати инсон.

FОЛИВ [a. غالب - ғалаба қилувчи, музаффар] Уруш, жанг, кураш, тортишув, мусобақа ва ш.к. да ғалаба қозонган, устун чиққан; музаффар; зид. мағлуб. Fолиб халқ. - Фашизмга қарии жана қиии, зафар қучиб қайтган ролиблариниз миллион-миллион. Н. Сафаров, Оловли излар. Соттихон фақат мусобака ғоибигина эмас, балки ижодий мехнат ва новаторликда хзам намуналар курсатган илғор иичилардан бири. Туйғун, Станоклар ёнида. Бош соврин тавсис этилди - турнир ғолиби тошкентлик усталар иилаган катта чинни вазани олади. Газетадан.

Fолиб келмоқ (ёки чиқмоқ) 1) уруш, жанг, мусобақа ва ш.к. ларда устун чиқмоқ. Мусобакада голиб чикмоқ. Сен кураидда ғолиб келганда, Тоғдай куттарилар кўкрагим. Т. ТЎла. Айтгандек, жангда енгдик, Foлиб чиқдик, хўп севиндик. М. Шайхзода; 2) кўчма юқори вазият (холат) эгалламок, устун келмоқ. Дардим ғолиб келиб, ётиб қолдим. Тусатдан вужудини қамраган оналик мехри ғолиб келиб, тортеан азоби хам эсидан чикди. П. Турсун, Ўқитувчи. Голиб келар чарчок, нихоят, Тонгга якุин илинади кўз. А. Шер, Қацимги куй.

FОЛИБИЯT [a. غالبيتّ - ғалабалар; аксарият, кўпчилик; катта қисм] эск. Fолиблик, ғалаба. Бугун Азизбек ғолиоият далдасида қўрғонлардан бир айланиб чиқмоқчи эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

FОЛИБКОР $[a .+\phi$. . غالبكار - ғалаба қилувчи, ғолиб бўлувчи] Fалабага олиб борувчи; ғалаба эгаси. Хоразмнине бу йил хам ғолибкор булииини муттасил кузатиб бормокдалар. Газетадан.

FОЛИБЛИК 1 Fолиб холат, ғалабага эгалик; ғалаба. Достон мазмунида кураш ва

зафар, Голиблик ғурури дунёлар кадар. М. Алавия. Зафар ёр бизга, ғолибиик мукаррар. Хабибий. Юзидаги ғазаб сўниб, табассум калкди. Қиёфасидаги голиблик виџори ва мағлуб бўлганга шафқат акс этиб турарди. С. Анорбоев, Оқсой.

2 Ғолиб эканлик. Кулиимиз бу - ғолиблисимиз, иодлисимиз, бахтиёрлисимиз.. белгиси. «Муштум».

FОЛИБО [a, غـالبأ - аксар холларда, тезтез; эхтимол, шекилли] кри. с. эск. кт. 1 Кўпинча, асосан. Гоибо шундай дейилади.

2 Афтидан, тахминан, балки. Anишер мархум Абулқосим Бобир саройига хизиатеа кирганларида, ғолибо, ўн беи ёида эдилар. Ойбек, Навоий.
 да, зафарли] Ролибларга хос, ғолибларча; зафарли. Голибона курринии. Голибона юрии.

- -Хужрамга кирсанг, хаммасини биаиб оласан, - деди у ғолибона бир тарзда. С. Айний, Эсдаликлар. Баиарият тарихи зулм, хаксизлик, талончилик даөрини поймол этио, эрк ва адолатнинг нурли асрига ғолибона юраётир. Ойбек, Нур қидириб.

FOH к.... Ипак қурти боқилган сўкичакда қурт егандан қолган барг ва ахлатлар.

FOP [ $a$. غار - мағора, унгур; чукурлик] Тоғ, тепалик кабилар остида, бағрида табиий холда вужудга келган катта хажмли бўшлиқ. Тоғнинг тагида ғор бўлиб, унда илонларнинг подиоси - Аждар султон ёлғиз турар эди. «Эртаклар». Бу тепанинг шинолиғарбий ёнбагрида бир кор бор эди. С. Айний, Эсдаликлар. Уббекистонда курриапалакни горларда, бўғотлар тагида учратиш мумкин. «Фан ва турмуш».

FOPAT $[a$. غارت - қўққисдан хужум, босқин; талон қилиш] эск. кт. Талон-торож; бузғунлик. Fорат бўаоқ. Fорат киамоқ. ma Курдик не-не иморат, Аммо биммадик ғорат. М. Али. Аммо на рахм бор ва на адолат: Элни золим шундай этмиидир ғорат. Миртемир. Шу тариқа, фаха ботқоғига ботеан император.. Рим империяси хазинасини ғорат қиииб.. жар ёқасига олиб келганини билмади. «Тафаккур».

FOPATLAP $[a .+\phi$. غارتگا - ғорат қилувчи; талончи, босқинчи] айн. ғоратчи. Жахон горатеари - иарманда ул шиддатли ёв қочди. Гузал богимни ёндирмок учун юрган


FОРАТЧИ эск. кт. Талон-торож қилувчи, таловчи; вайрон қилувчи, бузувчи. $\dot{y}_{\text {Збек ва ар арон халқлари.. айни замонда }}$ таиқи коратчиаар кулфатини бирга тортганлар. В. Зохидов, Улуғлар изидан.

FОФИЛ [ $a$. غافل - бепарво, эътиборсиз; паришонхотир; ғафлатда қолган] Faфлатда қолган, хеч нарсадан бехабар. Э ғофил она, тур, ку̌зингни оч, қизингнине юрагига қулоқ сол. Унинг қалбига мухаббат келди. С. Ахмад, Мухаббатнинг туғилиши. Кечир, дусстим, ғофил қолдим. Иссиқ куйинимда илон ётганини билмадим. И. Султон, Имон.

FОФИЛЛИК Хеч нарсадан хабарсизлик. У эрининг бепарво ва ғофилигидан иикоят килди. - -Мени сиз чак̣ирдингизми? - сўради Малика, узини ғофилликка солиб. Т. Жалолов, Олтин қафас.

FOЯ [ $a$. غايـ - мақсад, интилиш; ният, қасд] 1 Оббектив борлиқни, воқеликни киши онгида акс эттирувчи, айни замонда кишининг объектив борлиққа, воқеликка муносабатини ифодаловчи, кишиларнинг дунёқарашлари асосини ташкил этувчи, одамларни мақсад сари етакловчи фикр, тушунча, тасаввур. Эски ғоялар ва қараилар уларни юзага келтирган иарт-шароитларга нисбатан узокрок умр кўради. Газетадан. Ёзиниз, мана цу қурьон хурмати билан қасамёд кұилиб айтаманки, мен у゙зимнине курашчан қобилиятимни щу жамиятнинг ғоялари йўлида тугатажакман [деди номазуум киии]. Н. Сафаров, Тарих тилга кирди. Диннинг вазифаси - гоялар ва эзтиқодлар тизимини шархлаи, изохлаи хамда қайта иилаидан иборат. «Мулоқот».

2 Бадиий, сиёсий ёки илмий асарнинг мазмуни, туб мохиятини белгиловчи асосий фикр. Асарларнинг халқ муаки бўаиб қяомишиа сабаб шуки, у асарлар мағзига сингдирилган ғоя кишилар дилига, уларнине истакларига яқұидир. Н. Сафаров, Оловли излар. Бу новеллалар муайян мавнода мустакุил «асар»дек таассурот қєолдиради ва аинн вактда бир-бири билан боғланиб, умумий асарнинг ғояси ва рухтини очиига бўйсундирилади. С. Сиёев, Еруғлик.

3 Бирор ищ-харакат қилиш хақидаги фикр, Уй; ният, мақсад. Киии астойдил мехр қўйган.. гоясини доим энг тўғри ва кенг тарққлган. деб хис килади. Шухрат, Жаннат қидирганлар. ІІурўзакни ўзааитирии

ғоясини биринчилар катори Турсунмат олға сурган эди. «Ўзбекистон қуриқлари». Менинг учун куัйинсизда өа оёгингиз учида жон берии жуда ширин эди ва кўпдан бери ғоям эди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

FОЯВИЙ [a. غاني / غايهوى - ғояга оид, алоқадор] 1 Муайян бир ғояга асосланган. Ғоявий тарбия. Fоявий қурол. Fоявий кураи. - Ўкитувчи - ғоявий фронт жангчиси. «Фан ва турмуш».

2 Бирор нарсанинг асосий мохиятини, ғоясини ифодалайдиган; ғоя жихатидан. Пьесанинд ғояөий мазмуни. $\square$ Редакция жамоаси.. Ўзининг юоявий савиясини, бадиий махоратини оиирмоқ̧да. Л. Хамроев, Шонли йўл. Бадиий жихатдан пииик, ғоявий соғлом, халқчил, томошабин қалбига яқин булган хар бир асар замонавий була олади. Газетадан.

ғОЯВИЙЛИК Муайян ғояга мансублик, эгалик. Иида юксак ғоявийлик бўлмоғи керак.

ҒОЯЛИ (анижловчи сўз билан) Fояга эга. Юксак ғояи.

FОЯСИЗ Аниқ бир сиёсий ёки маънавий мақсади бўлмаган; тутуриқсиз.

FОЯT(ДА) [a. غايت - чек, чегара, охир] Хаддан ташқари, нихоятда, жуда. Fоятда гузал. नоят куиаи. Уйимиз коят иинам, Хаммага жой бор. Мехмонлар юлдуз булса, Ўртада ой бор. М. Шайхзода. Мажлисга чўккан ғоят оғир вазиятни тарқатии учун танаффус эыон килинди. Х. Назир, Кўктерак шабадаси. Умид ғоятда хурсанд, ордерни олган куниёк дарров кўчиб кетди. Мирмухсин, Умид.

FУБOP [a. غبار - гард, чанг, тўзон] 1 Чанг, тузон кабилардан хавода сақланган ёки нарса сатхига инган майда зарралар; гард. Дугл шундай шиддат билан ёғардики, гўё ердан чане кутарилиб, хавони ғубор босди, кундуз коронғилашди. Н. Сафаров, Оловли излар. Пахта битган ерларингни кўрмоқииман, Ғуборини кипригимга сурмоқчиман.. С. Акбарий. ІІён мехнатингнинг нишонаси бу - Кора коиларингга қўнган чанг, ғубор. А. Орипов, Йиллар армони. Саратонда муалаак қотган ғубори иабнам билан яна узз онаси - тупроқ оғуиига одиста чугкди. «Саодат».

2 Умуман, тиниқлик, равшанликни бузувчи, хира қилувчи (хиралаштирувчи) зар-

ралар. Осмонда ғубор йўк, тиникдан-тиник, Куёш чарақлайди нурини сочиб. F. Fулом. Қиилоқдан чиққанимизда, ғубор ичида кўринган тоғлар хұам анча яқин келиб қолди. М. М. Дўст, Лолазор. Бугун кун бўлади равшан ва бедоғ, नубор йўдир зарра хавода. X. Олимжон.

3 ку̌ииа Умуман, равшанлик, тозалик, покликни бузувчи нарса (мас., доғ ва б.). Таиқ̧арида оламни жамики губорлардан покламоқчидек, уриб жала қуяр эди. М. Мансуров. Ёби. Зайнаб Кумуиинина ту̀либ етмаган гавдасига ва ун олти ёилар чамали ғубор тегмаган хуснига хайрон бўлиб, мулохазасини айтиидан куркди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Дил хам бамисоли иундай: севги иаробига катрра ғубор аралашдими - тамом. М. Жўра, Изтироб.

4 кўчма Киши рухини (рухиятини) бузувчи холат, доғ, хиралик. Хар қалай, кундузлари чидаса бўлади: бир-ярим яхшиёмонни кўради, ундан-бундан икки огиз сўзлаииб, пича тафти чиқади, губори арийди.. X. Султонов, Онамнинг юрти. «Сухбатда одам ёзилади, дам олади, губордан чикади.." дерди Юсуфжон ака. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Бир марта тўйиб хфидласанг, ичингдаги жами ғуборни хайдаб чиқаради. С. Ахмад, Уфқ.

5 махс. Чангсимон доғ; кул (ўсимликлар касаллиги). .новдаларда хам, худди барглардаги сингари, кулранг ғубор пайдо бўлади. Газетадан.

FУБОРЛАНМОК Ғубор билан босилмоқ, чанг ёки гард билан қопланмоқ. У кৃо- $_{\text {ко }}$ ра нимади - Ёдгор билмади, Ғуборланган чўлда кетиб боради. «Ёдгор». Еруг дунё ғуборланди кўзима. «Ойсулув».

FУБОРЛИ 1 Fубори бор, чанг босган, тўзонли. Қурилии комбинатининг оппок гардга қопланиб ётган чала корпуслари хุам, қурум пуркаб, биқсиб турган хумдон мўриаари хам ўзининг дим, губорли хяавоси билан орқада колди. А. Мухтор, Чинор. У уйнинг ғуборли ва тузонли хавосини янгилаш учун парталар орасидан сиқилиб бориб, деразани очди. М. Файзий, Уч қиз.

2 куучма Дилгир, хафа, ғамга тўлган. Ғубораи юрак.

FУБОРСИЗ 1 Fубори, чанги йўқ; гард-
\. сиз; тоза, мусаффо. Ғуборсиз осмон. - Куёи ғуборсиз кўкда талтайиб порлар эди.

Ойбек, О. в. шабадалар. Жувон хам узун қора киприкларини пирпиратиб, чинни сингари губорсиз юзидан нур ёгилаётгандай, кулумсираб қаради. А. Мухтор, Туғилиш.

2 кўчма Кўнгли, дили пок; кир, ғубордан холи. Типирчилаган жажжси юраги иундоққина кўриниб турибди: самимий, губорсиз, чин кӱнгилдан гапиради нораста. А. Мухтор, Тонг билан учрашув. Қиз болани авайлаб, ғуборсиз, пок ўстирии.. тарбияда эна мухим давр саналади. «Саодат».

FУB тақл. с. Шамол елганда ва баъзи нарсалар учганда, айланганда чиқадиган товушни, шунингдек, баъзи қушларнинг товушини билдиради. Эшик очилиии билан, уйга гув этиб иамол урилди. Кўнгиз гув этиб $у ч и б к е т д и . ~ П а м ~ ш а б а д а ~ я л п и з ~ х ұ и д и н и, ~$ асаларининг майин гув-ғувини олиб келди. С. Нуров, Нарвон. Беор мусича ғув-ғув килиб кугкак ташлаб, иккинчи мусичани қувларди. Мирмухсин, Умид.

FУВBA Тезлик билан. ..уч фарзанди, хотинини олиб, хеч кимга билдирмай, ғувва иахардан чикุиб кетди. Мирмухсин, Васваса гирдобида.

FУВВОС Fала-ғовур, шовқин-сурон аралаш содир бўладиган; чуввос. Арининг инига цуัп сукқандай, ғуввос тўполон ичида хеч ким хєеч кимни танимас эди. F. Fулом, Шум бола.

FУВУЛЛАМОК 1 Тўхтовсиз, давомли тарзда «ғув-ғув» овоз чиқармоқ. Таиқарида қутурган шамол гувулааб, дарчани итарар, унинг тирқииларидан кор учкунларини ирғитарди. М. Исмоилий, Фарғона т.о. Кўчадан маиина эиигининг тарақлаб очилибёпилгани, моторнинг ғувуллагани эшитилди. С. Нуров, Майсаларни аёз урмайди. Арининг уясига чўп сужุиб, бир қўзғаб куйса, кечгача тинмай ғувуллаб ётади. М. Хазратқулов, Журъат. Улар чиилак йинаётеан булса керак, хар дам-хар дамда кайсисидир ғувуллаб югуради. «Ёшлик».

2 Турли хил товушли ва харакатли холатга келмоқ; шов-шув ёки ғовур кўтармоқ. Танаффус эњлон к̧илинди. Томошабинлар ини бузилан аридек ғувуллаб колииди. С. Абдуқаххор, Санамай саккиз дема. Хоким ғувулааеттан халқка қараб гапирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Клуб бозорга ухшаб ғувулаб қолди. «Ёшлик».

Боши (ёки калласи, мняси) ғувулламоқ Чарчаш, толиқиш ва ш. к. дан бош ичида

оғриқ аралаш ғувуллашга уушаш шовқин сезмоқ. Кун буйи сув ичаман, томоғим қақраб, бошим ғувуллайди. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла. Низомжоннине калласи ғувуллаб, қу̀лмари муитга айланди. С. Ахмад, Уфқ. Алимардон унине хар бир харакатини диққат билан кузатар, мияси гувуллаб кетеан, чалкаии туйғулар ииида тўлқинланар эди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Кулоғи гувулламоқ айн. кулоғи шангилламоқ $\kappa$. иангилламоқ.

FУВУР айн. ғовур. Мингбоии одамлар ғувурининг тинчииини, гузарга жимлик чукииини кутди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Уй ичи жонланиб, енгил ғувур бошланди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Усти тим билан копланган бу коронги растада, одатда бошқа расталарда буладиган шовқин-сурон, ғувур-гувур, шошқалоқ оломон, тиқилини йқ. Ойбек, Танланган асарлар.

FУВУРЛАМОK айн. ғувулламоқ. Катта шахар ғуөурлайди - хар ён сурон. Ойбек, Зафар ва Захро.

FУВ-FУВ Fув с.нинг такр. $\boldsymbol{V}$ / Caлтанат/ дугинине гув-ғувидан қулоғи битиб кьолгани учун, эрининг чакирганини эшитмади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Тесирмон тошининг ғув-ғувида хеч нарса эиитилмасди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

FУВFУВЛАМОK «Fув-ғув» этган овоз чиқармоқ. Бир хил ғувғувлаган овозлар.. миясини алғов-далғов қилаан эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Кай ковак ичида ғуррак лувғувдар, Чеки йук бепоён, худудсиз дала. Х. Даврон, Қақнус.

FУДДА [a.s غ غ без; шиш, ғурра] Одам, хайвон ёки ўсимлик аъзосининг, нарсанинг бирор жойида бурртиб чиққан шиш, бўртиқ, қабариқ. Унинг қошлари салгина чимирилиб, пешонасининг уртаси ғудда бўлди. С. Анорбоев, Хамсухбатлар. Оппоқ бўлиб ётибди хамма ёк. Ғудда-ғудда кор туддалари кўринади. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк. Сигир тилидаги ғудда-ғдда кяора нарсаларни кйриб, хаайрон бўлдик. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар.

FУДРАНМОK 1 Ўзича нималардир демоқ, гапирмоқ. Қамар раис яна алаанияалар деб ғудранди-да, дарвозани карс ёпиб чиқиб кетди. М. Хазратқулов, Журъат. Жанжалнинг хидини сезган Сарви хола гудраниб, стол устига дастурхон ёзиига тутинди.
«Муштум». Ичкарида кимдир ғудранди, унга кандайдир аёл товуии қўшилди. Н. Фозилов, Дийдор.

2 Гап-сўзидан тутилиб, тайинсиз гап қилмоқ; довдираб, телба-тескари гапирмоқ. Бу саволдан раис дудукланди, партия таикилотининг секретари ғудранди, ферма мудири чайноқланди. «Муштум». Директор Абдусаид амакидан бу гапни кутмаган экан, довдираб колди. Хуии учиб гудранди. М. Мансуров, Емби.

FУДРАІІА Fадир-будур бўлиб кетган, ёрилган. Fудраиа қўл.

FУДУЛЛАМОK айн. ғудранмоқ. Махุалла сўфиси нималардир деб ғудулаб.. кавуииини дўқиллатганча уларнинг ёнидан утиб кетди. С. Зуннунова, Гулхан. Қодиров узиеауัзи ниманидир айтиб ғудуллади-ю, жахли чиқиб, отига қараб кетди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

FУДУНГЛАМОK айн. ғудранмок, ғудулламоқ. Эрмат отнинг жсиловини кўйиб, ичидангина ниманидир ғудунглади. Ойдин, Ямоқчи кўчди.

FУДУР $\mid a$. غدر -«ғадир» с. нинг кўтл.] Сирт ёки ташқи томонига турли нарса(лар) бўртиб чиққан, ғадир-будур, нотекис. -(Султоннинг Гудур, қўпол қўли жуда оғир экан - елкамни босиб туиди, лекин бўи келмадим, тикка туравердим, - деди Афмад. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. $\dot{y}_{\text {рни }}$ дан сакраб туриб, козикқа осиғлиқ ғудур соииқни олди. А. Холиқов, Чипқон. Қиз ўне қўлини столга қўйиб уттирган эди. Бу қўлнинг хุар томири, хар ғудури Элчибекнинг кўнглида ёд. А. Мухтор, Туғилиш.

РУДУРЛАМОК айн. ғудулламоқ. Хужақул шоиқалоқлик билан киссасини ковлар экан.. пулни мен тўлайман! - деб гудурлади. О. Ёубов, Учрашув. Зағчакузз нимадир ғудурлаб, қургон калимасини такрорлади. П. Турсун, Ўқитувчи.

FУЖ Бир-бирига яқин ёки тегиб жой олган; тўп, тўда холатли. Ғуж узум. Fуж юлдузлар. Ғуж қилмок. —— Биринчи сентябрь, тонготар чоги Хавода ғуж каптар қилади парвоз. F. Ғулом. -Бу йил мўл хосил етиитириига имонимиз комии, - дейииарди. бахор шабадасида аста тебранаётган шу้ралари ғуж токларга боқиб. О. Ӗубов, Олов қалблар. Нодир боиини куัтариб, ғуж уссан кайрағои тасида Рахимани кўрди. С. Юну-

сов, Кутилмаган хазина. Улокчилар биринкетин уртага ғуж була боилаган булсалар хам, хануз улок ууртага кирмаган эди. А. Қодирий, Улоқда.

FУЖАНАК 1 Оёқ-қўллари йиғилган, танаси эгик, боши букик холатли. У калласини икки қўли орасига олиб, ғужанак бўлиб утмирганча қолди. X. Назир, Онаизор. Совқотганидан қўлчаарини кўксига босиб, ғужанак бўлиб олибди. С. Кароматов, Сўнгги бархан. Ит уун қадамча вангшлаб бориб, бедазор четидаеи култепа олдида ғужанак бўлиб ти пирчилай боилади. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 айн. ғуж. Ўрикларда сара бодроқддай, Оппоқ-оппок ғужанак вудлар. С. Акбарий.

3 Тоғ этакларида, даштда майда поялари ғуж бўлиб ўсадиган бир хил бута. Катта-катта дарахтларни илдизи билан кўпориб, учириб юрган бурон учун биргина ғужанак нима экан? Ж. Абдуллахонов, ТўФон.

FУЖИЛЛАМОK айн. ғужурламоқ. Киргина бурнига каттагина булоқи такқан кенжа кৃизча нималарнидир ғужилааб, кўғирчок уйнарди. Ойбек, Нур қидириб.

FУЖЛАMOK Бир жойга тўпламоқ, ғуж қилмоқ. Кўйларни бир бурчакка ғужламоқ.

FУЖМАЙМОК c.m. Fужанак бўлмоқ, бужмаймоқ. Муиук ғужсмайиб ухламоқда.

## FУЖMAK c.m. Fужанак.

FУЖУM 1 Узум донаси ёки шингили. $У_{\text {нине сўзига қараганда, узумнине құар боши }}$ тугрвадек ва ғужумлари тутнине донасидек зич бўлиии керак. А. Қаххор, Иккн ёрти бир бутун. Ёлигимизда оналариниз беланчагимиз арғамчиларини токларнинг зангига боғлаган, йиғааганимизда, оғзимизга эмизги ўрнига узумнинг бир ғужумини су̀рдирган. «Гулистон».

2 шв. Ғуж, тўп. ІІамол табиатнинг осойииталисини бузиб, уррик шохларини бирбирига уриб, ғужум гулни юла, осмонга кўтарди. С. Азимов, Оппок тонг кўшиғи. П̆игитлар бир ерга ғужум булиб, ашуаани бир йўсинда чуัзиб юбордиаар. Чўлюнн, Кеча ва кундуз.

FУЖУМЛАМОК Узум бошидан биттабитта (доналаб) ёки шингиллаб узмоқ. $У_{3 у м н и ~ ғ у ж у м л а м о к . ~ Д и л д о р ~ д а л а ~ ш и и ̆-~}^{\text {- }}$ понида бир бош хусайни узумни олдига кўйиб, эринибгина ғужумлаб еб уттирарди. С. Ахмад, Уфқ. У бозорга кирди-ю, худди ии-

комда юргандек, дехконларнинг узумида ғужумлаб утаверди. «Муштум».

ҒУЖУР I шв. Fайрат. Каримнине ўзини уриб кетган, танасида ғужури йўқ. Эркак деган хам иунақа аммамнинг бузоғи бўладими? М. Хазратқулов, Журьат. Унинг бирдан ғужури келиб кетди: бундай йўллардан юра бииии хุам у̀зи учун синов эканини узига тан олдирди. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк.

FУЖУР II (асосан такрор холда кўлланади - ғужур-гужур) 1 Баъзи майда қушларнинг сайраганда чиқарадиган товушини билдиради. Куиларнинг ғужури. Fужур-ғужур сайрамок.

2 Тўхтовсиз холдаги, тушуниб бўлмайдиган гап-сўзлар. Ғужур-ғужур гаплашмоқ. - Ғужур-гужур килиб, боғиадан жиянаар қайтиидди. С. Зуннунова, Гўдак хиди.

FУЖУРJАМОK 1 Fужур-ғужур қилмоқ; шундай овоз билан сайрамоқ. Куилар бахорни олқиилаб ғужурлайди, иохдан шохга учиб қўнади. Н. Фозилов, Оқим.

2 Бошқалар тушунмайдиган тилда гапирмоқ. У шерисига бир нима деб ғужурлади. - Фарходнинг инглизча гапирмаслиеини билаан Хамбер, бугун уйда кайфи борлисиданми, хотини хузурида милаий ғурури жу̀иганиданли, она тилида ғужурлаб кетди. А. Хакимов, Илон изидан.

FУЖFOH 1 Шахс ёки нарсанинг маълум даражадаги харакатли тўп холати; тўпи, тўдаси. Барчин момо теграсида болалар ғужғон.. Х. Даврон, Болаликнинг овози. Арилар ғужғони эса ёғингарииликдан дарак беради. Газетадан. Серкатнов маииналарнинг шовкин-сурони авжида, бекатларда одамлар ғужғон. «Ёшлик».

2 кўчма Рухиятдаги шундай холат, жўш урган холат. Бу хабар майорнинг ғужғон хаёлларини бир зумда таркатиб, сергак торттирди. «Ешлик». Хотинининг хұалиги табнасини эслади. Миясида ғужғон бошланди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

Fужғон уйнамоқ Fуж, тўда, тўп холатда харакатланмоқ (ғужғон тўри ва кўчма маънода). Молбозореа тутай яланг сахнда чумолидек ғужғон у̀йнаган оломон тинимсиз қайнаб-тошади. X. Султонов, Бир оқшом эртаги. Кечки офтоб селида минг-милиион зарра булиб ғужғон уйнаётган тузон жуда секинлик билан тарқаларди. М. Мансуров,

Ёмби. Потма хаёлида ғужғон уйнаётган турли гумон ва иубхалардан юраги ғаи. Т. Ашуров, Марварид тут.

3 иє. Ғуж. Ғужғон гуллаган дарахтлардан атрофга кумуи ёғду ёгилиб туради. С. Нуров, Нарвон. नужғон япроқлар она кўксига ёпииган гудакдек мехрибон новдаларга чирмашади. Ф. Мусажонов, Химмат.

FУЛ I [ $a$. غ - темир бўйинбоғ; занжир, кишан] тар. Айбдорнинг бўйин, оёқларига кийгизиб қўйиладиган жазолаш асбоби: кишан. Зиндонда буйинларига, оёқларига гул ва занжир боғланиб.. [дехконлар] кุакиаб ётар эдилар. С. Айний, Дохунда. Оёгида кунда, буйнидадир ғул.. «Рустамхон».

FУЛ [] map. Туркий халқлар ва мўғулларда: қўшиннинг марказида, подшох, хон хузурида турувчи махсус харбий қисм. Халия Султон ракибининг ғулига кучли зарба берди. Б. Ахмедов, Улуғбек.

FУЛДУРАМОК Эшитилар-эшитилмас қилиб ноаниқ гапирмоқ, ўзича алланималар демоқ; ғудулламоқ, ғудранмоқ. Кудрат хุалқумига бир нима тиқилгандай ғуадураб, синглисинине қу̀лини итариб таилади. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Зайнаб ўзининг хатосини англади ва гапиролмай ғулдуради. A. Қодирий, Ўтган кунлар.

FУЛОМ [a. غلام - бола, усмир, йигит; хизматкор, югурдак] эск. кт. 1 Саройда хизмат қилувчи йигит, хизматкор. Тағин қุасри тўла ғулом, канизак. Миртемир.

2 айн. қул. Тоғ томондан хайдаб келинган ғуломлар иу кайрағоч тагидаги саройга қамалган, иу ерда сотилан, кейин бу жой Ғурумсарой бўлиб кетган дейилади. Й. Шамшаров, Fурумсаройликлар.

3 नулом (эркаклар исми).
ҒУЛОМГАРДИШII $[a .+\phi$. . хизматкорхона, йўлак] эск. Ичкаридан ташқарини ажратиб турувчи тўсиқ. -Биз бойникида кўнадиган бўлдик. Оғилхонага кира диган йўак ёнидаги ғуломгардиидан ётииига жой ку̀рсатди, - деди ІІум бола. F. Fyлом, Шум бола.

FУЛТ айм. қулт. Овқат унинг томоғидан, кувурдан уัтаётган сувдек, ғулт-гулт қилиб уттарди. Шухрат, Шинелли йиллар.

FУЛУ(B) [a. غلو - бўрттириб кўрсатиш, хаддан ортиқлик, муболаға; чегарадан чиқишлик] 1 Келишмовчилик, норозилик ва ш.к. ни ифодаловчи овоз, хатти-

харакат; ғавғо, тўполон, жанжал. ..подионинц уруии учун тутун пули хам, дон хам, мой қам кор қилмай қолди. Энди подшо мардикор суради. ШЈунда хамма ерда ғулу чикди. П. Турсун, Ўқитувчи. Капсанчилар ғулу кўтарииеан экан, князь «иахардан саллот чақираман», деб босибди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Сиз аввал шахардаги гуауни бартараф этинг, фитнанинг уясини топинг.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Ариқустиликлар бек тарафидан солинган соликни вактида тўлолмай, ғуаув куттарииди. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк.

2 Киши рухи, дилидаги нотинч, безовта холат; нотинчлик, безовталик. Кечалари мизғимас мевмор, Мухандисда ўзгача ғуду. М. Али.

Fулу солмоқ 1) норозилик уйғотмоқ, тўполон, жанжал чиқармоқ. Афсуски, динсизни шу ерда иуук қила олмадик, энди бориб, қўйимизни боқаётган муридларимиз орасига ғулу солади, охирги насибамизни хам коқиб олади. Ш. Fуломов, Ёрқин уфқлар; 2) дилда нотинчлик, безовталик қўзғамоқ. У не укктам, ботир йигитлар Юрагига солмаган ғулув. Э. Вохидов, Нидо. Пигитликда ғунча каби лаб Тинилик бермай соларди гулу. Шукрулло.

3 ad. Муболағанинг учинчи даражаси: маълум нарса, белги, холат ёки харакатни ақл бовар қилмайдиган, хаётда хам рўй бермайдиган тарзда тасвирлашдан иборат шеърий санъат.

FУЛFУЛА [ф. غلغله - шовқин, тўполон; ғавғо; ғовур-ғувур] айн. ғулу. Ғулғула бу̀либ колди Чамбилдай шахқар. «Маликаи айёр». Тўолон - ғулғула Кўнгирот юрти, Уатондан хазар кৃип куัчмоқчи бўпти. «Едгор». $\grave{y}_{\text {клининг хатти-харакати, иивирлаб гапи- }}$ рииии, куัзаридаги бежолик Хайрибиби ку̀нглига ғулғула солиб қуйди. Д. Нурий, Осмон устуни. ИІавкатнинг хаёлида уй аста тебранаётгандай бўли, юрагидаги гулғула кучайди. К. Кенжа, Тоғ йӱлида бир оқшом.

БУЛFУЛАЛИ Нотинч, безовта холатли. Нафисанинг қалби ғулғулали, акли париион бўлиб юрган кунлардан бири кечаси баракда бирга ётадиган дугонаси Садбар бикинига туртибди. А. Мухтор, Туғилиш. Fулғулаии араб юртга Бир неча ботирлар келди. «Бахром ва Гуландом».

湆 नУЛғУЛАСИЗ Ташвишсиз, тинч. Улар „луулиар] осмони кенг, холи, сулудасиз сокин хаётни хуши кўрардилар. Н. Сафаров, Катта карвон йўлда.

FУMAЙ бот. Бошоқдошларга мансуб, қиёқ баргли, илдизидан тез кўпаядиган кўп йиллик бегона ўт. Кўкорол пахтазори ғумай, киёк, печак каби уутлардан тозаланиб бўлаёзди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Ондасонда учрайдиган пмай ва ажриқ илдизларини қўл билан териб оламиз. Газетадан.

FУМБАК Баъзи хашаротлар ривожланишида қуртдан тўлиқ шаклланиш, яъни капалакка ёки пашшага айланиш босқичи ва хашаротнинг шу босқичдаги холати. Пашша ва унинг гумбакларига жуда тез тавсир этадиган кимёиии моддалар.. иилаб чикарилди. Газетадан.

FУНАЖИН [муॅғ.] Икки ёшдан ошган урғочи қорамол. Мулаа Обиднинг тана боқиб, гунажин килии, ғунажинни қочириб, сигирга айлантириш усули икки ёқлама фойда етказади. А. Қодирий, Обид кетмон.

FУНДА с. $\boldsymbol{m}$. Пакана ва семиз (одам хақида). Пакана, гунда, вужуди ажалдан дарак бериб турган жаллод келиб, унинг елкасидан каттикк тортганда.. Ахмад полвон, оёқлари чалишиб, чалқанча йиқилди. А. Қаххор, Кўр кйзнинг очилиши.

FУНЧА [ф. غنجّه - куртак. шона; лаб, дудоқ] 1 Хали очилмаган, гулбарглари хали ёзилмаган гул; ўсимликнинг гул куртаги. Кечкурун [булбул] гул гунчасини курради-ю, ишқида оииғу шайдо булиб сайрай беради. П. Турсун, Ўқитувчи. Кирлардан эсаётган майин шабада ана шу гулаарнинг гунчаларини ёзмоқда. И. Рахим, Чин мухаббат. नунча очилгунча утган фурсатни Капалак умрига киёс этеуаик. F. Fулом.

2 кўчма Бирор ходисанинт эндигина бошланаётган пайти, бошланиши. ШІубха ичида қизарган мухаббат ғунчаси висол хабари билан очилаёзаандек.. эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Мураббий бола калбида ниш ура бошлаган умид гунчаларининг мехрибон сохибидир. Р. Усмонов, Одобнома.

ГУНЧАЛАМОК Ғунча пайдо қилмоқ, ғунча чикармоқ (туғри ва кўчма маънода). Ажойиб бог. Тартиб билан уттказилан мева дарахтлари гуларга бурканган. Токлар барг

- ёзган, гулаар ғунчалаб ётибди. Газетадан. Еилик - бу хамииа янгилании, бунёдкор-

лик, хар лахзада минг бир орзунинг ғунчаламок фаслидир. Газетадан.

FУНЧАЧИ map. 1 Подшо ёки хонга гўзал қизларни танлаб, харамга келтириб берувчи аёл. Сууз.. бавзи ғунчачилар билан бегимларнинг орасида булган можаролар. устида борар эди. Ойбек, Навоий.

2 Вақтинчалик хотин. Шайбонийхон бир вактлар Зухра бегимни жуда гўзал деб эшитиб, «узимга гунчачи килиб олурман, деб уйлаган эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ҒУППА иив. Кубба.
ҒУППАК Шох-шаббаси зич, ғуж бўлиб ёки тўп бўлиб ўсадиган; ғуж. Ғупnак садалар. $=$ Тоғ куксидаги ғуппак арчалар эса корайиб, узини сипох тутаётгандай, тоғлар. тепалар бағридаси киши хали очмаган сирни сақлаб тургандай. Й. Шамшаров, Қахрамонлик йўли.

FУPEAT [a. غربت - ғариблик, кимсасизлик, мусофирлик] 1 Ватандан узоқда яшаш; мусофирлик, ғариблик. Гурбатда гариб иодмон булмас эмиш. Эл анга шафику мехрибон булмас эмиш. Алишер Навоий. Йиғларсан каерда деб, Менинг Тугташим. Ғурбатда овунчоғим, Мунис йуддошия. Fайратий.

2 Ғам-ташвиш, кулфат. Ўғлим, бунақа бехаё киз экан, вақтида билиб, уззиниизни четга олганинаиз яхшии булибди. Шукур қилине! Битта тугиб олгандан кейин, умрингиз гурбатда уттиб кетарди. Мирмухсин, Умид. Кун сари ғурбатимиз ортмоқда, нахотки ёвузлар даф булмаса, нажот йч̆ми сира?! Ойбек. Нур қидириб.

3 c. $m$. Ортиқча ташвиш келтирувчи нарса, иш. Ухлашга хуитак чалиниии билан, уйкусизиик ва тергов гурбатлари чарчатган кишилар дарров ўринларига кирдиаар. Шухрат, Жаннат қидирганлар. -Э, омон бул! деди Кариибой ота, ошнасининг гулмиги наша қилиб, - узинг эски ғурбатсан-да. Х. Назир, Сув гадоси - оқпадар.. Бир келиб кетмасангиз бўммайди шекилли, жўрангиз прокуратурани аралаштириб, тоза гурбат киляпти. «Ёшлик».

FУPБATCAPO [ $a .+\phi$. . غربتسر - ғурбат уяси] поэт. айн. ғурбатхона. -Мен чиндан жахонгаита, дарбадар, ғарибу бенаводай шу ғурбатсарода иєирсиб юрибман, - деди Хайдархужжа Мирзога. А. Хакимов, Илон изидан.

FУPБATXOHA [ғурбат + хона] Қайғуалам макони, ғам-ғусса кўп бўладиган жой.

Нима килиб бу гурбатхонага келиб қолдиларинг? Н. Сафаров, Уйғониш. [Fофир:] Бу ғурбатхонада нотавон йиғлаганларнинг, аф-сус-надомат иекканларнинг доду фарёдини ким тинглайди, ким? Хамза, Бой ила хизматчи.

FУРИЛЛАМОК I «Fyp-Fyp» овоз чиқармоқ. Бурайин қулим билан, ғуриллаб айлан, урчуғим. «Бойчечак».

FУРИЛЛАМОK II c. т. айн. Ғўрилламоқ. Эиикни ёпинг, иамол ғурилааяпти.

FУРМУІІЛАМОК 山в. Безовта бўлмоқ, тоқатсиз бўлмоқ, тоқатсизланмоқ. Назирмоннинг хุам юраги ғурмуилай боилади. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота. Совук туииганидан краклари гурмуилаб кетган кииилар аллақачон далага кела бошлашган эдилар. Я. Саъдуллаева, Она тупроқ.

FУPPA [a. غزه - отнинг оқ қашқаси; гажак, кокил] Пешона ёки бошда хосил бўлган қаттиқ шиш. Пешонамни хам ғурра қৃидди-я, эртагача ғурра ёзииб кетса гурга эди, иу турку тароват билан одамларга қандай куринаман. С. Ахмад, Хукм. Комиссар оғзидан ку̀пик келиб.. ётарди. Пешонаси ғурра, бироқ қошларининг усти қип-қизил қон эди. М. Мухамедов, Қахрамон изидан. Қутлуқху้жа.. ёилигида уัз махалласидаги болаларга бои буулиб, уларни куини махалла болаларига карии «уруи»га алиб борар, хар вақт бурни қонаб, пешонаси ғурра бўлиб к̧айтарди. М. Осим, Ўтрор.

FУPPAK [a. غ̈ - қашқалдоқ] Каптарсимонлар оиласига мансуб, мусичага ўхшаш қуш; оддий ғуррак ёки қумри. ғуррак боласи. Ғуррак ғуриллаяпти. [Жура] Ердан тои олиб, ғурракка отган эди, тои бақатерак шохига тесиб, ғуррак учиб кетади. Н. Назаров, Замон.

FУРУЕ [a. غروبـ - узоқ, олис; узоқликлар; кунботар томонлар; кунботиш вақти] эск. кт. Куёшнинг ботиш пайти, кун ботиши. Учлари ғуруб алангаси билан олтинланган сарезорлар орасида шоир ва пахлавон.. жим борииар эди. Ойбек, Навоий. Бурчакдаги тоиойна, сервант устидаги соатда ғуруб иушаси ялиғланар эди. Х. Султонов, Бир оқшом эртаги.

FУPУP [a. غزور - жахолат; хом (пуч) хаёл; манманлик, мағрурлик; кибр-хаво] 1 Инсоннинг ўз қадр-қимматини билиш, уни хурмат қилиш хисси; иззат-нафс. Йигитлик

ғурури. Кизлик ғурури. Унинг инсоний ғурури, табиатининг нозиклиси.. ёрдам сўрамоққа йўл қучимаган. Ойбек, Навоий. Афৃмад уртогига койил колиади. Эркак кииида гурур деган нарса бйлиии керак.. Ф. Мусажонов, Химмат. Зиёлилар орасидан бир мард чиқъб, ўз милаий ғурурини химоя этиига харакат килди. Бу киии Себзор дахқасинине қозиси Мухиддинху̀жа Хакимху̀жа ўғии эди. «Фан ва турмуш».

2 Фахрланиш, мамнунлик туйғуси; фахр, ифтихор. Шодлисидан терисига сиғмайди, $\kappa$ утнли ғурур ила мастона чайқалади. С. Сиёев, Аваз. Санобар углиса ғурур ва мехр билан жилмайиб қараб турар эди. М. Хайруллаев, Кўнгил. -Киилоғимиз тупроғининг сехри бор, - дейди қариялар ғурур билан. «Ёшлик».

3 Фахрланишга асос бўладиган нарса, кимса ва ш.к. лар. Пахта - узбек халқинине мицнй ифтихори ва ғурури. Муротали севини ва ғурури булаан урикнинг тании ва қадрли новдаларига шодиёна боқиб, урнидан турди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. Халқимнине қахрамони, ғурури бўлдинг. У. Исмоилов, Сайланма.

4 Кибрланиш туйғуси, мағрурлик, кибрхаво. Олифта бойвачча кио́р ва ахмоқона ғурури ила креслода талтайганича колди. Ойбек, Нур қидириб. Гапингнинг тузи қурсин, қизим! Fурур гурбатга солар, деган нақанинг мағзини чақссанг-чи. Ж. Абдуллахонов, Тонг ёришган сохилда. Камтарин бўл, хатто бир қадам Ўтиа ғурур остонасидан. Э. Вохидов, Мухаббатнома.

FУРУРЛАНМОК 1 Мамнунлик, фахр хиссини туймоқ; фахрланмоқ. Беморлар эрининг қўлидан иифо топганидан бенихоя ғурурланарди. С. Зуннунова, Кўк чироқлар. Ватандошларимиз билан сухбатлашар эканман, уларнинг тантилиги, зукколигидан ғурурландим. «Ешлик». Элмурод.. бу ииза озми-кўпми уз мехнати сингганини ўилаб, уззидан ўзи ғурурланди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Мағрурлик, кибр хиссини туймоқ, шундай холатда бўлмоқ; кибрланмоқ. Эргаи дунёда иундай ажойиб нарсанине бораисини Холмуроддан кура яхиироқ биаганидан ғурурланаётган кўринар эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Парпихужжа ёғии пойлоқчилик, чақимчилик ииинине муеаффақиятларидан ғурурланиб.. туัплаган маблумотини суัзлаб

бераркан, эликбоии уни тухтатди. Ойбек, Танланган асарлар.

FУРУРЛИ 1 Ғурурланиш хисси кучни, ғурури баланд. Ғурурли йигит.

2 Кибр-хаволи; такаббур. Ахмад махдум аслида кибрли ва ғурурли одам. С. Айний, Эсдаликлар.

FУРУРЛИК кам қўлд. айн. ғурур 1. Ёu аравакашда узига келишган ғурурлик ва одамийлик сезилар эди. Ойбек, О. в. шабадалар.

2 айн. мағрурлик. Отам.. ғурурлик оркасида куัпчииикни менсимай, колхоз ииига анчагина халакит берди. С. Ахмад, Қадрдон далалар. Уни биров аиннитдими ё.. ғурурлик, саёқлик йулига тушдими, билмайман.. Ойбек, Танланган асарлар.

FУРУPOHA $\{a .+\phi . \Delta \dot{\text { غ }}$ - ғурурли, мағрурона, кибрли] кам қулл. Ғурур билан, мағрурона. -Нима қилсин, муалимнии соғиниб колииган-да, - деб ғурурона жилмайиб қўиди. F. Расул, Тўнғич уғил.

FУРFУРАК шв. Fуриллаган шамол; елвизак. -Деразаларга ойна солинмаган, борлари синиб тамом бўлди, - жаврай кетди кондуктор хотин ўрнидан туриб, - сизлар хозир туииб кетасизиар, мен кечгаиа мана иу ғурғуракда дийдираб кун ўтказаман. P. Файзий, Хазрати инсон.

FУРFУРАМОК фольк. Ўкиргансимон овоз чиқармоқ, ўкирмоқ (туя хақида). /Fupкўк] Туя бўлиб ғургурайди, айик бўлиб чиркирайди. «Хушкелди».

FУC унд. с. Итни тезлаш, қопиш, кувишга ундашни билдиради.

FУCJ [ $a$. . ювиб тозалаш, бутун аъзога сув тегизиб ювиниш; тахорат олиш] Пок бўлиш учун бутун баданни махсус тартибда ювиш; устидан сув қуйиб квиниш, чўмилиш. Мен, подиох ғусл қиии олсин учун, хонани занжирлаб кўйдим. Газетадан.

FУСЛХОНА [ғусл + хона] Fусл қилинадиган жой, хона. Иситилган сув сатилларга кутарилиб, гусахонадаги сув идишиарига бўшатилаверди. С. Айний, Куллар. Огриқ ва хорғинликдан ихраниб-ихраниб, ғуслхонада ювинди. «Ёшлик».

FУCCA [a. غضه - бўғувчи нарса; ғам, қайғу] Fам-алам, қайғу. Сой шалоласи хаётнинг у̀зидек жўикин, кучии. У Ойсулувнинг ғуссасини ютиб, бир текис шўх-шўх шарилаарди. С. Анорбоев, Оқсой. Йуиин йўқот-

са адам - мухаббатга суянгай, Fуссага ботса одам - мухаббатга суянгай.. А. Орипов, Биринчи мухаббатим.

FУССАЛИ Fам-ғуссага ботган; ғам-аламли. Онанине юзида мулойим, айни пайтда ғуссали белгилар намоён бўлди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. Одобли, маданиятли хчар бир киии уัзинине хуимуомаласи билан гуссали кишининг дилини чоғ қила олади. Н. Валиева, Тиғ яраси битар-у..

FУССАСИЗ Fам-ғуссаси йўқ, ғам-тащвишдан холи; ғамсиз. Fуссасиз юрак.

ГУСУЛ айн. ғусл.
FУСFУСЛАМОK Қопишга, уришишга ундамоқ, олкишламоқ. Итларни ғусғуслаб уриитирмок.

FУप айн. ғуж. Узоқдан кичик-кичик ғуч. дарёга яқин кўринган бу капалар каттакатта бостирма булиб, бир-биридан хийла узоқ ва дарёдан анча берида экан. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Кўм-кўк барглар орасида тизилиб, гуч-ғуч бўлиб, офтобда садафдек ярқираб турган тутни кўриб, жувоннине хам оғзи сув очди. А. Қаххор, Асарлар.

FЎДАЙГАН 1 FУдаймоқ фл. сфдш. Й̆л иетидаги ғўдйсан симёғоч.

2 кўима Қаддини доим ғоз тутадиган, иш-юмушга қовуша қолмайдиган. Бола биаан гаплаиа олмайдиган, керагида эплаб овута олмайдиган ғудайган аёларни хуи кўрмасди. Ф. Мусажонов, Химмат. Мастура ўиа Акрам деган ғўдайганнинг турииини кўрсатиб, узи хяам кулиб юборди. «Ешлик».

3 Мағрур, кибрли ва гавдасини хам шунга мос холда тутадиган. Ходи болалагида х̧ам сал ғўдайганроқ эди. Іунинг учун ўртоқлари уни, Ходивой отига мослаб, "Ходавой» деб аташарди. С. Ахмад, Ходивой.

FЎДАЙМОК c. m. 1 Эгилмай, тик бўлиб турмоқ, қаққаймоқ. ШІддор ўртасида битта симёғоч гўдайиб турибди. Буниа ғудаясиз, сал эгилинг, қулогинизза айтаман.. «Гулдаста». Қамчинбек хам.. куัча ууртасида ғудайиб туравериб чарчади. Мирмухсин, Супургига сажда.

2 кўчма Гаплашмай, иш ёки сухбатга аралашмай турмоқ; серраймок. Абзам / Нафисанинг] саломига хам алик олмасдан, «гапинд бўлса гапиравер, иккала кулоғим сенда», дегандек ғуддайб турди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. - Бирор нарсани уииаб

турсангиз бўммайдими, ғўдайиб турмай, деди зарда билан. Т. Ашуров, Оқ от.

3 кўчма Ӱзини кибр-хаволи тутмоқ; кеккаймоқ. Димоғдорлик, ғудайии каби иллатлар уларнине касби. Подшох саройи бундай одамларга тўлиб ётибди. Мирмухсин, Меъмор. Хафиза эркак кишининг аввал кўл узатиии ножуяя эканини билса хам ва ке-либ-келиб шу одамдан маданият талаб этаманми, ахир у ходадек ғудайиб у̀сзан-ку, деди-да кулл узатди. Мирмухсин, Умид.

FЎДИЛЛАМОК айн. ғудулламоқ. IIундан сужн, гўдилаб суукинган махрам белидаги узун тумиуқли тўппончасини тўғрилаб кўйди-да, тўда ичидан ӱнг қанотга чиқиб кетди. Мирмухсин, Чўри.

FЎДИР айн. ғудур. [Усмон аканине] Кулиа юз, сарғии қощлари сийрак, япалоқ гуัитдор бурни гу̀дир кзиеа ёпиииб кетган. У. Умарбеков, Севгим, севгилим. Унинз /чинорнина] $\grave{y н}$ ту̀кқиз қулочлик ғу̀дир танаси ўзининг минглаб қุатламлари билан гуё хаётнинг мангулисини тасдиқлаб туради. А. Мухтор, Чинор.

FЎДРАНМОК айн. ғудранмоқ. Жуманкул ота боика сууз айтмади. Кўдранағўдрана огияхонага тушиб, оқ эшагини етаклаб ииқди. Ш. Сулаймон, Ота, ўғил.

FӰЗA [ф. غوزه - пахта чаноғи; кўкнор чаноғи] 1 Чигитдан униб чиқиб, пахта хосили (толаси) берадиган, гулхайридошлар оиласига мансуб бир йиллик маданий усимлик, пахта у́симлиги. Гу̀за чопиғи. Fу̌зага сув тарамоқ. Ғузани парвариш қилмоқ. - Бир дона чиситдан ўттиз-қирк кўсакли ғу̀за унио́ иикุади. Туйғун, Бригадир. Бўйи ердан турт бармоқ кўтарилсан ғўза ораларига ёйилган хотин-қизлар, гулга кўнган асаларидек, ғайрат билан ииламоқда. С. Айний, Қуллар.

2 эск. айн. кўсак. Онам сандалда уттириб, ғўза чувир, мен китоб ўқир эдим. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Сандалнинг бир чеккасида ғўза чувиб ўлтирувчи бир кекса кўр киии кўлидаги ғўапўчок ва сугурган пахтаси билан боиини баланд кутариб, ховлидаги сузза қулоқ солиб туради. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

3 c. $m$. Шу уссимлик хосили, пахта. Бу йилси терган ғўза Бултургилардан тоза. Планлар юзга етса, Дунё ту̀ла овоза. «КЎшиқлар».

Кампирнинг дарди ғузада с.т. айн. сампирнннг дарди ғозада к. ғоза. Кампирнинг дарди ғузада, деганларидай бой амаким хфам амирнине келииини истайдилар. С. Айний, Дохунда.

FЎЗАПОЯ [ $\phi$. غوززهبایه - пахтаси териб олинган ғўза новдалари| Хосили териб олинган ғўза ўсимлигининг пояси. ..йялнинг икки томонида курук ғўзапояси қолган, бавзи жойарда гўзапояси хам юлиниб яланғочланган ерлар.. Чулпон, Кеча ва кундуз.

FЎЗАПЎЧОК Пахтаси суғуриб олинган бўш кўсак; қовочоқ. Ғози гу̀запу̀чоқ уюмиидан оииб туииб, Унаралининг олдига келди. И. Рахим, Хаёт булоқтари.

Fўзапўчоқ рўмол Fy̆за пўчоғи шаклида қавариқ нақш солиб тўқилган ипак рўмол. У арикда наридан-бери кўларини ювди-да.. токчага тахлаб қуйган ғўзапучоқ ру̀молини олиб чиқди. А. Мухтор, Опа-сингиллар.
 тувчи, пахтафуруш] map. Пахтани олиб сотувчи савдогар, пахтафуруш. Туроббойнинд отаси Зиямат ака гўзафуруи эди. F. Fyлом, Шум бола.

FӰЗАЧАНОҚ Кўсакни ташкил этувчи палла ёки чаноқларнинг хар бири.

Fуззачаноқ қнлмоқ Бирор нарсани ғўза чаноғига ӱхшатиб кесмоқ, бўлмоқ. Дастурхонда эндиеина ғўзачаноқ килиб сўйиб қўйлган анор доналари хақиқдай ялтирайди. Й. Шамшаров, Довруқ.

FЎЛА [ $\phi$. غول < غ улкан] 1 Дарахт танаси ёки ходадан кесиб олинган бўлак. -Иккита сада хам сотиб олиб, чарх бўладисан.. ғўла кесиб тайёрлаб кўйдим.. - деди [отам]. С. Айний, Эсдаликлар. Абдувахоб гулзор орқасидаги хонадан бир неча арраланган ғўлаларни кўтариб чиқди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Ховлида катта ёнғоқ ғўласи устида милтиғини тозалаб уттирган Тўрабек.. чорбоққа караб қўйди. М. Мансуров, Ёмби.

2 Fўлага ўхшаш, йўғон, Унинг даллол к̧а- $^{\text {нин }}$ риндоши саватдай салласини олиб қўйиб.. қуัнжси бир карич, қуруиқоқ махсили, қўпол ғўла оёкларини узатди. Ойбек, О.в. шабадалар. Юқоридан магнит подъёмниклари чуян ғўлаларини олиб келиб, печга таилади. Мирмухсин, Чиниқиш.

Fуладан келган Йўғон, ғўлабур. Вир нафас ўтмай, кабинетга ғўладан келган, мўй-

ловдор, қувноқ бир одам кириб келди. Мирмухсин, Занглаган қилич.

3 кўчма Кучли, асосли. Бирок кўчага чиқии учуи ғулароқ важ керак эди. Важни дарров топдим.. А. Муқимов, Ақлим киряптти. Гапнинг ғуласи бу ёкда.. «Муштум».

4 Кичик юмалоқ шаклли, ғулак. Ўк урнида соғ лойни нўхатдек-нўхатдек ғу̀ла киииб, огзига соларди-да, тупиакни ниионга тўғрилаб, «туф» деса, мўлжалга олинган пар-
 ло, Жавохирлар сандиғи. Кейин [тутни]. куритиб, ғу̀ла қилиб олииди. Ш. Холмирзаев, Бодом қишда гуллади.

Кўз ғўласи с.т. Кўз соққаси. Ғулласи ииқайчикай деб турган катта кўзлари кимга, нимага тикилаётганининг тайини иўк. А. Мухиддин, Қалах.

БЎЛАБУР I [ $\phi$. غؤنهبر - ғўладай қилиб кесилган; ғўла кесувчи] Тўладан келган; чорпахил, бақувват (одам хақида). Иккинчиси ёироқ, гўлабур, миктидан келган, серхаракат, кузлори утткир одам. М. Осим, Искандар ва Спитамен. Хона ууртасида буиини калта ва йуғон, қоинари тутаи ва кон-кора ғўлабур бир йисит девдек қотиб турарди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

Ғулабурдан келган айн. пулладан келган к. ғула. Гўабурдан келган, қоп-қора, семиз киии оғир юриб, даврага чикди. Н. Аминов, Қахқаха.

FӰЛАБУР II: ғўлабур арра Икки томонидан икки киши тортиб ишлатадиган йирик тишли катта арра.

ҒЎЛАЙМОҚ аѝн. олаймоқ. Бозорбойнинг ранги бир оз учии, ку̀зари ғўлайди. П. Турсун, Ўқитувции.

FЎЛАК [ $\phi$. غو ғўлача] 1 Найчадан пуфлаб ёки палахмондан отиш учун лойдан ясалган думалоқ нарса. Жойи бор. йўлаги йў, Палахмони бор, ғўлаги йўқ. Мақол. Қолган икки йигитни хам Суатоннинг нусхаси деса бўлади. Факат биттасинине бир куँзида ғўлакдек оқи бор. F . Fулом, Шум бола.

2 Учига темир соққа бойланган таёқ, чўқмор. [Йиситлар] Милтиқлардан бошкяа кадимги камон, ғулак билан қуролланган.. эди. С. Айний, Дохунда.

Кўз ғулаги с.m. Кўз соққаси. Кйса маддох.. кўзининг ғўлагини оқартириб, кўкка қараб кўл очди. F. Ғулом, Шум бола.

FЎЛДИЛЛАМОК $с . m$. Ғўлдирамоқ.

НӰЛДИРАМОК айн. ғулдурамоқ. - Ўтган гапга салавот, ука, - деди полвон, худди хумга туиган аридай ғўдираб. Х. Назир, Ўтлар туташганда. [Куамухамнад] Бавзида ғу̀ддираб босинкирар, уйғониб кетиб, танарига ёлвориб, нажот тиларди. Мирмухсин, Чўри.

FУЛДИРЛАМОК айн. ғудулламок.
FЎЛДИР-ҒӰЛДИР: ғўлдир-ғўлдир қилмоқ айн. ғулдирамоқ.

FЎНГ тақ̧л. с. Кўнғиз, қовотари каби хашаротлар товушини билдиради. Kamma қора кўнғиз ғўне этиб учиб кетди.

FӰНOH Икки яшар айғир ёки қ̆ччқр. Ғунонга эгар урмок. Ғунонни суғормок. Куккраги кенг яйловлар, гэзал жойар, Чопқุицлаииб ўинайди ғўнон тойлар. Хабибий. Қудаларнинг зиёфати учун керак булаан хамма нарсаларни хам хозирлатеан, улар келиб туииди дегунча, бўгизаттиш учун деб бир ғўнон қў̀̆ни оғилнинz устунига кантариб қўйган эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

FЎНFИЛЛАМОK 1 «FЎнг-ғЎнг» деган товуш чиқармоқ. Қовоғари секин ғўнғилаа учиб утди. П. Қодиров, Эрк. Қоронғилик ичидан кеча қўнғизи ғўнғидаб учиб, уззни чироққа урди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 куัчна Тушуниб бўлмайдиган тарзда сўзламоқ, пўнғилламоқ, дўнгилламоқ. Палмон, худди улаётган кучукка ачинио́ гапиргандай, уззича ғјнғиллар эди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Ахмад Хусайнни мудроқ босганда, такводор ота ғўнгиллаб, қуръон ўкиига кирииди. Ойбек, Нур қидириб.

FЎНFИРЈАМОK айн. ғўнғилламоқ.
FЎНЕИР-FЎНЕИР так $\boldsymbol{\sim}$. с. Эшитиларэшитилмас ёки биров тушунмайдиган тарздаги овозни билдиради. Деразаларни қиров бойлаганидан коронғи буллиб қолган хонада ту̀ртта чол ғўнгир-ғу้н ғир гаплаимоқда эдилар. С. Ахмад, Уфқ. Холдорнинг ғўнғир-ғўнғир ёлвориии эшитилар эди. А. Мухтор, Туғилиш. Кумуининг уйидан кети узилмай келиб турган хотинларнинг ғўнғир-гўнғири хам унинг (Отабекнинг] уйкусига халал беpap.. эди. А. Қодирий, Утган кунлар.

FӰP [ $\phi$. غور - хом, пишмаган узум] 1 Пишиб етилмаган, хом (хўл мева, қовунтарвуз ва ш.к. лар хақида). Fурр узум. Fур ояма. -Йўк, [ковун] ғуррок чикди, уззингизникини суйинг, - деди Комила, чиндан ранжиб. Ойбек, О.в. шабадалар.


2 куัчма Қиёмига етказилмаган. пишиқ ишланмаган, хом. Fỳp acap. Fy̆p шедр. Бабзан газеталаримизда ғур, шаблон, киииларни зериктирадиган материалар хам босилади. Газетадан.

3 кучима Хаёт тажрибаси кам, турмуш қийинчиликларини кўрмаган. Fур бола. Бундай ғўр ходимларни анча-мунчасини учратган Толиб ака боикача йўл тутди. Ф. Мусажонов, Химмат. Мутахассисларивизнинг хам аксарияти кам тажриба, укииини якинда битирган гурр ёшлар эди. Х. Назир, Ўтлар туташганда.

FӰPA [ $\phi$. غوره - пишмаган, хом узум ёки бошқа мевар 1 Ўрикнинг пишиб етилмаган меваси, довучча. Бахор эди. Ўриклар гулини туँккан, ғуралар құнидан чикиб, еса оғиз маза топадиган булиб қолган. Ойдин, Садағанг бўлай, командир. Тошхужа қаёққа кетаётганини хам унутди шекилли, щухкиги тутиб, иохлари девордан ошио ётган урикдан бир хяовуч ғурра сидирио, оғзига солди. А. Мухтор, Чинор. Сувонжон оғзидаси ғүрани у лунжсидан бу аунжсига утказаркан, қайрон қолди. Ёнғқдда уррик битмайди-ку? С. Анорбоев, Оқсой.

2 Умуман, пишиб етилмаган мева, ғўр мева. Олча ғўраси, Сабр кєинанг, ғу̀радан халяво битар. Мақол. - Ток гулааб булганидан жейин, гуллар ғурага айланганда уттказиладиган иккинии хомтокни эса ғура хомток дейиадди. М. Собиров, Хомток.

3 кўима айн. ғур 3. Қутулиии тадбирини изааб турганда, кўра қчиз янги табна, янги упка оииан йисит юрасини тирнарди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Нурмат ұали пиимаган - ғйра, Етгани йуқ хали тоб́ига. Д. Файзий.

FЎРАЛАМОК Ғўра хосил қилмоқ, мева тугмоқ. Богдаси токлар зангидан баргисача แовул-шовул шуралабди, уриклар-чи, шохи

тўла гугралабди. Камбағалнинг куни туғибди. Ё. Шукуров, Уч савол.

БЎРАЛИК Ғўра холат. Мен уни [урикни] пиигунича қуймай, ғуралигидаёк тамомлайман. Ш. Сулаймон, Ота, ўғил.

FӰPAIIIA Яхши ишлов берилмаган, майин холга келмаган, дағал (тупроқ, лой хақида). Ғўраиа лой. -Чиситни куёида кизитиб эксак, тупрок ғуัраиа бўамаса бас, - деди суัзини мабқулаттиб Хадинахон. Н. Сафаров, Хадича Ахророва. Ерларияиз кечагина ғумай, тикан, янток босиб ётган какир, ғураиа ерлар эди. М. Исмоилий, Икки қиз хикояси.

ҒӰРИЛЛАМОК І Шиддат билан елмоқ, елиб кирмоқ. Хонанине жавоси яхии алмаииб турадиган бўниии, аммо ундан шамол ғу้риллаб уутиб турмасниси лозим. Газетадан.

FӰРИЛЛАМОK II айн. дўрилламоқ. Норматовнинг қисташи билан Аии тириш дуторни олиб, реза куйларга туиди ва ўзининг нириллаган ёқиисиз товуши билан пойма-пой ядаларни бир қатордан айтиб чиқди. Fайратий, Менинг ёшлигим.

FЎРЛИК FЎр холат, ғўр эканлик; "хомлик". Меванинс ғурриги. $\operatorname{II} у$ билан Саидийнинг ғўрлиги натижасида туғилган хавф босилди. А. Қаххор, Сароб. - Кечиринг, мендан ку̀n ғурлик у̀тди, - деди Нафиса. Ш. Fуломов, Ерқин уфқлар.

FУР-ШЎР Пишмаган, хом, ғур мевалар. ғур-иуурни ку̀n ема.

FЎТИЛЛАМОК «FЎт-ғўт» товуш чиқармоқ.

FУТТ-FЎT айн. ғат-ғат.
FЎЧ шв. Мард, ботир. - Осилган ким? -Киётлик ғўи йиит. Ж. Шарипов, Хоразм. Қиз боланинг сочидан анқұган хид билан ғӱч йигитнинг билагида тоиган тер хиди.. Э. Самандар, Дарёсини йӱқотган қирғоқ.


ХА 1 юкл. 1 Жавобда бирор фикрни тасдиқлашни, розиликни билдиради. -III гаплар тугғрими? -Ха. -ІІу йигит укангизми? -Ха. Ха, рост, беморларнинг кўпи хар ердан келган одамлар.. С. Кароматов, Олтин кум. -Ха, - деди Ориф Носиров. - Кадимда сайёрамизда фазогирлар бўлиигани туггрисида.. бабзиар айтиисан. О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув.

2 Бирор фикрни, фактни алохида қайд этади, таъкидлайди. Муқаддам бир нафас қулоқ солиб, бу куйни аввал хеч қаерда эиитмаганини сезди. Ха, бу янги куй эди. Ў.
Хошимов, 久алоинтта кулох сол. Ха, бечьранинг бошига муикул ии туииб турипти. А. Қаххор, Оғайнилар.

3 Кутилмаганда бирор янги нарса, ходиса, фикр ёдга тушганда, бирор кимса ёки нарсани эслашга уринишда, сухбат мавзусини ўзгартириш каби холларда «айтгандай», «айтмоқчи» деган маънони билдиради ёки шу сўзларга хос маънони таъкидлаб, унга эътиборни тортади. Ха, яна бир янгиликни эиитинг, Оти қурсин.. Ха. айтгандек, оиингизни ейсизми? А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. -Ха, гап бу ёқдда денг! - деди.. сўзларни ургуларга бўлиб. С. Кароматов, Олтин қум. Бир ойдан бери мина-миз-ку, янги от, янги фойтун. Катта майдондаги саройда. Ха, қўшиини, хайдаини биласанми? Ойбек, Танланган асарлар.

XA II 1 Сўроқ ва тахмин маъноларини таъкидлаш учун ишлатилади; сўроққа эътиборни жалб этади. Хұа, нега рангинг бўзариб кетди?.. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Хайдар ота уни очик чехра билан қарии олиига

харнанд уринса хам, Асроркуа зийраклик килиб: - Ха, зерикканга ўхиайсан-ку, - деди. А. Қаххор, Асрор бобо. Ха, уста, тинциккии?. Мирмухсин, Меъмор.

2 Ундов гаплар таркибида ( $a$ товуши турлича - кучли, чўзиқ ва бошқача айтилиб) маъқуллаш, норозилик, таажжуб каби хис-туйғуларни ифодалайди. ->а, ноинсоф. хุа, кўппак! - Қоратой бойни сукка бошлади. Ойбек, Танланган асарлар. Ха, баракалла.. катта хўжаликка хўжайин буласиз. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. -Ха-a! - деб юборди Зиё ака ва бир оз уйлагандан кейин суррод: -буни сиз пии, боласизми? А. Қолирий, Ў тган кунлар.

3 Бирор иш-харакатга ундашни, шу маънода қўллаб-қувватлашни билдиради. Ха, бўла колинглар, вақт кетяпти. "Ха» деган тулга мадор. Мақол.

4 Бирор иш-харакатга ундаш, қисташ маъноларини англатади. Ха, тез бйл. $\chi$ а, қараб турасанми? ■ Одамлар Тожибойи тартибга чақириб чуғурлашди: -Ха, сал опир бўл! Енгилиик кизма! П. Турсун, Ўқитувчи

5 Таажжуб, норозилик, рад этиш каби маъноларни англатади. Ха, нега бундай деіेсиз? Ха, дунохимиз нима? -Ха, Бу̀табой ака, бемахалда нима құилиб юрибсиз? Тинчликми? -Тинилик, - деди Буттабой. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

6 Бировга мурожаат қилганда, "хой» ёки «хо" сўзлари ўрнида ишлатилади. Карим, ха Карим, менга кара.

ХАБ [a. حت - дона, дон; кичик-кичик шарчалар шаклида тайёрланган нарса, дори] Ютиш учун мош каби юмалоқ ёки яс-

миқ каби ялпоқ қилиб тайёрланган дори; таблетка. Хаб дори. Хаб нтмоқ. - Боикалар бунга эрииии учун аллақандай хаблареа мухтождир. А. Қаххор, Сароб. Дераза олдида хайкалдай турган ўғлидан янириб, хабдай «кора»ни уриб, ютиб олди. Х. Fулом, Машъал.

ХАБАДА ше. Хабата.
XABATA [a. هـبط - тушиш, пасайиш, камайиш] Ўринсиз исроф этилган, бекор кетган; бехуда.

Хабата булмоқ Бекор (бехуда) кетмоқ. IIу бир огиз сузз билан унине бариа мехнатлари хабата булди. Хабата қилмоқ Бекорга чиқармоқ, бехуда, бефойда холга келтирмок. Ана.. уузингиз биласиз.. майда нарсалар билан меним умримни хабата қиладидар. «Муштум».

ХАБАІІ [a. حبش - эфиоп] 1 Хабашистон (Эфиопия) хамда Африканинг шарқишимолидаги бир неча махаллий халқ ва қабилаларнинг умумий номи (к. қабашлар).

2 Шу халқ, қабилаларга мансуб. Хяабаи aёл.

ХАБАІІАЕІАРА \{хабаш + башара] Хабашга уххшаган, тани қора, занжи. Залда уни кутиб, барра қўзинине жунидек жингалак соч, қора кўз, коп-қора хзабашбашара Муса соатига караб турар эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ХАБАШЛАР Хабашистон (Эфиопия) хамда Африканинг шарқи-шимолидаги бир неча махаллий халқ ва қабилалар. Иккиикки, дея диконглаб ўйнаётган ёиу кари орасидан биронтаси хам ўзбекка ухшамайди, хатпо хабашлариям бор. Газетадан.

ХАББА эск. Ха, шундай; ха айттандай, айтмоқчи. Онане кеч қаайтади, бинобарин, таомни барвақтроқ қилсанг хам булади.. Хабба, таомни ўзине билан Анвар акангга лойиқ қиа. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХАВИБ [a. حبـبـ - севикли: дўст, ўрток] 1 поэт. Дўст, севикли. Хабибим банд этар кунелимни. Табибим панд этар доим. Билоанасман, бу савдода, На суду на зарар бўлғай. Э. Вохидов.

2 Хабиб (эркаклар исми).
ХАБО [a.ء- ченгт-тузон, гард] $ш в$. Хавода сузиб юрувчи чанг зарралари, гард, кок. ..унине наврасидан тегра чансиб, хабо босиб, еру осмон ларзага келди. Н, Ёқубов, яo ※он.

XABC [a. حبس - қамаш; қамоқхона] айн. хибс. Нжроқу̀мимиз олдида бурун коқии хаафталик хабс демакдир. «Муштум».

ХАБСХОНА айн. хибсхона. Биз худди ана шу хақда районнинг панжарали хабсхонасидан му้ралаб, яна бир топкир «кайф» сурар эдик. «Муштум».

XABAC [aca هوس - ақлини йўқотиш; эхтирос; майл, иштиёқ; бирор нарсага ғоят берилганлик, кучли истак] 1 Қизиқиш, завк хисси; шундай хис-туйғули муносабат. Энди у бояги дилсиёхликни унутган, осмони фалакда чарх ураётган турналарга ажиб бир хавас билан боқарди.. С. Ахмад, Юлдуз. Гулчехра ёи жувонаарга хос бўлакча хавас билан безатилган мехмонхонага кирди-да, диван четиеа омонатеина утирди. О. Еқубов, Ларза. Хавасга анор ейди, дейсиз шекиаии. А. Қаххор, Анор.

2 Бирор иш-фаолият, касб-корга бўлган рағбат, интилиш, истак, майл. Боланинг китоб уқииеа хаваси - биимга иитиёқининг ифодаси. Р. Усмонов, Одобнома. Куунглида дупппи суларини тикиидан уузга хавас йўқай, дарров иига туииб кетди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Шифокорлик касбига Насиба жуда эрта хаєас кўйди. Газетадан. Хусайн Бойқаронинг ёиликдан шезрга хаваси кучии эди. Ойбек, Навоий.

Хавас қилмоқ Хавас хис-туйғуси уйғонмоқ, хавас билан қарамоқ, муносабатда бўлмоқ (хавас - хар икки маъносида). ..дадаси хавас қилио, шахардан махсус келтириб эктирган президент гулаар куртак ёзиб қолаан эди.. У. Хошимов, Калбингга қулоқ сол. У куунали кенг.. анча-мунча нарсани ичига бемалол сиғдириб, хеч нарса кўрмагандай булиб юриини хавас килади. П. Қодиров, Уч илдиз. Санобарнине чап юзида холи.. бўлиб, кўпсина к̧из-жувонлар унга оикора хавас кпиииарди. М. Хайруллаев, Тилла маржон. Хаваси келмоқ Хаваси қўзғамоқ, уйғонмоқ; хавас билан муносабатда бўлмоқ; хавас қилмоқ. Сенга хавасим келади. Умринг олдинда хุали. С. Сиёев, Ёруғлик. ..кечкурунаари у̀ртоқлари висолга отланииса, хаваси келадиган, узи хам Гавхар билан нурли окномларда сайр этиини орзу киладиган булиб қุолди. Ў, Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Китоб йиғииса хавасманд Бобур бу китобга жуда хаваси келди. П. Кодиров, Юлдузли тунлар.

ХАВАСАК(И) шв. Хавас қилинадиган, орзу қилинган, хавасга арзирли. Дастурхонга шу ернине бугдийддн тайёрланган нон келтирилди. Қорамағиз нон шахардан келган мехмонлар уиун хавасак эди. Газетадан.

XABACKOP $[a .+\phi$. . هوس - хавас қилувчи, қизиқувчи; ишқибоз] Бирор нарсага қизиқадиган, уни яхши кўрадиган (шахс); хавасманд, хавасли, ишқибоз. Хаваскор овчи. Мусиқага хаваскор. $\boldsymbol{\text { пиби- }}$ гулнинг айтишича, булар махалладаги хяаваскор созандалар эди. А. Қаххор, Қанотсиз читтак. Бу ерда унлаб хаваскорлар сувга тиззагача тушиб олиб, балиқ овлашяпти. Газетадан. Езувииликка хаваскор булаан ёш талантларнинг асарларини илгаригидек хомхатала босиб чиқаришга бархам берилган дейии мумкин. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Касб, хунар, санъат ва ш.к. буйича машғулотлар олиб борадиган махсус тўгарак қатнашчиси (асосан ёшлар хақида). Тикувчилар артелининг хаваскор созандалари тўгараги бутун состави билан келган. А. Қаххор, Тўй. Биринчи машғулотда хаааскор иоирларнине шеврлари янгради. Газетадан. Бугун хаваскорларимиз телевизорда чиқади. Уларки кўрмабсан, дунёга келмабсан.. Ш. Саъдулла, Икки билагузук.

ХАВАСКОРЛИК 1 Хаваскорларга оид, хаваскорлар билан иш, машғулот олиб бориш. Очик сахнада бадиий хаваскорлик жамоаларининг чикишлари булди. Газетадан. Жўрахон рахбарлигида хаваскорлик тўгараклари, спорт иилари жонланди. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

2 Хаваскорга хос холат, даража. Ўрол Тансиқбоев хаваскорликдан.. кўзаа курринган рассом-пейзажчи бўли етиигунга кадар катта мехнат ва ижодий излании йўлни босиб утди. Газетадан.

3 Хаваскор эканлик. Сенинг саньатга хаваскорлигингни биламан.

ХАВАСЛАНМОҚ Хаваси уйғонмоқ, хаваси келмоқ; хавас қилмоқ. -Туйбеканинг мақтаганича борми ўзи? -Бор, - деди кутидор ва хавасланди: -Худо кишига ўпил берса, иундайини берсин-да! А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Маъюс-махзун хотираларга берилиб,
 ғонланган ой. ..шунча унга тикилиб хавасланганидан уялганигами, юзлари лов-лов

ёнарди. Р. Рахмон, Мехр кўзда. Сувга, унинс ойнадай тиниклигига Ғуломжон жуда хавасланиб қараб турди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ХАВАСЛИ Хаваси бор, хавас қўйган хавасманд. Мен бу сухбатдан Пиракнинг ак. ли расо ва хар нарсани урранишга хавасли бууганини пайқадим. С. Айний, Эсдаликлар Саидий ащула айтишга хавасли: уззи ёяғии колган вақтларида айтади. А. Қаххор, Сароб.

ХАВАСМАНД $[a .+\phi$. هوسمـند - хаваси кучли истаги бор; хаваскор] айн. хавасли. Ш! пайтда Бешариқдан Куккнга, олти ойли курсга хавасманд қизларни юбораётган эдик С. Абдуқаххор, Олтин водийларни кезган да. У палов кєилиига жуда хавасманд эди. У. Икромов, Унутилмас хотиралар. Еилар иии да сандат сохасига хавасмандлар хам йй эмас. Ж. Абдуллахонов, Йўл.

XAB3 [a. حوض - сув тўпланган жой ёк сув идиши; бассейн ёки челак| эск. кт. айн ховуз. Гахи айвонда хайцирса аииқдек, Гах хавз ичра чайқалган қайиқдек. Хабибий.

Хавзн Кавсар Ислом дини мифология сида: жаннатдаги, сувлари тиник ва шири деб таъриф қилинадиган Кавсар номл чашма. Калима келтир, бетавфиқ! Бу бе кунлик дунёнинг лойқа суєини нима кыласа. жаннатдаги хпавзи Кавсарни ўйла, абла Ойбек, Танланган асарлар.

ХАВЗАА $a$. - ховуз; бассейн; чи лак; доира] 1 геогр. Дарё ёки кўлга куйп ладиган, уни ташкил этадиган ирмокле мажмуи хамда шу дарё ёки кўл атрофв дагк мазкур ирмокларрдан сув оладит: худуд (территория). Амударё хавзаси. сиқкул хавзаси. Чирчик хавзаси. $=\boldsymbol{H}$ мандан тортиб то Мирзаоролгача д буйидаги ерларни авваллари. эккан д конлар дарё бўйидаги қаторасига кет катта-кичик беита хавзага ўрнашган бўл бу хавзаларнинг хаар бири бир маха. хаммаси Капсанчилар қцииоғи деб атал, A. Қаххор, Кўшчинор чироклари.

2 Сув йулини тусиш, туғон куриш ; билан хосил қилинган катта сунъий кўл омбори. Қайроқкум сув хавзаси. ■ . хавзалари, каналаар сув омборлари ва,
 хчжааисига маалум зарар етказмоқда ва турмуш».

3 геол. Тошкўмир, руда каби ерости бойлихлари кўп бўлган кенг бир худуд. Тошку̀ир хавзаси. Руда хавзалари.

4 Атрофи баланд, ўртаси товоқ шаклидаги паст, кенг майдон. Бу пастқамиик хийлагина катта хавза бўлиб, унинг теваракатрофида паст-баланд уйлар, эгри-бугри деворлар, булар орасида сўппайиб турган якка-дукка дарахтлар курринар эди. А. Қаххор. Кўшчинор чироқлари.

5 cm. қ. бассейн. Республикамизда стадионаар, сузии хавзалари.. спорт майдончалари сони муттасил кўпайиб бормоқ̧да. Газетадан. Талабалар маданият саройи, спорт комплекси, сузиии хавзаси хизматидан бемалол фойдаланадилар. Газетадан.

ХАВО 1 [atarmocфера, хаво; иқлим; шамол; об-хавоᅵ 1 Ep атмосферасини хосил қилувчи, инсон, хайвон, уусимликлар хаёти учун зарур бўлган, асосан азот ва кислороддан иборат газлар аралашмаси. Тоза хаводан нафас олмоқ. Хавони ифлослантирнок. Тоғ хавоси. Арча дарахти хавони яхиии тозалайди. Х Хаммага мадлукки, хавода зараряи микроблар кўп бўлади. Газетадан. Қуёи, хаво, сув барча жониворлар учун озуқа буланидек, халк хаёти ёзуөчига илом беради. Газетадан.

2 Ер устини қоплаган очиқ бўшлиқ; фа50. Рўмолини хаєода силкиди. Хаво жанги. Нафасни бўғадиган, кўзларни кўр кцила-
 Ойбек, Навоий. Хавода момиқ ок пахталар арғамчи бўли юрарди. Газетадан. Боғ уснида оромбахи иабада эсар, хавода кўкамлар иси анқирди. Ӱ. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол.

3 Осмон, кўк. Қуилар гур этиб, хавога кутмарилди. Ёмғир эндиеина тинган, кеча коронғи эди. Хавода битта хам юлдуз кууринмайди. И. Рахим, Чин мухаббат. Ииситвар мучтварини куัтарди. Кексалар хุассаяарини хавога кадади. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Атмосферанинг ахволи; холати; об-хаво. Оиик хаво. Хавонине харорати. Будутли хаво. Куз хавоси. Қутбиддин хавонинг тез-тез айниётганини куриб, лагерни пастрокқа кўчиртирди. С. Кароматов, Олтин қум. Хаво бунчалик паст келиб, иарманда ктииишиния қаердан билайлик. «Муштум». Дехқон осмонга қараб, яхии хаводан қуеонса, ерга

қараб, мўл хосилидан суюнади. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

5 кўчма Холат, шароит. Мен уйлайманки, бу беш йил мобайнида сиёсий хаволар уззариб., Н. Сафаров, Танланган асарлар.

Хавога кетмоқ Бехудага, фойдасиз кетмоқ. $\grave{У}_{\text {зининг иунчалик гапларининг хавога }}$ кетиб турганини.. яхши сезди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хавога совурмоқ (ёки соврилмок) Бекорга, фойдасиз кетказмоқ, сарфламоқ. Эликк минг сумни хавога совуриб кўйиб, махмадоналик қилишини қара-я! «Муштум». .бир неча мине сўм давлат пули хุавога соврияяпти. "Муштум».

ХАВО II [a. . 1 - инжиқлик, ноз; хаёлий хавас, орзу] кам қўлл. Кибр, ғурур. Йўк, сал хұавоси баландрок чиқиб колди бу боланинг.. нима бўлса хам, омон булсин. У. Хошимов, Кўприк. Кўп бўдмайди яхшии одамнине хавоси. «Ойсулув». Мактовдан Бозорбойнине хавоси оиди. П. Турсун, Уั Қитувчи.

ХАВО III [a. هواء - фантазия, эркин шаклдаги мусиқа! Куй, оханг. Машиоқлар чолғуаарини қўлга олдилар. Энди гузарда щовқинли катта ууйин хавоси эмас, ширин, майин хужрабазм садоси ока кетди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. "Ур!» деган команда берилгач, ноғорачилар «рез» хавосида ноғора чала боиладилар, ясовулаар хам ўиа хุавода цўпларини шартиллатиб, Ёгорнине кипяланғоч этига ура бошладилар. С. Айний, Ronyzaza.

XABO IV: хавосини олмоқ Машқини олмоқ, йўл-йўриғини, усулини яхши эгалламоқ. Бир умр ку̀никиб, хавосини олган бу иши энди узиса хам вахимали кўриниб қолдими.. «энди жавоб беринглар», деб туриб олди. А. Мухтор, Чинор. Кимнинг билагида кучи бўлса, ким иинине хุавосини олса, кимнинг камбағалиик жонига теккан бўлса.. бу иидан бир нима чиқииига иионса, у̀иа зарбдор бўлаверади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ХАВОДОР I [a. + ф. هـوادار - тарафдор, мухлис; маълум хавога эга, хавоси тоза] кам қулл. Тоза хаволи, бахаво. Хаводор бино. Маждиддин.. янги боғиасида.. дарахтлари ёи, лекин хаводор ерда зиёфат берарди. Ойбек, Навоий.

ХАВОДОР II Ўйинчи, ашулачи, созанда кабияарга тўй, зиёфат эгалари ва томошабинлардан тушадиган пул ва совғалар.

Ўйини, чуунтаклари, дурра таглари хаводорга тулиб, даврадан чикқанда, одамлар уввос тортиб, чапаклар, карсаклар билан, ох-войлар, кичкириклар билан яна сурадилар. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кеча сахий бойваччадан хаводорни кўпроқ оламан деб буккиравериб, овозни ииддн чиқарган экан-да. «Муштум».

ХАВОДОР III [a. هوادار - инжиқпиги, нози бор] Кибрли, димоғдор. Халиги иккиси хаводор одам эди, бу етимни куззарига измай, айтаётган су̀зари.. «Гўрўғли».

ХАВОЗА [ф. خوزه - зафар дарвозаси; айвон, равоқ; тахтасупа] 1 Курилиш ёки таъмир ишлари учун девор ёнига ёғоч ёки металлдан қават-қават қилиб ишланган вақтинчалик курилма. Қаерга борманг, каёққа кўз ташламанг, хамма ерда хавозаларга бурканган., қурилиш об́вектларини кўрасиз. Х. Носиров, Марралар. Усталар муॅри ичида эұтиётдан туурт қават қилиб курилган тахта хавоза устида иилашади. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Кўчма хавозалар ғидираклар устига ўрнатилган, уни паст, баландрок килии хам мумкин эди. Ж. Саъдуллаев, Камолот йўллари.

2 Устига чиқиб, атрофни кузатиб туриш мақсадида тепаликка сепоя ёки чорпоя шаклида, ахсар ёғочдан урнатилган қурилма. «Шом камони» таврифи мерганлар аро Эрон билан Туронда булаан овоза, Полизарда узоқдан куринар каро, Чалинарди кўзарга баланд хавоза. М. Шайхзода, Тошкентнома.

3 шє. Токни ердан юқорига кўтариб кўйиш учун ишланган қурилма. Сурри хавозаси остидаги устунчаларнинг хар бири ёнида арикчалар бўйида бир бех ток ўтказилган булиб, токларнинг занги устунчалар орқали хавоза устига чиқарилган. С. Айний, Эсдаликлар.

ХАВОЙИ $[a$ - هوائى - хаво, атмосферага оид; инжиқ, нозли, тантиқ] 1 Хаво рангли, оч кўк, кўкимтир. Стол устидаги кўк абажурзи чироқдан Кундузхоннинг юзига хавойи бир нур туииб турарди. С. Ахмад, Қапрдон далалар. Пастга боқмоқдаман: на бир қалва бор, На каккайган дарахт, на бахмал водий, На хавойи рангда ёнган жиийдазор, На серрайган кекса тоғлар аждоди. С. Акбарий.

2 Хавога кўтарилган; баланд. Кўринг, анави урта аср биноси қанчалик нафис ва пурвикор, миноралар қанчалик хавойи ва хуи-

бичим-а! С. Акбарий, Севги билан тирилган юрак.

3 кучма Енгил-елпи, жиддий бўлмаган; осон. Хавойи ишлар билан шуғулланмоқ. --Чиндан хам бузчининг мокисидек эшоннинг ичкари-ташқариси уртасида бепул оёфдан хориб, қатнаб юриидан кўра, хавойигина, боэорда ашула айтиб, ўйнаб юриб пуа топишга на етсин! - деди Шуми бола. F. Ғулом, Шум бола. Мавлоно, мендан энди хаеойи ғазаллар кутманг. Энди фақат халким дилини куйлайман. Ж. Шарипов, Хоразм.

4 кўима Енгил табиатли; енгилтак, беқарор. Хавойи одам. $=$-Енгилтак киз, - деб уйлади Комил, ичидан қайнаб-тошаётган ғазабини зурра босиб. - ІІу хавойи олифтани деб, мени ерга уряпсан-а! Х. Ахмар, Ким хак? Уйдагилар менинг хавойироқ бўиб қоланимни бииииади, бир амалааб уккиб кетади, деб ўйашганми, якшанба куни қариндошуруғаар маслахатга йигиишианди. С. Сиёев, Еруғлик. Бир хавойи эрни деб, тарки дунё қилмоқчимисиз? Газетадан.

5 кучиа Асосга эга бўлмаган, асоссиз, юзаки. Хавойи вавдалар. Хавойи рақамлар.

- Фикрингиз жуда хавойи ва тамом иотугғри. И. Султонов, Бургутнинг парвоэи. Жўравой ака, нахотки у [Пулатжон] мени енгилтак, хавойи нарсаларга уиадиган қиз, деб уйласа. С. Ахмад, Қадрдон далалар.

ХАВОЙИЛАНМОК 1 Ўзини юқори тутадиган бўлмоқ, мағрурликка берилмоқ. Ортикча ва ууринсиз мақтовлардан у суннгги вақтларда анча хавойиланиб кетди. Чоиихонадан туиадиган даромад хам чаккимас. Афтидан, шуниси Абдурауф Турабоевни андаккина хавойшлантирди. «Муштум».

2 айн. хавойнлашмоқ.
ХАВОЙИЛАШМОҚ Енгил-елпи ишга, бекорчиликка ўрганиб қолмоқ. Хавойилашиб қолган одам.

ХАВОЙИЛИК Хавойи холат, хавойи эканлик. Хавойиликка чек куй. Ракамларнинг хавойиици.

ХАВОЛ 1 Ичи зич эмас, орасида буัшлиқ бор; ғовак. Дамбанинг тагидан, тупрок хавол жойдан дарё суви отилиб, канавгы оқарди. Газетадан. ..катта бир омборнинг деворини уриб, оркасида хавол ер бориигнни билди. Ж. Шарипов, Хоразм.

2 Куч билан эмас; секингина, бўш. Ахмад пахлавон унинг [хужанинг] белбогидан

хавол уилади. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

ХАВОЛА [a. حو - пул Ўтказиш, топшириш; чек, вексель| 1 Изм-ихтиёрига топыириш, зиммасида бўлищ. Хар кимнинг сузи, қุилниии қалбига, виждонига ұавола. A. Мухиддин, Х. Тожибоев, Оташ қалбли қиз. Мана бу кресло хұам сизга хавола. Менга бир оддийрок стул берсанаиз бууади.. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

2 Фикр, мулохаза ва ш.к. хақида маълумот учун бирор манбага қарашга ундаш, шу манбани кўрсатиш. Кўиимча маъумот учун сахцффа охирида тегиили адабиётларга хаволалар берилган.

Хавола қнлмоқ (ёки этмоқ) 1) ихтиёрига топширмоқ, зиммасига юкламоқ. Бу одамга кандай вазифа бериини ўзларингга хавола құламиз.. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. ..Нарзи тоға узини тақдирнинг хукмига хяавола кৃилганича, индамай эшакни к̧истарди. «Шарқ юлдузи». Келинглар, ихтиро бўлими хулосасини министрликка хавола қилайлик. Ж. Абдуллахонов, Тўфон; 2) маълумот учун зарур манба (адабиёт) ни кўрсатмоқ, унга диққатни қаратмоқ ( $\kappa$. хавола 2); 3) кам қўл. юқори кйтармоқ, ўқталмоқ, кўрсатмоқ. ..бутун кучини шига солиб, уни бир ёқли қилиа учун қўлини хавола қчлган эди, ногох қуัлини нимадир омбурдай кисиб, хавода муалак уииаб қолди.. К. Яшин, Хамза. .курққтареа боши узра камчи хавола этдим. Т. Мурод, От кишнаган оқшом. Девор тенасида., қўлида яатирок нарсани хุавола қииб турарди. К. Яшин, Хамза.

ХАВОЛАМОК 1 Юқорига, хавога кўтарилмоқ; юқориламоқ, баландламоқ. Асад қуйди моделин, Уиди модель хุаволаб, Оппокс қанотларини Коқди қуёини чоғлаб. Т. Тўла. Майорнинг самолёти ботқоққа ақинлаиганда, юқориаа хุаволади. Х. Fулом, Тошкентликлар. Бепоён даитлар узра тўрғайлар хаволади. Т. Мурод, Кўшиқ.

2 кам кўлл. қ. хаволанмоқ 3. Насриддин хўп хурсанд, хаволаб, Гап-гаитакдан қайтганида кеч, Тўлиб кетди Ойчучук хола: Болам, дарров уст-боиинани еч! М. Али, Бохий дунё.

ХАВОЛАНМОK I айн. хаволамоқ 1. Киздирияан чирмандадек таране ой астасекин хэаволанаверди. Газетадан.

2 Умуман, хавода харакатланмоқ. /IIaпалоқдек мошранг ток барглари енгил шамолда тебранади, қариб сарғимтин булган барглар чирт узилиб, хаволаниб, ерга тушади. Газетадан. ..номадлум нуқтага қадалган нигохи беихтиёр, худди параиютдай хаволаниб, ерга туиаётган катта бир баргга қุадалди. Д. Нурий, Осмон устуни.

3 Мағрурланмоқ, ғурури ошмоқ. Енгил ғалабадан хаволанган Эрон қўшини массагетларнине чекинаётганини эиитиб, зудлик билан уларни табкиб эта бошлади. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Маданиятли кииии $\dot{у з и д а г и ~ я х и и ~ ф а з и л а т л а р д а н, ~ г у г з а л и к д а н ~}$ хุаволанмайди. М. Алавия, Гўзаллик нимада? -Қари одамни муитумдай бола олдида хุақорат қุилганинсиз, боланеиэни хаққ одам олдида нохุаклик билан хұимоя этганингиз яхшими? Болангиз бундан хаволанмайдими? деди Расуя ака хотинига. М. Исмоилий, Бизнинг роман.

ХАВОЛАТМОК Баланд кўтармоқ, юқорилатмок, баландлатмоқ. Извоичи узун қамчисини боиида баланд хаволатиб карсил-латди-да, отларга қараб қичқирди. И. Рахим, Чин мухаббат. Муродхон кўлига олмани олиб, хаволатиб, Чўлпонойни мўлжаалаб отди. «Муродхон». Орик киии зўр бериб ниманидир туиунтирмокчи бўлар, қўлаарини ха-волатиб-хұаволатиб олар эди. И. Шомуродов, Мағлубият.

ХАВОЛИ I Хавоси бор, хавога эга бўлган; бахаво. Сикиқ хаволи баллон. Бузук хаволи хона. Е Ёчон асрий сирларни Бағрига олган қишлоқ. Ёчон хуибуй хаволи, Фарахбахидир, кенг қучоқ. Райратий. Киининг биринчи ярми курук келди. Бу очик хаволи кунлар дехжонаарга ёқмади. П. Турсун, Ўқитувчи. Қии бўронлари уттган, бахорнине юмиок хаволи кунлари бошланган. С. Айний, Куллар. Мактаб олдида хаволи чорбоғлар таикил этилаан. Газетадан.

ХАВОЛИ II Ў $з$ зни бошқалардан юқори тутадиган; кибрли, худбин, димоғдор. Боиқалардан ўзини азиз тутеан хุаволи киии узз мақсади йўаида хар қандай тубанаикдан, ярамасликдан қаймиайди. М. Алавия, Одамлик - одмиликда.

ХАВОЛЛАНМОК Хавол бўлмоқ, ғовак ёки бўш бўлиб қолмоқ. Гох уунгирлардаги таги хаволланиб қолган, патирдай ьопка музга айланган кор парчаси тагидаги аойни

ғижимлаб.. бўз тупроқни ковлаб юрган Парпи иссиқлаб кетди. И. Шамшаров, Бахт излаб.
 таси] Синч девор устунларини тик тутиб туриш учун устунларнинг тепа қисмидан қияроқ тираб, михлаб қўйиладиган ёғоч, тирагич.

ХАВОНЧА к. ховонча. Бабзилари., чинор, кайрағочлар остидаии шийпончаларда олдилариса хавончадай ё угирдай вино бочкаларини кўйиб, тои ку̀рада кабоб пииириб, улфатчииик кчимоқдалар. Х. Назир, Мафтунингман, Озарбайжон.

ХАВОРИЙ [a. حواری - издош, шогирд; Исо пайғамбар издоши] дин. Исо пайғамбарнинг 12 шогирдидан бири. Риєоятда айтилииича, Исо пайғамбарнинг 12 хаворийсидан бири Иуда 30 та кумуи танга эөазига хиёнат қилган экан. «Фан ва турмуш".

ХАВСАЛА [a. حوصصله - сабр, тоқат, чидам, хафсалаן к. хафсала. Хадемай карнайгулар жуда хавсала билан чиройли килиб тортилган илларга чирмаииб, катта-катта япроқлар отди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари

ХАД(Д) I $[a$. - даража; чек, чегара; охир, поён, нихоя] 1 эск. кт. айн. чегара 1.

2 кучиа Белги, харакат ва ш.к. нинг ўлчам, даража, микдор жихатидан муайян холати; чек, меъёр, нихоя. Хадд-хисобсиз. Хаддиеа етмок. Хаддан зиёд(а). Хаддан ортиқ (ташқари). Е Едгор хам хурсанд, хурсандлигинине хаддуу поёни йўк эди. С. Айний, Дохунда. Ойша бегим хаддан ортик уятчан.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Салимбойваччанинг кайфи - мастлиги хаддига етган. Ойбек, Танланган асарлар. -Ии сиз деган хаддан у̀тибди! - деди кескин эьтироз билан Хусайн Бойкаро. Ойбек, Навоий.

3 Бирор ишни қилиш имкон-ихтиёри, хақ-хуқуқи. Остонадан хатлаб ииқиига хадди йук. Ойбек, Танланган асарлар. Хафа бўманг, биз хақ олмасдан иилаймиз. Ахир биз қулмиз-ку, хак талаб қилиига хаддимиз борми! Мирмухсин, Меъмор.

Хад қилмоқ кам кулл. Журъат қилмоқ, ботинмоқ. Авваиига бу муัзтабар зоп хаёти асосида очерк ёзмокчи бўлдим. Бирок хаадеганда бу ииеа хад килавермадим. Р. Рахмон, Халқ профессори. Йисит бўла туриб,

бу гапни мен дангал айтолмаганман-у, бола хৃад қилармиди. Газетадан. Хаддан ( хаддидан) ошмоқ Ђирор иш, хатти-харак да тартиб-қоида, меъёр поирасидан чиқм Тииингизни тийинг, хаддан оиманг! ■ $T$ тиб-интизомга қаромай, хаддидан ои кетадисанлар бор. С. Нуров, Нарвон. Я вулбоши хаддидан ошиб кетди, тўйлар бузади. созчиларии уради.. Ж. Шарипов, У разм. Хадди снғмоқ Бирор иш, хатт харакатни қилиш имкон-хуқуқига : бўлмоқ; журъат қилмоқ, ботинмоқ. Бошн булланингиздан кейин гапирии эмас, тан бериига хам хุаддинсиз сиғади. С. Нурь Нарвон. Мозорга тил теккизиига қанд хаддинг сиғди, муртад! К. Яшин, Хам: $У_{\text {ни гап биан енгиб булмаганидан таиқар }}$ у қиаиб юрган иидан кулиб, масхаралаиса хі: хеч кимнинг хадди сиғмасди. Мирмухси Меъмор. Хаддинн олмок айн. хадисини с моқ к. хадис II. Альпинист деганча бор зк Юриинине хўп хаддини олеан экан. М. М суров, Ёмби. Иини иууга қўйиб олайл Тикувчиларимиз унинг хфаддини олгач, ян дикни такомиллаитириб. чиқимни кам. тириш қийин эмас.. Х. Қодиров, Янгид ошиғи.

ХАД II [a. г ح - чек, чегара, марра] м Тенгламани ташкил этувчи сонлардан қайсиси ёки сон ўрнида ишлатилган 6 гилардан биттаси. Номадлум хадни mоп Четки хадларни купайтириш. Ўрта хзє тақссимлаш.

ХАДАФ [a. Aدف - нишон; мўл* финиш, сўнгти нукта! 1 эск. кт. Бирор $\mathbf{F}$ са отиш ёки зарб бериш учун мўлжс олинган нарса; нишон. IIунга ўхиаш, м) Абдурахмон хам, мухокамасига озина кс аралаитириб, Сафар бўзиининг ачник коратига хадаф бўяди. А. Қодирий, М робдан чаён.

2 ку̀чма Эришиш, кўлга киритиш ку тутилган, харакат йўналтирилган нақ мақсад. Сиз хурматлиларга мақлммдир, о нинг шул Отабекдан узза фарзандимиз є май, дунёда ўзиниздан кейин колдирад ган туёғимии ва кўз тиккан орзу-хава миз, умид хадафимиз фақат шул Отає дир. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ХАЛАХА шв. Тезлик билан, тездан, д ров. Милициялар хадаха отланиб, йнии одам булиб, ёө-яроғини осиб, отига қа'

босио. йўл тортди. «Очилдов». Ду̀стим, сен хадаха қайтмок булибсан. Борсане яхиии буларди. «Муродхон». Шахарда на балиик босиб юрибсан, дея ўғлини тุадаха қистибастига олмоқчи эди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча. ..хадахұа ту்шакка уттираркан, сингилларига шиєирлади. Х. Шайхов, Туташ оламлар.

ХАДДИЛИ фольк. Хар бир нарсага хадди сиғадиган. тап тортмай аралашаверадиган; ўктам. Авазхон кампирга караса, хаддили, зуур кампирга ухшайди, сирини яиирди. «Балогардон». [Барчин:] -Хаддиии, зўр қамож экан. бизни кууриб айланиииб юрмасин, - деб урнидан туриб, уйига кириб бораётир. «Алпомиш».

ХАДЕБ Тез-тез ва давомли равишда, такрор холда; нукул. Хадеб кулаверма. Хадеб бир гапни такрорламок. - Лола Муроджонга тик қарагани ьораги дов бермас, хаяжонини босии учун хэадеб кафти билан сумкачасининг богичини сияар эди. М. Хайруляаев, Тилла маржон. Кўйинг, таксир, сатранж хам жонга тегди, хаддеб колаверасиз. Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий. Хадеб қоринни уйлаи керак эмас.. С. Сиёев, Еруғлик.

ХАДЕГАНДА Талаб этилган, кутилган вақт давомида; тезгина, дарров. Гап хадеганда ковуиавермади. Хадеганда уйга қайтавермади. Ичкаридан хадеганда жавоб бйавермади. Н. Аминов, Суварак. Кенжа хадеганда қозон атрофида айланиб юрган бой болаларига қўшилодмай, бир чеккада турарди. Н. Фозилов, Дийдор. Куёви ধุаттик чарчаган экан, бирпасда пии-пии ухлаб кьолди. Амио Толибжонни хадеганда уйку ололмади. С. Ахмап, Жимжитлик.

ХАДЕМАЙ Кўп вақт ўтмай, оз фурсатда, тез орада; тезда, бирпасда. Хадемай тонг отади. Хадемай мехионлар келииади. Хадемай у̀к̧ии бошланади. $\subseteq$ Маиинага йўл писанд энас. Хадемай Мирзачу̀лга етиб борди. Х. Назир, Чўл хавоси. Хадемай карнайгумар жуда хзавсала билан чиройи киниб мортилган ипларга чирмаииб, катта-катmo sпроқлар отди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ХАДИК Бирор кимса ёки нарсадан салбий таъсир, зиён-захмат етишидан, шунга сабаб бўладиган холатдан қ̆̆ркув, чўчиш; шу хақдаги ўй, хаёл. Иитонсизнинг хадиги

чўпдан. Мақол. Милициянинг машинасини биров курмадимикин, деган хадикда девордан кўчага қарадим. Т. Мурод, От кишнаган оқшом. Бир куни Ахмаджон минг хадик билан кизни кинога таклиф къилди. Ф. Насриддинов, Кӱнгил. Сифатсиз махсулотдан сотувчи хам хадикда. «Муштум». П̆иситнине унсиз боқиии унда хุадик уйғотар, шу билан бирга хузур бахи этар эди. Ж. Абдуллахонов. Орият.

Хадик олмоқ Кўнглида хадик уйғонмоқ; хадиксирамоқ, чўчимоқ. Малика шохдан хадик олиб, хавфсираб юрар эди. «Бахром ва Гуландом». Абдусамад қори.. «демак, Бутабой Урмонжондан хৃадик олганидан иундоқ қилган экан», деган карорга келди. А. Қаххор, Кйшчинор чироқлари.

ХАДИКЛАНМОК Хадиксирамоқ, хавфсирамоқ; кўрқмоқ. ..ўртоқларинине чақириб қолииидан хадикланган Собир қўйларини Оқтош юқорисига жилдирган эди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

ХАДИКЛИ Хадик, хавфсираш, кэ̆рқув туйғуларини ифодаловчи. Очликдан мадорсизанган онанинг ва кепак қатирмадан ку̀з олмаётган ярим яланғоч болаларнинг хадикли қараии Майнанинг ку̀нглини бузиб юборди. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

ХАДИКСИЗ Хадиксирамасдан, қўрқмай. Сиз хุадиксиз юраверинг. Хадиксиз киии. Равианхон хееч хุадиксиз у элга хам кириб боради. «Равшан». Бизнинг сатрлар Ёв йу̀лин ту̀сар, Қатнасин хадиксиз Пу̀лат карвонлар. F. Fулом.

ХАДИКСИРАМОК Хадик олмок; хавфсирамоқ, чўчимоқ, кўрқмоқ. Абдибилол, акасинине гапини эиитиб колишларидан хадиксираб, ён-верига қаради. С. Юнусов, Кутилмаган хазина. Фармонкул ака, нега куёнга ухиаб уу соянгиздан хадиксирайдиган бўлиб колдинсиз? С. Махкамов, Шогирд. Бирор одам узоқ караб колса борми, хадиксираб, кечаларни уйқусиз уттказарди. С. Анорбоев, Оқсой.

ХАДИКЧИ Хадиксираш одати кучли, хар нарсадан хадиксирайверадиган. Соясидан қўрқар хадикчи, Ип кўринар унга илондек.. A. Мухтор.

ХАДИС I [ $a$. حديث - сўз; сухбат; хикоя, ривоят] 1 дин. Ислом динида Куръондан кейинги муқаддас манба, Мухаммад пайғамбарнинг фаолияти ва кўрсатмалари ха-

қида ривоятлар мажмуи (Расулуллох саллаллоху алайхи вассалламнинг турли шароитларда шариат ахкомларига оид айтган сўзлари хам хадисдир). Бир қанча мўтабар китоб, оят ва хадисларни қараб чикдим. Ғайратий, Довдираш. У [Тешабой] хам, узз пайғамбарларининг хпадисини бузган ёки фирибгараик, қилвирликлар билан узз пайғамбарларини алдаган риёкорлар сингари динидан хяам чиқмас, иариат олдида муртад хам бўлмас эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Ахиадху̀жа у̀з хатида, Мадрасаи олияда тафсир, хадис, цами кимё каби тураи илмлар ўқитилииини ёзган эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

Хадис оши ёки оши хадис Мухаммад пайғамбарнинг айтиб қолдирган сўзлари, у хақидаги ривоятларни ўқиш, эшитиш мақсадида ўтказиладиган зиёфат, йиғин. Асти нимасини айтасиз. Оии хадисда етмиига кирган х̨азратимниям кўзаари шохсоққадек ўйнаб кетди. Хамза, Паранжи сирлари. Хадиси шариф айн. хадис 1. У [Султонмурод] диний китоблар - хадиси шариф, хатто курбон оятларидаги.. тавбирлар хакида савол бериб, устозларнинг ғаиига тегарди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Хадиси иарифда буюрилииича, одам аввало узига, кейин ахли аёлига [оила авзоларига] ёрдам берса, рисоладагидек бўлади. Газетадан.

2 эск. кт. Бирор кимсанинг айтган сўзлари ёки гаплари; ривоят, хикоя. Майгун лабинг хадиси маст этди гойибона, Кайфият у̀лди зохир жоми шароб кўрмай. Фазлий. Сенга балки аён, балки ноаён, Бир хุаёт хадисин айлайин баён. А. Орипов, Йиллар армони.

ХАДИС II [a. حـديث] 1 Кураш, беллашув кабиларда қўлланадиган Узига хос усул. Полвонларнинг кураи хадисларининг уз номи бор. Ш. Холмирзаев, Тоғларга қор тушди. У бир хадис иилатар, ёвга тупроқ тиииатар.. Миртемир.

Хадис олмоқ Бирор усулни қўллаш мўлжалини қилмоқ. Бу эндиги саволнинг дебочаси эканини синашта бўлиб колган Похгадо дарров паймади. Хадис олган полвондек хозирлик курриб турди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Хадис қилмоқ эск. Усул ишлатмоқ, бирор усулни (усулларни) машқ қилмоқ. Улар [пахлавонлар] бир-бирларини

синаи учун хадис килиб, узоқ айланиб юрдилар. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Спортнинг бу турини ўзаитириб олганига қаноат хосил қилгач, классик курашни хяадис қила кетди. «Муштум».

2 c.m. Бирор ишни уддалашга бўлган эп; малака, махорат. -Козоғистонлик полвоннинг хадиси анна зўр экан, - деди Туламат муйлов. С. Анорбоев, Оқсой. Йуқ эди боиқуи нине хадис - хунари. «Алпомиш».

Хадисини олмоқ Бирор иш, касб-хунарни, унинг йўл-йўриғи, усулини яхши эгалламоқ, машқини олмоқ. У $_{3}$ касбинине хадисини олган хайдовчи қий-чувга парво кৃилмай, танга-нақа санайди. К. Кенжа, Нотаниш гул. У йўлига ғов булланларни турли й̀̀лар билан тинчитиинине хаддсини олеан. Н. Қобил, Унутилган софиллар. Мажлисларни олиб бории унгагина топиирилар, у регламент ва боиқа тарпиб-коидаларга риоя кุилиининг хุадисини олган.. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

ХАДИСШУНОСЛИК Хадисларни ўрганиш; хадис илми. [Насаф] Ў эинине бой тарихи мобайнида хุадисиунослик мактабларидан бири даражасига кутарилди. «Шарқ юлдузи".

ХАДСИЗ эск. кт. Чексиз, поёнсиз. Бир бақтлар сувсизликдан торс-торс ёрилиб кетган даитларда эндиликда хадсиз ғаллазорлар шовуллаб ётибди. Ш. Рачидов, Янги ер хақида сўз. Эй, сен муаззам ва хадсиз сахрода адаиган саргардон сайёх! Ф. Мусажонов, Химмат.

2 Белгининг энг юқори даражасини билдиради; бехад, нихоятда, ғоят. У, дунёда энг қฺиматаи, энг қодир буюмини топиб олган каби, хадсиз севинди. Ойбек, Танланган асарлар. Козим унинг куัзарига хุадсиз бир ғусса соя солганини сезди. Э. Усмонов, Ёлқин. Чукур қайғу, хадсиз кин билан Йўлии бир неча махалани айланиб чиқди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХАДЯ [a. حدَتَه - совға, тухфа] Тақдим этилган нарса; совға, тортик, тухфа. Подшохнинг зиёфатига хамма савдогарлар хадялар олиб боради. «Эртаклар». Сочилади сочки, хадл, тўёна, Шўх болалар кий-чуе илиб оамоқда. Миртемир. Зокир Фаридага пуити гулли панбархат хадя қилган, «иу рангни яхии куัраман», деб бир неча марта аитган эди. П. Қодиров, Уч илдиз.

Хадя қнлмоқ (ёки этмоқ) Хадя (совға) бермоқ, тортиқ қилмоқ. Мунис хам уни яхши кўрарди. Бавзи нарсаларни унга хадя қุилган эди. Ў. Умарбеков, Ёз ёмғири. ..хайхотдай қу̀ини хонада хонга оқпошио хадя этган улкан соатнинг тақилааиидан бўлак товуи эиитиамасди. С. Сиёев, Еруғлик.

XAE |a. حيـاء - уят, шарм; ор, номус; камтарлик, адаб] Ножўя, номаъқул хаттихаракатдан тийилиш хисси; уят, шарм. Вафосизда хаё йўқ, Хаёсизда вафо йуқ. Мақол. Хаё - инсоннинг энг олийжаноб фазилати, унинг кўрки, безаги. С. Кароматов, Вобкентлик ошиқ. Одамда ор-номус, хаё бўлиии керак, Жўрахон! Ахир эрингиз бор-а! М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Хаё қилмоқ кам қу̀лл. Уялмоқ. IIIоир қалби билан бавзан кўзимни Кизарга буриидан киламан хұаё. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.

ХААДИ Ножўя хатти-харакатдан узини тортадиған, хаёси бор. Ахмад бу соф, хаёли, содда кূизга жуда ширин сўз айтсиси келди., Ф. Мусажонов, Химмат.

ХАЕН эск. Фойда, наф. Бир мири хุаён, уч мири зиён. Матал. - [ Тешабой $]$ савдосар отаси Болта кўпаснине «хаён кўтарса, зиёндан қочма», деган васиятини кўз ўнгида туmади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. У.. елкасини қисиб: -ІІнақа бир хааракат бор эди, хадисини олмаган одамга қийин экан, хееч хаён чикмади, - деб кўя қолибди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Пахтадан келган хаён чорвага ямоқ бўлиб кетарди. Й. Шамшаров, Тошқин.

ХАЁСИЗ Хаёси йўқ, уятсиз. Хаёсизеа хар кун хайит. Мақол. - [Сохиб Доро:] Хаёсиз биммагай хеч бир вафони, Вафога алмашур шохлар жафони. Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий. Бозоров «севгиси»нинг хаам миси чикдди. Энди у хаёсиз бошини куйи солиб, қўл учида құарсак налиб, лой бўлиб уัтирибди. И. Рахим, Чин мухаббат. Вой шуурим.. Вой бети йўқ қиз! Вой хаеёсиз қиз! С. Зунуннова, Гулхан.

ХАЕСИЗЛАШМОК кам кўлл. Хаёсиз бўлмоқ, хаёни унутмоқ. Тарбутисларнине қутуриб кетгани рост.. Лекин Бахуур йўниги учун тарбутислар хаёсизлашдилар дейии, албатта, нотугри. Е. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот.

ХАЁСИЗЛИК Хаёсиз бўлиш, хаёсизга хос хатти-харакат, хусусият, қилиқ, Василий бир куни х̧овлида бир неча болаларга икки қўлни тахтага қўйиб, икки оёқни осмонга қилиб, «стойка» қєииини урратаётган эди, қори кўриб колиб, иидаёлмай бақирди: -Қайхай, бу қандай хаёсизлик тағин! П. Турсун, Ўқитувчи.

XAET ] [a. حــات - яшаш, мавжуд бўлиш, тириклик] 1 Материянинг ўз ривожланишининг муайян бир давридаги харакатланиш шакли. Ерда х̧аётнине пайдо бўлиии. Ўсимликаар хяёти. - Яқин атрофимизни ўрганиб, фақат сайёрангизда хаёт борлисини аниқлаганимизза анча булди. О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув.

2 Инсон, хайвон, усимликларнинг туғилгандан (юзага келгандан) ўлунга (йўқ бўлгунга) қадар бўлган физиологик холати, тирик, мавжуд, яшаётган холати. Кўз жуда мураккаб оптик система бўлиб, киии хаётида кӱзнинг яхии кўриши мухимдир. Газетадан. Бир авлоднинг хаётича давр ичида нур деган суз эрмакдай боиланиб, асрларнинг хокими бўиб қолди. Ж. Абдуллахонов, Орият. Унинг хаёт асари колмаган юззи яна хиралашди.. К. Яшин, Хамза.

Хаёт бағишламоқ (ёки бахн этмоқ) 1) дунёга келтирмоқ, туғмоқ; 2) улимдан сақламоқ, яшашга имкон бермоқ, имкон яратмоқ. ..мени дор остидан қуткариб, менга яна хаёт багииладингиз. А. Қодирий, Ўтган кунлар. IIIу билан бирга, ууига хаёт бахи этган хакимнинг хизматига хамииа камарбаста бўлиб турди. К. Яшин, Хамза; 3) хаёт, яшаш щароити, имконияти билан таъминламоқ. Она табиат инсонга турли-туман недиатларни инъом этиб, унга хаёт бағиилаб myради. Газетадан. Мана, субхидам пайти, куёинине заррин нурлари хамма ёқєа хаёт багиииаяппти. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Суе окади, кон каби бориб, Ғўзаларга бахи этар хаёт. Fайратий.

3 Яшаш муддати; умр. Туй - киши хаётидаги эже яхии орзу-умидларнинг уиалиии. Газетадан. Гапни чузма, чунки хаёт кисқадир. М. Жўра, Изтироб. Олима хаётининг охирига кадар халқ учун покиза виждон билан хизкат килди. «Саодат».

Хаёт кечирмок Умр кўрмоқ, яшамоқ. $\boldsymbol{y}$ билан бирга уัттиз йил хаёт кечирдик. Коракалпоқ халқ̆ янси шахарларда, қулай,

ёруғ, бахаво уй-жойларда хаёт кечирмоқда. «Узбекистон қўриқлари».

4 ку̀чма Хаёт бағишловчи, хаётни таъминловчи нарса. Электр симлардан хаёт ожุади. «Гулдаста». Харакат - иссиклик, иссиқлик - хаёт демак. Мирмухсин, Меъмор. Нон хидида хаёт бор, Хар мағзида мамот бор. Газетадан.

5 Киши ва жамиятнинг яшаш тарзи, холати; турмуш, тирикчилик. Ижтимоий хаёт. Оилаєий хпаёт. Ёзувчининг х̧аети ва фаолияти. Республика хаёти. Махалла хаёти. Билим юрти талабаларинине хаёти хุар томонлама сермазмун ўтмокда. Газетадан. Уининг баланд-паст лой томлари иахардаги қашыок хаётнинг гувохидек мунғайиб турипти. С. Кароматов, Олтин қум. Шу хұаёт, иу турмушдан гадолик азло. Fайратий.

6 Бизни ўраб олган реал борлиқ, воқелик. Хаёт жуда қизик-а?! Бировлар - асал, бировлар захар бераркан. С. Юнусов, Кутилмаган хазина. Хаётда шиндай одамлар борки, улар бутун умрларини фақат бир иига, бирон касбга багиилаган бўладилар. Х. Едгоров, Хаёт тўлқинлари.

7 сфт. Яшаб турган; тирик. Ким бшади, балки хаётдир ва, эхтимол, хаётса ётдир. Х. Олимжон. Шу дарча чолингиз хаёт вақтида хам кийиик эди.. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

8 кўчма Жонланиш, уйғониш. Редакиияда хпаво юриииб, хаёт аломатлари пайдо булгандек туюлди Ахмадга. Ф. Мусажонов, Химмат.

9 Хаёт (хотин-қизлар исми).
ХАЁT II [a. حيـاط - девор; ховлига туташ боғча], хаётча шв. Хўжалик ёнидаги кичик экин майдони, томорқа, боғча, чорвоқ. [Холисхон:] Мана иу хаётианинг орқасида тор куัча бор, бундан каёкка боришни уузим билмайман. Хамза, Паранжи сирлари.

ХАЁТБАХШ $[a .+\phi$. حياتبخشَ - хаёт бағишловчи, тирилтирувчи| і миф. Улликни тирилтирадиган, қайта жон киргизадиган.

2 Организм учун хаёт бахш этувчи. Шебрки, ўз сохибининг қонидан пайдо бўлар экан, ўиал қон каби хаётбаха буамоғи лозим эмасми? С. Сиёев, Ёруғлик. Қуёи ўз хпаётбахи нураарини тағин мўл-кўл соча бошлади. А. Хайитметов, Пўлат бармоқлар. Тортиқ этмии табиат Хуи иқлим, тоза

хаво. Сувлари зилол, шарбат, Хаётбахи, дардга даво. Е. Мирзо.

3 кучма Кишини жисман, рухан тетиклантирувчи, жонлантирувчи. Бахорнине х̨аётбахи рухи совукдан ёшланган кўзарда, кўкарган юзларда барқ урди, диллар исиб кетди. А. Мухтор, Чинор. Зубайданинг овози ёқимли, хаётбахи эди. К. Яшин, Хамза. Шерали шу хаётбахи лаблардан куэларини узолмай колди. С. Кароматов, Олтин қум.

ХАЁТИЙ [a. حيـاتي - хаётга, тирикликка оид] 1 Хаётга, яшашга, тирикчиликка оид. Хаётий жараёнлар. Хужайраларнинг хаётий вазифаси.

2 Хаёт учун зарурий, хаёт талабидан келиб чикувчи, хаёт талаби билан боғлиқ. Унинг орзуси бир караида романтик касоскорнинг орзуси бу̀либ курринса-да, тагидаги хақৃиқат чукур, у̀та хаётий. Х. Ғулом, Тошкентликлар. Хужжалисимизда хали еиилиии гоят зарур бўлган хұаётий вазифалар кўилаб ку̀зга таиланади. «ЎЗбекистон кўриқлари». .уунине биаан сухбатда зарур ва хаётий масалалар гаплаииб олинган эди. Мирмухсин, Умид.

3 Хаёт билан боғлиқ, хаёт учун типик (бўлган), хаётдагига мос, тўғри келадиган. -Асосий масала асарда айтииможุчи буллан фикрнинг ўқувчи қалбига якин ва хаётьй бўлииида, - деди Саид Ахмад. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. Хаётий воқеаларни умумлаитириб, сермазмун бадиий асарлар яратеан ва яратаётган журналистиар кўп. Х. Ёдгоров, Хаёт тӱлқинлари. Рассом шоир ва мазрифатпарварнинг сиймосини хаётий қилиб иилай олеан. Газетадан.

ХАЁтИЙЛИК 1 Хаётга оид, хаёт билан боғлиқ бўлиш; шундай белги-хусусиятга эгалик. XV аср Xирот санватига хос бўлеан хаётийлик халқ̧чилликка хам олиб келади. «Фан ва турмуш». Бу билан улар бадиий ижоддаги энг мухим фазилатга - хุаётийликка эришаётирлар. «Шарқ юлдузи».

2 Яшаш, ривожланиш қобилияти (қудрати)га эгалик; яшовчанлик. Буюк аллома ғояларининг хааётийлиги.

ХАЁТ-MAMOT 1 Хаёт ва ўлим. Хаммаси хам бир-бирисиз босолмайди илгари, Боғлик экан бир-бирига хаетт-мамот сингари. А. Мухтор.

2 Хаёт ёки ӱлим, яшаш ёки ӱлиш; тақдир. Беркитиининг нима хожати бор: хо-

зир, шу дақиқаларда, бутун хаёт-мамотинг иу опамизнинг қу̀лларида.. Д. Нурий, Осмон устуни. Шайбонииххон чорианба куни хаётмамоти хал булииини сезиб, бор истеддадини, бутун тажрибасини иига сола бошлади. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Бу хаёт-мамот кураии, бек афанди! Х. Fулом, Машъал.

ХАЕТЧАН 1 Яшашга қобилиятли; яшовчан. Хаётчан тузум. Хаётчан ғоя.

2 Хаёт билан боғланган, хаётдан олинган; халқчил. Улар [масхарабозлар] узларинине хаётчан санъатлари билан мехнаткаиларга еккини хаяжон, дилни яйратадиган беғубор куяги, истикболга иионч бахи этиб келган. М. Қодиров, Халқ томошаларида урфодатлар.

ХАЖ [a. . м муқаддас жойларни зиёрат қилиш; Маккани, Каъбатуллони тавоф қилиш] Макка шахрига бориб, зулхижжа ойида белгиланган тартиб-қоида ва одатларга амал қилган холда, Каъбани тавоф ва зиёрат этиш. Аелиёлардан биттаси уч мартаба хажга бориб келган экан. П. Турсун, Ўқитувчи. -Худо насиб қилса, хажга кетиб, гунохларимни ўша ёкда ювиб келаман! - деб ният қилди отам. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хар йили миндлаб у̀збекистонаик мусулмонлар хтаж амалини адо эмиб қайтиимоқда. Газетадан.

ХАЖВ [a. هجحو - бировдан кулиш; масхара, мазах қилиш; сатира] Айрим шахс ёки ижтимоий хаётдаги нуқсонларни кулги остига олиб, масхаралаб айтилган (ёзилган) гап, жумла, байт, асар. Аваз айрим мунофик, нодон кимсалар хусусида хажв айтдд. С. Сиёев, Ёруғлик. Мукимийни курранлар кам буляа хам, лекии уни оғиздан оғизга уттиб кедган дилтортар ғазалларидан, кулдириб ичакузар хажвларидан танийдиеанлар кўп эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. У деворий газетанинг редколегия адзоси эди, прогулчииикка қарии чиқарилаётган шоиилинч сон учун уи-тўрт банд хажв ёзиб бориини иитинос килииди. П. Қодиров, Уч илдиз.

Хажв қнлмоқ Масхарали гап-сўз, байт ва ш.к. билан танқид остига олмоқ. У Аеазнинг тили захарлиеини, бировни хажв қилиига усталигини билади. С. Сиёев, Ёруғлик. Шоир «Мадхий»нинг бўлса яна ахволи маблум: хонни мақташ, узига ёқмаганни хажжв қииии, хотинбозиик, баччабозикк билан овора бир бетайин. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХАЖВИЕТ [a. هـجويّات - хажвиялар, сатиралар! Хажвиялар, хажвлар, хажвий асарлар. Бобур хажвиёти айрим кииилар характеридаги бахиллик, бадфешлик, ғийбатчилик каби салбий хислатларга хұам қаратиаган. «ЎТА».

ХАЖВИЙ [a. هـجو - кулгили, сатирик] Хажв йўли билан тасвирланган, хажв қилиб ёзилган. Хажвий асар. Хажвий шебр. - Элмурод дастлабки пайтларда гапхйр улфатлареа газета янгиликлари ва «Муитум» журналининг хажвий мақолаларини ўқиб берии билан кифояланар эди. П. Турсун, Уқитувчи. Орзиқул. фермадаги иини танқид қилиб, хажвий қу̀шиқ айтган, иундан бир оз кейин мудир вазифасидан четлаштирилганди. О. Хусанов, Яхшиларга эргашдим.

ХАЖВИЯ $\mid a$. هــْوتئه - кулгили, сатирик асар] Хажв билан айтилган, ёзилган шеър ва ш.к. Санљаткор, халк хаажвиясининг кулги, киноя, пичинг йўларидан фойдаланиб, персонажларнине жонли нуткини образли халқ тили ёрдамида беради. «ЎТА».

ХАЖВЧИ Хажв қилувчи, хажвий асар ёзувчи. Мавлоно Абдулвоси деган машхур хажечи-латифаиининг сўз ва харакатлари хамманинг ичагини узди. Ойбек, Навоий. Форс-тожик адабиётининг классиги, маихур хажвчи адиб Убайд Зоконийнинг туғилzанига 700 йил тулди. Газетадан.

ХАЖВЧИЛИК Хажв, хажвий асар ёзиш иши, ижоднинг шундай сохаси. [Азиз Абдураззоқ Факат шезр ёзиб колмай, насрий хажөчииикда хұам кучини синамоқда. «Муштум». Мен биргина журналист бу̀либгина қолмай, бу қозонда [газетачиликда] шоирлик, хажвчииик, хикоянависликда хұам пииа боиаадим. С. Абдулла, Менинг дорилфунуним.

ХАЖИҚИЗ сукк. Эркакларча иш тутмайдиган; хотинчалиш; кўрқоқ; номард. -Мен қиморбозман, боиеачча хам қиморбоз. Агар бойвачча «хажиқุизман» деса, майли, молини олиб кетаверсин, - деди Эминохун. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота. Мен катори иигитлар қорга кўкрагини бериб, у̀лим билан олиииб юрса-ю, мен иссиқ кўрпани десам, хажкикиз бўлар эдим. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

ХАЖМ [a. صـجم - миқдор, ӱлчов, шакл] 1 Бирор жисмнинг бўй, эн ва баландлик жихатидан катта-кичиклиги; фазода эгаллаб турган ўрни (куб бирлиги билан ул-

чанади). Бинонине хажми. - Агар хажмини каттароқ қилсам, иморатга керакли хамма бўёк ва сирларнинг харажатини ку̀таради. А. Қаххор, Сароб. Фазонинг геометрик жисм эгаллаб турган булагининг катталиги шу жисмнинг хажми деб аталади. "Геометрия».

2 Бирор идиш ёки бўшлиқнинг қанча нарса сиғдира олиши, ичининг катталик даражаси; ӱлчам. Ёғ банканинг хажми. Кудукнине хажми. - Тилнинг куัтарилиши хамда лабнине чуччайиии билан оғиз бўилиғининг хажми у̀згариб, унли товуилар узига хос тус олади. «Узбек тили» дарслиги.

3 кўчма Умуман, нарсанинг кўп-озлик даражаси, миқдори. Ии хажми. Маколанинг хажми. Текшириида кุатнаиган кишилар ғўза тупларинине сони, шохларининг миқдори, хосилнинг хажсмини аниқлаб.. чиқдилар. И. Рахим, Ихлос. Биз, қุиссамизнинг хпажсии сиғдирмаганликдан, унине шахардаги софдил хаётига батафсил тўхтай олмаймиз. А. Қодирий, Обид кетмон.

ХАЖМАН [a. حجیماً - хажм жихатидан, хажмга кўра] Хажм жихатидан, катта-кичиклик ёки кўп-озлик нуқтаи назаридан. Хажман кичик жисм. Ии хุажман куัл бу̀лса хам, анча енсил эди. Кам куйдириладиган сипсли боғловчи моддалардан фаркли уларок, ангидрид цементи котии вакттида хажснан кенгаймайди. «Фан ва турмуш».

ХАЖМИЙ โ $a$. حجمى - хаажмга оид, хажман] Хажмга боғлиқ бўлган, хажмдан келиб чиқадиган. Хажсмий анализ. Хп Хажсмий оғирлик бир куб жисмнине килограммлар хисобидаги оғирлиеидир. «Фзика».

ХАЖМЛИ Хажмга эга. Катта хажмии бак. Кичик хажсмии идии. Юз минг тонна хаммми кема.

ХАЖР [ $a$. . - ташлаб кетиш, тарк этиш; айрилиқ, жудолик Айрилиқ холати; жудолик, хижрон. Ишк давоси, авом уйлаганча, васл эмас - хажрдир. Зеро, васл ишк уттини сўндирувчи, хажр эса камолотеа эриитирувчидир. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Тун билан йиғлабди булбул Ғунча хпажри доғида. Кўз ёии шабнам бўлиб Қолмии унине япроғида. Э. Вохидов, Мухаббатнома.

ХАЗ [a. حظَ - бахт, омад; мўл-кўлчилик; хузур-халоват; кайф-сафо; шодлик; рохат, лаззат]: хаз этмоқ шв. Рохатланмоқ, маза қилмоқ. Кизим, гаширинг [сабзинг] бўлса, па-

лов қила қол, хааз этиб бир еяли! С. Сиёев, Ёруғлик. ғазалнинг тозасидан йўмии? Билсанг, ўки, хаз этайлик. С. Сиёев, Ёруғлик.
$\mathbf{X A 3 A P}[a$. حذттиеткорлик, хушёрлик; эхтиёт бўлиш, сақланиш] Еқимскз, ёмон шахс, нарса, хатти-харакат ва ш.к. дан жирканиб, ўзини тийиш; тортиш, сақланиш. Кундошинннинг кўриниши баёвга ўхиаса хам, аммо уззи писмик экан. Бундай одамдан, албатта, хазар керак. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Кайин отангизга айтдим: ..хар уолда ёмондан хазар лозимдир. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Хазар қилмоқ Жирканиш, ёқтирмаслик, хазар билан муносабатда бўлмоқ. Харомдан хุазар қчимоқ. - Тугриси хุам Отабек ичкиликдан қаттик хазар қилар ва бу кунгача майни уззига душман каби кўриб келар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хар бир кадамингиз одамларга кўриниб турибди. Энди сиздан хамма хазар құлади. Х. Ғулом, Тошкентликлар. Чунки халж ёлғондан хазар килади. Газетадан. IIахзода ундан [бойваччадан] чучкадан хазар килгандек хазар къиади. K. Яшин, Хамза.

ХАЗАРЛАНМОК кам қўлл, айн, хазар қилмоқ к. хазар. ..хўроз, ит уриштиратурғон кууча чапанилари, боз-бозликка муккасидан кетган суюғюёклар хам бу лрамас одатлардан хазарланиб, аста-секин беза бошладилар. Газетадан.

ХАЗИЛ $\mid a$. هـزل - кулги, мазах қилиш, тегишиш, хазиллашиш\} 1 Қизиқчилик, эрмак учун, ўйнашиб қилинган хатти-харакат ёки айтилган гап; жиддий, чин эмас. Хазилми, чинми? Хазияинсни қўй! Сен хазияни кўтармас экансан. Хазил - хұазилнинг таги зия. Мақол. Кўрса - хазил, кўрмаса чин. Матал. Тантибойвачча Гуландомнине сўзини [киноясини\} хаазил деб ууйлаган бўлса керак. Ойбек, Танланган асарлар. Ичкарида хамон куй янграр, Зойиржоннинг хазил саплари, қувнок кахкаха тинмасди. ў. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол. Худоиберган хўжа ярим хазил, ярим чин гапириб, Авазни ўтирганларга таниитирди. С. Сиёев, Еруғлик.

2 Бажарилиши қийин бўлмаган; осон. Институтда ўиии хазил деб ўйлайсанми? Шунча юкни куัтарии хазил эмас. - -Профессор булиининг узи хзам хзазии эмас, - деди Умид Разно билан Хафизага. Мирмухсин,

Умид. Уч-mурры ой ичида участка қуриб яиии хазил ии эмас. Н. Сафаров, Оловли излар.

Хазнл қилмок Хазил тарзидаги гап-суз лйтмоқ, хатти-харакат қилмоқ. Эргаш болаяарнинг бирининг елкасига уриб, бирининг бурнини чимчиабо, яна бирига.. бор, бурнингни ювиб ке, кирдан қорайиб кетибди, - деб хазил қилди. И. Рахим, Чин мухаббат. Нима булди жувонга? Эртадан кечгача кундонлари билан ўйнашади.. хазил қилади, китиқлайди. Чўлпон, Кеча ва кундуз.

ХАЗИЛАКАМ с.m. 1 Хазил йўли билан қилинган, ножиддий. Рахматли Уста Мўминга кечалари жангнома у̀китиб эиитганааримиз эсингиздами? Ўша хุазилакам уруияар тугғрисида лоф-қоф урилиб ёзилган жангномаларга шуниалар қизиқар эдик. А. Қаххор, Асрор бобо.

2 Бажарилиши қийин бўлмаган, осон. Иагари жуда қулай булиб кўринган нарса, эжди атрофлича ууйлаганда, хтазилакам эмасмиси равианлашди. Ойбек, Танланган асарлар. Эндиси кураи хазилакам булмайди. X. Шамс, Душман. Бу образар устидаги мехнатларим хазилакам бўлмаган.. А. Юсупов, Чннор ва нихол.

ХАЗИЛАКАМИГА Сира қийнапмасдан, юсонликча. Бу иини хазилакамига қилиб кумман. п Навқุион йигит эдим. Оғир кетмонларни хазилакамига урардим. X. Турсунқулов, Хаётим қиссаси.

ХАЗИЛВОН айн. хазилкаи. Табиати иуух, қувноқ, ашулачи, хазилвон бу қизнинг юразида дарди бор эди. Ойбек, О.в. шабадалар. Поччаев «хุи-хии, хии-хฺи»лаб, бўлиб-бўлиб, совуққина кулди. «Хазилеон экансиз», деб қуиди. А. Мухтор, Туғилиш. Қодиржон студентлик давридаги бу оинаси билан эски хазилвон бўлаани учун, дарров «хужумга» уппди. Х. Назир, Утлар туташганда.

ХАЗИЛВОНЛИК айн. хазилкашлик. $М a$ халаддги турли қизиқчиликлар ва хазилвониикарда Юсуфжонга тенг келадигани иїи эд. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ХАЗИЛКАШI $[a .+\phi$. - хјазил қилувчи] Хазил қилишни яхши кўрадиган, бир-бири билан хазиллашадиган; хазилвон. Хазиякаи йигит. Жаббор хееи уззгармаган, студентлик кезаарида қандай бўлса уиандай софдди, хазилкай эди. О. Ёқубов, Учрашув. Бири биридан баианг, бири ик-

киниисидан дилкаи, хазилкаи, тегажак кувнож одамлар. И. Рахим, Тақдир. Бир куни хазилкаш оғайнилари: -Мўйлов, аслида раис бўладисан савлатине бор-да. Хозир хам раисдан қаеринг кам, - деб тесишииди. С. Анорбоев, Оқсой. Хар кўчада, хаар муюида унинг турли табақага мансуб дустлари.. хазилкаинари учрар эди. Ойбек, Навоий.

ХАЗИЛКАШЛИК Хазилкашга хос гапсўз, хатти-харакат; хазилкаш бўлиш, хазил қилиш. Воси ака кулсисини босолмай, хазилааиикк билан деди: - Уّзине яна битта жиз туғиб бер. И. Рахим, Тинимсиз шахар. -Нак жаннатнинг эшиги олдига бориб колган эдинг, укам, - деди Кудрат хазилкаилик килиб. З. Фатхуллин, Сўнмас юлдуз. Хазилкаиликда боикалардан уззарди. Н. Сафаров, Оловли излар.

ХАЗИЛЛАМОК шв. Хазиллашмоқ. Болам, сени хлазилаб айтади десам, чини билан сенга бир гап бўлган экан. «Едгор".

ХАЗИЛЛАШМОК 1 Хазил тарзидаги гап-суз айтмоқ, бирор иш, хатти-харакат қилмоқ; хазил қилмоқ, Хафа бўлма, аскияни яхии кўради, мен келган вак̧тларимдаям хазиллаиавериб, қулоқ-миямни еганди хумnap. Й. Муқимов, Олов ва нихоллар. Саодатхон хпам бу құзни бугунгина кўрганигини ўиаамас, хазилашар, кулар эди. С. Зуннунова, Янги директор. Мен биан хৃазилаиисанг майли-ю, бироқ капитан билан хазилаша курма. О. Ёқубов, Излайман.

2 Бирор шахс ёки нарса билан хисоблашмаган холда, нописанд, менсимай муносабатда, муомалада бўлмоқ; ўйнашмоқ. Сиз касалсиз, ахир, туиунинг, сипертония биаан хазилаииб бўлмайди. Х. Назир, Ёнар дарё. -Аканг жуда тентак, жуда бўлимсиз йигит, - деди нижоят пуัнғилааб бой, ахир, амалдорларимиз, хокимларимиз биаан хุазиллашиб бўладими?? Ойбек, Танланган асарлар.

ХАЗИЛНАМО $[a .+\phi$. هـرلیــا - хазил тарзида, хазилсимон] айн. хазиломуз. Унине одатдан таиқари шод эканини кўриб турган хамхоналари хазилнамо гап таилашарди. П. Қодиров, Уч илдиз.

ХАЗИЛОМУЗ $[a .+\phi$. هرّلآمبيز - хазилга ухшаш, хазиллашиб] Хазилга ухшаш, хазил аралаш, ножиддий. Зиёдахон, зувала узар экан, хุазиломуз жавоб берди: - Унақа

одам эмаслигиниизни хали узлари хам билмайдилар. А. Қаххор. Кўшчинор чироқлари.

ХАЗИЛСИМОН кам кўад. айн. хазиломуз. Хазитсинон гап. $=$ Тантибойвачча уни хазилсимон койиб, кейин Йулчига суззади. Ойбек, Танланган асарлар.

ХАЗИН [a. حرزی - қайғули, ғамгин, мунгли] Fам-қайғу ифодали; мунгли, эзгин. Юракни зир титратадиган бу хазин кушшик тобора авжга чиқиб, султоннинг юрагига гулув солмоқда эди. О. Екубов, Куххна дунё. Хонани хৃазин ёкимли "Чули ироқ" куйи уз сехрига олди. Л. Тожиева, Мехрим сизга, одамлар. Зумраднинг хазин овози юракни киймаларди.. С. Зуннунова, Гулхан.

ХАзиНИЯт $[a$. حزينتّت - хазинлик, ғамгинлик] эск. кт. Fам-қайғули холат; хазинлик, мунг. Юлдуз йук, чироқ йкқ, фақат қандайдир, киши кунелини таталовчи хазиният кезади. Х. Шамс, Душман.

ХАЗИНЛИК Хазин холат, хазин ифода. Унинг овозида аллақандай ички изтироб, хазинлик бор эди. С. Кароматов, Бир томчи қон. Негадир кайта-қайта Даврон ака эсимга тушиб, дилимни қандайдир хазинлик чулғаб олади. О. Ёқубов, Излайман.

ХАЗИР [a. حذير - эхтиёткор; хушёр; эхтиёткорлик билан иш тутадиган]: хазир бўлмоқ с.m. Эхтиёт бўлмоқ, ўзини сақламоқ. Иннайкейин, хазир булинелар: қакир ерларга жон кирганда, тағин Тешабой илиб кетмасин. М. Исмоилий, Фаргона т. о. Багор ойлари тут пишганда, мен устига чикиб коқардим. Пастда булса:-Хой, болам, хазир булл! Кўзингга кара! - дейишиб, ойим билан дадам чодир тутиб туришарди. Х. Назир, Кӱктерак шабадаси.

ХАЗМ ${ }^{\text {a }}$. - ўланттириш, сингдириш (овқатни, дарсни); овқатнинг сингиши] 1 Таомнинг ошқозонда сингиши, организмда ӱзлаштирилиши. Хазм булмайдиган овқат. - Ез кунлари тагидан рангбаранг майда тоилар кўриниб турган сойдан бир ховуч сув олиб ичсанеиз, танангиз яйраб, еган овқатингиз хазм бўлиб кетади. М. Осим, Тилсиз гувох.

2 кучма Таъби кўтариш имконияти, қобилияти. Биз узимизни ичкарига олаач, дарвозабон узининг хазми кўтарган қадар бизга ду̀нғиллайди-да, дарвозани берклаш хฺаракатига тушади. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Хазм қнлмоқ 1) сингдирмоқ (таом х қида). Мен кечки овқатни сизлардан с барвактрок қиламан, негаки кексароқма буммаса - хазм қилолмайман. Шухрат, Ш нелли йиллар. ІІу мездангиз булса, тош. хам хазм қилиб юборсангиз кераг-ов. : Шайхов, Характеристика; 2) кўчма бирө кўнгилсиз ходиса ёки муомалага бардо бермоқ, чидамоқ. Фармонов болаларнинс иин дан мамнун булса хам, муомалаларини ха: киломмасди. А. Мухтор, Чинор; 3) кўчма ми: га сингдириб олмоқ; уқмоқ, узлаштирмо Дарсни хазм килмоқ. - ІСултонмуро. Хужрага камалиб, кеча-кундуз китоб мутн лаа килади. Ўнлаб китобни хазм килаандс сўнг, яна ууз ищкининг аламли, туганмс достониаа берилади. Ойбек, Навоий; 4) мс хиятига тушунмоқ, англаб етмоқ. [Мирұс сия] Кейинги вактларда халк хаётида к берган уззарииларни хазм кила олнай: «Ме узгардимми, ёки замон уззардимиз» деб юрий ди. Х. Ғулом, Сенга интиламан; 5) кўия ўзиники қилиб, ўмариб кетмоқ, ўзлашти риб юбормок. Халилов "9021 килограмл маккажўхори олинди», деб калбаки акп тузади, бунинг эвазига 1804 сўмни хазя килади. Газетадан.

Хазми таом Овқатни хазм қилиш учуғ ёрдам берадиган нарса. Баъзи одамлар иикилик иитахани очади, хазми таом.. фойдаси зур, дейдирлар. «Муштум»,

ХАЗМЛАМОК кам кўмл. Хазм қилмок (к. хазм). Ялпиз.. ошқозонни мустахкамлайди.. таом хазмлаини яхшилайди.. К. Махмудов, Кўкда гап кўп.

ХАЗМЛИ Тез, осон хазм бўладиган. Хазмли таом. - Агар унга [хўроз шч̆рвга] зира, ок пиёздан солиб юборилса, яна хам хуихўр ва енгил хазмли булади. «Муштум».

ХАЗОР [ф. هز - минг] эск. кт. Минт (одатда ӱзбек тилида саноқ сон маъносида эмас, балки сон-саноқсиз, жуда кўп, ғоят, бенихоят, чексиз каби маъноларни ифодалаш учун қўлланади). Ўз сўзии узбекнинг ку̀клам вабдаси - Мине карра минг тонна, хазор бор хазор. F. नулом.

ХАЗОР-БАХАЗОР [ $\phi$. هزأربهزئا - Мингминглаб] Минг-минг, мингларча; жуда хам, бехад кўп. [Имом домла:] Бажонудиа укир эдик, хазор-бахазор афсуски, ойнак хужрада колибдур. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХАЗОРОН [ф. هزاران - минглар, кўп минг| эск. кт. Минглар, минг-минг, бехисоб. Нечук худо ярлақади, тақсирлар? Гариб хонамизни муборак қадамларингиз билан мунаввар этганларингиз учун хазорон рахмат! А. Кодирий, Мехробдан чаён.

ХАЗРАТ [a. 1 дин. Оллох, пайғамбар каби муқадпас зотларни, шунингдек, дин арбобларини улуғлаш учун уларнинг исми олдидан қўлланади; кимсанинг мартаба, вазифасини билдирувчи сўз билан ёки узз алохида хам кўлланади, мас., Хазрати Одам. Хоззрат Алининг дулдулини хеч бир от қувиб етган эмас - китобларда шундай еззлган. Ойбек, Танланган асарлар. -Зехни уткир, тили бурро Хафиза болам анча қийналди. Исириққ солиб, хазрат Баховаддинга ўн битта кулиа атаб куй, болам, - деди кампир. Мирмухсин, Умид. Хазрати эшоннинг хизматларига бел боғааб, щу ерларда муридларга бои бўлиб, буғдой эктирди. С. Ахмад, Қадрдон далалар. Муборак буулсин, улуғ хазратим! Садриддин аыаам жидмайди. Ойбек, Улуғ йўл.

2 Подшох, хон, бек каби олий даражали мансабдорларни улуғлаш учун "жаноб олийлари" маъносида ишлатилади. Султон Хусайн Бойқаро хазратлари. Бек хазратлари. Подшох хазратлари. $=$ Қамчиси кукда товланиб, ханжари захар сочган хон хазратнинг буйругига ким қарши бора олсин? А. Қодирий, Мехробдан чаён. -Акир хазратлари саломатмилар? - ташвииланиб суради бой. Х. Ғулом, Машъал.

3 Илм-фан, санъатда шухрат қозонган буюк кишиларни улуғлаш учун ва умуман хурматни ифодалаш учун тахаллус ёки номларга қўшиб ишлатилади. Навоий хазратлари. Хазрати Жомий. Мевмор хазратларининг ховлилари шу эди-а? Мирмухсин, Меъмор. Хазрат мударрис хайрлашган жойида яна туххтаб, томок кириб олди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХАЙ унд.с. 1 Кимсанинт диққатини ўзига жалб этиш, чақиришни билдиради; эй. Хай, эшик такиллаяпти, қара. Хай бола, каёкка кетяпсан? - Муала Норкўзи дарғазаб бўлиб, урнидан турди ва эиик олдига бориб, бор товуши биланн бакирди: -Хай хотин, дейман, қандоқ бехаёсан! А. Қаххор, Майиз емаган хотин.

[^9]2 Эътиборни тортиш, огохлантиришни билдиради; эй. Хай, бу ганни унга айта кўрма. Хай, электр симига тегиб кетма. $\boldsymbol{y}$, уйнинг зинасига энди қадам қўиганда, похол ғарами остидан чиққан бир кампир: -Хай, болам, немис бор! - деб қичкирди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

3 Бўлган ёки ўтган ишдан розиликни, эътирозсизликни ёки унга эътибор бермасликни, «шундай бўлса бўлибди» маъносини билдиради. Хай, утган шига салавот. Хай, булар ии бўди, энди бу томонига эхтиёт бўл. Хай, майли, ииқилиб сени топарман. П. Турсун, Ўқитувчи. Қалвага сиғмай, бу ерга келибсан, хай, мен рози. С. Сиёев, Еруғлик.

## Шайтонга хай бермоқ $к$. шайтон II.

ХАЙБАРАКАЛЛА [< хай + баракалла] Асоссиз, ўринсиз, қуруқ мақтов; шундай мақтов билан рухлантириш, қизиқтириш. Атрофингиздаги ту̀рт-беш лаганбардорнина хайбаракалласига учиб, узингизни йчкотиб қўйдингиз. С. Махкамов, Шогирд. Бу даєрда илгариги хайбаракалла билан ииа битмайди. Мирмухсин, Қизил дурралар.

ХАЙБАРАКАЛЛАЧИ АсоссиЗ, ўринсиз, қуруқ мақтовлар айтувчи, шу тарзда кўл-лаб-қувватловчи шахс. Мен сизга аиттсам, ука, ўзмиз хам анча хайбаракалачи бўмиб қолибмиз. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Хоиим уни [Ғуломни] узз хайбаракаллачилари сафига хеи тортолмади. ғулом ака бошқача тоифа одам экан. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ХАЙБАРАКАЛЛАЧИЛИК Хайбаракаллачига хос иш тутиш, амалий ишдан кўра куруқ мақтов, кулллаб-кувватлашга берилиш. Қиилоқ хужалик органлари рахбарлари хайбаракаллачиликдан амалий шига уттиилари керак. Газетадан. Тошматовнинг бабзи хат-ти-харакати, хайбаракаллачилиси нима мақ-садга каратилганлиги устида жиддийроқ уйлашга мажбур килиб куйди мени. Х. Назир, Кӥктерак шабадаси.

ХАЙБАТ [ $a$. шат; қадр-қиммат; хурмат, эътибор, обру, нуфуз] 1 Улуғвор кўриниш; важохат, салобат. Бабзида тоғлар хайбати, денгизлар ту̀лкинига караб, бу муужиза олдида бешхтиёр ичимиздан хўрсиник келади. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи. [Очил бува] Чинортоғ этагида хайбат билан қорайиб турган чинорга узоқдан тикилиб, тонг оттирди. А. Мух-

тор, Чинор. Мозористон хайбати, мозористон сукунати уни ғамгин ўйлар гирдобига ботиради. С. Сиёев, Еруглик.

2 кўима Вахимали хис-туйғу, шундай хис-туйғу уйғотувчи нарса, холат; вахм. Ахмадбек минди тарлоннинг белига, Хайбат билан қаради соғу су้лига. «Ойсулув». Аждархо домига Шакар кетади, Аждархо хайбати иундай булади. «Ширин билан Шакар».

Хайбат қилмок шє. Вахм солмоқ. Эркак тахдидли товуии билан аёлга хайбат қุиарди: -Мен сенга айтаяпман, овозингни чикара кугрма, секин олдимга туи. Ф. Насриддинов, Тундаги воқеа. Йулбарс каби жойдан турсанг куззааиб, Хар тарафга хайбат килсане на бўлди? «Нурали».

ХАЙБАТЛИ 1 Улуғвор кўринишли, салобатли, бахайбат. Хайбатли баланд тоғлар ой ёғдусини хам ютиб юборгудек қорайиб, вахм соларди. С. Кароматов, Олтин қум. Яссавий макбарасини Темир Кўрагон бино қилдирган, кў хайбатли, мухтаиам мақбара. Ойбек, Улуғ йўл. Ичкарида тасаввурига сиғмайдиган хұайбатли нарса пойлаб турzандай бўларди. Р. Рахмонов, Чангалзордаги шарпа.

2 кўчма Вахимали, дахшатли. Жанг бўлади кўп хุайбатли, Ёв ғаламис, кув, шиддатли. М. Шайхзода, Тошкентнома. Фронтнинг унча хам катта булмаган бир участкасига тўиланган мингларча замбарак гумбурлаиидан хфайбатли бир гувулааи хоссил бйлдики.. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

ХАЙВОН [a. حيو - тирик нарса, хар бир тирик жон] 1 зоол. Харакат қилиш ва сезиш қобилиятига эга бўлган хар бир тирик мавжудот; жонивор. Умуртқали хайвон. Сутэмизувчи хайөонлар. Судралувчи хайвонлар. Вахиий хайөонлар. Уй хайвонлари.

2 Инсондан бошқа хар қандай жонивор. Ургатилган хайвонлар. Хайвонот боғида хайвонларнинг турлари хৃам, сони хам кўп. Олимовнинг ұикояси болаларнине зехнида иундай таассурот колдирди: иссик билан совук, қор билан ёмгир, сув билан хаво, уссимлик ва хяайвонлар - буларнинг хяаммаси табиатдаги қазии, ўйии, емирии кучлари хисобланар экан.. Х. Назир, Сўнмас чақмоклар.

Иш хайвони Миниш, юк ташиш, ер хайдаш учун фойдаланиладиган тўрт оёқли жонивор; от-улов. Қуложларнинг от-уловлари,

ии хайвонаари бугун-эрта колхоз хисобига утиии керак. П. Турсун, Ўқитувчи.

3 куима Одати, қилиғи, хатти-харакати ва ш.к. жихатдан хайвонга ўхшашликни, хайвонга нंисбатли хақоратни билдиради. Одамнинг хайвони киши хақидан куррқмайди. киии молига кўз олайтиради. Ойбек, Танланган асарлар. - ІІуни йилдан буён мен унинг бунака қчииқлари борлисини биммас эканман. Хайвоннинг ўзгинаси экан-ку! Мирмухсин, Меъмор. - Вой хайвонлар-ей! Тфу! - деди-ю, шартта бурилиб чикиб кетди. С. Сиёев, Отлиқ аёл. Илгари «оз-моз» ичиб, су̀не булди хайвон оқибат. Х. Нурий.

Оби хайвон Ўликни тирилтирадиган сув, тириклик суви (эртакларда). Хайвони нотнқ эск. Инсон, одам.

ХАЙВОНЗОТ [хайвон + зот] Хайвон боласи, хайвон насли, хайвон. Жабр қилди хайөонзотнине жонига, Қирқ бир қамчи урди отнинг сонига. «Рустамхон». Ёдор бу чинорнинг остига борди, хар тарафеа қаради: на одамзод ё бир вахиий хайвонзот - хеч нарса курмади. «Ёдгор».

ХАЙВОНИЙ $[a$. حيواني - хайвонларга, махлуқотга оид] Хайвонларга хос; шахвоний. Чиндан хам бу жасурона исён хотинкизлар томонидан Худоёрнинг хุайвоний истагига қарии биринии кутарилии эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Кейин маймун хайвоний ғазаб ичида атрофга аланглаётиб, деразадан эгасининг дахшат босган чехрасига кўзи туииб колди. «Фан ва турмуш».

ХАЙВОНЛАШМОК Инсоний фазилатларни йўқотмоқ, вахшийлашмоқ. Мурадху̌жа домла: -Киилоқ халқূ хұайвонлашиб кетаётир, кўргани тоқатим йўк, - деб юрган одам. А. Қаххор. Сароб.

ХАЙВОНЛИК Хайвонга хос одат, қилиқ, хатти-харакат. Бари бир хайвон хайвонлисини килди, явни мазради. «Гулдаста».

ХАЙВОНОТ $\{a$. حيو انأت - «айвон» с. кўл.] Тирик мавжудотлар, хайвонлар олами; хайвонлар. Поччам билан аммам бу гуа, бу хайвонотларнинг хаар биттасини нури дийдаларидай парварии қиладилар. F. Fулом, Шум бола. Униөерситетнинг учинчи курсида у̌кир, мақсади хุайвонот дунёсини ўргании, иу сохада илмий ии олиб бории экан. Ж. Абдуллахонов, Орият. Хайвонот мойларидан тайёрланган ёғ махсулотлари хам яхии доғлаиини талаб килади. Газетадан.

ХАЙДАЛМА: хайдалма қатлам $қ . x$. Экин майдонининг хайдаб юмшатиладиган устки қатлами. Чукур ковлашда, хаайдалма қатламдан чикқан ва озиқ моддаларга бой бўлган тупроқ чуқурларнинг бир томонига.. таиланади. Р. Мусамухамедов, Мўл узум хосили етиштиришдаги тажрибаларим.

ХАЙДАМОК 1 Бирор томонга қараб юришга қистамоқ; боришга мажбур қилмоқ; йўлламоқ, Ўн бир кииини банди килиб, қуля ларини чилвир билан боғлатди-да, олдига солиб хайдаб кетди. К. Яшин, Хамза. Йигитали подани у̀тган хаффта уัтлаган ерига сой бўйиеа хุайдади. Т. Малик, Ажаб дунё. Узокда чирок милтиллаб кўринди.. Отни mу̀гри у̀иа томонга хайдади. М. Хазратқулов, Журьат.

2 кўчина Бирор томонга юритмоқ, йўналтирмоқ, йўналишини бурмоқ (жонсиз нарсалар хақида). Ку̀тармалик биаан шшине бўлмасин! Сувни Сойарикқа хяайдаб, Оқсоқөолнине қулоғидан хабар ол. Н. Сафаров, Уйғониш. Катталар хўn деса, тоғни тешиб, Тожиксойни хайдаб келамиз. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

3 Мавжуд жойидан, маълум макондан кетказмоқ, кетишга мажбур қилмоқ. 亡̈ша, Мукаддам хุайдао́ юб́органидан бери бу уйга кุадам босиига хаки йўкисини биларди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Иўқ. қайси диёнатли ота.. қу̀й оғзидан чўп олмаган уғлини «оқ» қилиб, даргохидан хайдар экан?! К. Яшин, Хамза. Уртоклари олдида ялиниб борган экан, хайдашибди-ку.. Х. Назир, Ёнар дарё.

4 кўчма Йуқ килмоқ; кетказмоқ. Дилингиздаги васвасаларни хุайданг. К. Яшин, Хамза. Экинзорларда бўладиган тонгги бир тароват.. муздек шабада.. - барчаси Авазнинг кўнелидан мужмағил, оғир туи асоратини хайдагандек бўлди. С. Сиёев, Аваз. Кек сақламас, дилхиралисини хайдаб, у̌зини идора эта олар эди. С. Сиёев, Аваз.

5 Иш, мансаб ва ш.к. дан четлатмоқ, махрум қилмоқ; қувмоқ, кетказмоқ. ..учиаларнинг ёрдами билан қамалмай қолибди-аар-у, факат иидан хайдалибдилар. Э. Раимов, Ажаб қинлоқ. Николай тахтддн хзайдалиб, инкилоб бўлган кун олти яшар гўдак эканман. Н. Сафаров, Оловли излар. Билса, институтдан хฺайдайди. «Гулдаста».

6 Транспорт воситасини миниб, юргизиб, бошқариб бормоқ. Отам арава хайдар эди. Акам машина хаийдайди. $=$ У дугконларга газлама таииди, извои хайдади. Ойбек, Танланган асарлар. Бирон кор-хол бўлмасин, деб мотореа у̀т бериб, жадал хайдаб кетди. С. Ахмад, Юлдуз.

7 Ерни махсус асбоб (плут, омоч, сўқа каби) тиши билан тилиб, ёриб, ўйиб юмшатмоқ. Ерни трактор билан хайдамок. Ер хайдасанг, куз хайда, куз қайдамасане, юз хпайда. Мақол. - Туидан кейин уйга келиб, буғдой у̀раман.. арпадан бучшаган ерни хяайдаб, мола босаман. С. Сиёев, Еруғлик.

8 ким. Иситиш ёки қайнатиш йўли билан таркибий қисмларга ажратмоқ; шу йўл билан бирор нарса ажратиб олмоқ. Спирт хайдамок.

ХАЙДАР $[a$, حـيدر - шер; Хазрат Алининг сифатларидан бири] \ Икки чаккадан кўйилган кокил. Боққа кирсам, тонг шамоли Хайдаримни ёзади. Уига кирсам, ғариб онам Юрасимни эзади. «Қўшиқлар».

2 айн. хайдар кокил. Орқам тўла хุайдарим, Хар жойда харидорин. «Оқ олма, қизил олма».

Хайдар кокил Умуман, чиройли қилиб уурилган соч, кокиллар. Хайдар кокиаинг узун, Ювиб тарагин, ёрим. «Кўшиқлар». Қиркта хайдар кокилим, Райхон кууииб тарайман. «Кўшиқлар».

ХАЙДАРКОКИЛ Ўрдакларнинг бир тури (бошида қора патдан иборат кокили булади).

ХАЙДОВЧИ 1 Хайдамоқ фл. сфдш. Аятомашина хайдовчи. Ер хайдовчи. Извои хайдовчи. Пода хайдовчи. п- Нафсиламбирда, бизга ухшаш отбоқарга, ер хаайдовчига қпйин, жуда қийин. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Транспорт воситалари, қишлоқ хўжалик машиналари ва ш.к. ларни бошқарувчи киши. Пиёда, худди транспорт хайдовчиси каби, йўл харакатинина тенг хукукли иитирокчиси хฺисобланади. Газетадан. Хайдовии хам ўз иавнига айтилаётган мактов ва тилакларни эиитгандек.. тағин шитоб билан тормоз босади. С. Сиёев, Еруғлик.

3 «Бешкўтарар» ўйинида рақиб томонига жўнатилган жуфт қарталарнинг устига кўшиб бериладиган яна битта қарта. Икки ӱн-

лик ва икки саккизликка бир етттиликни хุайдовчи кидможт.

ХАЙОВЧИЛИК Хайдовчи касби, иши. Унине (иофёрнинг] хайдовчиликни улуғлаёт ганиеа йнеирма йилдан ошди. Газетадан.

ХАЙЁ-ХАЙ: хайё-хай деб (ёки дея) Йўлга, сафарга астойдил жазм қилиб, зўр қатъият билан. Мамакосуф Кўкаикяани чоқ қилиб.. Гулнозни мингаштириб, дарвозадан хайё-хай дея, чиқди-да кетди. Т. Сулаймон, Мнтизор.

ХАЙЕ-ХУ: хайё-ху деб (ёки дея) айн. хайё-хай деб (ёки дея) к. хайё-хай. Эток турмуилаб, ёнбоиимса бир муитлаб, хайёху деб, шахардан ташжяарига караб йу̀лга равона булдим. F. Fулом, Шум бола.

ХАЙЁеХУЙТ унд. с. Fалла экинларини куџлардан қўриқлашда ишлатилади. Чумиуқ, чукчук, иўр чумчук, Хайё-хуѝm! Хайё-хуйт! Э. Шукур, Хамал айвони.

ХАЙЗ 1a. حـيض - менструация, ой кӱриш] Балоғат ёшидаги қизларда ва бола туғиш ёшидаги аёлларла хар 21-30 (кӱпинча 28) кунда содир бўладиган бнологик жараён; ой кйриш.

ХАЙИНЧАК шв. Учиб уйнаш учун баланд ёғочга, кўпинча дарахт шохига осиб, учларн қйшиб боғланган узун арқон ёки арғамчи; арғимчоқ. Хосан овчинине кучинисиникида қєзлар хุайинчак уииимоқда. Ш. Тошматов, Эрк куши. Узун-узун арғамчи Хайинчакка, ёр-ёр. «КӰшиқлар".

ХАЙИНЧАЛАК айн. खайинчак.
ХАЙИТ [a. عـд - байрам, тантана] 1 дин. Йилда икки марта: рамазон тамом бўлгач уч кун ва курбон ойида уч кун бўлиб утадиган диний байрам. Туй тесиитиники, ұаиит барчаники. Мақол. Иладари х̧айит кунлари Ку̀мирсаройда куेгирчоқббозлик, «чодирхаёл» буулар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Хайипдаги.. маросимларга ку̀n жойларда халкларнинг махаллий одатлари - арафа куни ои улаиии, янги кийим киѝии, хайитлик берии, сайл қৃииии, яқุин одамларини ку̀рии ва хоказо хам қўшилиб кетган. "У/3МЭ».

Катта хаймт ёки қурбон хайити Хижрий зулхижжа ойи, яьни қурбон ойининг уннннчи куни бўладиган диний байрам. Катта хৃайит булса - утеан, кичисига хали анча бор. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Курбон хайити арафасида киилоқи мурид Тицлабой яна бир қўй келтириб таилади. П. Турсун,

Ўитувчи. Кичнк хайит ёки рўза хайнти Хижрий рамазон ойи тугаши билан эртасига, яъни шаввол ойининг биринчи куни бўладиган диний байрам. Бунинг устига кичик хุайиннинс бахяор фаслиза ту̀ғри келгани нур устига абло нур бўлди. Мирмухсин, Меьмор.

2 эти. Вафотига йил тўлмаган кишини хайит кунлари йўклаб аза тутиш, эслаш маросими: маърака. Онасинине хайини яқ̧инлаиган кунлар эди. Хадемай акасинине хайแти хам келади.

3 кучма Бирор муваффақият, ғалаба муносабати билан бўладиган умумий шодлик, байрам. Пахта планимиз бажарилеан куни сизу биза хุайит-да' -Эчкиса жон қайтуси, кассобга мой қайғуси. Мен нима ғамда-ю, сизга хайит экан-да? - деди Акмал Кудратга. Ж. Абдуллахонов, Йўл.

4 Хайит (эркаклар ва хотин-қизлар исми).

ХАЙИТЛАМОK с.m. Хайит байрамини ницгонламоқ, хайит кунлари сайр қилмоқ. Яраисин деб, қора холар кўйилган, Кучаларда хайиниаган ким бу̀лди? "Равшан".

ХАЙИТЈАЦІМОК Хайнтламоқ фл. бирг. н. Ез пайти поччамиинг ўртоқлари қовун сайилга чақирган. Бир тарафдан хุайитлаиио дам келаман-ку, - деди Шуум бола. F. Fулом, Шум бола.

ХАЙИТЛИК Кимсага хайит муносабати билан қилинадиган совға (пул, кийим-кечак ва ш.к.) Шодлик кушиин босди саодат ку้часини, Гўдклар жаранглатар хайитлик танzасини. F. Ғулом. Улуғ хайитдаси х̧аіитликка олдирган мўғул эгариа билан ғалаюи кчилиб тойчамни эгарладим. А. Кодирий, Улоқда. Низомжон, аясидан хайитлик олган боладек диканглаб, кунни кеч қилди. С. Ахмад, Уфк. Кейин расталарни айланиб, yїда хайитыик олдияар. К. Яшин, Хамза.

ХАЙИТ-МАЂРАКА айн. хайнт 2. - Мунча тез? Ойимнинд хайит-мазракаси утмас-дан-а! - Хакимбойвачча қўлини силкиди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХАЙИТЧИЛИК Бирор нарсанинг сабаби хайит билан боғлиқ эканини билдиради. ..сира овора бўлмане, уѝда ии кўп. Ўзинсиз биласиз, хайитчилик, келди-кетди дегандек.. К. Яшин, Хамза.

ХАЙИКИЩМОК Хайиқмож Фл. бирг. н. Болалар отасидан хайиқииадй $\sqrt{ }$ Нине ян-

ги усул мактабига дастлаб болалар жуда кам келди. Тугрироғи, ота-оналари «кандай бўлар экан?» деб болаларини беришга хุайиқииди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ХАЙИКМОК 1 Бирор иш-харакат қилишга чўчимоқ; қўрқмоқ, ботина олмаслик. Қобил Комиловичнине юраги орзиқди. Миясида туғилан тураи фикрларга чукурроқ мавно бериидан хайиқди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. Хамма жойда оқни - оқ, қорани - кора, деб айтиидан хеч хайиқмаслик керак. П. Турсун, Ўқитувчи. Довдирроқмикан? Ундай деса, фан номзоди, унча-мунча олимлар қўл уриига хайикадисан муаммолар устида иилаётган экан. С. Нуров, НарBOH .

2 Бирор хатти-харакат, муомала ва ш.к. да кимдандир, нимадандир чўчимоқ, у билан хисоблашмоқ. Дадасидан бир оз хяайиқади. С. Зуннунова, Янги директор. .бу хакиқатгўй йиеитнинг теварак-атрофдаги қиилоқ ва овулаарда обрўйи катта экан, ундан кўпар хайиқар экан. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Пошша хола.. охир-окибатда уз обрўйига путур етиб қолииидан хайиқุарди. Д. Нурий, Осмон устуни. У хонаси келганда хеч кимни аямасди. Ундан раис хам хุайиқарди. С. Ахмад, Уфқ.

ХАЙКАЛ $\lceil a$. ибодатхона, улкан бино] 1 Киши ёки хайвон гавдасининг гипс, тош, металл, ёғоч ва ш.к. қаттиқ материаллардан йўниб, ўйиб ясалган тасвири. Навоий хайкали. Чиройли гиламлар, турли хайкаллар, жилдли креслолар.. билан безатилган кабинетдан сирасира айрилсилари йўқдай. «Муштум».

2 Бирор шахс ёки воқеа хотирасини абадийлаштириш учун ясалган архитектура ва хайкалтарошлик иншооти; ёдгорлик. Уруи курбонларига ўрнатияган хайкал. $-У^{\prime}$ збек халкุи ўзининг биринчи ва тўнғич президенти Ййлдои ака Охунбобоевга хайкал урнатии маросимини утказмоқда. Н. Сафаров, Оловли излар. Балки ерга ризк-руз уруғини кадаган биринии дехқон иарафига рамзий хайкал қуйилар. «Ўзбекистон қўриқлари».

3 кучиа Умуман, шахс хотирасини абадийлаштириш учун хизмат қиладиган нарса. Х. Олимжон бархаёт вактида хяам ўзи учун хайкал ярата олди. Н. Сафаров, Оловли излар.

4 фольк. Аёллар буйинга осиб, кўкракка ташлаб оладиган, олтин ёки кумушдан ишланган безак буюми (зебигардоннинг қадимги тури). Ойимлар у̀тирар хаайкалин осиб, Мушку анбар хৃиди хар ённи босиб. «Равшан». У [Зулфизар] тилла хайкалларини осиб.. оёғининг уии билан босиб, курраннинг дилини кесиб, боққа равона бўлди. «Зулфизар билан Авазхон».

ХАЙКАЛАК: нафси хайкалак отмоқ шв. айн. нафеи хакалак отмоқ. к. хакалак. $I I y$ ндан кейин нафси баттар хайкалак отиб, қўл остидаги иичиларнинг маошига хам арра сола бошлади. «Муштум».

ХАЙКАЛЛАШМОК фольк. Бир-бирининг қўлидан, белидан ушлаб ёки бўйнига қўл солишиб юрмоқ, тизилмоқ. Kараса, куัn қৃизлар, анча сарвинозлар, беадад канизлар хайкалашиб.. тўп-ту̀п бўлиб., юрибди. «Равшан».

ХАЙКАЛТАРОШ $[a .+\phi$. . хайкал йўнувчи, ясовчи] Тош, бронза, ёّоч, гипс ва ш.к. лардан йўниш, ўйиш, қуйиш йўли билан хайкал ясовчи санъаткор уста. Тои шу қадар силикки, гуё хайкалтарош ху̀n хฺафсала билан йунган. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Кўргазна залининг экспозицияларида кекса хайкалтарошнине асарларини ку̀риш мумкин. Газетадан.

ХАЙКАЛТАРОШЛИК Хайкалтарош касби, иши. Маданий хаётимизда катта воқеа бўлаан бу ку̀ргазмада хุайкалтарошлик санватининг турли жанрларидаги асарлар намойиии қциинмоқда. Газетадан.

ХАЙКАЛЧИ с.т. Хайкалтарош.
ХАЙРАТ [a. حيرت - хайронлик, тонг қолиш; довдираб, гангиб қолиш] Кучли даражадаги таажжуб, хайронлик. Устанине санватидан хайратда буллан одамлар битта танбурдан хам шунчалик овоз.. чиқииига тасанно айтииарди. Мирмухсин, Созанда. Нақиларга тикииб карайман бир-бир, Фикримда хаяжон, хайрат, тасанно. Х. Расул, Бахт нашидаси. Хаётнине энг оддий жисмларидан то энг мураккаб мавжудотларигача - хаммаси унга хайрат бағиилар$\partial u$. Газетадан.

Хайрат бармогини тишламоқ Нихоят даражада хайрон бўлмоқ; хайратда қолмоқ. Хон олдига у хаммииа оқ йўрғасини миниб борарди. Бу отни кўрганлар хайрат бармо-

ғини тиилаб қолар ва инида «баайни дулдул», деб куяярди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ХАЙРАТАНГИЗ $[a .+\phi$. حيرتانگگيز - хайрат қўзғовчи, хайрат ифодали] кам қўл. айн. хайратомуз. У гулнине нозиккина бармоқлар билан тўсилаётганини курриб, қизчага хुайратангиз қаради. Н. Қиличев, Еронгул.

ХАЙРАТБАХІІІ [a.+申. حيرتبخش - хайрат бағишловчи, хайрон қолдирувчи] кам қўлл. айн. хайратомуз 1. Хайратбахи бир ғайрат билан ииламок ■ Ўронсиз диёрнинг уғилари учун сон-саноқссиз дарахтлар манзараси, айниқса, марожли, гуззал, хайратбахи туйшлди. Ойбек, Куёш қораймас.

ХАЙРАТЛАНМОК Кучли даражада хайрон бўлмоқ, хайратга тушмоқ. Қиз охиста қўлини бўиатди ва қоронғи кечада келган мехмонга хайратланиб қтараб қуйди. Ш. Рашидов, Кудратли тулққнн. Йулчининг сузларига хุайратланиб, чол ёқุасини ушлади. Ойбек, Танланган асарлар.

ХАЙРАТЛИ Хайрат, таажжуб ифодали. Раис сереакланиб, менга хайратли кўз таилади. Х. Назир, Кўктерак шабадаси.

ХАЙРАТОМУЗ $[a .+\phi$. . حير تآمير - хайрат ифодали, хайрон қилувчи] 1 Кишини хайратга соладиган, хайрон қолдирадиган, таажжублантирадиган. Навкарларнине хайратомуз хозиржавоблигига Курбон қойил қолди. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк. Бола хотирасининг хайратомуз ўсаётеани катта-кичикни тонг қолдира боилади. Газетадан. Уста Ширинларнинг мевморчилик санъати узз гуззллиеи билан хайратомуздир. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Хайрат ифодали, хайратли холда. -Кўп щахарларни билар экансиз, - деди Мезмор хайратомуз.. Мирмухсин, Меъмор. Ваии табиат қу̀и билан ясалган хайкалга хайратомуз тикияди. С. Кароматов, Бир томчи қон.
 лиё; гангиб, повдираб қолган] Мохият-сабабига тушунмай, англаб етмай қизиқсинган, ажабланган холатли; шундай холатда. Шундай туัполончи боланине бирданига ювои булиб қолганини кууриб, синфдоиилари хайрон эди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Хаким ака хайрон бўлиб, кўзарини пирпиратди. С. Зуннунова, Янги директор.

2 Бирор нарса хақида аниқ тўхтам, хулосага келолмаган, гаранг холатли. Отабек гарангсиб қолаан.. бу олийжаноб гўзалга

нима дейииини биамас, қаердан суз боилашеа хайрон эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Узини қаёнга уриини, жигаридай азиз бўлиб қолган окку̀нгил, туัпори йиситни кุай-дан ахтариини билмай хаайрон эди. С. Сиёев, Аваз.

Хайрон бўлмоқ 1) таажжубланмоқ, хайратланмоқ. Хамма хайрон бўлиб, бир-бирига каради. П. Турсун, Ўқитувчи; 2) нима қиларини билмай, уйланиб қолмоқ, эсанкирамок. Абдурасул ёрдамга кимни чак̆ириини билмай, хайрон бўлиб турганда, бозор йулидан бир отлик угтиб қолибди. П. Турсун, Ўқитувчи. Хайрон қолмоқ 1) таажжубга тушмоқ, хайронликда қолмоқ; саросимага тушмоқ. Жаллод шунда дорга тортмоқ̧ булади, Бу дор тухматлардан хазар килади. Дор йикиииб, жаллод хайрон қолади. «Ширин билан Шакар»; 2) қойил қолмоқ. Унинг абжсирисига хзамма хайрон қолар эди.

ХАЙРОНА [ $a$. حيرانه - тонг қолган, махлиё; гангиб, довдираб қолган] поэт. айн. хайрон. Келеай эдинг, эй махлицо, хар дамда ахволим су̀раб, Бир неча кундир келмадинг, хайрона бўлдим соғиниб. Хамза. У, бекнинг бежо кузларига хайрона термилиб, боиидази зангори духоба паранжисини секингина кўлига олди. Х. Fулом, Машъал.

ХАЙРОНЛИК Таажжуб, хайрат; хайрон бўлиш; саросима(лик). Жувон сапчиб урнидан турди. Унине ранаи бир оз учган, куззларида хайронлик ва қўркув аломати бор эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Мархаматнине хайрондиеи оиди. Х. Назир, Ёнар дарё. Самоварнинг отаихонасига махси кийдириб уут олдираётган дадаси хайронликда туриб колди. С. Ахмад, Уфқ.

ХАЙТ унддс. 1 Хайвонларни қўзғашни, хайдашни билдиради. «Хৃайт» деган туяза мадад. Мақол. Х Хайт, деб Хасан мард Ғиркуккни уйнатиб, сувликни чайнатиб.. ха, деб кетиб бораётир. «Равшан».

2: хайт деб (ёки дея) айн. хайё-хай деб к. хайё-хай. -Шоина. Аввал гапни эиит, - деди Тожибой. - Бир эрдан ёлчимадинг, бундан хุам ёячимайсан, келгинди, мусофир одам. Бир кун хайт дейди-ю, кетади-қолади. П. Турсун, Ў қитувчи.

ХАЙТОВУР 1 Хар қалай, нима бўлса хам, қандай бўлса хам. ..магазинда бошкূа нарса топилмаса хам, ароқ деганнинг кети узиммайди, уруғи ку̀пми сабилнине ёки було-


ғи борми, хайтовур, босилиб ётибди. С. Нуров, Нарвон. $\dot{У}_{\text {ваим, хали сен эшитдингми, }}^{\text {рии }}$ иуққми, хайтовур, биз сенинг устингдан бир ши килиб қўйдик. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бу - киноями ёки чинми, хайтовур, Қосимов тушунолмади. Й. Шамшаров, Довруқ.

2 Яхшики, яхшиямки; хайрият, хайриятки. Рахия Саидов шоииб телефон китобини қу̀лига олди. Хайтовур, телефони бор экан. Труокани олди. У. Умарбеков, Ёз ёмғири. Етии еганга тоғ чидамайди. Хайтовур, дадам ёилигида шох̨и тукишни чалачатти у̀рганиб олган экан. Ойбек, Танланган асарлар.

ХАЙТО-ХАЙТ: хайто-хайт деб айн, ханёхай деб к. хайё-хан̆. Хайто-хайт деб, йу̀лга равона бўлдилар.

ХАЙТ-ХУЙТ: хайт-хуйт дегунча Қисқа вақт ичида, кўз очиб юмгунча. «Хайт-хуйm» дегунча узимизни шахарга кетадиган катта йуннинд юзасида кўрган эдик. F. Fулом, Шум бола.

ХАЙФ [a. حيم - адолатсизлик, нохаклик ва шундан еттан озор, алам] 1 Арзимаслик, муносиб эмасликни, ачинишни билциради; аттанг, афсус, эсиз. Чурук уйингга хайф шундай фаришта! Ойбек, Улуғ йўл. Нима қиласиз суриитириб? Хайф мактаб, хайф буларга сарф буллаан пул! П. Турсун, Уқитувчи. -Йў, адрас хайф, Равно, - деди ту̀нни тахица солиб [махдум], - халиги бўзни беравер! А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Тан олмасликни, эътирозли муносабатни билдиради. ..хатто кучаларда уни тўхтатиб, "хайф сенга" деганларнинг кўилисини жигибийон бўлиб гапирди. Ойбек, Нур қидириб. Хайф шунак̧а овқатга.. ахир менга хам кала гучитидан кุилинган овқุат келтирасанми?! «Муштум». Нима деяпсиз ўзингиз?. Кап-катта одам.. Хайф сиздай оқсоқолга!' ПП. Турсун, Ўқитувчи.

Хайф кетмоқ Бекор, бефойда кетмоқ. ..иунча вакти хайф кетганига афсусланиб, яна шитоб билан ёзишга киришди. Х. Султонов, Онамнинг юрти. Афанди унинг сохтсумбатига қараб туриб: - Ун беии кундан кейин у̀ласан, дори хайф кетади, - деди. «Муштум». Хайф кўрмоқ Бирор нарсага лойиқ, муносиб хисобламаслик, нолойиқ топмоқ. ..сиз булсансиз, бензинни хайф кујриб юрибсиз. Н. Сафаров, Катта карвон йўлда. Майнани боидан-оёқ куздан кечириб, ойдек ёи

жувонни эски-туски кийим-кечакда хุайф курди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Хайф қнлмоқ кам қўи. Бекор кетказмоқ. Қизининг бир йилик умрини хุайф қилии онага мумкин эмасдай кўринарди. П. Қодиров, Уч илдиз. Хайфи келмоқ Ачиниш билан қарамоқ, ачинмоқ. Майнанинг бу улуғ, содда киииларнинг гўитсиз шавла, ёғсиз нон ейииларига жайфи келди. Ш. Тошматов, Эрк куши.

ХАЙФКИ(М) $[a .+\phi$. حيـفكه - эсиз, афсус] эск. кт. Афсус, аттанг. Хайфким, ахли тамиз ушбу махалда хор экан.. Муқимий. Теиа ёнидаги ўртоғига Саидийни кўрсатиб, -Езувчи бўлса, тузук ёзувчи бу̀лар, хุайфки, бизнинг кииимиз эмас, - дебди. А. Қаххор, Сароб.

ХАЙФСАН Кимсага бирор гунохи ёки хатоси учун жазо сифатида расмий бериладиган танбех, жиддий огохлантириш. Хайфсан оммоқ. Хайфсан эыон яиимоқ. = Хали, хчайфсан оладиган бўлдик, деганингизда, бир воқеа ёдинга пуиии колди. О. Носиров, Хайфсан. ..партиядан учирилии даражасига борганда, кимдир жонига аро кириб, хайфсан билан кутулган эди. О. Ёқубов, Ларза.

ХАЙФСИНМОК Холига ачинмоқ, рахми келмоқ. Офтоб ойин кудасинине кетидан кุззига хайфсиниб қў̆дди. А. Қодирий, Утган кунлар. Собир ота хайфсинаётгандек қилиб кулумсиради. М. Исмоилий, Бизнинг роман.

ХАЙЪАТ [a. هيئت - шакл, сурат, кўриниш; таркиб, ходимлар; ташкилот, муассаса; комиссия] 1 Бирор вазифани бажаришшга белгиланган, сайланган кишилар гурухи; таркиб. Мажлис президиуми хайвати. Тахрир хайвати. IIу кундан боилаб Fафур ака журналимиз хайъатининг фахрий абзоси бўмб қолдилар. М. Жура, Ноширнома. Мажлис очилди. Хайват сайланди. Е. Шукуров, Қасос.

Хайъати рнёсат (ёки раёсат) эск. Мажлисни бошқарувчи президиум, президиум таркиби. Мажлисни жамоа шууросининг топцириги билан Хўра батрак очди. Хайвати риёсатга Карим, Жура, Кўиоқ, Нодира хола ва Норбувилар сайланди. Х. Шамс, Душман. Хайъати таълимия эск. Ўқув юртининг педагогик кенгаши. Уни қўрқчтиии керак, сизлар хозир мактабдан хайдашга каарор құилинглар, хайьати тавлимияда уззим олиб қоламан. А. Қаххор, Сароб. Хайъати тахрн-

рия эск. Тахрир хайъати. Янги журнал чиккан, иунга хам хайвати тахририя авзоси килиб тикиб кўйишди. А. Қаххор, Сароб.

2 эск. айн. астрономня. Домлам бу масалани [Ой тутилиии масаласини] менга, хайъат фанида булгани каби, шархлаб туиунтирди. С. Айний, Эсдаликлар.

Илми қайъат эск. Астрономия.
ХАЙҚИРИК 1 Шодлик, хаяжон, ғазаб, азоб каби кучли туйғуларни, шунингдек, чақириқ, хаайдаш кабиларни ифодалайдиган қаттиқ овоз, нидо. «Ура» хайкириқлари еру кукни титратди. - Елғон! Ғуломжон дахчатли бир хайқириқ билан қиикирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бу дардли хайкириқ Нигоранине қулогига етиб, юрагини ўйатиб юборди. С. Анорбоев, Оқсой. Кудрат ажабланганича эиик томон юрган эди, кўча томондан подачинине: -Хай-до-о!. деган чу̃зик хайкириғи эшитилди. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Кўйлар чуัпонларнинг хайқириғи билан қудук томон юрди. А. Хакимов, Илон изидан.

2 куัчма Жонсиз нарсаларнинг шиддатли харакатидан пайдо бўладиган қаттиқ $0 в о 3$ хақида. Дарёнинг хайқириғи. Паровознинг хайкириғи. Хайкирик солмоқ. - Хамла килган қўиин сингари Кумуи ёлли тўлкинлар елар. Буронларнинг хқайқириғидан Нахимовнинг овози келар. Уйғун. Бахорда у [сой] хамма ёкка хаайкирик солиб оқади. Й. Шамшаров, Довруғ.

ХАЙҚИРМОК 1 Қаттиқ шиддатли овоз (хайқириқ) чиқармоқ (қ. хайқирнқ 1). Хожи суззини тугата олмади, хожинине терс суззига чидолмаган Азизбек вахиийларча хайқирди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. -Тухта, борма! - хотинига аламли хайкирди Малик муалиим. А. Кӱчимов, Халқа. Кейин юеанни тортиб: -Хай! $4 у, ~ ч у!~-~ д е б ~ х а и ̆ к и р а ~ б о и л а д и-~$ лар. Ш. Холмирзаев, Йўллар, йўлдошлар.

2 кўчма Шиддатли харакат туфайли қаттиқ овоз чиқармоқ (жонсиз нарсалар товуши хақида; қ. хайқнрнқ 2). Бир томонда трактор хайқирар, тинмас.. Ғайратий. Дара остида хайкириб, паровоздай пиижириб, сой оқмоқда. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ХАЙҚИРОК c.m. 1 Хайқиришга одатланган, шовқин-сурон соладиган, бақироқ (к. хайқирмоқ 1). Хайқироқ одам.

2 Шиддатли харакати туфайли қаттиқ овоз чиқарадиган (к. хайқирмоқ 2). Халқи-

миз беқиёс баланд тоғ оигандай ва хайкироқ дарё кечиб у̀теандай қахрамониик кўрсатди. Газетадан.

ХАЙ-ХАЙ 1 Хай с. такр. -Хай-ұай, шахтингиздан қайтинг-а, - деди Хоиии Ғулом акага. Ж. Абдуллахонов, Тӱфон. Кампирнинг хৃай-хุайига қุарамасдан, эшикка чицุдим. П. Турсун, Ў итувчи. Қизикмиссзлар, жсиянаар? Хай-хаай, уят бўлади.. «Муштум». -Хай-хай, сизга нима бўлди? - деди Мезнор югуриб бориб. Мирмухсин, Меъмор.

Хай-хай солмоқ Шовқин-сурон кӱтармоқ, хайқирмоқ, хайхайламоқ. Епти махалладан утарли бакุириқни эиитган қуัниқу̀инияар саросимага туииб, ким шам, ким пилтачироқ, ким фонус кўтарганича, хайхุай солиб, ёпирилиб келиб кьолииди. Н. Мақсудий, Лайлатулқадр.

2 Хайрон қолиш, хайратланишни билдиради. Иууламаган хар кунинг йилиа бўлурми, хай-хай. С. Зуннунова. Эиик олдига етганда, ту̀сатдан ту̌хтаб, орқасига уัгирилган эди, хай-хай, юзлари табассум нуридан гул-zул яинаб кетибди. Х. Тўхтабоев, Ширин қовунлар мамлакати.

ХАЙХАЙЛАМОК 1 Хайвон ва қушларни чўчитиш, хайдаш учун қичқирмоқ; бирор ишга даьват, ёрдамлаииш мақсадида турли овозлар чиқармоқ. Марасул бува хайхайлаб, боғдан чумчужларни хุайдар эди. «Эртаклар». Сеялка хайдовииларнинг отларга хойхайлаган овозаари эиитиларди. П. Турсун, $\ddot{\text { У́ }}_{\text {қитувчи. }}$

2 Бирор ножӱя иш-харакатдан қайтишга даъват этиб бақирмоқ. Эибой узун оёкаарини кўтариб. ўиа томонга чопган эди, Шерали уни х̧айхайлаб́ туххтатди. С. Кароматов, Олтин қум. Марасул Насибани урмок্чи бйлганда, Заргаров хұайхайлаб кўймади. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Тарғилни ечаётсак, сўридан туриб, бувим хайхайлаб қьолдилар. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар.

ХАЙХАЙЛАШМОК Хайхайламоқ фл. бирг. н. Отни бир нетеа чиқариб куัйдиларда, араванинг ғиддирагидан хайхайлаииб итариб, балчиқдан чиқармоқчи булдилар. Ойдин, Фонарь тагида.

ХАЙХОТ $\left[a . ت L_{ه} \rightarrow\right.$ - қанчалик узоқ! қандай катта фарқ! афсус, эвох!] унд.с. Бирор кўнгилсиз ходисадан нолиш, афсусланишни ифодаловчи хитобни билдиради. Хайхот, мамлакат яна парчаланди, юрт вайрон

бўдди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Ёвуз макдир тиғ урди қалбима, дод! Нетай энди тугалди сабрим, хайхот! М. Исмоилий, Фарғона т. о. Отани сотқинлар осибди дорга. Хайхот! Бахт устига кандай кўргилик?? P. Бобожон.

ХАЙХОТДАЙ, -дек с.m. Бўш, хувуллаган; жуда катта, жуда кенг; бепоён. Шамол боягидан кучайиб.. хайхотдай ховлида ёлғиз қодган кампирнинг корагига баттар ғулғла соларди. Р. Файзий, Эл мехри. У пастликдаги хайхотдек жарликни, уфқларни курринии хаёл құлганди чоғи. Ш. Холмирзаев, Қил кўприк. Узнни машинадан ташиасинми? IIIу хайхотдек чўлда-я? И. Рахим, Тинимсиз щахар.

ХАЙ-ХУВ: хай-хув қилмоқ Шодлик, ғазаб каби кучли хис-хаяжонларни ифодалаб, турли овозлар чиқармоқ. Бир куни Хииндистон парламенти биноси ёнида одамлар хай-хув киииб́, байрок куттариб турарди. Х. Хасанов, Экватордан ўтганда.

ХАКАЛАК 1 Бир оёғи йўқ. Чап оёғингизни кесииармии. Икки оёк билан сиздан куррганим иу бу̀лса, энди хакалак бўлаанда нима күилардингиз. Бир камим чўлоқ боқишмидu! С. Кароматов, Бир томчи қон.

2 бол. Ерга чизилган катаклар буйлаб бир оёқлаб сакраб ўйналадиган болалар ўйини. Хакалак уйнамок.

Хакалак отмоқ Бир оёқлаб ирғиб-ирғиб юрмоқ. Севар бир өёқда ұакалак отди, лайлак бумиб учди. С. Абдуқаххор, Кўзар. Нафен хакалак отмоқ 1) иштахаси жуда очилиб, ейиш, ичишдан ўзини тўхтатолмаслик. Нафси хакалак отиб кетганда, подадаги икки-учта сигирни уилаб, навбати бииан соғиб ичарди. Н. Қобил, Унутилтан соқиллар; 2) ўзиники қилиш, Ӱзлаштиришда иштахаси карнай бўтоқ. Эгов ва боика бир канча товарларга хам мудирнинг хакалак отган нафсига жавоб берадиган даражада устама нарх қэ̆ииди. А. Тўлаганхўжаев, Чигирткалар. Нафси хакалак отган Хамро Сафоев бирдан давлат хисобидан жарак-жарак пул ундирии пайига тушиб кетди. «Муштум».

ХАКАМ [ $a$. حكم - судья, қози; тренер] 1 Тарафлар ўртасидаги келишмовчиликни, жанжални судсиз бартараф этувчи, келиштирувчи холис воситачи; арбитр. Унча катта булмаган бу қุиилоқнинг ўз кайвонисию бузғунчиси, уғрисию хэаками, бахтлисию бахт-

сизлари бор. "Ешлик». Кетдилар-ку шум риёлар имонни алдаб, Хакам булсин, хакни айтсин биладиганаар. А. Исроилов.

2 айн. судья 1. Йиеитали иу дамларда худди хозир устидан ё хаёт, ё мамот хукми чикарадиган хакамни кутаётган махбусдек, тахликага тушиб қолди. Д. Нурий, Осмон устуни.

3 Спорт, шунингдек, санъат мусобақасида қатнашганларнинг махоратига бахо берувчи шахс; арбитр. Хакамлар хфайвати. - Улоқни олган одам даврани уч айланиии керак булади. ІІундан кейингина уни қакамлар олдига ташлаб, совринни олии хуқуқига эга бўлади.. К. Ящин, Хамза. Айтайлик, футбол бўйича жахон чемпионатида манман деган хакамлар хам дунё куз олдида ғирромликка йўл қўядилар-ку! Газетадан.

ХАКАМЛИК Хакам лавозими, вазифаси, иши. Бизнинг хакамликка мухтождир энди Давр хар саволи, хар жавобида. А. Мухтор. Спорт комитетининг мутасадди кииилари мусобакаларни уัтказии, хакамлик құииии иилариса бевосита жамоатчи судьяларни.. жалб этиимоқда. Газетадан.

ХАКАЧАКЛАМОК ив. айн. хаккаламоқ 1. Кудрат оёғининг оғриғини сездирмасликка тириииб, қайрағоч пагига хакачакааб борди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ХАКАЧАЛАМОК айн. Хаккаламоқ 1. Раис олдинда хакачалаб бораётган Исомиддинга эргашди-ю, бир оз юргач, тақир-тошлоқ даштга караб, тақূа-так туриб қолди. Ж. Саъдуллаев, Камолот йўллари.

ХАКИЛЛАМОK шв. айн. хаккаламоқ 1. Кузи бечора уч оёқлаб хакиллаб, жон-жахди биан матрайди. С. Анорбоев, Оқсой.

ХАКИМ [a. حكيح - доно, оқил, донишманд; табиб; файласуф] 1 Ўткир табиб; врач. доктор. Қадимси дунё хакимлари киии асабига музиканинz таъсирини алохида табкидлаганлар. Газетадан. IIу касала чалинганимда, бир хакимга бордим. У томиримни уилаб: -Сизники косиб касали, далага чикинс.. - деди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Донишманд, файласуф. - Бир замонда, - деди дадам, - Афлотун деган бир хаким утеан экан. Ойбек, Танланган асарлар. Форобий улуғ юнон хакимининг жуда чигал фалсафий мулохазалари мағзини чақиб береан. М. Осим, Ибн Сино қиссаси.

3 Хаким (эркаклар исми).
 табиб аёл] 1 Аёл хаким, табиб; врач, доктор. Сайёра Хакназаровани бекорга мактамайдилар, бекорга табриклаб олкииламайдилар, бекорга иифокор, қўли енгил хакима, деб атамайдилар. Қ. Исломов, Шифокор - санъаткор.

3 Хакима (хотин-қизлар исми). я.,
ХАКИМЛИК Хаким иши, машғулоти, касби. Аввалга келиии биланок хакимлик ишига шӱнғиб кетди. К. Яшин, Хамза.

ХАККА айн, загизғон. Хаккалар куัп, улар дарахтларнинг чакалак шохлари орасида типирчилаб, япрожларни учириб юрииади. Ш. Холмирзаев, Зов остида олишув.

Хакка уйғонмасдан Эрта тонгда, барвақт. Абдусамад хар кун эрта билан, хакка уйғонмасдан, кучага отилар эди. Ойбек, Навоий.

ХАККА-ДУККА айн. хаккам-дуккам.
ХАККАЛАК: нафси хаккалак отмоқ айн. нафеи хакалак отмоқ қ. хакалак. Нафси хаккалак отган бир кииининг димогига каёқдандир келаётган зира-кабоб хиди гуп этиб урилибди. «Муштум». Аммо бу билан унинг кўнели ту̀лмади, нафси яна хаккалак отаверди. «Муштум».

ХАККАЛАМОK 1 Бир. оёғини босолмай ёки тушовл́и оёғи билан сакраб-сакраб юрмоқ, -Кўлтиқтаёқ тутган касалаар хаккалаб, хар томонга қочар, аянчли товуилар эиитилар эди, - деди Ахнаджон. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда. Нормат бор кучини унг оёгига туัплаб, хаккалаб̆ юрди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 куัима Текис крмай, ирғиб-ирғиб, сак-раб-сакраб юрмоқ. [Ражаббойнинг] Маиинаси текис ййлдаси сингари равон юрмади, эгат, ўйдим-чукурларда қุалкиб, хаккалаб кетаверди. Й. Шамшаров, Довруқ. Нотекис жойда хุаккалаб, тупрок тўзитиб бораётган мотоцикл тугсатдан тоига урилиб, бир чеккага қайрилди. И. Рахим, Ихлос.

ХАККАМ-ДУККАМ $c . m$. Унда-бунда, якка-дукка, жуда сийрак. Хаккам-дуккам дарахтлар. Экилган уруғлар хаккам-дуккам чиқди. Адирлар багридаги, харсангтоидан курилаан хаккам-дуккам иморатлар худди бир-бирига мингаииб кетгандай эди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқпар. Холиқвой хаккамдуккам сарик тииларини кўрсатиб, ғалати жилиайди. С. Зуннунова, Гўдак хиди.

XAKKAP: хаккар кавуш эск. шв. Еғоч кавуш. Махалаа суфиси нималардир деб ғудиллаб, хаккар кавуиини дўқุилатганча, уларнинг ёнидан у̀тиб кетди. С. Зуннунова, Гулхан.

ХАККАЧАКЛАМОК айн. хакачакламоқ. [Мутилал] $\breve{У}_{\text {не оёғини ерга теккизолмай, }}^{\text {ой }}$ хаккачаклаб юра боилади. Мирмухсин, Мўтилал.

ХАККАЧОВЛАМОК ше. Хакачакламоқ. Искандар.. бедаси уриаган пайкалда тушовини судраб, хаккачовлаб юрган эшакдан куззини узмасди. С. Нуров, Нарвон.

XAKKOK [a. حكخاك - сангтарош, тоштарош; сайқал берувчи] Қимматли тошларни уйиб, таронлаб, пардоз берувчи уста. Хива ёғоч, тои, ганч ўйи наки иилайдиган накқоилари, заргарлари, хаккоклари, гилам тукувчилари билан иухрат қозонган. Газетадан. Фарход бушиаса, кўнглига келса, бир хаккок тои биткичларнине ду̀кони кошига бориб туради. «Бахром ва Гуяандом».

ХАКЛАМОҚ айн. хатламож. Сорахон унинг устидан хаклаб у̀тио́ кетди. А. Қаххор, Сароб. Эргаш ака «Победа» хаклаб бораётган асфальт лентадан ку̀з узмайди. Ш. Тошматов, Тонгдаги кўланка.

ХАЛ I [a. حـل - чигални, тугунни ечиш, ойдинлаштириш] Ечимини топган, бир ёқли этилган; нима қилиш лозимлиги аниқланган (муаммоли, чигал масала хақида). Масала хал. - Хар лахза замонлар умридек узун, Асрлар такдири лахззаларда хал. F. Ғулом. Бир масаланинг хали учун қоиинеизга келган эдим. Ойбек, Навоий.

Хал қилмоқ (ёки этмоқ) 1) бирор масала, муаммо юзасидан аниқ тўхтамга келмоқ, муаммони бартараф этмоқ, ечмоқ. Олтин муаммосини хал этии - геология олдида кўндаланг турган ғоят улкан вазифалардан бири. С. Кароматов, Олтин қум. Хар турли муикулотларни хам акл билан хุал этмиилар. Ойбек, Навоий. Бу масалани мутахассислар хұал қุилишади. М. Хайруллаев, Тилла маржон.- Хали корхонада хал килинмаган муаммолар.. анчагина. Газетадан; 2) тақдирини белгиламоқ, тақдири боғлиқ бўлмоқ, бир ёқли қилмоқ. Кузги хосил такдирини сафарбарлик, уюшқоқлик, қатьият хал қุилади. Газетадан. Бу ерда масалани соат эмас, минутлар хқал қৃилади. М. Мухамедов, Қахрамон изидан. Мирзамухяаммад

Расулович ходинларнине орқасидан тақдирларини хุал киладиган боилиқаардан эмасди. Ф. Мусажонов, Химмат. Хал қилувчи уйинда спартакчи кизлар узига хос чакқожлик, ирода ва йининчоқлик кўрсатиидди. Газетадан.

ХАЛ II [a. حلَ - эриш, эритиш] Тилла, кумуш ёки бронза кукунидан ясалган бӱёқ. Дехлидаги масжид ва мезаналарнинг керагидан ортиқча халларини, коиинларини, нақшиарини қаердадир кўреандаймиз. 3. Акрамов, Хиндистон лавхалари. Тоне аллақачон отган, дарахт уцларига олтин хал юритилгандек эди. С. Ахмад, Чўл шамоллари.

ХАЛАК [a. $a$ - уллим, ўлиш; вафот қилиш; халок бўлиш] Холдан тойган, азобли холатда. Нзинсиздан чопаман, Хайкираман мен халак. С. Очил, Умидвор кушча. Нега бугун бемадорсан, халаксан?.. Э. Вохидов, Шарқий қирғоқ. .куัзим қиймаганидан, ииии куัпиигига кุарамай, келиига келдим-у, кетиининг иложини тополмай халакман. ОЙбек, Улуғ йўл.

Жонн халак Куйинган, куйманган холатда; бирор нарса кўйида, харакатида безовта, нотинч холатли. Эрталаб нонуитангизни, кечкурун овқатингизни тайёрлайман, деб жоним халак. Б. Рахмонов, Юрак сирлари. Бунинг устига хяар кадамда дуиман. Бир фалокат буламаса, деб жоним халак. Х. Ғулом, Машъал. Халак қилмоқ Азобга қўймоқ, қийнамоқ. Бу сўзимни энам, синглим битмасин, Йиглаб, узин отиб халак қилмасин. «Муродхон».

ХАЛА-ХУЛА шв. Унча-мунча. Аёл киииининг жони кирқта бўлади, хала-хулага ўлмайди. И. Шомуродов, Мағлубият.

ХАЛВО [حلواء - ширинлик, қандолат махсулоти] айн. холва. «Халво» деган билан опзз чучимайди. Мақол. Сабр қุисанг, ғўрадан халво битар. Мақол.

Бу (халн) халво Хали хеч гап эмас, чидаса бўлади. Кор кетеан бўлса хам, хали захри бор. Бу-ку, халво. С. Анорбоев, Оқсой.

ХАПВОГАР $[a .+\phi$. حلو اكّر - холва тайёрловчи ёки холва сотувчи] айн. холвагар. [Уаар] Асабга тегадиган болғача садосидан тезроқ узоқлашии уиун халвогар растасига бурилиб, козон бозори орқали поякиликка утиб кетдилар. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий.

ХАЛВОЙТАР [a. + $\phi$. حلوائىتر - нам, фўл (сувли) холва] айн. холвайтар. Кўини-

лардан бир хотин менга тутмайиздан халвойтар пиииришни ўргатди. С. Айний, Эсдаликлар.

ХАЛДОР $[a .+\phi$. . - халланган, хал қопланган] Хал билан бўялган, хал берилган. Залнинг туурида, кичкина халдор бир эшикча ёнида, атлас кўрпача устида.. қизил духобадан кийинган кўркам бир уғлон палов еб турар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ХАЛИ 1 Бундан бир оз илгари; боя. -Качон келдинс? -Хали келдим. Хали шу ерда эди. Хали келиб кетган эди. -Уйларингда ким бор? -Хали кирганимда, дадам билан П̆ўлии аксм бор эди. Ойбек, Танланган асарлар. Мен хали уни қўинингиз уйидан чиққан холда кўрган эдим. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

2 Кўп вақг Ӱтмасдан, яқин орада; хализамон. Хали келса кўрарсиз, Кула-кула уларсиз (маймун). «Топишмоқлар». Хали уॅғииарим хам молдан келиб колииади. Мирмухсин, Меъмор.

3 Иш-харакат, холатнинг амалга ошмаган, белгининг, белги-холатнинг тўлиқ даражага етмаган вақтини билдиради; хозирча. Тонг отииииа хали вақт эрта. Хаии хомсан - пииарсан, Бу дамингдан тушарсан. Мақол. Қуёш ботган, лекин кун хааии ёруғ, хчар ёқка оқшом сукунати чўзилган. Ойбек, Танланган асарлар. Алишер уйинкароклиги тутди-ю, хали куриб улгурмаган нам этикчасини кия солиб, ховлига туиди. У. Усмонов, Сирли сохил. -Тупкайрағочга якин қолдими? -Хали бор. Ойбек, Танланган асарлар.

Хали хам Шу вақтга қадар; хануз, хамон. Баширжон трубкани қўяркан, хали хุам эиик олдида хадиксираб турган Зевархонга караб жилмайди. Н. Аминов, Суварак. ..бавзан дуиман самолётлари пайдо бўлииини хисобга олмаганда, уруидан хали хам дарак йўқ эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

4 юкл. Таъкид, кучайтирув билдиради. Вой шармандалар, хали қочириб юбордик денг-лар-а. Н. Фозилов, Дийдор. Сен писмиқни, хали шошмай тур.. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. -Хали шунақами! - деди ва эиикни зарда билан ёпиб ииқূб кетди. «Муштум». Оини дамлаб, хали ўтирибман, хали уттирибман.. А. Қаххор, Кӱшчинор чироқлари.

5 Такрор холда қӱлланиб, айирувчи боғловчи вазифасида келиб, «гох.. гох», «дам..

дам» маъноларини билдиради. -Фарғонага боргунимизча хали ШІккрулло, хяали Мирмухссининг таниилари топилаверса, бу яқинда манзилга етолмаймиз, - деб Саид Ахмад хазилаиди. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.

ХАЛИ-БЕРИ Яқин вақт ичида, яқин орада; тезда (инкор мазмунли гапларда қўлланади). Махкам ака хам хали-бери mурадиган холатда эмас эди. Р. Файзий, Хазрати инсон. Хавонинг авзойига қараганда, хта-ли-бери тинадиганга ўхиамасди.. Ў. Хошимов, Нур борки, соя бор. Тууриси, Мархаматнинг ўзига қолса хам, хали-бери қайтсиси йўк эди-я, факат хавонинг ўзгаргани уни уйлатиб кўйди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ХАЛИГА: халига қадар айн. халнгача. Халига кадар хабар йўқ.

ХАЛИГАЧА рви. Шу пайтгача, хозиргача, хамон, хали хам. Хৃалигача идора очил-мабди-я! - Олимжондан хзалигача дарак йуัб! Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

ХАЛИГИ олм. 1 Бундан сал илгари тилга олинган, бўлган шахс, нарса уррнида кўлланади, унга ишора қилади; бояги, ўша. Халиги маиина кимники? Халиси келган ким эди? Атрофимга алангласам, халиги шерикларим хам кетиб булииибди. С. Сиёев, Еруғлик. Йўли у̀з манзилиса кайтиб, пичан «ту̀иакка» чўзиларкан, хุаииси ердан яна ноғора тараклади. Ойбек, Танланган асарлар. ..Халиги юрак уйноғиси тағин хам кучайди. А. Кодирий, Ўтган кунлар.

2 Айтилмоқчи бўлган шахс, нарса хақидаги сўз, гап ёдга келмай турган пайтда худди шу холатни қайд этиш учун қўлланади. Даладан қайтаётсам, халиси, отини эсдан чикардим, анави Тоитемирнине тоғаси дуч келди. «Ёшлик». Халиги, оти қурсин.., Маликбойнинг майдонида! А. Қодирий, ЎТган кунлар. -Халиги, айтмоқчи, чақаси нима бўлади, - деди оихона мудири. «Муштум».

ХАЛИГИДАЙ, -дек 1 Халиги с. нинг ўхшатиш шакли; боягидай. Халисидай шилқимларни жиним суймайди. Халисидай гапларни гапирмагин! Фронтдаги воқеалар халиеидай ёдимда. - IIу бугун кечқурун хุалигидай диққат бўлиб у̀пирганида, яна Латофатхон эсига туииб, бир фикрга келди. А. Қаххор, Кўк конверт.

2 c.m. Кўнгилдагидек эмас; ёмон (иш, ахвол хақида). Иинари халисидай. Кўнглига хеч нарса сиғмайди. - Ииқилиб, акамдан халисидай хат келмаган бўлсин-да. Йўғ-э, келмагандир. С. Сиёев, Ёруғлик.

ХАЛИГИДАҚА с.т. Халигидай. Халисидака zаплар. Халигидакূа иилар. Халигидақұа одамлар.

ХАЛИДАН-ХАЛИ Хадеганда, хадеб, хали хам. Бу оииилар, бу кечиилар ўзга вактларда Отабек учун хузур ва оииқии бағиилаган бўлсалар, бу гал уни нафратлантирадилар, бормай кайтиш фикри ха-лидан-хали ку்нглига келиб турадир. А. Қодирий, Ўтган кунлар. -Халидан-хали Муроджон кўз унсимдан уัтар, амио бугун келмаслигига қатвий иионар эдим, - деди Нафиса. Fайратий, Узоқдаги ёр.

ХАЛИЗАМОН c.m. Кўп вақт утмасдан, тез орада, сал вақт ичида. У хализамон келиб қолади. Булутларнинг харакати бежо. Хализамон тепамиздан челаклаб қуйиб берса хам эхтимол. Х. Назир, С甲̆нмас чақмоқлар. Хализамон чўл «оқ олтин» ўлкасига, гуллаган вохага айланади. «Ўзбекистон қўриқлари".

ХАЈИЙДАКА с.m. Халигидай. - Мен аввали бу хатни биронта кุизданми, деган эдим. Амио, халийдақа одам туиунмайдисан гаилар битилганига боиим қотиб колди, - деди Норбуви. Х. Шамс, Душман.

ХАЛИМ I [a. حليـ - юмшок, ювон, мулойим, беозор; сабр-тоқатли] I Кишита қаттиқ ботмайдиган, мулойим, ёқимли (товуш, муомала ва шундай муомалали киши хақида). Халим муомала. Суе тепасида одамлар ўт бўлиб ёнади, боиқа вактларда энг сокин, эне халим одамлар, сув боиида жанжал чикса, сузз ва далил уॅрнига муит билан, кетмон ку̀тариш билан ии кўриига тиришадилар. Ойбек, Танланган асарлар. Бир-икки дакиқূа сукутдан сўне Саидахмадхон сунвий табассум, халим овоз билан сууз боилади. Ойбек, Улуғ йўл. Хар гапидан, харакатидан ғурур акс этади. Муомалада халим. А. Қаххор, Сароб. Умар қиилоққа кўчиб келган кезлари кмииқ супургидай хุалим йигит эди. «Муштум».

2 Халим (эркаклар исми).
ХАЛИМ ІІ [a. هـلي - ёпишқоқ, елимшак] 1 Сувга буғдой ёрмаси ва гўшт солиб, узоқ (хил-хил бўлиб кетгунча) қайнатиб пищириладиган қуюқ овқат. -Хазратойим-

нинг дахалари бўлди. Чунонам басавлат, чунонам гавжум булдики, дошқозонда халим улаидизар, - деди Анзират. А. Мухтор, Опасинтиллар. Пишган халимнинг буғдойи эзилиб, гучити эса хил-хии бу̀ли кетади. К. Махмудов, Ўзбек тансиқ таомлари.

2 кўима Қаттиқ эмас, юмшоқ. Гі̀ит қайнайвериб, халим буулиб кетибои. Вохидларнинг қишлогида бошка ерларда жуда кам уирайдиган халим ва ширин олма бор. О. Ёкубов, Тилла узук.

ХАЛИМДАЙ, -дек Юмшоқ, мулойим, ёқимли. Халимдай киз.

ХАЛИМХОНА \{халим + хона] Халим пишириладиган ва улашиладиган жой. Халимхона у ерда-ю, зикирхона бу ерда. Мақол.

ХАЛИНЧАК айн. хайинчак. Ойчинор юзини сувга ювиб, халинчакни арчага осиб.. халинчак уча боилади. «Ойсулув». Халинчак бир чап сайин, бир уннг сайин юқорилаб турди. Қиз халиниак учиига қараб, гох утирди, гох турди. Т. Мурод. Or кишнаган оқшом.

ХАЛИТДАН 1 Меъёрдаги, мўлжалдаги вақт келмай, ундан аввалроқ; хозирданоқ. Сен халитдан қўрқиб, юрагинг ёрилиб, хар нима деявердинг, нима бало бўдди? «Равшан». «Халитдан кууига биеиз-сузан берсанг, эзилиб колади». деб уйларди у. М. Осим, Тилсиз гувох. Халитдан кўз еии тууксанг, хамшахаринени кўрганда, дод солиб йиғлар экан$с а н-д a$ ? О. Ёкубов, Излайман.

2 Бундан бир оз илгаридан; боядан. Халитдан бери буларнинг гапларига қулок солиб. жимгина утирган Норбой гапга аралашди. М. Хайруллаев, Тилла маржон.

ХАЛИ-ХАЛИ Шу вақттача; хозиргача, хамон, халигача. Хали-хали едимда. Халихали эсласам, вужудия зиркирайди. Уруи лавхалари хали-хали кўз унеимда. $=[$ Обиджонни] Косовни олиб кувиига кувдим-у, халихали ичим ачийди: бола бечора нима гунох қилибди? А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. $У_{\text {очган музииклар, олимнинг жасорати хали- }}$ гали машхурдир. «Ўзбекистон қўриқлари».

ХАЛЛАМОҚ Хал билан бўямоқ, безамоқ.

ХАЛЛИ Хал берилган, хал билан ялтиратилган. Олтин халаи курси. Кумуш халли безаклар. - Мунира бежиримгина, халми пиёаага шампан куйиб, уртага чиқди. Э. Усмонов, Ёлқин.

ХАЛЛОС: халлос урмоқ айн. халлосламоқ. Қучиқор пешонаси, ёноқъари, кекирдаги, муздай сувда ювингандай щалаббо буулиб, халлос уриб, пукилаб югурди. С. Анорбоев, Оқсой.

ХАЛЛОСЛАМОҚ Тез, кўп ва қаттик харакат (мас., югуриш) туфайли оғир-оғир нафас олмок, хансирамоқ. Қараса, бир кампир халлослаб келаётибди. «Равшан». Узокдан бир бу̀ри халлослаб, югуриб келар эди. «Эртаклар". Нуу чоғ ёнбоои ку̀чадан итини югуртираанча, халлослаб, Рахим чикиб қолади. X. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ХАЛЛОСЛАТМОҚ Халлосламок фл. орт. н. -Мени суе ташиига утказииди: халлослатиб кїйяпти, - деди к̧ария Ахиаджонга. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

XAMOBAT [a. حلاوت - лаззат, завқ; хузур; ёқимлилик; ширинлик, нозиклик] 1 Тинч, озорсиз, беташвиш холатда уйғонадиган, юзага келадиган хис-туйғу; ором, рохат. Газал ёзиидан мақূсад жонга рохат ва дилга хааловат келтириидир. М. Шайхзода, Ғазал мулкининт султони. Ким хам айтганди, уртада фарзанд бўммаса, турмуида халоват хам бўмайди, деб. Д. Нурий, Осмон устуни. Зирапча кирса хам, тии огриса хам, халоват ййколади. «Фан ва турмуш».

2 Тинч, осойишта холат. Шу сокин кечанинг халоватини бузиб, бировларнинг уйида - кўрғонида урмааашио юрган бу йиит ким экан-а? F. Ғулом, Соялар. Жаббор полвон полга жой солиб ётди. У тинииб, кузз юмди-ю, Жуман ухаай олмади. Негадир халовати кочган эди. А. Мухтор, Туғилиш. Фақат Юлдузхонни кўддмму, халоватимни йўкотдим, юрагимга худди чўғ туигандай. Р. Файзий, Чўлга бахор келди.

3 Бирор нарсанинг бошқасига нисбатан «хеч гап эмас», «чидаса бўладиган», «буниси холва» экани маъносини билдиради. Буниси халоват.. - Кор хам халоват экан, эртасидан боилаб каттиқ қорасовук бошланди. Мирмухсин, Меъмор.

ХАЛОВАТЛИ І Хузур-халоват бағишловчи. ...озир унинг кўнгида бир-бирига зид, асов туйғулар жунбиига келиб, жисму жонини гох безовта киила, гох халоватли кечинмаларга ғарк этаётган эди. С. Сиёев, Еруғлик.

2 Осойишта, тинч; сокин. Халоватли тун.
ХАЛОВАТСИЗ 1 Ором, рохати йўқ; хузурсиз. Халоватсиз хаёт.

2 Осойишталик хукм сурмайдиган; нотинч, ташвишли. Халоватсиз тун.

ХАЛОВАТСИЗЛИК Халоватсиз, нотинч холат. Домланинг оилавий халоватсизлиги хасрат қиларлик даражага етганлигидан Аббосхон чуัчиди. А. Қаххор, Сароб. Шуу кундан халоватсизлиги бошланиб кетди. «Муштум».

XAЛOK [a. қилиш; халокат]: халок бўлмоқ 1) фожиали равишда ӱлмоқ. Зокирнинг отаси бир йил олдин уруида халок бўлган. П. Қодиров, Уч илдиз; 2) бахтсиз ходисага, халокатга учраб нобуд бўлмоқ. Кема хұалок бўлди, 3) халок қилмоқ, ӱлдирмоқ. Норбутабек сизни хзам отамдай халок қциадди. F. Расул, Адолат.

ХАЛОКАТ $[a$. _ - вайрон бўлиш (қилиш), ўлим; ўлиш; фалокат, хавф-хатар] 1 Фожиали ӱлим. .кўзига хৃеч нарса кўринмас, факат Худойбердиевни халокатдан қутқарии тўгрисида уйлар эди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Бектемир иу пайт, «кимирлаи халокат" деган синалеан дастурдан воз кечди-да, окопдан ирғиб чикди ва гох эмаклаб, гох сакраб чопди. Ойбек, Куёш қораймас.

2 Бирон сабаб туфайли юз берувчи фалокатли ходиса. Машина хяалокати. Поезд халокати. $=$ Хасан сўфи билан Алим бувани қиилоққа қайтарган нарса минут сайин хаефга, кун сайин халокатеа айланиб бораётеан унгур масаласи эди. М. Исмоилий, Фарғонат. т.

3 Таг-томир билан емирилиш, барбод бўлиш. Кескинлашган синфий зиддиятлар миллий озодлик харакатини янада кучайтириб, колониализмнинг халокатини тезлаитирди. С. Хўжаев, Ўзбек тарихий фильмлари.

4 Катта фалокат, ўлим келтирувчи холат. Халокат олдида турмоқ. Б" Бу эса одамларни кийнаии, халокатларга сабаб бўлиши, эхтимол. М. Исмоилий, Фарғона т. о. -Қаёкқа кетамиз, тақৃсир? - Бобокул халокат оғзида қолган кииидай Махсумга умид билан тикилди. С. Анорбоев, Оқсой.

ХАЛОКАТЈИ Халокатга сабаб бўладиган, олиб борадиган (халокат - барча маъноларида). Гапнинг хулласи - Ўрта Осиё цароитида меринослар учун хุалокатли бўлган заифликлар бартараф этилар эди. С.

Анорбоев, Оқсой. Халокатли жараён кутилмаганда тез юзага чикди. Газетадан. Алкоголь нафақат жиеарга.. умукван, бутун ички аьзоларга халокатли таъсир кугрсатади. Газетадан.

ХАЛОЛ [a. בیل қўйилган; қонуний, асосли; тўғри, виждонли одам 1 дин. Шариат хукмига мувофиқ еса, ичса, фойдаланса бўладиган; харом эмас. Пулни олмадим, мине марта розиман, сизга она сутидай халол булсин.. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 кўима Кишининг узига қарашли, ўз мехнати билан, пешона тери тўкиб топилган; хиёнат, ғирромлик кабилардан холи. Жон-дилидан халол иилайдисан адамлар билан иноқ.. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Тўғри тут ииинени ва халол яша! Шухрат. Махфуза энди кุинғирликни ташлар, болаларини хталол пул билан боқиб, вояеа етказар.. Газетадан.

3 кўчма Fирромликка ўрганмаган, қинғир йўлга бормайдиган, бировни алдамайдиган; тўғри, софдил. Халол киии. Халол ииламоқ. Колхоз раиси умри етимлик билан утган хұалол одам. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли. [Заргаров:] Бечора Оқила уззи жуда халол, мехнаткаи, болаларга жуда мехрибон аёл. А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Азалий халкุинг бор бир эл қุатори, Тантию мехнаткаи, тўғрису̀з, халол. А. Орипов, Йиллар армони.

4 Никохлаб олинган, қонуний (хотин хақида). Бировнинг халолини биров суядиган замон экан-да, водариғ? С. Сиёев, Отлиқ аёл. $\grave{У}_{\text {зининг бир эмас, иккита хотини була } т у \text { - }}$ риб, тағин бир йиситнинг халолига ку้з олайтириии. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

5 cnpm. Ӱзбек курашида соф ғалабага бериладиган бахо.

ХАЛОЛА [a. حلاله - халол хотин] 1 Эрига хиёнат қилмайдиган, халол хотин.

2 Никохлаб олинган, қонуний хотин.
ХАЛОЛИ [a. حلالى - рухсат этилган; қонуний, тўғри] Никохли эр-хотиндан туғилган бола, қонуний фарзанд.

ХАЛОЛЛАМОK 1 дин. Халол қилмоқ, шариат қонун-қоидасига мувофиқ еса-ичса бўладиган қилмоқ.

2 куччма Бирор нарсани оқлайдиган, унга арзийдиган, муносиб иш қилмоқ. Еzан тузинени хаалолаа! $=$ Инсоф хам керак-да!

Нонни халоллаб ейии керак. Н. Сафаров, Хадича Ахророва. Уруида хчам уғяим сутимни хфалоляабди. Болаларимдан розиман. Н. Сафаров, Қахрамоннинг туғилиши.

Кўлини халолламоқ (ёки халол қнлмоқ) Хатна қилдирмоқ. Ха, полвон ака, жиянаарингизнине қудини халол кигмоқчи эдик. М. Ўринхўжаев, Унутилмас кунлар. Шоймардон - ферма мудири, уғиинине қўини халодади. Т. Мурод, От кишнаган оқином.

ХАЛОЛЛИК 1 Виждон билан, инсоф юзасидан иш тутиш; туғрилик, софлик. Хаьолик, ту̀ғрилик, покаик - одамийликнинг энг зарурий мезонидир. Газетадан. Ёииикда хамма хам олийжаноб хислар, соф виждон, халоллик, номус хакидаги фикрлар билан тілган бу̀лади. Ф. Мусажонов, Химмат.

2 Эрга ёки хотинга хиёнат қилмаслик; вафодорлик.

3 Халол эканлик. Мен мавизни тамом иарвий қилиб тайёрлайман, тунов куни махамамизнинг охунлари халоллигига фатво бериб кетдилор. А. Қодирий, Уेтган кунлар.

ХАЛОЛХӰР $\{a .+\phi$. حملال خیور - халол еювчи; халоллик билан кун кечирувчи] кам қума. Халол мехнат билан тирикчилик қилувчи, кишиларни алдамасдан яшовчи, нонини оқлаб еювчи. Харомхураарга биз доим кушанда, Халалхурларга ёр «муитум»чилармиз. С. Абдулла. Томошага чиккан жами фукаро, Халолхўр хизматкор, дехқон, бечора. «Хушкелди".

ХАЛП: жон халпида Жон холатда, нафаси оғзига тиқилиб. Майна энди орғаддаеи вагонга юк ташиётганларга қарарди. Юкчилар забардаст елкаларини букиб, жон халпида олдинга интилииади. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Хотини жон хпаапида югурио́ бориб. эрига ёпиидд. «Муштум».

ХАЛП-ЗАЛП 1 Оғир мехнатдан харсиллаш, халлослаш.

2 куัчма Жонбозлик билан астойдил мехнат қилиш. Усти ураб ташланган пахта бунтлари баланд деворлар оша ёнма-ён қад кіттариб турарди: озмунча халп-залпнине месими булар! Й. Шамшаров, Довруқ.
ХАЛПИЛЛАМОК 1 Кенглигидан киши қаддига салқи келиб, осилиб турмоқ (кийим хақида). Хар қадамда дастурхон, қанорцопдай хатиллаган кўк куйтаги шох-шаббамарга илинавериб безор қилди. Х. Назир, Суун1 мас чақмоклар. Устида отасининг чопони

халпиллаб турарди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси.

2 Лапанглаб югурмоқ, елмоқ; селкилламоқ. Арслонкул ховлиқиб, халпиллаб, уйга қайтди. Ойбек, Навоий. Уйдан боланинг бўғикุ чинкириғи эиитилиб, хотин халпиллаганича уйга югурди. С. Абдулла, Обрўйим тўкилади.

ХАЛПИНЧОК ше. Хайинчак. Қалдирғоч мастон юз у̀н еттига кириб эди, алпинчоқ, салпинчоқ, такқани эшакмунчоқ, уйнагани қўғириок, учгани халпинчок. «Хушкелди».

ХАЛП-ХАЛП: халп-халп қилмоқ айн. халпилламоқ.

ХАЛФАНА [a. + $\phi$. حنيف > حليفانه шерик, иттифокдош| Ўртада масаллиқ тўплаб тайёрланадиган овқат. - Халфанага naаов килмоқчи бўлдик.. Хуснибий оипаз бўладигаи бўлди, - деди ІІум бола. F. Ғулом, Шум бола.

ХАЛФАНАЧИ Халфана қатнашчиси. - EF эриб оққан, тухум синган булганидан, халфаначи у̀ртоқларимнинг олдига бориидан мазно чиқмас эди, - деди IIум бола. F. Fулом, Шум бола.

ХАЛК [a. حلوَ - томоқ, бўғиз; танглай] эск. айн. халкум.

ХАЛҚА $\mid a$. حلاقه - чамбар, гардиш, ғилдирак; тўгарак; кишилар давраси] 1 Металлдан эгиб, икки учини бир-бирига ку゙шиб ясаладиган доира шаклидаги буюм. Темир халка. Эиик халқаси. Айвон эшигида бир эмас. иккитадан янги қоқилеан халқаларга кузи туииб, таажсжубланди. Д. Нурий, Осмон устуни. Дарвоза очилмади, Нбодииаа унине халяасини уриб, тақирлата боилади. Х. Ғулом, Машъал.

2 эск. Доира шаклида ясалган, билак, бармоқ ёки қулоққа тақиладиған безак буюми. [Кумуи] Кичкина оатин халқани қутидан олиб, қулоғига тақди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Авазнине ёдиса. бармогига хุалқа таққан олакуз кимсанинг суқ назар ила тикилио́ тургани келди. С. Сиёев, Ёруғлик. Чойхоначи чјччиб, ирғиб турди, билагидаси оқ халкани еииб узатди. С. Сиёев, Еруғлик.

3 Умуман, доира шаклидаги, доирасимон нарса. .пичоқ шириллаган сайин юпқа пиёз халқалари олдидаги лаганчага туииб турарди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Кел, истасанг, ой халқасини қулоғингга такай, дилбарим.. Э. Вохидов. Ноиб қамчи

халкасини билаеига узатаркан, Аваз халиги йигитга к̧араб кўйди. С. Сиёев, Ёруғлик.

4 ку̀чма Қуршов, қуршов доираси. Дуииман хдалқани ёриб чиқиб кетишга жонжахุди билан уринарди. Н. Сафаров, Оловли излар. Қорақулов аєтоматчиларнине кичик гурухุи билан куриов хааласидан уттиб, батальонга борди. Т. Рустамов, Мангу жаcopat.

5 Занжир ва шунга ўхшаш нарсаларнинг ўзаро боғланган, уларни ташкил этувчи хар бир қисми. Занжир халқаси. Кииан хяалк̧аси.

6 кучима Ў заро боғланган, боғланадиган нарсаларнинг Ууаро боғланувчи, боғланиш учун хизмат қилувчи хар бир қисми. Фарзанд - бу келажак, фарзанд - утган аждодларни келажак авлодлар билан абадий боғлайдиган олтин халқа. К. Яшин, Хамза. У терговни уัзи олиб борган булса хам, айбномани боиқанинг оғзидан эиитганда, жиноятлар халқаси куัзига яна хұам мудхиирок курринди. Х. Fулом, Машъал.

7 кўчма Маълум кишилар тўдаси; давра, жамоа. - Каландарлар халқасига қабул къииинган соатдан бошлаб, хуиимни йўотган эдим, - деди Шим бола. F. Ғулом, Шум бола.

Ешш халқаси (ёки халқа ёш) Кўз ғўласи (соққаси)да тӱпланган ёш; шундай ёш шакли. Нодирнинг кўзларида ёш хุалқ̆аси сузарди. Ш. Ғуломов, Ёрқин уфқлар. $y$ киии.. куззларида хұалкุа-хұалқূа ёи, жимеина келиб, пешонамдан у̀пдилар. О. Еқубов, Излайман.

ХАЛҚАЛАМОК 1 Халқа ўрнатмоқ, халқа солмоқ. Дарвозани халқаламоқ. Куи оёқларини халқаламоқ.

2 кўчма Халқа шаклига келтирмоқ. Apқৃонни хุалқุаламок.

3 кўчма Қуршов, халқага олмоқ, қуршаб олмоқ. Фриц халқалаб қисди-ю, аммо эплолмади, бир илож қилиб, қуриовдан қутулиб чиқдик. Ойбек, Куёш қораймас.

4 айн. халқаланмоқ 4. ..Халима опа.. кўзларида ёи хৃалқุалагандай туюлди. О. Ёкубов, Бир фельетон қиссаси.

ХАЛКАЈАНМОК 1 Халқаламоқ фл. ўзл. ва мажх. н. Куилар тажриба учун хчалқаланади. Халкаланар трубкада тутунлар.. М. Шайхзода.

2 Халқа шаклини олмоқ. ..кулдоннинг четидаги сигаретадан халқаланиб тутун

чикарди. О. Мўминов, Хиёбондаги уч учранув.

3 Пайдо бўлмоқ, кўринмоқ, келмоқ, тўпланмоқ (кўз ёши хақида). -Парпивойнинг қизи, илойим айтганине келсин, кам бўлма, - отанинг кузларида ёи халқаланди. Ш. Fуломов, Ёрқин уфқлар.

ХАЛҚАЛИ Халқаси бор. ..дарвозаси нақидор құилиб ииланган бўлиб, мисдан к̧иаинган ұалқали дасталари бўларди. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.

ХАЛҚУМ బa. حـقوم - томоқ, бӱтиз] 1 анат. Оғиз бўшлиғини қизилўнгач билан туташтирадиган хазм йўлининг бошланғич, олдинги қисми; ютқун. Мастонбиби хўплаган чойни хุалқумидан у̀тказолмади. С. Ахмад, Қадрдон далалар. Гох Эргаи, гох Одил халкумигача сувга ётиб, ку̀л сиғадиган хар бир теииикни тинтиииади. Х. Ахмар, Ким хақ? Ғазабидан халқумига келиб тикุиган тупусини зурра-зу̀рға ютди-да, яна қяадамига қамчи босди. Х. Шамс, Душман.

2 кучма Отадиган қуролнинг ичи, оғзи; оғиз. Қайси бир она фарзанди куัксини замбаракнинг оловли халфмига тутиб беради? С. Ахмад, Ойдин кечалар.

## Жони халқумига келмоқ $қ$. жон 1.

ХАМ I $\mid \phi$. . шунингдек, хамда; яна, шу билан бирга] 1 боғл. Тенг қийматли гап бу́лаклари ёки содда гапларни, шунингдек, тўлиқсиз гап қисмларини боғлаш учун хизмат қилапи. Битибдур беш равот хৃам учта хаммом. Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий. Ўи чўлок-ку, лекин шамолдай тез учади, хам ўзи дилкаш йиеит. Нини пухта қилади. Ойбек. Танланган асарлар. $\dot{y}_{3 и}$ одамлар билан гаплаииб уттиргандай кўринса хұам, фик-ри-ёди блокнотда экани. курриниб турар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Қуёи ящиринган бўлса хам, кундузнинг ёруғлиги хали памом суัнмаган эди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 юкл. Таъкид, кучайтириш билдиради. Кун хам кеч булиб қолди. IIу хам иш бўлдими? Бу ботинка оёгимга сира хам сигмайди. у опасига хृеч хам уххиамайди. - $У$ туфлисини хам ечмай, наматга оёк куйди. Газетадан. Нихтоят, улар хุам чарчади шекилли, вагонга сукунат чўкди. Газетадан.

XAM- II: қўшма сўзларнинг таркибий қисми бўлиб, муайян иш-фаолият ва ш.к. да «бирга бўлувчи», «бирга бажарувчи»,
«тенг, бир хил» деган маъноларни билдиради: хфамдард, хฺамфикр, хаамиахฺар, хамтовок ва б.

ХАМ III: қам қнлмоқ бол. Емоқ, ошамоқ.
XAMA [ $\phi$. - хамма, барча, бутун; хар бир] эск. кт. айн. хамма. Хама обод бўлди-ю, булмадим обод дастингдан. Машраб.

ХАМАВАКТ [хамма + вақт] Хар доим, хамиша, доимо. [Мастура:] Сизники хамавакт. барака топ, оч буридек тикка таилайсиз. Хамза, Паранжи сирлари.

ХАМАЛ [a. حمـل - кйй; кўзичоқ] 1 (X катта) acmp. Ў икки буржнинг бири: Хут ва Савр буржлари орасида жойлашган (к. бурж). Бахор кирди. Дехқон хисоби билан хут чикиб, хамал кирди. Газетадан.

2 Шамсия йил хисобида йилнинг биринчи ойи: 22 мартдан 21 апрелгача бўлган вақтни ўз ичига олади. Хамал кирди амал кирди. Мақол. Шериклари билан хамал ойининг боиларида - мартнине охирида туркман сахросига жўнади. С. Айний, Эсдаликлар.

ХАМАСР [хам + аср] Бир асрда яшовчи ёки яшаган; асрдош. Ажойиб ижод ахлининг каифиётларига хุамасрмиз. Н. Сафаров, Оловли излар.

ХАМБЎЙИНСА шє. Тенгдош, тенгқур. Келавер бизникига, хамбўйинсанг Буัзтой биаан уйнайсан. А. Дилмурод, Фано даштидаги қуш.

ХАМГАП [хам + гап] кам қуум. Хамсухбат. Мен илгари бу юртларни келиб курганим йч̆к, бу элларнинг хеч кайсиси билан тании, хамгап бўлганим йўқ. «Ёдгор».

ХАМД [a. حمد - мақтов, мадх, улуғлаш; шукур, ташаккур] дин. Худо, пайғамбар ва халифалар, шохлар шаънига айтиладиган мақтов, шеър, мадхия. Мусуамон улкаларида асарни хамд, муножот.. каби худо, пайғамбар ва халифаларга багииланган анданавий мукаддима билан бошааи одат эди. «ЎТА».

ХАМДА боғл. Гапда тенг қийматли икки гал бўлагини ёки икки содда гапни бирбирига боғлайди. Мен фарзандларим хุамда шогирдларимдан хақиқий инсон бўлиини.. талаб қииб келдим. Газетадан.

ХАМДАМ [ $\varnothing$. هـدم - самимий, яқин ўртоқ, дўст\} 1 Бирор кимса билан кўпинча бирга бўлувчи шахс ёки нарса. Қаламкашлик бурчин оқлаб қаламинг, Бўлди доим хุам-

нафасинг, хамдаминг. Хабибий. Аё, менинг ои-нонимни еганлар, Сухбат қуриб, менга хамдам бўланлар. «Ширин билан Шакар».

2 Хамдам (эркаклар исми).
ХАМДАМЛАІІМОК 1 Иш-фаолият, сухбат ва ш.к. да бирга бўлмоқ; биргалашмоқ. Шундай экан, хаммахаллалар хамдамлашамиз, деса, сиз ранжииинсиз, хижолат тортииингиз ноўрин.! Р. Файзий, Хазрати инсон. - Гойибжон мен билан онилиб хамдамлаимоқчи эканини пайқุаб, болани каравотига ётқиздим.. - деди Кумри. М. Жўра, Изтироб. Равшан Мусаев ёз кунлари келеанкетганлар билан худди шу иийпонда хамдамлаиади. «Муштум».

2 Ердам бермоқ, кўмаклашмоқ. Оч-ориқнинг холин кўриб, рахм этиб, Камбағалга, мухтожга ұамдаміааиди. Эргаш Жуманбулбул ўғли.

ХАМДАРД [хам + дард] 1 Кимсанинг ғам-қайғусини бирга кечирувчи, дардининг тарқалишига кўмаклашувчи; дардкаш, қайғудош. Қани энди, унине оху зориеа қулоқ соладиган бирон хамдард булса-ю.. бутун алам ва хаасратларини айтиб, юрагини бир оз булла хам бушатса! М. Исмоилий, Фарғона т. о. ШІнака кунларда далда берадиган дўст, хчасратини эиитиб, кунглини куัтарадиеан хамдард хам зарур эди Ахмадza. Ф. Мусажонов, Химмат. Синф рахбари ўкуєчинине энг яқин сирдоши ва хамдарди, маслахатауйй буллоғи лозим. Р. Усмонов, Одобнома.

2 Кимсанинг жисмоний дардини, ofриғини енгиллаштириш учун унга ёрдам берувчи, кўмакчи. Санитарлик, ёвуз дуиман билан уруида ярадор булиб чиккан жангчиларга хєамдард бўиии - шарафли иии. А. Мухиддин, Х. Тожибоев, Оташ қалбли қиз. Дардмандларга хамдард бўлаин, Пикилганга қул узат. 'Э. Рахим.

ХАМДАРДЛАШМОК кам қўлл. айн. дардлашмоқ. ..хат ёзди, ёзганда хұам очик, юрак сирларини баён кцилди, сўё у отаси билан хамдардлашарди. Газетадан.

ХАМДАРДЛИК Кимсанинг ғам-қайғуси, дардига шериклик, биргалик хис-туйғуси, шундай хис-туйғули холат. Хонзода бегим унинс мухаббат дардини билади. Биладигина эмас, балки узз қалбида унга хамдардлик хам сезади. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

32-Ў збек тилининг изохли луғати

Хамдардлик билдирмоқ (ёки изхор қнлмоқ) 1) яхши гаплар билан кимсанинг дардини, хафалигини ёзишга, унга тасалли беришга уринмоқ, таскин бермоқ. Фарход ачингандай Дурдига хุамдардлик изхор киил моқчи бўлиб, унга якинроқ сурилади. А. Хакимов, Илон изидан; 2) кўнгил кўтариш учун, яқин кимсаси ўлган кишининг қайғусига шерик эканлигини билдирмоқ. Умурзоқ отанинг вафоти муносабати билан институт коллективи уัз ходимига хамдардлик билдидди. Д. Нурий, Осмон устуни,

ХАМДАСТ [ $\phi$. هـمدست - қўли бир: бирга қатнашувчи, шерик] кам кўлл. кт. Кимсага кўмак берувчи киши; шерик; кўмакдош, қўлдош. Биз хаакор ва хамдаст бўлиб туриб, тинчлисимизни бузадиган, текинхўрлик билан яшайдиган юраги қинғирларга қарии иафқатсиз кураиамиз. Ф. Насриддинов, Тундаги воқеа.

ХАМДИЛ Мақсади, фикри бир; фикрдош, хаммаслак; ахил, дўст. Мамлакатимиз поёнсиз, давлатимиз улуғ, халқларимиз хамдил, хамжихат!'И. Рахим, Чин мухаббат

ХАМДУНА [a. حمدونه - маймун] айн. маймун йили к. маймун 3. Бекка худо умр берса, бу йил хамдуна бўлса, ту̀ппа-тўғри йисирма тугрт ёига қุадам кууядилар. А. Кодирий, Ўтган кунлар.
 кўмаклашувчи, ўзаро дўст. Хамдўст мамлакатлар.

ХАМДЎСТЛИК 1 Ўзаро хамдўст холат. Хамдустлик, хамкорлик яхии кунларимизда хпам, ёмон кунларимизда хам бизга доим аскатиб келган. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Иттифоқ, уюшма. Мустақил Давлатлар Хамдустлиги (МДХ).

ХАМЁЗА [ $\phi$. . - бир оз тортиш; зснаш, эсноқ]: хамёза тортмоқ айн. эснамоқ. Мавлоно Шахобиддин бу сузаардан зериккандек, оғзини катта очиб хамёза тортди. Ойбек, Навоий. Лаб эмас, хамёза тортган туядай, Гур каби оғизда тиилари кемшик. F. Fулом.

ХАМЁН [ф. هـمـان - пул солинадиган халтача; пул қопчиғи] 1 Асосан пул солиб, ёнда, чўнтақда олиб юриладиган халтача кармон. Мевмор қўйнидан хұаменини олиб, элиик динор санаб берди. Мирмухсин. Меъмор. Сатторов чўнтагидан х̧амён чикаарди. Кўк эллик сўмликларни кўриб, холанинг кўз-

лари уйнади. Ю. Шомансур, Қора марварид. Подиох бир хамён тилла бериб, шахзодани йулга солибди. «Эртаклар».

2 кууцма с.m. Чўнтак (пул солинадиган жой маъносида). У Урининг катта-киииги бўлиайди. Хамёндан ўмаргани бир су̀мми, юз сумми, бари бир - киссавур. Газетадан.

Хамён қуруқ Пул йўқ. Пулдорлар, албатта, нозу невмат ичида, аммо хамёни қуруқ-лар-чи? «Муштум».

3 кугчма Кимса ихтиёридаги, унга тегииши пул, маблағ. Хисобини биамаган - хамёнидан айрилади. Мақол. - Олий ўкув юртларида эса ота-онанине мансабига, хамёнига кқараб ўкииеа қабул қุилии хৃолари илдиз отиб кетеан эди. «Муштум». Поиша хола жонини суғургандай, хамёнидан пул сарфлаб, катта тўй қиаиб берди. Д. Нурий, Осмон устуни.

Хамён касал Пул йўқ, пул, маблағнинт мазаси йўқ. Бухорода ўсимоқ учун хаммёним касал эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

ХАМЁСТИK кам қўлл. айн. ёстнқдош.
ХАМЁТОK айн. ётоқдон. Саидий буни узининг хамётоқларига айтиб берди. А. Қаххор, Сароб.

ХАМЖИНС [хам + жинс] 1 Бир жинсга (эркак ёки аёллар жинсига) оид; жинсдош.

2 Келиб чиқиши бир хил, бир турга оид нарсалар хақида. Олмурут хам нокларга хамжкнсдир.

3 ку̀има Бир тоифа, турга оид. Эркак одам бундай пайтларда ўз хৃамжсинсларига интиаиб, улардан тасалли топеиси келар экан. Ш. Холмирзаев, Оғир тош кўчса.

ХАМЖИХАТ [хам + жихุат] Иш-фаолият, интилиш ва ш.к. да бирликда бўлган, бир-биридан ажралмас; ахил. Бобур мирзонине орзулари шулим, Мовароуннахр яна Уауғбек давридаси каби бирлаиса, пойтахт аслига қайтса, хамма вилоятлар хамжиxamу обод бўлса.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ХАМЖИХАТЛИК Хамжихат бӱлиш, хамжихат холат. Соли отанинг.. уйида энди тотувлик, хамжихатлик хукм сурарди. С. Абдуқаххор, Олтин водийларни кезганда. Бахтлимиз - мехнатда, тотувликда, хаамжихатликда.. «Ўзбекистон қўриқлари».

XAMЗA [a.s.s- нина санчиш; сатр усти белгиси] 1 Араб алифбосида бўтиз тову-

шини ифодаловчи, харфнинг устига кййиладиган белги (є) нинг номи.

2 Хамза (эркаклар исми).
ХАМИН [ $\varnothing$. هـيـين - айни ўша, айни шу; фақат, ёлғиз]: хамнн қадар 1) жуда кўп, хисобсиз. Чорва хам, узинсиз биласиз, хамин кадар. Кассада бўлса хемири йўк. С. Ахмад, Чўл шамоллари; 2) шунга яраша, шунга лойиқ; шунча. -Бухоройи азимга келиб, муллавачча хам бўливолдик. Тўн тўпикқача, салла хамин қадар, - деди Мамаражаб. С. Сиёев. Қиз боланинг панди; 3) унчалик, у қадар эмас. Аммо хозир қциилоқ жойларида хяам қў-ни-кўшничилик, хамсоячилик хамин қадар. Газетадан.

ХАМИІІА [ф. هميسـه - доимо, хамма вақт] Хамма вақт, доимо. Нон хакида гап борганда, хамииа кууз уัнгимда ёшлигимда эиитган бир воқеа гавдаланади. Газетадан. Синглиси булаа, биров билан бетма-бет келиб суззаиганида хам, куัзини хамиша бир нуктадан узмас эди. А. Қодирий, Утган кунлар.

ХАМИЦШББАХОР [хамиша + бахор] айн. гуламинабахор. Богбон мехмонни кечки nайт бу̀шатди ва ўшанда хุам «аттанг, фурсатларинг бўланда, хамииабахорни курсатар эдим», деб қолди. А. Қаххор, Картина.

ХАМИШАГИ Хамиша бўлиб келаётган, хар доимги; одатдаги.

ХАМИШАГИДАЙ Хар доимгидай; одатдагидай. Хамбер Фарход билан хамишагидай фарс тилида гаплашиб кетди. А. Хакимов, Илөн изидан.

ХАМИІІАЛИК айн. хамишагห. Бy одат тўига борган ху้жаларнинг хамишалик одатлари бўлганидан, сайислар бу иини хар вакт щундай бажарар эканлар. С. Айний, Эсдаликлар.

ХАМИЯT [a. حصتيت - жахли тезлик; жиззакилик; ғайрат, кунт; манманлик, такаббурлик; мағрурлик] 1 Ор-номусини, қадрқимматини пок сақлаш туйғуси; орият. Тамагирлик - инсон хамиятини ерга уради. Газетадан. [ІІарофат] Ўртага туиноқии бўлган кимнидир юлади; хамма эркакларни хамиятсиз, хамма хотинларни бузук, дейди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

Хамнятига тегмоқ Хамиятсизликда айблаб, виждонан азобламоқ. Унинг охирги гапи Мансурнинг хамиятига тегди. Ў. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол.

2 Инсонийлик хис-туйғуси; шундай хистуйғули муносабат. .камтарин бир кексадаки шунча хุиммат ва хамият бўлса.. ии барор топмаслиси хам мумкинми!? Х. Назир, Маёқ сари. ..сизнинг хизматларингизни, хамиятингизни хеч вақт унутмайдилар. Ойбек, Танланган асарлар. Замондан замон у̀тиб, уларнинг [одамларнинг] дилида яхиилик, мурувват, хамият, инсофу адолат чироги ёнармикан.. С. Сиёев, Аваз.

ХАМИЯТЛИ Хамияти бор, хамият билан иш тутадиган, муносабатда бўладиган. -Гапингизга қараганда, хамиятли, химоятли, беш вакт намозни канда килмайдиган мусулмон бир косибнинг кизи экансиз, - деди Ойша ялачи Латифахонга. F. Fулом, Шум бола. Полвоннинг эса у̌з божасидан умиди узилган, ёлғиз шу диккаи, хамиятли чолга ялиниб-ёлворишдан бўлак иложи қолмаганди. Х. Назир, Ўтлар туташганда. Дуиманларга берилмаган парча ер. Ориятли, хамиятли ботир эр. Хабибий.

ХАМИЯТСИЗ Хамияти йўқ, хамияти бўлмаган. Биз каби йўқдир беор, хุамиятсиз бебоилар.. Хамза.

ХАМКАСАБА айн. хамкасб. [Халфа] Ў Зи мустақил бўлиб ии боилашдан аввал оқсоқол боилик барча хамкасабаларига зиёфат берар.. эди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Меъмор бу суззарни хамкасабалари, шогирдлари ичида эмас, мансабдорлар олдида хам тажанг бўлиб айтган эди. Мирмухсин, Меъмор.

ХАМКАСБ [хам + касб] Касби бир, ишлаб чиқаришнинг бир тармоғида, сохасида инлайдиган; касбдош. Унинг хзамма юксак нарсалардан иллат құдириии, обрусси ортеан хар бир хамкасбиса танкид кўзи билан қараши шундан эди. П. Қодиров, Уч илдиз. Ахмад ака ички бир табассум билан храмкасбларини тинглар, хали янги ходим бўлгани учун, гапга аралашиини ўзига эп кўрмай, жимсина ўтирарди. Ф. Мусажонов, Химмат.

ХАМКОР [ф. هــكـار - бирга ишловчи, хамкасаба] 1 Бирор иш-юмушни бирга бажарувчи, бирга амалга оширувчи. Орада бир хафта уттеандан су̀не хамкори Барат бу маколага қарши узун бир макола ёзиб берганида, Саидий ўкиб кулди. А. Қаххор, Сароб. Wу пайт у Махкамеа маихур олим бўлиб эмас.. ўртадаси оғир юкни бирга кў-

тараётган хамкор бўлиб кууринди. П. Кодиров, Уч илдиз.

2 Иш-фаолиятда ўзаро кўмакдош; ўзаро ёрдам, бамаслахатлик билан ишловчи. Хамкор корхоналар. -Бир солдат иккинчи солдат билан хамкор булиии керак, - дерди командир. М. Мухамедов, Қахрамон изидан.

ХАМКОРЛИК 1 Иш-фаолиятда бирга, хамкор бўлиш, айни бир ишда биргалашиш, уни тенг бажариш (к. хамкор 1). Автоматчилар танкчилар билан хамкорликда хужумни давом эттириб, дуиман мудофаасини ёриб уттииди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Мархум устозия Зиё Саид билан хамкорликда «Тарих тилга кирди» китобини ёздик. Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Бирор сохада ӱзаро боғланиб, биргаликда, хамкор бўлиб иш олиб бориш. Ик. тисодий хамкорлик. «Тохир ва Зухра» фильми тугар-тугамас, Наби नаниев кинорежиссёр Комил Ерматов хаикорлисида «Насриддиннине саргузаитлари» кинокомедияси устида иии боилади. Ф. Жўраев, Обид Жалилов. Биз физиология мутахассислари билан хุамкорликда ядро нурланииларинине уруғлик чиситга тазсирини ўргандик. «Фан ва турмуш». Ах̨длаиувчи томонлар радиоэшиттирии ва кинематография сохасида хамкорликни кучайтирадилар. Газетадан.

ХАМКУРС [хам + курс] Бир курсда бирга уукувчи; курсдош. Бир вақтлар хамкурслари билан мана иу япроқлар шивирига қулоқ солиб туриб, қайси дарахтлигини аниқлашарди. Ж. Абдуллахонов, Орият. Хакимжон у билан хамкурс, келииган.. йигит эди. С. Ахмад, Зумрад.

ХАМЛ [a. حمـل - кўтариш, кўтариб туриш; ташиш; хомиладорлик] эск. Қоринда бола бўлиш холати. Хамл вақти (c.m.).

XAMJIA [a. حملك - интилиш; хужум, отилиш, ташланиш 1 Кимса ёки нарса устига ташланиш. У бир хамла билан Султоннине ёқұасидан уииаб, узига тортди. О. Ӗубов, Ларза. Тажанг бўлса, қоплон хамласи билан Писмиқ гирибонига чанг солди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

2 Жанг, кураш ва ш.к. да куч билан олға ташланиш; хужум. Разведка махаумотига қараганда, бу тепаликни бир халла билан қўлеа олиш мумкин эмас эди. И. Рахим, Чин

- мухаббат. Бизнинг хокимларимиз бир-бири билан иноқ бўлмагани, бирлаиа олмагани

сабабаи, катта кучга эга бўаган истилочинине хамласига дош бера олмадик. Мирмухсин, Меъмор.

3 айн. хужум. Унине дастурхондан хамон кўз узмай, жим уттирганини кўриб, очик хұамлага у̀тди. С. Кароматов, Сўнгги бархан.

Хамла қилмоқ Ташланмоқ, хужум қилмоқ. Екутойим эрига кутуриб хамла килди, юзига чанг солди. С. Анорбоев, Оқсой. Навқирон йигитнине чарчаганини сезган Темур Малик устма-уст хамла қилиб, иииитни орқага тисариятира бошлади. «Саодат». Очиқ колеан марказдан Бобур аскарларининг бир қисми аланга тилидай отилиб чиқдд-ю, Шайбонийхон турган тепаликка хамла қилиб кела бошлади. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

XAMMA $\lfloor\phi$. هـ - барча, жами, бутун] олм. Шахс, нарса, унинг белгиси, сони ва б. хусусиятларини жамлаб ёки ажратиб кўрсатади, шу тарзда белгилайди. Бу zan даммага аён. Хамма жим бйлди. Хамма ёқда бахор. Хамма нарса тайёр. Хамма етиб келди. Хаммадан ёш. = Севинч, қурқув, бахиллик - хаммаси аралаие-куралаш бўлиб, Жонфиғоннинг боии ғовлаб кетди. А. Қаххор, Қанотсиз читтак. Хамма нарсанине қадрини ўзи йу̃колгандан кейин биламиз. Ӱ. Хошимов, Нур борки, соя бор.

ХАММАЕОП [хамма + боп] Хамманинг дидига мос келадиган, маъқул бўладиган; оммабоп. Хаммабоп китоб. Хаммабоп филам. Хамиабоп одам.

ХАММАКТАБ [хам + мактаб] Бир мактабда бирга ўқувчи; мактабдощ. Икковларинг ёшиикда хаммактаб эканиикларинени билар эыи. А. Қаххор, Сароб.

ХАММАСЛАК [хам +маслак] Маслаги бир хил бўлган, бир маслакдаги киши; маслакдош. Бу ерда фаол хұаммаслаклар йиғилган экан, ўз олдимизга мухұин вазифаларни белеилаб олииимиз лозим. Газетадан. ..уз қора ниятини амалга оиирии учун шоиилди, хяаммаслакларига мурожаат қилди. Н. Сафаров, Наврўз.

ХАММАХАЛЛА [хам + махалла] Бир махаллада турувчи, бир махаллалик киши. Кунардан бир кун Юсуфжоннине хаммахалласи - Қорабойнинг отаси Хасанбой ӱлиб колди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ. Юраги тўлиб кетган пайтиарда хаммахалласи 3 убайдахонникига чикади. К. Яшин, Хамза.

ХАММИЛЛАТ [хам + миллат] Бир миллатга мансуб, миллати бир; миллатдош. Бергер, одатига хилоф равиида, хаммиллатига кุандайдир хуичак̧цак̧ савол берди. А. Мухтор. Чинор.

ХАММОЛ [a. حمَال - юк ташувчи, ортувчи] Юк кйтарувчи, юк ташувчи ишчи; юкчи. Хўп, Заргаров амалдор энас, елкасига арқон ташлаб, бозорда юрган хаммол бўса, тегармидингиз! А. Қаххор, Оғриқ тишлар. Шундай килиб, Иулчи хаммол бўлди.. шахарнинг турли томонларига.. юк ташиди. Ойбек, Танланган асарлар. Кўчада одам кўп эди. Сават ку̀тарган нонвойлар, қэо оркалаб келаётган хаммоллар.. С. Сиёев, Аваз.

ХАММОЛЛИК Хаммол иши, юк ташувчилик. Мардикорлик, хаммоллик, қоровулаик, хизматкорлик.. хаммаси ку̀лиддан келади. Б. Рахмонов, Бахор арафаси. Кўлидда хунарим бўлмаса, хтаммолликдан бошкага ярамасам.. С. Сиёев, Ёруғлик. Айнияса, узза шахарларда мардикорлик, хаммолиик қилиб юрган миллатдошларимиз ахволи ғоят ачинари. Газетадан.

ХАММОЛЧИЛИК с.m. Хаммоллик. IIlaкаржон ака кечаю кундуз ишлаб, тандир ясар, бавзан хаммолчилик хุам қиларди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ХАММОМ [a. حمَام - чўмилиш жойи, ванна] Чўмилиш, ювиниш учун иссиқ ва совук сувлари, бир неча иссиқ ва совук хоналари бўлган махсус бино. Хаимомга туимоқ. - [Жалолиддин:] Битибдур беи равот хам уита хаммом. Бир-икки ердаги иилар чала, хом. Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий. Бустон саройининг бир четида.. мармар ховузы хяаммом бор эди. Кечки пайт иу хаммомга Суатон Аии мирзонине хұарамидаси чиройли қизлар чуัмилишга келдилар. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

## Эски тос, эски хаммом к. эски

ХАММОМЧИ Хаммомда келди-кетдини бошқариб турувчи хизматчи. Афанди бир куни хаммомга туиган эди, хаммомчи уни назарга илмай, эски тос, йиртиқ лунги берди. "Латифалар». Хаммом ёпиклигини кўрган кишилар «хаммомии касал экан, у ёнилгига кетганини», деган миит-мииларнинг гуводи бўииди. «Муитум».

ХАММУАЛЛИФ [хам + муаллиф] Адабиёт, илм-фан ёки санъат асарларига, бирор кашфиётга тенг даражада хукуқи бўл-

ган шахсларнинг хар бири (бир-бирига нисбатан).

ХАММУАЛЛИФЛИК Бирон-бир адабий, илмий, санъатга оид асар ёки кашфиётга нисбатан муаллифлик хуқуқининг икки ёки ундан ортиқ шахсга баравар алоқадорлиги.

ХАМНАФАС [хам + нафас] Иш-фаолиятда, хаётда доим биргаликда бўлувчи, "бир хил нафас олувчи». ЎУим кўрдим, турли миллат кишилари билан хамнафас, хамтовоқ, хамдард, қуролдош бўлдим. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Замон билан хамнафас бўлган санбаткореина узз замондошларининг образларини ярата олади. Н. Сафаров, Оловли излар. Малзун булиб яиаини афзал кўрганлар Бу̀лолмас одамзод билан хамнафас. F. Ғулом.

ХАМНАФАСЛИК Хамнафас бўлиш, хамнафасга хос муносабат. Ижсодкорнинг халк хфаёти билан хаамнафаслиеи - рассом иктидоринине мухим томонларидан. Газетадан. Турли халқларнинг уззаро яқинлашувида, инсониятнине мавнавий хамкорлиеи ва хамнафаслигида бадиий таржиманинг роли беқиёсдир. Х. Ёдгоров, Хаёт тўлқинлари.

ХАМНИШИН $1 \phi$. هــنشــنـن - бирга Ӱтирувчи] кт. Ўзаро сухбат, ўтириш, улфатчилик кабиларда бирга бўлувчи шахс. Axup $m u$ рик жонга.. хамдаму хамнииин элу юрт керак. Х. Султонов, Бир оқном эртаги. Мухаммад ІІариф, энди қуурада хамнишин йў, ёлғиз ўз яшайди. Қ. Мирзо, Олам гўзал.

ХАМОВОЗ [хам + овоз了 1 Бошқалар билан бир хил айтиладиган ёки бир хил эшитиладиган.

2 кўчма Бирор иш, мақсад бўйича айтадиган гап-сўзи, фикри, «овози» бир; тилакдош. Эл сўзи билан сузим хамовоз, Ёр мехри эди куัнгилга пардоз. С. Абдулла.

ХАМОЙИЛІ [a. حمـايل - тасма, қайиш; камарбоғ] Елкадан белга тушадиган камар, тасма, боғич. Устига хилбати заррин, совутлар кийган, белида құлич, хุамойил, сурати подиога у̀хшайди. «Бўтакўз». Туморчалар, хамойилар тақмасдан, Гузал кизлар, ёи келинлар мехнатда. Fайратий.

ХАМОН [ $\phi$. هـمان - худди, айни ўзи] реш. 1 Шу дамгача, хозиргача, хали хам. Сенинг гапине хамон қулогимда. Хамон иилаяпти. Хамон сузлаяпти. - Довул хамон кутурмокда. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Орадан

қанча йилаар утсса хамки, хамон мана шу хикоя менга тинцлик бермайди. Газетадан.

2 кўм. взф. Пайт муносабатини билдиради; ўша (шу) ондаёқ, билан(оқ). Улар жардан чиккан хамон одам овозини эшитдилар. М. Мухамедов, Қахрамон изидан. [Гулнор] Йулчи туेғрисида Нурининг сўзарини эшитган хамон, олам унине кугига қоронғиланди. Ойбек, Танланган асарлар. ..ёнбои кўигани хамон кўзи юмиииб, уйку босарди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

ХАМОНО [ $\phi$. هـــان - айнан, хақиқатан, шубхасиз; модомики, қачонки] айн. хамон 2. Йиеитали поезддан тушган хุамоно унинг куัнгли хиралашиб, кеча ва аввалги кунлардаги бу томонга интилишдан заррача нишон коляаганди. Д. Нурий, Осмон устуни. Қори билан хайрлашиб, ичкари ховлига кириии хамоно, орқада шатиллаб келаётган киии кадамини сезди. Мирмухсин, Умид.

XAMOKAT $[a$. حمـاقت - аұмоқлик, тентаклик; жахл, ғазаб] кт. Ахмоқлик, тентаклик, ақлсизлик. -Бу сиёсат эмас, хамоқатдир, - деди Маждиддин. Ойбек, Навоий.

ХАМОХАНГ [a. هـمآهنگ - бир хил охангдаги] 1 Охангдош, бир хил охангли. Сохилларда най чалай, Куйла, хамоханг булай. Миртемир. Хамоханг жаранглар бирдай куйимиз, Узоқ-узоқларда яиаймиз гарчанд. Зулфия.

2 кучмма Бир-бирига уйғун, монанд; мос, бир хил. Буюк дустлар хйжронда хам фикрдои. Улуғ қалблар тепаётир хамоұанг. М. Шайхзода. Куилар товуши, сувлар шовқини қалбимизга хамоханг, якұн. Уйғун. Кия уттирган Хаётнинг чекка томирлари аўкяллар, бекасам камзулига тикилиб турган булликқ кўкраги нафасиеа хаммоханг бууииб, гох кутарилар, гохя туиар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бадиа қулочларини ёзиб, чирманда «гижбанг»ига хамоханг ўйинга туииб кетди. Мирмухсин, Меьмор.

ХАМПО (Й) [ф. ташловчи: хамрох, йулдош] кам қўл. Ишларида бирга булувчи, кўмаклашувчи. III кар, уйдан куунгли тўлмаган бўлса хุам, шундоқ кампир чекига тушгамидан хурсанд. Ахир тайёр хампо.. беминнатеина суянчиқ топаман, деб туииеа кирибдими! Х. Назир, Кўктерак шабадаси.

ХАМІОЛИК Хамкорлик, ишда, хаётда биргалик. Қиздаги бундай табиатни Наби

дустлик, курсдошлик, хамрозу хамполик туйғуси деб туиунарди. Н. Ёқубов, Жон.

ХАМРАНГ [хам + ранг] кт. Бир рангдаги, ранги бир хил; ранги уххшаш. Туну кун Волгада Хеч тухтамай жанг, Бўлиб дарёда сув Кон бирла хамранг. Хабибий.

ХАМРОЗ [ф. هـمرلز-сирдош] Юракдаги гап-сирларини уртоқлашадиган, уни бирбиридан яширмайдиган киши (бир-бирига нисбатан). Хар бир кииининz ўз сирдоши, хамрози бўяади. «Ёшлик». 150 нафар кария бир оила абзоларидай иноқ, бир-бирлариса хамдам, хамроз бўиб яшайди бу боғда. Э. Охунова, Чўққиларда қор. Бир умр мен бирла қолаин, бу кўнсил хамрози бўл, Эй сахар уфки, унинг сен зарварақ қоғози бўл. Э. Вохидов.

ХАМРОX $[\phi$. . هـر - йўли бир, бирга юрувчи; йўлдош] 1 Йўлда бирга борувчи; йулдош. Хамрох буумоқ. Ярим кеча вақтида шахарга киради, ёнидаги тетик хамрохинине кўмагида бир чойхонага кириб олиига муваффак бу̀лади. А. Қодирий, Обид кетмон. ..мехнонхонага қ̆айтаётганимизда, хамрохлардан бири: -Темир йўл билан иахар ўртасидаги яйдоқ майдон қани? - деб сўради. «Ў Збекистон қўриқлари».

2 Иш-фаолиятда, хаётда бирга бўлувчи шахс. Хар куни кечга томон Собиржсннине болаларидан биттаси Хайрибиби олдига келиб, хамрох булиб ётарди. Д. Нурий, Осмон устуни.

3 кўима Бирга бўлувчи; бирга. Ўианда менга угкинч доимий хамрох эди. «Ёнлик». Ойбек ўз қсахрамонларини иложи борича яхиииик билан хамрох булиига, доимо эзгу ният билан яшашиа давват этади. «ЎТА». $\breve{У}_{\text {лар вактда хุамрох булсин имоним. «Мурод- }}$ хон».

ХАМРОХЛИК Хамрох холат; йўлда, ишфаолият ва ш.к. да биргалик. Кечга якин меамор бир мударрис ва яна бир мансабдор хамрохлигида.. Арк дарвозасидан абхоналар ёнидан уัтиб, юкорига кўтарилди. Мирмухсин, Меьмор.

ХАМСАФАР [хам + сафар] Сафарда бирra бўлувчи (бўлган) киши. Мен юкларимни шоииб-пиииб, юмалоқ-ясси ураб, хамсафарларим билан кўл бериб хайрлашдим. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. Хамсафар дўстларим катта хаёт йў-

мини босиб утган ажойиб, дилкаш кииилар эди. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

ХАМСИНФ [хам + синф] Бир синфда ўкувчи (ўқиган); синфдош. Дорилфунундаги собик хамсинфларни хаёддан кечирди. А. Қаххор, Сароб.

ХАМСОЯ [ф. هـمسايه - соя остида бирга: кўшни] шв. Ёнма-ён ховлида яшовчи; кўшни. Бир факир бир бадавлат одамга хамсоя экан. «Эртаклар». Салом-аликдан сунг, албатта, хамсоянгиз «хучи, хизмат?» деб сурраии тайин. Газетадан. Бизда йўғи - хамсояда, уларда йуги бизда бор. Газетадан.

ХАМСОЯЧИЛИК с.m. Қӱшничилик. Аммо хозир кишлоқ жойларида хам кўниқуинничилик, хамсоячилик хамин қадар. Газетадан.

ХАМСУХБАТ [хам + сухбат] айн. сухбатдош. У ёнидаги жавондан таклиф ва шикоятлар дафтарини олиб, хамсухбатининг олдига қўйди. М. Хайруллаев, Тилла маржон.

ХАМТОВОК [хам + товоқ] 1 Бир товокда (ёки бир дастурхонда) таом еювчи. Овқат тайер булганда, хамтовоқларингни чақир, улар сен билан бирга таом есинлар.. "Қобуснома».

2 кўчма салб. Иш-фаолиятда бирга бўлувчи, бир-бирини қўлловчи; шерик. Менинг бой бўниии мумкин эмас, аммо хамтовогингиз Нажибийнинг бой булиши хеч гап эмас. Б. Рахмонов, Бахор арафасида. ..матлубот жамиятининг собик, раиси ва унинг хамтовоқлари қилмишларига яраша жазоландиаар. «Муштум».

ХАМФИКР [хам + фикр] Фикри, тушунчаси, дунёқараши бир хил бўлган; фикрдош. Санам.. гапнинг тарзидан онасининг кампир билан хамфикр эканини англаганэди. Ш. Холмирзаев. Тўлқинлар. Мавлон хам. Карим охунга ухшаш хуичақчак, хазикаш эди. Улар хамфикр булиб колидди. А. Хакимов, Илон изидан. Турмуш урртоғим билан хаммаслак, хамфикр эдик. Газетадан.

ХАМХОНА [хам + хона] 1 Бир хонада яшовчи, бирга турувчи. Унинг одатдан таиқари шод эканини курриб турган хамхоналари хазиломуз гап таилашди. П. Қодиров, Уч илдиз.

2 куччма поэт. Ғам, азоб каби кечинмаларга дучор, гирифтор. Бир неча кунлардан бери Кўрмай висолинг, эй пари, Тураи

бало, минг ғам билан Хамхона бўдим соғиниб. Хамза.

ХАМШАХАР [хам + шахар] Бир шахарда туғилиб ўсган, бир шахарлик. Хамшахар йигитлар. - Бу сўим масканларда шанба ва якианба кунлари сайру саёхат қилган хамиахарларимиз жуда кўнгили дам олади, яхии хордик иикаради. Газетадан.
 эмишган: опа ёки сингил] 1 шв. Опа ёки сингил. Тозагул хамшираларининг юракларидаси гапни топиб гапирди. Х. Fулом, Машъал.

2 Шифохонада ишловчи, ўрта тиббиёт маълумотига эга бўлган ходим; тиббий хамшира. Шерзод кўзини очиии билан навбатчи хамиира тумбочка устига қўйиб кетган дорига кўзи туиди. Ў. Хошимов, Нур борки, соя бор. Тиббий хамшира булса керак, ок халат, ок қалпоқли жувон келиб, Муродовани шифохонага таклиф этди. И. Рахим, Ихлос.

ХАМШИРАЛИК Хамшира иши, касби. Ватан, халк кулимга хамширалик гувохномасини тутқазди. Газетадан. Уларнинг куммаги бидан иу йили.. тиббиёт коллежининг хамширалик булимига уқцига кирдим. Газетадан.

ХАМШИША [хам + шиша c.m. Бирор кимса билан бирга ичкилик ичувчи, ичкиликбозликдаги улфат; шишадош. Аеар Эхсон олдида, масалан, Мухаммаджон домла билан хамиииа булганлари эсига тушса, отаси ууғриликда айбланган ёш боладай нам тортар эди. А. Қаххор, Сароб.

ХАМЮРТ Бир юртда туғилиб ўсган; юртдош. Хамюртларимиз - узбек сейсмологларининг хам кулга киритган ютуқлари диққатга сазовордир. Газетадан.

ХАМҚИШЛОқ Бир қишлоқда туғилиб ўсган киши, бир қишлоқлик. Кумри - Сарагуанине хамкишлоғи, жуда якин дугонаси, етим к̧из эди. А. Мухтор, Чинор. -Эй, сен шуни бир ёзсанг экан, - деди хамқишлоқларим афсус охангида. Газетадан.

ХАМҚУР айн. тенгкур. Иўлии ўз хамкурлари билан бирга тонг шабадасида иига туиар, куёи тик келганда оєкатланиб, то коронғилик туигунча яна мехнат қилар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХАМХУЖРА [хам + хужра] Бир хужрада яшовчи кини. Саидий қайтиб келганида,

хаммужраси Эхсон тор ва дам уйда иитониан, димиқূиб ултириб. мутолаа қилар эди. А. Қаххор, Сароб.

ХАНГАМА қ. хангома.
ХАНГИ 1 Хадеб ханграйверадиган (эшак хақида). Эиакнинг ёмони - ханги, одамнинг ёмони - банги. Мақол. Бир танииим хангисига тўким кূидириб́ юрган эди. ПП. Қодиров, Уч илдиз.

2 Эркак эшак. Кирга уррлаб бораётган ханги чарчаб, туухтаб қолди. Т. Мурод, Кўшиқ.

3 Бақироқ, шанғи.
ХАНГ-МАНГ Гангиб, эс-хуши қочган холатли; хайратга тушган. Абдуллажон ханемане, оқариб-бӱзариб туриб колди. «Ӱзбекистон қўриқлари». Улар ёнгин атрофида хุамон чинкириб, дод солиб юрган Лаъини курриб, ханг-манг бўлиб қолдилар. Х. Fулом, Машъал.

ХАНГ-МАНГЛИК Эс-хушини йЎқотиб гангиб қолиш; ханг-манг холат. -Буреум, деди Мансур бир дамлик ханг-мангликдан кейин. Ё. Шукуров, Уч савол.

ХАНГОМ [ $\phi$. هـنگّا - вақт, давр; юриш. силжиш] махс. Туукув дастгохида: танданинг моки ўтадиган оралиғи.

ХАНГОМА $[\phi$. , هـخگا - оломон, йиғин; гурунглашиш, хушчақчақ сухбат了 1 Бир неча киши ўртасида кўтаринки рухдаги, ширин, хушчақчақ сухбат. Хангома қ̧имоқ. - Яиил уватларда завқли ку̀ииқлар, Щавкм хангомалар бўлар ку̀п шинам. F. Fулом. Куюқ зиёфат, ўйин-кулаи, хангома ярим кечагача давом этди. Ж. Шарипов, Саодат. Содда ва самимий хяангома билан чой ичилар экан, дарахтлар орқасидан хўнграб ииғлаган товуи эиитилди. Ойбек, Танланган асарлар.

Хангома қилмоқ айн. хангомалашмоқ. У-бу туัғрисида бирпас хангома килиб Усаржон жўнаркан, Дадамат уни пешинда бедана паловга таклиф зтди. Ойбек, О.в. шабадалар. .. Иложи бйлса, иини қўииб, хангома кุилимиз келади. Р, Файзий, Чўлга бахор келди.

2 Қизиқарли, кишини хайратга соладиган воқеа. Қизиқ хангомалар айтиб, кўнглини хуи киладиган кииилар бор эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Іундай киаиб, ёр-биродар, трамвайлар хангомаси хозирча тура турсин, энди гапни биринчи автобазадан

эиитине. «Муштум». Эналаринг кўчада туқканми, бу нима хангома! Ойбек, Танланган асарлар. ШІахар саноат корхоналарини газлаштириидаги хпангомаларни гапириб, тазбни хуфтон қилмай қўя қолайлик. «Муштум».

ХАНГОМАЛАШМОК У ёқ-бу ёқдан, қизиқ-қизиқ воқеалар хақида сухбат билан вақтичоғлик құлмоқ: хангома қилмоқ. Йўлчи у้з дўсти Қоратой темирчи билан хангомалашиб утирди. Ойбек, Танланган асарлар. Қани, бу ёқжа кел, уғлим. Бир оз хангомалашайлик. «Муштум».

ХАНГОМАТАЛАБ [хангома + талаб] Хангомани, хангомалашишни яхши кўрувчи. Икковимиз хам хтангоматалаб бўлганимиз учун кунларимиз хазил-хузулсиз утммасди. Газетадан.

ХАНГРАМОК 1 «Ханг, ханг» деб овоз чиқармоқ, шундай овоз билан қичқирмоқ (эшак хақида). Афандинине эшаси кўприкка етганда ханераб нборибди. «Латифалар".

2 Эшак овозига тақлиц қилмоқ; у̀шшатмоқ; бақирмоқ, қичқирмоқ. Бир куни бойваччалар менга, эмгаклаб хангра, дейииди. X. Турсунқулов, Хаётим қиссаси.

ХАНДАЛАК Қовуннинг юмалоқ, майдароқ, хушбўй, эти кмшоқ, эртароқ етилациган бир тури. Мула Обид сабзи ва бодрингни сотиб битириб, хандаласини узади. куушнилар хандалак узганда, мулла Обиднинг ковунига гал келиб колади. А. Қодирий, Обид кетмон.

ХАНДАСА [a. هـندسه - геометрия] эск. айн. геометрия. Мадрасада диний илмлардан таиқари дунёвий иімлардан хиисоб, хандаса, тарих.. укиитилади. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. -Мен ўилайманки, бу сохада бизда камчилик йўқдир. Аммо хисоб, жабр, хандаса, жуғрофия, тарих, фалакиёт, табииёт каби кӱn иммлар бор, - деди Анвар кори. Ойбек, Улук йўл.

ХАНДАСАВИЙ, хандасий [a. هندسهوى, هـندسي - хандасага, теометрияга оид э эк. Хандасага оид. Меъмор илеари бир лойихалари йўқолгани сабабли қоғозу тасвир-чизикларини, хандасавий хиисобларни жуда эхтиёт қุиларди. Мирмухсин, Меъмор.

ХАНИК Уйнинг пойгагида ёқи дахлизда ювиниш, юз-қўл ювиш учун махсус ишланган жой; обрез. Дахлиздаги ханик четида чўнкайиб уттириб, Умид кайноқкина

сувда юз-кўлини ювиб, ичкарига кирди. Мирмухсин, Умид. ..уйга ечинди, ханикда бет-кўлини ювиб, юкорига чиқุб уттирди. Х. Fулом, Mаиъал.

XAHHOT $[a$. حتُاط - жасадни мумиёловчи; ғалла сотувчи| тар. Дон олиб сотувчи савдогар, донжаллоб. Унинг шарафига.. тоикентлик йирик ханнотлар ІІокир хожи, Конил хожилар катта зиёфат берди. А. Хакимов, Илон изидан.

ХАНСИРАМОК Югуриш, огир юк кўтариш, хаво етишмаслиги, хаяжонланиш ва ш.к. туфайли тез-тез, оғир нафас олмоқ; халлосламоқ, харсилламоқ. III захоти эшик маращлаб очилиб кетди-да.. нафаси бўғзига тицилиб, хансираган холда Марат Маматов пайдо бўлди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. Махди терлаб кетган, оғзини каппа-каппа оииб хансирар, бу дахиатхонадан тезрок чициб кетеиси келарди. С. Сиёев, Ёруғлик.

ХАНСИРАТМОК Хансирамоқ фл. орт. н. -Қеии тиккага келмасданоқ сахронинг ловудаган нафаси хансиратиб куйди мени, деди Ахмаджон. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

ХАНСИРОК Хансираб нафас олиш; шу тарзда олинган нафас. Кизлар чарчашгандай, юзларига толим-толим бу̀ииб туиган соџарини тузатиб, хансироқ билан келиб умирдилар. Х. Шамс, Душман.

ХАНУЗ [ф. ј, - хали, хали хам, халигача, хамон] Шу вақтгача, хозиргача, хамон. Қахрамон билан турмуи қурганларига ун йи буаяпти. Хануз бефарзанд. С. Кароматов, Сўнгги бархан. Сидиқжон гарчи хануз оғзи бемаза ва боши оғирроқ булса хам.. кунгии ку̀тарилиб, тавби очилганиданми, муда енгиа тортди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқтари.

ХАНУЗГАЧА айн. хануз. Лекин дард колганимда, ханузгача қулидан келадиган ёрддмини аямайди, узи мард йигит. А. Қодирий, Обип кетмон.

ХАП I такл.c. Оғизнинг тез очилибеппидишини, шунда чиқадиган товушни билпииради.

Хап этмоқ (ёки демоқ) Тишлаш учун очилган оғизни тез беркитмок (ит, бўри хақина). Ит хаа этиб тиилаб олди. Бурри хап этиб ташланди.

ХАП 11 шє. унд. с. Жим! Ая!.. Рисолат хона шошиб, Абдувалига ўгирилди. -Хап, -

кўрсаткич бармоғини лаблариса босиб, Хабиба хонимнинг уйи томон кўз ташлаб олди. Ш. Тошматов, Эрк қуши. Хариии отеа уухиабб тайсалламай хฺап турсанz-чи! С. Ахмад, Чўл бургути. -Хап уттир, тирмизак, - хисобчи болани жеркиб берди. Х. Ғулом, Машъал.

ХАПИЛЛАТМОК $c . m$. Шоша-пиша ошамоқ; ямламай еб қўймоқ, ктиб юбормоқ. $y$ [Абдуллахон] хамма болалар каби балх тутга ўч, ярим челагини хапиллатиб еворар. эди. Х. Ғулом, Тоиткентликлар. Кўк от.. ерга эгилиб, нам уттни хапиллатиб чайнай боилади. Х. Ғулом, Машъал.

ХАПИНМОK шє. Орзиқмоқ, дукилламоқ (юрак хақида). ذ̆ у уйини бир нена йилдан кейин яна курган Эъзозхоннинг юраги хұапинди. X. Fулом, Машъал.

ХАПРИKМОK айн. ховлиқмоқ. Юраги хаприкиб, урнидан туриб кетди. У. Умарбеков, Юлдузлар.

ХАПҚАТ кам қўд. Каттакон, улкан, кенг. Xапкат этик. Xапқ̧ат одимлар. - Apcлонкул.. йирик, хапқат одимлар билан жўнади. Ойбек, Навоий.

ХАП-ХАП 1 Xan I с. такр.
Дал-хапп қилмоқ бол. Шоша-пиша ошамоқ. еб қўймоқ.

2 Фойдасиз гап, бехуда вайсаш. Юзта хап-хапдан - битта чап-чап афзал. Мақол.

XAP [ $\phi$. - хар; хар қандай, истаган, хар қайси] беле. олм. 1 Шахс ёки нарсаларни, уларнинг белгиси, харакати ва б. жихатдан бўлган туридан ажратиб (яккалаб) кўрсатади, шу тарзда белгилайди. Хар $m \dot{y}$ кисда бир айб. Мақол. Демак, бекор бўлмабди курбон, Хар қурбонга бўлсин шарафшон! Х. Олимжон. Хожи бўлса, хар беш дакикุада ичкари томонга қулок солиб туххmap.. эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Рўзимбой элликларни қоралаган, басавлат, хар билаги келисопдай полвон киии эди. С. Сиёев, Еруғлик. Фотима янги кетмон биаан ер чопар, хар урганда, ернине киндигини узиб оламан дерди. Т. Ашуров, Оқ от.

Хар қалай Нима бўлса (бўлганда) хам. Аламданми ёки йиситлик ғурури устун келдими, хар қалай, бир нафас билан тоғорага солиб олдим. С. Сиёев, Ёруғлик. Лунжига туширган бўлса керак. Хар кааай, шундан кейин Умри мени курганида, кучанинг у бетига утииб кетадиеан бўлиб кєодди. А. Қаххор, Асарлар. Боя янгалари кои-кўзари-

га сурма тортиб, ёногига сурма суртганиданми, ё щунча одам унга тикилиб хавасланганидан уялганигами, хар қалай, юзлари лов-лов ёнарди. Р. Рахмон, Мехр кўзда. Хар холда айн. хар қалай. Хар холда, Тоикент ахолиси Азизбек истибдодидан ортик тўйди, кимдан куммак сураини хам биммайди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хар холда, бу оддий хол эмас. О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув.

2 Сууроқ олмошлари ва бир, нарса каби баъзи сузлар билан бирикиб, белгилаш олмошининг умумлаштирувчи турига мансуб олмошларни фосил қилади. Хар қандай тасодифнинг олдини олии керак-да! О. Мӱминов, Хиёбондаги уч учрашув. Тилак тилар эл дуосида: Хар кайсингиз бўлинг мингга бои. Х. Олимжон. Емон одам булсангиз, мени хар нима қилишинеиз қўлнниздан келар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. - Хар ким укийверса, подани ким боқади? - деди аччиқааниб Мирзакаримбой. Ойбек, Танланган асарлар. Хайдар ота, хар нима бўлса хам Ултармага бориб, $[$ Асроркулни] куриб келай, деб дудга чиқди. А. Қаххор, Асрор бобо.

3 Вақт, жой-макон билдирувчи баъзи сўзлар билан бирикиб, кўшма сўлар хосил килади: хар доим, хар гал, хар сафар, хар замон ва б. Хар вақт жуда эхтиёт булиб муомала килар эди. Ойбек, Танланған асарлар. Хар замон якин-йироқдан гадой товуши эиититади. А. Қаххор, Бемор. [Гулнор] Хар гал кампир билан ёлғиз коларкан, дарров кизнинг холини сурарди. Ойбек, Танланган асарлар. Сайхонликни уррмон хар ёкдан уррао́ олганди. Ойбек, Куёш қораймас.

XAPAKAT [a. حركت - юриш, қимирлаш, тебраниш; фаолият; жараён; арабча сўзларда қисқа унлиларни кўрсатувчи белгилар] 1 Киши ва нарсаларнинг ёки уларнинг қисмларининг тинч холатдан чиқиши: қўзғалиши, қимирлаши ва ш.к.; тинч холатга қарама-қарши холат. Одамларнинг кузларида, х̧аракатларида кандайдир нотинчлик сезди Йулии. Ойбек, Танланган асарлар. Унинг юриилари, кифтларининг харакати нихоятда чиройии эди. Мирмухсин, Меьмор. Бу қоронгиликда аллақандай махауқларнинг лии-лии харакати аранг кўзимга чалинарди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Кудратли ғилдираклар харакатидан келаётган овоз Ойбекни хаёлга чорлади. Газетадан.

2 Ишни бажаришда фаолиятнинг холати, бажарувчининг фаолият тарзи, йўсини. Хали ўринларини йиғиитириб улеурмаган жангчиларнинг харакатида шошкалоқлик куринди. Шухрат, Шинелли йиллар.

3 Киши тана аъзоларининг маълум бир маъно, мазмунни ифодаловчи харакат-холати. Табиб.. курбошига нимадир деди. Унинг юз ва куа харакатидан «сиздан нима кетди, бир курайлик», деган мавно англашилиб турар эди. А. Қаххор, Кўр кӱзнинг очилиши. Уаар энг ибтидоий тилга - харакатлар, имолар билан фикр уктириига мурожаат қилдилар. Ойбек, Танланган асарлар. Хотин унинг харакатидан «уппич бер» деган мавнони англади.. А. Қаххор, Нотиқ.

4 Бирор ишга киришиш, бирор нарса килишга уриниш; интилиш, тиришиш. $\bar{y}_{F}$ лини ўқитиш учун қилган хамма харакатлари бекор кетди. Ш- Шерали хамииранинг харакатини кузатаркан, юраги сикилиб. зурға гапирди. С. Кароматов, Олтин қум. Муталнинг биринчи харакати буии кетди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Ахмаджонн.. бир харакат билан пулемёт тепкисини босди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

Харакат қилмоқ Уринмок, интилмоқ. $у$ йиғлаб юбормасликка шунча харакат қцла хам буммади. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Бола тақаидии будади, у.. уз отасига тақлид килиига харакат килади. С. Зуннунова, Янги директор.

5 Пайида бўлиш; тараддуд. Режсамиз амалга ошаётганига суюниб, тўй харакатига туидик. «Муштум». Корининг хотини дастурхон харакатида юрганида, у гап боилади. Мирмухсин, Бир хум тилла. Яхииси, каииин отангга узрингни айтиб, бу уйдан кетиш харакатини қил. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

6 Хатти-харакат; қилиқ. Унинг бу харакатлари куัпчиликни ранжитди. $=$ Сирожнинг гап ва харакатларидан самимият, соддалик ёғиииб турар эди. Ф. Мусажонов, Хури.

7 Маконда бирор йўналиш бўйича бўладиган силжиш, юриш ва б. Кўча харакати. Д̆уа харакати коидалари. Транспортлар харакати.

8 кўчма Ўсиш, ривожланиш. Жамият олға қараб харакат килар экан, ёилар хам ууша бараварда ўсишлари керак. Газетадан.

9 флс. Модданинг яшаш усули, унинг умумий ажралмас хусусияти, моддий дунёнинг ўзгариши ва ривожланишининг тўхтовсиз жараёни. Модда доимо харакатда. Материянине асосий намоён бўиши эса харакат, фазо ва вакт билан боғлангандир. «Фан ва турмуш".

10 Маълум мақсадга қаратилган ақлий ёки жисмоний фаолият; иш, мехнат. Харакат, харакатдд - баракат. Мақол. $\boldsymbol{\square}$ Полвонёпда кечаю кундуз харакат тухтамас, юк ортилган кемалар бу кенг, суныий анхор оръали Амударёга борар, ундан Орол денгизига туииб, Газзолига кетарди. С. Сиёев, Ёруғлик.

11 куัчма Белгили мақсад кўзда тутилган ижтимоий фаолият. Милиий-озодлик харакати. Ничилар харакати. Тажовузкорлик харакати. Ядро куролларидан воз кечии харакати. - Афғонистон мустақиллигини куэловчи «ёи афғонлар» харакати боиланади. Мирмухсин, Чодрали аёл.

Харакат номи тлш. Феълнинг иш-харакатнинг номинигина билдирувчи (уни аовчи), замон, шахс-сон, майл каби маъноларга эга буллмайдиган шакли. Бу шакл -(и) u, -(y)в, -мок қўшимчаларидан бири билан фосил қилинади: укиии, укуя, уқиноқ каби.

ХАРАКАТЛАНМОК Харакат қилмоқ, қимирламоқ: қўзғалмоқ; юрмоқ. [Кумуии] Энди боягига қараганда бир оз енгиллангансинон, жон олувчи кора куззари харакатлана боилаган, буғриккан қизиа юзлари очилинқираган эдилар. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

ХАРАКАТЛАНТИРМОК Харакатланмеқ фл. орт. н. Новча буйли Каримжон ўне кулини харакатлантириб, тинмай суззарди. Газетадан.

ХАРАКАТЛИ 1 Харакат қиладиған, қимирлайдиган, силжийдиган.

2 Бирор иш қилишга уринадиган, тиришадиган, харакатчан.

ХАРАКАТСИЗ 1 Харакат қилмайдиган, қимирламайдиган, қузғалмас холатли (холатда); бир жойда туриб қолган. Кутилмаган ғазабга учраган Бозоров нима дейциини бимай, тилсиз, харакатсиз, ёғочдай қотиб пурарди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Бирор иш қилишга уринмайдиган, тиришмайдиган; фаолиятсиз, суст. Харакатсиз одам.

3 куัчма Фойдаланилмай, инлатилмай ётган холатда(ги). Китоб оиллисининг уззига хос хусусияти шундаки, кўпдан буён харакатсиз ётеан эски китобларга иккинчи умр бахи этилади. Газетадан.

ХАРАКАТЧAH 1 Тез харакат қиладиган, тез қнмирлайдиган, серхаракат. Харакатчан хужайралар (биол.). Харакатчан бола. «Вася» деганда, бу йиситнинд келиисан ва харакатчан қомати одамларнинг ку้з олдиса келиб туради. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Серғайрат, ишчан. Мухиддин Кориёкубов иродали, харакатнан, хуичақчак, ажоѝиб овозли санваткор эди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ХАРАЛА-ТАРАЛА Ялло қилиб, кайфсафо билан кун ўтказиш. Бавзи бир фирқа авзоларининг гапхонада ноз-небыматларга ғарқ бўлиб, эрта-кеч харала-тарала билан умр ўтказганларини ёзсак нима булади. *Муштум».

Харала-тарала қилмоқ Беғам, беташвиш, ялло қилиб юрмоқ, ишламай кайфу сафо қилмоқ. Бўрибоѝ бўлса рузғордан юлиб-юлкиб, яна киии билмас йўлар билан пул топиб, харала-тарала қилиб яшайди. Х. Назир, Уัтлар туташганда. -Бавзилардек кулиб, харала-тарала қ̧илеим кеамайди, - деди Чўтир хола Умидга. Мирмухсин, Умид.

XAPAM [a. حرم - хос, бегоналар кириши ман этилган жой; муқаддас, азиз жой; хотинлар; аёллар] 1 дин. Муқадлас деб ажратиб қўйилган, кириш тақиқланган жой (мас., Макка шахрида Мухаммад пайғамбарнинг мақбараси).

2 тар. Ховлининг аёллар учун ажратиб қўйилган қисми, ичкари (асосан, олий. юқори мансабдорлар хонадонларида). Хон аъёнларга рухсат бериб, харамга кирган, урданинг кундузлик ходимлари таркаииииб, факат кеча беклари, хон соқчилари, доимий ходимлар қолган эдилар. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Гурууғли ана щундай насихатларни килиб, узи харам сари қараб кетди. "Гулихиромон".

Харам огаси Харамдаги хотин-қизларни кузатиб юрувчи бичилган қул. У бир неча кун харам ичидаги хужрада ётади. Ўзига келгач, иу ховлида харам оғаси бўлиб иилаб юради. Мирмухсин, Меъмор.

XAPAMXOHA [харам + хона] айн. харам 2. Чап томонида амирнинг харамхонасига

ва қуибегининг хфовлисига бориладиган йӱлак. С. Айний, Эсдаликлар. ..инқилобдан илеари шу бино харамхона булиб, унда канизаклар турарди. Ж. Шарипов, Хоразм.

XAPБ [a. هري - уруш, жанг] эск. кт. Уруш, жанг. Жахон кузз тутди бу кудратіли харбга, Ғалаба билан биз борардик Ғарбга. Уйғун. Харб илмида хамма йўл бекилганда, жангчи учун ўлимдан боикса чора қолмагандагина, уззини-ўзи хчалок кчилади, дейилади. С. Ахмад, Хукм.

Харб олишмоқ Бири иккинчисига хамла қилмоқ, олишмоқ; тортишмоқ. [Набижон] Хӱрилаатиб, серқатиқ маставани ичишга тутинди. Лекин мастава ичаяитими, захар ичаяптими - фарқ қиммас, хаёлида хұамон ўиа раис билан харб олишар эди. Ф. Насриддинов, Ота ўғли.

XAPEA $[a$. حربـ4 - найза, санчқи] фольк. Найза, қилич каби жанг қуроллари. Одам кўп-да, хамма у̀ртага олиб, Хар тарафдан хар хил харбалар солиб, Энди туиди қилии олиб ғазога, Бек Гўугғи колди энди қุамалиб. «Хушкелди».

Харба қилмоқ фольк. Хамла қилмоқ. Холинг билмай, мунча сен харба килдинг, Парилар султони, сен энди ўлдине. "Бахром ва Гуландом». Бу билан аждахор харба қ̧имади, Аждахордан хееч сиёсат бўлмади. «Муродхон».

ХАРБ-ЗАРБ, харбу зарб [a. حربضر жанг ва зарба] Уруш, жанг, саваш. Кунлардан бир кун Чангали Мозандарон томондан йирткич хайвонлар мўр-малахдек бостириб келиб, жониворлар уртасида жангу жадал, харбу зарб бошланибди. А. Мухтор, Чинор. Отанг яхии, онане яхиии деб туриб, жон чиқар жойига туиирии керак: панд беролмасанг - узинг панд ейсан. Харб-зарб қонуни шу. С. Анорбоев, Оқсой.

ХАРВИЙ $[a$. حربي - урушга, кўшин, армияга оид] 1 Урушга алоқалор; уруш, жанг ишлари билан боғланган. Харбий асир. Харбий сир. Харбий хุолат. Харбий техника. Норнат фронтда эканини, бу ерда чанқок водийларга суе берувчи, нур берувчи канал эмас, балки харбий истехкомлар ковланиб, ёв йу̀лига ғов тикланаётганини сезди. И. Рахим, Чин мухаббат.

2 Армияга, харбий хизматга оид. Харбий врач. Харбий интизом. Харбий ии. Харбий хизмат. Хароий кийим. Харбий қисм. m-

Йлда хұарбий юк ва аскар ортеан маииналарнине кети қарийб узилмас эди. Ойбек, Куёш қораймас. У ерда бир тўп противоааз тақкан йиситлар харбий маик учун сафланмоқда эди. П. Қодиров, Уч илдиз. Хонага харбий медииина формасидаги.. офииер кирди. У. Умарбеков, Ёз ёмғири.

3 Армиядаги, харбий ишдаги киши, харбий хизматчи. Хеч ким харбийларга хос чақконлик билан жаөоб бермади. Шухрат. Шинелли йиллар. У олиму шоирлардан ку゙ра харбийларни иззат қиларди. Мирмухсин, Меъмор.

4 om, c.m. Харбий хизмат; армия. Ў ғлим харбийда.. у кетди-ю, икки кундан кейин немислар келди. И. Рахим, Чин мухаббат. Харбийга чакирилгунча Тоикентнинг йирик заводларидан бирида смена инженери бўлиб иилаган. Шухрат. Шинелли йиллар.

ХАРБИЙЛАШТИРМОК Харбий шароитга мослаштирмоқ, уруш эхтиёжлари учун ишлашга утказмоқ; фуқарони харбий ишга ўргатмоқ.

ХАРБИЙЛИК 1 Харбий хизматчи, аскар эканлик.

2 Харбий хизмат, харбийдаги хаёт. Харбийлик даеримнинг биринчи олти ойида сержант, сўнгги ойида эса лейтенант бўлиб қайтганман. А. Бахромов, Осон яшашнинг йўли.

ХАРБИЙЧА Харбий кишиларга хос, харбий хизматга тегишли. Харбийча ииламоқ. Харбийча кийинмоқ. Бу ерда хам хтарбийча қатттик интизом ўрнатилаан эди. Элмурод «салом», деб харбийча куррииии учун ку̀лини чеккасига қўйган эди, у кўл узатди, кўриидилар. Шухрат, Шинелли йиллар.

ХАРВИЙЧАСИГА Харбийларга хос бир тарзда, харбий кишиларга ўхшаб; харбийча. Бир аскар йигит харбийчасига салом бериб: -Бизда ака-ука Ражабовлар хизмат қчиииади, - деди грузинча охุангда. Н. Сафаров, Оловли излар.

XAPBOHA эск. Лўк, туянинг урғочиси.
ХАРГИЗ [ $\phi . ;$ - хения вақт, асло; қачондир] кам қўлл. 1 Асло, сира, хеч. Харгиз билдирма. Бу гапларни хаареиз хазил билмасил! «Гурўғли». У тарафи билан харгиз ишинг булмасин. Хамза, Паранжи сирлари. Аммо Адаи Карвон имону диёнатни харгиз унутмади. Х. Султонов, Онамнинт юрти.

2 Буткул, бутунлай. Жохидикни хареиз таиза, фарзандим, Энди токи, Оловхўжа пиринеман. «Юсуф ва Ахмад».

ХАРДАМХАЁЛ [a. هـردمخخيال] Ў3 фикрида қаттиқ турмайдиган, иккиланадиган; турлича, тайинсиз хаёллар огушида бўлган. Врач нима киларини билмай, хардамхаёл бўлиб турарди. Э. Усмонов, Елқин. Кейин, хай, майли дегандек, хардамхаёя кучага чиқиб кетди. С. Ахмад, Уфқ.

ХАРДАМХАЁЛЛИК Хардамхаёл холатлилик. Низомжон акасинине zапиеа туиунмади. Ўридан турди-да, хардамхаёлик билан кўчага чиқиб кетди. С. Ахмад, Уфқ. Хардамхаёлиик билан яиаган одам фойдали ишни хам вактида килолмай.. қолаверади. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.

ХАРИНА [ф. هر ينهة]: дарди харина I) кетмайциган, кишига ётишиб олган дард; 2) куัчма кутулиб бўлмайдиган кулфат, азоб; шундай белгили, хусусиятли нарсага нисбатли қақорат сифатида қӱлламади. -Агар ахвоа шундайлисича давом этаверса, бари бир, хаммамиз хзам қирилиб кетамиз. Бу турмуи эмас, дарди хุарина, - деди Рафоэл. Е. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот. Пlоиманг, бу дарди харина озрок тутакссин! Пуфпуф. $\overline{y_{y} \ddot{,}, ~ а х . ~ Т у т у н ~ ж и г а р и м н и ~ х а м ~ т и т и б ~}$ юборди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХАРИР [a. حرير - пак; шойи мато] 1 Юпқа ипак газлама. Харирдан тикилган кўйлак. Харир дурра. Мулозимлари тиладўз чопон ва хৃарир куйлаклар тугилган зарбоф бугғиани малика оёғи остига қууйдилар. М. Осим, Карвон йўлларида.

2 Умуман, юпқа, нозик газлама. Хұарир иол руммал. пемякоса устидаги харир матоларни итқитиб ташлаб.. ууйин туидди. Мирмухсин, Йўқолган жавохир. Харир матолардан тикилган ране-баранг қизлар кўйлаги хона деворида осиғаиқ турар эди. Н. Сафаров, Катта карвон йўлда.

3 куัчна Тоза, мусаффо, шаффоф. Кеи кириб, ок харир кор устига тун уззинине қора либосини ёпди. Й. Муқимов, Матонатли кишилар. Тонг отган, хавони қоплаган хэарир туман орасидан олисдаги тоғлар эласэаяс куринар эди. О. Ёқубов, Излайман.

ХАРИС [a. حريصص - хирсли, бирор нарсага берилган; очкўз, тамагир; тежамкоры 1 Бир нарсага хирс қўйтан, хирсли; иш-

қивоз, жуда орзуманд. Шахматга хุарис одам. Хоккейга харис.

2 Очкўз, тамагир; қурумсоқ. Мен қорнидан бўлак ғами йў, харис, жохил уламоларни ёмон кураман. С. Сиёев, Аваз.

ХАРИСЛИК Харис бўлиш, харисга хос хусусият, хатти-харакат. Харислик билан пул йиғмоқ. ССамандар унинz қуллддги иииага хэарислик билан қараб кууиди. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча. ..сотувчи йигит унине хุар бир қุиииги, хатти-хтаракатини хзарислик билан кузатмоқда эди. Э. Авзам, Кечикаёттан одам.

ХАРИФ [a. حريغ - шерик, бирга ищловчи; уртоқ, улфат; бирга ўйновчи; мижоз) 1 km . Шерик, жўра, улфат. Мирвали бангининг харифи хисобланган Утаарбой унга жавоб берди. А. Қодирий, Обид кетмон. Ахир, бекас бир нотавон, унутилган ғарибни Қахратон қиш кечасида йўяарди қсай харифи. Р. Бекниёз, Тўтиё.

2 Бирор кимсага зид харакат қилувчи, қарши курашувчи; рақиб. Кураи майдонига тушеан полвон - эр Беллаииб олмоққа хаариф чакирар. М. Шайхзода. Табибий билан муносабатлари бузуклигини эиитиб, Саид Fозига ухшиаган харифлари пинхона куаиб юрган эди. С. Сиёев, Еруғлик.

XAPHA 1 фольк. белг. олм. Барча, хар нима, нимаки. Қулоқ солдим харна деса амрига.. Х. Олимжон. Харна сирни айтаверинс уัзима. «Хасанхон». Кўнглидаги харна ғуборлар кетди.. «Бахром ва Гуландом», Аркон давлатимни сенга топиирдим, Харна ихтиёрим сенга топиирдим. «Хасанхон».

2 Нима бўлганда хам, хар холда. Хўжабековнине суузига кириб, харна ялама бўлади, деб хамма йўбоиловии серкаларнинг жунини кирқтириб юборди. С. Анорбоев, Оқсой. Лекин Қўлдои харна уузини Каримдан ожиз санаб, гапни боиқа ёққа буриб юборди. Х. Шамс, Душман.

3 c.m. Цуниси хам ёмон бўлмаслиги, хечдан кўра шуниси хам маъқуллиги маъносини билдиради. .бутун бир мавсумда у̀н мехнат кунини пилладан юлиб, пахтага бергани ёрдам киилаларинг хุам хุарна! А. Қаххор, Танланган асарлар. Икковизга оититадан эиак ёзсаяи, харна. С. Сиёев, Ёруғлик.

ХАРНЕЧУК кам кўм. айн. харна 2. Харнечук ии бўла, бажариб таилаймиз. -

Сидиқжон далани яхиироқ курсатии учунми ёки боика сабабданми, харнечук, у /Мунисаниј тутзор ёнидаги камқатнов йу̀ла боилади. Е. Шукуров, Орзулар.

XAPOM [a. حرام - фойдаланиш, истеъмол этиш шаръан ман этилган нарса; муқаддас; ноқонуний] 1 дин. Шариат хукмига мувофиқ ейиш, ичишга, фойдаланишга ярамайдиган, халол эмас. Эиакнинд кучи хаалол, гучити харом деганларидек.. - У Аиир билан қўл бериб сурашиига хазар қилибди. Чунки Ашир чучкабокар-да! Балки чучка шариатда харом махлук хисоблангани учун ундан хазар қиландди. С. Анорбоев, Оқсой.

Харом ўлмоқ Сўйилмасдан, бирор касаллик ёки бошқа сабаб билан ўлмоқ (гўшти ейиладиган хайвон ва қуилар хақида; бундай холларда уларнинг гўштини ейиш ман этилади, яъни харом хисобланади). Қўйчивон кўп бўлса, кўй харом ўлади. Мақол. - Отамнинг «Чемберлен» деган эчкилари бор эди, харом ўлай деганда, бўғзига пичок тортиб юобоганаар. С. Ахмад, Хукм. Харом қилмоқ Харом холга келтирмоқ. Кел, қутурган итлар харом қиммасдан туриб, иу тоза юзларингдан охирги мартаба ўпай! Хамза, Бой ила хизматчи. Қизиимане! Табаррук қиличингизни бу ифлоснинг қони билан харом қилманг! Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий.

2 Шариат бўйича, анъана ёки тартибқоидаларга кўра ман этилган иш, хаттихаракат; шу йўл билан топилган нарса; хаётида шундай йўл тутувчи кимса. Тўри бул, харомдан хазар эт, деаансиз. Йиғлаб турган ғарибнинг ёнига кир, кунглини ол, дегансиз. С. Сиёев, Аваз. Жиноятиииик йўли билан топган харом пуаингиз хисобига еган овқатларилиздан хали хамм ўкииб юрибмиз. "Муштум», Шунака харон одамлар узз эгаларига яхии хиэмат кциадилар.. Мирмухсин, Меъмор.

3 c.m. Жинсий муносабатдан сўнг ғусл қилмаган, чўмилмаган.

4 Фойдаланиш мумкин бўлмаган, эсиз кеттан нарсаларга нисбатан қўлланади. У 6 у мажлисга Саидғози билан бирга кечалари уйкусини харом қилиб тайёрланди. С. Анорбоев, Оқсой. ..ё хафтада бир келадиган дам олии кунини хам харомга чиқариб, бозор-ўчар қилсинми? Т. Алимов, Ишқилиб, ўқимаган булсин-да! Энди бу ерлар бизга хгаром бў-

либди, Бу араб юртида бизга нима бор? «Бахром ва Гуландом».

ХАРОМЗОДА $\left[a .+\phi\right.$. حرامزاده - харом ${ }^{\text {- }}$ дан, никохсиз туғилган] 1 айн. хароми. -Коч, харомзода! - деб Султонга тахдид киларди Буронбек. Х. Ғулом, Машъал. [Кутидорнинг] Кўз унглари қоронғиланиб, бир неча вақт серрайганча колди. Яна «яхииликни билмаган харомзода!» деб қўйди. А. Қодирий, Уेтган кунлар. ..тузингни ичиб, тузлуғинага тупураман, дегин.. Харомзодаларнинг йўлига туидинеми? Ойбек, Танланган асарлар.

2 кўчма кам қўля. Ўз жинси, зотидан бўлмаган; бегона (нарсалар хақида). Тоиойнанинг олдига уттириб олиб, мўйчинак билан сокол-мўйловинине хааромзода тукларини юлди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Бавзи жойларни баланд буйли ғумайлар босиб, халиси «харомзода»ларни хаам кўриб бўлмайди. А. Қодирий, Обид кетмон.

ХАРОМИ $\lfloor a .+\phi$. حرأمى - кимсанинт молига, харом нарсага дахл қилувчи; Уғри, қароқчи] 1 Ўзаро никох килинмаган эркак ва аёлдан туғилган бола. -Ана иундай кунларнинг бирида уузим ёлғиз уттириб, хаж йўлида орттирган харомимга кўйлакча тикаётеан эдим, - деди Хожи хола. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бизнинг юэияизга оёқ кўйиб, никохссиз загсдан уттиб олдинг. Энди уялмасдан, хароми болангни кўтариб келдинеми ?? Fайратий, Довдираш.

2 кўчма Шундай маъноли сўкиш, хақоратни билдиради; ифлос, ярамас. Сут кўр қилеур, хароми Гитлер оқпадар.. F. Fулом. Мен сени жохия, иухратпараст бир сак деб юрсам, одам қонига таина зулук экан-сан-ку, хароми! С. Сиёев, Аваз.

ХАРОМЛАМОК 1 Харом қилмоқ, булғамоқ, ифлос қилмоқ. Кучук қозонни харомлаб́ кетибди.

2 кугима Номусига тажовуз қилмоқ. Токай пок кุизни хааромлаб, яна - Тарвуз каби узар ота калаасин! С. Назар. Ширин, ШІакар харомлади танамни.. «Ширин билан Шакар».

ХАРОМЛИК Харом бўлиш, харом иш, хатти-харакат. Харомликдан ўзини тиймоқ. - Мен суйганим учун хุаромликдан боика барна иига бои эгаман. Хамза, Бурунги қозилар.

XAPOMMAFИ3 $[a .+\phi$. حراممغز - мияча; орқа мия] Марказий нерв системаси-

кщнг умуртқа поғонаси канали ичида жойлашган қисми; орқа мия. Буниси елкамдан сяб олиб, хароммағизимга урди. Т. Мурод, Oт кишнаган оқшом. Султон, харомиагиздан намуна олиининг қандай азоб эканини боиидан кечириб билан эди. X. Султонов, Онамнинг юрти.

ХАРОМНАМАК [a. + $\phi$. حرامنمك - харом туз: ичган тузини оқламаган] Тузни оқтамайдиган, тузини ичиб, тузлуғига тушрадиган. Буумаса, подиох хақида иғво килганларнинг гапини эиитган хамоно оғзига урмасмиди! Еки у харомнамакларни бизга мумиб бермасмиди?? П]. Қодиров, Юлдузли тунлар. Мухаммад Дуст асли харомнамак Жан, Андижон томонарда фитна-иғволар қииб юрганида, яна ІІайбоний кўлига туиди10, кўзарини уййиб олдилар. Х. Султонов, Бир оқшом эртаги.

ХАРОМТОВОК Ўзи ишламасдан, бошқанар хисобига яшовчи; текинхўр. Мехнат замонидир бу яхии замон. Харомтовок одам уғридан ёмон. Уйғун.

ХАРОМТОМОK 1 айн. харомтовоқ. ЯHварь ойи куัк яанизни қаийдан топай?.. Онабола к̧ичқирдилар унга шу чоқ: -Кўп сапирмо, ол саватни, харомтомоқ! А. Мухтор.

2 Халол хаёт кечирмайдиган, порахўрлик, товламачилик ва ш. к. нопок йўллар билан яшовчи. Тошкент вилоят судида Хидоятова ва унинг харомтомоқ иерикларининг жсиноий иии кўрилди. Газетадан. Бозордасиларни дуук билан чўчитиб олган бундай харомтомоқларни ким тийиб фуяр экан-а! Газетадан.

ХАРОМХӰР $[a .+\phi$. حرامخور - харом (қилинган) нарсани еювчи] 1 дин. Харом, шариатда ман қилинган овқатларни истеънол қиладиган. Харомху̀р киии.

2 ку̀чма айн. харомтомоқ. Нафси ёмон, харомхўр, мехнатни севмас, унга Текин таом, текин пул, айшу тарала буллса. Уйғун. Бировнинг дўпписини бировга кийгизиб кун кўруєчи бунакаа харомхўрлар бозорда кезиб юрииаркан. «Муштум».

3 Ўлимтикларни еювчи (кушлар хаққда). Жияғанинг устида бир гала коракуи.. ва калатлар сир айланиб учиб юрарди. Отряд отларнинг бошини тортиб, харомхугр қуиарни томоша кุилди. П. Турсун, Ў қитувчи.

ХАРОМХЎРЛИК Харомхўрга хос иш, хатти-харакат. Тутинине отаси Аиур Мирзо харомхўрлик, фирибгарлик.. билан дунё орттириб, «Болта кўпас» деб ном чикุарган катта саєдогарнинг ўктам мирзоси эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. ..бу идорадаги харомхўрликлардан кууз юмолмайман. Н. Аминов, Суварак.

XAPOM-XAPИIII [харом + + . هـراش қайт қилиш; қусуқך Харом нарсалар, харом иш, қилмишлар. -дўхтирхонаси қурсин, харом-хариини фарк килмайди.. - деди Савриниса Холниса холага. Мирмухсин, Чиниқиш. Харом-харишеа аралашиб юриб, сен хам чарви боғтаб́ қолдингми? Уйғун, Хуррият. ..тупроқда уттаанарнинг рухи бор. Бизни ана иу харом-хариилардан асраб келган, болам.. "Ёлик».

XAPOPAT $[a$. حرأرت - иссиқлик, харорат, температура; тошма; аччиқлик] 1 Қизиган нарсага хос иссиқлик, кучли даражадаги иссиқлик. Оловнинг харорати. Куёининг харорати. - Даит, даит!' Xарорат зарбидан хамма ёкุ лип-лип этади. А. Қаххор, Мастон. Кора кисизларни ёндирай деб, хар бир тешикдан уัтов ичига кирган хุарорат уйни хумдонга айлантирган эди. Ж. Шарипов, Хоразм. Ичдан чиқаётган харорат оғзини куйдираётгандек, пуф-пуфлаб нафас олиб ўтирган мингбоии келуечига бои ирғади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Нарсаларнинг иссиқ-совуқлик холати; температура. Хавонинг харорати. Хароратнинг ўзариб туриии. Муътадил харорат. Юкори харорат. Совук хаарорат. Харорат пасайиб. кор ёға бошлади. Жура полвон.. ернинг етилиии, тафти, нами, хุарорати.. суғории усулларини яхии биадд. И. Рахим, Ихлос. Харорат етарли бўлса, ті̀ққұиз-ўн кунда иоли униб чиқади. «Ў збекистон қўриқлари».

3 Тананинг киши саломатлиги холатини кўрсатувчи иссиқлик даражаси; температура. Беморнинг хароратини ўлчамоқ. Мешы Мер морнинг харорати пастеа туимас, бунинг устига тинмай алахларди. Мирмухсин, Меьмор.

4 куัчма Рухий кўтаринкилик, жўшқинлик. Ғуломжон энди ўзини анча тутиб олиб, утт бииан, харорат билан гапирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Юсуфжон қизиқ тугқсон ёига кирган буулиига қарамай, хали унда ёилик харорати сўнган эмасди. Т. Обидов,

Юсуфжон қизиқ. Харорат билан айтилган бу суззар зсмирида уякан бир хақиқат ётибdu. Газетадан.

5 кучияа Хиссий тафт, завқ, лаззат. Элмурод Зебони кузатиб қўйиб, иссик бир бўса харорати билан қайтиб келгач, узоқ ухлолмади. Шухрат, Шинелли йиллар. Ўиа туни энг биринчи бор Сезган эди лаб хароратин. Сайёр.

ХАРОРАТЛИ 1 Харорати бор, иссиқ. Куёш уัзининг хароратли нурларини аямай сонарди. Газетадан. Гулнор.. хароратли қўлари билан унине юзини силади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 куัчиа Хиссий, рухий тафтли, кўтаринки рухдаги; жўшқин. Ойсанамнинг чехраси ёриииб.. кузларидан у ёидаги қূизларгагина хос хароратии жозиба уикунланди. М. Хайруллаев, Қўшнилар. Хаётхон Fуломжоннинг хароратли сўзарини, иик таронасини эиитаётгандек, берилиб эиитди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХАРОРАТСИЗ 1 Харорати, иссиғи, тафти йўқ; совуқ. Энди куёи ёрқин! Лекин менинг учун Юлдуз каби хароратсиз, хайр! А. Мухтор.

2 кучма Совуқ; завқ-шавқ, рохат-лаззат бағишламайдиган, "совук". Ана қаранг, куз қуёшинине боқиии хам тул хотиннине жиямайииидай хароратсиз. Осмон уззининг ёзги тиниқиеини йўқотган - оқии хира. С. Анорбоев, Оксой.

ХАРСИЛЛАМОК Харс-харс қилмоқ (к. харс-харе). Нафаси томоғига тиқииб, харсиллаб тугттар.. боии сир айланарди. М. Мансуров, Ёби. Юрагим зуп-гуп уриб, харсиллардим. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Оксоқол иссиқдан харсиллаб, бир муддат сукут қилди. Ойбек, Навоий. ..офтоб жуда қизиб кетган пайтда, Абдурасул харсииаб колган хуккизларни кўидан чикариб дам беради. П. Турсун, Ўқитувчи.

ХАРС-ХАРС тақа. $c$. Иссиқ, тез ёки оғир мехұнат, харакат туфайли қийин, оғир нафас олиш холатини билдиради.

Харе-харе қилмоқ Шу тарзда (огир ва қийин) нафас олмоқ. Тез юрио́ келганларидан булса керак, нафаслари оғзилариса тикилиб, харс-хяарс қилардилар. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. ..икки отлиқ етиб олишига сал қолибди, саман от харс-харс киииб келарди. Н. Фозилов, Оқим.

ХАРТУГУЛ мод. с., с.т. Хар қалай, хайрият, хайриятки. -Мен ойим уришиб берадиларми деб, қугрккุандим. Й̆̆қ, хартугул, индамадилар, - деди Эргашнинг уртогғ. А. Мирахмедов, Кулган чечаклар.

ХАРФ [a. حرضه - говушнинг ёзувдаги шакли; ундош товуш; сўз] Товуш (фонема)нинг ёзма нутқ учун қабул қилинған шакли, белгиси. Хар бир товуш (фонема), одатда, бир белги билан ифодаланади. Мас., а, б, к, у харфлари. Баъзи фонемаларгина, маълум талаб, сабабга кўра, бирдан ортиқ белги билан ифодаланади.

Бош харф Кичик харфдан хажми ёки шакли ва хажми билан фарқланувчи харфлар. Мас., $A$ харфи шакли ва уажми билан кичик а харфидан, $B$ харфи фақат хажми билан кичик в харфидан фарқланади. Кичик харф Имло қоидаларига кўра бош харф ёзиладиган холлардан бошқа хар қандай холатда ишлатиладиган харф. Харф танимоқ Харфларни биладиган, Ўқийдиган бӱлмоқ. Одамлар харф таниб, сал-пал уқцйдиган булгандан кейин, Ўрмонжон правление олдига хамма бригада ва звено боиликларини укишга мажбур кุилиш масаласини қўйди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ХАРФИЙ [a. حرفى - харфга оид; сўз-ма-сўз] Харф ёки харфлардан иборат бўлган, харфга оид, харф билан боғлиқ. $Ф_{0}$ немаларнине харфий ифодаси. ■ Афтидан. Акрамжон ёзишда анча шошилган булса керак, анча-мунча ноаниқликлар, харфий хатоларга йўл қўиибди. И. Рахим, Тинимсиз шахар.

ХАРФМА-ХАРФ Хар бир харфни алохида; сўзма-сўз. Матини харфма-харф текшириб чикмоқ. Б Бу таржималарнинz бари айнан, харфма-харф асл нусхага мос булсада, мавноси чақилмаган. F. Саломов, Таржима назариясига кириш. ..бир аёл бир доскага, бир дафтарига энгашиб, охирги сатрни харфма-харф кучирар эди. К. Яшин, Хамза.

ХАРФХУРР $[a .+\phi$. . чи: расмиятчи, шаклбоз] Масаланинг мохиятига эмас, балки унинг ташқи кўринишига, майда-чуйда нарсаларга кўпроқ. эътибор берувчи киши, расмиятчи. Халиям харфхўраисинг қолмабди, хфарфхўр! С. Сиёев, 'Эркаклар эртаги. Кйявер бу харфху̀рларни. Бу журнанист деганинг хааммаси иунақа бўлади. Н. Қобил, Унутилмас сохиллар.

ХАРФХЎРЛИК Харфхўрларга хос иш тутиш. Бу хол харфхуррик, ишга масвулиятсизикк билан қараи ва укувчиларда қироатхонлик кайфиятини вужудга келтиради. Газетадан. Қироатхониик, харфхӱрлик, қоғозлардан таиксари чиқа олмаслик фикрингизни утмаслаитиради. М. Мансуров, Лектор.

ХАРЧАНД [ф. هـرهند - - са хам, -га қарамай| 1 кам қўл. Тўсиқсиз эргаш гап таркибида «хар қанча», «қанчалик», «имкон борича» маъносини билдиради. Парда ёпилди. У одамлар хุчрчанд чапак чалииса хам, кайта оииамади. А. Эшонов, Чоргох. Султонов харчанд уринмасин, уларнинг гапи ковуимади. Э. Усмонов, Елқин. Едгор уни хаарчанд ранжситгиси кеамаса-да, ёлғон гапиролмади. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

2 c.m. Инкор маъносини кучайтиради; асло, хеч. Хасанхоннинг панду насихатларини Зевархон қабул килмади, харчанд гапга қулок солмади. «Бахром ва Гуландом».

ХАРЧИ эск. кт. айн. хар қалай $\kappa$. хар. Хар қалай, ишқилиб. -Бозорлар яхшими? Бир нави.. харчи, тириклик тебраниб туради, ука. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХАСАД $1 a$. қизғаниш; суқІ Кимсага хос, унга тегишли нарса, фазилат ва ш.к. ни кўролмаслик, хуш кўрмаслик хис-туйғуси. Хеасад ва раикдан иии ёниб кетаётган бу̀лса хяам, сохта бепарьолик билан деди: ..бизар сахий одалн, бахтиёр бўлинглар. Ф. Мусажон, Хури. Жавондаси кимматбахьо буюмларни куриб, хасади куззғалди. «Муштум». ..бу икки донгдор меьмор ўртасида азалий бир яиирин раику хасад мавжудд. Мирмухссин, Меъмор. Юрашыда уйғониб хасад, Ич-этин еб, Қийнаиди бехад. С. Очил.

Хасад қилмоқ Хасад билан қарамоқ, хасадли муносабатда бӱлмоқ. Малика Ойқизнинг иундай баркамол йигитеа тегаётганидан хасад қилмасди. М. Махмудов. Мангу куй излаб. Лабинг тегса, хасад қилгум Гилос бирлан узумдан хам. Э. Вохидов. Бахтли одамларга хасад қилманг, хавас цилиб мехнат кৃилсангиз, сиз хам бахтли буласиз. Газетадан.
 гап айтувчи; хасад қилувчи] айн. хасадчн. Ичи қора, хасадсўй киии ақлии ва талант-

ли кииилардан ургании у̀рнига уларга бахиилик килади. Р. Усмонов, Одобнома.

ХАСАДЛАНМОК кам қӱлл. айн. хасад қилмоқ к. хасад. Зайнаб унга [Кумушеа] хзасадланиб кุаради ва куиланиб айтди: -Хали ёшга у̀хиайсиз-ку. А. Қодирий, Ўтган кунлар. -Чавандоз қурғур, дунёнинг завкини билади-да, - хасадланиб гапирди Ермат. Ойбек, Танланган асарлар.

ХАСАДЛИ Хасади бор, хасад хис-туйғули, хасад, рашк ифодаловчи. -Тахсинтахссин! - дейди Хатиб домла хасадли таажжуб билан, - тоза хам пулни қирдик, денг.. Тах̧син-тахॄсин!'А. Қодирий, Обид кетмон. Хасадли кииитарга асло дуст булмагил, кин-адоватли, хасадли киии дустликка лойик эмас. «Қобуснома».

ХАСАДЧИ Кўролмаслик, хасад туйғуси кучли, хасад билан муносабатда бўлувчи шахс. Хасадчи, кек-адоватли, бор булсанг кўролмайдиган, йўқ буласанг - беролмайдиган шахслар хяам дўстликка нолойикдир. «Фан ва турмуш". Хасадчи узига хам яхшилик кৃила олмайди. Газетадан.

ХАСАЙНИ [ф. < $a$. حسیيني - Хазрати Алининг иккинчи ўғли Хусайн номидан। Узумнинг гужуми (донаси) хусайниникидан тўлароқ бир тури. Нимранг тоифи, пуиттиране хасайни. хар донаси ёнғоқдай келадиган каттакурғон - хаммаси шиғил пииган. С. Анорбоев, Мехр.

ХАСАНА [a. حسنه - хайрли, савобли иш; хайр, садақа, эхсон]: қарзи хасана Устига фойда (фоиз) қуииилмайдиган қарз. -Жуда яхии, - деди хўжайиннинг мақсадини англаган мирзо, - бу пулни карзи хасана берасизми ёки урф-расмга мувофия фойда биланми? С. Айний, Дохунда. Мен сизга беи юз сўм қарзи хасана берганман, явни ижара фойдаси билан кайтаришни пиат киимай.. K. Яшин, Хамза.

ХАСАНОТ [a. خسـنات - яхшиликлар, хайрли ишлар]: қадамларига хасанот «Хуш келибдилар», «пойқадамлари муборак» маъносида мехмонни табриклаш учун миннатдорчилик ифодаси сифатида қўлланувчи ибора. Э, қадамларига хасанот.. зап улуғ ии бўлибди-да, қุайси шамол учирди? «Муштум». Келсинлар, келсинлар, қадамларига хасанот. С. Зуннунова, Янги директор.

ХАСИП Сўйлган қўй ёки қорамолнинг ичагига гўшт, жигар, қоратаююқ каби-

ларнинг қиймаси ва гуруч аралаштириб солиниб, қозонда қайнатиб ёки қасқонда димлаб тайёрланадиган таом. Тансиқ таомларнинг масалиин ноёб хиллари хам бор, булар: оғиз оши, сук оши, димлама хасип кабилардир. К. Махмудов, Ў $з б е к ~ т а н с и қ ~ т а-~$ омлари. Рузи полвон олдинига ёғлиқ яхна билан, су̀нгра сих-кабоб ва хасии иу̀рва билан мехион қилди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

Хасипи совнди Кўнгли совиди, хафсаласи пир булли. Худой хақжи.. хумсаларингдан хасипим совиди.. А. Қодирий, Кичик асарлар.

ХАСИПФУРУНІ Хасип тайёрлаб сотувчи киши.

ХАСРАТ [a. حسرت - қайғу, алам; дард, оғриқ; азоб чекиш; зориқиш, соғиниш] 1 Ички дард; дард-алам. Бунёдга келгандан бери қайғу-алам аримаган бу кенг ховлида она-бола ўз хасратлари, аччиқ нолалари билан қолдиаар. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Мақсадинени англат, Матпано! Кўринган одамга хุасратингни айтиб, дунёдан йиғлаб утммоқчимисан? С. Сиёев, Ёруғлик. Кузз ёилари хасратдан бужмайган юзларидан ва соколларидан мўл-мўл оқаверади. Ойбек, Танланган асарлар.

Не хасратда Жуда қийинчилик(лар) билан, не машаққатлар билан. Не хпасратда обод қилган богининг колхозза уттиб кетииидан қўрқчи унине кўзини кўр, қулоғини кар қилиб ку̀йди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина. Жуда-жуда хижолат бўиб кетдим. Не хасратда йиқжан.. пулини бузиб, мен учун харажат кৃилиб келди-я! С. Ахмад, Таъзим. Хасратда ўт $c . m$. Бирор иш-юмушдан ранжиш, уни маъкул кўрмаслик, шу хақда енгил койишни билдиради. Ўкиб туриб ку̀рсатеан кароматинг иу буладиган бўлса, $\dot{y}$ кимай хасратда у̀m! Н. Сафаров, Оловли излар.

2 Дард-алам, шикоят, нолиш кабиларни ифодаловчи гап-сўз. Асад, караса, холасинине хасрати тугамайдиган. Ф. Мусажонов, Нозик масала. У тугралган сабзиларни мис товокка сола туриб, хасратга туиии кетди. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

Хасрат қилмоқ 1) дард-аламини изхор қилмоқ. Отам ўлди, эрим ўлди, дедим, йиғладим, хасрат қилдим. Ойдин, Садағанг булай̆, командир; 2) бкрор кимса ёки нар-

садан зорланиб шикоят қилмок. Пошша хола кўнели чугкиб, уйига кайттди-ю, шу куни биринии марта Дороббекка куёвидан хасрат қилди. Д. Нурий, Осмон устуни. Умрида бир нарсадан шикоят қиммайдиган, хар кандай шароитда хам уัзини қўлда тута биладиган бу зийрак, нозиктабб аёл билан мен келган масалада гаплаиии аниа муинкул эканлисига ақлим етиб турарди. Л. Тожиева, Мехрим сизга, одамлар. Хасратидан чанг чиқади $\%$. чанг 1.

ХАСРАТЛАНМОК кам қу̃лл. айн. хасрат қнлмоқ қ. қасрат. Кейинеилар эса, масалан.. бир савдогар, узининг жуда фақирлисидан хасратланиб, закотдан озод килинииини сўрар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХАСРАТЛАШНМОК Бирор қиЙинчилик, ғам, ташвиш кабилар хақида ӱзаро гаплашмоқ, шундай мазмунли сухбат қурмоқ; дардлашмоқ, Йиситдан юкорироқда уррта ёили икки дехкон уัтирар, бу йил сабзи-пиёзнинг бозори касодлигидан ва уловсизликдан хасратлашар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Хайрибиби.. Мехрихонни қўмсаб, хасратлашиб утириини истаб қолди. Д. Нурий, Осмон устуни.

ХАСРАТЛИ 1 Дард-хасратга эга, ғамаламдан иборат. ..хасратии кора кунларини бу якин орада хозирсидек эзилиб эсламаган эди. Мирмухсин, Умид. Қарииндда хасратли уйга толаман. Қачон халк бўласан сен, эй оломон?! А. Орипов, Йиллар армони.

2 Дард-хасрат акс этувчи, дард-алам ифодали. Лабларидан учади Хасратаи фарёд. Ғайратий. Чой устида она Толибжоннине кุариисига уัтириб, хасратли бир товуида деди: -Болам, бииб турибман, ичингда ўт ёняпти. Нима бўлди, айт! С. Ахмад, Жимжитлик.

XACPATO: во хасрато $[\phi .+a$. . эвох, хайхот, афсус] Қаттик афсусланиш, ачиниш хис-туйғусини билдиради; эвох. Олиб кенглар иккигина гуддагим, Во хุасрато, учиа бўлд чирогим. «Эрали ва Шерали».

XACCA [a. عصـاء - rаёқ, асо, хасса] Қўлда тутиб, ерга тираб, таяниб юришга хизмат қиладиган махсус таёқ; асо. Еғоч хасса. Темир хасса. Куур хассасини бир йўктади. Мақол. - Шу он Хасан сўфи халойик ичидан хассасига таяниб, олдинга ииқди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кампир бир кўлида

хассага, иккинии қўида Анорхонга суянганича қао́ристонга йўл олди. И. Рахим, Ихлос.

XACCAKAIII $[a .+\phi$. عصـاكش - хасса тутиб. йўл бошлаб борувчи| этн. 1 Аза ёки тўйда эшик олдида туриб, келувчиларни кутиб олувчи ва кузатиб қолувчи киши.

2 Тобутни қабрга элтишда олдинда хас! са тутиб борувчи киши. Лопиллаб бораётган тобут, ярми тепада, ярми пастда колиб кетган хассакаилар.. унинг кўз олдидан кетмас эди. Ў. Хошимов, Қалбинтта қулоқ сол.

ХАССОС $\{a$. حساس - таъсирчан, хиссиётга берилувчи; сезувчан, сезгир] 1 Нарсаходисанинг мохиятини тез, тўғри ва тўла хис этувчи, бирор соха ёки сохаларда ўта билағон, ўткир билимли ва сезгир. Хассос щоир. Хассос санъаткор. ШIIоир ва хассос публицист नафур नулом таракқиёт дуииманларининг турли ку̀ринишдаги найрангларини у้з шетрларида уткир суз билан фош қидди. Газетадан.

2 куัима Ӱткир, сезгир. Ундаги хассос калб, кувликни биамайдиган соддалик, эпиищудлилик.. аллакачонлар устозининг эвтиқодини қозониб олган эди. Ж. Абдуллахонов, Туфон. Унинг хассос қалами билан битилган шезр мисралари ипларга тизилган иодаиода марваридлардир. В. Абдуллаев, Шарқнинг улкан шоири.

ХАСТИ эск. с.т. Хазрат. Елкага рўмол паилаб.. мехмонхонага кириб келган Мавмавийга .. Мирзакарим хожи вофуруш густодлик биаан арз қ̧илди. С. Абдулла, Мавлавий Мирсидиқнинг ижодлари.

ХАТЛАМОК Нарса ёки жойнинг устидан қарама-қарши томонига ирғиб утмоқ; қадамлаб устидан ўтмоқ; сакрамоқ. - Қани, мугига юрине! - деди тоға зовурдан хяатлаб упиб. П. Турсун, Ў қитувчи. Даелатёр кўприкдан утммай, арикдан хатлади, кутубхона : эиии олдида Саодатхон билан туккнашди. Н. Сафаров, Саодатнинг қиссаси. Ғуиомжон нима к̧илаётганини ўзи хам билмай, қўшни дарчага икки хุатлаб етиб келди. М. Исмоимий, Фарғона т. о. Мен икки дунёни бир хатаб утиб, Оғзига солганим - бор-йўт толяон. Э. Шукур, Хамал айвони. -Мени шу ерда кутасан, - деди-да зинадан тез-тез хатлаб. бинонинг ичига кириб йўъолди. Ойбек, Танланган асарлар. Уч-тўрт хатлаида йигитчага етиб олди. С. Нуров, Нарвон.

Остона (дан) хатламоқ Бирон жойга (уй, хона ва ш.к.) кирмок ёки ундан чиқмоқ. Туғуруқхона остонасини хৃатлаб ўтган муัътабар аёл уัз такдиридан кўра кўпрок буллажак фарзанд иитиёқ̧и билан ўртаниб ёнади. Газетадан. Остонадан хатлаган мехмон, Мехмон буили кел яна бир бор. Б. Бойқобилов. Чордевор, остона хатлаб, кучиага чикмасдик.. Х. Шамс, Душман.

ХАТТО $[a$. то, хам] юкл. Узи боғланиб келган сўз, сўз бирикмаси ёки гапни айириб, унинг мазмунини алохида қайд этади, таъкидлайди. Райимбек додхох.. қатлидан сўне сипохлардан рух туиди. Хатто Азизбекнинг буйруғига хам қулоқ солмай, mўс-тўсга қоча боиладилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Уйда хамма нарса хам унга ёт.. хатто онаси хам бегона каби. Ойбек, Танланган асарлар.

ХАТТОКИ айн. хатто. Бири - доктор, бири - хамиира, Учса хৃамки хаттоки ўклар, Хар жангчининг ярасин боғлар.. Х. Пўлат. ..улар масжид ва мадрасалареа қўйилмасин.. хаттоки шахри Кйкондан чиқариб юборилсин.. К. Яшин, Хамза.

ХАФРАНГ с.m. Хафтранг. Навоий манкаалга якцин, хафранг қоғоз тиззасида, қалами енгил қитирлаб, чиройли хатлар туиирмоқда. Ойбек, Навоий.

ХАФСАЛА [a. حو مـله - сабр, тоқат, чидам, хафсала] Иш-юмуш, харакат ва ш.к. га бўлган майл, истак; иштиёқ, Хафсаласи йўқ. Хат ёзишга хафссалам бўлмади. Бувинисо холанине кўлидан супурги туимайди, уйни, айвонни, ховини хафсала билан киртишлаб супуриини у яхии кўради. Ойбек, Улуғ йўл. Хайри хафсала билан пиёзни майдалаб тугғрарди. Ш. Рашидов, Кудратли тўлқин.

Хафсала қилмоқ Хафсала билан киришмоқ, диққат, эътибор қаратмоқ. Хафсала киисам, икки кунда тугатаман. ..буни Тоикентга боргач, бир хафсаиа қитсам, уззаартираман. Н. Фозилов, Шонли авлод. Хафсаласи пир булмоқ к. пир I. Рахимддн хпафсаласи пир бўаган Кўзибой шийонга етгунча бир марта хам орқасиса карамади. Х. Назир, Ёнар дарё. Мухбирнине хаассаласи пир булди шекилли, дафтарини ёпди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

ХАФСАЛАЛИ Хафсаласи бор, хохишистаги яхши. Хафсалали йигит.

ХАФСАЛАСИЗ Хафсаласи, майл-рағбати йўқ. -Заргаров.. ғайратии одам, - деди Хайдаров жуда кўпайиб кетган коғозларини хафсаласиз варақлаб. А. Мухтор, Бўронларда бордек халоват.
 кундуз] Душанбадан якшанбагача (илгари - шанбадан жумагача) бўлган етти кечакундузни ўз ичига олган вақт ўлчов бирлиги; умуман, шунча кеча-кундуздан иборат бўлган вақт. Хафтанинг иккинчи куни. Утган хэафта. Дарс келаси хุафтадан боиланади. Ниимиз яна икки хафтада тугайди. Кўришмаганимизга бир хафта бўлди. Унга $^{\text {пи }}$ углидан хар хпафта хат келади. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Хожи ва Отабеклар яна бир неча хафта қолиига қистасалар хам бўлмай, [қутидор] узр айтди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ХАФТАЛАБ Бир неча хафта давомида. Султонмуродга бир-икки соат дарс бермоқ учук у бавзан у̀з уйида хафталаб китоб ку゙рар эди. Ойбек, Навоий. Ё хафталаб ёмгир қуяди, ё лоп этиб кор ташлайди. Р. Рахмонов, Чангалзордаги шарпа.

ХАФТАЛИК 1 Хафтага мўлжалланган. хафта ичида бўладиган. Хафталик йиғииии. Тугаракнине хафталик машғулоти. Хафталик журнал. Беш хุафталик таътил. Бир кунлик йўлеа чиқсанг, бир хафталик озик ол! Мақол. Кўрмайсизни харом ўлурни. бир хафталик хашакни бир ейиида еб кўйибди. «Муштум». Батальон Н. шахри учун булаан бир хафталик жангда фаол катнаииб, шахарга биринчилар каторі кириб борди. Шухрат, Шинелли йиллар. У бизнинг журабощимиз, хафталик туукмамиз бор эди-да. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

2 Бир хафта муддат ичида бўлиб ўтадиган бирор тадбир, иш. Кўчат экии хұафталиги. Ўтказиладиган хุафталик кииияаримизнинг мабнавий хุаёти юксалаётганини намойии қূиади. Газетадан.

ХАФТАФАХМ Бирор нарсани дарров уқиб, тушуниб ололмайдиган, фахми калта; анқов, бефаросат. Муллаваччалар зехни уткиррок шерикларини «хушфахм», зехнсизларини «хุафтафахи» деб аташарди. М. Му" хаммаджонов, Турмуш уринишлари. - Қаердан билимдон бўлиб қолдинг, хафтафахм! - Али тажангнинг сарғии мўйлви титраб кетди. Ойбек, Куёш қораймас.
 Қуръоннинг еттидан бир қисм суралари танлаб олиб тайёрланган ва ўтмишда диний мактабларда хрестоматия вазифасини бажарган алохида китобча. Мен Турбатда болаларzа «Хафтияк», "Чоркитоб" укитиб, кунда беи вақт азон айтиб, имомгарчиликка у̀тиб турдим. М. Мухаммаджонов, Турмуш урининлари. Хамла нарса болалар учун янги, кизиқ эди, цунки улар.. абжаддан, хафтиякдан бўлак китоб курмаган эдилар. М. Исмоилий, Фарғона т. о.
 камалакнусха] Турли рангда гуллар солинган, товланиб турадиган. Буларга кийсизилган кийимлар хам Бухоро шохиси ва хяафтранг бахмалдан тикилган шохтона кийинлар эди. С. Айний, Куллар.

Хафтранг қоғоз тар. Ўрта асрларда Туркистон хонликларида косиблар томонидан ишлаб чиқариладиган яхши сифатли, хар хил рангли қоғоз. Биз у̀кувчиларга таниитирмоқчи булган.. мажсмуа урта настаълиқ хатида хафтранг қоғозга ёзиаган бўлиб.. унда утттиздан ортиқ шоирнинг шезрлари бор. «ЎTA».

ХАЧЧА шв. Айри (ёғоч), тиргак, тирговуч. Тоға гох кўлидаги сиртмоқка, гох хаичага караб турди-да, сўнг қўлини сирмади. Н. Норқобилов, Бекатдаги оқ уйча.

ХАІІАМ [a. حشــم - хурмат, эхтиром; хизматкорлар, навкарлар 1 Безаш учун ишлатиладиган нарса, буюм; безак. Аравалар гумбур. отлар семиз, керакли анжомлардан таиқари, турли хұашамлар билан безатилган. Х. Нуьмон ва А. Шорахмедов, Ота. $\mathrm{H}_{3}$ лаб улкан биноларнинг ички хашами, безаги у иилаб чикарадиган буюмларга муитоқ. «Муштум». Уй-жой курмаган, латта-путта йигмаган, машина, хаиамларга хұам хуши бўлмаган. С. Нуров, Нарвон.

2 Уй, иморат ва ш.к. нинг безак ишлари ва б. иилов, қурилмалардан иборат кўркли, салобатли, дабдабали кўриниши, холати. Ругзатов бизни ичкарига таклиф қилди. Кирдик. Ана клубу мана клуб. Кенглисини кў-ринг-у, хаиамини томоиа килинг. «Муштум". Раис.. ўзинине иккинчи участкасига хаиам бериш билан банд эди. «Муштум». Қарии шахринине хашами, салобати, боғларининг суулимлиси юкоридан [самолётдан] яна хам латофатли. «ЎЗбекистон кўриқлари».

3 Тўй ва б. йиғинларга хос кўтаринки холат; дабдаба, тантана ва буларни юзага келтирувчи нарсалар. Олимбой ака энди тўю хашамларда илгаригидек катта гапирмас.. зди. С. Ахмад, Сайланма. [Жамол хола] Opтикча хашамга, исрофгарчиликка ййл куймасди. Ана шуниси билан ёқарди махалладагиларга. Р. Файзий, Хазрати инсон. Pocm, тўйнин хашами хам оз эмасди, унга узок ѝил хозирлик кўриларди. Р. Рахмон, Мехр кўзда.

XAILAMAT [ $a$. حشمت - камтарлик, уятчанлик; одоб, хушхулклик; хурмат, эхтиром] Дабдаба. савлат; кӱтаринки, тантанали холат. Якшанба куни шахарнинг хашамати, кўрки яна хам уауғвор тус олди. Газетадан. Тантана, хашаматни севган Хусайн Бойқаро уйни тўлдирган ва уауғвор табзии билан утирган.. оломонга фахрланиб қаради. ойбек. Навоий.
ХАШАМАТЛИ Хашаматга эга; савлат4. дабдабали (асосан бино хақида). Хашаатли уйлар. Хашаматли Санъат саройи. - Катта, кенг гулзорлар орасидан у̀тиб., серпанжара, хаиаматли бино олдида тухттадилар. Ойбек, Нур қидириб. Олти ой олдин Аваз бу хашаматли боғни.. тарк этган эди. С. Сиёев, Аваз.

ХАШАМДОР [a. + $\phi$. حشمدار - хашамли, хашамга эга Хашаматли, серхашам. Ханамдор пештокни кутариб боига, Азамат јстунаар савлат туккади. З. Обидов. Мадрасню хашамдор кўкўпар бинолар уииа халклар ва узз юртидаги афкор омманине кони жазига тикланди. С. Кароматов, Олтин кум.

ХАШАМСИЗ Хашами, безаги йўқ: дабдабасиз. Ўлсам менга хайкал қўйманглар, деган Улуг Толстойнинг бир васияти бор. ІІу мйабдан унинг муборак қабри Хашамсиз, миккалсиз - оддий бир мозор. Уйғун.

XAIIIAP [a. حشر - йиғин, тўпа; йиғилиш, анжуман, маж. қиёмат] Бирор ишни бажаришда кўпчиликнинг ихтиёрий, беғараз иштироки, ихтиёрий кўмаги. Халқ таоминиа кўра, чоихоналар хашар йўи билан курияади. У. Хошимов, Қалбингга қулок сол. Бизнинг қишлоқда буеамнинг уйлари хашар бидан қурилгани эсимда. И. Рахим, Қадриабад одамлар. Шахар ва бошка ахоли лшайдиган пьнктлардаги ариқларни хุашар йўи билан ззалаини уоштирии даркор. Газетадан.

Хашар килмоқ Хашар ташкил қилмоқ. хашарда қатнашмоқ. Om чоптириб, элдан уста йигинглар, Элдан хұашар килиб, гиитлар қуйинглар. «Юсуф ва Ахмад». Қиии булсаям хашар қилиб, ховлини созлади. Т. Мурод, От кишнаган оқшом.

ХАШІАРОТ $a$. حشرات - курт-кумурсқа; газандалар] Пашша, ари, капалак, чумоли каби майда умуртқасиз бўимоёкти жониворлар. Илонлардан ташкари турли хил хашаротлар - бешиктерватар, кора чиеиртка, нинаии ва бошқалар хам уз ривожланиши давомида қобиғини янгилайди. «Фан ва турмуш». Чигирткаларнинг чириллаши, кеча хашаротларининг навмаси кучли шамол товуши билан кесилби. А. Қодирий, Мехробдан чаён.
 шарот еювчи] Хашарот еювчи. Хашаротхўp жониворлар.

ХАШІАРчИ Хашарда қатнашувчи, хашар қилувчи. Хар йили пахта йиғим-теримида кўплаб шахарлик хашарчилар иитирок этадилар. Газетадан. Уч кундан бери ёмпир ёғиб, хашариилар иига чикмай зерикиб қолииганди. Ў. Хошимов, Нур борки, соя бор. Эртаси кун полизга бир неча хашарчи иигитлар келииди. Н. Ёқубов, Полизда.

ХАШІ-ПАШ: хаш-паш дегунча Озгина вақт ичида; тезда, бирпасда. Хаш-паш дегунча соат бир бўлди. -Бугун кабобни ухшатган экан, хаш-паш дегунча саккиз сихини еб куйибман, - деб мақтанди Марахим. Ш. Ризо, Қор ёғди, излар босилди. Уи йил хаш-паш дегунча утии кетибди-я! Уйғун, Хуррият. Бир зумда барча киз иига тушиб кетди. Хаи-паи дегунча ховли чиннидек яраклатилди. Е. Шукуров, Уч савол.

ХАІІІТАК ив. Мўри. ..Халигача жия турган оихона хаитагидан тутун чиқа боилаган эди. С. Айний, Қуллар.

ХАШТТИЯК [ф. هشتيك - саккиздан бир] map. Вафот этган кишидан қолган мероснинг саккиздан бири (буни шариат қонунига мувофиқ, мархумнинг хотини олар эди). Рузза тутдим хатм учун, Қорига мен хасм учун, Тушганидан хаитияк Тортиб олмок расм учун. Хамза.

ХАЯЖОН [a. هيجان - ғалаён, тугён; изтироб, ташвиш, безовталик; ғазабланиш; куйикиш] Бирор фавқулодда иш, ходиса ва 6. сабабдан ички тулқинланиш, безовта

холат; безовталик. Кўнаида ифодасиз бир умид, хаяжон ила у̀ша дилуши руёнинг такрорланииини интиқ буллиб кутади. С. Сиёев, Аваз. Қиз дахлизда, эшик орқасида кучли хุаяжон ва саросимада турган Гулнорни қучоқлади, секин шивирлади: -Қайғурманг, опажон. Ойбек, Танланган асарлар. Шербекда уйғонган рухий куттаринкилик чехрасини ёритиб, абзойи бадани хаяжондан титради. С. Анорбоев, Оқсой.

Хаяжонга келмоқ айн. хаяжонланмоқ. Кекса чуัпон, кесилган икки кулоғи ва бурнига куйдирилаан намат босиб, сизиб оқаётган қонни тухтатиига харакат қилар эди. Кутилмаган бу фожиадан хаяжонга келган одамлар унинг атрофини ўраб олдилар ва устма-уст савол ёгдира бошладилар. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси.

ХАЯЖОНЛАНМОК Хаяжонга тушмоқ, хаяжонли холатда бўлмоқ. Мусофир хаяжонланиб йиғлаб, Мебморга қай йўл билан таиаккур айтиини билмасди. Мирмухсин, Меъмор. У қўлларининг қалтираётганини яширишга уринар, унга сайин баттарок хаяжонланарди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Инобат хаяжонаанар, ёниб турган куัзлари яхшиликдан дарак берарди; у эрига тикилди. Х. Тўхтабоев, Фельетондан кейин.

ХАЯЖОНЛИ 1 Хаяжонга тушган холатли. Хамза негадир хаяжонии, асабий кїринарди. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

2 Безовталик, хаяжон ифодали. Мирзакаримбой хаяжонли, титроқ товуи билан кизига фотиха бериб, соқолини силади. Ойбек, Танланган асарлар. Полвонларнине бирига мухุаббат, иккинчисига нафрат билан қараб турган халк куззида, унинг хаяжонли юзида икки дунё кураши акс этгандек эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. ..унинг кўзлари беқарор, хурсанд ва. хаяжонии эди. Ойбек, Куёш қораймас.

3 Кишини хаяжонга соладиган, тўлқинлантирадиган. Хаяжонаи фильм. Хаяжонли асар. - Такдир хотиралари, утмиии кисматининг хаяжонии воқеалари қалам тебратиига имкон бермасди. Х. Ёдгоров, Хаёт тўлқинлари. Хонага хаяжонли сукунат чуккан, салқин эди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

ХАЯЛ: хаял ўтмай Озгина вақт ўтмай; тезда. Хаял утмай етиб келди. турғуной

иу ерга ўзини ташааб, хฺаял уттмай уйкуга кетди. А. Қаххор, Мастон. Хаял уттмай кӱчадан унине шанғилааган овози эиитилди. С. Зуннунова, Янги директор. Хаял утмай ёрдамчи кирди. С. Кароматов, Сўнгги бархан.

ХАЯЛЛАМОК айн. кечнкмоқ. Бир соат хаяладинг. - Кел, болам, отни тез мин, йуга равона бўл, асло хаяллама. «Равшан». ХаялАаб кетганингизга, бир бориб хабар олш келай-чи, деб келдим. М. Хазраткулов, Журъат, Набижонов анча хаяалаб маиинани олиб келди. Fайратий, Узоқдаги ёр.

XAK(K) [a. خقَ - тӱғри, рост, чин, хаққоний; хуқуқ; адолат; маж. худо] 1 Хақиқий холатга мос; хаққоний, рост. Хар замон «хақ гаи», «туури» деган товуилар эиитилар, қарсак кўтарилар эди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Хак гапни гапирдингиз, амирзодам, жуда хұак!! Она рози - худо рози.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Хаққин айтсам, ота-энам хозир бор.. «Эрали ва Шерали».

2 Хақиқий холат; хақиқат. Хакж жойига карор топди. 띠 IIух, ерга урса булутга сакрайдиеан, хаққа бўйин эаиб, нохаққа сакраб кетадиган Сарсенбойнинг ор-номуси зурр эди. Р. Файзий, Хазрати инсон. ..еулзору вайрона, ханжару андава.. хаку нохақ ёнма-ён турибди. Мирмухсин, Меъмор. Хақұиқат эртакка эвриурр эрта, Эртага афсона хакқа дунади. «山арқ юлдузи».

3 Шахс билдирувчи сўзлар билан қўлланиб, хақиқатнинг шу суّз билдирган шахс томонида эканини билдиради. Мен хам, Султонов хам хакқ булиб чиқдик. Ш. Рашидов, Буррондан кучли. Махкам Зикир билак ту̀қнашувда уॅзинине хақ эканиигига ишонии комил.. П. Қодиров, Уч илдиз. Хар касбдаги одамлар хат ёзииибди-ю, аксарияти Собирни хақ, хотинини нохак, деб кўрсатииибди. P. Файзий, Чўлга бахор келди.

4 Бирор нарса, иш-харакат учун қонуний бўлган, талаб, тартиб-қоидага тўғри келадиган асос, эрк-имконият; хукуқ. Унинг пенсия олишга хаки бор. Сизни айблаига хеч кимнинг хаки йўк. Раиснинг мағрурланиига хұак̧и бор. Пахта - ўзбек халқининг миаиий ифтихори. Н. Сафаров, Оловли излар. Ахмад хали уззини Рахим акалар кқаторига қўииига хақи йўқ деб хисоблар, хиралик килмай, у̀зини четга тортиб юрарди. Ф. Мусажонов. Химмат. Музаффар зотларга мо-

там ножоиз, Уларнине хаккидир фақат ифтихор. А. Орилов, Юртим шамоли.

5 Хуқуқ, қонун ва ш.к юзасидан бирор кимса ёки нарсага тегишли хисса, тўланадиган ёки олинадиган нарса. Электр хақи. Квартира хаки. - Кўриниидан шундай му̀мин, еуё бузоқнинг хақи бор, деб сигирнине сутини ичмайди. П. Турсун, Ўқитувчи. Миша, берган сутим хаки куткар, уламан! «Муштум». Завод नиёсиддин тигмочнине номига утган, оқсоқолнинг унда энди қэнуний хаки йукс. С. Ахмад, Хукм.

6 Иш, мехнат, хизмат эвазига тўланадиган, олинадиган пул ёки бошқа нарса. Хизмат хаки. Ии хақи. - Акамни шуниа йил ишлатиб, хақини бермадингиз. Ойбек. Танланган асарлар. Очдан улмаслик учун эртадан кечгача кир ювиб, хакига бир коса кепак олиб, нон килиб еган. П. Турсун, Ўқитувчи. Одамларни ишлатиб хакк тулаи, иншоот учун ғишту гани, ёғочларни келтириш унинг зиммасида. Мирмухсин, Меъмор.

7 дин. Худо, оллох, тангри, парвардигор (худонинг сифатларидан бири). Хак таоло. - Боргин, эмикдошим, хакқа топиирдим! «Алпомиш», Ох тортсам, тукитар кузимнинг ёии, «Хак!» деб чиқар ғамли кулнинг товуии. «Рустамхон».

8 (3-ш. эгалик шаклида - хақн, хаққн)
cor quer суз англатган шахс. нарса ва шк ни уортат қўйиб айтилаётгани маъносини билдиради. Куйине!., Худо хақи, тегманз! Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Мана шу Куръон хақи, йылдан оззанларни катл килии.. савоби азимдир. X. Носирова, Мен уззбек қизиман. Мукаддас замон хақки, ёка тутиб айтаман: Қанийди куйлайверсанг хамшша бахтни тўлиб. А. Орипов, Юртим шамоли.

9 (эгалик ва ў.-n. к. шаклида - хақида) кумм. взф. Қаратилганлик муносабатини билпиради; тўғрисида, тўғрида. Пахта планининг бажарилиии хакида мазяумот. Обхаво хакида мапуумот. Мажлисда сен хақингда яхши гаплар айтилди. Фронт газетасида Хасанов хақида ёзилган бир хабар хамиша чунтагимда. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

Хақ деб Бирор нарсанинг юз бериши, амалга ошувини кутиш, илинжида бўлиш холатини билдиради. ..уйиеа келса-ю, куัча эиикда ұак деб утирган рахматлик онасига

йўлисса.. она унга савағич олиб югурса, нима буларди? Р. Файзий, Хазрати инсон. Фашистнинг снайпери хам кудукни ниионга олиб, тун-кун хак деб кутарди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

ХАҚГЎЙ $[a .+\phi$. حقَّ қиқатни айтувчи| Хақ суззни айтувчи, тўғри сўзловчи; ростгўй. Рост гапни айтганларни иғвогар, ёлғон гапни айтганларни, лаганбардорларни хакқўй десангиз, хакикат каёқда қолди. Уйғун, Асарлар. У хақикатни тилга кирита олди, хақгййлар қалбига йял топа олди. Газетадан.

ХАҚГЎЙЛИК Хақгўй бўлиш, хақгўй кишига хос хислат, хусусият. -Извош узиники бўла, цунақа кийии киймасди, - болаларча хақгўйик билан тушунтирди иккинчи бола. Ойбек, Танланган асарлар. фокмдор қанчалик оқил еа одил булса.. уламо, фузало хам хақгййликка шунчалик юз тутади. М. Махмудов, Мангу куй излаб.

ХАҚДА ку̀м. Асосан, кўрсатиш олмошлари билан қўлланиб, харакат ва объект муносабатларини кўрсатади; тўғрида, борада. Бу хақда бошқа фикр бўмагани учун, маорифдан бошка муаллим сурашга қарор килинди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Шу хакда гап борганида, Элмрод Сайфулаани эсга олди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ХАКДОР [a. + ф. حقّدار - хаққи бор, хукукдор] Маълум хақ-хукуққа, мас., молмулкка эғалик хуқуқи бор (шахс); хақли. Хақдор киши.

ХАҚИР [a. حْتِر - разил, қабих, жирканч; тубан, паст; қадрсиз; хор] 1 Хеч ким иззат-хурмат қилмайдиган; қадрсиз, хўрланган. Сиз каби улуг одам мендек факир ва хакир мусофирни мамнунлик билан кутиб олгани учун бошим осмонга етди. М. Осим. Ибн Сино қиссаси. Ғуломжон.. хакир ота ёнида кузз ёшларини юм-юм туккиб турган бахтсиз болаларнинг ялангоч, озғин баданига қараб, юраги эзилди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 кўчма Ў Ўини ұаммадан паст оладиган, камтар банда. Хакирингиз хизматга тайёр.

ХАҚИРЛИК Хақирларга хос холат, яшаш тарзи. ..бири факирлик ва хақирлик захрини ктса, бири жудолик ўтида ёнади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХАҚИҚ [a. عقیق - ақиқ; бир қанча қимматбахо тошларнинг умумий номи] $\mathbf{1}$ om

Қизил, қирмизи рангли қимматбахо тош. У $_{\text {нинг уун кўлининг синчалоғида хақиқ кўз- }}$ ли узуси бор. А. Хакимов, Илон изидан. Улуғбекнинг кุабри устига ажойиб хақиқ, марварид тоилар куйилган. А. Толибов, Ўзбек мармари. Мархамат пиёлани қуулга олиб, унинг ичидаги қূип-қизил, хақик сингари винога тикилди. Р. Файзий, Кишиларимиз қиссаси.

2 сфт. Қизил рангдаги; қизил, қирмизи. Унинг сурма кўзаари, қайрилма қошлари чимирилган буилса хам, хакъиқ лабларида табассум мавж урар эди. Ойдин, Эр юрак. Ўиа анор донасидай хакик юз, ўиа тим кора кўз, у̀ша жозибадор табассум хамон уттеан кунларни эслатиб турибди. И. Рахим, Ихлос.

ХАҚИҚАТ [a. حقيقت - чинлик, ростлик, тўғрилик; чин, тўғри гап; туб маъно) I Чиндан хам бўлган, воқеликка мос холат, нарса. Иига келганидан бери энди битта жиддий топиириқ оади, хзакикатни айтмаслик гунох. Ф. Мусажонов, Химмат. Инсон бахти мехнатда эканлиги айни хақиқат. Газетадан. Дейдилар: хар замоннинг бордир ўз тарозуси, Ох, накадар рост эрур ушбу буюк хфақикат. А. Орилов, Юртим шамоли.

2 Маълум тартиб-қоида, қонунларга мос иш, хатти-харакат, холат; ростлик, тўғрилик. Халк афсоналарда узз орзу-умидларини, юрак нидосини.. яхиилик ва хақиқат учун курашни ифодалаган. «Ўзбекистон қўриқлари». Қахрамонлар хақида очерк ёзии учун уларни қидириб топии, саргузаштларни хақ̧икุат, адолат тарозисида тортиб кўрмоқ керак. Н. Сафаров, Оловли излар.

Хақықат қилмок Хақиқат, тўғрилик юзасидан иш тутмоқ. Хоким тўра хакиқат қилсин. Боламни иақчириб, ўзи су̌расин! М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хазрат хұакикат килиб, салтанат пулини уғғирлаётганларни жазолайди. Мирмухсин, Меъмор.

3 флс. Киши онгида воқеликнинг, объектив борлиқнинг хаққоний, тўғри акс этиши.

4 Ростлиги фанний йўл билан исботланган, тажрибада синалган холат, хукм, фикр. Мана шу соддасина ривоят замирига санъатнинг мохияти хุақидаги улуғ хฺакиқат сингдириб юборилган. «Ёшлик». Мен Мирзо су̀зиеа амал қৃиламан, унине гапида хакиксат

борлигига дилим ииониб турибди. Мирмухсин, Меъмор.

5 дин. Илохиятни (худонинг борлигини) ўз-ўзидан англашиладиган, исбот талаб қилмайдиган, шубхадан ташқари, аниқ бир ходиса деб тушуниш.

ХАҚИКАТАН [a. حـگّيتَأ қат, ростлик жихатдан] Рости билан; ростдан, чиндан. Бошлиқнинг авзойи хақиқтатан хдам ташєиили эди. Н. Аминов, Суварак. Хақиқатан хам Ахмаднинг мақолани ўкиидан булак қиладиган иии йу̀к эди. Ф. Мусажонов, Химмат. Хақุцқатан хам унинг иеър ёзииига жиддий сабаб бор эди. П. Қодиров, Уч илдиз.

ХАКИКАТГЎЙ $[a .+\phi$. حقَيقتگُّى - хақиқатни, рост гапни айтувчи] Хақиқатни, хақ гапни. тўғри сўзни гапирувчи, ростгўй. Аввалги оқкўнеил, хақиқатеўи, камтар Камолдан асар хам колмабди. Уйғун, Дўстлар. Ха, куурсроғ-у, лекин хақиқатеўй чол ўзи. С. Нуров, Нарвон.

ХАҚИҚАТДА 1 Аслини олганда, аслида (эса); амалда. Қиииоқилар сиз билан менинг кўзимга «анойи» курринсалар хам, аммо хаақиқатда ундай эмаслар. А. Қодирий, Обид кетмон. ІІоир соддагина чодирда зотан тинч яиагандек куринса хам, хұақиқатда.. қу̀шинни мустахкамлашеа харакат қиларди. Ойбек, Навоий.

2 айн. хақиқатан. Уф, хакұиқатда хотинларни очии хамоқатлик экан.. Хамза, Танланган асарлар. Хақиқатда, боика қардош халклар фарзандлари қатори, уззбек уғлонларининг салмоқли хиссалари бор. Н. Сафаров, Оловли излар.

ХАҚИКАТІІАРАСТ $[a .+\phi$. حقَقِتْبرس - хақиқатни ёқловчи, хақиқатгўй] кт. Хақиқатга амал қилувчи, адолат билан иш тутувчи.

ХАКИKАТПАРВАР $[a .+\phi$. حقَـقتحشَرور - хақиқатни ёқловчи, хақиқатпараст] қ. хақиқатпараст. Хатто Алииер Навоиидек хақиқатпарвар шоир хам замоннинг талаби билан бу тантанавор услубдан зарур пайтда фойдаланган. П. Қодиров, Тил ва эл.

ХАҚИҚАТСИЗЛИК Хақиқатга амал қилмаслик, нохақ иш тутишлик, адолатсизлик. Ахоли ғалаёнга келди, қўрқканидан эмас, зулмга, зуррикка, хุақุккатсизликка чидамаганидан ғалаёнга келди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХАҚИКАТЧИ Хақиқатга амал қилувчи; одил. Хақиқатчи судья. Фирибгар ёндиради, хақиқатчи қондиради. Мақол.

ХАКИКИЙ [a. خقَقِتي - чин, рост; асл, хаққоний] 1 Чиндан хам бор, чиндан бўлган; асл, хаққоний. Хакикий ахвод. Хакиқий воқеа. Хакุиқий факт. Хакикий ходиса. - Хожи хола у̀знине кимииеини кўрсатадиган хақұиқий саргузаитини шу ерда яиириб, ёлғон айта боилаган эди. М. Исмоилий, Фарғона т.о. Хақикий фамилияси-чи? Шуни аиттине! К. Яшин, Хамза. Дадам ноёб усул яратиб, хакиқий инсондан фарқ қиладиган сунвий одам - биороботни вужудга келтирибдилар. О. Мӱминов, Хиёбондаги уч учрашув.

2 У. $_{3}$ номи, унвони ва ш.к. га тўла муносиб, лойиқ. Хакикат учун курашибди, хяақиқий инсон экан дадангиз. Ойбек, Нур қидириб. Хакикий олим иухрат учун эмас, хақиқат, фан равнақи учун курашади. Р. УсMOHOB, OLIOGHOMA.

3 Чин маънодаги. Аммо хакиқий қุии биринчи қор ёқканда биииди. УУ. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Хакикий хаёт меххнатдан боиланади, мехнатли хаёт гуззлдир. Газетадан. Хакикий мухаббат олдида хеч қандай гов дош беролмаслиеига иионтирииим керак эди. О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув. Хакикий дустдда инсоннинг энг яхши хислатлари мужассамлаиган бўлади. Газетадан.

ХАҚЛАМОK: тузини хакламоқ айн. тузиии окламоқ. қ. туз 14. Омин дегин, қу̀линг куัтар, отажон, Хизмат қчлиб, хақлаб келай тузингни. «Хушкелди». Аё соқи, сен тузимни бимадинг, Тузим хақлаб, менга хабар қилмадинг. «Нурали».

ХАКЛИ 1 Хақи бор, хақ-хуқуққа эга. Хаёти мобайнида икки туп нихол экиб ўстирган инсон ўз умрини мазмунли ўтди, деб хисоблаига хаклидир. Газетадан. Хар бир фожиага, хар бир иарафга Нисбат бермоқка хам ёлғиз сен хақли! X. Даврон, Болаликнинг овози.

2 айн. хақ 3. Сиз хақиисиз, амно ихтииофни тинилик йўли билан хৃал килайлик. М. Осим, Карвон Йўпларида. Хар жихатдан қараганда хам, сиз бу масалада хุақлисиз. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

3 Асосли ва ўринли, тўғри. Бинокорларни хакли равнида каишофлар дейииади. Газетадан. Нега маивал жамоа орқада қо-

лаётир, деган хакли савол туғилади. Газетадан.

ХАКОРАТ $\mid$. . حقَارت - пастлик, разиллик, тубанлик; пасткашлик; тахқирлаш] 1 Кишининг ор-номуси, щахсиятини пастга урадиган, тахкирловчи маъно-мазмунли сўз, гап. Тўлкинжон буни дарров пайқади, кўзни яиириб, оғзидан чикиб кетай деган хакоратни «қулт» этиб ютди. Ф. Мусажон, Хури. Абдубилол энди йиғлаб, оғзига келган гапни қайтармади, аламидан акасининг юзига mупурди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина.

2 Шундай маъно-мазмунли муомала, хатти-харакат, холат. У [укувчи бола].. ловуллаб турган кулоғини уилаганча, Хожига каради ва бисотидаги энг оғир, энг дахиатли хақоратни иилатди, явни «тарбиясизя деди. А. Қаххор, Асарлар. Асал хола углинине ичмаслигини биларди, терговчинине бу гапи хақорат бэ̆аиб түююдд. C. Онусов, Кутилмаган хазина. Fуломжон столдаги нонларга қараб, кўнели бузилди. Унинг соф ниятига бу бир хақорат бўлса хам, одамларнинг мозрифат учун оғзиларидаги ошларини бериига тайёр эканликларини ўйлаб, Матқовул камбағалга рахми келиб кетди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бизнинг майда-цуйда хокимларимиз бирлаша олмагани туфайли, катта кучга эга буллан истилочининг хамласига дош беролмадик.. хотинларимиз, қизларимиз олиб кетилди. Бундан ортик хакорат борми, Мебмор?? Мирмухсин, Меъмор.

Хақорат қилмоқ айн. хақоратламоқ. Сиз бўлсангиз, «мешчан», деб хакоорат килдингиз уаарни. А. Мухтор, Туғилиш. Ха, мени х̧ақорат қиаган тилларине узиасин! Д. Нурий, Осмон устуни. Бахсда кизииган, бакирган, карши тарафни хакорат қилган одам доия ютқазади. Ф. Мусажонов, Химмат.

ХАҚОРАТЛАМОК Кимса шаънига хақоратли гап, сўз айтмоқ, хақорат бўладиган иш, хатти-харакат, қилиқ қилмоқ. -Ия, ха, боика биаан ковуидик денг, - у куззини кисиб, қизни хзақоратлашеа оғиз жуфтлади. Ф. Мусажон, Хури. Бу уткинии беи кунаик дунёда биз ёқалашамиз, кон тӱкамиз, бирбиримизни хакоратлаймиз.. Мирмухсин, Меьмор.

ХАҚОРАТЛАНМОК Хақоратламоқ фл. узл. н. У хакоратланган, камситиииб, бетига

туфланган одамдай кўкрагини кўтаролмай ётди. Мирмухсин, Умид.

ХАқОРАТЛИ Хақорат мазмунли, хақорат бўлувчи: тахқирли. Хакоратли сўз. Хакцоратли муомала.
 қорат тарзидаги, тахкирловчи| Қўпол, хақоратга ӱхшаб кетадиган. $\bar{y}_{\text {зинине хакорато- }}$ муз кинояларига яраша дадиллик билан жавоб қайтаргани учун [Қаландаров] Саидани «Йўкол!» деб идорадан хаайдаб солади. А. Қаххор. Синчалак. Ходий махбуснине хақоратомуз гапига жкахии чиқди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ХАҚПАРАСТ [a. + $\phi$. حقَّرْ ростликни ёқловчи] айн. хақнқатиараст. Ижод ахаига кундай аён: Абдулаа Қаххор адабиёт тақ̧дири учун қุайюрган хุакпараст адиб эди. Газетадан.
 санинг хақи бўлган йўлак] 1 Қўшнининг ери, ховли-жойидан ажратиб олинган йўл. Куинига хৃакраха бермоқ.

2 Йўлнинг хонадон эшиги олдидаги қисми. -Фукаро! Хозирдан бошлаб хар ким ўз қу̀рғон ва хакрахаларини супуриб, тозалаб, сув сепиб қўйсин! - жар солди Кулахмад оға. Мирмухсин, Чўри.

ХАҚРОСТ [хақ(к) + рост] Бирор фикр, айтилган гап ва ш.к. нинг ростлигини, тўғрилигини қайд этади, хақиқатан тўғри. Ай-тинг-чи, оға, Николайдан қутулдик, бу хакрост, лекин оқибат нечук бўлар экан? Ойбек, Улуғ йўл. Мол оласи сиртида, одам оласи ичида дейдилар. Хақрост!' Н. Сафаров, Хаёт мактаби.

ХАҚСЕВАР Хақни севувчи, хақ ишни, хақиқатни, адолатни севувчи. Хақсевар одам. Хақсевар миллат.

ХАҚСИЗ 1 Шахсан хақи йўқ. ..югуриб бориб, куулидан тутгиси, «нен сени соғиниб кетдим, ахир» дегиси келар, аммо.. бундай килишга ўзини хақсиз, деб билар эди. Ў. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол.

2 кам қу̀лл. Хақ тўламай. текин. Мамлакатни обод қъиии бахонаси билан 1824 йилда Кўон косибларини хақсиз - муфт иилатиб, янги раста қурдидди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

3 кам қўлл. айн. нохақ. худо хақни нохак қилмади, бечора ёи йигитнинг хақсиз қৃони тўкизмади. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Суй-

ла энди, ку̀n хақсиз Оққан ёилардан.. Fайратий. -Хақсиз жазо! - деб Отабек кулумсираб кўиди. А. Қодирий, Ў тган кунлар.

4 эск. Бирор нарса қилиш хақ-хукуқидан махрум бӱлган, махрум этилган. Бup вакт шйрога сайлов олдида хакссизлар руйхати киииоқ кўчаларига ёпиштириб кўйилади. А. Қодирий, Обид кетмон. Бир кун келиб, юпун, хақсиз қора халк бошини тик ку̀тариинга, кўзларини ииқалаб, асрий уйкудан уйгониииаа умид боғлади. С. Сиёев, Аваз.

ХАҚСИЗЛИК 1 Хақ-хуқуқдан махрум этилган, хақ-хуқуқ топталган холат. Бу кандай кун, бу қандай хаксизиикки, сенинг инон-ихтиёрингга хам чанг солиб, сенинг номингдан боиқаларнинг никохига хдам розилик бераверишади. К. Яшин, Хамза. Менинг боиинга хақсизиклар, хакоратлар, хуурикклар туигандан кейин.. ок-корани анча танийдиган булдим. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

2 Нохақ иш, хатти-харакат; нохақлик. Подионинг мардикор олии тугрисидаги фармони устида суз қуэзаларкан, халк хар хил жабр, зулм, хажссизииклардан аччиқ шикоят килар эди. Ойбек, Танланган асарлар. Жахон тинилигига хавф солса биров, Хақсизиик юз берса, қололмайман жим. Уйғун, Хаёт чақиради.

ХАҚКАСТ $[a .+\phi$. حقّاست - хақ эканлик, хақлик]: хаққаст рост 1 айн. хақрост. Хайдар. чой хўплар экан, кўнглига келган фикрларни [онасига] гапириб берди. -Хаққаст рост. - деди Содика хола ууғининг сўзини эиитиб. М. Осим, Тилсиз гувох.

2 Сухбат вақтида бирор киши аксирса, айтилаётган фикрнинг тӱғрилигини тасдиқлаш учун ишлатилади. «Навоийнинд дили билан халқнинг дили хамииа пайванддир».. IIу вакттда кимдир, бурунаки отгандек, ъайта-қайта апиурди [аксирди]. «Хаккаст рост!» - буееқнига кุаради чол. Ойбек, Н~ воий.

ХАҚКОНИЙ $\mid a$. حْتانی - хуқуқ ва х қуқшуносликка, адолат, хақиқатга оид] Хақиқатга тўри келадиган, асл холати мос, мувофиқ. Энг асосий гап хааётни ха. коний, у кзандай буласа, иундай акс этт. риидадир. Газетадан. Юрагидагини туัк. солаётеан қизнине хаққоний су̀заари Шерз Қамбаровичга оғир ботарди. Ў. Усмоно Сирли сохил. Матбуотда халқ хаёти,

қৃиилоқ ахволига доир хৃаққоний бир суз хұам иууқ. Ойбек, Нур қидириб.

2 Хақ, асосга эга; асосли, хақли. Хаққоний танкид - иидаги нукৃсонларни бартараф этиинине тавсирчан воситаси. Газетадан. Китобхонлар наириётлар олдига катта ва қакконий талаблар қуйиияти. Газетадан. Шу ўринда хакконий савол туғилади. «Шарқ юлдузи".

ХАККОНИЙЛИК Хаққоний холатға, хақиқатга мослик. Бу у̀ринда драматург, шахслар ва ходисалар хаётда кุандай бўла, унине узидай акс эттириб, бадиий хаққонийликка эрииади. «ЎТА». Гавхар хаёлида бирлаитира олмаётган икки у̀тли истак отасиеа ёрдам бериии, айни вақтда, уз идеалларига содик қолии истаги - хұакқุонийлик масаласига келиб бирлаиди-ю, хаяжонидан эти жимирлаб кетди. ГІ. Қодиров, Уч илдиз.

ХАҚКОНИЯТ $[a$. حقَانِتّ - адолат, одиллик; хақиқат қилиш; хукуқшунослик]: 1 айн. хаққоннйлик. -Бу катталаринг бақзи вактда хақкониятдан чизи тойиб кетади, - деди Аии тажанг жиддий, - кани, курамиз! Ойбек, Куёш қораймас.

2 айн. хақнқат. Бу хаккониятга тугри келади. Хаккониятеа зид хулоса.

ХАҚКУВ айн. хаққуш. Каптарлар халқа буัлиб, хақққувлар хақ্ৰ-хақ̆ деб, қумрилар дуст тортиб.. боққа оройии бериб, нағмасозлик бир муносиб яраииб турибди. «Равшан».

ХАҚКУШI Узун оёқли қушлар туркумининг қарқаралар оиласига кирувчи парранда. Аввали бу бойугли эмас, хакқуи, қўркма. А. Қаххор, Мастон.

XAX унд. с. Норозиликни, дўк-пўписа ва ш.к. ни ифодалайда. Хах, хұали оқибат иуми? Қах, чучитвординг-ку! Қах, хали ктараб тур, адабингни ейсан! - Хах! Сен хали менинг шоирлигимни назарингга илмадингми! - деб [подио] афандини уч кун отхонага қамаб қўииини буюрди. «Латифалар».

ХА-ХА унд.с. 1 Бирор иш-харакатга ундашг, қисташ маъноларини ифодалайди. $X, a$ хุа, тез булиналар! Ха-ха билан деворни тикка кииб олдик. Кўриимасдан илгари Жондор уларнинг хаммасига кииик стаканларда май қуйиб тутди, «ха-ха, тарала» билан тик туриб инииди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 айн. ха ІІ 2. -Ха-ха, - деди Ольга Петровна ажаблангандек. - Бувингнинг оти

нима? -«Бувим», - деди Тутићиз иионч бидин. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХАХАЛАМОK 1 Хайвонларни юргизиш, тезлатиш учун «ха». "ха» деган овоз чиқармоқ, бақирмоқ. Мӱрдак арава яна тепаликка куттарилди; аравакаи билан навкарлар хахалаб, отга қамни урииди. Мирмухсин, Чўри.

2 Худди шундай ва шунга яқин товушлар билан бирон ишга рағбатлантирмоқ. далда бермоқ. Улар [колхозчилар] туғонларнинг тахта ва қозиқларини йч̆ниб, михлаб, сим ураб махкамаашар экан, уларга бетиним Бобоқул ота ва бакцироқ Полвон оталар хахсалаб куммаклашмоқдалар. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ХАХАЧИ кам қу̃лл. Хахалашиб, ишга рағбатлантириб, далда бериб турувчи (одам). Қаторда норинг бўлса, юкинг ерда қолмайди, дейииади. Энди хахтачи Холдороенинг рафикаси Қосимова жонга ора кирди. В. Махкамов, Айбсиз айбдорлар.

ХАХА-ХАХА унд.с. Таажжуб, тасдиқни билдиради. Омон хам менинг гапимга пок учган бўлса керак, икки гапнинг бирида ехахъа-хаха», деб куяр эди. F. Fулом, Шум бола.

ХА-ХУ: ха-ху дегунча Ана-мана дегунча, тез орада, бирпасда. Ха-ху десунча тез ёрдам маиинаси етиб келди. Х. Зиёхонова, Арзанда. - Ха-ху дегунча ўрта мактабни битириб, институтга хам кирдик, - деди Нодир Кундузхонга. И. Ахмедов, Оғир операция.

ХАХХА унд.с. Таажжубланиш, эьтироз, ғазабланиш каби туйғуларни ифодалайди. Хахуа! Хали щундай пилар булдими?

XE унд.c. 1 Мурожаат, чақириқ пайтида ишлатиладиган нидо; эй, хей. Хе, бормисиз, биродар! -Хе, такссир! - деди афанди. -Сиз гап бошлаганингиздан буён оғзимни шунча очдимки, у йирииб кетадиган даражага етди. «Латифалар».

2 Норозилик, нохушлик маъносини ифодалайди. Хе, нимасини су̀райсиз, афанди! Иилар чаток! «Лагифалар». Хе, бу уруи боига битган бало булди-ку! Ойбек, Танланган асарлар.

3 Жирканиш, нафрат билдиришда, қарғаганда ишлатилади. Хе, лавнати! Хее, баиа-


Хе йўқ, бе йўқ Дабдурустдан, хеч асоссиз. сабабсиз, суриштирмасдан. ШІахарга туиган эдим, бойвачча, махалламда, хе йук, бе йкк, уғлим Абдусамадни аскарликка мулжаллаб куัйишбди. Ойбек, Танланган асарлар.

XE3 [ф. هيز - номуссиз; хотинчалиш] 1 Жинсий куввати заиф эркак. Қип-яланғоч булиб ётиб берди-ку! Узинг хез бйлаач, менда нима гунох! Хақини тула [деди фохишахона эгасиј. Мирмухсин, Меъмор. Узи удда цилолмай, кетидан хотинлардай фиску фасод килиб юрадиган сендақа хезлардан уша бегона яхии. О. Ёқубов, Излайман.

2 айн. хезалак 2. Ухлаганим йчкк, й-й-йчк, хез, доридан қуй-чи!' А. Қодирий, Ўттан кунлар.

ХЕЗАЛАК 1 айн. хез 1.
2 хакр. Эркаклик хусусияти йўқ; хотинчалиш. Вой, хезалак-ей. Шундан куррқдингми?! - Рахмонқул Бекнинг урушда қочганини айтиб, «хезалак», «хоин», деб сугкди. Х. Fyлом, Машъал.

ХЕЗАЛАКЧАЛИШІ Хезалакка хос бел-ги-хусусиятли. Соқод-мўллови сийрак, овози ингичка, хезалакчалише одам эди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ХЕЗИМКАШI айн. мезалак. Мени номард деб уйлаяпсанми? Сени ёлғиз юборадиган хезинкаш йўк. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Oта.

ХЕЗУМКАПI [ $\phi$. هیزمكش - ўтинкаш, ўтин ташувчи] эск. кт. Уेтин тайёрлаб сотувчи, утин ташувчи киши; ўтинчи. Бир ту̀пар [ту̀пори] хезумкаи утаётган эди, Мирзахон эчонга деди:-Мен Авазхон билан дусстлашмокқุа келяиман.. «Зулфизар билан Авазхон».

ХЕЙ айн. хе. Хей, нега серрайиб турибсан? Хей, кимсан ўзинг?

ХЕМИРИ с.т. Умуман йўқликни, «хеч қанча» деган маънони билдиради (асосан пул хақида). Уч-турр кундан буён Нералинине ёнида хемири йў. С. Кароматов, Олтин қум. Қиммат бўлса хам ноилож олар эдим-а, лекин пулдан хемири ортмади. Ойбек, Танлантан асарлар. Мен, хар қалай, бир юз ўн су̀м ойлик оламан, сен хемири хам оммайсан-ку.. А. Қаххор, Тобутдан товуш. Эрта-кеч юмуи. Хемири ёнга туимайди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХЕМИРИЛИК с.т. Бирор тийинга арзийдиган, хеч қанчалик. Улар хемирилик

хам хизмат қиигани йч̆к. - Хемирилик иии йуг. Отаси улзанига уун беи ииил булиб қолди - иундан буён хар қанақа иини йигиитирган. Ойбек, Танланган асарлар.

ХЕМИРИЧА с.т. Хемирилик. Боёнааримизнине, қозикалонларнинг ғариблар ахволидан хемирича иши йўк, эл фойдасини сира уйламайдитар. Ойбек. Улуғ йул.

ХЕЧ [ф. هـ - хеч ким, хеч қандай: умуман, мутлақ, бутунлай; нольो 1 Суррқ олмошлари, шунингдек, «нарса», «вақт» ва б. баъзи сўзарга кўшилиб. бўлишсизлик олмошлари хосил қилади. Мас., хеч кии, хеч нарса, хеч қандай, хеч нина, хеч качон, хеч қайси ва б.

2 юкл. Инкор билдиради; ййқ, асло. Мен ортларидан югурардин. Хеч етолмасдим. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Кимни олса, олсин, хеч ииим йук. Ойбек, Танланган асарлар. Хеч шубхасиз, бахор ёшларга олам-олам шодлик келтиради. Газетадан. Нима, менга ёкии учун кестирибдими? Хеч-да! Менга буқогинг билан хам ёқа берар эдинг. А. Қаххор. Қанотсиз читтак.

Хеч булмаса Жуда бўлмаса, лоақал, ақалли. Ма, бир хўпла, хеч буммаса! Э. Раимов, Ажаб қишлоқ. Хар бир оила, хеч бўммаса, бирон жангчини мехмон килгиси келади. А. Қаххор, Олтин юлдуз. Хеч будмаса, сиз шу ерда булсангиз хам. Сергейнинг йўлиеини билинтирмай турардингиз. С. Зуннунова, Олов. Хеч гап эмас 1) буллиши, юз бериши мумкинлигини ва бунинг қийинчилиги йўқлигини билдиради. Бир ишора билан бои узилиб кетиии хеч гап эмас. Қизим, тилга эхтиёт бул! Мирмухсин, Меъмор. Бўгиб уадиришии хеч гап эмас. Лекин хали-бери улдирмайман. Х. Туухтабоев, Ширин қовунлар мамлакати; 2) қиёсланаётган нарсанинг унисига етолмаслигини, даражаси ундан пастлигини бидиради. Оқ киимиидан тайёрланган шинни жуда хуихуур бўлади, унинг олдида асал хеч гап эмас. М. Хазраткулов, Журъат.

3 Йўқ деса бўладиган даражада. сира арзимайдиган даражада, йўқдек. Лекин. унинг бундай харакати, кизнинг улуғ калби ва севзиси олдида хеч эканини чукур сезди. Ойбек, Танланган асарлар.

Хечга чнқмоқ Йўқ бўлмоқ, йўққа чикмоқ. Бутун орзу-умидлар хечга чикди. $=\boldsymbol{y}$ ерга туиган хар бир япроқда узининг тар-

жимаи хุолини ўкир, у̀зини-да мавқฺеидан айрилиб, хечга чиқиб турган шу япрожлардан айира билмас эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ХЕЧҚИСИ: хечқиси йўқ Зарари йўқ, хеч нарса бўлмайди (ўйлашга, ташвишланишга арзимас нарса хақида). Оёғингиз.. бир оз шикастианибди. Хечкиси иук, тузалиб кетасиз. С. Кароматов, Бир томчи қон. Асад, кунеаи яримта, хечкиси йуқ, бунақасини биринчи кйряпмизми.. Т. Рустамов, Мангу жасорат. -Бевакт келганим учун узр. -Хеиқиси йўк. Мен хозир отамни чакириб чиқаман.. Мирмухсин, Меъмор.

ХЕЧКУРСА шв. Хеч бўлмаганда, лоақал. Мавмуржон илгариси хатти-харакатіаридан хечкурса биронтасини такрорлаганда, эхтимол, Ойна опа у хақда тезгина бир тухтамга келган бўлармиди. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар. ..хечкурса улаётган чогида хақиқатнине кўзиеа тик карай олиши учун куч, жасорат топсин. Газетадан.

ХЕХ $\boldsymbol{y н д}$. $c$. Норозиликни ифодалайди. Хех. шу хам гап бўлдими? Хех, сени кара-ю.

ХЕ-ХА унд.с. Таажжуб ифодалайди. Мадёров.. энгашиб, Майнанинг гимнастёрка елкаларидаги уч бурчакли белеичаларини текширди: -Хе-хча, взвод командирисиз-ку. Ш. Тошматов, Эрк қуши.

XE-XE-XE тақл. с. Босиқ, енгил кулгини билдиради. -Мастлик қурсин, тоза маитмаиа килибман, хзе-хе-хе, - совук кулди бойвачча. Ойбек, Танланган асарлар.

ХЕХ-ХА айн. хе-ха. -Бу ерда жафо чекканлар йу̀к дейсизми? Хех-ха, тўлиб ётибди, - деди Абдувахоб. Ш. Тошматов, Эрк куши.

XEX-XE айн. хе-ха. Хех-хе, соат ун бу-
 mурипти!

ХИБС [a. حبس - қамаш, тутқунликка олиш; турма, қамоқ] эск. Озодлиқдан махрум қилиш, қамаш; қамоқ. Юсуповни уч ой хибсда сақлашди. М. Хазратқулов, Журъат. Паймонаси ту̀либ турган Дороббек кутициаганда хчибсга туиди-ю, кета туриб, Лазидан қасос олди. Д. Нурий, Осмон устуни. Кўкминор эшисидан чикиии биланож уни навкарлар салом-аликсиз хибсга олиб, қўлларига кишан урди. Мирмухсин, Чўри.

Хибс қилмоқ (ёки этмоқ) Қамоққа олмоқ; қамамоқ. ..иахардаги шубхали одам-

ларнинг хаммасини хุибс қилии борасида фармони олий олиб, иу захтоти иига myшииибди.. С. Кароматов, Бир томчи қон. Шахаарнинで Маиххад йўлида.. Ихтиёриддин қалваси кад кутарган, бу ерга оғир гунох килганлар хибс этиларди. Мирмухсин, Меъмор.

ХИБСХОНА Гхибс + хона] Қамаб қўйиладиган жой; қамоқхона, турма. Taxmanyянинг остида кейинги вактларда эшиеи бекитилиб, номаыум қилиб қўйлган, «канахона» номли, амирнинг хибсхонаси бор эди. С. Айний, Эсдаликлар.

ХИД 1 Хар бир нарса ва модданинг кишиларнинг ис билиш сезгиларига таъсир этадиган хоссаси; буй, ис. Хиди бор нарса. Еккимли хид. Еқимсиз хид. Кабоб хииди. Хандалак х̧иди. Зира хиди. Пиёздоғ хиди. Харр гуанинг хиди боиқа. Мақол. ■ Ота, манови бехзиарни қаранг, хиди оламни тутади, бирам пииибдики! М. Исмоилий, Фарғона т. о. Уйда тутун йуқолган бу̀лса-да, аччиқ хид даррое унинг бурнига урилди. Ойбек. Танланган асарлар. Тутаб куяётган от эти ва терисинине қўланса хидидан унинг кўнгли бехузур бўлиб, боши айланди. X. Fулом, Машъал.

Гапидан латта хидн келади Еқимсиз, бемаъни гапга нисбатан қўлланади. Ходивой, аччиғинг чиқмасин-ку, анчадан бери гапингдан латта хиди келадиган булиб қолган. С. Ахмад, Чўл бургути.

2 куัчма Бирор нарса, ходиса ёки холатнинг белгиси, шарпаси. Шояд шу билан Ойнагулнине хам хиди бирон жойдан иикчи қолса. А. Хакимов, Илон изидан. Бунинг хар бир варағидан шахсий ғараз хиди келади. А. Қаххор, Сароб. Жанжжалнинг хұидини сезган Сарви хола ғудраниб, стол устига дастурхон ёза боилади. «Муштум». ..озида нур ёғилиб турибди, сўзаарида мехр-шафқатнинг хзиди бор. Х. Тўхтабоев, Ширин қовунлар мамлакати.

Хид олмоқ Бирор маъуумот, белги, шарпани сезмоқ, ундан хабардор бўлиш илинжида юрмоқ. Памба вақтида кетиб қолганлар хам атрофимизда айланиб, хид олиб юрган эмии-ку. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Хиди чнқмоқ Хабари тарқалмоқ, ошкор бўлмоқ. ..коровул чоани уриб, яхии ии жиимади. Ими-жимида бўладиган иининг хидини чиқариб қўйди. Мирмухсин, Меъмор.

Эхттиет бўлмасанеиз, буларнине хұам хұиди чикиб қолади. «Муштум».

ХИДДАТ [a. حدت - қизиққонлик; жиззакилик; ғазаб; рашк; куч, шиддат; ғайрат] кам қўл. Кескинлик, тезлик, шиддат ёки ғазаб билан иш тутиш. Нафрат еа хиддат билан тўлик бу дадил овоз хุаммани хаайрон килди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХИДДАТЛАНМОК кам қулл. Кескинлашмоқ, шиддатланмоқ; ғазабланмоқ. Ғуломжон калаасини баланд куутарди, кейин мингбошига юзланиб, му̀лтираган, жавдираган кӱзлар билан эмас, нафратланган, хиддатланган кўзаар билан қараб туриб гапирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХИДЛАМОК Хидни бурунга тортмоқ; искамоқ. Куёи иси анқৃиб турган бойчечакларни тўйиб-тўйиб хидлагиси келиб кетди. У. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол. Анвар.. кизнинг юзидан ўпди ва унинг тўзғиган сочаарини туугриаб, хаётбахи кокилларинине муаттар буйини узоқ хидлади. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Отлиқ.. бехиилардан биринине чанг босиб ётган тукини қўли билан артди, қалпоқли бошини энгаитириб, уни хидлади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХИДЛАНМОК Ёқимсиз хид пайдо қилмоқ. Ичига йигилаан сув қаровсизликдан хидланиб кетган, турли ииқиндилар билан тўлиб тоиган. «Муштум». У сават, унда гўит бор. Шабадада хидланмай туради. С. Нуров, Нарвон.

ХИДЛИ Хиди бор; исли. Хидли гул. Яхши хидли совун, атир хидли лолалари-ла Безангандир келажак йу̀линг. Fайратий. Хуи хидли хаводан ўпка тўлдирио́ нафас олсинг келади киии. А. Рахмат, Варракчи чол.

ХИДОЯТ $[a$. هدايت - бошлаб бориш; етаклаш, тўғри йўлга бошлаш, бошқариш] 1 Фойдали йўналиш, тўғри йўл бошлаш. Хидоят қчилмоқ. ■ Подани залолатдан қутказиб, хидоятга боиламоғи лозим! A. Қодирий, Обид кетмон.

2 дин. Худо томонидан белгиланган тўғри йўл; хақиқий зътиқод йўлдан юриш; зид. залолат.

3 Хидоят (эркаклар ва хотин-қизлар исми).

Х以ДСИЗ Хиди йўқ. Хидсиз гул. Хидсиз олма.

ХИЖЖАЛАМОК 1 СӰзни бўғинларга, айрим қисмларга бўлиб талаффуз қилмоқ.

Баходир китобдан «она», «ота», "ола» сўзаарини хчижжалаб ўкий бошлади. Ж. Шарипов, Хоразм. Нодир билан Омил Paхималарнине ёруғ деразаси олдига бориб, она-бола «Алифбе» китобини хижжалаб ўқ̆ииаётганини курииди. С. Юсупов, Кутилмаган хазина.

2 кучма Синчиклаб ўрганмож, бирмабир кўздан ўтказмоқ. Уч марта хижжжалаб чиқиб, калаванине учини тополмай гарангман. Т. Алимов, Ишқилиб, ўқимаган бўл-син-да! Уни [вакилни] объектма-обвект боилаб юраркан, хар рақамга ёпиииб хижжалай бериии сил қилиб юборди. А. Мухтор, Туғилиш.

ХИЖО [a. هـعـاء - хажв қилиш; бўинлаб, харфлаб ўқиш] эск. айн. бўғин. Хунарим, маъуумингиз, ғазацлар ёзии, Баззан бир хижо қилур қонимеа таина. F. Fулом. Бундай ортикччаликларга, хижо, кофия учун суззи атайин қурбон қилиига ўрин қолмайди. «ЎТА».

ХИЖОБ [a. حجـاب - ёпинчиқ; парда; ниқоб; тўсиқ] Юзга тутиладиган парда, тӱж сиқ. Бошларида осмони настарин рангидаги нафис хижоби. Ш. Рахмон, Юрак қирралари.

ХИЖОЛАМОК айн. хижжаламоқ 1. Бир қӱлаб қоғоз олиб, телефондаги суัзларни узича хиижолаб ёза боилади. «Муштум».

ХИЖОЛИ эск. айн. буғинли. у̌зи бир хижоли кичкина бир сузз, Аммо эга эрур катта мабнога. Уйғун.

ХИЖРА, хнжрат [a. هـجره - кўرت , кўчиш, кўчириш; чет мамлакатга кўчиб кетиш]
 этиб, бонқа жойга кетиш, кўчиш. Хижрат тариқасида Фарғонага йўл олдилар. «Муштум».

Хижрат қилмоқ Ўз жойи, юртини тарк этиб, бошқа жойга, юртга кўчмоқ, кетмоқ. Биз Афғонистонда тузуккина тайёрланиб.. мамлакатни больиевиклардан тозалаш учун вак̧тинча хұижрат киламиз. С. Айний, Дохунда. Асакадан хижрат килмоқ учун.. маориф иуросига ариза берсам, молия мудирлигини хам менга топиирдилар. «Муштум».

2 Мухаммад пайғамбарнинг ўз сахобалари, тарафдорлари билан бирликда Маккадан Мадинага кўчиши (бу воқеа милодий 622 йил 16 июль куни бўлиб, ислом

тарихи ва мусулмонларнинг йил хисоби тызими шу кундан бощланган).

Бу дунёдан хижрат қилмоқ Ўлмоқ, вафот этмок.

ХИЖРИЙ [a. هـجرى ${ }^{\text {. }}$ ] Хижра(т)га, мусулмон йил хисобига тегишли. Хижрий йил хисоби. Мен абжад хисобини билганим учун у иезрдаги тарих моддасини хисоблаб курримм. Хақикатан хам ундан ууиа йиннинг санаси бўлан хижрий 1303 ниқарди. С. Айний, Эсдаликлар. Ўнг томондаси тошга араб алифб́есининг каддмги имлосида йирик қилиб «Маврифатхон жаннатмакон» деб ёзилган ва хижрий билан «I335», деб тарих куेйиван эди. А. Қаххор, Хотинлар.
 хижрия, далв ойининг ўн еттинчиси, кишики чунарнинг бири, қуёи ботган, теваракдан иом азони эшитиладир. А. Кодирий, Ўттан унлар.

ХИЖРОН \a. هـجران - ташлаб, қолдииб кетиш; ажралиш, видолашиш; айринкј поэт. Айрилиқ, жудолик, фироқ. Булбул етди, гуа қолди, Уртага туиди хижрон.孔исит хุам соғинади, ёр багри лоладек кон. $\because$ Олимжон. Бахтиёр севгини куйларди соим, Ўм ханжарига тегди-ю синди, Хижрон арёдидай совук овозим, Нахэот пириканинг кини тинди? Зулфия. Бир йигит хижрони юзан отанинг Бағрини, дўстларим, дог-доғ мар. F. नулом.
ХИЖРОНЗАДА [a. + $b$. . هجرانزذه - хижнда эзилган; ёридан ажралишј Хижрон дайли азоб чеккан, эзилган. Қахрамон ота, зсрр угғил, жафокаи она, хижронзада кал૬ - хурматли ёдгорлик олдида узок бои 10 турдим. С. Ахмад, Ойдин кечалар. Дарға пиробга туиди, краги эзилди, шоир кўз ини артар экан, кекса капитаннине уззи хам кронзада эканлиси бииинди. С. Абдулла, вғунда.
ХИЙЛА [a. حيلة - айёрлик, маккорлик; тр, найранг] Алдаш учун ишлатилган йўл; овчи, чалғитувчи иш, тапбир, хатти-хаат; найранг, фириб. Даврон бир неча бор тман исканжасига туиган, бироқ довклик биаан ёвга чап бериб, хийлаю хунар атиб, ғолиб чикқан. Т. Рустамов, Мангу орат. Қиз полициянинг дахиатини пхии甲, уаарга куัп учраган ва кўn дафва туршйлалар биан қочган. Ойбек, Нур қи1б. ІІу мақсадда эрка бир кун ётиб олди.

Хийла билан касалликка узин солди. А. Мухтор.

Хийла қнлмоқ Хийла ицлатмоқ. Кампир уларга хийла қилиб йиғлабди. «Эртаклар». Хийла кип кўзинг ёииайсан. Бошмалдоғингни тиилайсан. "Юсуф ва Ахмад".

## Хийлаи шарънй $\kappa_{\text {. шарънй. }}$.

ХИЙЛАГАР [a. حيلهكر - хийла қилувчи] айн. хийлакор. Ууитувии давом этди: -ІІундай қииб, оми халқ хийлагар одамларнине бўимағур гаплариеа шиониб қолди. П. Турсун, Ўқитувчн. Сен билмайсан, жоним, улар хийлагар, Ўлмай қолса, хамиша пайингда юрар. «Ширин билан Шакар». Элда бундай ёлғончилар бўлмасин, Хийлагар кииилар омон колмасин. «Бахром ва Гуландом».

ХИЙЛАГАРЛИК айн. хнйлакорлик. Эиониан, деб мени нодон бимиагин, Хийагараик килиб, бекор ўлмагин. «Ёдгор».

ХИЙЛАКОР $[a .+\phi$. . حيلـهكار - хийла қилувчи, хийла ишлатувчи] Хийла ишлатишга уста, хийла билан кўл шуғулланувчи (шахс). Елюончи, хчийлакор бой - Доғули хасис Холвой. Уйғун. Билакс сиз: хиийлакор бир тулки, оғзи қон бир бури, рахмсиз бир жаллод.. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Хийлакордир - билагингдан тутмасин, Жодугардир - сени жоду килмасин. «Ойсулув».

ХИЙЛАКОРЛИК Хийлакор бўлиш, хийлакорга хос иш, хатти-харакат. [Ашур] Хийлакорликда Шерназарбойдан хам уттар эди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ХИЙЛАКОРОНА $[a .+\phi$. حينهكارانـه айёрларча, маккорона] рөш. Хийлакорларra хос равишда, маккорона. Мирсодиқ сакраб чорпояга чиъди-да, Жаниининг елкасидан уилаб, у̀нгланиб у̀тирди ва хийлакорона илжайиб суриитира бошлади. Х. Шамс, Душман.

ХИЙЛАЛИ Хийла ишлатилган, алдаш учун килинган, хийла иьлатадиган.

ХИЙЛА-МАКР Хийла ва макр, хийлатарлик, айёрлик.

ХИЙЛА-НАЙРАНГ Хийла ва найранг, хар хил хийлалар. Эхтиёт бўлииим керак. Яна бир хийла-найранг тўқиганга уххиайди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХИЙЛАСИЗ Хийла ишлатилмайдиган, бехийла, алдовсиз. Хийласиз ии.

ХИЙЛАЧИ с.т. Хийлагар.
ХИКМАТ [a. нишмандлик; хикматли сўз, мақол; тибби-

ёт илми, шифокорлик] 1 Ақл-заковат, донолик ва унинг ифодаси булган, уни акс эттирувчи нарса - гап-сўз, фикр ва ш.к.; донолик белгиси. Оз емак - тани соғлик, Оз демак - хикматеа боғлик. Мақол. Нодоннинг кулфати кўп, Дононинг - хиикмати. Мақол. Боболарнинг хикмати Хаётга ёруғ йлдир: Отанг боласи бўмма, Одам боласи буля, дер. Э. Вохидов. Подиох билан шерга якин булмок хикмапдан эмасдир. «Эртаклар». «Кураимок - у̀рнак бўлб яшамоқ демакдир!» деган эди муалиининг, файласуфларнинг ұикматини баён қилиб. И. Рахим, Чин мухаббат. Харакатда баракат $\rightarrow$ кўп қадим хикмат.. М. Щайхзода.

2 Тагини англаш қийин бўлган, яширин бир маъно, яширин бир сабаб; сир. Бу ойнада қандай хикматни кўрдинг? Жоним болам, сенинг холинг на булди? «Бахром ва Гуландом». Олдингга келган йисит кетолмайди, сизарда бирор хикмат бор экан-да. «Оқ олма, қизил олма». Бектемир генералларни уруининг бутун хикматини биладиган бағоят хурматли азиз одамлар деб тушунарди. Ойбек, Куёш қораймас. Булбул сайрайди, хўроз кичқиради, эиак ханграйди. от киинайди. Буларнинг тирикишлиги шу-да. Бунда нима хикмат бор дейсиз? П. Турсун, Ўқитувчи.

3 кам қула. Фойдали томон; наф, фойда (иш, харакат хақида). Рахмат Отабекка кулумсираб қаради-да, тоғасига жавоб бер-
! ди. -Хотин куппайтириб, улар орасида азоо́ланиинине нима хұкмати булсин? А. Қодирий, Ўтган кунлар. Тугри, шоликорликда хикмат кўп бўлади. Ш. Ғуломов, Ташаббус.

4 Хикмати бор нарса, хикмат билдирувчи фикр, гап. Куриб кетмане! Қуикор ёни еб, энди бир хикмат кўрсатмоқчимидилар! М. Бобоев, Гўзаллик истаб. Кори, худди фавкулодда бир хчикмат эиитгандай, оғзини ва ку̀зарини катта очиб, Тўпанисога каради. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари. Ёш хотин қари эркакни яиартиради, десан гаплар бор; қариганда уйланадиган эркаклар ана шу хикматга амал қилар эмши.. Чулпон, Кеча ва кундуз.

5 эск. айн. физнка. -Ха, хикмат кесакдан аланга чиқаргандек, сиз хам китобдан олган билимларингизни турмуи мактабида синовдан утказинг, - деди киз. Ш. Ғуломов, Ерқин уфқлар.
相

Илми хнкмат Физика. Мадраса - диний мактаб. Лекин риёзиёт, имми хикмат, хандаса, кимё деган дарслар хৃам уттилади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

6 Хикмат (эркаклар ва хотин-қизлар исми).

ХИКМАТЛИ Хикмати бор, хикмат ифодали: чуқур мазмунли; сирли. Хикматли гапларга кулок солмоқ даркор, Кулоқ солмоқ даркор халқнинг суззиса. А. Орипов, Йиллар армони. Хатқона уткир иоралар, чукур хикматли маколлар унине нутқинине жонли. ёрқин безаклари эди. Ойбек, Нур қидириб. Миллатни фақат илм-маьрифатгина жахолат ботқоғидан алиб ниқади, деган фикрни хурматлайман. Бунда катта хикмат бор.. кўп табаррук зотлар бу хусусда хикматли гоплар айтиб колдирганаар. К. Яшин, Хамза. Oипаз ер остига хикматли учоқ ясаб. қуённи пииирииега кириидд. Ойбек, Қуёш қораймас.

ХИКМАТОМУ3 [a. + $\phi$. . حكمتآميز - хикмат ифодали, хикматлир Хикматли, хикматга бой, хикмат, панд-насихат тарзидаги. Хикоятларнинг хар бирида киссадан хисса тарзида хикматомуз хулосалар, танбехлар мавжуд. Х. Хомидий, Тасаввуф алломалари.

ХИКОЯ [a. حكایه - гапириб, сўзлаб бериш; қисса; тарих] 1 Кимса, нарса ва у билан боғлиқ воқеа-ходисаларнинг оғзаки тафсилий баёни. Муиза Фазлиддин., ёи Бобурга Навоий хақида жуда кўп ажойнб хикоялар айтиб берган эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Гойиб энди "студентликнине олтин даври» даксида завкূ-шавк̧ бианн хикоя боилади. Ж. Абдуллахонов, Орият. Чол боилар умрининг хикоясиии, Бир-бир суйлаб чикар бор-барчасини. Х. Олимжон.

Хикоя қилмоқ Баён қилмоқ, сўзлаб бермоқ. У йўл-йўлакай бирталай латифалар айтди, ўз саргузаитларини хикоя килди. Газетадан.

2 Эпик турга мансу6 кичик хажмли жанр; шу жанрда ёзилган асар (сюжет ва композициянинг нисбатан соддалиги, баённинг бир шахс томонидан олиб борилиши билан роман ва повестдан фарқланади; асосан насрий ифодага эга бўлади). Хикоя ёзмоқ. Абдулла Қахххорнинг хикоялари. Хикоялар туัплами. - Езувчиларимиздан Саида Зун-

щнова, Рахмат Файзий оила масаласида "пчагина хикоя ёзииган. «Муштум».

ХИКОЯНАВИС [a. + $\phi$. . ұикоя ёзувчи] Хикоя ёзувчи. Биринчи узббек , жкоянависи Ойдин ижоди янги ўзбек адамётининг таракқиётида мухим ўрин тутаdи. С. Мамажонов, Хаёт куйчиси. Еи хикоянавис Ў. Умарбековнние.. "Солия хола», «Чўлда бир кун» каби хұикояларида кииининд юксак фазилатларини очиб бериига уринии сезилади. «Шарқ юлдузи».

ХИКОЯНАВИСЈИК Хикоя ёзиш иши. Мен биргина журнапист бўлибгина кุолмай, бу қозонда [газетачиликда] иоирлик, хажвчиник.. хикоянависликда хам пиша бошлаdин. С. Абдулла, Менинг дорилфунуним.

ХИКОЯТ [a. حكايت - сўлаб бериш; қисса; тарих] 1 эск. айн. хикоя. Маколларга, эртакка, хикоятларга. Мен умримда жуда кўп пу:юоқ осибман. М. Шайхзода. Мирза Бахром ұам хали Тавхидий уккиган хикоятнине ёзимии тарихини суззаб берди. А. Қаххор, Миллатчилар. Хикоятларнине хар бирида кุиссадан хисса тарзида хұикматомуз хулосалар, тонбехлар мавжуд. Х. Хомидий, Тасаввуф алломалари.

2 Хикоят (хотин-қизлар исми).
ХИКОЯЧИ 1 Хикоя қилувчи, эртак ва хикояларни сўзлаб берувчи.

2 Хикоялар ёзувчи, хикоянавис.
ХИКОЯЧИЛИК Хикоячининг машғулоти, хикоялар ёзиш иши. Бизда кичик жанрга - хикоячиикка етарли диккат киаинмагани менинг иззат-нафсимга тегади. F. Fулом, Талант ва махорат.

ХИЛВА 1 Жуссаси ингичкадан келган, хипчабел, нозик. Хилвагина, оппоққина экан.. Хамиятли қизга ухшайди. А. Муқимов, Келин.

## 2 шв. Ялпиз.

ХИЛВИНЛАМОК с.m. Хилвирамоқ.
ХИЛВИРАМОК 1 ЗаиФ, нимжон холга келмоқ, заифлашмоқ. Бу жанговар воқеаларни эслар экан, кампирнине Хилвираган озғин танасида гуё ёииик кони бирдан жу̀и ургандай бўлди. С. Анорбоев, Дўстлар. - Йиғдаманг, буви, худонинг иродаси, - деди Fуломжон, бундай гаплар онасининд хчнеираган қฺалиеа малхам бўлмаслигини билса хам. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Аваз устоднинг салкиган қовокларига.. хилвираган бармок-

ларига разм солди. Унинг бармоклари били-нар-билинмас титрарди. С. Сиеёв, Аваз.

2 Эскириб, ночор холга келмоқ, футури кетмоқ; туззмоқ. Хадемай дариада Ўтар $6 о$ бонинг хилвираган сарик туัни кўринди. С. Сиёев, Ёруғлик. Эскириб, кирралари хиилвираб кетган дафтарнинг муковасига чиройли харфлар билан «Холида» деб ёзилган эди. Ў. Умарбеков, Кўк дафтарнинг сири.

3 c.m. Хилтирамоқ. Ха, атласларни кийиб алиб, Хилвираб келасиз-а бизга. «Кўшиқлар».

ХИЛЛА I с.m. Хийла. Ургани йўк моли билан тиллани, Бир аёл юордирди макру хчиллани. «Эрали ва Шерали».

ХИЛЛА II [a. حلَّه - сарпо, либос, ки-йим-бош] айн. хулла. Румолим бор хилладан, Гижимлари тилладан. «Оқ олма, қизил олма».

ХИЛОЛ [a. ــلال - янги ой] 1 km . Янги чиққан ой. Кўкка боқса, Зухро юлдуз қолар экан лол, Хасад қилар экан унинг кошига хұилол. Т. Тўла. Бу тун осмон хам нотинч. Нозик хилол бедор кеза*кеза, булутлар қагрига кетмоқда. Газетадан.

2 Хилол (эркаклар ва хотин-қизлар исми).

ХИЛПИЛЛАМОК айн. хилпнрамоқ. Ouхонанине тўрида хилпилаб турган байроқка куузимиз туииди, бу - ёиларнине ғолиблик нииони экан. М. Журра, Қуёшдан нур эмганлар. Қирғоқдаги хаворанг чодир аста хилиимайди. Газетадан.

ХИЛПИРАМОҚ Силкиниб, тебраниб елпингансимон харакатланмоқ; хилп-хилп қилмоқ (баъзи енгил, майин нарсалар хақида). Хамма деразалар лане очик. Енгил иабададан дарнардалар хилиирайди. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла. Унинд кичик, тиник зчнгори кўзарига тикилди, толалари шамолда хиилпираган майин, олтин сочларини силади. Ойбек, Куёш қораймас. Кузатувчилар кўлида рўмолчалар хилпирайди. И. Рахим, Чин мухаббат.

ХИЛПИРАТМОК Хилпирамоқ фл. орт. н. Юлдуз кўк шойи кўйлакчасини хилпиратиб, айвонга югургилади. Ойбек, О.в. шабадалар. У ўсириииб қараса, бир варақ қоғозни қўлда хилпиратиб, Зокир келяпти. П. Қодиров, Уч илдиз.

ХИЛП-ХИЛП: хилп-хилп қилмоқ Хилпирамоқ.

34-Ўзбек тилининг изохли луғати

ХИЛ-ХИЛ: хил-хнл пишмоқ Етилиб, юмшаб пишмоқ. Хил-хия пишган шафтоли. Гуитт хил-хил пишди. - Хил-хил пишган юмшок кабобни пиёз қушиб ея бошлади. Ойбек, Улуғ йўл. Чанкаб кетган Хайдар қовунни эгарга уриб, иккига булди-ю, шошганича хил-хил пишган босволдининг сувини иимирди. Ш. Рашидов, Қудратли тўлқин.

ХИМ айн. химм. Ваьда.. Хим. Нодон. Хўжайин деган хизнаткорни кизиктирии уиун вабда қилаверади-да.. Ойбек, Танланган асарлар. -Келинойимга уша совғадан насиба олиб келеан эдим. -Хим.. - деди Бўтабой унғайсизаннб, - шунақами.. А. Қаххор, Кӱшчинор чироқлари.

ХИМАРМОҚ 1 Эшиб ёки бураб йиғиштирмоқ, қайтармоқ; шимармоқ. Абулзиё куллтиғидан оғир шохи халтача чикарди-да, халта оғзини химариб, Маждиддин[нинг] олдига шарақаатиб куйди. Ойбек, Навоий. Суатонов кўзаарини очиб, шимининг почасини аста химариб, кутара бошлади. М. Мансуров, Емби.

2 Эшиб, бураб пишитмоқ. Кампир қу̀лидаги пахтани химариб, корачироқка пилик тайёрлади. «Эртаклар». У ип учини тишлаб узиб, бармоқлари билан химариб, дурни ипга тизаркан, гапини лоқайд давом эттирди. Мирмухсин, Кумри ва Таманно.

3 Тўғрилаш, тартибга солиш ёки шунчаки эрмак тарзида бармоқлари орасида олиб бурамоқ, ййнамоқ. Тансик хаворанг руумолчасининг учини химариб, унинг ишидан куз узмаганини пайкади. Ойбек, О.в. шабадалар. Лабини ялаб, соқоаининг учини химарганича, бир нафас индаёлмай қолди. С. Зуннунова, Олов. Рассом дастурхон попугини химарганча, Тоғанинг томидан куз узмай утирар эди. Қ. Кенжа, Нотаниш гул.

ХИММ унд.с. 1 Таажжуб, шубха, ишонмаслик, кесатиш, пичинг кабиларни билдиради. -Сен аввал секин даромад қилсанг. яхиии булар эди. -Химм.. - деди Сорахон лабини буриб. А. Қаххор, Сароб. -Химм, - деди махдум, - қиилоғингизда оқсоқол йўкми. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

2 Бир фикр билдиришда қийналишни, иккиланишни, тутилишни билдиради. |Бакоев:| Турган гапки, Чеховнинг ижоди бои-дан-оёк, бутун мохияти билан илк буржуазия реализми, язни., химм. А. Қаххор, Адабиёт муаллими.

3 Бирор нарсани тушуниб етганликни, ундан қаноат хосил қилганликни, мамнун бўлганликни ифодалайди. Мен касалнинг боилании жараёнини узоқ хикоя қила боиладим. У ора-чорада «химм, яхши-яхши, химм, безарар, у̀тиб кетади», дея куярди. Н. Аминов, Қалтис хато.

ХИММАТ $\{a$. هـفت - ғайрат-шижоат, жўшқинлик; харакат, хафсала, кунт; югурюгур, ташвиші Одамгарчилик, мурувват юзасидан қилинадиган яхшилик, яхши иш, ёрдам; инсондаги шундай ишга бўллан туйғу, хислат, фазилат. Элаа хизмат - олий химмат, дейди халқимиз. - Халқимизнинг багри кенг, химмати зу̀р. Ота-онасиз болаларни узз бағриса олди. Р. Файзий, Сен етим эмассан. Уста мириикорлар билан кулни қўлга бериб, далаларда жавлон ураётган шахарликлар ва студентлар химматига балии. Газетадан. Элнинг ғайратига хам, хинматига хам балми! Худди иу буйрукни кутиб тургандай, бирваракайига ишга ёпищиб кетди. Ойдин, Фарходлар. Кори хайр нши давлатга қарамайди, оғайни. химматга қарайди, химматга. «Муштум».

Химмат камарини боғламоқ к. камар I.
ХИММАТЛИ Ӱзгалар манфаати йўлида ёрдамини, иш-мехнатини аямайдиган, химмати зўр. Химматли киши. - [Йўяии] Пул берган уртоқларини қучоқлаб упниси келди, улар иу тонда дунедда энг химматли, эне кадрдон, энг мехрибон одамлар булиб туюлди. Ойбек, Танланган асарлар. Киииок хўжалик машинасозлиги заводининг химматли ёилари.. агрегатлар ишлаб чиқариини хозирнинг ўзидаёк кизитиб юборишган. Газетадан.

ХИММАТСИЗ Бировга ёрдам қилмайдиган, химмати йўқ. -Ха, уяддим, лекин сени алдаганиидан эмас, химматсиз ва қизғаниик одамдан ёрдам сурраганимдан уялдим, - дейди чол. «Эртаклар».

ХИМО І кам қўл. Бирор иш-харакатни бажаришда кимсага бериладиган жисмоний ёрдам; кўмак. Турсунбой канорни ку̀таришиб, машинасининг тумшуғига олишди. Сўнгра химо билан Алижоннинг орқасиса қўиди. Х. Нуъмон, Фасллар. Сени минган йигит кирар саваига. Авлиёча химо бердинг
 Бектощга, ІІу арабнинг додин берган бедовсан. «Хушкелди».

ХИМО II c.m. Имо. Манови паканагина одам бир химо билан уззини хурмат ва қадрқийматнине энг баланд поғонасига кутариб қуйииига имони комиа! А. Дилмурод, Фано даштидаги қуш.

ХИМОЯ [a. حمـايه - кимсанинг хомийлигида буллш; мудофаа, тўсиқ, ғов; хомийлик] 1 Хаёт, иш-фаолиятда бўладиган ёрдам, кйллаб-кўлтиқлаш; хомийлик, панох. Подиох хазратлари мени сизнине хчимоянаизга топиирган эдилар! Агар босқинчиларни топиб жазо бермасансиз, мен подиох хазратларининг хузурларига панох истаб кетиига мажбурмен! П. Қодиров, Юлдузли тунлар. У хазратнинг укалари Бойсункур мир- $^{\text {мир }}$ зо отамларни ва устоз Қавомни ўз химояларига олганлар. Мирмухсин, Меъмор. У Бобурнинг отаси у̀рнига хукмдор буллганини эиитиб, ундан химоя сураи ниятида аркка борган эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

2 Хавф-хатар, хужум кабилардан сақлаш, қўриқлаш иши; мухофаза, мудофаа. Хар куни бирор уиддан кимдир хайрлашеани кирарди. Киилоқнинг сара йиеитлари армияга - Ватан химоясига кетдилар. И. Рахим, Чин мухаббат. Химояда ётган одамларга тунги фужум ва иовқин-сурон огир тавсир килишини Шайбонийхон яхши билар эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

3 Умуман, бирор хавфли, зарарли нар-са-ходисадан сақлаш, сақланиш иши. Реактор сув ксатлами. темир халқұа ва бетон девордан ташкил топган кучли химоя воситаси билан уралган. «Фан ва турмуш». Механизатор кабинадан туииб, химоя туेсикларини яна бир карра текиириб кўрдида, рулга у̀тирди. Газетадан.
$4 \mathrm{cnpm} . Ф у т б о л, ~ в о л е и ̆ б о л ~ к а б и ~ у ̆ и ̆ и н л а р-~$ да команданинг рақиб томон хужумини кайтариш вазифасини бажарувчи қисми. Бу уииин команданинг химоясида етарли муаммолар борлисини ку̀рсатди. Буидай команда билан химояда туриб ўйнаи хазилми? Бирор хатога ййл қўйдинг - балога қоласан. P. Азизхўжаев, Яшил чайла.

5 гук. Судланувчи тарафини олиб қилинадиган хатти-харакат, айтиладиган фикрмулоқаза; оқловчи томон.

6 Илмий кенгаш ёки махсус комиссия мухокамасига тақдим этилган ишда (диссертация, лойиха ва ш.к. да) олға сурилган қарашлар, фикр-мулохазаларнинг эътироф

этилиши ва тегишли илмий даража ёки унвонни олишга харакат қилиш иши. Лойихани хчинояга қуймоқ. Поиша холанинг кўнгли жойига туиди. Куёөинине кандидатлик химояси куни олдинси қаторда савлат туँкиб уттирди. Д. Нурий, Осмон устуни.

Химоя қилмоқ 1) химоясига олмоқ, қўл-лаб-қувватламоқ, хомийлик қилмоқ. Подшолик хамма вакт юртнинг обрулли одамларини хұимоя қилади. Чўлгон, Кеча ва кундуз; 2) хавф-хатар, хужум кабилардан қу゙риқламоқ. Ватанни х̨имоя қилмоқ. Юртни боскинчидан химоя қилии - хамманинг иии! Мирмухсин, Меъмор; 3) хавфли, зарарли нарса таъсиридан сақламоқ. Асални мунтазам истевмол қилиб турии кииини кўп касалликлардан химоя килади, юқумли касалликлардан асрайди. М. Туйчиев, Асаларичилик; 4) химоя ишини бажармоқ, химояда уйнамоқ; химояламоқ, химояланмоқ. Боксчимиз хужум билан бирга химоя қиаиини хุам эсдан чикармайди; 5) судланувчи, айбланувчи тарафидан иш юритмоқ; 6) диссертация, лойиха ва ш.к. нинг химоясини Утказмоқ. Докторлик диссертациясини хиноя қилмоқ.

ХИМОЯСИЗ Ўзини химоя қила олмайдиган ёки биров химоя қилмайдиган, химояси (химоячиси) йўқ; қү̆риқланмайдиган. Бойвачча химоясиз Кудратнинг юз-кўзига, бурнига муит ёгдира бошлади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Кумда, биздек химоясиз одамлар оркасида юриии жуда таажжуб. Мирмухсин, Меъмор.

ХИМОЯТ [a. حمـايت - кимсанинг хомийлигида бўлиш; мудофаа; панох; хомийлик] эск. кт. айн. химоя 1. Бугун маликанинг мехри туигган, унинг химоятидаги Оққиз бўлғуси куёөи билан куи синаиарди. М. Махмудов, Мангу куй излаб. Бир хил ота-оналар касалик ё қарилик натижасида болаларинине моддий химоятларига мухтож булсалар, бошқалар бунга эхтииеж сезмайдилар. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Химоят қилмоқ (ёки кўрсатмоқ) айн. хнмоя қилмоқ 1 к. хнмоя. Агар құиммади эл химоят санга, Узингдан керакдир шикоят санга. Алишер Навоий. $\check{y}_{3}$ фарзандларига химоят курссатиини билмаган тоибағир падар олдида бора-бора фарзанд хам юрак олдириб қуйиии, ундан совиб кетиии мумкин. Ж. Абдуллахонов, Тўфон.

ХИМОяТЛИ Қуллаб-қувватлайдиган, хомий бўлувчи; химоячиси бор, кимнингдир панохида бўгган. Яхши кунларимда салтанатли онам, Емон кунларинда химоятли онам. «Оқ олма, қизил олма». Оқ сут берган оналари Рози бўлсин, ёр-ёр. Химоятли(к) оналари Қози булсин, ёр-ёр. «Кўшиқлар», -Гапингизга қараганда, хамиятли, химоятли, беш вақт намозни канда қилмайдиган мусуамон бир косибнинг қизи экансиз, - деди Ойша жлачи Латифахонга. F. Ғулом, Шум бола.

ХИмояЧИ 1 Кўллаб-қувватловчи, ёрдам берувчи; хомий. Отахужса аканинг гапида жон борлисини тушуниб, корандалар жим ўтирар, энди уларнинг хиноячиси борлиги далда берарди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина. Дархақиқат, химояии акалари туфайл унинг дупписи доимо кайтоқи. "Муштум».

2 Хужум, босқин ва ш.к. дан қўриқловчи, химоя қилувчи. Ватан химоячилари. - Самарқанддан қайтган чопар Бобурнинг хаёт билан улим орасида бехуии буулиб ётганини айтиб бергандан кейин, қалва химоячиларининг бир қцисми фитначилар томонга қочиб утии кетди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Армия харбий советининг.. мурожаати, айницса, кичик ер химоячиларининг кучига куи, ғайратиеа ғайрат куидди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

3 хуқ. Судда айбланувчининг манфаатини ёқловчи, уни химоя қилувчи. Жамоат химоячиси. - Тергов, суриштирув органлари томонидан олиб борилган тақдирда, химоячининг иида иитирок этиши ман этиаади. Газетадан.

4 спрт. Команданинг химоя қисмида ўйновчи. Болалар куัчани боиларига кўтариб, чангитиб, копток тепииарди.. Икки томоннинг дарвозабони, хужукчию химоячилари бор. Р. Файзий, Хазрати инсон. Бу ўйинда хамшахарларимиз таркибида химоячи Николай Маслов биринчи марта уйинга тушди. Газетадан.

5 Диссертация, лойиха ва ш.к. ни химоя қилувчи, ёқловчи. Хиноячи у̀з караиларини ишонарли далиллар билан асослаб, саволларга тўииқ ва аник жавоб берди. Газетадан.

ХИНГИЛЛАМОК с.m. Хиринтламок, -Сизга уัиа курилишингиздаги хингиллаган қизлар булса. Булмаса, нега кунда ишдан кеч қайтасиз? - деди Ойниса Йигталига. С. Ка-

роматов, Бир томчи қон. [Икки синфдои] Хингилааб кулииар, катталардек ку̀ларини харакатга солиб ганлашииар ва яна кулиб қуйишарди. Мирмухсин, Умид.

ХИНГИЛЛАШМОК Хингилламоқ фл. бирг. н. Обиджон жуда купол ва беадаб бир топишмокни кূичкириб айтган эди, кампир уни каттик карғади, болаларга куัиилиб хингилааиган Нурига пичинг қилди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХИНГИР-ХИНГИР айн. хиринг-хиринг. Аиир мастликдан юмилаётган кузини йилтиратиб, хингир-хингир кула бошлади. С. Анорбоев, Оксой.

ХИНД 1 Хиндистонда қадимдан яшаб келаёттан тубжой ахолининг номи. Хинд халкุи (к. хиндлар).

2 Шу халққа мансуб, тегишли. Хинд чойи. Хинд аёли. - Мавсума қизлигида хар замонда бир - хинд фильмлари куййилаётганда борарди кинога. А. Ибодинов, Бир томчи ёш.

ХИНДИ(Й) Хинц халқига мансуб шахс. Қаердан бўлса хам, у̀ша хиндини топасан ва назрини бериб, яхшилаб қайтарик килдирасан. А. Қодирий, Ӱтган кунлар. Палата эшиги олдида бизни хфиндига уухшаган копкора, катта-катта кўзари ёниб турган бир йисит.. камоли эхтиром билан кутиб олди. А. Қаххор, Минг бир жон.

ХИНДЛАР Миллатидан, динидан ва тоифасидан қатьи назар, Хиндистонда қадимдан яшаб келаётган тубжой ахоли.

## ХИНДУЛАР $\kappa$. индейслар.

ХИНДЧА c.m. Хинд халқи томонидан ишланган, яратилган. Клубда хиндча кино кетаётган экан.. Ў. Хошимов, Қалбингга қулок сол.

ХИРИНГЛАМОҚ «Хиринг-хиринг» овоз чиқармоқ, шундай товуш чиқариб кулмоқ. У.. бир четда хиринглаб турган букри йигитга юзланди. С. Сиёев, Еруғлик. Ахмад хам жилмайди. У бемабни қахқахани, мунофикона хиринглашларни ёмон курарди. Ф. Мусажонов, Химмат. Жамол кумуи тииларини кўрсатиб, хиринглаб кулди. Э. Усмонов, Ёлқин. Кўзибой кощини чимириб, ниманидир уззича чамалаб турди-да, сунд бирдан хиринглаб кулиб юборди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

ХИРИНГ-ХИРИНГ тақл.с. Паст овозли кулги товушини билдиради. -Гап-сузда

хุам бир мавни бўлиши керак, - деди Гулиан, бўидан-бўига хиринг-хиринг; бундан кўра тинч ухлаган яхии. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Низомиддинов оркасидан эргашиб келаётган Турсунбой отага нималардир деб тушунтирар, хадеб хиринг-хирине кулар эди. С. Ахмад, Хукм. Бу.. мастона довдираилар, бу бехаё хиринг-хиринглар жонингга тегмадими? С. Сиёев, Ёруғлик.

ХИРОВУЛ [му̀ғ.] тар. Қўшиннинг олдинги сафи, авангард, илғор. Кўиин ичида энг ии курган.. баходирларни саралаб, хировул тузиб.. Арғунбекка топиирди. Ойбек, Навоий.

ХИРС [a. حرص - бирор нарсага қаттиқ берилиш, интилиш; тама, очкўзлик] 1 Етишиш, эришишга бўлган кучли интилиш, истак, майл. Мол-дунё ту̀ллашга булган хирс. - Мерос олии хирси билан ота-онангнинг улимини асло истамасин. «Қобуснома».

Хирс қўймоқ Бирор нарсага ўта берилмоқ, ружу қилмоқ, кетидан қувмоқ. Пулга хирс қу̀ймоқ. Сарви холанине хам суяаи мехнатда қотди. Аммо у мол-дунёга сира хирс қўйнади. С. Кароматов, Бир томчи қон. Отасининг феълини билган Таманно бирикки кундан бери ичкиликка хчирс қу̀иган эрини туртиб уйготди: -Туринг-з, уят бўлиб́ кетди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

2 салб. Жинсий хиссиёт, шундай хиссиётли майл. ..кўзари сузук, лағча чукқа айланган қалби бетўхтов урар, шу чу̀ғ туфайли аланга олаётган хирсни босиига қурби етмасди хатто. Ж. Абдуллахонов, Хонадон, .. узига қайноқ хирс билан ёпищииини хаам доимо истарди. Мирмухсин, умид.

ХИРСИЙ [a.. حرصى - хирс, майл, очкйзликка оид] кам қу̀лл. Хирсга оид. Буни [бу гапни] Авзам уัзича туиунди: қиз унине хирсий ниятини тушунди. Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ХИРСЛИ 1 Хирс қўйган; берилган. Молдунё орттириига хирсли одам.

2 Жинсий хұсссиётли, шундай хиссиёт акс этувчи (к. хнре 2). Ортикнинг хирсли кўзлари буни хам авради. Ўзига қараб ку้з уриштирмаса тура олмайдиган қุиии кўйди. Шухрат, Сайланма.

ХИС(С) $[a$. حـن - сезги, туйғу; идрок] 1 Ташқи таъсирни қабул қилиш қобилияти ва шу таъсирдан юзага келадиган холат;

сезги, туйғу. Хаёлим сахрода кезади уйғоқ, Хиссимни тортеанди поёнсиз қирғоқ. Fайратий. Бу қу்ииклар қизда ўзи хุам нима эканини биамайдиган хислар уйғотар эди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Сен чал бугун яппи хааёт куйини, Бутун сезги, хтиссим билан тинглайин. Fайратий. Низомжон хатни ку̀рди-ю, қувоньли, аламли, билиб бўлмайдиган бир хис вужудини қамраб олди. С. Ахмад, Уфқ.

Хис қилмоқ (ёки этмоқ) 1) хис, сезги қобилияти билан нарса, харакат-холат ва ш.к. ни билмоқ, илғамоқ; сезмоқ. Ёдгор елкасида қизнине кафтидан ўтаётеан хароратни хчис қилар.. юраги хаяжондан гупиллаб урар эди. Ў. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол. Мула Фазиддин уз юзида Хонзода бегимнинг нафасини хис қилди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Манглайида совуねлик хис этиб́, Кумуш кўзини очди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Шербек.. Нигорага қุаттиқ богланиб колганини хис этди. С. Анорбоев, Оқсой; 2) бирор холатда билмоқ; сезмоқ, туймоқ. Узини енгил хис қиимоқ (этмок). Адиба шу бир уй мехмон орасида хам узини ёлғиздек хис қилди. Газетадан. Бу магазинда у у̀зини ўз уйидадек хчис этииини яна бир марта кўрсатиб қуйсиси келди. Ф. Мусажонов, Нозик масала.

2 Киши рухияти, қалбидаги бирор нарсани акс эттирувчи, у билан боғлиқ сезги, туйғу. Севси деб аталган бу хзислар бахор ёмғиридек шарр этиб утиб кетмасмикан? Мирмухсин, Умид. Еиликда хамма хам олийжаноб хৃислар, соф виждон, халоллик, номус хаєидаги фикрлар билан туллан бўлади. Ф. Мусажонов, Химмат. Қандай хислар, қандай фикрлар Киз қалбини забт этиб олди? Уйғун. Унинг қараиида тахлика, саросима ёки «ажаб бўлибди!» деган бир мабно, бир хчис йук эди. Ойбек, Навоий.

ХИСЛАМОК кам қўд. айн. хис қилмоқ 2. к. хнс 1. "Мен сеники», дея киргандай у узини хужа хислайди. Х. Олимжон.

ХИСЛИ Сезиш, хис этиш қобилиятига эга; сезгир; хушёр.

ХИСОБ [а. حسـاب - хисоблаш, хисоблаб, санаб чиқиш; саноқ; хисоб-китоб; якун чиқариш, хисобот] 1 Сон, миқдорни белгилаш учун рақамлаб аташ; саноқ, санаш. Оғзаки хисоб. Хисобда янгииммоқ. Ясовулбоши хисобидан янглиимай, уллим кал-

тагини санайди. С. Сиёев, Ёруғлик. Қирмокдаман фашист ууррини, Хисооиида хозир юз у̀ттиз. Р. Бобожон. Сенинг хисобингга ту゙гри келадими? Агар олган хисобиниз туггри чиқса, бу гал унинг [Отабекнинг] Маргианга курук қатнаб юрииининг еттинчи қайтаси эди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

2 Хисобда бўлгани; миқдор, саноқ. Хaшарда катнашаётганларнинг хисоби. Фермадаги қуииарнинг хисоби. Оларда хисоби туॅккиз, Берарда саноги - утттиз. Мақол. Рус шахарларига бориб савдо килувчилар Туркистонда жуда оз хисобда булиб.. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Ўрта хисобда Ўртача хисоб билан айтганда. Жамоа ўрта хисобда йисирма беш центнердан хосил олади. Хисобга олмоқ 1) хисобини, миқдорини белгиламоқ. Мажлис қатнашчиларини хписобга олдим; 2) хисобдагилар қаторига киритмоқ, хисобга кўшмоқ; хисобламоқ, Ака-ука Хасанбек, Хусанбек, томда иииаётган гуржи ва пастдаги икки йигитни хисобга олмаганда, қурилшшда одам йқ эди. Мирмухсин, Меъмор; 3) эътиборда тутмоқ, эътиборга олмоқ. Самарканд хокими этиб тайинланган амирзоданинг ғоятда ёи эканини хисобга олиб., иох Малик Тархонни унга маслахатгуй ва химояии этиб тайинлади. Мирмухсян, Меьмор. ..ректорат хам унинг иккита имтихондан «карзи» борлигини хисобга олиб, бу карорни тасдиқааганди. Ў. Хошимов; Қалбингга кулоқ сол. Хисоби йукқ Сон-саноғини белгилаб бўлмайдиган (белгилаш қийин) миқдорда, жуда хам кўп; бехисоб, хисобсиз. Хизмат килар хисоби иукк сипойи.. «Бахром ва Гуландом». .бир томондан кириб келаётганларнине хисоби йўк. К. Яшин, Хамза. Хисобига етмоқ (асосан, бууиисиз шаклда) Сонмиқдорини белгиламоқ. Қишлоқ кулбаларининг чети куринмас, ховлиларнинг хисобига етиб буммасди. «Ӱбекистон кўриқাари».

3 Кимса ёки нарсаларнинг мавжудлигини, миқдорини белгилаш рўихатидаги, унда қайд этилувчи мажмуи; қайд этилувчилар (этилганлар), борлар гурухи, қатори. Инвентарь хисоби. Хисобга киритмоқ. Хисобдан чикарилмок. $=$ Хали бу хисобга фукародан улдирилаан бечоралар кирмайди. А. Қодирий, Ӱттан кунлар. Боягиси унн биттамиди? Мана шу сунггисини хисобга ёзинг.. Шухрат, Шинелли йиллар.

Хнсоб дафтари 1) шахс, нарса ёки сонмиқдор қатори қайд этилувчи дафтар. у тирмашиб, хирмонга чиқа бошлади.. тарози ёнида турган Тальат уни куриб қолди шиекилли, хисоб дафтарини пахта устига ташлаб, чопиб келди. Ў. Хошимов, Қалбингта кулоқ сол; 2) сарф-харажат, тушум ва ш.к. лар қайд этилган дафтар. - Хай, майли.. менда одамгариилик бор, - дейди-да, хисоб дафтари билан чутни олади. ПІ. Турсун, Ўқитувчи.

4 айн. хисоб-кнтоб 5. У /Отабкк] уззининг душманларини іулдириш учунгина Марғилонга қатнаб юрган экан, хисобини тугатди-да, бедарак кетди-колди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Хисоб қилмоқ айн. хисоб-китоб қилмоқ к. хнсоб-китоб 1. У савдогарни ууз хузурингизга олиб келиб, хисобни у̀зингиз қилганингиз хўброкдир. «Бўтакўз».

5 Ўзаро келишув, битимга кўра олинадиган улуш, хақ. Марғилондан арава миниб келуєчи ёланган киши булиб, Тошкентга келишининг эртаси куни хисобини олан эди. А. Қодирий, Ӱтган кунлар.

6 (асосан эгалик, ж.к. ва ч.к. кучиимиалари билан) Кимса, жамоа ва б. тасарруфида, унинг ихтиёрида бўлган нарса, моддий бойлик, озиқ-овқат, пул ва ш.к. Гапнинг қисқаси, узза халклар хисобига яшади. С. Кароматов, Олтин кум. Энди командировкага хам у̀з хисобингиздан бориб келасизми? С. Нуров, Нарвон.

7 Кўпчиликка ёки кимсага қилинган, бўлган ишлар хақида бериладиган маълумот. Кейин кули билан пешонасини сиқдида, хисоб беришга боилади.. қалтираган кўларии билан чут қоқди. Ойбек, Танланган асарлар. Отни бир оз совитдим, беда солдим, - Қобил, биров ундан: «Нима килиб юрибсан? деб сураётгандай, хисоб берди. X. Ғулом, Машъал. Мехконхоналардан бирида Мирзакаримбой уз гумаитасидан хисоб олар эди. Ойбек, Танланган асарлар.

8 кам қўлл. айн. хисобот. Рахбарнинг ярим йилик хисоби. - Менинг икки оёгимни бир этикка тиқиб, хисобинни куйиилари мумкин. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

9 эск. айн. арнфметика. Янги мактаблар очиб, Куръони карим ва бошка диний дарслар билан бирга, жуғрофия, тарих, хисоб каби илмларни хам тадлим берайлик. Ой-

бек, Танланган асарлар. Иккинчи дарсда Зохидов деган ёисина.. бир йисит хисобдан дарс берди. П. Турсун, Ўқитувчи.

10 махс. Хисоблаш, хисоблаб чиқиш натижаси. Бавзан у узундан-узоқ хандасавий хисобларни қоғозга ёзиб қолар, яна ўйчанлик билан қамии кุалам орқасини ғажий боиларди. Мирмухсин, Меъмор.

11 Бирор нарса учун тўланадиган пул суммаси қайд этилган хужжат. Хар бир сту-дент-курилии отрядида иктисод ва хамкорлик шахсий хисоблари очилган. Газетадан.

12 бух. Бирор муассаса, ташкилот ва ш.к. да бухталтерия иш-муомаласини олиб бориш (юритиш) учун хизмат қилувчи молиявий операция, шунингдек, хужжатлар.

13 Спорт ўйинида томонлар очкосини белгиловчи рақамлар (рақамларда ифодаланувчи сонлар) нисбати. Уиинда хисоб тенглаиди - 2:2. Бу гал 5:2 хисоби билан мехмонлар галаба қииииди.

Хисобни очмоқ Ӱйинда биринчи бўлиб I рақами билан кайд этилувчи амални бажырмск. МАс.. биринчн туннн киритмоқ. Ўйиннине ўттиз ту̀ққизинии минутида Боқи хৃисобни очган эди. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла.

14 Гап охирида (кесим таркибила) «деса бўлтудек», «деярли» маъносини билдиради. Газ куритадиеан саккизта насоснине хэаммаси монтаж қ̧илиб булинди хисоб. Газетадан. На хотин. на бола-чақа. Дунёдан ток утдик хисоб. Ойбек, Танланган асарлар. Элниев Рузиев билан унчалик якин эмас, оиқатиқ булган жойи хам йўқ хисоб. Э. Авзам, Жавоб.

15 Бирор ин, хатти-харакатнинг қаноатланарлилигини, ўрнига Ўтишини билдиради. Оёғинеизга қўй сўйсак арзийди, Юсуфжон ака. Бу хисоб эмас, фовлига борамиз.. К. Яшин, Хамза.

16 c.m. Илож, чора; имконият. Дарёдан утиинине хисоби борми? - Кайтай десам - кувади, уттиб кетиииниг сира хисоби йўқุ. A. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Дардим ичимда. Бир олдингизга бориб, юрасимни ёзиб келаман дейман, сира хисобини қцлолмайман. Р. Файзий, Хазрати инсон.

17 фольк. Нима қилиш, иш-фаолият режаси, иш олиб бориш йўли. Бу суэзни қиз

эиитиб, ақлини йитириб, хисобини йитириб, шошиб колди. «Муродхон».

18 (3-ш. эгалик ва ж.к. шаклида - хнсобига) кўм. взф. Асос, сабаб, қарашлилик каби муносабатларни ифодалайди; эвазига, учун, туфайли. Катта мехнат хисобига иундай натижаларга эрииилди. Бу йил узумдан биринии маротаба давлат хисобига хосил йиғиб олинди. «Ўзбекистон қўриқлари». Оғир минутларда биз фақат солдатларимизнине мардлиги ва қатвьиилиси хисобига дуиманни тутиб турардик. Н. Сафаров, Оловли излар.

Бир хисобда Бошқа томондан олиб қараганда; бир жихатдан. Бир хисобда, айтмаганимиз дуруст бўлди. Бир хุисобда, дадамнинг ухлаб колгани менга яхии бўлди. «Победа»да бир ўзим маза құиииб кетаман.. С. Ахмад, Чўл бургути.

ХИСОБДА айн. хисобли 1. Хозир тракторларнине хар бир минути хисобда. Н. Сафаров, Танланган асарлар. Сув ноёб, унинг хар томииси хиисобда. Н. Сафаров. Оловли излар.

ХИСОЕДОН [ $a+\phi$. (нхєи) билувчи; аниқ, пухта ишловчи] эск. кам кўда. Хисобида адашмайдиган, хисобини яхши биладиган, тўғри хисоб юритадиган. -Хисобни ёлғиз бойлар биладилар деманг, - деди гапга кўцилмай.. ўтирган соқоли қиркূик бир йицит, - ёлланиб ииловчилар хам хисобдон бўлган. С. Айний, Қуллар. Соат кундуз бирдан кечиксак, овқатимиз даладан қаиттиб келади. Одамлар жуда хисобдон булиб колеан, хар бир дақиұасини хұисоблаб юради. И. Рахим, Хилола. Уни қилни қирқ ёрадиган хисобдон, деб табрифлашади. М. Назаров, Жўш лочини.

ХИСОБДОР $\{a .+\phi$. حسابيدأ - хисобга эга: хисоб берувчи; хисобчи; бухгалтер) эск. Ўз $_{3}$ ишлари хақида бирор кимса ёки ташкилотга хисобот бериб турадиган. Хисобдор uaxc.

ХИСОБ-КИТОБ 1 Бажарилган иш, хизмат учун қилинган сарф-харажат ва туланадиган хақнинг хисоби. ..иу кунгача бабзиларнине хุақ̧ига хиёнат қилинди. Хисобкитобда улар уз хақларини талаб этадилар. Мирмухсин, Меъмор. -ІІартномани бажардик, хужжйин, энди хисоб-китоб.. деди секинсина. Ж. Шарипов, Хоразм. Кутбинисо бойнинг хписоб-китобини тинглаб..

нихоят, беш қадоқча хашаки урик ундириб кайтади. П. Турсун, Ўқитувчи.

Хнсоб-китоб қилмоқ Шундай хисобни амалга оширмоқ, хисобламоқ. Қиз маиинадан тушиб, шофер билан хұисоб-китоб кидирганлар. Караса, кабобпаз йиеит: -Хи-соб-китобни қилинс-у, улфатингиз билан даф бўлинг, - деб турибди. «Гулдаста».

2 Кирим-чиқим, даромад ва харажатлар хисобини қилиш; хисоблаш. Мирхосил дарё буйидаги брезент чодирда ёлғиз чут коқар, хисоб-китоб билан маиғул эди. X. Fулом, Машъал.

3 Шундай хисоб ишларини олиб бориш ва қайд этиш, шунингдек, қайд этилган хужжат. Хисоб-китоб ииларидаги чатокликаари туфайли бухгалтер Маюсуф иидан бўиаб кетди. «Муштум». Жамоанинг хиисобкитоб ииларини олиб боришеа сиздай у̀кимиили кишилар керак. Х. Ғулом, Машъал.

4 Умуман, бирор нарса қақида олиб борилган ишлар хисоби, хисоб натижалари. Хисоб-китобларга кўра.. бундай чикиндилар миждори 1980 йилга бориб йилига 30 миллион тонна, Ўзбекистонда эса Олмалик, Самарқанд ва Кўкондаги ўғит заводлари ииқиндиси саккиз миллион тоннани таикил этади. «Фан ва турмуш».

5 кучма Ў заро муносабат, уни бир ёқли қилиш. Рухинсиз шод бўасин, қурбон бўлганлар, Келди ёв-ла хисоб-китоб онимиз. В. Зохидов, Хаётбахш бадиият тароналари. Большевиклар билан хисоб-китоб́ни тугатамиз! Н. Сафаров, Танланган асарлар.

Хисоб-китоб қилмоқ 1) бир ёқли қилмоқ, хисоблашмоқ. Дуиман билан хисобкитоб қчладиган вақт етди; 2) ишдан бўщамоқ. Мунира туғуруқхонадалисида Ахмад иихонасига бориб, узил-кесиа хиисоб-китоб қилиб келди. Ф. Мусажонов, Химмат. Хисобокитобнни олмоқ айн. хисоб-китоб қилмоқ 2. Махкамовнинг отпускаси тугаши билан унга «рисоб-китобингни ол», дейишди. «Муштум».

ХИСОБЛАМОК 1 Санаб, миқдорини аниқламоқ, санамоқ. Пулни хисобламоқ. Минутларни хписобламоқ. Бармок билан хисобламоқ. Экилган куัчатларни хисоблаб, яна 20 туп экии кераклигини айтди.

2 Номаълум бир миқдорни хисоб йўли билан аниқламоқ, хисоблаб топмоқ. Хозир бир центнер пахта неча мехнат кунига

тушади? Уурмнжон буни хеч качон хисоблаб кўрмаган бўлса керак, жавоб бера олмай илжайди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. ..уз инкониятларини хисоблаб чикпиб, яна давлатга кўиимча «кумуи тола» етказиб бериига ақд қииииди. Газетадан. ..хисоблаб қараиса, йиситчанинг гарданига пирасант [процент] билан роса саккиз юз сўм пул тушибди. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Хисобга олмоқ, хисобланувчи нарсалар қаторига қўшмоқ. Табиатимни ланж қилеан бабзи нуксонларни хисобламасам, мен сафаримдан хурсандман.. «Муитум». Овқаат, кийимни эмас, сувни хам хุисоблайди у құзиталоқ [бой]. Ойбек, Танланган асарлар. Ёғга хисоблаб́, 35 минг 500 суммга сут сотиб олиб топиирганмиз дегин.. «Муштум».

4 Бирор тарзда бахоламоқ, маълум бир хулоса чиқармоқ; -деб билмоқ, ўйламоқ. Хаёти мобайнида икки туп нихол экиб усстирган инсон узз умрини мазмунли уттди, деб хұисоблашга хаклидир. Газетадан, ..иу мактубни олган кунингиздан бошлаб узингизни мендан бегона ва никохимдан таикари хисобласангиз буладир.. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Операция пайтида хирург энг яқин одамини хам бегона хисоблайди. У. Хошимов, Нур борки, соя бор. Аёлни камситеан кимсани одам хисобламанг. Газетадан.

5 махс. Номаълум сонни хисоблаб чиқармоқ, шу мақсадда хисоблаш иши олиб бормоқ. Бу формулалар намолнине тезлиини хисоблаш имконини беради.

ХИСОБЛАНМОК 1 Хнсобламоқ фл. ўзл. ва мажх. н. Тарозида тортии натижаларига қараб, тухумнинг вазни ўрта хุисобда неча грамм ва неча процент камайганлиси хисобланади. « Уुз $_{\text {збекистон паррандачилиги». }}$ Суикасдга алоқадор хұисобланиб, хиисга олинганлар ичида маихур мевмор Нажсмиддин Бухориинине ўғи Низомиддин хам бор эди. Мирмухсин, Меъмор.

2 Боғлама вазифасини бажаради (к. боғлама). Кислород хааенине эне мухим таркибий жчсми хчисобланади. Газетадан. Ўтар бобонинг отаси. хам хон табиби эди, сарой одамларидан хисобланарди. С. Сиёев, Ёруғлик. Беғаразиик билан қุилинzан яхиилик хар икки киши учук х̧ам катта бойлик х̧исобланади. Газетадан.

ХИСОБЛАIII 1 айн. хнсобламоқ. Бу иига қанча вақт ва маблағ кетииини хисоблаи

кийин эмас. ..дафтардан боиини кўтармай, ниманидир хисоблашга туиди. И. Рахим, Чин мухабюбат.

2 Хисобловчи, хисоблаб чиқарадиган. Хисоблаи маиинаси. Хисоблаи техникаси.

ХИСОБЛАШМОК 1 Хнсобламоқ фл. бирг. н. Анови кун Маражаббек билан хисоблашиб курсак, Ку̀оннинг уззддан икки йшлнинг ичида етмии саккиз бек у̀адирилибдир. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бабзилар Саидийнинг бу шоиқалоқлигига, уззии тутолмаслиеига катта ахамият бериб, унинг zапда иитирок этииини хุам хаөфли хисобла$\mu_{а р ~ э д и . ~ А . ~ Қ а х х о р, ~ С а р о б . ~}^{\text {р. }}$

2 Ўзаро хисоб-китоб қилмоқ, ора очиқ қилмок.

3 («билан» кўмакчиси ёрдамида) Иџфаолият, муомала ва ш.к. да хисобга олиб иш тутмоқ; хисобга олмоқ. Llиароит билан хисоблаимоқ. Қонун билан хисоблашмоқ. = Козимбек ўкитуєчилар у ёқда турсин, хатто илмий муддр билан хам хисоблаимади. А. Иброхимов, Сўнгги нур. Уча йиллари Уйғрр актёр сифатида танилган эди. ШІу нинг учун хам ёи театр ииқибозлари унинг фикри, маслахати билан хисоблашардилар. Ф. Жўраев, Обид Жалилов.

ХИСОБЛИ 1 Хисоби, сони, миқдори белгили. Омонатин ахир бир кун олади, Хисобли кун ахир бориб тулади.. «Эрали ва Шерали».

2 Хисобга олинган, хисобда бор; улчовли. Уурмондаги турмуини у̀з кўзинг билан кїриб турибсан. Хар бир култум сув, хар бир бурда нон хұисобли. И. Рахим, Чин мухаббат. ..вактингни ку̌п олиб ўтирмай. хар минутинг хисобли. Е. Хаимов, М. Рахмон, Хаёт-мамот.

3 Унча кўт эмас, чекланган миқдордаги, саноқли. Янги йилга хисобли кун қолди.

4 Ўзаро хисоби, хисоб-китоби жойида $^{\text {и }}$ бўлган. Хисобли дуст айримас. Мақол.

ХИСОБОТ [a. حسـابـات - "хисоб» с. нинг кўпл 1 Ў $_{3}$ ишлари, топшириқнинг бажаралиши ва ш.к. хақида тегишли масъул шахс, ташкилот кабиларга бериладиган (берилган) оғзаки ёки ёзма тарздаги расмий ахборот. Ииллик иилар хисоботи. Командировка хисоботи. Депутатнинг сайловчилар олдидаги хұисоботи. Д̆иғим-терим даврида айрим бригадаларнине хисоботи эиитиб турилди. Газетадан. Мана бу хисоботларни институт илмий секретарига

топиириб, кеѝин «Фан»га ўтасиз.. С. Нуров, Нарвон.

2 Шундай ахборотни эшитиш учун бўладиган йиғин. Йиллик хисоботга уч кун қол~ ганда «Ғалаба» колхозининг раиси Махмуд Бекмирзаевни райкомга чақирииди. Ӱ. Усмонов, Сирли сохил. Хисоботдан су̀нг Султонов райондан келган икки вакинни капасига такаиф этди. «Ўзбекистон қўриқлари».

Хисобот даври Хисоботда қайд этиладиган ахборот, маълумотларни ўз ичига оладиган давр. Хисобот даврида асосий эдтибор пахтачиликни ривожлантириига, унинг самарадорлисини ошириига қаратияди. Газетадан.

ХИСОБСИЗ 1 кам қу̀я. Хисоби йўқ, хисобга олинмаган.

2 Нихоят кўп, сон-саноқсиз, чегарасиз, бехад. Хисобсиз бойиик. Хисобсиз имконият.

- Нима кўп - дехқон кўп. Кўини қиилоқларда санқиб юрганлар, очлар хисобсиз. Ж. Шарипов, Хоразм. Равно хам Анеарнинг су̀зига диққат билан қулок солар ва кўпинча хисобсиз саволар билан уни кугмиб таиларди. А. Қодирий, Мехробдан чаёи.

ХИСОБЧИ 1 Муассаса, корхона ва ш.к. да молия операциясини, хисоб-китоб ишларини олиб борувчи ходим. Хисобчи Қамбарали Мадиёров бу йилии дала иилари уиун қанча маблағ ажратилганини, ундан қандай фойдаланиш зарурлисини бимайди. Газетадан. Раис мовун [муовин] айлади битта божасин, Хисобчига танлади катта пончасин. Э. Охунова, Кулоғингизга гапим $\emptyset о р$.

2 Сарфланган нарсани, мас., мехнатни хисоблаб борувчи шахс; табелчи. Трактор бригадасининг хисобчиси. Бригадир хам, хисобии хам бошқаларга гапиргани қурқииади. Сенине тилинг бир чикмасин экан, деб хамма менга ёпииади. «Е́шлик».

ХИСОБЧИЛИК 1 Хисобчи, хисоб-ки~ тоб иши, хисобчи вазифаси ( $\kappa$. хисобчи 1). Бундай караганда, хчисобчииик шунчаки ен-гил-елпи юннидек туюоади. Бирок бу ии мураккаб. С. Қодиров, Минг бир бўстон бағрида.

2 Хисобчи, табелчи иши, вазифаси (к. хисобчи 2). Уускинбой далада кетмон чопди, ер суғорди, пахта терди, бригадага хұисобиилик килди. «Ӱзбекистон кўриқтари».

ХИСОРИ(Й) $[\phi$, , حصـار ўраб олиш; қуршов, қамал; мустахкам

қалъај Тожикистон Республикасининг Хисор худудига оид; шу худудда етиштирилган, ишлаб чиқарилган. Алиқул дархол бозорга жўнади, бурдоқи қилинган хисори қуй келтириб, иу куниёқ суѝиди-да.. Ш. Рашидов, Буррондан кучли. ..вақти чоғ - бугун қозонга бутун бир хисорий қўчқорнине гу̀шт-ёғи солинган. ШІ. Тошматов, Эрк қуши. Буриев бугғомадан хисори беқасамдан тикиаган бир туัнни олиб, мулла Обидни иакиради. А. Қодирий, Обид кетмон.

ХИССА [a. - б булак, қисм; улуш; фойданинг бир қисми] 1 Маълум мақсад билан бўлинган, қисмларга ажратилган нарсанинг хар бир бўлаги, қисми; хисм, бўлак. Хосилнинг тууртдан уч хиссаси. Кейин лойка суєда балиқ тутииб, узига катта хұиссани қу̀nоради. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Муайян шахс ёки нарсанинг хақ-хуқуқи, имкони; тан, чек. Маждиддин.. ўз хиссасига туиган туманларни саноб чиқди. Ойбек, Навоий.

3 айн. улуш 1. $\grave{y}_{3}$ хиссасини ортиғи билан олди. Илгарига, хеч бу̀лмаса, хар кинга узз хиссаси туиади, деган умид бор эди. Энди уч хотинга бир ховучдан ер, қолган хаммаси Зебихонга.. Чӱлпон, Кеча ва кундуз. ..мадраса вақфидан кутубхонадор учун х̦ам хұисса тайин қчигантар. С. Айний, Эсдаликлар.

4 Бирор нарса. умумий иш ва ш.к. ни ташкил этувчи қисм; унга қўшиладиган қисм; улуш. Бу ишда менинг хам муносиб хчиссам бор. - Ислом моданиятини ривожс лантириига катта хисса кўиган мухтарам зотларнинг номлари бутун оламеа маихур. Газетадан. Уибу нашрга Лутфийнинг у̀збек классик шедрияти тараққиётига залворли хисса бўлиб қучииан ажойиб иебрий меросидан намуналар киритилди. Газетадан.

5 эск. Бирор ташкилот ёки тўдага қўшилиш, шерик бўлиш ёки аъзо бўлиш учун кириш хақи сифатида тўланадиган хақ, пай.

6 Марта, баробар. $y_{i}$ хиисса ортик. Даромад уттан йилига нисбатан икки хисса куँпайди. Бурноғи йили. саноат корхоналари икки ярим хисса махсулот етказиб берди. Газетадан. ..иундай воқеалар содир бўлдики, булар дахุшатли афсонадан минг

хисса ёмонроқ бӱлиб, уларни даф қилишга су̀филарнинг азони хам кор килмай колди. П. Турсун, Ў қитувчи.

Қиссадан хисеа қ. қнсса 3. Хиссасини чиқармоқ Йўл қўйилган хато-камчилик, йўқотилган нарса, имконият ва ш.к. нинг урнини тўлдирмоқ, уни қоплайдиган, урнини босадиган иш қилмоқ. -Кун шундай исиб турса, июлда мўлжалга етиб олии мумкин. Куз хам бахорнине хиссасини чикармай иложси йук эди, - деди Холмирза. И. Рахим, Хилола. Сидиқжон, худди кеи келганианинг хиссасини чиқараман дегандай, дарров ииса туиди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ХИССАДОР $[a .+\phi$. , бор; хиссага эга; шерик, пайчи] эск. Хисса қйшган, пай киритган, шерик. Ўша кунларда бир хиссадор ширкатеа оз сармоя билан булса хам шерик бўлди. А. Қаххор, Асарлар.

ХИССИЁТ [a. حسَـَـَات - хис-туйғулар ва уларга берилганлик; хиссий холатлар了 Киши рухиятида юзага келган хиссий холат; шахснинг воқеликдаги нарса ва ходисаларга, кишиларга хамда ӱз-ўзига бўлган муносабатларидан келиб чиқадиган кечинмалари. Хулкарнине Рохила холага рахми келди, уни аллақандай бир хиссиёт хаяжонга солди. Ж. Абдуллахонов, Туйга келинглар. У ширин, оромбахи хุиссиётлар қуриовида туннинг қандай у̀теанини хұам билмай қолди. С. Кароматов, Бир томчи қон. Бугунси кун ёзувниси замонамиз кииисининг ўихаёллари ва јиссиётларини ўз қалбида туйган ижодкордир. «ЎТА». Кииининг ички хиссиётини юзидаги узгариилардан тезда пайқаб олувчи Исломхужа кизидаги аламизтиробнинг излорини дархол сезди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ХИССИЁТЛИ 1 Хис этиш қобилияти кучли. Ханифа Мавлонова нихоят баланд овози, зирик хиссиётли артистка. Ю. Хамдам, Дӱстлик кўшиқлари.

2 Хиссиёт ифодали. Бердак нафис хиссиётли, теран ижтииоий мазмунли лирик шебрлар яратди. В. Зохидов, Хақиқат жарчиси.

ХМССИЕТЧИ с.т. Ички кечинмаларга, хис-туйғуларга ғоят берилувчи.

ХИССИЙ $\mid a$. حستى - сезгига, хис-туйғуга оид; сезиб, билиб буладиган; сезиларли] 1 Хис, сезгига оид. Дунёеа келган чакалоқар


улғайгани сайин, уларда хৃиссий абзолар астасекин шаклана боради. «Фан ва турмуш».

2 Хис-туйғу билан боғлиқ, хиссиётни ифодаловчи. Хиссий холат. Хиссий кечинналар. - Қитва тили учун газалга хос бу̀лаан хиссий буёқлар ёлкинида сўзларни жилвалантирии тамойили характер касб этмайди. «УТА". У̀зида юксак хиссий-ахлоқий маданиятни мужассамлантирган тарбиячигина бола кайфиятига мос воситаларни танлай билади. «Фан ва турмуш».

ХИССИЗ 1 Сезиш, хис этиш қобилиятидан махрум, сезмайдиган; хушсиз. Нахот жумхурият матбуоти Кенжалар сингари бадхох, жохил, хиссиз, кишининг камолотини ку̀ролай турганлар ку̀лида бўлса! A. Қаххор. Сароб. ППорни хее таниганми хұиссиз димоғдор.. А. Орипов, Йиллар армони.

2 Хиссиёт, хис-туйғудан холи; бирор хис-туйғу уйғотмайдиган. Очеркда қุахрамон хакุида факат унинг планни ортиғи билан бажариии хұиссиз баён этилган. Ф. Мусажонов, Химмат. -Бўлди.. йиғламанг, - унине овози негадир хиссиз, совук эди. У. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол.

ХИС-ТУЙҒУ Хис ва туйғу; хислар, хиссиёт. Хаёт воқеаларининг кучли тавсири остида қу̀залган хис-туйн, ички кечинма, фикрларни ифода этувчи асарларга лирик асар дейилади. «Адабиёт назарияси". У чиндан хам Мухаммаджонни ва узининг у хаккдаги хис-туйғуларини яхии билмас эди. П. Кодиров, Уч илдиз. Йилар уттаан сари шоир ижодида фикрлар уфқи кенгайиб, хистуйтуаар тобора сержило бўлиб боради. У. Норматов, Кўнгилларга кўчган шеърият.

ХИФ3 [a. حفظ - сақлаш; сақланиш, мухофаза; эсда тутиш] эск. Сақлаш, сақланиш; мухофаза, панох. Парвардигор! Жигарбандларимни ўз хифзингга олииингни сурайман! Х. Шайхов, Туташ оламлар.

Хифзи сиххат эск. 1) киши саломатлигини химоя қилиш, соғлиқни сақлаш; 2) тозалик, гигиена. Хифзи сихұатга риоя килмоқ. - Аввал бозорига бориб, савдо-сотиқ кุилаётган эркак-аёлларга хам хифзи сиххат, покизаликнинг фойдасини қайта-кайта тушинтирар эди. К. Яшин, Хамза. Хнфзи химоят эск. Химоя, панох. .биз дуосуй падарингиз, муитипар онангиз ва як̧ин дўстааринеиз мунда хак таолонине хпифзи хъи-

моятида сихат-саломат бўлиб.. А. Қодирий, $\check{\text { Ӱ }}$ тган кунлар. $^{\text {ку }}$

ХИK тақл.с. Хиқичоқ тутганда, нафас тиқилганда хосил бўладиган узуқ, қисқа товушни билдиради (қ. хиқичоқ). Элиурод фақат Мавмуржоннинг «хик» этган товуиини эиитиб кєолди, холос. П]. Турсун, Ўқитувчи.

ХИҚИЛДОҚ 1 Нафас йўлининг (бурун бўшлиғидан кейин) иккинчи қисми; овоз хосил қилувчи аъзо (кекирдакка хаво ўтишини таъминлайди ва унга қаттиқ, суюқ моддалар тушишига тўсқинлик қилади).

2 Бўйиннинг олд қисми; бўғиз, томоқ. III вақт унине [Муталнинг] қуัлтиғи остидан узатилган қўл ұикилдоғидан омбир каби сиқиб олди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.
(Жони) хиқилдоғига келмоқ (ёки етмоқ) к. жон 1. Бу «ахо́оротчи» амаки Халиманине хик̧илдгиеа келган. У пок-у бошқталар суюғоёк, у билимдон-у боиқалар нодон.. «Ўзбекистон қўриқлари». У вақтда машина яхци, тоза термас эди. Шермат аканинг эса жони хикилдоғига келар эди. А. Хайитметов, Шонли авлод. Нихоят, сен айтеандек, жоним хикилдоғимга етди-да, ўғлингни.. иўлдан қайтариб колгубчи хам мен уузим бўлдим.. А. Қодирий, Утган кунлар.

ХИҚИЛЛАМОК 1 «Хиқ-хиқ» этган овоз чиқармок. Хикиллаб йиғламок. Нурхон хикинлаб, ку̀孔арини арта боилади. О. Екубов, Ларза. Низомжон кў гапирмоқчи эди, у̀пкаси тўлиб, сапи томоғидан чиқмай, хикицлаб қолди. С. Ахмад, Уфқ. У хикичоқ тутган каб̆и хикиллаб, ютина-ютина таииқариса чикди. Ш. Холмирзаев, Тўлқинлар.

2 Етишиш, эришиш талабида бўлмоқ, шу мақсадда қаттиқ сўранмоқ, зорланмоқ. Мен иахарни хฺеч курган эмас эдим. Шунинг учун, онам каёққа борса, иу ёққа кетидан эргашиб, хиқиллаб борардим. Ойдин, Дўндиқдан хам ёш экан. Кумринисо ўлгур «Буруиган, тирииган башарамизни куургани ким хุикилааб турган экан», деб қочиб кетди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ХИҚИЧОК Диафрагманинг тортишиб қисқариши натижасида нафас йўлидан тўсатдан, ғайриихтиёрий чиқадиган товуш ва шу жараённинг ўзи (қорин бу́шлиғининг баъзи касалликларида ва бош ёки орқа мия шикастланганда рўй беради). Мaдорсиз одам овоз чикариб йиғламас экан.
$У_{\text {нинг йиғиси бориб-бориб, хиқичоқка айлан- }}$ ди. Н. Фозилов, Куш - қаноти билан.

Хиқичоқ тутмоқ Хиқичоқ холати юз бермоқ. Боғланган қўлим билан оғзимни пана кила-кила, нонни туиирдим. Бирдан хикичок тутиб колди. Х. Назир, Енар дарё. Эринине пойма-пой алжирашидан кура тинмай хиқичок тутиб хиқиллаши унинг ғашига тегмоқда эди. С. Абдуқаххор, Санамай саккиз дема.

ХИ-ХИ тақл.с. Fайритабиий кулгида чиқадиган товушни билдиради. Радио кўшинларимиз Киевни ташлаб чиқкани хақида хабар берди. Бу одам, хаммадан олдинда, ховучини қулогига қуйиб тингламоқда эди, бирдан баланд овоз билан: -Оббо! Хи-хи.. деди. А. Қаххор, Хи-хи. «Енгилтак», деб сукинди Саидғози ичида. Бўммаса, қаламнинг учи синса хам хи-хи-хими!.. С. Анорбоев, Оқсой.

ХИХИЛАМОК «Хи-хи» деган товуш чиқармоқ (енгил кулгида). Нега хихилайсан?! - Бу гап мула Аб́рорга тавсир қилди шекилли, хихилаб кулиб юбборди. «Муштум».

ХММ айн. химм. Элмурод хаёл ичида ас-та-секин одимлар экан, гапирди: -Хмм.. Хали гап шунақа денг, мен эшитмаган эканман. П. Турсун, Ўқитувчи. Хмм... биламан, дардингизни учрруқсиз айтаверинг. Қамза, Паранжи сирлари.

ХО І унд. с. 1 Чақириқ, мурожаатни билдиради; хой, хей, эй. -Болалар, хо болалар! - деб чакириб қолди Боки, звеносининг ерларини айланаркан. Р. Азизхўжаев, Яшил чайла. -Кани, хо йиситлар! Ишга! Иига, азаматлар! - деган товуш эиитилди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 Чақириққа жавоб тарзида «ха», «ха, нима дейсиз", «эшитаман» каби маъноларда ишлатилади. Биров чакиряити, «хо" деб куй.

3 («о» - чуззиқ) Таажжубланиш, ишонмаслик, кесатиш каби маъноларни билдиради. -Энг баланд чуққига чиқдик. -Хо, шунаками? - -Хо, хали шундай денг. М. Жабборов, Севинч ёшлари.

4 бол. Рози эмаслик, рад этиш каби маъноларни ифодалайди. -Ўинноғинени бериб тур!-Хо!.. (бермайман).

5 Суюнч, хаяжон ифодалайди (чўзиброк талаффуз этилади). [Юсуфбек хожи] Хасаналини кўриии хамони: -Хо-о-о, бизнинг

Хасанали-ку! - деди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

XO II айн. хов I 1. Чўон қарии томондаги тогнинг осмонга тегай деб турган чўккисини кўрсатди: -Хо, курддингми, бургут куॅниб турган цўккини? П. Турсун, Ўқитувчи.

ХО III [ф. خور - хохловчи, истовчи; истак, ният|: хою хавас Кӱнгилда бўлған, амалга ошириш кӱзда тутилган орзу-истак, эзгу ниятлар. Якиндагина автомобиль юртдоиларимиз учун хою хавас хисобланган буулса, бугунги кунда у одатдаги транспорт воситасига айланди. Газетадан. Менимча, акллиликнинг нишонаси шуки, оқил киши ўз нафси устидан хукмрон бўлади, сабр ва чидамга эга буллади, хою хавасни уззидан узоқлаитириб, ақл доирасидан четга чикмайди. Газетадан.

XOB I 1 Узоқдаги кимса ёки нарсага ишорани билдиради. Хов тепаликдаги оқ тоини куряпсанми? -Сисирлар қани? -Хов ана, тепаликда ўтлаб юрипти. Боринг, хов сой бўйига муздек жой килинг' М. Исмоилий, Фарғона т. о. Бирваракайиаа одамлар орасида гап тарқалди: -Хасанова келяпти, каранелар, хов ана. Ш. Тошматов, Эрк куши.

2 Анча илгариги нарса, ходисага ишорани билдиради. Албатта, ёдингизда бўлса керак, хов, биз Сарибойнине дуконида чой ичиииб утирган эдик-ку, ёдингизаа туидими? А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Хов бирда c.m. Бир неча вақт илгари, аллақачон, кунлардан бир кунда. Acap pyxсат берсангиз, хов бирда сизга курсатган мактубни ўртоқларга ўкиб эшиттирсам. 3. Саид, Н. Сафаров, Тарих тилга кирди.

XOB II унд.c., с.т. айн. хо I 1. [Ермат] Йумиига буюрди: -Хов йигит, кечаги чопикни битириб куйинг! Ойбек, Танланган асарлар.

ХОВ ІІІ тақа. с. Ит хургандаги овозни ифодалайди; вов. Лекин кучук кескин бир «хов» билан жим булди, ялқовланиб, яна ётди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХОВВА ши. Жавобда розилик, тасдик маъноларини билдиради; ха. -«Кофир» Аваз пул йицит экан-да? -Ховва. С. Сиёев, Еруглик.

ХОВЛИ 1 Бирор оила, хўжалик, ташкилот ва ш.к. га тегишли жойнинг иморат

қурилмаган, одатда, атрофи ўралган қисми. Қўининине ховлиси. Мактаб ховлиси. Ховлига сув сепмоқ. Ховлига гул экмок. $=$ Туйга келганларнине бари шовқин-сурон билан охири ховлидаси столларга бир-бир жойлаииб утирииди. Ў. Усмонов, Сирли сохил. Чап сохидда эса, қадимий чинор тагида чоихона, унине ховлисида билурдек тиниқ чашмалар қайнаб ётади. Газетадан. IIу лахза карвонсарой ховлисида узининг саман йуррға байталида Хожи табиб пайдо бўлди. Мирмухсин, Меъмор.

2 Бирор оила, хонадон яшайдиган уй (шу уйга қарашли сахн ва ер майдони билан бирга); ховли-жой, уй-жой. Ховли сотиб оамок. Ховлидан куучиб кетмок. Ховли тўйи. Ховли олма, қууини ол. Мақол. - Киилоқ кучалари жимжит, факат ховлиларда нимадандир безовта бўлиб итлар хуришади. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

Дала ховли, далаховли Шахарликларнинг ёзда дам олиш учун шахардан четда жойлашган ховлиси. Дала ховлининг олдидан катта сой окиб уттади. Газетадан. Ички (ёки ичкарн) ховли айн. ичкари 2. Бойбува ичкари ховлидан хุассасини туккиллатиб чиқиб келди. «Эртаклар».

3 Хонадон, оила. Мирзо Анвар $y^{4}$-my̆рm кундан бери менине ховлимда қўниб юрар эди. A. Қодирий, Мехробдан чаён. Ахмаджон «уруига кириб кетдим», деганича икки ой хат қилмагани учун ховлидагилар не-не хаёларга борииган эди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

ХОВЛИ-ХОЙ айн. ховли 2. Орадан кўп утмай Меъморнинг ховли-жойларини сотиб. шахардан чиқиб кетганини эшитди. Мирмухсин, Меъмор. -Пуани бехуда сарфааманг, мулла, уч-туртта гилам, бир-иккита сисир олиб қўйинг, ховли-жой қилинг. Елғиз беданага хৃам дон керак, хам сув, деди Олаху̌жа. П. Турсун, Ў қитувчи.

ХОВЛИҚМА 1 Иш-харакатда ўйламасдан, ўта шошма-шошарлик қиладиган, фовлиқаверадиган. Мирсаид аканинг ўғли.. енгиа табиат, ховаиқма, асабий бир йигит эди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. IIIу иинине иундай бу̀лиига хам Буттанинг у̀зи айбли, ўлуддк ховлиқма. С. Ахмад, Хукм.

2 Иш-фаолиятда, муомалада ўзини қўлга ололмайдиган, уузича пала-партиш иш тутадиган. Биласизлар, жамоатчи бўлиб сай-

ланса, боии осмонга етиб, хеч кимни писанд килмайдиган ховликмалар бор. П. Қодиров, Уч илдиз. Бу кун унинг [Ёрматнинг] боиида янги, лекин беўхиов ду̀ппи. Амалга минган ховлиқма одамдек бурнини куттарган, юзи мабнисиз жиддий ва мағрур. Ойбек, Танланган асарлар

ХОВЛИҚМАЛИК 1 Ховлиқиб иш тутиш. Бу иида ховлиқмалик кетмайди. п Ховликмалик сендан уттиб, менга келгани йў. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

2 Ховлиқма эканлик. Нури бир оз ўилади, онасининг ховлиқмалигидан ва бу сирни эркакка хам, аёлга хам ёиишга тайёрлигидан чучиди. Ойбек, Танланган асарлар. Буронбек унинг ховлиқмалисини билар эди. Х. Ғулом, Машъал.

ХОВЛИКМАЧИ с.т. айн. ховлиқма. -Һидан, қийинчиликдан қочмайман, деб қасамёд қилганман, - Тожиқўзи шу гапларни айтди-ю, унине эсига бир нарса туиди. Кеча тоғам ховлиқмача билан гап талаиганда, пи фикрларини унга айтнабди-да. Газетадан.

ХОВЛИҚМОK 1 Шошиб-пишиб, шош-ма-шошарлик, шошқалоқлик билан харакат қилмоқ, иш тутмоқ. Ховлиқиб гапирмок. Ховлиқиб таикариеа чикиб кетди. Ховликмай секин келавер. ■ [Элмурод] Жияғадан жилғага париллаб учган какликларга ўқ узар, каклик гандираклиб тушган ерга қоқилақоқила, ховликиб югурар эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Барзанги зинғиллаб арава ёнига борди-ю, боягидан бешбаттар ховлиқиб қайтиб келди. С. Сиёев, Ёруғлик. Киии ёиликда кўп ховлиқади, хато қилсанини билмай қолади. П. Қодиров, Уч илдиз.

2 Безовта, хаяжонли холатга тушмоқ, шундай холатда бўлмоқ. У вазмин, хар қандай шароитда хам уззини тутиб туради, ун+ ча-мунчага ховликূиб кетмайди. Мирмухсин. Сурат. - Нима қилди опамга, аяжон, бундоқ туиунтириб айтсангиз-чи, ахир! деди ховаиқиб. К. Яшин, Хамза. Ховликқанимдан халлослаб, ўикам тиқилиб қолган экан, буеим жон холатда диеандан туриб кетди. Х. Назир, Енар дарё.

ХОВОНЧА [a. حـاو - ўғир(ча), кели(ча)] Уриб янчиш, туйиш учун ишлатиладиған, ёғоч ёки металлдан ясалган махсус идиш; келича, ўғирча. Ховонча дастаси. Ховончада мурч янимоқ. - .бангидевона, буригул, кам-

пирчопон сингари доривор гиёхларни топиб келар, куритар, катта-кичик ховончаларда янниб, туяр.. эди. К. Яшин, Хамза.

ХОBP айн. ховур. ..сурув из кувиб келяпти. Ундан оппок тумандай ховр кўтариларди. С. Анорбоев, Оқсой.

ХОВРИҚМОK с.m. ховлиқмоқ. Дилора кулиб юборди, буласининг ховриқиб, шошилиб берган саволларига эмас, йўк, у ўзини танимаганга соляпти, деб кулди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХОВУЗ[a. حوض - сув тўпланган жой, чукурлик; бассейн; сув идиши] 1 Сув сақлаш учун хизмат қиладиган, махсус қазилган чуқурлик. Чукур хұовуз. Саёз ховуз. Ховуз ковламоқ. Ховуз суеи. - Мажнунтолнинг қуриб туиган шохлари хфовуз бўйида ивирсиб ётар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Агарда сардоба ичини яна хтам чукурлаитириб ховуз қиинса, бу ерда доимо сув бўлади. Мирмухсин, Меъмор. Боғнинг хар бурчагида узза бир латофат; ариқларда сув кумуиланади, майсалардан уқа тутган хұовуз, сув билан эмас, нур билан тўлган каби жимир-жимир мавжланади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 махс. Уй шипига ишланадиган чукур нақш-безак.

Ховуздан хўплам Жуда оз, арзимаган даражада. Мухторнинг сандиғидаги олтинлар олдида Бекнинг червонлари ховуздан хупиам, холос. Х. Ғулом, Машъал.
 нама бетон ховузчалар орқали ерости қувурларига қуйилиб, дала ёқุалаб югура кетди. Ш. Ғуломов, Ёрқин уфқлар.

2 тех. Деталнинг ўйма жойи, чуқурлик, чуқурча.

ХОВУЛЛАМОК 1 кам кўм. айн. вовилламоқ. Ғазабланган кучукларнинг ховуллаши, томошачиларнинг қийкирици ку̀кни қоплайди. Ойбек, Танланган асарлар.

2 c.m. Fоят аччиқланмоқ, ўта даражада ғазабланмоқ.

ХОВУР 1 Иссиқликдан кўтарилган кучсиз, енгил буғ. Кунлар яраклаб кетган, ичдгор бетидан жимир-жимир ховур кутарилади. Р. Рахмон, Мехр кўзда. Дастурхон устидаги косалардан иссик ва ёғиик шўввааарнинг 犭овури чиқиб турарди. Ш. Рашидов, Бўрондан кучли.

2 Иссиқлик таъсири; харорат, тафт. Қизилуум ва Коракум барханлари қуёи кахргазаб билан сочган бутун ховурини инсонга пуркаб, бағрига хеч кимни йўлатмаган. С. Кароматов, Аму-Бухоро. Куёи тиккайган сайин хаво кучлироқ қизииди. Соч толасини елпирга шамол йўқ. Ердан иссик ховур уради. Ойбек, О.в. шабадалар. Асфальт йулар, иифер ва тунука томлардан кайнок ховур ку̀тариаади. С. Нуров, Нарвон.

3 куัима Кишининг қизишган қолати. Асяо менинг ховурим босилмайди, Бетингдан тиилаб олиб цфонатмасам. «Оқ олма, қизил олма».

Хов $(у)$ рннн босмоқ 1) ўзига келмоқ; тинчланмоқ. Бир пиёла чой бер, болам, ховуримни босиб олай, кейин айтаман. «Муштум». Турабек бавзан кўлига хипчин олиб, болаларга дўк-пуписа қилар, шу билан ховрини босар эди. Х. Нуъмон ва А. Шорахмедов, Ота; 2) қизишган холатдан қайтармоқ; тинчлантирмоқ. Расулжон қизиииб бораётган чолнинг ховрини босиига уринди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон. Ховрини олмоқ Нохуш, лохас холатдан чиқармоқ. Ии овутган бўлса, ёру дўстлари ку̀нглини кўтарди, хооврини олди. Шухрат, Умр поғоналари. Ховурнга ош пишади (ёки ош дамласа булади) Ўзини жуда юқори тутиб, халдидан ошганликни билдиради. ..ховурига иккита ои пишадиган боилик бурнига кўнган пашшага дағдаға қиииб, муити битан қуриб хайдади. М. Мухамедов, Қахрамон изидан. ..чек берувии Файзи Рахимов хаддан чунон оисанки, ховурига оы дамласа булади. «Муштум». Ховур(н)дан тушмоқ 1) қизишиш, жахлдан қайтмоқ. Султонов чу̀нтагини титкилаб, калитини топди шекилли, сал хุовуридан тушди. М. Мансуров, Ёмби. «Универсал».. бир текисда иилаётеанини кўриб, Умарали хяовурдан туиди. И. Рахим, Ихлос; 2) манманлик, ўзини юқори тутиш холати йўқолмоқ; попути пасаймоқ. Холмат йиғилиидан кейин анча ховуридан туиди, пасайиб қолди. Ш. Рашидов, Қудратли тӱлқин. Йисит-ялангнинг арзини эиитдим.. Ёдгрхўжа ууиқириб келиб эди, қаматиб қўидим. Жиндек ховуридан туимаса бўлмайди. Чўлпон, Кеча ва кундуз.

ХОВУРЛИ Ховури кўтарилиб, буғланиб турган. Ялтираб кӱринади куёи иудалари-

да Сирдарёнинг кўрғоииндай ховурли сувлари. Миртемир.

ХОВУЧ 1 Бир кўл бармоқларини букиб, шунингдек, икки қўлнинг кафт ва бармоқларини ёнма-ён бирлаитириб, бармоқпарни букиб, чуқурча қилинган холати. «Хu-хи». яна радио карнайи остида ховучини қулоғига қуўиб тингаайи. А. Қаххор. Хи-хи. Хужжайин сожолини бир нафас ұовучига олиб туриб, кинояли жилмайди. Ойбек, Танланган асарлар. Далавой катта-катта қўлларини ховуч кุитганча, Бекка чузди. «Ёшлик». Муздай сувдан ховучини тўлдириб-тўлдириб ичди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Булоқ лабига утиириб, ховучини очганда, кафтида ғижимланиб ётган хўл ру̀молга кузи туидди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

2 Ховучга сиғарли миқдорни билдираци. Икки ховуч сув. - Туига яқин Аваз бозордан патир, яхна эт, куккат, бир ховучдан ширинлик олиб келиб, дастурхон тузади. С. Сиёев, Аваз. У икки-уи ховуч тутни оғзига тиқди-ю, яна бир ховуч териб, жубонга у̀сирилди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

Бир ховуч Миқдори, хажми жуда оз буллан. Бир ховуч ердаги полиз хам лавнати бурондан соғ қолмади. ШШ. Рашидов, Бўронпан кучли. Чўнтагингизда бир ховуч сузингиз бор, иу сўзларни иу қุадар кўп иилатасиз.. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Уйаб қаране: бир томонда бир ховуи бойлар хамма нарсага эга; хиисоб́сиз, китобсиз фукаро-чи? Ойбек, Танланган асарлар.

ХОВУЧЛАБ Ховуч билан, ховучга олиб. Ховучлаб сув ичмоқ. Ховучааб ўяамоқ. Зиёдахон., қопнинг оғэини аста очиб, челакка ховунабб ун солди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Сув топиии керак. Ховучааб бўлса ұам сугорамиз. И. Рахим, Чин мухаббат.

Жоп(ни) [ёки юрак(нн)] ховучлаб Кўркувга тушиб, вахима босиб. Одамлар жон қафаслари бўлан уйларидан, аждарнинг оғзидан қочган каби, жон қовучааб югурадилар. Ойбек, Куёш қораймас. Бу жойлардан кундуз куни юрран киии жонини ховуиааб уттарди. С. Ахмад, Уфқ. Бир оз вакт.. хозир автоматчи уққа тутиб қолади, деб юраеини ховучаа ётди. Шухрат, Умр поғоналари.

ХОДИС โa. حاد - воқеа, ходиса, можаро; бахтсиз воқеа; хол, холат!: олам ходмс эск. Башарти, мабодо; эхтимол; тасолифан. [Хомид Содикка:] Олам хৃодис кўлга

тушиб қุолсана, сурок кезида айбни фақат уัз буйнингга олиб, орага мени қотиитирмайсан! A. Қодирий, Ўтан кунлар.

ХОДИСА \a. حـادئه - воқеа; можаро; бахтсиз воқеа; холат! 1 Табиатда, жамият хаётида юз берадиган ўзгариш. Мудхии ходиса. Куоонили хоодиса. Бахтсиз ходиса. Кутилмаган ходиса. Ходиса рўй берган жойа зудлик билан етиб борган оператив вурух айбдорларни топмади. Газетадан. «Бобурнома»ни варақлар экансиз.. табий ходисалар тасвирига дуч келасиз. "Фан ва турмуш». Ёии йииима иккига қадам құ̆иганда, Берунийни хам ходисалар сели юмалатиб, узи билан бирга жанубга олиб кетди. М. Осим, Жайхун устида булутлар. Булар энди бир ховаида турии эмас, бир уйда ётиб қолиини хам бировнинг эьтиборини жалб қиладиган ходиса деб биииимас эди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлар.

2 Бирор нарсанинг воқеланиши, воқеланиш факти. Қишдан кейин бахорнинг келиши обзектив хфодиса. Суз буғанларидан биринине ёки гапдаги суззаардан бирининг ажратиб, кучии талаффуз этиииии ходисаси урғу дейилади. «Ўзбек тили» дарслиги. Бир жисмдан чикии тарқалан товуининг бошка жисмга урилиб, тебрании хосил килиии резонанс ходисаси деб аталади. У. Хонимов, Қалбингга қулоқ сол.

ХОЖАТ $[a$, حـ جبت - эхтиёж, талаб, зарурат; истак-хохин; зарур, керакли буюм] 1 Кераклик, зарурлик, зарурият. Бу гапнинг нима хожати бор. Ни тамом, вассалом. Бундай кўз ёии томизиб уттириининг хеч хожати йўқ. С. Айний, Куллар. Куррмана хожат бўлса, унга хам тайёриз! А. Қодирий, Обид кетмон.

2 Бирор нарсага бўлган талаб; эхтиёж. Хасан су̀фи билан Аиим бува.. уз дардларига туиунгучи дардмано, хожатларини англовчи хожатманд излардилар. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Унинг олдига кимки бирор хожат билан келса, ноумид қূайтмаган. X. Носирова, Мен ӱзбек қизиман. Шудир насих̧атим: кечикмай еткар, Рустамдай қуэзимнине хожатин биткар. «Муродхон».

Хожати раво бўлмоқ кам қу̀дл. айн. хожати чиқмоқ ёки хожатини чиқармоқ. Отамнинг уулимида хам у «хожатимизни раво кุилиб».. бизни юз танга - 15 сумм карздор кииади. С. Айний, Эсдаликлар. Хожати чиқмоқ

ёки хожатини чиқармоқ Эхтиёжи, талаби битмоқ, амалга ошмоқ (эхтиёжини битнрмоқ, қондирмоқ). Жамоа идораси айвонида юрган бир-икки киии, хожатлари тезда чикмагани учун бўлса керак, асабийланар ва болохонадан кўчага зур бериб нос mупурардилар. Х. Шамс, Душман. Умирзоқ ота бир неча пуд буғдоини оқлаб, беи-оати кишинине хожатини чиқарди. Д. Нурий, Осмон устуни. ..қурилии материаллари комбинати ценент ва бетонаар етказиб, бинокорлар хожатини чикармоқда. Газетадан.

3 куучма Табиий эхтиёждан бўцаалиш, ёзилиш. Хосият биби, туй қувончи қувват бўлдими, у̀з хожатига ўзи юриб чика боилади. С. Анорбоев, Мехр. Хали бу долва. Занг урганда, урнинддан туриб, зане урганда, хожатга борасан.. С. Ахмад, Хукм.
 санинг хожатини чиқарувчи, раво қилувчи; маж. оллох, худо! Кишининг хожатини чиқарувчи. Қиилокнинг туюю мабракаси усиз уттмас, ёр-дўстларнинг хизматига тайёр, жафокаии, хожатбарор одам эди. Х. Назир, Васият. Илоё, назр кุилан куйингиз пулсиротда жожатбароринсиз бўлсин! А. Муқимов, Копқон.

ХОЖАТБАРОРЛИК Хожат чиқариш (иши). ІІу хожатбарорлик фазилати билан у, ёи бўлса-да, эл оғзига туиган эди. Н. Сафаров, Наврўз.

ХОЖАТМАНД $\{a .+\phi$. . ёжли, мухтож] Эхтиёжи, талаби бор (одам). Бугун жума хамма хунарманд, хожатмандларни тирикчилик ғами бозорга қувган эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. [Абу Сирож] Хар куни эртадан кечгача куัчама-ку̀ча изғиб, хожатмандларнинг хизматини қцлиб, чойчақа топади. Р. Рахмонов, Ўлик балиқ.

ХОЖАТРАВО $[a .+\phi .19$ - хاجتر - хожатини чиқарувчи] айн. қожатбарор. Зориққанга, толикканга хожатраво узингсан. «Кўшиқлар».

ХОЖАТХОНА [хожат + хона] Табиий эхтиёждан бўшалиш, ёзилиш учун қилинган махсус жой. Саройнинг ғуслхонаси супурилиб, у ерга сув идиилари қўиилди. Хатто хожатхоналарда кесак уиатиб кўйии хам эсдан чикариммади. С. Айний, Куллар.
 1 Каъбани зиёрат этган, хаж қилган одам. Мавсума бека иогирдлар юзидаги мамну-

ниятни куриб, zап таилади: -Маккадан хожи келганда хам бунчалик кииинмайди. Мирмухсин, Меъмор. ..Фуод афанди бандалик қилгандан кейин, хаждан келаётган бир у้збек хожига тегдим. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

2 Хаж қилиб, Каъбани зиёрат қилиб келган кишининг фахрий унвони, лақаби. Хожи бува. Хожи ака. - Саройда на гап, фожи ота? - деб суради Аваз пиёлада чой узатиб. С. Сиёев, Ёруғлик. Абдурасулнинг отаси Пиримкул хожига қุарол булган экан. П. Турсун, Ўқитувчи.

ХОЖИБ [a. حاجب - хизматкор; дарвозабон, эшик қоровули] 1 эск. Дарвозабон, эшик олдидаги қоровул.

2 тар. Хон эшигидаги ходим, махрам.
ХОЖИДЎППИ Хаждан қайтганлар совға тариқасида олиб келган, асосан Туркияда одат бўлган, қизил рангли, ичи чукур, попукли бош кийими; фас. Қариидаги деворда икки кииининд сурати кўзга ташланади: ..иккисининг хам бошида "хожидуппи», бири серсоқол. Ойбек, Танланган асарлар.

ХОЖИХОНА \{хожи + хона] Хаж йўлидаги шахарларда хожилар кўниб дам оладиган махсус жой, мехмонхона. -Отам хар кун Истамо́удаги хожихоналарга қатнаб, тании ахтарар, кетиига ёрдам излар эди, - деди Хожи хола. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хайриятки, хожихонанинз эгаси Фуод афанди бизга мехрибончилик қилиб, овқатимизга қарашиб турдди. М. Исмоилий, Фарғонат. о.

ХОЗИР [a. حاضر - бор, мавжуд (бўлган); қатнашаётган, иштирок этаётган; хозирги, жорий; нақд, шай] 1 Бирор иш, вазифа учун тайёр; шай. Маииналар теримга хозир. Уроқда йук, маиоқда йуқ - хирмонда хозир. Мақол. -Жавоб берииеа хозирмиз, - деди Ойкиз раиснине сузларини бўлиб. Ш. Рашидов, Бӱрондан кучли. Нимаики маслахат ёки ёрдам керак бу̀лса.. биз хизматинеизга хозирмиз. Шухрат, Жаннат қидирганлар. -На десангиз - шуу, еииулли, - деди Аваз, - қу̀лимдан келган барча иига хозирман. С. Сиёев, Ёруғлик.

Хозир бўлмоқ Бирон жойда пайдо бўлмоқ, бирон жойга келмоқ. Ха, мен керак вақътда инс-жинсдек хозир булалиан. К. Яшин, Хамза. Кўп уутнай кене куунада хозир бўдди.
О. Мўминов, Хиёбондаги уч учрашув. Хозир қилмоқ айн. хозирламоқ. Керакли анжомларни хозир қилмоқ.

2 Сузланиб турган пайтни хам ўз ичига олган вақт; шу он, шу пайт, шу давр. Хозир чикиб кетди. Хозир келиб қолади. Отам хозир нафакадалар. Хозир иароит тамомила бошқача. Хозир айни йигим-терим мавсуми. - Хозир туриб кетган бўлса керак, столда коньяк шшшаси, апельсин тӱла ваза турар эди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Зойиржон хозир бориб муштлашмоқии булагандай, ранги учиб кетди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Бекмирзаевга хозир чойдан кура хам муздеккина сув яхии эди.. Ў. Усмонов, Сирли сохил. Хозир кеч куз, хаадемай киш-кировли кунлар боиланади. Газетадан. Хозир эски замон эмас, бунака нарсаларнинг унчалик ахамияти йўк.. У́. Хошимов, Қалбингта қулоқ сол.

3 Чақириқ, мурожат ва ш. к. га. жавоб сифатида ишнинг тезда, шу онда амалга оширилишини билдиради. -Хой, боқка сув тоииб кетди, тез кириб бўғиб куйина! -Хозир, хозир.. - Йулии. кетмон олиб югурди. Ойбек, Танланган асарлар. - Уллингизни чикариб юборине! -Хозир. «Гулдаста». Кўрпача ёзиб, уни у̀тмсазгач, «мен хозир», деб эшикка чиқиб кетди. С. Кароматов, Олтин қум. Кейин «хозир, бойваччам», деди-да, кетаётганларга кулауқ қилиб, изига кайтди. К. Яшин, Хамза.

ХОЗИРГАЧА рвш. Шу пайттача, шу дамгача. Бу буйрук хозиргача амалга ошмаган эди ва бундан кейин хам амалга оимайдиган бўдди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХозиРТИ Сўзланиб турган пайтни хам узз ичига олган вақтга (хозирга) оид; шу ондаги, шу пайтдаги, шу даврдаги; хозирда мавжуд бўлган; амалдаги. Унинг хозирги гаплари кўпчиликка мавкул буади. Хозирги ёилар. Илм-фаннинг х̧озирги тараккиёти. $У_{\text {нинг учтмиши ва хозирги хаёти. Хозирги ўз- }}$ й бек адабиёти. Хозирги алифбо. Мактабимизнинг хозирги директори. - Набиуунинг хозирги холатини курганда, хар кимнинг хам рахии келар эди. А. Қаххор, Қанотсиз читтак. Амалдаси дарсликларимизнинг кўпчилиги хозирги талабларга тугла жавоб бера олмайди. Газетадан.

ХОЗИРГИДАЙ Сўзловчининг кўз ўнгида, хозир бўлаётган ёки кўриниб турган каби. У ишлар хозиреидай эсимда.

ХОЗИРДАН рвш. Шу пайтнинг ўзидан; олдиндан. Олиб чикишимиз дуианба кечасининг кайси пайтига тўгри келишини хам хозирдан айтиб бўммайдир. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ХОЗИРЖАВОБ [a. حـاضر جوأ - билағон; гап, сухбатда ўзини йўқотмайдиган] 1 Савол, луқма ва ш.к. гап-сўзларга ўринли тарзда ва тезда жавоб қайтариш қобилиятига эга. Унинг.. сергаират, хозиржавоб, фикри утткир эканиигини уॅкитувчилар билишар эди. Мирмухсин, Умид. Хожатхонага кирганлар калга хазил қиииб, уни уялтирмоқчи бууар, лекин сурбет ва хозиржавоб кал, бучи келмай, хар бир гапга унн гап билан жавоб киларди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари. У нихоятда серхаракат, хозиржавоб - гап билан енгиб булмайдиган кияса эди. Мирмухсин, Меъмор.

2 Хаёт, давр талабига ўз иш-амали билан тезда жавоб берувчи. Устознинг публицистик асараари билан танишар экансиз, у бенихоя хозиржавоб. фаол ижод қилганлигига амин буласиз. Газетадан. Улкан адабиётимизнинг дангалчи.. хозиржавоб кисми булган сатира-юморнинг вазифаси Тияншан тогидан хам баланд. «Муштум».

ХОЗИРЖАВОБЛИК Хозиржавоб бўлиш, хозиржавоб шахсга хос хислат, муомала, хатти-харакат (хозиржавоб - хар икки маъносида). Дилиоднинг хозиржавоблиги мехмонни хайрон қолдирди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Мевмор.. гўзал қизи Бадиани кичиклигидан эркаларди, у узининг сеззир ва хозиржавоблиги билан отасига тортган. Мирмухсин, Меьмор. Ташаббускорларга хозиржавоблик, уззаро ёрдам.. - мана бууунги кунимизнинг киёфаси. Газетадан.

ХОЗИРЛАМОК 1 Ишлатиш, фойдаланиш ва ш.к. учун тайёр холга келтирмоқ; тайёрламоқ. Сафарга отларни хозирламоқ. Маииналарни теримга хозияамоқ. -Ke лин ииком тагига ўрнатилган чорпоя сўрига жой хозирлаига тутинди. М. Хайруллаев, Тилла маржон. Отабек туига яқин уйғонгач, Хасанали чой хозирлади. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Буюрсангиз, йўда керакли нарсаларни хозирласалар. «Олтин бешик».

ХОЗИРЛАНМОҚ Хозирламоқ фл. ўзл. ва мажх. н. Катта куัчадаги икки туп тол кесилиб, ўтин хозирланди. И. Рахим, Ихлос. учала мехмон ва табибга том шийпонида

жой хозирланди. С. Абдулла, Кувғунда. Анвар кечкурун уррдддан қайтишга хозирланар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХОЗИРЛИК 1 Хозир, тайёр эканлик. Маииналарнинг иига хозирлигини текиирии.

2 Тайёрланиш ишлари: тайёрланиш. тайёргарлик. Азизбек фотиха берди. Халк уруш хозирлинга киришди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бахорга хозирлик ииларининг катта-кичиги, майда-чуйдаси бўлмайди. Газетадан. Йял хозирликлари битиб, Узбек ойимнинг кутидор ва Офтоб ойим хамда Ойша кампирга атаб тиктирган саруполари хам битди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

Хозирлнк кўрмоқ Хозирлик, тайёргарлик ииларини бажармоқ, қилмоқ; тайёргарлик кўрмоқ. Имтихонларга хозирлик курраётган Содиқжон эрталаб поччасини кузатиб куииди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Душман уз холатини англаб, фронтнинг бу участкасида уँз мавқеини тиклашга бахор буйи хозирлик курди. А. Қаххор, Олтин юлдуз.

3 (эаалик ва у. -п. к. шаклида ёки кбилан» кумакчиси ёрдамида - хозирлигида, хознрлиги бнлан) кам кулл. «Иштирок» маъносини билдиради. Олти гувохнинг хозирлиги билан мажлис оиилди. А. Қаххор, Сароб.

ХОЗИРЧА 1 Хозирга қадар. Мен сизларга барча гапларни айтдим. Хозирча шу. Хозирча хен нарса дегани йугк. - Хозирча гурухимизда саноқли одам бор. С. Сиёев, Еруғлик.

2 Хозирдан маълум вақтга қадар, маълум вақт ўтгунча. Бу хабар хозирча сир тутиамоғи керак эди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Раис унамай турибди-да, хозирча машинани хайдаб тур, ука, деб куймаяпти. P. Файзий, Чўлга бахор келди. ..хозирча шахарнинг четроғида яшаши лозимлигини айтди. Ойбек. Танланган асарлар.

ХОЗИРЧАЛИК айн. хозирча 2. Хозирчалик Ойшахон биаан яиаб турибман. «Муштум».

ХОЗИҚ [a. حاذف - уста, махоратли, мохир, билимдон] эск. кт. Энг тажрибали, махоратли, мохир, уткир. Хозик хакии бошини ожизона чайкади, холос. Ойбек, Навоий.

Табиби (ёки хакими) хознқ Энг тажрибали, мохир, Ӱткир табиб. Подио, девон мавмури булган мархум Абдуллонинг уғли Хусайн табиби хозик бўлибди, деган хабар-

ни эшитиб, уни дархол хузурига чорлатди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Хокон, яралик кўнгилларнинг иифоси учун сиз хакими хозик булишиниз керак. Ойбек, Навоий.

ХОЙ унд.с. Чақириш ёки мурожаатни билдиради. Хой, аравакаш бола, отингни торт. Ойбек, Танланган асарлар. Хой чол, манави ер ўлсурга.. озеина сабзи сепиб қўй-сангиз-чи?! «Гулдаста». Хой, боққа сув тоииб кетди, тез кириб бўғиб кўйинг. Ойбек, Танланган асарлар. -Хой, кўпииликдан юз угирманг. Бунинг хосияти буммайди, - дейииди одамлар. П. Турсун, Ўқитувчи.

ХОЙНАХОЙ кри. с. Сузловчининг тахминий ўй-мулохазасини билдиради; хар холда. -са керак. Хойнахой, ўиа Зеби иилайдиган катта яслига кетган, деб уйладим. Х. Назир, Кўктерак шабадаси. Толиб ака, хойнахой, Ахмаднинг устидан шикоят кূилиб кирган. Ф. Мусажонов, Химмат. «Бу сухбатда гапирадиганлар, хойнахой, мени тилга олишади», деган ташвиши билан бошини кўтарди Абзам. Р. Файзий, Чўлга бахор келди.

ХОЙХОЙЛАМОК 1 «Хой», «Хой-хой» деб чақирмоқ.

2 Шундай товуш чиқариб хайдамоқ, йўлга бурмоқ, тартибга чақирмоқ; тергамоқ; огохлантирмоқ. Чол тутга чиққан болаларга хойхоилаб турарди. Хойхойлаб чуғурчукларни қочирмок.

ХОЙ-ХУЙ: хой-хуй қилмоқ «Эй», «хей», «хой» каби сўзларни ишлатиб чақирмоқ, ундамоқ.

ХОЙХУЙЛАМОК «Эй», «Хей», «ХОЙ" сўзлари билан чақирмоқ, ундамоқ; хой-хуй қилмоқ. Отларнинг кишнаши, одамларнинг хойхиилаши манзилнинг якинлиеини билдирар эди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХОКАЗО $[a$. هكذا - шунақа, худди шундай; шундай қилиб, шу тарзда] (одатда «ва» боғловчиси билан) Шу сингари, шунга ўхшаган(лар), бошқалар. Аёл урушга кетган эри, узининг иии, турмуши ва хоказолар хакида гапирди. Ойбек, Қуёш қораймас. Туулаганнинг эсига алиф, вентилятор, Абдуманнофнинг эсига мурч, цемент можаролари тушди ва хоказо. А. Қаххор, Оғайнилар.

ХОКИМ [a. حاكم - хукмдор; бошқарувчи; бошлиқ; судья, хакам] 1 maр. Ўрта Осиё хонликларида белгили бир шахар ва унинг атрофидаги қишлоқлар устидан хону


бек амрини ўтказиш учун белгилаб кўйилган амалдор. Холвани хоким ер, калтакни етим. Мақол. - Бу хукмимизни ижро этеувчи, Тоикент хокими Нормухаммад кушбегига мархамати шохонамиз иулдир. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Бизнинг майда-чуйда хокимларимиз бир-бири билан инок бўлмагани, бирлаша олмагани сабабли катта куига эга булган истилочининг хамласига дош беролмадик. Мирмухсин, Меъмор.

2 тар. Собиқ Туркистон ўлкасидати айрим шахар ёки музофотларда чор хукуматининг сиёсатини ўтказиш учун белгилаб қўйилган юқори мансабли амалдор. Махкама биносига кетган ўт обдан авжига чиккан бир пайтда шахар хокими Медчнский ва подпояковник Китаевлар икки взвод жазо отряди билан майдонга кириб келди. К. Яшин, Хамза. Авёнлар супада, адамаар ерда утириб, гала-ғовур тинчигандан кейин, хоким одатдагича тилмоч орқали халқни огохлантирди. И. Исмоилий, Фарюонат. о.

Хокими мутлақ Маълум бир худудда чексиз хокимликка эга бўлган мансабдор (подшох, амир ва ш.к).

3 Умуман, хукмини, буйруғини ўтказувчи (шахс, синф ва ш.к.) Хоким синф. Улардан [амалдорлардан] хеч бир кишига еенонаик келмайди, улар ёлғиз тартибни. талаб қилииади. Чунки улар - хоким, биз - фукаро. Ойбек, Танланган асарлар.

4 Ўзбекистон Республикасида: вилоят, шахар ва туманларнинг биринчи рахбарлик павозимидаги шахс; хокимликнинг биринли рахбари. Бу мухим масаланинг мухокаиаси учун кенгаига вилоят, шахар ва туиан хокимлари таклиф этилди. Газетадан.

5 кўчма Ўз ихтиёрига олган, эгаллаган тарса хақида; «хукмрон». Мункиллаган камирлар жим шам ёқади мозорларда, Сарапоннинг иси хоким мудраб ётган бозорларда. X. Даврон, Тунги боғлар. Туни бййи куॅк озининг хокими бўлан ой еттогига отлапаетган., иу палаадаги салкин, мусаффо иаіада.. poxат бахш этарди. Р. Файзий, (ишиларимиз қиссаси. Уу-ўзимни тутдим аволга, Хоким эди қалбда бир туйгу. Н. Іарзуллаев.

Хоким бўлак тлш. Синтактик алоқада обе бўлган қисмни бошқарувчи, унга нисатан фоким вазиятдаги булак. Мас., Бизни

сухбатга таклиф этди гапида таклиф этди - хоким бўлак.

6 Хоким (эркаклар исми).
ХОКИМИЯТ $[a$. حاكمتي- - давлатчилик; бошқарув; хокимлик] 1 Давлатни бошқариш хукуқи; сиёсий хукмронлик; давлат органларининг хуқуқ ва ваколати. Хокимиятни қулеа олмок. Ижро этувчи хокимият. Конун чиқарувчи хокимият. - Бу орада феераль инкилоби бўлиб, Николай подшо тахтдан ағдарилди. Хокимият муваққат хукумат кулига утди. К. Яшин, Хамза. Райимбек додхох Азизбкк хокимиятининг тираги эди. А. Қодирий, Ўттан кунлар.

2 Давлат бошқармаси ва унинг органлари; хукумат. Кўи хфокимият узок мудат давом этди.

3 Бошқариш, буйрук бериш ва ш.к. хукуқи, имкони. Хокимият жуда пирин нарса экан. «Шарқ юлдузи». Одамнинг пуч, сараси хокимият кўига текканда дарров ажрайди-колади. Ф. Мусажонов, Химмат. „

ХокиМЛИК 1 Хоким иши, вазифаси; шу вазифага мансуб, тегишли. Хокимлик либоси. - Юсуфбек хожи: -Менинг биринии холис тилагим, албатта, мазлум халк тилидан буладир; бундан сунс Тоикент хокимлигига хар кандай бўлағур одам куу-я йилмасин! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Темурбек, муаозимдари куриовида бориб, хокимлик тахтиса у̀тирди. М. Махмудов, Мангу куй излаб.

2 Хоким, хукмрон холати; хукмронлик (тўғри ва кўчма маънода). Замон иичи, дехқон замони бўлиб, чиновникларнинг хокимлиги, ерлик халқнинг махкумлиги битган. Газетадан. Раикли алам уйи хокимликни ўз ку̀лига олди. М. Каримов, Сени дейман, жоним.

3 Узбекистон Республикасида: вилоят, шахар, туман бошқарув органлари ва улар урнашган жой. Шахар хокимлигидан вакиллар келди.

Хокимлик қнлмоқ 1) хоким лавозимида ишламоқ, хоким вазифасини бажармоқ. Хуааас, хар кайсиси ўзи хокимлик қилаётган улкада фан ва санват, ободончилик ииларига эьтибор берардилар. Мирмухсин, Меьмор; 2) хоким, хукмрон холатида буулмоқ (к. хокнмлнк 2). Уйдан чикқанидан бери танига фокимлик қилиб келаётган карахтлик шу оннинг ўзидаёк ғойиб булди-колди. С. Ахмад, Уфк. ingis

4 тли. Ўзаро алоқа (боғланиш)да бирор қисмнинг хоким вазияти; зид. тобелик. Мас., кенг куัча, беиинчи хона бирикмаларидаги куัча, хона сўзларининг вазияти.

ХОКИМОНА $[a .+\phi$. . лардай, хоким каби; буйруқ тарзида] кам кўлA. 1 реш. Бошқалардан устун турадиган, ўз хукмини ўтказадиган кишиларга хос, хокимларга ўхшаб.

2 Буйрук тарзидаги. Бир оз сукунатдан су̀нг Ботиралининг хокимона командаси янгради. X. Fулом, Машъал.

ХОЛ [a. حال - холат, равиш] 1 Хаётдаги муайян бир холат, вазият; ахвол. Умидли, изланувчан ёиларимизнинг кўлиги қувончли холдир. Газетадан. ІІнақаа, бу чўли осонликча енгмаганмиз, қурбонлар бериб, жон фидо килиб, иу холга келтирганмиз. «ЎУЗбекистон қўриқлари». ..мактабда у̀киии-ўқитии иилари мустахкам изга туииб кетди. Бу хол қишлоқда сезилмай қолмади. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Дарвозалар ёнида сарбозлар юриб туриши.. дуиманга қৃарии тадбир-чоралар куррилаётганини хисобга олмаганда, шахар улик холда эди. Мирмухсин, Меъмор.

Холига вой Кишининг иши, ахволи ёмон бўлишини, ачинарли ахвволга тушишини билдиради. У'У пирини беобрў қилган, юзига оёк тираб кетган банданинг холига вой! *Муштум».

2 Кимса ёки нарса жисмида юзага келган муайян холат. Автор яна ўз савлатли холига қаиттди. Қаддини ғоз тутганича, оёгини кериб, йирик-йирик қадам таилаб чияиб кетди. Ф. Мусажонов, Химмат. Ўзимку, ғўзаларни шу холга етказгунча лабларимни(нг) уч марта пўсти туиди. С. Нуров, Нарвон.

3 Кишининг жисмоний ва рухий жихатдан уззини сезиши; жисмоний ва рухий холат; кайфият, авзо, кўриниш. Мевморнинг хаёл суриб, зиёхвандлардек котиб қолганини кўрган Хорунбек.. устод бабзан шундай холга туииб коларникан, бу, эхтимол, аччик аламнине оқибатидир.. деб ўйларди. Мирмухсин, Меьмор. Тешабой, бир томондан, кооперативчинине холига ачинди, иккинчи томондан, гитлерчиларга хизмат килаётганидан ғазабланди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

4 (у.-n. к. иаклида - холда) Холат билдирувчи (ғамсин, маъюс каби) баъзи сўзлар, шунингдек, -ган аффиксли феъл билан кўлланиб, бирор харакат-холатнинг шу сўз билдирган холатда юз бериши, бажарилишини билдиради. Хусайннинг дадаси маьюс холда, билинар-билинмас бои чайкаб қўйди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси. Суюм оға гаране, дардли, оч фолда тепа устига чиқкач, лна боягидек, орқа-олдига каради. Н. Фозилов, Дийдор. Хусайн Бойкаро.. қийик, тез ўйнайдиган кўзларини иоирга тикиб, ғамгин холда деди. Ойбек, Навоий. Имом ерга қяараган холда бошини қимирлапиб куйди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

5 Баъзи сўзлар билан қўлланиб, рухий ёки жисмоний имконият, куч-қувват маъносини билдиради. Унинг ох дегани хфоли йўк. С. Сиёев, Аваз. Боланинг йиғлаига хам холи колмаган эди. Газетадан. Хосият хола бир хўплам чой ичган бўлди-ю, холи келмай, ётиб колди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди.

6 тли. Иш-харакатнинг қай тарзда бажарилишини, унинг бажарилиш сабаби, мақсади, ўрни, пайти ва ш.к белгиларини билдирадиган иккинчи даражали бўлак. Қандай белгини билдиришига кўра холнинг сабаб холи, ўрин холи, пайт холи, тарз холи каби турлари фарқланади. Кеча кўрдим (кеча - пайт холи). Кўчада учраидик (ку̌чада урин холи) ва б.

Акс холда к. акс. Арзи хол айламоқ (ёки қилмоқ) Ўз ахволини ва истагини изхор қилмоқ, шикоят қилмоқ. Ахли хол эск. кт. Рахмдил, кимса учун қайғурувчи, жонкуяр одам(лар). Илмн хол эск. кт. Илмнинг, илм ишларининг холати, ахволи. Мадрасаларда илми хол у̀гай уัғил холатига туииб колди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси. Таржимаи хол к. таржнма. У холда У ндай булса, шундай бўлган тақдирда. Хайр, кетмаган хам бўлсин. У холда, ўзингиз айтгандек қилиб, тўппатӱгри эртага Салим шарбатдорнинг олдига бораман-да, уғлингни Мирзакарим аканинг тоикентлик куёви ўлдирди, мен ўз ку้зим билан кўрдим, дейман. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Уз холига $\breve{\mathrm{Y}}_{3}$ эрки-ихтиёрига. Іундай қилиб, «бечора» Содикни у̀з холига қўймай, кўчадан анчагина нарига сургаб кетдитар. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Мезморни ўз холига қўйб берии керак. У иуни хохларди. Мирмухсин, Меъмор. Боиини кўтариб, еака-

ларини у̀з холига қўйди, оёқларини хам узатди. С. Кароматов, Олтин қум. $\ddot{\text { У }}_{3}$ холнча Бировнинг аралашувисиз; ууз билгича, ўзича. Уйда узз холича ивирсиб юриб, темир-терсаклар йигди, асбоблар топди, иилай боила$\partial u$. Р. Файзий, Хазрати инсон. Хол тнлн эск. кт. Хол-ахволдан сўзовчи, уни билдирувчи хатти-харакат, белги ва ш.к.; шундай «тил». Бу икки ёш орасида севги алоқаси халигача тилга олиннаган ва хар иккалалари хам бирбировларига ўз ички кечинмаларини ёлғиз хол тили билан изхор килмоқда эдлар. С. Айний, Дохунда. Нариси уват билан буниси бир-бирига нисбатан фарқини хол тили билан суззаб туради. А. Қодирий, Обид кетмон.

ХОЛАНКИ $[a .+\phi$. حال даки, хақиқатда эса, холбукиј кам куул. айн. вахоланки. Сиз ўкиган китоб бир-икки ойда хұам сук куррмайтурган иқлимлар учун ёзилган; хэоланки, бизнинг бу жойларда, шукур, хамма вакт оқар сув тайёр. А. Қодирий, Обид кетмон.

ХОЛАТ [ $a$. حالت - хол, ахвол; тузилиш] 1 Юзага келган, мавжуд бўлган вазият, ахвол. Жанговор холат. Харбий хялат. ІІахар қамал хุолатда. Иилаётган одамлар уни [Олахўжани] бу холатда кўриб, жуда хайрон бўлиб, иидан тӱхтаб кৃолдилар. П. Турсун, Уқитувчи. Хамма сергак тортди, унга қулоғини тутиб жим колди. Бу хфолатдан фойдаланган иайх суззга пардоз бериб, давом этди.. К. Яшин, Хамза. Шерали хам бу тўқұнаиувдан Тулғоной битан ёлғиз қолгандаги хุолатеа туидди. С. Кароматов, Олтин қум.

2 Жисмоний ёки рухий жихатдан бўлган ифода, кўриниш; қиёфа, авзо. Асаб́ий холат. Куагили холат. Аянчли холат. - Мен унинг холатидан нимадир инини куйдираётганини.. биии турардим. С. Ахмад, Юлдуз. Унинг.. мажақланиб, таниб бўлмас холатга келган юзини ок шохи билан ёпиб қуйдилар. П. Кодиров, Юлдузли тунлар.

Бир холатда Ачинарли, ночор, путурдан кетган ахволда. Кандолат биби бир холатда бўлиб чуккиб қолаан, ранги заъфарон.. Р. Файзий, Хазрати инсон. Энди букчайиб қопти. Кийицлари хам бир холатда. С. Ахмад, УФқ. Жон холатда қ. жон.

3 uв. Куч-кувват, дармон, мадор; кудрат. Ғознинд бир оёги синган, бир қаноти майиб бўаган, ўк тегиб холати кетио, иу ерга йиқилеан. "Алпомиш». Энди мендан холат

кетди, бек Шакар, Бу чўлаарда энди қолдим хору зор. «Ширин билан Шакар».

ХОЛ-АХВОЛ [ хол + a. . احورال «хол» с. нинг кўпл.] Одамнинг рухий ва жисмоний холати; соғ-саломатлик. Эион билан қассоб тиз чўкииди-да, қуัларини фотихага очииди. Сўнгра Элмуроддан хол-ахвол сурадилар. ПП. Турсун, Уқитувчи.

ХОЛ(И)-БАҚУДРАТ к. бақадрихол. Ииинени айтавер, хол-бақудрат кила берамиз. И. Рахим, Чин мухаббат. Ушанда Кўпайсинхон онасига эргаииб, далага чикар.. иилаётганларга чой қৃайнатиб берар, халибақудрат nахта терарди. А. Абдукаримов, Чўл бургути.

ХОЛБУКИ зидл. боғл. Маъноси (мазмуни) бир-бирига қарама-қарши (зид) бўлган кўшма гал таркибидаги гапларни боғлаш учун хизмат қилади; аслида эса, бироқ. Укувчи «биз кўпчиликмиз, ўкитувчи хаммамизни баравар куролмайди», деб у̀йлайди. Холбуки, ўкитувчи синфдаги хар бир боланинг нима қилаётганини аник билиб туради. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Гӱё биз бир-биримизни кам биладиаандай. Холбуки, сиз мени мактабга келган кунимдан биласиз. П. Турсун, Ўқитувчи.

ХОЛВА [a. $a$. حلو - ширинлик; қандолат махсулоти] 1 Ун, шакар ва ёғдан, баъзан кунжут, мағиз қўшиб тайёрланган ширинлик, қандолат. Паимак холба. $=A р а$ -ва-арава ун, гуруч, қоп-қоп бодом, писта, кажаваларда холвалар, қирқ-эллик каттакичик яиикда хар хил мевалар. Ойбек, Танланган асарлар. Айланиб, уйда қолеан жужукларига қанд-қурс, холва, пуфак олмөқии булди. Н. Аминов, Қалтис хато.

2 куัчма Қиёс мазмунли гапларда фикр юритилаётган нарса, иш, воқеа-ходисанинт бошқасига (қиёсланаётганига) нисбатан ёмон (хеч гап) эмаслиги, ундан дуруст, чидаса бўадиган эканлиги каби маъноларни билдиради. Хали бу-ку холва, қамоқхонадаги - якка камерадаги ёлғизикдан худонинг уॅзи асрасин! Н. Аминов, Ёлғончи фаришталар. Менинг гунохим олдида сизники холва-ку.. "Муштум". Наманган вилоятига у̀тдим. Фарғонадаги маимаиалар холва экан. «Муштум». Трассадаги шовқин-сурон бунине олдида холва экан. Ж. Абдуллахонов, Туфон

Сувдан холва ясамоқ Бўлмайдиган ишга уринмоқ, бекорга уринмоқ. Мамлакатдан

чет эл капиталини ситиб чикармасдан туриб.. халкни қаттиқ оёқка бостирии - сувдан холва ясайман, дейии билан баравар. С. Акбарий, Севги билан тирилган юрак. $\breve{\mathbf{y}}_{\text {ғнлми, холва? этн. Ў }}^{\text {ғилми-қизми? - янги }}$ туғилган бола хақида бериладиган савол (қиз унашилганда, куёв томондан қиз томонга юбориладиган совғаларга холва кўшиб юбориш одат бўлгани учун шундай дейилади). Хасанали хам илжайиб, ёнчиқ ковлашеа тушинди ва: - Ўғиими, холва? - деб суради хотинидан. - Ўғил! А. Қодирий, Ўтган кунлар. Холва деган билан огиз чучимайди Курук гап билан мақсад амалга ошмайди. Дархақиқат, холва деган билан оғиз чучи-майди-да.. Халқ - оми.. бизнинг мабрифат хакидаги гапларимиз уларнине қулоғига киришига унча ишоннайман. К. Яшин, Хамза.

ХОЛВАГАР $[a .+\phi$. . حلو اگٌ - холва қилувчи, холвапаз] айн. холвачи.

ХОЛВАЙТАР $[a .+\phi$. حلواثيتر - хўл (нам), сувли холва) Доғ қилинган ёққа ун солиб, сал қизаргунча қовуриб, устидан шакар эритилган сув қуйиб тайёрланадиган ширин таом. Бола нинни товоқда холвайтар кўтариб кирди. Ш. Ризо, Қор ёғди, излар босилди. ..холөайтардан эхтиёт бўлинг. Ёғу шакарминан пишеанданми, билмадим, иссик нарса бўлади. Газетадан.

ХОЛВАПАЗ [ $a .+\phi$. حلو آپך - холва пиширувчи, тайёрловчи] айн. холвачи. Оғзим чучисин десанг, холвапазнине ёнига бор. Мақол.

ХОЛВАФУРУШI [a. + $\phi$. حلو افروش холва сотувчи] Холва сотувчи; холвачи. Бир томонда холвафуруилар бакириииб, кунжут долва, магиз холва, пашнак, «от нон» сотмождалар. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

ХОЛВАЧИ 1 Холва тайёрловчи уста; холвагар, холвапаз. Сайил кунларида шахардан холванию шакарпазлар.. аравада бу жойга келииарди. Мирмухсин, Мевмор.

2 Холва сотувчи; холвафуруш.

## Холвачининг тешасидай к. теша.

ХОЛ-ЖОН: хол(и)-жоннга қўймаслик Унамаганига қарамаслик; қўярда-кйймаслик. Лекин Ўжжаев ёпииган еридан узиб ўрганган, елим қошиқ одам экан, келавериб, хояжонимизга қўймади.. «Муштум». Руॅзивой мени хяол-жонимга қўймай ўтирғизди-да, ўзи буфетчининг олдига кетди. «Гулдаста». Унинг

мўлжаниа кўра, Сидижжон яна қасам ичиши, юр, деб кұистаии, хол-жонига қуймаслиси керак эди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

ХОЛСИЗ Холдан кетган, мадори қуриган; дармонсиз, заиф. Арча сандик ёнидаги намат устида хяолсиз чўзилиб еттган бу одамнине юз-кўзию уст-боши қандай - билиб бўамас.. эди. А. Мухтор, Қорақалпоқ қиссаси. Писитали холсиз оёқларини судраб, эмаклаётгандай, яна олдинга интилди. Д. Нурий, Осмон устуни.

ХОЛСИЗЛАНМОҚ Мадори қуримоқ, холдан кетмоқ; дармонсизланмоқ, заифлашмоқ. Пошша хола холсизлангандай, стулга ўзини ташлаб уัтириб олди. Д. Нурий, Осмон устуни. ..йиситча корларни гарч-ғури босиб келди-да, сувдаги киии қуллидан холсизланиб, қолеан қизни олди. Мирмухсин, Чиниқиш. Қусиб чарчаган Кумуи холсизланиб, бошини ёстиқка ткшлади. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ХОЛСИЗЛИК Куч-мадори йўқ, холсиз холат. Ранги оқарган, холсизаикдан кўзаарини юмиб ётеан бу аёл Набижоннине хаёлида алақачон урнидан турган., у билан боилашиб юрарди. С. Зуннунова, Кўк чироқлар. Йиситаиинин бутун вужудини тер босган, холсизиикдан гандираклаб, қалин буталар орасидан кетаётганини биларди, холос. Д. Нурий, Осмон устуни.

ХОЛ-КУДРАТ айн. бақадрихол, бахоли қудрат. -Оббо, ноиукур бандалар-эй, шунча нецматни [дастурхонга] тукиб таилади-ю, яна нолигани нимаси? Хамма нарса холқудратга караб-да!.. - деди Хужаназар ака Мохидилаа. Ж. Абдуллахонов, Тўфон. Кирда аўлилар қиилоғи бунёдга келди. Хар бир оила хол-қудрат уй қуриб олди. Н. Сафаров, Катта карвон йулда.

ХОМИЗ [a. حامض - аччиқ, нордон; кислота]: хомизи қорбун эск. Карбон гази; карбонат ангидрид.

ХОМИЙ [a. حـامي - химоя қилувчи] 1 Кўллаб-қувватлаб, тарафини олувчи; ёрдам берувчи, химоя қилувчи шахс. IIариат хоомийси. Миллат хяомийси. - Исломхўжа юртнине бойлари, пулдорлари.. ўртасида кундан-кунга обрў қозониб, уларнинг хомийсига айлана борди. Ж. Шарипов, Хоразм. Мирзо Улугбек.. биргина илмнинг эмас, балки санъатнине хам хяомийси эди. К. Яшин,

Хамза. Участканинг қахрамонини эшакка уткุазиб, кеча келган угри-безорилар хомийсини мансабга кўтарибсиз. А. Мухтор, Туғилиш.

2 икm. Бирон тадбир ёки фаолиятни амалга оширишда молиявий ёрдам кўрсатувчи, молиявий жихатдан қўллаб-қувватловчи жисмоний ёки юридик шахс.

ХОМИЙЛИК 1 Химоя этищ, тарафини олиш; ёрдам бериш; қўллаб-қувватлаш. Косонда.. техникага мехр-мухаббати, эвтикоди зу̀р хотин-қизаар оз эмас. Аммо уларга хุомийлик етиимаётир. Газетадан.

2 Бирор тадбир ёки фаолиятни молиявий жихатдан қўллаб-қувватлаш, молиявий ёрдам.

Хомнйлик қнлмоқ 1) қўллаб-қувватламоқ, ёрдам бермоқ, тарафини олмоқ; хомий бўлмоқ (к. хомий 1, хомийлик 1). -Е $u$ ларга хомийлик қилии, йўл-йўркк ку̀рсатиш исломнинг, уламоларнинг ииидир, деди қалтираб, бузариб, мунофиклардан бири. Ойбек, Нур қидириб; 2) молиявий жихатдан қӱллаб-қўлтиқламоқ, ёрдам бермоқ: хомий бу́лмоқ (к. хомий 2 , хомийлик 2 ). Самарканд обидаларидек санъат асарларининг бунёд бўлишга хомийлик кинан.. одам эзеуликни хис қиамаслиси мумкин эмас. Ў. Хошимов, Калбингга қулоқ сол.

ХОМИЙСИЗ Химоя этувчиси, тарафдори йўқ, химоясиз; ёрдам берувчиси йўқ, ёлғиз. Ота-онадан етим, хомийсиз қэолгани етмагандек, мусофир кртда у мафосил касалига мубтало булиб колди. М. Осим, Сехрли сўз.

ХОМИЛА [a. حصمله - иккиқат хотин] Она қорнида 2-ойнинг охиридан (9-хафта) бошлаб туғилиші вақтигача (40-хафта) ривожланаётган пушт (эмбрион). Хомиланинг мўжизали ривожлании жараёни биологлар олдида турган энг мураккаб муаммолардан биридир. «Фан ва турмуш». Алпомиш кетган вактда Барчиннинг бўйдда хомила, гумона қолган эди. «Алпомиш». Бобур.. хомиланинг неча ойлик булганини билсиси келди, аммо рўйирост су̀раига тиии бормай, гапни айлантирди. П. Қодиров, Юлдузли тунлар.

ХОМИЛАДОР [a. + $\phi$. حـاملكدار - хомиласи бор] Қорнида хомиласи бор; иккиқат. Гулнор бирдан чучиб кетди, қорнида бир ниманинг анча сезиларли равиида урганини

туйди.. Дарров англади - у хомиладор! Ойбек, Танланган асарлар.

ХОМИЛАДОРЛИК Корнида хомиласи бор холат; уруғланган тухум хужайранинг она организмида ривожланиб, етук хомилага айланишидан иборат физиологик жараён. Биринии марта юзларига доғ оралаб, хяомиладорликнинг нишонаси сезилган кезларда эшикдан кирарди-ю, Валини махкам қучоқлаб, юзаридан чу̀пиллатиб упарди. P. Файзий, Шохи дарпарда.

ХОМИЛАЛИ айн. хомиладор.
ХОМУЗА [ $\dot{\phi}$. $\stackrel{\text { خ }}{ }$ - бир оз тортиш; эснаш, эсноқl: хомуза тортмоқ айн. хамёза тортмоқ к. хамёза. Болалар бирин-кетин хомуза тортиб, ўринларидан эринчоқлик билан турииди. С. Кароматов, Олтин қум.

ХОПИТМОК ие. Чўмилмоқ. , в
ХОРДИК 1 Иш-мехнат, харакат қилиб чарчаган, толган холаг; хорғинлик, чарчоқ. Мулойим, диннавоз садолар унине [Йўлинине] бутун томирларидан хฺордиқни суғургандай булди. Ойбек, Танланган асарлар. Болаларнинг «заказ»ини бажариига кетган дам олиш соатларинине хордиғи бирваракай ёзилгандай, ку̀крагини туидириб нафас опди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Эркин мехнат қўшикларинг басталаб. Яхшилаб чал, хордикларим тўкайин. Fайратий.

Хорднқдан чиқмоқ айн. хорднги чнқмоқ 2. У учианда яна бир хордикдан чикди. Х. Шамс, Душман. Шунча коммунистларнинд боиини кестириб хордиқдан чикмаган Бадрий афанди энди менинг ххам бошинни мўлжала оляпти. Н. Сафаров, Танланган асарлар. Хорднғи чнқмоқ 1) чарчоғи ёзилмоқ, тарқалмоқ; шу тарзда дам олмоқ. Келинг, қизим, қўлингизни ювинг. Жиндак нахори килайлик, шояд хордикларинсиз чиқса. Хамза. Паранжи сирлари; 2) алами тарқамоқ, кўнгли жойига тушмоқ. Хязир кенгаш чакириб қуัиаганида, жиянинине таъзирини бериб, хордиғи чикқан бу̀ларди. Ж. Абдуллахонов, Хонадон.

2 Дам олиш; дам. Куй берар юракка хุордик ва дармон.. Х. Олимжон. Отакуззинине раис бу̀лаанига йисирма йиддан ошди. Писирма йил хяордик нима, хузур-халоват нима биммайди. О. Ёқубов, Диёнат. Туилик утиб, икки соатлик мажбурий хордиқ тамом бўлгандан кейин, касалхнна гавжум бўлиб кетди. У. Хошимов, Нур борки, соя бор.

Тонг ғира-иирасида ухлаб, хордик олган аравакаи отларни суғориб, араваларга қўиди. Мирмухсин, Меъмор.

3 c. . Дам олиш куни. У хордиқс оқшоми хамиомга тушди-ю, ходмигарлардан бирига халиси сўроғини берди. А. Қаххор, Мирзо.

Хордиқ кунн айн. хордиқ 3. Хордик кунлари шахардан чиқадиган автомобиль щу ерда [мактаб сахнида] картина қўйиб берар эди. А. Қаххор, Асрор бобо.

ХОРДИКХОНА с. $\boldsymbol{m}$. Ишдан сўнг кириб дам олинадиган махсус бино, хона. [Улар] Киубда якุинда таикил қиыинган хордиқхонага кириб, музика эиитииди, X. Fулом, Сенга интиламан.

ХОРИБ-ТОЛИБ Чарчаб, толиқиб. Уззк пиёда сафардан хориб-толиб келган киии холатида эшикка қараб юрди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. -Шоввозлар, якинлашиб колдик, бардам буминглар, - деди Пирнафас ака. Яна хориб-толиб кадам ташлашарди. Ж. Шарипов, Хоразм.

ХОРИБ-ЧАРЧАБ айн. хориб-толиб. /Икромжон] Хориб-чарчаб, чодири олдида якка уззи чой ичиб ўтирарди. С. Ахмад, Уфқ.

ХОРИМОК Иш, мехнат қилиб толиқмоқ; чарчамоқ. Озиқли от жоримас. Мақол. - Ермат шахардан пиёда қайтиб, ўлеудай хоригани учун, хамма отларга Йулчи каради. Ойбек, Танланган асарлар. Бои мухаррир анчайин хориган кўринар, лекин сир бой бермай, ўзини тетик тутиига хтаракат киларди. Ф. Мусажонов, Химмат.

ХОРМА(НГ) унд. с. Ишлаётган ёки ишлаб келган (ишдан чиққан) кишидан хол сурраш, унга мадад тилашни билдиради (жавоби - бор бўл(инг) ), -Хорманг энди, отам!' - деди аёл, қотма узун қўллари билан Элмуроднинг елкаларидан силаб. П. Турсун, Ўкитувчи. -Хорма, йисит, уттир-чи, - Йулиига боидан-оёк тикилиб деди бойвачча. Ойбек, Танланган асарлар. «Хорма - бор бўл»дан кейин Жура қяамчисини токчага таила-ди-да, утга келиб исинди. Х. Шамс, Душман.

ХОРМОК айн. хоримоқ. - Туғри, солдатлар хорган, сийраклаиган, лекин тоза кучлар, қурол, аслахха-анжомлар келиб турибди, - деди генерал. Ойбек, Қуёш қораймас.

ХОРFИН Хориган, чарчаган холатли; шундай холатни ифодаловчи. Fамгин ва хорғин Абдулвохид боғдан астагина чиқди.. Ойбек, Нур қидириб. Нунданми ёки чар-

чоқнине зуриданми, Хотам хорғин хаёл суриб келарди. М. Хазратқулов, Журъат. Муаттар эрининг хорғин юзига тикилди. О. Ёқубов, Ота изидан. Нихоят, Сардорнинг хорғин овози эиитилди. С. Кароматов, Олтин қум.

ХОРFИНЛИК Хориган, чарчаган холат; хорғин эканлик. Йиеитали вужудини чарчоқ, хорғинлик қоплай боилади, ўзини кўрпачага таилади. Д. Нурий, Осмон устуни. Кўк чой ичиб, Эркиннинг хоргинлиси чекиниб, вужуди бардамлаиди. «Ўзбекистон қўриқлари». Ўрнга ётганда, тезрок тонг отииини кутиб, хорғинлисига қарамай, уйқуси уัчди. Ойбек, Танланган асарлар.

ХОСИД [a. حاسـ - хасад қилувчи, бадхох] эск. кт. Хасад қилувчи; хасадчи, бахил. Даричалари ёпиқ машқхонанинг ичи хосидлар юрагидек қоп-қоронғи, даромад хам ёпилгандан сўне, уй гўе лахад тусига кирди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХОСИЛ [ $a$. حـاصل - натижа, оқибат; якун, самара; мазмун, мохиятl 1 Экин, дарахт кабилардан етиштириладиган, олинадиган дон, сабзавот ва ш.к. Халқим етиитирган хосиа чугғига Баланд тоғлар хุайрон қараб турибди. А. Орипов, Йиллар армони. ..тарвузнинг эне қุимматли навлари экилиб, мўл хосил олинди. Газетадан. Самарқанд атрофидаги боғларда мевали дарахтларнинг шохлари, етилган хосилдан эсиииб, ерга салом беради. «Саодат». Бу йил ұосил миқдоридан таиқари тола сифатига алохида эттибор берилади. Газетадан.

Ишонч хосил қилмоқ қ. ишонч. Мурод хосил бўлмоқ Мақсад амалга ошмоқ, орзу ушалмоқ. Бу билан мурод хосил булмайди: каттароқ миқёсдаги иини ўйаи керак. К. Яшин, Хамза. Сен йуликииб хосил бўлди муродим.. «Нурали». Қаноат хосил қилмоқ к. қаноат. Хосил бўлмок Юзага келмоқ, пайдо бўлмоқ. Туғон битиб, жар ўрнига катта кўл хосил бўлди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина. Реакторда хосил буладиган иссикликни чиқৃариб ташлаи уиун икки контурли система ку̀лаанади. «Фан ва турмуш». Ёи йиситнинг кўнглида томиилардан хосил бўлан севги тобора чукурлаиа берди. П. Турсун, Ўқитувчи. Хосилга кнрмоқ Хосил бера бошламоқ (асосан мева, мевали дарахт хақида). Ховлиларда хосилга кирган нок, олмалар кўзга таиланади. «ЎУбекистон кўриклари».

2 Хосил (эркаклар исми).
ХОСИЛА [a. حـاصله - натижа, оқибат; самара] 1 Бирор иш, амал, харакат ёки нарсадан келиб чиққан, келтириб чиқарилган, хосил қилинган натижа, нарса. Гарчанд, инсон онги, тафаккури моддий олам хосиласи эса-да.. «ЎТА».

2 мат. Дифференциал хисобда: функциянинт ўзгариш тезлигини ифодаловчи асосий тушунча.

3 Хосила (хотин-қизлар исми).
ХОСИЛДОР $[a .+\phi$. حاصـلدار - хосили бор, хосилга эга] Кўп хосил берадиган; серхосил, унумдор. Беш myn хосилдор mymни қирқтириб, Хужаободда турувни онасига саржин килиб берди. «Муштум». Қадимси мулкдорларнинг хосилдор ер ва боғларигина энас, балки боиқа иииаб иикарии куроллари хам энди батамом колхозга у̀тиши лозим эди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ХОСИЛДОРЛИК 1 Ўсимлик (экин) ёки ернинг хосил етказиш, хосил бериш имконияти, хусусияти, холати. Пахта хосиядорлисини оширмоқ. Қиилок хўжалиеи экинлари хосилдорлиеини оиириида микроэлементларнинг хам рои катта. Газетадан.

2 Муайян хажмдаги ердан олинадиган хосилнинг миқдори. Хосилдорлик zектаридан 40 иентнерга етказилди. Пахта хосиии 20 центнердан 30 центнергача етди. Бу - хосилдорликнинг ортиии. Ялии хосиячи? "Ўзбекистон кўриқлари».

ХосИЛЛИ Хосил берадиган. Хосили боғ. - Умаралининг бригадаси юқори хосидли бригада хисобланади. И. Рахим, Ихлос.

ХОСИЛОТ [ $a$. кўпл.] эск. айн. хосил 1. Куррдингиз-ку, канча ерга экин экканман.. Хар йил хўжайинга арава-арава хосияот бераман. Ойбек, Танланган асарлар. Биз топиирган хосилот Сизга ширин ош бўлсин. 3. Диёр.

Хосвлот совети (ёки кенгаши) map. Колхозларда дехқончилик хосилини ошириш тадбирларини амалга ошириш мақсадида тажрибакор дехқонлардан тузилган хайъат. Колхоз правлениеси Урмонжонни хосилот кенгашининг раиси килиб тайинаади. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

2 map. с. m. Хосилот кенгашининг раиси. у (Пирназар] узок ѝиллар колхозда рахбарлик ўринларида ишлаган, бригадир бўлган,

хосилот буляан, беи-олти йил раислик хяам қилган. Р. Рахмонов, Мехр кўзда.

ХОСИЛОТЛИК тар. Хосилот вазифаси (қ. хосилот 2). У.. правление иундай одамни хосилотликдан олиб, чорвачилик фермасига қўйганлиеи ва унинг ўрнига пахтани фақат китобда кўрган Иброхимовни тайинлагани чакки булаганлиги тўғрисида гапирди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари.

ХОСИЛОТХОНА [хосилот + хона] map. Ерларнинг тупроқлари таркибини текшириш, ердан олинган хосил, уусимлик намуналарини сақлаш учун қилинган лаборатория ва унинг биноси.

ХОСИЛСИЗ Хосил бермайдиган ёки камхосил. Хосилсиз ер. Хосилсиз дарахт.

XOTAM |a. حـاتم - киІши номи) 1 айн. хотамтод̈. \%.. оаяния келса каптпиккул. вактида сахий, одамохун ва хотам киии эди. F. Fулом, Қахрамонлар улмзйди. Киипталикни билмас бир яхши одам, Сахийликда йўлда кооибди хотам. Фозил Йўлдош уғли.

2 Хотам (эркаклар исми).
ХОТАМЛИК айн. хотамтойлик. Унинг хотамлиси тутиб кетди. $-У$ бу нотании йиситнинг хотамлисидан жуда хайратда эди. Ф. Насриддинов, Кунгил.

ХОТАМТОЙ $[a$. حـاتمعطائى - тоилии (той қабиласидан бўлган) Хотам] Сахий, саховатли, олийжаноб (Той шахрида яшаб ўтган, узининг Ўта сахийлиги билан машхур бўлган Хотам номли афсонавий арабнинг исми-лақабидан). Одамларине бир кун давлатеа, олти кун ўзига терсин бошоқни. Йигитали хотамтойнинг даврида даєронини сурсин. Т. Малик, Ажаб дунё. Бу ердагилар эса узарини «танти», балки «хотамтой» деб хисоблар эдилар. Ойбек, Танланган асарлар.

ХОТАМТОЙЛИК Хотамтойга хос иш, хислат, фазилат; хотамтой эканлик. Чархчининг.. хотамтойлиги қассобни ғижинтирди, кўзаари олайиб кетди унинг. А. Муқимов, Fалати одамлар. У Миробиднинг топии-тутишини, хотамтойлигини, тантилигини оғиз куัпиртириб мактарди, В. Fофуров, Вафодор.

ХОФИЗ [а. حـافظ - сақловчи, мухофаза қилувчи; ёдда сақловчи; қуръонни ёллаб олган киши] Уста, етук ашулачи. Халқ хофизи. - Ногох жимжит ва кизғин хавони янгратиб, хофизнине тадссираи овози кўта-

рилди.. Ойбек, Танланган асарлар. Олим илми билан хурмат топур, хофиз хуи овози билан одамларнинг дилини хуи кূиаур, хунарманд эса кишиларнине хожатини чиқарур. И. Рахим, Чин мухаббат. Хофиз йисит хали
 ширали, юракларни сел килиб, тингловчини ерга қаратиб қўярди. С. Сиёев, Еруғлик.

ХОФИЗА [a. حـافظه - хотира; эсда сақлаш қуввати] Эсда сақлаш қобилияти (к. хотира 1). Сенине жофизанг кучли. - Зокир ота хозир хзам тетик аа бардам, хофизаси бакувват, zапи ва киёфасидан кулеи аримайди. М. Қодиров, Хажв, ханда ва қахқаха усталари. Мукимий хяофизаси яхши ва сермахсул шоирлардан эди. С. Абдулла, Мавлоно Муқимий. Коики эди сиздаги хофиза кувватинине ўндан бири менда бўлса! М. Осим, Ибн Сино қиссаси.

ХОШІИЯ [a. حـاشـيه - бирор нарсанинг чети, айланаси, зихи; китоб, дафтар четидаги ёзувлар, изохлар] 1 Кийим, мато ва ш. к. нинг айланаси, чети. Белида хошиясига ғазал битилган қийик, оёғида қунжи тор ағдарма этик.. К. Яшин, Хамза. Мен кетдим, деб.. хониялари тититан қалин портфелни қўлтиқлаганча. хонадан чицди. С. Кароматов, Олтин кум. Қамчи янги кизил тун кийган. Хоииясига аллакандай жсивир-жкивир гул накчланган бу тўн унинг паст бўйига, котма гавдасига жуда ярашиб туиибди. Х. Fулом, Машъал.

2 Кийим, мато кабиларнинг четига, айланасига тортилган, солинган нарса (лента, нақш ва ш.к.). Уларнинг куэзаари Пўлатжоннинг кукрагидаги орден, медалар, елкасидаги погон, енгидаги ялтираган.. сарик ва хаворанг хошияларда эди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар. Ож тунука парчаси текис қилиб қирқилган.. атрофларига усталик билан болғанинг учида нозик жимжима хошия солинган эди. И. Рахим. Ихлос. Чеккасига қора хошия тутилаан байроқ олдинда хомушлик билан силкиниб, хุиапираб борарди. С. Зуннунова, Гулхан.

3 Китоб ёки дафтар варағи атрофидаги хат ёзилмай очиқ қолдирилган қисм. ..кўксини ўртаётган уукини, алам, дакорат патқаламни бир дам тухттамайди, варакнинг икки бети хошиялари ажи-бужи майда харфлар билан ту̀лаверади. С. Сиёев. Еруғлик.

4 map. Араб тили грамматикасидан мадраса талабалари учун тузилган қўлланма (лексик ва грамматик хусусиятларга доир изохлар мажмуи). Сохиб угғи.. мадрасада «Хоиия»гача ўкиган, янги усуада тавлим-тарбия курсини тугатган. Газетадан. Уларнинг [толиби илмаарнинг] қай бири «Кофия»да, қай бири "Хошия»да, қай бири «Шамсия»да. Ойбек, Навоий.

5 Хошия (хотин-қизлар исми).
ХОШИЯЛАМОК 1 Бирор нарсанинг четида хошия хосил этмоқ; хошия ажратмоқ. Гиламни хошияламоқ. Дафтарни хошияламоқ.

2 Хошия қадамоқ, ўтказмоқ, туширмоқ. Байроқни хошияламок.

ХОШИЯЛИ Хошияси бор, хошия чиқарилган. Хоиияи газмол. Хошияли дафтар. Хошияли байроқ. Ш Оддий кўкракбурма хсаворанг батис кўиаакдаги, бошига яшил хошияли ок шохяи дурра танғиган.. Ойниса.. Хондайлик кишлоғидан. Х. Fулом, Тошкентликлар. Пиёзи чакмонининг барини тақимига кчисиб, кора бахмал хошияии оқ қалпоғини бостириб олган хуирўй ѝиеит баланд пахсадан осилиб туиеан бехи шохига кяараб борар эди, М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХОІІО [a. حـاشـ - бошқа, -дан ташқари, -дан бошқа, мустасно қилганда] эск. кт. Худо сақласин, худо хақи; асло. Хошо, бу гапни мен айтганим йўқ. - Талок хати ёзғувии Отабек эмасми? -Хошо.. Отабек мундай гаплардан хабарсиз. Унине отидан талоқ хати ёзаан хам иу бадбахт Хомид. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ХО-ХО айн. хо І. [Жамила:] Мени олар эмии. Хо-хо, мен сендай корин бойларни тахти-бахтинг билан уззимннг камбағал эримнине харом тукиеа олмасман! Хамза, Бой ила хизматчи.

ХУ І айн. хов І. Ху, корайиб кўринган нима? Ху, дарёда чўмилганларимиз эсингда борми? Ху анави кунги гап нима булди? Ху ана у ерга идора, клуб туиади. Мана бу тўқайнинг ўрни боғ бўлади. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Ху бир вак̧тда юборган хикоям энди чикибди. А. Қаххор, Сароб.

ХУ ІІ унд. с. Қарғиш, сўкиш ифодаловчи сўз-иборалар билан бирга қўлланиб, кучли қахр, ғазаб, нафрат хис-туйғусини билдиради. Ху, ер ютсин сени! ■ Девор устида турган ӱн икки ёшлардаги бир къиз

девордан кесак ку̀чириб олиб, мулла Норқу்зига ўкталди: -Ху, ўа, турқৃинг қурсин! А. Қаххор, Майиз емаган хотин.

ХУ III унд. с. дин. Илохий кучга ёрдам сўраб мурожаат қилганда айтиладиган нидо. Хасан "дак!" деб, «ху!" деди, नиркук отини иу деди. «Равшан». Бу мудхии, маизум базмга халиги ялмоғиз фолбиннине хаста овоз билан вайсаши қўииди: - $\ddot{E}$ султон! $\ddot{E}$ читтан! Ху, $x y, x y!$ Ойбек, Танланган асарлар.

XУ IV такл. с. Кумри, ғуррак каби қушларнинг сайрашидаги товушни билдиради. Мусича, ғурраклар ғурулаб, ху торпиб.. боқка оройии бериб, нағмасозик бир муносиб яраииб турибди. "Равшан».

ХУББУЛМАЛИК $[a$. . حتّالملـوك - шохлар уруги, донаси| эск. Бир нав сурги дори (эски табобатда қўлланган).

ХУВ I айн. хов І. Хув анави катта иморат олдида автобуслар туххтайди. $\subseteq$ Хув $^{\text {в }}$ ок ерни қирқ йил экдим дахяякка. F. Fулом. Хув ана икки пакир, Қани, дарров олингиз. K. Мухаммадий.

ХУВ ІІ унд. с. 1 айн. ху ІІ. Хув, кўзингни ел есин, бир даста парингни Еॄут опангдан алйсанми, буларни мен ёвга олиб бораманми? F. Fулом, Соялар.

2 (одатда, хотин-қизлар нуткида) Кимсанинг чақириғига жавоб сифатида қўлланади. -Салимахон, хо Салимахон! -Хув, келаверине.

XУB III айн. ху III. Назари чўлzа туидди, Хує, дея йула туиди. Х. Олимжон. Корахон подшо.. пайти сахар, хув, деб шахардан чиқиб кетди. «Эрали билан Шерали».

ХУВ IV: хув этмоқ айн. хувулламоқ II. - У кетди-ю, уйимиз хув этиб буиади-колди, ку̀нглимиза ғам-хижрон чўкди, - деди Зумрад урртоғига. Ойбек, Улуғ йўл.

ХУВАЙДО [ф. هو يدا - очиқ-ошкор, равшан, аниқ кўриниб турадиган] 1 эск. кт. Аниқ кўриниб турациган; аниқ; равшан. Сени, болалигим, мен кўрдим боя Бахор дийдорида равиан - хувайдо. Миртемир.

2 Хувайдо (хотин-қизлар ва эркаклар исми).

ХУВУЛЛАМОК I Майин овоз чиқариб эсмоқ (совуқ шамол, изғирин хақида). Шамол, уччакииеандек, фувуллаганча дакиқа сайин кучаяр.. хпали-вери тинадисанга у̀хшамасди. С. Кароматов, Олтин қум. Кейин

хувулаб, боясидан куиирок шамол эсиб у̀тди. М. Мансуров, Ёмби.

ХУВУЛЛАМОҚ І Кимсасиз, бўм-бўщ холатда бўлмоқ, У [ Самандаров] кетгандан кейин, худди бутун ховлини тулдириб, хан-дон-хуион сухбат қилиб у̀тирган бир талай мехмон бирдан чиқиб кетгандай, ховли хувуллаб колди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Кучалар алланечук хувуллаган. Босилмаган қор отларнинг тиззасига чиқади. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Махкам ака эшикдан кирибоқ икки катта уัғлининг урни хувуллаб турганини пайқади. Р. Файзий, Хазрачи инсон. Хозир хуеуалаб турган чу̀л уни ютаман деяётганга ухиарди. С. Ахмад, Уфк.

ХУВУЛЛАТМОК Хувулламоқ II фл. орт. н. Бувиси булаа, буларникида бир хпафта аза тутди-ю, уйни хувулаатиб, кариндоилар катори жўнаб колди. X. Назир. Сўнмас чақмоқлар.

ХУВ-ХУВ Хув ILI с. нинг такр. Қаландарлар анчагина йиғилиб қолган халойиқнинг олдида саф бойладилар. Хุаммалари узун-қиска хุассаларига таяниб, "хув-хуө» деб, тебраниб турар эдилар. F. Ғулом, Шум бола.

ХУВХУВЛАМОК "Хув-хув" деган овоз чиқариб сайрамоқ (қумри, ғуррак каби қушлар хақида).

ХУДА-БЕХУДА(ГА) [ $\phi$. هدهبيهده - фой-дали-фойдасиз, керакли-кераксиз] Бекор-дан-бекорга, керак бўлса-бўлмаса; ўринсиз. Тоиев келаандан бери Махкам деканатеа худа-бехуда кириидан жуда тортинарди. П. Қодиров, Уч илдиз. Кўинилардан ташвииланманг.. худа-бехуда шовқин кุилииа бермайди. Х. Ғулом, Замин юлдузлари. Худа-бехудага уузингни койитма.. X. Назир, Ўтлар туташганда.

ХУДАЙЧИ тар. Хон ва амирнинг хузуриға иш ва арз билан келганлар хақида хон, амирга хабар берувчи ва хон, амирнинг жавобини уларга етказувчи амалдор. Анвар, худайчи учун ажратган аризаларни қўлига олиб, уррнидан турди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Қарсак товуиига худайчи кирди. -Келтир! - деди хон унга ияк коқиб. Худайчи лип этиб чиқиб кетди. С. Сиёев, Аваз.

ХУДУД [a. حدود - «хุадд» с. нинг кўпл. чегаралар] km .1 Чегара, хад. Худуддан утганда фашист - олчок ёв, Ободон шахарлар

ёнганда лов-лов.. Шухрат, Сенинг севгинг. Хозир биз бир томони хали безрайиб ётган чўл, бир томони эса обод бўлган ернинг худудида турардик.. С. Ахмад, Чўл бургути.

2 Маълум чек-чегарасига эга бўлган, шундай чегара билан ўралган (ажралган) ер; маълум давлат, вилоят ва ш. к. га тегишшли бўлган ер, майдон. Туманимиз худудидаги шахарр ва киилоқлар.

ХУДУДСИЗ кт. Чек-чегараси йўқ; чексиз, поёнсиз. Бектемир хозир ўзини бутун борлиғи билан ўз қишлоғида, кене дала, худудсиз кирларда ку̀рарди. Ойбек, Куёш қораймас. Худудсиз осмон остида, сарик кум лар, юлғунзор орасида танхо хаёл суриб ути риини тусаб қоларди. С. Сиёев, Аваз.

ХУДХУД [a. попишак] ше. Попишак. Нурга чумеан бир водийда кенгаи куриб утирган тутии, худхуд, қулри, товус, булбул, лочин ва боика паррандалар Семурғ кушини ўзарига боилик қилиб олииеа қарор қилиб, уни топиб келтирии учун парвоз кчиладилар. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси.

ХУЖАЙРА [a. $\Delta$ - кичкина хона, хужрача; катакча] биол. Ўсимлик ва хайвон организмининг такомиллашиши, тузилиш ва яшаш жараёнларининг асоси бўлган элементар тирик система (Моддалар алмашинувица ишгирок этиши, янги хужайра хосил қилиши ва доимо янгиланиб туриши хужайранинг уузига хос хусусияти хисобланади). Хужайра девори. Хужайра маркази. Хужайра назарияси. - Олимларнине якдиллик билан айтииларича, марказий нерв системаси нихоятда нозик нерв хужайраларидан иборат. «Саодат».

ХУЖАЙРАВИЙ [a. خجيرهوي - хужайрага оид; хужайрадан иборат] Хужайраларга хос. хужайралардан таркиб топган. Организмларнинг хужайравий тузилиии. ■ 19 асрнинг 30-йиллари охирида уссимикларнинг деярли барча органлари хужайравий тузилииеа эга эканлиеи аникланди.. «ЎзМЭ».

ХУЖАЙРАЛИ Хужайраси бор, хужайралардан иборат. Бир хужайрали микроблар. Кўп хужсайали организмлар.

ХУЖЖАТ [a. حخت - далил, исбот; сабаб, бахона] 1 Кимсанинг кимлигини (шахсиятини), машғулотини, бирор ташкилотга аъзолигини тасдиқловчи гувожнома (паспорт, гувохнома, талабалик билети, аъзо-

лик билети ва ш. к.). Эркак киии ичкарига кирди ва соат чугтагидан хужжатини олиб $\kappa \dot{y p c a m d и . ~ У ̆ . ~ У м а р б е к о в, ~ Е з ~ е ̈ м ғ и р и . ~ М у х и д-~}$ диннинг урта мактабни кумуи медаль билан тамомлагани, агрономия мактабида ўкигани хақ̆даги хужжатларни кўздан кечириб, бир чеккага суриб қуйдй. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Инспектор хужскатларимни синчиклаб текиирди. С. Сиёев, Ёруғлик.

2 Бирор иш-фаолият ёки нарсага хакхуқук ва ш.к. ни кўрсатувчи, тасдиқловчи иш қогози. Эрталаб бориб, жуॅнаи учун керакли хужжатларни олди. Шухрат, Шинелли йиллар. Қумқишлоққа шига борасиз. Мен хужжат ёзиб бераман. X. Fулом, Машъал. Хужабеков - раис, Саидғози унинг қўл остида юрган кичик бир одам.. барча хужжатларда Хўжабековнине қўли. С. Анорбоев, Оқсой. Улар саєдо-сотик хужжатини расмийлаитиргач, хақиқий зиёфат боиланиб кетди. К. Яшин, Хамза.

3 Илмий, ижтимоий ёки тарихий ахамиятга эга бўлган ёзувлар, суратлар, асар ёки адабкётлар. Урхун-Енисей ёзувлари энг кимматли тарихий хужжжатлардир, Умид $^{\text {м }}$ келибоқ.. профессорнине мақоласини ёзиига киришиб кетди. Китоблар титди, газеталарда босилаан хужжатларни укиб чиқди. Мирмухсин, Умид. Хозир шахримизда ана шу мухุим хужжат катта қизикиш билан мужокама этилмоқда. Газетадан.

ХУЖЖАТЛАМОК эск. Хужжат билан (хужжат қилиб) расмийлаштирмоқ (молмулк ва ш. к. ни). Тугри, бой отам мол-мулкини хужжатлаб бериидан бои тортгандан кейин, Салим ғазабаанди, болалик кุилиб вакияаади. Ойбек, Танланган асарлар.

ХУЖЖАТЛАШТИРМОК Хужжатлар билан асосламоқ, хужжатли холга келтирмок. Тураржойни хужжатлаитирмоқ.

ХУЖЖАТЛИ 1 Хужжати бор, хужжатга эга бўлган. Хужжатли иихсий автомобияь. Хужжатаи ховли.

2 Маълум хужжатларга, хақиқий воқеаларга асосланган; воқеий. Хужжатли
 ли фильмни Худойберган Девонов суратга олган. «ӰЗМЭ». Хужжатли қиссанинг ёзилишига устозларнинг су̀ннас хотираси ундади. Назармат, Жўрлар баланд сайрайди.

ХУЖЖАТЧИ с. т. 1 Хужжат(лар)ни тайёрловчи, расмийлаштирувчи.

2 Хужжат(лар) асосида фильм, асар ва ш. к. лар устида ишловчи. Бу талантии фильн Ўзбекистон кино хужжжатниларини узз ижодларига янгича назар билан, атрофимизда юз бераётган воқеаларга чукурроқ ёндаииига давват этади. Газетадан.

ХУЖЖАТЧИЛИК 1 Хужжат ишлари.
2 Бирор нарсани хужжат билан асослаш, хужжатлар билан иш олиб бориш. Кейинги вактларда драматургияда хужжатчилик анча кенг расм булди. Газетадан.

ХУЖРА [a. حـجره - хона, бўлма; каюта] 1 Киши яшайдиган кичкина хона, уйча. Рабно шу сўзни айтиб, орқасига қайта берди, эиикни боясича ёпиб, хужрадан йирокялашди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Чўдда мен уззмга кичкинагина хужра қуриб олганман. «Ўзбекистон қўриқлари». Даөлатёр қайтди. Элмурод чий туусиклик айвон олдидан аста одимлаб, у̀з хужрасиса ўтди. П. Турсун, Ўқитувчи.

2 тар. Мадраса, қорихона ва масжидда шогирдлар, домуллалар яшаши учун ажратилган кичик хона(лар). Бу хужраларнинг кўпчилиси бир эшикли ва олди равоқли бўлиб, одам хам, хаво хам, зиё хам учиа бир эиикдан кирарди. С. Айний, Эсдаликлар. Мадраса хужраси сочади зиё, Асрлар қаврига зулматни кувиб. А. Шер.

ХУЖРАБАЗМ [хужра + базм| Уй ичи, хона(хужра)да бўладиган ўйин-кулги, базм. Машиоқлар чолғуларни қулла олдилар. Энди гузарда шовкинли катта ўйин хзаөоси эмас, ширин, майин хужрабазм садоси оқа кетди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХУЖРАДОР [a. + ф. حجرهدرار - хужра эгаси] тар. Хужра эгаси, хужраларни бошқарувчи (к. хужра 2), - Тӱхтанг, - деб имомнинг сузини бўлди янги хужрадор, - мен "мақбуз" деган гапни туиунмадим. Мархамат құилиб туиунтириб берсангиз. С. Айний, Куллар.

ХУЖРАДОЦІ map. Бир хужрада турувчи шахс (бири иккинчисига нисбатан; $қ$. хужра 2). Мадрасанинг катта мударриси мени бир қирғиз хатмкардага хужрадош қилиб қуйди. М. Мухаммаджонов, Турмуш уринишлари.

ХУЖУМ [a. هـجوم - хамла, тажовуз, босқин; касаллик хуружи】 1 Эгаллаш, ййқ қилиш, қайтариш ва ш. к. мақсадда харакат қилиш; цуундай мақсаддаги харакат, ури-

ниш; хамла. Аёллар тои, fиит парчаларини куттариб, эиик ва деразаларга хужум қила кетди. Ойбек, Танланган асарлар. III naйт қуккисдан иккинчи бургут хุам хуэкумга уттди. Оксоқ тугнғизча анчагача чийилааб турди, сўне овози тинди. «Фан ва турмуш». Рахุим итининг олғирлиеи, кўй подасини қандай қилиб буринине хужумидан қутқаргани хакида мақтана кетди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 хзарб. Бирор худудни забт этиш, душманни йўқ қилиш учун техника ва ш. к. билан харакат қилиш. ташланиш. Хужумга уттмоқ. Дуиман хужумини кайтармок. Хаво хужсуни. Б- Бомбардимонииларнине хужуми ўн беш минут давом этди. И. Рахим, Чин мухаббат. Дуиман қанчалик гангитилса.. хужумнинг муваффакияти иунчалик муқаррар бўлади. А. Қаххор, Олтин юлдуз. $y_{p}$ мон якинида шох-шабба билан яширилган иккита дуиман танки хужумга шай турганлиеи хақ̆да хабар келтирииди. Газетадан.

3 cnpm. Қарама-қарши томонли спорт уйинларида рақибнинг химоясини енгиш, химоя нуқтасини ишғол этиш учун ташланиш харакати. Кетма-кет булеан хужумлар ўз натижасини берди: футболчиларимиз ракиб дарвозасига жаеобсиз икки тўп киритдилар. Боксда хужум билан биреа химояни хам эсдан чиқармаслик керак. Унинг рақиби шохни хужумдан мудофаа қилии учук узоқ ўйланиб қолди. И. Рахим, Чин мухаббат.

4 куัима Танбех, хақорат қилиш, сўкиш ва ш. к. билан кимсага ташланиш; хамла. Хуирўй чодирдан чиқмасданоқ, чой таииб, хизмат килиб юрган кундоиига кесатик билан хужум бошлайди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Іунинг учун Убайдула ака хар бир масалада куёвининг ёнини олар, хотини сал ғиниий боиласа, дархол хужумга ўтарди. Ў. Усмонов, Сирли сохил.

5 куัчма Бирор катта иш ёки тадбирни амалга оширишга қаратилган умумхалқ харакати. Саводсизликка қарии хужум. Паранжига қарши хужум. $\square$ Маииналар иилаётган жойда чулга қудратли хужум боиланганиси сезилиб турибди. Р. Файзий, ЧЎлга бахор келди.

ХУЖУМКОР $[a .+\phi$. . хукум қилувчи] 1 Хужум қилувчи, хужум билан харакатланувчи (хужум - тугри ва кучча

маънода）．Хуррамов бўинмаси хужумкор группалар билан душманнинг ўқ олмас жой－ ларини портлатиии керак эди．Назармат， Жўрлар баланд сайрайди．Хужумкорлар қан－ ча ку̀nайса，чўл шунча тез чекинади．Газета－ дан．Дуиман жанг билан чекинар，лекин би－ рон маррада хужумкорларимизни тухтаа－ тиб колиидан ожиз эди．Н．Сафаров，Олов－ ли излар．

2 Хужумга асосланган，хужум билан характерланувчи（иш－фаолият кабилар ха－ қида）．Командалар уутеан давр мобайнида кўпсина қизиқарли，хужумкор футбол уйини－ ни намойии қилио́．мухлислар қалбига олам－ олам кувонч бағииладилар．Газетадан．

ХУЖУМКОРЛИК Хужумкор харакат； иш－харакатдаги хужумкор рух．Бавзи фуm－ бол жамоалари ўйинида хужумкорлик етиимайди．Айрим жамоат таикилот－ лари．．жамиятеа зарарли хатти－хұаракат－ ларга кุарии хุақূиқий хужумкорлик кураии олиб бормаяптилар．Газетадан．

ХУЖУМЧИ 1 харб．Душман устига бос－ тириб борувчи，хужум қилувчи．Хужумчи танкчилар．Хужумии учувчиаар．Коми－ лов ротадан у̀ттиз жангчини танлаб олди－ да，хар бири ўн кииидан учта хужсумии груи－ na тузди．«Гулистон»．

2 cnpm ．Команданинг хужум чизиғида ў̆новчи спортчи；зид．хнмоячи．Болалар ку̀чани боиларига куัтариб，чангитиб，ту̀n тепишарди．Улар тарафма－тараф бўлиб олииган，икки томоннинг дарвозабони，ху－ жумчию химоянилари бор．Р．Файзий，Хаз－ рати инсон．Бу тўпни олтинчи минутда ху－ жумчи Б．Иброхимов киритди．Газетадан．

ХУЗН［a．حـخ－ғам－ғусса；мотам；қай－ ғу，хасраты эск．кт．Fам，қайғу．Унинг［Ку－ муикинај кўмарида доимий бир мабюсият， аримас бир хузн，хар онда бир энтикиб чайқ̨алии эди．А．Қодирий，Ўтган кунлар． Нашъалардан хаёлингга маржон тиз，Кип－ риеингга асло хузн қўнмасин．Ойбек．

ХУЗНЛИ эск．кт．Рамли，қайғули．Узбек қизаарининг крак дардлари Накадар хузнли бу олти харфда！Х．Расул．

ХУЗУР I［a． лиш，хозир бўлиш；келиш，кўриниш，на－ моён бўлиш］Юқори даражадаги қаноат， қониқиш хисси，киши вужуди，аъзолари－ нинг яйраш холати；рохат． $\bar{У}_{3}$ мехнатининг хузурини кўрмоқ．Канал суви қирғоқжа

бир маромда ел пуркаб，саратонда одамеа хузур багишлайди．«Ўзбекистон кўриқлари»． Пахтачиликнинг азоби хам，хузури хам бор．． Газетадан．Латофат．．гуллар ичида юрган－ дек，хузур билан нафас олди．С．Зуннунова， Янги директор．

Хузур қнлмоқ Хузур，рохат хиссини туймоқ：хузурланмоқ．Хузур қилиб нафас олмок．Совук сувда хузур қиииб ювинмок．ш＝ Бахор хавосидан кўнгиллар хузур қилади． Ойбек，Улуғ йўл．Умид югуриб чиқиб，қўлини совунлаб ювиб келди，овқุатни дузур қилиб ичди．Мирмухсин，Умид．Мирвалиев ўз гапидан узи хузур қилиб кулди．＂Муштум＂．

ХУЗУР II 〔a．حضور｜（ж．к．，号－п．к．ёки ч．к．да－хузурига，хузурида，хузуридан）ку̀м． взф．Макон муносабатларини билдиради． Азимжон иидан қайтаётиб，бугун яна она－ синнис хузурига кирди．＂Саодат»．Тоипуила－ тов раис билан．．мактаб хузурида курс очии учун махсус жой ажратии режалари ха－ кида узок сухябатлашди．Р．Файзий，Чулга бахор келди．Ташаббускор курувчилар ху－ зуридан қайтар эканниз，улар амалга оии－ раётган иилар ва белгилаётган режалар хақұида ўйладик．Газетадан．

ХУЗУРБАХШ［ $a .+\phi$. ．حضوردبخش－xy－ зур бағишловчи］Хузур багишлайдиган．Боғ қанчалик чиройли，салиин，хузурбахи бўлса хам，ёлғиз одамни тез зериктирар экан． М．Махмудов，Мангу куй излаб．

ХУЗУРЛАНМОК кам қу̀лл．айн．хузур қилмоқ к．хузур І．Кйқұон дарбозасига ту̀лаан халк Азизбекнинг от оёқлари остида судра－ либ кетииига хузурланиб томоша қилар эди． А．Қодирий，Ўтган кунлар．Каримжон．．аз－ баройи хузурланганидан，қоронгиаикда ўз－ ўзича жилмайиб кўяди．О．Еқубов，Қахра－ мон излаб．Чавандоз．．хузурланганидан кўз－ ларини юмиб олган．Ш．Бўтаев，Қўрғонлан－ ган ой．Фотима яна боягидай хузурланиб，та－ бассум қূилди．Т．Хайит，Вафо маликаси．

ХУЗУР－ХАЛОВАТ Хузур ва халоват， рохат ва фароғат，ором．ІІндай қиииб，раис хузур－хุаловатда яшарди．Ш．Рашидов，Бу゙－ рондан кучли．

ХУЙТ 1 унд．с．Кушларни чўчитиш， хайдаия учун кўлланади．

2 тақл．с．Саъва，булбул каби қушлар－ нинг сайраш овозига тақлидни билдиради．

ХУЙТХУЙТЛАМОK «Хуйт－хуйт» деган овоз чиқариб сайрамоқ．Чол боши билан


булбул хуйтхуйтлаётган томонга ииора киилиб давом этди. П. Турсун, Ўқитувчи.

ХУЙЯ, хуйя-хуй шв. Ота томонидан айтиладитан алла. Хуйя, улим, хуйя-хуй; Жоним улим, хуйя-хуй. «Фольклор». Жоним болам от чопсин, Отига бахмал ёпсин, Хуйя солсин отаси. Т. Мурод. От кишнаган оқшом.

ХУКАМО [a. حكمـاء - «хаким» с. нинг кўпл.] 1 эск. кт. Хакимлар, табиблар. Қазо етеанда, барча хукамо ожсиз қолдиаарким, одам тангри хохиии билан бўлган казога кариии нима кила олади? Ойбек, Навоий.

2 Донишмандлар, файласуфлар. Хусайн хар куни ярим кечагача у̀тириб, юнон ва араб́ хукамоларининг тиб ва фалсафага доир китобларини ўкир эди. М. Осим, Ибн Сино қиссаси.

ХУКМ [a. حكـم - хукмронлик: хокимият, бошқариш; тузум; қарор, тўхтам, буйруқ; фикр. тушунча। 1 хуқ. Суд, хукуқий махкама ёки шахснинг жиноий иш юзасидан чиқарган узил-кесил, қатьий қарори; шунингдек. бирор иш юзасидан бўлган ажрим хулосаси, қарори. Ижобий хукм. Салбий хукм. Катьий хукм. Қозининг хукми. Хукмни ижро этмоқ. - Сидиқжон суднине хукмидан жуда хурсанд булди-ю, лекин Шарофатнинг шикоят қила олии хуқуқидан хавотирга туидди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Хозир Николайнинг фуқаросиянан, хонингнинг хукми утмаайди менга.. С. Сиёев, Ёруғлик. -Бизни кимнинг хукми билан ўлдирмоқчи бўлаётирсиз? - деди хатирчилик банди мириаб одамига. С. Айний, Қуллар. Факат айблов хукми битан судланувни айбдор деб топилади ва жазога тортилади. «ЎЗМЭ».

Хукм қнлмоқ (ёки этмоқ) Жиноий жазо ёки бирор иш хақидаги қарорни белгиламоқ, суд қарори билан жиноий жазони белгиламоқ. ..халқ суди Собир Сайдаровни ўн беш иил, Мирзажоновни ун йил қамоқ жазосига хукм қилди. Газетадан. Суд Насибалини Сидиқжон Сохибжоновга хукм қилди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.

2 Умуман, бир иш, масала юзасидан бўлган, хулоса тарзидаги фикр; қарор. $Б a$ ротнинг хุакконий су้зи, хукми мингбошини ерга киргизиб юборди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Отанинг хукми воэкиб, унинг иродасига буйсунмай иложи иуқ. С. Сиёев, Отлиқ аёл. Эргаи Соттининг бугунги кирдикорини кўпниик хукмига ташаамоқчи бўлса

хам, сапни нимадан бошлашни билмай ўйланиб колди. И. Рахим, Чин мухаббат.

Хукм юритмоқ айн. хукм қнлмоқ (к. хукм 1). Эхтимолки, унине топеан давлати угрилик орқасидадир, кишинине давлатига қараб хукм юритиии қийин. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Хукм қилмоқ Хулоса тарзидаги фикр билдирмоқ, қарорга келмоқ. «Бу хам у̀иалардан буласа керак» - хукм кыиди уззна чол. Х. Fулом, Машъал. Бу нарсаzа олдиндан хукм этии тӱгри эмас.. хар бир иш олонинг буйруғи билан бўлади. Ойбек, Танланган асарлар.

3 Киши ёки нарсанинг бирон иш қилиш изм-ихтиёри (тўри ва кўчма маънода). $\boldsymbol{y}$ хозир жувоннинг хукмида бўаи, унине хохииига кุарии хеч нарса деёлмас эди. А. Қаххор. Кўшчинор чироқлари. Сенга зулм килган шу икки оғане сенине хуклингда! "Олтин бешик». Ер-сув, боикุа моддий бойликлар бир ту̀да бойлар хукмида бўлан.. Н. Сафаров, Оловли излар. Оёкдан ажралааи пайтимда, умр йулдошим мени тақдирнинг аччик хукмига ташлаб жу้наб́ қолганда, мен нима қилмоғим керак? С. Кароматов, Бир томчи қон.

Одат хукмига кирмоқ Одатга айланмоқ, одат тусини олмоқ. Уйку ва халоватнинг бахридан кечиб, хар бир mуп ғузани хатосиз ундириб олии Қурбонали полвон звеносида одат хукмига кириб колди. Н. Сафаров, Танланган асарлар.

4 куима Буйруқ, амр. Сенине дукминг утммайди. ■у кемачи ку̀рқиб, бузариб Деди Омон ёнига бориб: - Дарё теран, таёв етмайди, Сувга, уғғим, хукм кетмайди. Э. Рахим. Дин ва олтин хукми-ла, Кўп уй бузилди. Хисоб́сиз мазсум бошлар Тандан узилди. Fайратий.

Хукм сурмоқ 1) хукмронлик қилмоқ. Бобурнине Туркистон ва Афғонистонда яшаган ва хукм сурган вактида ёзган шеърлари Париждаси миллий кутубхонада мавжуд экани аникланди. «ЎТА»; 2) бирор холат чулғамоқ, эгалламоқ. Бемор ку̀зини очган махал., хонада сокинлик хукм сурарди. Ж. Абдуллахонов, Орият. Уйда ғалати бир таныана хукм сурарди. С. Зуннунова, Янги директор. Хукмини ўтказмоқ Ў айттанини қилдирмоқ, уз хохишига бўйсундирмоқ (тўғри ва кўчма маънода). «Мен валийма»», деб подшохларга хукмини утказиб, жуда катта бойлик орт-

тиреан эди．П．Қодиров，Юлдузли тунлар．
s．Хозир энг қизғин палла бошланмоқда－бахор узз хукмини у̀тказиига кириимоқда．Газе－
4．тадан．
5 м $\quad 5 m$ ．Нарса ва унинг белгиси хақидаги
тасдиқ ёки инкор мазмунли фикр．

## 6 эск．айн．кеснм 3.

ХУКМДОР $[a .+\phi$. ح حكردار－хукм қи－ лиш хуқуқи бўлган，хокимият эгаси। тар． Бирор худуд ёки мамлакатнинг хуқуқи чек－
дн ланмаган хокими；хон，подшо．Суғд мамла－
人 катинине хукмдори．Қабила хукмдорининг
：：макбараси．Жаллод айтар：－Амр кцилди хукмдор，Булар учун тиклангандир тилла
$\because$ дор．«Эрали ва Шерали»．Эрон хукмдори Нодириох Хиндистоннинг ғарбига хужкум
：＇i килди．С．Кароматов，Олтин қум．Тангада Корахонийлар сулоласининг ўиа даврдаги
щу хукмдорлари кўрсатилган．«Фан ва турмуш»．
ХУКМДОРЛИК Хукмдор холати，хукм－
；дор эканлик．Хукмдорлик удумига биноан，
：унинг факат бавзи тунларни хотини билан уткказиии расм－русумга хилоф хисобланмас，
$\therefore$ Бобурнине отаси Умариайх мирзо хам иун－
7，дай қ̧иларди．П．Қодиров，Юлдузли тунлар． Темурийзодалар ўларига ён босган зотлар－ нине боиидан тилло сочарди－ю，аммо улар－
；－нинг хукмдорлигига к̧иттаккина мункир келган кимсани асло кечирмасдилар．．Мир－ мухсин，Меъмор．

ХУКМИКУНI［ $a .+\phi$ ．حكمكشش－ўлим （ўлдириш）хукми］эск．Ӱлим жазосига хукм қилиш；ӱлим хукми．Арзимиз шулки，бугун
$\because$ хукмикуига буюрган одам жуда ёи бола экан．«Равшан»．

ХУКМНОМА โхукм + нома Суднинг хукми ёзилган қоғоз；суд хукми．Ниёз куийеги менга йигит кўииб，бу хукмномани ижро
н宀．：қиииида бекка ёрдам бермак учун жўнат－ ди．＇А．Қодирий，Ў тган кунлар．
 хоким；бошқарувчи］ 1 У $_{3}$ хукмини ўтказа－ диган шахс；хукмдор，хоким．［Худоёр］$A c$－
＊тойдил Мусулмонқулнинг оталиғидан қу－ тулиини ва мустақил равиида хукмрон буг－ лиини орзу этган．А．Қодирий，Ўтган кун－
＊лар．Ахсинине хукмрони Умариайх мирзо бу кеча харамда ўк саккиз ёили Коракуз бе－ гимнине хобгохида ухлаб ётибди．П．Қоди－ ров，Юлдузли тунлар．

2 кўима Хукмини ўтказиш хуқуқига эга
ध；：：бўлган；хукмдор．Милий тилнине саклани－

ши ва ривожсланиши хамма вақт ижтимои тузумнинг，хукмрон синфнинг одилаигига бов лик．＂Фан ва турмуш＂．

3 ку゙има Хукм сурган，эабт этган，эгал лаган холатли．Мана энди дафдатан фикр． сиз，ўйсиз колди，юраги бўм－бўи，бунда фа кат ғашиик ва оярик хукмрон．Х．Султонов Онамнинг юрти．Тонг ёрииди，юлдузар уи ди，Яна офтоб куккда хукмрон．Р．Бобожон．

ХУКМРОНЛИК 1 Хукмрон бўлиш хукм юритиш．Хонларнине хукмронлик даврь －Ўрта Осиёда икки асрлик араблар хукм ронлиси даври бир қатор туркий тилаард шу қатори，узбек тилида белгили из қолдир ди．«ЎТА»．

Хукмронлик қнлмоқ Хукмрон холатд бўлмоқ；хукм сурмоқ；хукм юритмоқ．Pивс ят кূииииларича，Дехлида，шох Акбар хукм ронлик қилган замонда，бир савдогар яиа экан．Газетадан．Бу мамлакатда Нодириах дє ган хукмронлик қилар экан．«Олтин бешик

2 Хукмини ўтказиш хуқуқига эгали хукмини ўтказиш．Мўгулаар хукмронаиси．■ Бу［1555 йил 27 майдаги］ғалаба Шимоли Хиндистонда иккинчи марта бобурийла сулоласи хукмронлисининг ўрнатилииин тавинлаган．«ЎЗЭ»．

Хукмронлик қилмоқ Хукмрон холатд бўлмоқ，хукмини Ўтказмоқ．Чоризм хукм ронлик қилган даврда мехнаткаш инсо кадди тупроқ биаан тене эди．Н．Сафаров Оловли излар．

3 кўима Хукм сурган，эгаллаган холаา Бечора оиик－мавичклар қочиимоқчи！Хал бу ерда уз хукмронлигини зимдан даво． эттираётган жахолатдан қочиимоқчи．．П Турсун，Ўқитувчи．

Хукмронлик қилмоқ Хукмрон холатд бўлмоқ，хукм сурмоқ． 1916 йил охири，ўлк хароб，очарчилик хукмронаик қилмоқда．Га зетадан．

ХУКМФАРМО $[a .+\phi$. حكمهرمـا－جукм ронлик，хокимлик қилувчи；хукм қилувч эск．кт．айн．хукмдор．

ХУКУМАТ［a．حكوهـت－бошқариш，бош қарув；хукумат，бошқарув махкамаси］ Давлат хокимиятининг давлат бошқаруви ни бевосита амалга оширувчи，фармойиц берувчи ва ижро этувчи олий органи． 195 йил январида кўрик ерларни ўзлаитирин хакида хукуматнинг қарори эдлн килиндь «Ўзбекистон қўриқлари»．Мамлакат қонун

қоидасига мувофиқ сайланиб, барпо этилган Туркистон мусулмонлари хукуматига хурмат шуми? К. Яшин, Хамза. Соликни одатда қонуний хукумат солади. Фукаро му̀лайди.. Н. Сафаров, Оловли иэлар. Хукуматнинг қарори бор.. фронтовикларнине оиласига зудлик билан ёрдам берилсин, деган. Уйғун, Танланган асарлар.

2 c. $\boldsymbol{2}$. Давлат. Ер одамга кқараб экиладиган бўлса, Хукумат тракторни, маиина ўроқни нимага чиқариб қўйипти? А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. Уруи пайтларида Любпин Польша хукуматинине пойтахти эди. Т. Рустамов, Мангу жасорат.

ХУКУМАТДОР $[a .+\phi$. . حكومتدار - хукумат эгаси; хоким, хукмдор] эск. Хукумат марказий органларидан бирининг бошлиғи, юқори мансабли амалдор. Абдурахмон.. айникса, орада хонга тегииии дукуматдор беклардан курриниб қолса, жаннат ва жахุаннам устидаги масалани дархол хонга итоат, бекларга хурмат билан айрибошлаб олар эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХУЛКАР 1 айн. сурайё 1. Хулкарга бокиб, Қоратойникига бориига хали вакт эрта эканини билди. Ойбек, Танланган асарлар. ІІинол томондан куัтарилган Хулкар кўзни қамаитириб, порлаб турарди. М. Мухамедов, Қахрамон изидан.

2 Хулкар (хотин-қизлар исми).
ХУЛЛА [a. حلَه - сарпо, либос, кийимбош] Нозик ва нафис мато, шундай матоцан тикилган кийим. Хуллага уралган кекса урмонаар. Нечун инграиади, қุандай мунси бор? Миртемир. Олисдан мен кўрдим, манглайинг ёзиқ, Кийганинг хуладир, белларинг нозик. «Оқ олма, қизил олма».

ХУМО [ $\phi$. (ى) هـه - эзгулик рамзи бўлган афсонавий қуш номи] Кимнинг бошига қўнса ёки сояси тушса, у киши энг бахтли бўлади, давлат ва салтанатга эришади, деб эътиқод қилинган афсонавий қуш; бахт қуши, «давлат қуши». Хумо куши қу̀нган бонингда, Учиб юрди фалокат кушлар. Жихоз тўла санъат уйидан $\dot{У}_{\text {ғирланди олтин, }}^{\text {ми }}$ кумуилар. Т. Тула. У/збекистон худудидаги мезморий ёдгорликларда, амалий безак санвати буюмларида думо тасвири қадимдан кўп учрайди. «Ў ${ }_{3}$ МЭ».

ХУМОЮН [ $\phi$. - кутлуf, муборак; бахту омадли; равнақли; худо сийлаган] эск. кт. 1 «Буюк подшоларга хос»,
«олий даражадаги», «энг муқаддас» каби маъноларни билдиради. Фармони хумоюн. Зоти хумоюн. Мен жаноби олийнинг хумоюн хузурларига бориб, ишорат билан бу масалани арз қиламан. С. Айний, Эсдаликлар. -Қани, омин, амиралмўъмининнинг давлати хумоюнлари кам бўлмасин, ғанимлари хокпой бўлсин, -- деган овоздан сўнг хамиа кўлини фотихага куттарди. С. Кароматов, Бир томчи қон.

2 айн. хумо. Жонивор, Қўнгирот элдан келдинеми? Хумоюндай менга соя солдингли? «Алпомиш». Хумоюн овлайди шоимас мерганлар. F. Fулом.

3 Хумоюн (эркаклар исми).
ХУНАР [a. هن هـر - санъат; билим, кўникма, махорат, усталик; касб] 1 Муайян кўникма, махорат талаб қиладиган, тирикчиликнинr асосий манбаи хисобланувчи иш, машғулот; касб. Хунар, хунардан унар. Мақол. Писит кииига етмии хунар оз. Мақол. Онам хамм ўкитувчи, Бир хунари - тукқувчи, Мен-чи авло ўкувчи.. К. Мухаммадий. Йигитнинг қўлида гулдай хунари бор. Ойбек, Танланган асарлар. Отасининг хунарини яхии эгаллаб олган бу йигитча учун қиилоқда ии кўп эди. С. Ахмад, Хукм. -Боиқа бир дунарга берсак бўлмайдими? - дадамнинг сартарошликка хеч кўнгиллари йук эди. Э. Раимов, Ажаб қишлоқ.

2 Бирор ишдаги махорат, санъат; мохирлик, усталик талаб этувчи иш, хаттихаракат ..Хунарининг борин унда биддиран, Кунгурасин пўлатдан қип эндирган. «Муродхон». Конферансье «иккинчи номерда хохлаган киии хохлаган хунарини кўрсатиии мумкин», деб хаммани кулдирди.. А. Қаххор, Танланган асарлар. Чекинии учун хам хунар керак.. бу хам санъат талаб құлади.. Ойбек, Куёш қораймас.

3 Одат тусидаги иш, харакат. Аммо эски хунарингизни қиииб, отамеа иаксанаиз, мендан шафқат кутманг! Мирмухсин, Меъмор. Уйда қовогини осилтириб, ку̀чада бегона аёлни кўрганда илжаядиган, тиржаядиган хунареа урганди. «Муштум». Кесатик хунаринг эсингдан чиқдими, деб турган эдим. Харнечук ёдингда экан.. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

4 Бўлмағур, келишмаган хатти-харакат, қилиқ, одат. Абдииукур, овозни бунчалик бошқача қиниини кимдан ўргандине? Хуна-

рингга балли-е.. Ойбек, Танланган асарлар Ғаройиб куидан «иер» бўлиб кетган болалар тарбиячиларини куриб хижолат тортици, изза бўлии ўрнига ғилайлаиган кўзларини сузиб, уัз «хунар»ларини давом эттираверишди. Газетадан.

Хунар кўрсатмок 1) бирор ишга бўлган махоратини намойиш қилмоқ. Лекин эндиги кўргазмага томоша қилгани эмас, хунаримни курсатгани бораман. ғалати пайвандлар қилганман. А. Қаххор, Танланган асарлар; 2) бўлмағур, келишмайдиган иш, харакат, қилиқ намойиш қилмоқ. Мебёрини билганлар ширин уттириб, хордиқ чиқарди, хурмачасига сиғмаганлар хунар ку̀рсатди. Шиирин оиza паииа туиди.. Ю. Ражабий, Туйлар хақида ўйлар. Хунар чиқармоқ Бўлмағур, ёқимсиз иш, харакат, қилиқ қиладиган бўлмоқ; шундай иш, хаттихаракат, қилиқни одат қилмоқ. Мактабда энди йиғилии булиб колса, уни бўлар-булмасга мақтайдиган хунар чиктарди. «Гулдаста». Бои-кузимни айлантириб, қу̀лга олдингиз, энди хунар чиқаряпсизми? С. Кароматов, Бир томчи қон. Хунар қилмоқ 1) бирор касбхунарни эгалламоқ. Бўлмагай инсон азиз, яхши хунар килмаса. Ёки уқкио, илм ила ўзни сухар кишмаса. Хабибий; 2) бирор бўлмағур иш, хатти-харакат, қилиқни касб қилмоқ, одат қилмоқ. Щегр ёзиб, хону хонзодалар зардасини қайнатмоқни ўзига хунар құииб олган. С. Сиёев, Ёруғлик.

ХУНАРБОЗ [ф. هنربـا - хунар қилувчи, хунар кўрсатувчи] с. т. кам қулл. Турли хунарлар қиладиган, кўрсатадиган (қ. хунар 2). -Йиситча жуда хунарбоз экан-ку, - деди кулиб чойхоначи Дадамат. Ойбек, О.в. шабадалар.

ХУНАРЛИ Хунари бор, хунар эгаси, хунар ўрганган. Хунарли эр хор бўлмас. Мақол. Лекин у̀зари ту̀рт ога-ини эдилар, туртови хам кал эди, бариси хам хунарли эди. «Равшан». Бу орзуга эриимоқ учун астойдил иилаб, хунарли бўлиб олии керак. М. Осим, Тилсиз гувох.

ХУНАРМАНД [ $\phi$. هنرمنـ - санъат арбоби; мохир, юксак махоратли; истеъдодли, қобилиятли] 1 Уйида ёки ўз дўконида махсулот ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи касб-хунар эгаси; косиб. Давр таяозоси билан хунармандииикнинг янги-янги турлари вужудга келди. Хунармандлар хам

турли махсулотлар тайёрлаи буйича ихтисослаиа бордилар. «ЎЗМЭ. Расталари турли касбдаги хунармандлар - темирчилар, мис чўкичлаб, нақили баркаи, чойдии, чилобиин, хилма-хил букмлар ясовчи мисгарлар.. тақачилар, кулол, баккол ва косиблар билан обод эди. К. Яшин, Хамза. Йиғилди тураи косиб, турли дехкон, Хунарманду шакарпаз, турли боғбон. Хабибий.
$2 \check{\text { У }}_{3}$ иш-касбининг мохир устаси. ..бу йиситнине келииган ва харакатчан қомати одамларнинг кўз олдиаа келиб туради. -Кўп хунарманд йисит экан, азамат! - дейдилар. П. Турсун, Ўқитувчи. Турли хил рангларнинг мутаносиблиси, олтин кўлли хунармандлар сехрли жозиба бағиилаган иниа буюмларни ку̀риб, ку̀зингиз тўймайди. Газетадан.

ХУНАРМАНДЛИК Хунармаңд эканлик. Арабжоннинг хунармандлиеи оғиздан оғизга кўчди. Ганчдан ажойиб нусхалар ииланган айөону пеитокларни кўргани махалладаги хотинлар кира боилади. С. Зуннунова, Излар.

ХУНАРМАНДЧИЛИК Ишлаб чиқаришнинг касб-хунар эгалари (хунармандлар) фаолият юритадиган сохаси (қ. хунарманд). Хунармандчилик буюмлари. Утган аср урталарида Тошкент ахолисининг кўп қ̧исми хунармандчилик, савдо ва дехқончилик билан иуғулланган. «Фан ва турмуш». Карим қорининг асли касби хунармандчилик бўлса хам, адабиётни туиунадиган, у̀зи хам шеърлар машк қиладиган, одамларни гапеа солинга $y с т а$ эди. Шукрулло, Жавохирлар сандиғи.

ХУНАРСИЗ Бирор хунарни эгалламаган, хунари йўқ. Донииаманд унга: -Хунарсиз кишинине қўл боғлиқ, - дебди. И. Рахим, Чин мухаббат. Яхии бир мезмор хунарсиз асилзоданинг юзтасидан афзал эмасми? П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Хар хунарнинг бир сашти бор, Хунарсизнинг не вашти бор? Қ. Мухаммадий.

ХУР ] [a. ح ح - озод, эркин; мустақил; эрксевар; асил, тоза] Бировнинг измидан холи, эрки ўзида бўлган; озод, эркин. $\chi y p$ улка. Хур инсон. - Fоят мамнун бўлдик.. чиндан хам хур фикрли киии экансиз. Ойбек, Танланган асарлар.

XYP II [a. حـوريت < шахло кў3 (қизлар)] 1 Ислом анъанаси ва Куръонга кўра, тақводорлар билан биргаликда жаннатда яшайдиган, жисмоний ва маънавий камчиликлардан холи бўлган нихоятда гӱ-

зал қиз(лар). Масжидда намозиомдан кейин имом намозхонларни туัплаб, жаннатдаги хурларнине хуснини мақтай кетди. «Латифалар». Бехиитдаги хурлар каби, Билмам, ёрим қ̧айга кетди. «Ширин билан Шакар».

2 кўчма Жуда чиройли, гўзал, нозанин қиз. [Маждиддин:] Хазинангизни бойитаман, харамингизни хурлар билан тўлдираман, суугра, майли, бошимни кесинг, амрингизга муктазирман. Уйғун ва И. Султон, Алишер Навоий.

3 ку̀чма Шарм-хаёли, пок (хотин-қизлар хақида). Мана, икковларинг, худога иукур, ヶоғозга урралган қанддай топ-тоза бйлиб етиидинглар. Кўзларинг эркак бетини кўрмади. Сизлар хур экансизлар. Ойбек, Танланган асарлар.

ХУРИЛИҚО к. хурлиқо. Биламан, сен топган қизнинг олдига тушадиган хурилико бўлмайди. Ф. Мусажонов, Химмат. Назаримда, йисирма-йисирма беш ёилар ўртасида кўзингга чуттир хам сохибжамол хурилиқо бўлиб кууринади шекияли-да! Шухрат, Шинелли йиллар.

ХУРКАГИЧ айн. хурковуч. Кийик боласидай хуркагич, зийрак - Ёилигини қўмсаб, орзиқар юрак. С. Акбарий.

ХУРКАК айн. хурковуч. Хатар устидан чиқиб қолган хуркак қуён сингари жонсарак бўлиб қараб, укдан кўзарини узолмайди. Р. Рахмонов, Чангалзордаги шарпа. Ханифанине хуркак кўзаарида кувонч лип этиб ён-ди-ю, унинг урнини яна иккилании, ташвии эгаллади. С. Анорбоев, Мехр.

ХУРКИТМОК Хуркмоқ фл. орт. н. $\boldsymbol{Y}$ иитахъа билан утлаёттан қуйларни хуркитмаслик учун аста-аста қадам таилаб, сурувни айлана боилади. С. Анорбоев, Оқсой. - Сиз.. полиздаги қурриқчидай хотинларни хуркитаяпсиз, - деди Журахон. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ХУРКМОК 1 Чўчиб кетмоқ (асосан хайвон ва паррандалар хақида). Узоқда хуркиб қочган отни етаклаб келииарди. С. Юнусов, Кутилмаган хазина, Куйлар хуркиб кетди. Холёр, бу̀ри келдими, деб таиксари чиқди. «Ойсулув».

2 кўчма Қўрқув хис этмоқ; чўчимоқ: Дилбар хуркиб, зингиллаб кучанинг нариги бетига уутиб олган эди. А. Мухиддин, Чап чўнтак. Абзам хзамон бирор сўз айтиидан хуркар эди: ахир Нафиса унинг ўлчовига

тугғри келмас эди-да! Шухрат, Жаннат қидирганлар.

ХУРКОВУЧ 1 Хуркиш туйғуси кучли; хуркак; чўчийдиган (асосан хайвон ва паррандалар хақида). Болалар яиикни ўраииб тикилииаркан, хурковуч кўк қуён ғалвир сеткадан олхўридай йилтирок кўзларини миитиратиб турарди. Х. Назир, Сўнмас чақмоқлар.

2 кўчма Чўчиб, қўрқиб тинчсизланаверадиган (шахс хақида). Унинг бундай тортинчоқлиси кўпларни хайрон колдирса, бавзиларни «ууз уясида қанот чикармаган щунақа хурковуч бўлади!» деган фикрга келтирарди. Шухрат, Жаннат қидирганлар. Бабзи хурковучларнинг сузз билан айтеанда, маиина пахтани нобуд қилади.. Газетадан.

ХУРКОНЕИЧ ив. Хурковуч. Тоғ кийигидек хурконғич бу қизни бир-икки кўрганда хุам.. оркасидан қараб қолган эди. С. Кароматов, Олтин қум.

ХУРЛИК Хур, эркин холат; шундай холатга эгалик. Тинцлисим - хурлисим. «Қанотли сўзлар». Қуликкни сезмаган хурлик кадрига ета олурму?! Хамза. Сук билан қараса, хеч ажаб эмас, Чунки сен хурликнинг ёрқин тинсоли. Зулфия. На зулмат, на бурон, на офат, на уут Тусолмас хакикุат, хурлик йлини. Уйғун.

ХУРЛИКО [a. حوردقاء - хур кўринишли, хурчехра, хур юзли] Хур каби гўзал; хур (гўзал) юзли. Майнагинамнинг қайси хураиқодан камлиси бор. Болаеинамни кийим ғариб қилиб турибди, холос. Ш. Тошматов, Эрк қуши. ..унинг бор умиди, фикри-ёди шу хурлико севгилиси билан чамбарчас боғланган. У. Исмоилов, Сайланма.

ХУРМАТ [a. حر مت - ман қилинган нарса, муқаддас нарса; муқаддаслик, дахлсизлик; иззат, эхтиром; сийлов] 1 Кимса ёки нарсага бўлган қадрлаш, улуғлаш туйгуси; шундай туйғули муносабат. Ота-онага хурмат. Кексаларга хурмат. Устозларга хурмат. У/3 касбига хурмат. Бу оилада узаро хурмат, ўзаро ёрдам, обру-эвтибор.. мужассамлаиган. Газетадан, Хурмат инсонга мехнат орқали, камтарлик, халолик орқали келади. «Ёшлик». Мех̨натга хурмат ахлоқнинг энг юксак дастурларидан биридир. Ойбек, Нур қидириб.

2 Қозонилган, орттирилган хурмат; обрў, эътибор. Элда хурмати зўр. - Мен уз

мехнатим билан жамоада танилдим, хурмат ఢозондим. Газетадан. Эиитиииича, $A x$ сида хазрати олийни, хурматларига яраша маьрака ўтказиб, қабреа кўйииеанлар.. П. Қодиров, Юлдузли тунлар. Ох, она тупроғим, ўсган жоиларим, Кўнглимда сақланар хурматинг, қадринг. Миртемир.

Хурмат қндмок 1) хурмат билан муносабатда бўлмоқ. Камтарлик - инсон узлисини билиини, ўзгаларни хурмат қилиини, одамийликнинг: самимийлик, мехрибонлик.. ростгўилик каби нодир фазилатларини ўзида мужассам этади. Газетадан. Мехнатки хурмат қилии.. самарали ва сифатли иилашга интилии хар бир йигит ва қุзнинг бурчи ва вазифасидир. Газетадан; 2) айн. хурматини қилмоқ Боикаси бўлса, қุамчин биаан солар эдим, лекин соқолине оқини хурмат қилдим.. Ойбек, Танланган асарлар. Хурматини қилмоқ Хурмат(и) юзасидан ин тутмоқ. Отангнинг хурматини қиииб, сени зовутимдан хайдамадим.. К. Яшин, Хамза.

3 Хурмат (эркаклар ва хотин-қизлар исми).

Хурмат тахтаси Ишллаб чиқариш илғорларининг номлари ва суратлари намойяш қилинадиган махсус тахта. Гаражсммиздаги «Хурмат тахтаси*га менинг хам суратимни қуўиимоқчи экан. С. Сиёев, Ёруғлик.

ХУРМАТАН [a. حرمتأ - хурмат юзасидан] кам ку̀л. Хурмат юзасидан; хурматлаб.

ХУРМАТЛАМОК айн. хурмат қилноқ к. хурмат. Созандаларни, устозларингизни кадрланг, хурматланг. Т. Обидов, Юсуфжон қизнқ. Салом бувии яна кулди, узидан катталиси учун уни хурматлаб индамади. Х. Іамс, Душман.

ХУРМАТЛАНІ Хурматламоқ фл. хар. н. -Сен билан бизни дунёга келтирган аёлларни хурватлаш ўрнига, пулга, қалинга сотии нияа деган суॅз? Вахиийлик. Боиқа хеч нарса эмас! - деди Элмурод зарда билан. П. Турсун, Ўқитувчи.

ХУРМАТЛИ Хурматга лойиқ, хурматзътибор қозонган; иззат-обрўга эга. Бектемир генералларни уруининг бутун хчикматларини биладиган бағоят хурматли, азиз одамлар деб биларди. Ойбек, Куёш қораймас. Аскар ота бу хурматли жувон бошқа хотинлардан рафтори билан ажралиб турар, деган бир уйда эди, бирок Собирахон ёру дугстлари орасида щуларнинг

бири булиб қолганини куัриб, ажабланди. А. Қаххор, Хотинлар.

2 Мурожаатда хурмат, такаллуфни ифодалайди. У костюмининг чунтагидан буклоғликк қ̧оғоз олиб, яна Едгорга қараб қўйи: «Хурматли институт рахбарлари, домлалар.». У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Асроркул хатни товуии чиқариб ўкиди: -Хурматли Асрорқул ота!.. Эртага кечкурун мехмонлар билан бирликда хизматингизда буламиз.. А. Қаххор, Асрор бобо.

ХУРМАТСИЗ 1 Хурмат-звтибор қозона олмаган, эл ичида обруйи, эътибори йўқ. Хурматсиз одам.

2 Бирор кимса ёки нарсани хурмат қилмайдиган, қадрига етмайдиган, қадрламайдиган. Узига бино қуйган, узз манфаатини ку̀злаб, кишилар мехнатига хурматсиз булган одам х̧ақиқий рахбар бўла олмайди. Ж. Абдуллахонова, Тўфон.

ХУРМАТСИЗЛАНМОК ЎЗ хурматини, обрў-эътиборини ёки ўз қадрини йўқотмоқ; обрўсизланмоқ. Сабдий айтибдирки, «бир мамлакатда хароб бўлсане, хурматсизлансанг, сафарни ихтиёр қил», деб. F. Fулом, Шум бола.

ХУРМАТСИЗЛИК 1 Хурмат-эътиборсиз қараш, нундай мукосабатда бўлиш. Бу эхтиётсизаик Миреали акага бир хурматсизик ёки хақорат юзасидан эмас. А. Қодирий, Обид кетмон. Махкам уаарнине уиовини хам ӱзидан юқори қуяр ва хурмат киларди, айни вактда, хозир юоз берган хурматсизликни кўнглига сиғдирмасди. П. Қодиров, Уч илдиз.

2 Хурмат, эътибор ёки обрў қозонмаганлик ёки ўз қадр-қимматини, обру゙-эътиборини йўкотиб қўйганлик; обрўсизлик.
 иззат ва хурмат этишни истовчи. Езувиилар хурматталаб халк, аммо кўпаари буни энг суннги даражадаги эхтиёж хисоблайдилар. А. Қаххор, Сароб.

ХУРМОK "Вов-вов», «ак-ак» каби товуш чиқармоқ; вовилламоқ, акилламоқ. Иm хурар - карвон утар. Мақол. па Қоронғи, узок-якинда итлар хурар эди. А. Қаххор, Анор. У ер-бу ерда хўрозлар чакиргани, яккадукка итлар хуреани эиитиларди. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХУРПАЙМОК 1 Тиккайган, тўзғитан холат олмоқ (соч, жун, пат кабилар хақи-

да). Аравага, ундан бошқа, ярим яланғоч, сочлари хурпайган бир йигит хам у̀тирди. Ойбек, Нур қидириб. Буेғот лабида бир-бирига көараб хурпайиб турган икки муиукнинг бири пииилабб, кейин чақалоқнине йиғисидек миёвлаб юборди. С. Ахмад, Хукм. ..киз караса, икки мусича хурпайиб олиб, бир-бири билан уриияптии. Ю. Шомансур, Қора марварид.

2 куัчма Авзойи бузуқ, ёқимсиз қиёфага кирмоқ. -Оғир хақорат билан тепамеа хурпайиб келган Қоплонбеков, куили қўлари билан юзимга бир туиииди, - деди Пууаат. Fайратий, Менинг ёшлигим. Аммо Зайнаб.. хурпайиб, хеч ким билан суัзаимай қўяр эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Лобар, жангга хозирланган хуроздай хурпайиб, панжаларини кенг ёйиб, Гулнознинг устига бостириб келди. Х. Ғулом, Тошкентликлар. Киилоқлар хурпайган, сукунатеа чўмган. Х. Турсункулов, Хаётим қиссаси. Хурпайган булут осилиб тураверди-ю, ёмғир ёғмади. А. Мухтор, Опа-сингиллар.

ХУРПАЙТИРМОК Хурпаймоқ фл. орт. н. Ана, қу̀рққанидан кўзаари олайиб кетган кўк серка жар ёқасига етиб бориб, қирқилан жунларини хурпайтириб, селкилаттиб, такқұа тухтадди. С. Анорбоев, Оқсой.

ХУРПАК кал қўл. Хурпайган холатли. Кизар хурпак сочларин силаб, Чолнине атрофини аста куршашди. Ойбек.

ХУРРИЯТ [a. حرّبت - озодлик, эркинлик, хурлик] 1 Сиёсий, иқтисодий ва б. зулм, тазйиқдан халослик; эркинлик, озодлик. 1917 йил февраль инқилоби туфайли эблон қূииинан хуррият иичи-дехкон тилагини том маьнода рйёбга чиқазмаганди. Н. Сафаров, Оловли излар. Бу мукаддас касам - минг-минглаб мухтарам оналар олдида, эркимиз, хурриятияиз олдида ичилган қасам. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Бир ойдан бери зиндонларда ғалати гаплар эиитила бошлади: Хуррият бўлармиши! С. Айний, Дохунда.

## 2 Хуррият (хотин-қизлар исми).

ХУРРИЯТПАРВАР $[a .+\phi$. حرَيتّبرو - хуррият тарафдори хурриятни ёқловчи] Хурриятни, озодликни севувчи, хуррият тарафдори.

ХУРРИЯТЧИ Хуррият учун. озодлик, эркинлик учун курашувчи. Норозиаик ғалаёнлари тобора кўпаймоқда. Хурриятчилар

Когонга етииди. С. Кароматов, Бир томчи қон.

ХУСАЙНИ [ $\phi .<a$. حسيني - Хазрати Алининг иккинчи уғли Хусайн номидан] Узумнинг хасайнидан кўра нозикроқ, чўзинчоқрок ўртапишар хўраки бир тури; шундай хосил берувчи ток. Дилдор дала шийпонида бир бои хусайни узумни олдига қўйиб, эринибгина ғужумлаб еб уัтирарди. С. Ахмад, Уфқ. Токнинг тоифи, нимрана, хусайни, кирмиска.. каби навларини усттирии мақсадга мувофиқ. Газетадан.

ХУСН [a. حسـ - кўрк, чирой; гўзаллик, латофат; яхши сифат, хислат] 1 Еқимли, ўзига тортувчи тус, кўриниш; чирой, кўрк (инсон юз тузилиши, ифодаси, ранги ва ш.к. га нисбатан). Хусн туйида керак, ақл кунда керак. Гулианбону Худоёр хонлигининг иккинчи даөрида уัз хусни билан бир неча мартаба хоннинг илтифотига сазовор булган харам канизларидан эди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Содикжон одобли, аклли, қомату хуснда хам кўи тушарн қизларни коқилтирадиган йигит эди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Ташвии кุиз боланинг хуснини оларкан, иуулисини хам, овозидаги латофатини хам куваркан. С. Ахмад, Уфк.

2 ку̀има Еқимли кўриниш; чирой. Биз, этагимиздаги ямоқ кўрпадай, қцшлоғимиз хуснини бузиб турган чу̀л парчасига суннги марта хужум қиаамиз. «Ўзбекистон қўриқлари». Кечаги чангбосди ёмғир табиатга хусн бериб кетеанидек, одамларнинг хам бахридилини очиб юборади. Н. Фозилов, Дийдор.

3 куัчма Чирой бўлувчи нарса, чирой тимсоли; чирой. Фарғона - Ўзбкиистоннинг хусни, холи. Шухрат, Шинелли йиллар. $Я x$ ии йиситлар - армиянине хусни! Шухрат, Шинелли йиллар. Каналнинг икки ёқаси буйлаб қурилган икки қаватли бинолар шу қадар кўркамки.. металиурглар шахарчасиеа хусн булиб туииан эди. Н. Сафаров, Танланган асарлар.

Хусни ахлоқ эск, кт. Яхши хулқ, пузаллик ва бу хақдаги таълимот. Ином, мактаб домласи ва бир мударрис хุам, бу муносабат билан, болаларга хусни ахлоқни тавлим [берии] хусусида бир оз даханаки жанг қилииди. Ойбек, Танланган асарлар. Хусни мутлақ эск. кт. Яратувчи, худо. Уч куниик хаётнинг недматларидан қўл қоқиб, хусни

мутлақнинг мухаббати билан вшаиоқ кадар улуғ. бахт борми?. Табиатнине узи хусни мутлақнинг бепоён жилвалар курсатган улуғ куззусидир. Ойбек, Навоий. Хусни қабул эск. кт. Иззат-икром билан, яхши кутиб олиш. Биз бориб, онхазратга жанобингизнинг дуонсизни эииттирамиз; хусни қุабулингизни, ижобатингизни уктирамиз. А. Қодирий, Мехробдан чаён.

ХУСНБУЗАР 1 Еғ безлари функциясининг бузилиши туфайли терига турли хил тошмалар тошиши (кўпинча балоғатга етиш даврида йигит-қизларнинг юз, кўкрак, энса терисида пайдо бўлади). .лейтенант борку.. анави-ни, юзларига хуснбузар тошиб кетган. Шухрат, Шинелли йиллар. Умид кун ора эрта билан соқол кุириига тутинарди. Бабзан куัпик остидаги хуснбузарларини кесиб, қонатиб юборарди. Мирмухфсин, Умид.

2 кўима Манзарани хунуклаштирадиган, қиёфани ёмонлаштирадиган хунук нарса. Гӱзал биноларнинг айримлари деворларига ёпиитирилаан хуснбузар эылонларга кузингиз туисса, таббингиз хира бўлади. Газетадан.

ХУСНДОР $[a .+\phi$. حسندار - хуснли, гузал, чиройли] айн. хуснли. Хусндор йигит. - Уидан урмонжоннинг хотини - тўласина, хиила хусндор жувон чикиб, Сидикжон билан кўрииди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари.
 каллиграфия] 1 Қоидага мувофиқ чиройли қилиб ёзиш; каллиграфия. ..институт хузуридаги боилангич таднм кабинетида ужуечиларга хуснихат ўргатии бўичча бир ойлик семинар уткказилди. Газетадан.

2 Чиройли ёзув, чиройли ёзилган хат. [Пу̀лат] Конверт устидаги адресга, тании ва кадрли хуснихатга тикилганиа, хаёлга чўмди. Ш. Рашидов, Кудратли тӱлқин. Нафис гулии лаганарнине уртасига ууснихат билан байтлар битилган. С. Анорбоев, Оқсой.

ХУСНИЯ [a. حسنتّه - энг яхши, энг гўзал нарса; эзгу иш(лар)] 1: ахлоқи хусния айн. хусни ахлоқ қ. хусн. Ахлоқи хуснияни айникса ёи авлодларимизга ургатмяок бизга фарз хам вожиб. Ойбек, Улуғ йўл.

2 Хусния (хотин-қизлар исми).
ХУСНЛИ Яхши хуснга эга. Бои яланг, яланг оёк, кўйлаги йиртиқ хотиннине юзига изтироб иундай чанг солган эдики, йигитлар уни Мишанинг онаси, кечаги курркам, хуснли

аёл эканини базўр фарк қилдилар. Ойбек, Куёш қораймас.

ХУСНСИЗ Хусни, чиройи йўқ; хунук.
ХУТ [a. حوت - катта, наханг балиқ; кит] 1 (X - катma) acmp. УУ ${ }_{\mathrm{H}}$ икки буржнинг бири, Далв ва Хамал буржлари ўртасида жойлашган (қ. бурж).

2 Шамсия йил хисобида ўн иккинчи ойнинг арабча номи ( 22 февраль -21 март даврига тўғри келади). Хут ойи. Хут чиқциб, хамал кирди.

ХУТ-ЮТ $с$. . . Қиш охири, қишки озиқовқат захираси тугаган, ерда хайвонлар учун ўт-хашак топилмайдиган бир давр. - Киидан киттай бор. Хуш-кот, сариқ суналак, аямажиз.. қаторлашиб турибди, кулумсиради Равно. Ойбек, Улуғ йўл.

ХУШІ [ф. هو ش - онг, шуур; ақл, идрок; эс, фахм; хотира; эсда тутиш қобилияти] Кишининг бирор нарса-ходисани сезиш, идрок этиш, англаш қобилияти, шундай сезги, идрокка эга холат. Кумуи.. сесканиб узига келди. Хуидан ажралаёзган бечоралар (кутидор, Офтоб ойин] бу холдан бир оз жонлангандек булдилар. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Унинг гапи Сидиқжоннине қулоғига кирмас эди. Сидиқжон то хуиини у̀нглагунча, Болтабой бостирмага кириб келди. A. Каххор, Кўшчинор чироқтари.

Хуши (бошндан) учмоқ 1) хушини. ўзини йўқотмоқ. «Дараксиз» десан суัзни эиит-ди-ю, онанине хуии бошидан уиди. И. Рахим, Чин мухаббат. Ўлимни биринчи марта кўрганим учунми, хуиим учиб, қотиб колдим. О. Ёқубов, Излайман: 2) хангу манг, хайрон холатга тушмоқ. Бирдан босди орқадан Туॅполон, милтик товуии. ІІу чоқ йуловчиларнинг Учди бошидан хуции. Ғайратий. Ловуллаётган юзини кафти билан силаганча юриб кетди, хуши учганна, автобусга ўтирди. ў. Хошимов, Қалбингга кулоқ сол. Хуши кетмоқ Бирор нарсага махлиё бўлмоқ; етишишни орзу қилмоқ. «Бола-да, мурти сабза уриб қолган бўлса хамки, болалисини қўймайди: бехига хушии кетди», деб ўйлади корабайирдаги кекса киии. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Хушига келмоқ Эс-хуши, идроки ӱз холига келмоқ. Хамла унинг бузарган юзига тикилиб, хуиига келшшини сабрсизлик билан кутможда эди. П. Турсун, Ўқитувчи. Ота хуиига келиб, ку̀зини очди. М. Махмудов, Мангу куй излаб. Хушидан кетмок Эс-ху-

шини йўқотмоқ; ўзидан кетмоқ. Tonди, жигарбандини топди, Хосият хола муздек мармар тоини қуиоқлаб, хушидан кетди. Р. Файзий, Чўлга бахор келди. Яраланган Абдуллаев қимир этмай хуиидан кетди. Т. Рустамов, Мангу жасорат. Хушини вииғмок Эс-хушини меъёрий холга келтирмоқ. Искандаров бир сесканиб, яна хуиини йиғиб олди. С. Ахмад, Бош оғриғи. Ховли уртасида қақкайиб турган Меъмор нихоят хуиини йиғиб олди.. Мирмухссин, Меъмор. Хушинн олмоқ Эс-хушидан айирмоқ; эс-хушини ўзига тортмоқ, махлиё қилмоқ. Бахт Буломжоннинг хушини олиб кўйди. М. Исмоилий, Фарғона т. о. Қоронги кечада вавағ ва битбилдиқлари билан киши хушини олгувчи беданалар.. М. Исмоилий, Фарғона т. о.

ХУШЁР [ф. هوشيـار - ақлли, идрокли, фаросатли, эс-хушли; зехни ўткир, зийрак; сергак, сезгир; маст эмас] 1 Шароит, холатни. нарса-ходисанинг мохиятини тез англаш қобилиятига эга; шундай қобилият, идрок билан иш тутадиган; зийрак. Хакимбойваччадек хуиёр йигит кайда?.. Бойларимизнинг бари хуиеерр. Ақли бўлгани учун бой бўлан-да. Ойбек, Танланган асарлар. У сув тўлдириб қуйилган кумғон тагига олов ёқди. Хуиёр иогирдлари хатто тутантирик хам тайёрлаб қўиииган экан. Мирмухсин, Меъмор.

2 Теварак-атрофга, ён-веридаги ходисаларга сезгирлик билан кўз-қулоқ бўлиб турувчи; сергак. Чегарада хушёр туради посбон, Бегона бирор хас уииб уттолмас. Р. Бобожон. Хуиёр туриб, адаимай, Хุар иарпани сезаман. Уйғун.

3 Эc-хуши жойида, хушини йўқотмаган (асосан, ичкилик, кайф таъсирида эмасликни билдиради). Алимардон канча май ичганининг.. хисобига етмади.. Хуиёр пайтларида у узининг ахєолини уйлаб кўрар, назарида, дахъатли туи кўраётганга у̀хшаб кетар эди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Абдишукурнинг кайфи баланд бу̀лса-да, хуии хали ўзида, мумкин қадар узини хушёр тутиига тирииади. Ойбек, Танланган асарлар.

Хушёр тортмоқ Эс-хушини йиғиб олмоқ, эс-хуши жойига келмоқ; сергакланмоқ (хупёр - хар учала маъносида). Мухаммадиев хушёр тортди-да, тавба-тазарруга утди. И. Рахим, Қадриабад одамлар. IIи-

ракайф ўтирган ииигит милииия ходимини кўриб, хуиёр тортди. Газетадан. Тўнғии ботир хуиёр тортиб, яроғларини тайёр килибди. «Чалпак ёққан кун».

ХУШЁРЛАНМОК кам қўлл. Эс-хушини йиғмоқ, хушёр тортмоқ, хушига келмоқ.

ХУШЁРЛИК Хушёр холат, хушёр (сезгир, сергак) бўлиш. Бизни хяамма вакุт хуииёраикка давват этиб турувчи бир нарса бор. Газетадан. Улуғ иииарни бажармоқ учун кучкувват, соғломлик. бардамлик ва хуиёрлик зарур буиади. Газетадан.

ХУШЁРХОНА [хушёр + хона] Маст кишиларни хушига келтириш учун милиция назорати остида ташкил қилинган санита-рия-тиббиёт муассасаси. Хуиёрхона заб жой экан, Совуқ сувга солди мени. «Муштум». Дадабойнинг тунар ери хушёрхона, Хижолатдан ерга бокар ота-она! «Муштум».

ХУШЛИ Хуши бор, хуши жойида; идрок этиш қобилияти яхши. Лекин барака топкур хўп ақлли, хуили қиз буптими?? Уйғун, Сайланма. Узиям нак кўрсансиз, ақлли, хуили, топии-тутиили. Ойдин, Хикоялар.

ХУШСИЗ 1 Хушидан кетган, хушини йўқотган; бехуш. Эртасига Рахматиллани қўли синган, боии ёрилган ва хуисиз холатда мактаб ёнидаги бир чукурликдан топиб, касалхонага жўнатииди. А. Қаххор, Кўшчинор чироқлари. Тун буйи хуисиз ётди. Тонгга якин аранг кўзини очди. Ж. Абдуллахонов, Орият.

2 Эс-хуши жойида эмас, хаёли паришон; бехуш, паришонхотир. Анвар мехмонхонага кириб келувчи Султоналидан хам ибо кৃилмай, гўё хуисиз каби, бошини икки кули орасига олиб, сандал устига энгашди. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Мухаммад Жамол махбубасидан айрилиб, телбалардай эссиз, хушсиз қодди. Ойбек. Нур қидириб.

ХУІІСИЗЛАНМОК 1 Хушдан кетмоқ, ӱзини билмай қолмоқ. Бир вақт хуиимза келдим: оғзим бугик, қалин нарсага уралганман. Извоида кетаётганимни пайқадим. Яна хуисизандим. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Гангиб қолмоқ, эсанкирамоқ; паришон бўлмоқ. [Отабек] Беи дақุиқалаб йўл устида эсанкираган, хуисизланган кўйи қотиб тургач.. бирдан юриб кетди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ХУШСИЗЛАРЧА рви. Хушсиз холда, хушсиз кишилар каби. Эрта биландан боиланган бу холат Хасаналининг кейинги сузи билан тамом бир дахиат касб этди ва [Отабек] хушсизларча утириб колди. А. Қодирий, Утган кунлар.

ХУШСИЗЛИК 1 Хушсиз холат; бехуш лик. Бозор хали унинз юзини кууролгани йўк, коронни. Іунинг хаммаси тунми ёки хуи сизикмикан? А. Мухтор, Чинор.

2 тиб. Миянинг қон билан таъмин ланиши бузилиши натижасида қисқа муддат рўй берадиган холат; хушдан кетиш.

ХУШТ унд. с. 1 Майда жониворларни ва кушларни хайдашни билдиради; кишт, хуйт, хайт. Кампир хуит деб, чумчуқларни хайдади. П Ман хўжайинаарнинг бўйинтуруғига каламнии тикай, иииай, улар обдан мойимни шилсин, кейин мани "хуит!" деб хайдасин. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Йўқ қилиш, қўлга олиш кабилар хақида сигнални билдиради; фишт. Эсинг жойидами узи? Хуит, деса, қаматиб юбора-ди-я, жинни! С. Сиёев, Отлиқ аёл.

ХУШТАК 1 Хавони пуфлаб чиқариш йўли билан чалинадиган асбоб, мослама. Сопол хучтак. Милиционер хуитаги. Йулчи уни [болани] овутии учун, толдан бир новда кесиб олиб, кичкина хуитак ясади. Ойбек, Танланган асарлар.

2 Ана шундай асбоб, мослама ёрдамида ёки лаб ва тишлар орасидан хаво чиқариб хосил қилинган товуш. Куча яоровуаи хуиитагини эшитиб тўхтади. Одамлар норозилик билан кุарсак чалишар, залнинг чек-ка-чеккаларидан хуитак овозлари эиитилиб қоларди. Ў. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол. Турсунбой икки бармоғини огзига тиқиб, хуиитак чалди. С. Ахмад, Уфқ.

3 Бирор таъсир, табиий ходиса туфайли хосил бӱладиган, хуштакка ўхшаш товуш. Тусатдан девордаги радиокарнай хуитак чалиб, кейин хириллай боилади. «Муштум». Калдирғочнинг ташландиқ уясидан.. ингичка хуитак овози чиқарди: изгирин беркиниб олиб, шўхлик қ̆илаётганга уххиайди. Чўлпон, Кеча ва кундуз. Кучи шамол дарахт шохларини бир-бирига кяасир-кусур уриб, фуитак чалди. Й. Муқимов, Матонатли кишилар.

ХУШТАКБОЗ Хуштак чалишни яхши кўрадиган, доим хуштак чалиб юрадиган.

ХУҚНА [a. حیَنی - укол билан дори юбориш, қуйиш; шундай йул билан юборилган дори; клизма] тиб. Даво мақсадида тўғри ичакка орқа чиқарув тешиги оркали махсус асбоб ёрдамида суюқлик (кйпинча сув) юбориш; клизма. Врачлар оиқозонни ювииди. Болада уัззарии сезилмайди. -Кизэма қилинглар.. -Ха, тезда хуқна килинсин, -деб тасдиклади арач Фаттоев. Газетадан.
 1 хуқ. Давлат хокимияти томонидан белгиланадиган ва қўриқланадиган, жамиятда кишиларнинг ўзаро муносабатларини ва 6 . ни тартибга соладиган қонун-қоидалар, меъёрлар мажмун. Фуқаролик хукуки. Тинчиик, озодлик, аёлар хукуки, мадрифат хпакида сузлайди, туиунтиради, тинчлик учун иизо тўилайди. Ойбек, Нур қидириб. Хуқуқ бузиииинга кุарии малакали кураи олиб бории милиииянинг хизмат бурнидир. Газетадан.

2 Кимсага бирор иш-харакат қилиш учун берилган, давлат қонунлари ёки бошқа хил қонун-қарорлар билан мустахкамланган, кафолатланган имконият, эрк, ихтиёр. Сайлов хукуки. Пенсия олии хуқуки. Дам олии хуқуқи. Мехнат қุилии хукуки. ИНсон хуқуқи нима? Озод яшаш, кўнгилга ёққан уқув, қобилият, қолаверса, талант тақозо этган иини бажариб яшашми? «Ўзбекистон қйриқтари». Мен раислик хукуқим биаан янги ер очиини хам, посёлка курилииини хтам тӱхтатиб, барча одаиларни гўза парварииига таииайман. Ш. Рацидов, Бўрондан кучии. Бу кииини иилаш хукукидан махрум килиига хаддим сиғмайди. А. Қаххор, Йиллар.

3 с. т. айн. хуқуқпунослик. ..кашандаликни тугатии дастурини иилаб́ чикиб, унда тиббиёт, хукуқ, таикилотчилик ва тарбиявий тадбирларнинд кенг комплекси кўзда тутилсин. Газетадан.

4 кўима кам ку̀л. Бирор нарсага хос мақом, ўрин. ШІунине учун хам ўз даврида пуристик харакатнинг қурбони булаан бу муадлим ва муалаима сузларини ууз хукукларида қайтадан тиклаи максадеа мувофик бўяр эди. «ЎТА».

ХУКУҚЕУЗАР Мавжуд қонун-қоидалар, хуқуқий меъёрларга амал қилмайдиган, уларни бузувчи; жиноятчи. Суднинг хукмига асосан, хукукбузар тесиили жазосини олди. Газетадан.

ХУКУКБУЗАРЛИК Мавжуд қонунқоидаларга амал қилмаслик, уларни бузиш; шу йўлдаги хатти-харакат; шахсга, мулкка, давлатга ва бутун жамиятга зарар келтирувчи ижтимоий хавфли қилмиш; жиноят. Мактабларда ёилар у̀ртасида майда безорилик ва хукукбузарликларнинг олдини олиии борасида сухфбатлар уюитираман. Газетадан. Шунингдек, ноқонуний накд пул айланмалари билан боғлик хуқуқбузарликни аниқлаи, олдини олии ва бартараф этиш борасида хุам бир катор иилар алалеа оширилди. Газетадан.

ХУҚУҚИЙ [a. حقوڤیى - хуқуққа, одиллик ва адолатга оид; хукуққа асосланган| юр. Хуқуққа, хуқуқшуносликка оид, хуқуқ юзасидан бўладиган. Хуқук̧ий муносабатлар. Хукужุий тартиб. Хукуқцй билимлар. Хукуқий муносабатларнинг объекти хпёт ходисалари, ижтимоий воқุеликлар каби тураи-тумандир. «Ў ${ }_{3}$ МЭ».

ХУҚУҚЛИ Хуқуққа эга. Тене хуқуқли. Тула аукуқли.

ХУКУқСИЗ Хуқуқи йўқ, хуқуққа эга эмас. Муртазиннинг озодлик хакида гапирган гапларидан сўнг эрксиз, хукуқсиз одамлар кайта тирилди. Н. Сафаров, Оловли излар.

ХУқУқСИЗЛИК Хукуқсиз холат, хақхуқукдан махрумлик. Хукуқсизлик, миллий тенгсизлик фақат иулар билан чекланмасди. Н. Сафаров, Оловли излар. Жабр, зуамга қарии, хуқуқсизликка қарии курашмоқ керак. Ойбек, Нур қидириб.

ХУҚУҚШУНОС $[a .+\phi$. . حقوق,شـناس - хуқуқни ўрганувчи, хуқуқ билимдони] Хуқуқшунослик мутахассиси. Алииер маихур хукукиунос Хўжа Фазлулио Абулаайсдан муттасил дарс олар экан. Ойбек, Навоий.

ХУҚУҚШУНОСЛИК Хуқуққа оид фанлар (мажмуи). Киёсий хукукиунослик. Хукукиунослик иами кўп вактлардан бери жиноятларни келтириб чиқарувчи сабабларни ўрганади. Газетадан. Мухтор молия-иқтисод институтига, Тожиддин эса хукуқиунослик институтига ўқиига кирган эди. М. Хайруллаев, Тилла маржон.

ХУҚКА [a. حقّه - кутича, яшикча] эск. кам кўла. Майда нарсалар солиб қўйиладиган, тўгарак ёки тўртбурчак шаклидаги қутича. Афанди бир куни уॅзига зеб бериб.. бир қўлига хуққа, тасбехини уилади.. «Муштум».

ХУҚКАБОЗ $[a .+\phi$. حڤٌّهباز - найрангбоз, фирибгар, товламачи; фокусчи] эск. 1 Қутичалар ичидан чаққонлик билан хар хил нарсалар чиқариб, ўйинлар, фокуслар кўрсатувчи киши; кўзбоғловчи. Хитой кийимида, кўзини хитойчасига буяган, сочини орқасига ураган иккита хуққабоз талинка [тарелка һарни чӱпларда уйнатиб чикади. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

2 кўчма Хийлагар, фирибгар, найранг6оз. -Мустамлакачииикнисина эмас, агрессив блокаарни хам.. хииоя қииии бу - кўзбоғловни хуккабозларнинггина куллидан келиии мумкин, - деди Ахмаджон. А. Мухтор, Давр менинг тақдиримда.

ХУҚКАБОЗЛИК Хуққабоз ўйини. Қизиқчи хуқкабозлик қила туриб, оёгини бошиса уриб олади ва аразлаб, майдондан чиқиб кетади. Т. Обидов, Юсуфжон қизиқ.

ХУҚҚИ Муз қатламида тешиб очилган рахна, муз тешиги, музнинг ўйиқ жойи. Кўкисдан муз устидаги тешикка - хуккига бир бола тушиб кетади. Ойбек, Болалик.

ХУХ I унд. с. Пўписа учун ишлатилади. -Хух, сени!. Мунчоқни суиистевмол қилсин деб, сенга ким айтди? - деди Мехмонов қизиасига. С. Абдулла, Обрўйим тўкилади.

ХУХ І тақл. с. Ўпкадаги хавони, нафасни оғиздан зарб билан чиқаришда юзага келадиган товушни билдиради. Қосимжон ёнини ковлаётганида, мииццонернине қоилари чимирилиб кетди: -ІІошмане, шоимане, битта хух, деб юборинг-чи. С. Ахмад, Катайса.

ХУХЛАМОК «Хух» деб нафас чиқармоқ; «хух» демоқ. Буни кўриб, «Тўймас» уйга кирадиган булдик, деб севинди; у хам қулини оғзига тутиб, хухлаганича, эшик томонга келаверди. Ойдин, Хазил эмиш.

ХУ-ХУ такл. с. Мусича, кумри каби қушлар сайраганда чиқадиган товушни билдиради.

Ху-ху тортмоқ Хухулаб сайрамоқ. Мусичалар ху-ху тортиб, булбуааар қу̀ниб. зоғлар учиб, курреанларнине бахрини очибди. «Равшан».

ХУХУЛАМОК «Ху-ху» деб сайрамок (қумри, мусичалар хақида). Қумрилар мунгли-мунгли хухулар. Ойбек, Навоий. Мусичалар хухулайди, дарахтларда, деворлар устида бир-бирини қувлашади. А. Қаххор, Сароб.

Хў ку̀рс. олм. 1 Узоқдаги нарсани кўрсатишни, унга ишорани билдиради. -Бригадир қаерда? -Ху, анави пайкалда. - Мен сизга айтган қизни кўрсатайми? $\chi_{\dot{y}}$, анави, уртадаги қора камзулиик! П. Турсун, Ўқитувчи.

2 Илгари бўлиб ўтган иш-харакат. ходиса ва ш.к. га ишорани билдиради. ..ху̀, бурноғи йили серёғ, сергўит паловхонни Бабуддан осонгина ундирган эди. «Муштум».

3 Мурожаатда диққатни жалб этиш учун ишлатилади. -Хї, ишёқмас, манглайи қора, - деди Мадрайим навкар уииқириб унга. Ж. Шарипов, Хоразм.

4 Ундов сўз олдидан маънони кучайтириш учун қўлланади. Э, э, йиситча! Кани, бу ёкқа келинг-чи! Ху', баракалаа, мулла Суяр! Отасини суярми, онасини суярми, $a$ ? Е иккалаларини хам суярми? А. Қаххор, Ў жар.

## XӰВ айн. хў 1.

ХЎЙ айн. хой. Фахриддин кирганда, Мехри энди уйқудан турган экан. -Э, хуй.. Яхиимисан.. хуй ${ }^{\prime}$ - деди Фахриддин. А. Қаххор, Бошсиз одам.

ХЎКИЗ 1 Икки ёшдан ошиб, қўшга ярайдиган холга келган бичилган эркак қора мол. У ердан сув чиқади деб уйлаш хўкиз сут беради, деб у̀йлашдай гап. Х. Назир, Ёнар дарё. У колхознинг кууи хўкизи билан узз ерини хаайдамоқ̧да эди. А. Қаххор, Кўтчинор чироқлари.

2 кучма сук. Шу молга нисбатли хақоратни билдиради. -Анави хуккизни каранг-у, манави парини! - деди Заврак анна нарида у̀з чодири ёнида турган Худододбекни яна курсатиб.. - бийрон ва шаддод киз ўианинг қйлига туияпти. Мирмухсин, Меъмор.

ХЎККИ шив. Букур. Эсам сени хўкки к̧илиб яратиб қуйибди. С. Сиёев, Ёруглик.

ХЎЛ 1 Сувга ивиган, сувланган. Ху̀л кийим. Ку̀лим хуул. Емғирда костьмим ху̀л бўлди. Ахмад бригадир кўлларини козиқдаги ху̀л сочиққа тортинмай артди. С. Нуров. Нарвон. ..бир қ̧анча гул япроқлари Чароснинг ху̀л сочларига, юзига ёпиииб қолди. У. Хошимов, Қалбингга қулоқ сол.

2 Ўзида буллан суви, нами, шираси қочмаган. Хўл мева. Хӱл новда. Тўқайса у̀т кетса, ху̀лу курук баравар ёнар. Мақол. [Йу̀лчи] Ермат топиб берган бир эски кўрпачани қурук ерга ёииб, боиини бир боғ хўл бедага қўйиб, уйкуга кетди. Ойбек,

Танланган асарлар. У болалари олдида айбдордек, ху̀л утин вишилааб сасиётган учоққа қаради. П. Турсун, Ў қ̆итувчи.

ХЎЛЛАМОК Хўл қилмоқ, сув тегизмоқ, нам бермоқ. Ру̀молчани хўлламоқ. Латта хўлаб, пол ювмоқ. Сочини хўламоқ. Бармоғини хўлаамоқ. Қизини багрига босиб, пешонасидан ўпганда, кўз ёшлари Жумагулнинz юз-кўзини хўллади. Ж. Шарипов, Хоразм. У्Уғли бўлса чойга нон хўллаб емоқда эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар. Чол лаблари билан бир парча эски чармни хўлаб туриб деди.. Ойбек, Танланган асарлар.

Томоқни хўлламоқ Бир оз ичмоқ. Юринглар, томоқни ху̀лаб оламиз, хам чайласини курамиз. С. Нуров, Нарвон. Еиликнинг охири, қариликнинг боии, дегандай озроқ томоқни ху̀лааб олсак бўларди. «Муштум».

ХӰНГИЛЛАМОК ше. айн. хўнграмоқ. $\boldsymbol{y}$ дик ўрнидан туриб, хўнсиллаб йиғлаганча, ташқарига чиқиб кетди. Мирмухсин, Феълан кучсизлик.

ХЎНГИР-ХЎНГИР такл. с. к. хўнг-хйнг. Устига тоғ ағдарилган махдум бошини яна куйироққа солиб, хўнгир-хуннир йиғлади. А. Қодирий, Мехробдан чаён. Қўй, юлдузим, жизим, у̀ксима, Кўз намлама, қўй хуัнеир-ху̀нгирингни. С. Жўра.

ХЎНГРАМОК «Хўнгир-хйнгир», «Хйнгхӱг» товуш чиқармоқ, шундай товуш чиқариб йиғламоқ. [Канизак] Бирдан лаби пирпираб, ху̀нграб юборди-да, дуррасининг учи билан юзини бекитиб, тескари угирди. А. Қаххор, Қӱшчинор чироқлари. ..дарахтлар орқасидан хуัнграб йиғлаган товуи эиитилди. Ойбек, Танланган асарлар. Армон бари бир дош беролмади, хўнграганна, уйга отилди. "Ёшлик". Сорахон ўзини диванга кўтариб уриб, бир товуши биаан хўнграб йиғлади. А.. Қаххор.

ХЎНГ-ХЎНГ тақл. с. Эзилиб, куюниб йиғлашдаги қаттиқ товушни билдиради. Мунира кичкинагина курсида мункайиб уттириб, ху̀не-ху̀нг йиғларди. Ф. Мусажонов, Химмат. Поини хола хўнг-хўне йиғлаб, қурук кўл билан уйга кайтди. Д. Нурий, Осмон устуни. Fор ичида Лавииние юракни эзадисан хўнг-хўнг йиғиси эшитиларди. X. Fулом. Машъал.

ХӰП унд. с. Сакраш, хатлаш пайтида айтиладиган нидо.

ХЎПЛАМ Бир хўплаб, оғизга олинган суюқлик миқдори. Бир хўплам сув. [Ибн Синој Уйқуси келиб, кўзиса қум тиқилганда, аллакандай бир ўтни кайнатиб тайёрланган доридан бир хууплам ичар, кўзи яна очилиб, зехни равианлаиарди. М. Осим, Аждодларимиз қиссаси. Икки чимдим ош еди-ю, бир хўлам чой ичди. У. Умарбеков, Юлдузлар.

ХЎПЛАМОК 1 Бир хўплам, хўпламхйплам оғизга олмоқ. Норбой лрим коса шўрвани остонада тик турганча хўплаб ичди. «Ёшшик». Сидиқжоннинг ёнида утииргнн киши хупллаган чойни пуркаб юборди. А. Қаххор, Қўшчинор чироқлари. ..уградан бир коиик фўллаган эди, қалқиб кетиб. қৃаттик ўқчиди. Н. Аминов, Тилло табассумлар.

2 кўчиа Ўзига олиб (ютиб) й̆̆қ қилмоқ. Пахтанине фойдасини фуплаб турар фермамиз, Чорванинг кам-кустини Бозордан сотволамиз. «Муштум». Хафта у̀тди, кун утди, Қаторлаииб анча ой. Жу̀и уриб, қирғоғини Хуплар эди телба сой. Ғайратий. Урток Рустамов, айы-иират анча пулки хўпласа керак? «Муштум».

ХЎТІПАК I Икки кўл шапалоғини бириктириб, орқаси билан уриш.

Хўппак олмоқ 1) икки қўл шапалоғини бириктириб. орқаси билан урмоқ; 2) ку̀чма ўч олмоқ; зарда қилмоқ, аччиқланмоқ; қасдлашмоқ. Ичкарида Узбек ойим мехмонларни кузатиб бўлиб, Кумуи билан онасидан хўnпак олар эди. А. Қодирий, Ўтган кунлар.

ХӰППАК П с. $\boldsymbol{\text { У. Пахтаси етилиб, яхши }}$ очилган кўсак. Хўпак пахта.

ХЎППОЗ Ёнма-ён жойлашган бир неча соч хаттачаси ва тери безларининг хамда шу сохадаги тери ва тери ости ёғ қатламининг уткир йирингли яллиғланиши; карбункул, кўк яра. Сизлоғич, чипюон, хўппоз.. ва боика а касалииклар келиб чикиии мумкин. Газетадан.

ХЎШШШАЙМОК шв. Ўшшаймоқ. Ху̀uшайнай ул!. Қачонгача мен сенинг эрингни пойлайман?' А. Қаххор, Сароб.
$\mathbf{\chi} \mathbf{y}-\mathbf{̆}-\mathbf{y}$ унд. с. Кучли таажжуб, хайрат маъноларини билдиради. Элмурод хаёлида хисоблаб кугри: -Тахминан икки минг йил-
 деди Мели полбон. ПІ. Турсун. Ӱқитувчи.
СӰЗ ЯСОВЧИ ВА ШАК: ҚЎ
1H5




Ушбу кўрсаткични тузишда 3. Маъруфовнинг «Словообразовательные и словоиз- $^{\text {. }}$ менительные аффиксы узбекского языка» (Узбекско-русский словарь, М. 1959, 716-727бетлар), А. Ғуломов, А.Н. Тихонов ва Р. Кўнғуровларнинг «Ўзбек тили морфем луғати» (1977), А. Хожиевнинг «Ўзбек тили суу ясалиши» (1989), «Ўзбек тили сўз ясалиши тизими» (2007) асарларидан, мавжуд ўзбек тили грамматикаларининг сўз ясалиши қисмларидан унумли фойдаланилди. Кўрсаткичда асосий сўз ясовчи ва шакя ясовчи кўшимчалар келтирилиб, баъзи вариант аффикслар, форсча ва арабча сўлар таркибидаги айрим аффиксоидлар ўз аксини топмаган. Шу нуқтаи назардан тузувчилар кўрсаткични тўлиқ, мукаммал, деган даъводан йироқдирлар.

-а I сўз ясовчи: 1) отларга кйшилиб, асосдан англашилган тушунча билан боғлиқ харакатни ифодаловчи феъл ясайди: ошамоқ, тунамоқ, қонамоқ. Бунда баъзи ясалмаларнинг асослари фонетик ӱзгаришга учрайди: ўйнамоқ < уйин $+a$; яиамоқ < ёu $+a$; санамоқ $<$ сон $+a$ каби; 2) сифатлардан асос англатган холатта утиш маъносини билдирувчи феъллар ясайди: қийнамок, бўшамоқ; 3) тақлидий сўзларга қўшилиб, ўша овоз билан характерланадиган харакатни англатувчи феъл ясайди: жилдирамоқ, иилдирамоқ, қалтирамоқ; 4) феъллардан сифатлар ясайди: куттара (савдо), қўца-кўша (уйлар); 5) якка ёки такрорланган тақлидий сўзлардан от ясайди: жизза, дўмбира; қахқаха, шариара; 6) тақлид сўзлардан равиш хосил қилади: zуппа-гуппа, mаппа-таппа, таққа (тўхтади), иартта.

Тузувчилар: Н. Махкамов, А. Мадвалиев.
-a II шакл ясовчи: 1) феълларга кўшилиб, харакатнинг такрорланиши, узоқ давом этиши, интенсивлик каби маъноларни ифодалайди: бурамоқ, ур(и)намоқ каби; 2) такрор ёки жуфт феъл асосларига қўшилиб, харакатнинг белгисини билдирувчи равищдош шаклини хосил қилади: кута-кута, чопа-чопа, иоша-пиша, юра-юра; 3) феълларга қўшилиб, равишдошнинг давомийлик маъносини ифодаловчи шаклини хосил қилади ва мустақил феълларни кўмакчи феълларга боғловчи восита хисобланади: ёза тур, кела қол.
-ажак ундош билан тутаган феъл асосларидан келаси замон сифатдоши шаклини ясайди: боражак, бўлажак. Бундай сўзларнинг баъзилари отлашган холатда хам бўлади: келажак.
-ай I сифат ва равишлардан асос билдирган белги, холатга ўтиш маъносини ифо-

даловчи феъл хосил қилади: куัпаймож, озаймоқ, пасаймоқ, тораймок.
-ай II ундош билан тутаган феъллардан феълнинг истак майл шаклини хосил қилади: ёзай, терай, турай, колай.
-ак 1) отдан кичрайтиш ва уххшатиџ маъносини ифодаловчи от ясайди: баргак, ичак, ййлок; 2) отлардан ўхшатиш, холат, тур билдирувчи сифатлар ясайди: мурғак (бола), қирмизак (олма), ғалвирак (ёнғоқ); 3) якка ёки такрорланган таклидий сўэлардан от ясайди: варрак, гулдурак, қарсак, ғрррак; бизбизак, дардарак.
-акам от ва сифатлардан модаллик маъносидаги равиш ва сифат хосил қилади: ёлғон(д)акам, ростакам, чинакам, хৃазилакам каби.
-аки 1) отдан сифат ясайди: оғъаки, юзаки, калбаки; 2) отдан равиш ясайди: бурунаки; 3) сифатдан сифат ясайди: пучаки, хомаки, иўраки; 4) тақлидий сӱзлардан характер-хусусият билдирувчи сифатлар ясайди: жиртаки, шартаки, ғирғираки.
-ала 1 баъзи сонларга қўшилиб, биргалик маъносини англатувчи жамловчи сон шаклини ясайди: бешала, иккала, тууртала, учала.
-ала II (-а + -ла) феълларга кйшилиб, интенсивлик маъносини ифодалайди: қайталамоқ, қуваламоқ.
-алак сифатдан кичрайтириш маъносини билдирувчи от ясайди: ду̀нгалак.

алла- 1) сўроқ олмошлари олдидан қ̆̆цилиб, предмет, белги, лайт, Ўрин ёки ходиса хақида ноаниқликни англатувчи гумон олмошини хосил қилади: аллаким, алланечук, алланима, аллақаер, аллак̧ачон; 2) вакт, махал сўзлари олдидан келиб, пайт равишини хосил қилади: алавакт, аламахал.
-ан араб тилидан ўзлашган, харакатнинг бажарилиш холатини билдирган равишлар таркибида гуё ясовчи каби ажралади, аслида у ўзбек тили материаллари асосида сўз ясамайди: мажбуран, рухан, тамоман.
-ар I 1) айрим сифатларга кўшилиб, асос англатған холатга ўтишни ифодаловчи феъллар ясайди: кўкармоқ, оқармоқ; 2) от + феъл компонентли сўзлардан кўшма отлар ясайди: бешиктерватар, бўйусар, изкувар, отчопар, қўйокар, хуснбузар; 3) от +

фешл компонентли сўзлардан хусусият билдирувчи қўшма сифатлар ясайди: иибузар, мехнатсевар, тинцииксевар.
-ар II ундош билан тутаган фешллардан келаси замон сифатдоши шаклини ясайди: борар, ёзар, келар.
-аро аслида аффикслаша бошлаган мустақил ора сўзи бўлиб, отларга қўшилиб келади, бундай сўзлар кўпинча сифат вазифасида кўлланади: базмаро, туманлараро, халкаро, уззаро, хужайралараро, хукуматлараро каби.
-аси (-a + -сн) феъл негизидан унинг сифатдош шаклини ясайди: келаси (йил), уласи (мол).
-ат I феъл асосларидан от (ўлат, кўнаm), шунингдек, отдан от (элаm) ясайди.
-дт II араб тилидан уузлашган баъзи сўзлар таркибида учрайди ва гӱ̈ кўшимча тарзида ажралади; аслида у узбек тилида сўз ясамайди: зарурат, камолат, охират (яна қ. -нят).
-ақай чаи, ўнг каби айрим сўзлардан сифат ясайди: чанақай, ун(с)ажай.
-ағон феъл асосларидан англашилган маънонинг ортиқлигини, мукаммаллигини ифодаловчи хусусият, холат билдирувчи сифатлар ясайди: билағон, кулағон, сузағон, menaroн, monafoн, чопағон, қопағон.
-б феъл негизларидан ўтган замон равищдоши шаклини хосил қилади: су้злаб, тараб, ўйнаб, қариб каби. Бундай равищдошларнинг айримлари кўмакчига кўчган: Кишлоқка қараб (томон) кетди.

ба-[ф. ب - биргалик, бирор нарсага эгалик маъноларидаги олд қўшимча) отларга кўшилиб, асосдан англашииган тушунчаларга эгалик ёки ортиқлик маъноларини билдирувчи сифат ясайди: бадавлат, бахяво, бахайбат, бақувват (яна к. бон).

бад- [ф. بـ - ёмон, ярамас] отдан салбий маъно, яъни «ёмон» маъносидаги сифатлар ясайди: бадбахт, бадбаиара, баджаул, баднафс, бадном, бадхулк.

бар- [ф. بـ - -га, томонга, устида, олдида, учун маъноларидаги олд кўшимча] отларга қўшилиб, шу от ифодалаган маънога эгаликни, унга эришганликни билдирувчи скфат ёки равиш хосил қилапи: барвакт, баркамол, барқарор, бархаёт, бархак.
-бахї 【ф. بـخش - берувчи, бағишловчи; a. - - <бермок, бағишламок, совға

қилмоқ» фл. нинг хоз. зам. шакли] отларга қўшилиб, асосдан англашилган нарсани бериш, бағишлаш, шу нарса билан таъминлаш хусусиятига эга деган мазмундаги сифатлар ясайди: илхомбахи, оромбахш, рохгатбахи, хяаётбахи.

бе-[ بی - инкорни, йўқликни ифодаловчи олд қўшимча) от асосларидан олдин кўшилиб, асосдан англашилган тушунчага эга эмасликни, муайян белги-хусусиятнинг йўқлигини англатади: 1) шахсга оид харак-тер-хусусият, холатнинг мавжуд эмаслигини билдирувчи сифатлар ясайди: беармон, беодоб, берахм, бесабр, бехафсала; 2) асосдан англашилган шакл-кўриниш, хусусият, холатнинг мавжуд эмаслитини билдирувчи сифатлар ясайди: бевакт, бежанжал, беухиов. бе- қўшимчаси орқали ясалган баъзи сифатлар яхлит холга келиб, қисмларга ажралмайди: бежирим, безовта, бекор, бесўнакূай. Баъзан қўшма сўзларга қўшилиб, сифат ясайди: бекам-кўст, беном-ниион каби. Баъзан тожик тилидаги но- олд қўшимчаси, баъзан эса ўзбекча -снз аффикси билан функционал алмашиши мумкин: беайб - айбсиз, беандаза - андазасиз, беармон - армонсиз, бебахт - бахтсиз, беваж - важсиз, бевосита - воситасиз, бедаво давосиз. Бе- билан -сиз ёки но- аффиксларини алмаштириш мумкин бўлмайдиган уринлар (семантик фарқланадиган уринлар) хам бор: бебои - нобои кўлланмайди ёки бебои (шўх) - бошсиз (бошқа маънода); нотини сўзи хам айни маънода бетини, тинисиз тарзида қўллана олмайди.

бо- [ф. ᄂ - бирор-бир сифатга, белгига эгаликни билдирувчи олд қўнимчај айн. ба-: боадаб, боакл, бообру, бохабар.
-боз | $\phi$. بـاز - ўйновчи; «уйнамоқ» фл. нинг хоз. зам. шаклии отларга қўшилиб, асосдан англашилган нарса ёки холиса билан фаол шуғулланадиган. унга қизиқадиган, жуда берилган (шахс) каби маъноларни берувчи сифатлар ясайди: аризабоз, каптарбоз, сафсатабоз, қиморбоз каби. Баъзан у оғзаки нутқда -воз шаклида хам ишлатилади (б $\rightarrow$ в): беданавоз, майнавоз, масхаравоз, найзавоз.
-бон [ф. - қўриқловчи, сақловчи, асровчи] бирор нарсага қараб турувчи, уни сақловчи, қўриқловчи шахс маъносидаги от ясайди: боғбон, дарвозабон, саройбон. -бон

морфемаси баъзан -вон шаклида хам учрайди (б $\rightarrow$ ): соявон, тарозивон каби.
-в унли билан тугаган феъл асосидан харакат номи, жараённи билдирувчи отлар ясайди: айблов, бағишлов, безилов, мактов, сайлов, синов, сўзов, тергов, ундов, кишлов, хайдов; бундай вақтда в олдидаги а товуши о га ўтади (а $\rightarrow 0$ ). Ушбу қўшимча, шунингдек, конкрет предмет номини кўрсатувчи от хам ясайди: буров, яйлов, қиилов. Ўрнига қараб, -(и)ш, -(у)в, -моқ аффикслари билан функционал алмашиши мумкин. Мас.: айблов // айблаш // айбламоқ; кутлов// кутлаи // кутламоқ.
-ванд отларга қўшилиб, асосдан англашилган маънога эга эканликни билдирувчи (шахсга хос) сифат ясайди: касалванд, наиаванд (яна к. манд).
-вачча [ф. بحـه - бола, гу̀дак] 1) бирор қариндошнинг, умуман, бирор кишининг боласи (ўғли, қизи) маъносидаги отлар ясайди: акавачча, амакивачна, бойвачча, жиянвачча, холавачча, қозивачча; 2) жониворларга нисбатан ишлатилганда хам, «айни жониворнинг боласи» маъносини билдиради: итвачча, кучуквачча, муиуквачча. Итвачча, қулвачча типидаги қўлланишларда услубий буёқдорлик кузатилади.
-вер бермок ёрдамчи феълининг интервокал холатдаги асоси буллиб, аффиксга айланиш жараёнидадир ( $\sigma \rightarrow$ в). -а ёки -й шаклидаги равишдошдан давомлилик, такрорланганликни билдирувчи феъл ясайди: ёзаверди, сўзайверди, ўкийверди каби. Баъзан «бошлайвер», «тортинма» каби тўсиқсизликни билдириш маъносига хам эга бўлади: Нега жимсан, гапиравер.
-вий [a. дан сифат ясовчи қўшимча] одатда, араб ва эроний тиллардан кирган сўзларда - нисбий сифатлар таркибида учрайди: афсонавий, замонавий, оилавий, қабилавий каби (к. -ий).
-вор от, сифат туркумига оид сўзлардан хослик, характер-хусусият, шакл, холат каби белги маъноларини англатувчи сифат ва равиш ясайди: афсонавор, доривор, мардонавор, уауғвор, умидвор.
-га І жўналиш келишигининг асосий шакли бўлиб, ўзи кйшилган асоснинг луғавий маъносига кўра харакатнинг йўналиш нуқтасини, объект, ўрин, пайт каби маъ-

сил қилади. Улар бутунги кунда шахс оти сифатида қўлланади: жодугар, иғвогар, сехрргар, ситамгар, фирибгар. Шунингдек, -чи билан биргаликда хам келади: савдосарчи. Бу плеонастик аффикслардир. Бунда улардан бири семантих жихатдан кучсизланиб, сўз ясовчидан шакл ясовчига ўтади.
-гарчилик (-гар $+-ч и+$-лик) қўшма аффикс: 1) от асосларидан хусусият, холат, баъзан касб номини англатувчи мавхум отлар ясайди: ёғингарчилик, исрофгарчилик, лойарчилик, оворагарчилик, совунгарчилик каби; 2) ясама сифатларга кўшилиб, хусусият номини англатувчи от ясайди: бемазагарчиикк, бемазнигарчилик, серобгариилик каби.
-гач феълларга қўшилиб, пайт ва сабаб маъносини англатувчи равишдош шаклини ясайди: битиргач, ёзгач, кўрzач, юоргач. Унинг пайт ва сабаб маънолари, одатда, умумий матнда аниқлашади (мас., у айтгач..), лекин инкор шакли билан келганда, кўпинча, сабаб билдиради: У бормагач, мен бордим (яна к. -кач, -қач).
-гача (-га +-ча) қўшма аффикс. От, сифат, равиш, олмошдан пайт-чегара маъносини билдирувчи равиш ясайди: кечгача, кузгача, мактабгача, уйгача каби (яна к. -кача, -қача).
-ти I I) феъл асосларидан нарса-объект ва қурол отларини ясайди: сузги, супурги; 2) феъл асосларига қӱшилиб, мавхум от ясайди: кулси, сеззи.
-ги IJ унли ёки жарангли ундош билан тугаган от, равишларга қўшилиб, пайтга муносабат, хослик билдирувчи, кўпинча нисбий сифат хосил қилади: аввалси, бурунги, кечаги, кузги, кундузги, тонгги, тунги, эндиси, қадимси каби.
-ги 111 эгалик аффикслари билан бирликда келмоқ феъли билан қўшилганда, хохиш маъносини англатиш учун хизмат қилади: кўрги + м келди, ўқиеи + м келди каби. Худди шу маъно -ги+м аффиксли сўзларни бор ва йўқ сўзлари бошқарганда хам юз беради: сўраги $+\boldsymbol{м}$ бор, ухлаги $+\boldsymbol{м}$ $\ddot{u}{ }^{\prime} k$ каби.
-гиз феъл асосларига қўшилиб, феълнинг орттирма даражаси шаклини хосил қилади; -гиз қўшимчаси аксар холларда ўтимсиз феълга қўшилиб, уни ўтимли

феълга айлантиради: боргиз, есиз, кийсиз, юреиз.
-гнн феълдан англашилган маънони алохида таъкидлаш, кучайтириш билан ифодалайдиган, феълнинг II щахс бирлик сондаги буйруқ майлини хосил қилади: боргин, ёзгин, келгин, олгин, у̀тиргин (к. -кин 1, -қНн II).
-гнна I модал муносабат ёки субъектив бахо шаклини хосил қилади: 1) отнинг эр-калатиш-кичрайтириш шаклини хосил қилади: болагина, жонгина(м), қизгина каби; 2) сифатнинг субъектив бахо шаклини хосил қилиб, предметга, шахсга бўлган ижобий муносабат маъноларини англатади: енгилгина, жажжигина каттагина, кичкинагина, соддагина, ширингина, яхииеина, қаригина; 3) равишга қўшилиб, модал маъно хосил қилади: анчагина, астагина, кўпеина, озеина, эндисина, хпалисина.
-гнна II урғусиз холатда айирув-чегаралов юкламаси вазифасини бажариб, ажратиб кўрсатиш, алохидалик маъноларини хосил қилади: бизаареина, сенгина, сўзарнисина, факатгина каби.
-гир I феълларнинг буйруқ шаклига, яъни асосига қўшилиб, бирор харакат ёки хусусиятнинг ортиқлигини билдирувчи сифат ясайди: билгир, сезгир, тезгир каби.
-гир II [ф. گیی - тутувчи, ушловчи; бўйсундирувчи; كرفتز - «олмоқ, тутмоқ, ушламоқ; босиб, эгаллаб олмоқ, буйсундирмоқ» фл. нинг хоз. зам. шакли! отларга қўшилиб, асос англатган нарсани тутиб, ушлаб олувчи, ўзига бўйсундирувчи маъносидаги шахс отини ясайди: жахэонгир, оламсир, фазогир.
-гич феълларга қўшилиб, асосдан англашилган харакатни амалга оширувчи қурол, асбоб отини ясайди: бириктиргич, ковлагич, кўтараич, майдалагич, пуркагич, сузгич, ўтказгич, қистиреич, (қозон)ювгич каби.
-гох [ р. هاگ - вақт, пайт; қўшма сўзнинг ўрин билдирувчи иккинчи қисми] асосдан англашилган воқеа-ходиса билан боғланган ўринни билдирувчи от ясайди: жанггох, оромгох, сайилгох, кароргох каби.
-гудек февлларга қўшилиб, равиш ясайди: еб қуйсудек, мактаса мактагудек, уляудек каби.
-гувчн феълга қ̆̆шилиб, типик харака маъносини ифодаловчи сифатдош шакли ни хосил қилади (бирмунча архаиклашган интилгувчи, қолеувчи (У хамма вақт ерг қараб юргувчи эди).
-гулик қўшма аффикс, феълларга кў шилиб, феълнинг сифатдош шаклини хо сил қилади: айтгулик, егулик (овқат), em гулик (ситам).
-гун -дай, -дек аффикслари била биргаликда келиб, феъл асосларидан иш! ярарли, мос келувчи, арзийдиган, шунинו дек, ўхшашлик маъноларидаги (к. -дай, -ден равиш ясайди: арзисундай, айтеундай, ўл гундек каби.
-гунча феъллардан пайт маъноси била алоқадор равишдош шаклини ясайди: бою гунча, ёзгунча, пиигунча, узгунча, юргунч каби. Бунда давомлилик маъноси (Шахарг етгунча сухбатлашиб келди) хамда ишнин мўлжалланган иккинчи ишдан кейин ба жарилиши маъноси (Овқат пиисунча, бола ларни ювинтирди) ифодаланади.
-гур феълга кйшилиб, (ижобий ёки сал бий) истак маъносини ифодалайди; одат да, сифатдош ва сифатларга тўғри келади Боласи туимагур ёш-да. Умринг узоқ бӱл гур. Улмагур отам бермайди севганимга, ёр ёр; Ўагур! Кўр буляур! Яи(ш)амагур!
-гуси феълнинг келаси замонини кўр сатувчи тарихий шакл. Хозир ўзбек тилид фақат шеъриятда услубий мақсадларда иш латилади: Хосилингиз мўл бўлеуси, Душ ман куйиб кул бўлгуси (к. -ғуси).
-гў̆ | $\phi$. «айтмоқ, сўламоқ» фл. нинг хоз. зам. шак ли] отларга қу̀шилиб, асосдан англашилга: иш-харакат, ходисани доим бажариб (ай тиб) турадиган шахс отини ясайди: вадда гуйи, дуогўй, насихатеўй, хақиқатеуй.
-да ! пайт билдирувчи суัзларга қўши либ келганда, маъноси ўрин равишига тўғ ри келади: ёзда, кузда, тезда, якุинда.
-да II феъл ясовчи архаик қўшимча алдамок, индамок, ундамоқ, хайдамоқ. Хо зирги -ла ясовчисининг алломорфидир.
-да III ўрин-пайт келишигининг шакл бўлиб, ўзи қўшилған асоснинг маъносиг: кўра харакатнинг (баъзан предметнинг бўлиш нуқтасини, ўрин, пайт, объект маъ ноларини ифодалайди: далада, дарсда менда, сойда каби.
-да IV таъкид, туссиқсизлик юкламаси вазифасини бажаради: битса-да, бўлса-да, келса-да, сен-да.
-да V боғловчи, бундай вақтда у ва, хам боғловчилари билан синонимик муносабатда бўлади (лекин маъновий жихатдан фарқланади): келди-да кетди // келди ва кетди; келса-да ииламади // келса хам ииламади.
-даги қўшма аффикс (ўрин келишиги кўрсаткичи -да+-ги); от, сифат, равиш ва олмошдан сифат ясайди: биздаги, боғдаги, бундаги, галдаси, мендаси, навбатдаги, режадаги, сендаги, сиздаги, узоқдаги, уйдаги, якиндаги, куйидаги каби.
-дай // -дек от, сифат, олмош туркумидаги сўзлардан қиёслаш, ўхшатиш йўли билан предмет ва иш-харакатнинг белгисини билдирувчи сифат ва равиш ясайди: аввалсидай (-дек), бургутдай (-дек), гулдай (-дек), кафтдай (-дек), муздай (-дек), ойдай (-дек), сиздай (-дек), тоғдай (-дек), чамандай (-дек), ўқৃдай (-дек), қадимгидай (-дек), кииичдай (-дек), қуидай (-дек). -дай // -дек орқали ясалган баъзи сифатлар ажралмас холга келиб қолган: жиндай, жужжабирдай (жон), қитдай (туз).
-дак I феъл асосидан от ясовчи каммахсул қўшимча: кекирдак, югурдак каби.
-дак II -дай ёки -дек элементининг сўзлашув нутқидаги фонетик кўриниши (к. -дай //-дек).
-дан I от, сифат, равиш ва сонлардан парадигмадан ажралиб - қотиб, бошқа туркумга кўчиш йўли билан равиш ясайди:, атайдан, афтидан, бехосдан, бирдан, ростдан, тездан, тубдан, ту̀сатдан // тўсиндан, чиндан, янситдан, кайтадан, қасддан, қўкқисдан, халитдан каби.
-дан II чиқиш келишигининг наклини хосил қилиб, ўзи қўшилған асоснинг маъносига кўра харакатнинг чиқиш нуқтаси, объект, уррин, пайт, сабаб каби маъноларни англатади: китобдан, мактаб́дан, ундан, шахุардан каби. -дан аффикси билан, сабаблн кўмакчилари хамда тўдадан ажратилганлик маъносини билдирганда, қаратқич келишиги қўшимчаси -нинг билан синонимик муносабатда буллади. Такрор сўзларнинг биринчи қисми таркибида келиб, кучайтириш маъносини билдиришга хизмат

қилади: кундан-кун, кўпдан-кўп, узунданузоқ, янгидан-янги каби.
-дан III дона сонларга кўшилиб, бўлиш, тақсимлаш маъносини англатувчи тақсим сон шаклини хосил қилади: бештадан, учтадан, у̀нтадан каби.

дар- [ф. د - -да, ичида, давомида; бўйлаб] форс тилидан тайёр холда ўлашган даргумон, дарғазаб, дархакиқат, дархол каби сўзлар таркибида ажратилади; ўзи құ̆шилган асос англатган тушунчага эгалик, шу нарса қуршовида бўлиш маъноларини билдиради; -ли, -да қўшимчаларининг маъносига тўғри келади. Қиёс.: даргумон // гумонии // гумонда; дархақикат // хақиқатда.
-дек //-дай к. -дай //-дек.
-ди харакатнинг хозирги-келаси, келаси ёки ўтган замонда бажарилганлиги ёки бажарилажагини кўрсатадиган тусловчи аффикс: иилайди, ўқийди; ёзади, теради; ёзди, келди, ўкиди каби. Бу қўшимча -ар аффикси воситасида ясалган сифатдошларга кўшилиб, давомлилик, такрорланиш каби маъно англатувчи шакл хосил қилади: борарди, келарди, куррарди, сузарди, ташиарди каби.
-диган равишдош шаклидан келаси замон сифатдоши шаклини хосил қилади: ёзадиган, келадиган, ўкийдиган каби.
-дик шеъриятда, сўзлашув нутқида баъзан эдик феъли (I шахс кўплик) -ар аффикси воситасида ясалган сифатдошлардан сўнг -дик шаклида ишлатилади ва давомийлик, такрорланганлик маъносини билдиради: ёзардик, келардик, турардик, укирдик.
-дин хозирги -дан шаклининг архаик кўриниши.
-днр I III шахс бирлиқдаги кесимлик аффикси; феълдан болша сузз туркумларига қўшилиб, айни вазифани бажаради: акам инженердир, синглим учуєчидир, укам укквчидир каби.
-дир II сўзларга қўшилиб. гумон, тахмин, ишонмаслик маъноларини хосил қилади: бажаргандир, боргандир (борган бўлса керак), келгандир, студентдир (студент бўлса керак), турдандир, укигандир каби.
-дир III сўроқ олмошларига қўшилиб, ноаниқ шахс, предмет, белги маъноларини англатувчи гумон олмоши шаклини ясайди: кимдандир, кимдир, нимадир, каердандир, каердир, қандайдир каби.

37-Ўзбек тнлининг иэох̧ли луғати
 орттирма нисбат шаклини хосил қилади: ёздир, куадир, ку̀ндир, олдир, толдир, тўлдир. Жарангсиз ундошдан сӱнг -тир шаклида айтилади ва ёзилади (қ. -тир). Лекин н, л товушлари билан биттан кўп бўғинли сузларда -дир эмас, -тир қўлланади: чу̀милтир, қувонтир.
-дик айрим феъллардангина от ясайди: ташландик, топилдиқ, қолдиқ, қоқиндиқ, кувондик (асли сифатдош), хордик.
-дон I [ $\phi$. ган идиш маъносидаги кўшимча! отларга қўшилиб. бирор предметни сақлаш учун хосланган нарса, идиш оти ясайди: сулдон, кулдон, сиёхдон, сувдон, сурмадон, туздон, уқдон, қаламдон каби.
-дон Il [ф. دان - билувчи; دانسـت - «билмоқ, хабардор булмоқ; ӱрганмоқ; билиб олмоқ» фл. нинг хоз. зам. шаклиј отларга қўшилиб, «билувчи» маъносидаги, шахснинг характерини, хусусияти, белгисини кўрсатувчи сифат ясайди: билимдон, zапдон, кєадрдон, хисобдон.
-дор [ф. . - эга бўлувчи; сақловчи, қўриқловчи; $\dot{j}$ - «бирор нарсага эга булмоқ, эгалламоқ» фл. нинг хоз. зам. шакли] асосан от туркумидаги сўзлардан куйидаги маъноли сифатлар ясайди: I) отларга қўшилиб, шу сўз орқали ифодаланган предметга эгаликни, ўша маънодаги нарса ёки ходисанинг мавжудлигини англатади: айбдор (киши), байроқдор, диндор (одам), нишондор, рангдор (чит), қарздор (одам), хомиладор (аёл); 2) сўз асосидан англашилган тушунчанинг (предмет, хусусиятнинг) ортиқлигини, катталигини билдирувчи сифатлар ясайди: еўитдор, донгдор, жафлдор, пулдор, ширадор, хосилдор, хусндор каби.
-дош отлардан биргалик, шериклик, умумийлик каби маъно англатувчи от (шахс оти) ясайди: ватандош, замондои, йўлдош, курсдои, синфдош, фикрдои, кариндош, куролдои.
-доқ I буйруқ феъли шаклидан нарса оти ясайди: қовурдоқ, кўндоқ.
-доқ II $y$, бу, шу кўрсатиш олмошларидан ундоқ, бундоқ, щундоқ каби сифатлар ясайди (кўпроқ суулашув нутқида учрайди).
-ду" [ф. моқ, тикиб қўймоқ, чатмоқ, чокламоқ»

фл. нинг хоз. зам, шакли] асосдан англашилган предметни тикувчи хунарманд ма'ъносидаги от ясайди: дўппидўз, зардўз, каитадўз, мўйнаду̀з, чопондўз, этикдўз.
-ётган унли билан тугаган феъл асосларига қўшилиб, харакатнинг давомийлигини билдирувчи сифатдошнинг хозирги замон шаклини хосил қилади: бораётган, келаётган, суулаётган, чикаётган, ўқиётган каби.
-ётнр равишдош шаклига қўшилиб, харакатнинг давомийлигини англатувчи феълнинг хозирги замон шаклини хосил қилади: бораётирман, бораётирсан, бораётир каби.
-жон I аффиксоид, асосан, атоқли отлар, қавм-қариндошлик терминларига қўшилиб, эркалатиш, ўрни билан кесатиш маъносини билдиради: дадажон, онажон. тоғажон, укажон; Набижон, Қосинжон каби; бақлажон, маймунжон, патинжон каби отлардаги -жон бошқа функциядаги омоним аффиксдир.
-жон II [ . جـان - қалб, дил; рух] турли су́з туркумларига оид бирликлардан сифат ясайди (бундай сўзларнинг баъзилари форсча изофалардан иборат): жонажон, нимжон, оромижон, рохатижон, қақажон.
-зор [ $\phi$. .j; - бирор нарса кўт бўлган жой маъносини ифодаловчи кўшимчај отларга қўшилиб, асосдан англашилган предметнинг кўп тўпланган ёки мўл бўлган ўрнини билдирадиган отлар ясайди: бодомзор, гулзор, илонзор, олмазор, пахтазор, узумзор, чакалакзор. қамиизор.
-н I айрим сўзларга кўшилиб, асосдан англашилган тушунча билан боғлиқ харакатнинг амалга ошишини билдирувчи феъллар хосил қилади: бойимоқ, тинчимоқ, чангимоқ.
-и II [ $\phi . ._{s}$ - ёйи нисбат, яъни айрим нисбий сўзлар ясовчи қўшимчај бошқа тиллардан кирган сўзларда учрайди, одатда, ўрин-жойга муносабатни билдирувги сифат ясайди: каимири, кобиии, самарқанди, хитойи каби.
-н IH ундош товуш билан тугаган отларга қўшилиб, асосдан англашилувчи предметнинг III шахс бирлик ёки кўпликка нисбат берилаёттанини ифодаловчи эгалик қўшимчаси: ватани, дусти, китоби, қяалби каби. Уларда асосан кўплик маъноси узи-

дан олдин келган -лар орқали ифодаланади: дустмаари, китоблари, қяламлари каби.
-иб ундош билан тугаган асослардан феълнинг хосланган шаклини хосил қилади: харакатни бошқа бирор харакатдан олдин бажарилганлигини ёки у билан бир пайтда бажарилганлигини билдиради: бориб (олди), ёзиб (олдим), келиб (турди), эиитиб (келди), кўзғалиб (ўтирди) каби.
-из феъл асосидан унинг орттирма нисбат шаклини хосил қилади. Лекин маълум фонетик шароитдагина қўлланади: оқиз, тегиз, томиз, эмиз.
-нй [ $\phi$. $\leq$ нисбий сифат ясовчи қу̀шимча) 1) ундоц товуш билан тугаган отлардан хослик, тааллуқлилик маъносини англатувчи нисбий сифат ясайди: амалий, марказий, одамий, танқидий, таклидий, шаклий каби. Бу аффикс баъзи сўзлар таркибида ажратилади, баъзиларида эса мустақил морфема сифатида ажратилмайди: маданий, самимий, сиёсий, қаққоний; 2) топонимик номлардан ёки бошқа баъзи бир отлардан ёки сифатлардан атоқли отлар (лақаблар) ясайди: Хоразмий, Навоий, Муқимий, Чустий каби. Бу аффикс билан ясалган суузар пассив бўлиб, шоир, олим ва ёзувчиларнинг фамилиясини хам кўрсатади: Амин Умарий (Умаров), Дуиан Файзий (Файзиев), Жалол Икромий (Икромов), Рахмат Файзий (Файзиев), Юнус Ражабий (Ражабов).
-ик I ундош билан тугалланувчи фезл асосларига қўшилиб, от ва сифатлар ясайди: кесик, кўрик, тешик, улик.
-нк II турли сўз туркумларидан фетл ясайди: бирикмоқ, ичикмоқ, кечикмоқ, ку゙зикмоқ каби.
-ил ундош билан тугаган сўзлардан феълнинг мажхул нисбат шаклини, баъзан эса ўзик нисбат шаклини хосил қилади: айтилди, борилди, етилди, отилди, сурилди; -нл аффиксининг ўзлик нисбатда ёки мажхул нисбатда эканлиги кўп холларда умумий матнда билинади (к. -кн, -л, -н).
-илдоқ тақлидий сўзлардан от ва сифат ясайди: бижилдок, бизилдок, жикилдок, ликилдок, пирилдоқ, пирсилдоқ, пўрсилдоқ, сулаилддқ, хирилдоқ, шақилдоқ, шилиилдоқ, хиқилдок каби.
-илла тақлидий су́злар асосидан англашилган маъно билан боғлиқ харакатнинг

амалга оширишни билдирувчи феъллар хосил қилади: акиламок, визиламок, ғизилламоқ, диркиламоқ, лопилламоқ, серкилаамоқ, чирқиламоқ, шивилламоқ, қарсылламоқ каби. Увилламоқ, шувиламоқ, хувилламок каби ясалмалар имлоси хануз тўлиқ меъёрлаштирилмаган: ловуламоқ // ловилаакоқ, шувуламоқ // шувиламоқ.
-нм 1 ундош билан тугаган феъл асосларидан жараён, харакат натижасида хосил бўладиган фаолият отларини ясайди: билим, босим, булим, кесим, кийим, кирим, кўчим, терим, тилим, тиним, чиқим, ўлмм, урим, қочирим, қўмим.
-им II сифатлар ва даража-миқдор равишлари ясайди: айрим, сикии, чеким, қุисим каби.
-им III ундош товуш билан тугаган отларга қўшилиб, асосдан англашилувчи предметнинг I шахс бирликка нисбат 6eрилаётганини ифодаловчи эгалик қўшимчаси: боғим, ватаним китобим, кўзим, уйим, фикрим, шахрим.
-имиз (-им + -из) ундош товуш билан тугаган отларга қўшилиб, асосдан англашилувчи предметнинг I шахс кўпликка нисбат берилаётганини ифодаловчи эгалик қўшимчаси: китобимиз, мактабимиз, юртимиз каби.
-нмтил қ. -Нмтнир.
-имтир ранг-тус билдирувчи сифатларга қўшилиб, белгининг кучсизлигини, камлигини билдирувчи сифат шаклини ясайди: кўкимтир, оқุимтир, сарғимтир, қизғимтир. Бу аффикс баъзан -нмтил шаклида хам келади: кӱкиитир // кўкимтия каби.
-ин I феъл асосли сўзлардан, асосдан англашилган иш-харакатни амалга ошириш натижасида хосил бўлган отлар ясайди: ёгин, йиғин, тиқин, экин, кўиин каби.
-кн II от асосли сўзлардан холат билдирувчи сифатлар хосил қилади: оташин (нутқ), эркин (қуш), гиштин (уй) каби.
-ин Ill буйруқ феълларидан характерхусусият, холат билдирувчи сифатлар ясайди: соғин (сигир), тукин (дастурхон), тўаин (ой), яширин (гап).
-нн IV холат, пайтга муносабат билдирувчи жуфт равишлар ясайди: бирин-кетин, езин-киииин, очин-тўкин, эртан-кечин.
-нн V феълнинг ఫзлик нисбатини, баъзан мажхул нисбатини хосил қилади: бе-

кинмоқ, ёпинмоқ, илинноқ, кийинмоқ, олинмоқ, тақұинмоқ, чекинноқ, ювинмоқ, қилинмож каби (к. -л, -н, -ил).
-ин VI борайин, ёзайин, ўкийин типидаги қўшилмаларда маънони кучайтирувчи элемент сифатида кџлланади.
-ннг I ундош билан тугаган отларга қўшилиб, асосдан англашилувчи предметнинг 11 шахс бирликка нисбат берилаётганини ифодаловчи эгалик қўшимча: мактабинг, уйинг, фикринг, юртинг, қаламинг, қошинг.
-инг II қаратқич келишиги қўшимчаси; мен, сен олмошларидан сўнг -ннг шаклида (менине, сенине) бўлади, яьни бир -н товуши тушиб қолади.
-инг III ундон билан тугаган феъл асосларига қўшилиб, II шахс хурмати, баъзан эса ӱша шахснинг кўплиги маъносини ифода қилади: боринг, ёзинг, иилатинг, келинг, кулдиринг, олинг, топинг каби. Бу аффикснинг эгалик шакли ва тусловчи аффикс холатлари (кўзинд - кўринг) тарихий жихатдан алоқадор: булар бир манбага эга.
-ннгиз I (-ннг + -из) иккинчи шахс эгалик аффиксининг кўплиги. Ундош билан тугаган сўзларга қўшилиб, асосдан англашилувчи II шахс кўпликка нисбат берилаётганини ифодалайди: ватанингиз, дусттингиз, китобингиз, сўзингиз, уйингиз каби.
-ннгнз II ундош билан тугаган феъл асосларидан буйруқ майлининг II шахс кўплик шаклини хосил қилади: айтингиз,
 ўрни билан хурмат маъноси хам бўлиши мумкин. Нутқда кўпинча -инглар шакли қўлланади: айтинглар, келинглар.
-ннди феъл асосларига қўцилиб, айни феъл билдирган харакат натижасида пайдо бўлган предметни билдиради, натижа оти ясайди: йиғинди, куйинди, оқинди, супуринди, чиқинди, чукинди, ювинди, қиринди каби (к. -нди).
-инчи ундош билан тугаган саноқ сонларга кӱшилиб, кетма-кетлик маъносини англатувчи тартиб сон шаклини хосил қилади: бешинчи, биринчи, учинчи, юзинии, унинии, қиржинчи каби (к. -нчн).
-ир I от ва тақлидий суззлардан феъл ясайди, сўз асосидан англашилган маъно

билан боғлик бўлган харакатни бажаришни билдиради: zanup, mуnир, шопир каби.
-ир II 1) тақлидий сўзларга қўшилиб, унинг кенгайган шаклини хосил қилади: так-так - такир-такир каби; 2) феълларга кўшилиб, орттирма нисбат шаклини хосил қилади: битирмоқ, ичирмоқ, куัчирмоқ, очирмоқ, оиирмоқ, пииирмоқ, учирмоқ, кочирмоқ.
-нра ундош билан тугаган баъзи тақлид сўзлардан ўша товуш ёки холат билан характерланадиган ишни бажариш маъносидаги феъл ясайди: суркира, милтира, шарқира, яркира.
-истон [ $\phi$. ستان - «эгалловчи» маъносини билдирувчи қўшимча] 1) халқ, миллат номига қўшилиб, у яшайдиган жойни англатувчи ўрин оти ясайди: $\ddot{\text { У }}_{\text {ббекистон, }}$ Кирғизистон, Қозоғистон, Тожсикистон, Туркманистон, Фарангистон каби; 2) отларга кўшилиб, асосдан англашилган предметнинг мўллигини, маконини ифодаловчи уррин оти ясайди: гулистон, кабристон каби.
-нш I ундош билан тугаган феъл асосларига кўшилиб, харакат номини хосил қилади: бории, ёзии, келии, кулии, олии, чиқии, экии, юрии, ўтии каби.
-ишІ II феълларга қўшилиб, бирдан ортиқ бажарувчи томонидан бажарилган харакат ёки холатни ифодаловчи биргалик нисбатини хосил қилади: ёзишди, жўнатииди, куррииди, куัтарииди, текцирииди, тикииди, чикцииди, экишди, ярашииди, кุазишди.
-нш III ранг-тус билдирувчи сифатларга қўшилиб, белгининг меъёрий даражага етмаганлигини, камлигини ифодаловчи сифат шаклларини ясайди: кўкии, оқии, сарғии.

- ият (-ий + -(й)ат) [a. تِّ - нисбий сифатлардан от ясовчи кўшимча] араб тилидан ўзлашган мавхум отларда гуё сўз ясовчи сифатида ажралади, лекин у ўзек тилида сўз ясамайди: зарурият, имконият, инсоният, мажбурият, масбулият, мағяубият, кобиият ва бошқалар.
-ик I ундош билан тугаган феъллардан турли маънодаги отлар ясайди: ёрик, солиқ, тортиқ, тутантирик, чизик, чопик, қилиқ каби.

-ик II ундош билан тугаган феъллардан холат, шакл, хусускят ифодаловчи сифатлар ясайди: буруииқ, синик, сиқчкқ, тиник, чўик, кисиқ.
-иқ III отларга кўшилиб, бирор предметга, холатга муносабат билдирувчи феъл ясайди: йўиқс, ниниқ каби.
-иK IV феълнинг буйруқ майли шаклига қўшилиб, кучайтириш, интенсивлик маъноларини шакллантиради: толиқмок, қониқмоқ.
-н̆ I сифатларга кўшилиб, сўз асосидан англашилган холатга утмоқ, шунга эга бўлмоқ каби маънони ифодаловчи феъл ясайди: қорай.
-й II унли билан тугаган феълларга қўшилиб, харакатнинг белгисини билдириш вазифасида асосан такрорий равишдошлар шаклини хосил қилади: йиғлай-йиғлай, су̀-рай-сурай каби.
-й III феълларга қўшилиб, сўзловчининг харакатни бажаришга бўлган истак майлининг I шахс бирлик шаклини хосил қилади: ундошлардан кейин қўшилганда -а боғловчиси билан келади: боилай, таилай, укий; бор (а)й, кел (а)й.
-йнн (-айин) феълларга кйшилиб, сўзловчининг харакатни бажариш истагини ифодаловчи буйруқ-истак майли шаклини хосил қилади: борайин, кўзлайин, суัзлайин каби.
-к I унли билан тугаган феъл асосларидан нарса-курол, натижа ёки холат оти ясайди: безак, истак, курак, тилак, тўиак, элак.
-к II тақлидий сўзлардан ясалган феълларга қўшилиб, асосдан англашилган ұаракатни бажарувчи предметлар номини ясайди: бизбизак, гулдурак, пирпирак.
-к III ўтан замон III шахс бирлигига қўшилиб, ўтган замон феълининг I шахс кўплиги шаклини хосил қилади: бордик, ёздик, келдик, ўкидик каби.
-ка I айрим отлардан феъл ясайди: иска (искабтопар).
-ка II отлар таркибида келиб, кичрайтиш маъносини билдираии: йулла.
-ка III феълнинг кучайтирувчи аффикси бўлиб келади: суркамоқ.
-ka IV $\kappa$, с товушлари билан тутаган сўзларга қўшиладиган жўналиш келишиги қўшимчаси бўлиб. ӱзи қўшилган асоснинг маъносига кура йўналиш, объект, ўрин,

пайт каби маъно оттенкаларини ифодалайди: илаккка, малакка, чангакка, эркакка, эшакка, у̀рдакка, хандалакка; баркка.
-каз жарангсиз ундош билан тугаган феълларга қўшилиб, феълнинг бошқа шахс ёки нарса томонидан бажарилган харакат маъносини ифодаловчи орттирма нисбат шаклини фосил қилади: етказ, кетказ, ўтказ каби.
-кали $\kappa$, z ундошлари билан тугаган сўзларга қўшилиб, мақсад равишдоши шаклини хосил қилади: теккали, чўккали, эккали (қ. -галн, -қали).
-кан 1 феълнинг харакат ёки холат ифодаловчи сифатдош шаклини хосил қилади: буккан, теккан, тугккан, чеккан, эккан каби (к. -ган, -қан).
-кан ІІ оғзаки нутқда экан тўлиқсиз феълининг қисқарган шаклида намоён бўлади ва у бажарган вазифани бажаради: бораркан (киёс.: борар экан), келаркан (киёс.: келар экан).
-кани $\kappa$, а билан тутаган феъл асосларидан мақсад билдирувчи равипдош шаклини ясайди: буккани, чеккани, эккани.
-канча феъл асосларига қўшилиб, бирор харакатнинг юзага келишига қадар иккинчи харакатнинг бажарилишини кўрсатишга хизмат қилувчи пайт равишдоши шаклини хосил қилади: текканна, тўкканча, экканча.
-кар жарангсиз ундош билан тугаган сўзларга кўшилиб, касб-хунар билан боглик шахс отлари ясайди: мискар каби (қ. -rар, -кор).
-кач февлнинг пайт маъносини билдирувчи равишдош шаклини хосил қилиб, харакатнинг узи билдирган харакатдан кейин бажарилишини англатади: теккач, тўккач, эккач каби.
-кача $2, \kappa$ товушлари билан тугаган сўзларга қўшилиб, найт-чегара маъносини билдирувчи равиш хосил қилади: барккача, зираккача, токкача, узуккача каби (к. -тача, -қача).
-каш I [ф. كـش - от ясовчи кўшимча; - كشيدن - «тортмоқ, чекмоқ» фл, нинг хоз. зам. шакли] 1) отларга қўшилиб, касб-хунар эгаси бўлган шахс оти ясайди: аравакаи, киракаи, пахсакаи, чизмакаи, чилдирмакаи, каламкаи (к. -чи); 2) бирор нарса чекувчи, бирор воқеа-ходисани боши-

дан ўтказган, ўтказаётган киши маъноларидаги отлар ясайди: носкаш, цилимкаи; балокаи, захиаткаш.
-кай II от туркумидаги сўзлардан инсонга хос турли хусусият, холат каби белгиларни билдирувчи сифатлар хосил қилади: дикаи, жафокаш, пасткаи, сусткаи.
-ки I феълларга кўшилиб, асосцан англашилган қаракат натижасида вужудга келувчи жараён отларини ясайди: кўчки, menки, туртки каби.
-кн II от, сифат ва равиш туркумидаги сўзларга қўшилиб, пайт ва ўринга муносабатни билдирувчи сифат хосил қилади: ички, кечки, остки, пастки, сояки, устки, юзаки, қุики.
-ки III кучайтириш, таъкид маъноларини англатиш учун қўлланувчи грамматик шакл: афсуски, демакки, жамики, нахотки, нимаики, хайриятки, хаптоки, халбуки каби.
-кнз жарантсиз ундош билан тугаган феъл асосига кўшилиб, бошқа шахс ёки нарса томонидан бажарилган харакатни англатувчи орттирма нисбат шаклини хосил қилади: еткиз, кеткиз, утккиз каби (к. -газ, -гиз, -қаз, -қнз, -газ, -гиз).
-ким к. -ки.
-кнн I буйруқ феълидан холат маъносини англатувчи сифат ясайди: кескин (к. - Гин, -қин, -ғин).
-кнн II $2, \kappa$ товуши билан тугаган II шахс феълларига қўшилиб, таъкид, кучайтириш каби маъноларни беради: теккин, тугккин, эккин каби (к. -гин, -қин II, -ғнн 1).
-кнн III оғзаки нутқда экан тўлиқсиз феъли вазифасида ишлатилади: борармикин // борар эканми, ёзармикин // ёзар эканми каби.
-кнна I $z, \kappa$ товуши билан тугаган от ва бошқа сўларга кўшилиб, кичрайтиш-эркалаш маъносини ифодалайди: билаккина, әудаккина, эркаккина каби (к. -гина, -қина). Бу аффикс урғули бўлиб, урғусиз холатда чегаралаш, таъкидліаш, ажратиш каби вазифаларда келувчи юкламадир.
-кина II сифатларга қўшилиб, субъектнинг шахсий модал муносабатини ифодалайди: кичиккина, нозиккина, пастаккина, сергаккина.
-кнр феълларнинг буйруқ шаклига қўшилиб, асосдан англашилган иш-харакат

ёки хусусмятда ортиқлик маъносини англатувчи сифат ясайди: кескир, у̀ткир.
-кич жарангсиз ундош товуш билан тугаган феълларга қўшилиб, асосдан англашилган харакатни амалга оширувчи нарсақурол оти ясайди: кескич, кукунлаткич, курсаткич, сепкич, совуткич, тепкич каби (к. -гНч, -қич, -гич).
-кор I [ф. كا, иш; мехнат, фаолият, қилмиш, хатти-харакат] касб эгаси, мутахассислик, машғулот билан боғлиқ бўлган шахс оти ясайди: бинокор, халоскор, хизматкор каби (к. -гар, -кар).
-кор ІІ от туркумидаги сўларга қўшилиб, асосдан англашилган тушунчага эгалик, у тушунчанинг ортиқлигини ёки унга хослик, ухшашлик, хусусият, холат маъноларини ифодаловчи сифатлар ясайди: нақшинкор, риёкор, фусункор, ииддаткор, хаваскор каби.
-кор III [ф, كار كدن , كاشَتْن ; экувчи, - «экмоқ» Фл. нинг хоз. зам. шакли] отларга қўшилиб, асосдан англашилган нарсани экувчи шахс оти хосил қилади: похтакор. шоликор, ғаллакор.
-ку таъкидлаш ва кучайтиришни билдирадиган юклама: бординг-ку, инсон-ку, она-ку, олдинг-ку, сен-ку, уккидинг-ку каби.
-кунча $\kappa$, $z$ ундошлари билан тугаган феълларга кўшилиб, асосдан англашилган харакатнинг бажарилиш вақтини билдирувчи равишдош шаклини хосил қилади: туัккунча, чеккунча, эккуниа.
-л унли билан тугаган феълларга қўшилиб, мажхул нисбат, баъзан эса уузлик нисбат шаклини хосил қилади: сурралди, чайқалди, уралди, кийналди, қуॅзғалди каби.
-ла I 1) отларга қўшилиб, асосдан англашилган нарса билан боғлиқ ишни юзага келтириьш, амалга ошириш маъноларини билдирувчи феъл ясайди: аррала, иила, кўзла, мойла, қиила; 2) сифат ва равишларга қўшилиб, асосдан англашилган холатга, тусга эга бўлиш маъноларини ифодаловчи феъллар ясайци: ёмонла, секинла, тезла, текисла, тикла; 3) ундов ва тақлидий суузларга қўшилиб, уларга хос хис-хаяжон, буйруқ-хитоб, мурожаат, товуш ёки бирор холат кабиларни амалга ошириш, бажариш маъноларини билдирувчи феъллар хосил қилади: додла, уфла, чухла, хихила; гумбурла, шитирла, ялтилла каби. -ла кўшимчаси энг махсулдор

бўлиб, феълдан ташқари деярли барча туркумлардан феъя ясайди.
-ла II феълларга қўшилиб, харакатнинг такрорланиши, кучайиши, узоқ давом этиши каби маъноларни ифодаловчи шакл хосил қилади: савала, қаи( $\mathbf{\text { ) ла, қувла каби. }}$
-ла III шеъриятда билан кўмакчиси қисқартирилиб, -ла шаклида ишлатилади, алохида морфема сифатида ажратилади: Кйлла созлаб бўлмайди яратган хайкалимни (А.С.Пушкин «Хайкал»). Бу элемент феъл ясовчи -ла аффихсидан урғусизлиги билан хам фарқланиб туради. Қиёс.: кўзла (феъл: мўлжалламоқ) - кўз-ла (кўз билан: от + кўмакчи).
-лаб I турли хил суз туркумларидан равиш ясайди, харакатнинг бажарилиш холатини, пайтини ва миқдорини билциради: атайлаб, йиллаб, кунлаб, кўплаб, ойлаб, сахарлаб, тепалаб, яхиилаб. Лекин -ла + -б шаклида бўлганда, икки аффикс саналади, бунда -б аффикси феълнинг равишдош шаклини хосил қилади: майдалаб.
-лаб І асосан йирик миқдор ифодаловчи саноқ сонларга қўшилиб, предметнинг ноаниқ миқдорини, тахминий хисобини билдирувчи чама сонлар шаклини хосил қилади: уัнлаб, юзлаб, минглаб каби.
-лай сӱзларга қўшилиб, харакат белгисини ифодаловчи равиш ясайди; бутунлай, тириклай каби. Баъзан кучайтирувчи -ин аффикси билан кенгаяди: бутуниайин, тириклайин.
-лан 1) отларга қўшилиб, асосдан англашилган маъно билан боғлиқ харахатни амалга ошириш, бажаришни ифодаловчи феъллар ясайди: афсуслан, завқлан, овқатлан, қаноатлан; 2) сифат ва равишлардан белги, холатни ифодаловчи харакатларни (феълларни) хосил қилади: асабийланмоқ. сергакланмоқ, хавотирланмоқ. -лан қўшимчаси сон туркумида фақат икки сўзидан феъл ясайди: иккиланмоқ.
-лар l отларга кўшилиб, предметнинг бирдан ортиқлигини, яъни ноаниқ кўпликни кўрсатади. -лар кўпликнинг морфологик кўрсаткичи бўлиб, у шакл ясовчидир: гуллар, китоблар, одамлар, уйлар. қуилар. -лар морфемаси кўпликдан ташқари хурмат, кесатиш, муболаға каби маъноларни хам билдиради.
-лар [1 1) атоқли отларга қўшилиб, кўплик + ўхшашлик, алоқадорлик, куршов оттенкали отлар ясайди: Алииерлар, Фарходлар; 2) жой номларини англатувчи атоқли отларга қўшилиб, шу жой қуршовида бўлган каттароқ худудни билдиради: Самарқандлар, Янгийулар; 3) саналмайдиган нарсани англатувчи отларга кўшилиб, «кучайтирув», «мўл-кўл» каби маъноларни ифодалайди: баданларим, боиларим, юракларим; музлар, қумлар; 4) баъзи сон, равиш туркумига оид сўзларга қўшилиб, чама-тахмин маъносини ифодалашга хизмат қилади: бешталар, илсарилар, яқинларда, унларда каби; 5) сифатларга қўшилиб, отлашиш вужудга келтиради: катталар, кичиклар, яхшилар.
-лар IlI бу аффикс кесимнинг эга билан сонда мослашувини кўрсатганда, синтактик вазифа бажаради ва суз ўзгартувчи саналади: Болалар йиғилдилар.
-лари 1) отларга кўшилиб, III шахс кўплигининг нейтрал шаклини хосил қилади; 2) отларга қўшилиб, III шахс бирлигининг сизлаш шаклини хосил қилади. Қиёс.: Алишернинг укалари (кўплик ёки сизлаш).
-ларча (-лар +-ча) сўзларга қўшилиб, харакатнинг қай тарзда бажарилиши, харакат ва белгининг ухшашлиги каби маъноларни англатувчи равишлар хосил қилади: болаларча, вахшийларча, дустларна, мардларча, оталарча, телбаларча, урртоқларча, кадрдонларча каби.
-лаш 1) отларга қўшилиб, асосдан англашилган тушунча билан боғлиқ харакатни бажариш маъносидаги феъллар ясайди: zanлашмоқ, дустлаимоқ, савдолаимоқ, сухбатлашмоқ; 2) сифат ва равишлардан феъллар ясайди: асабийлаимоқ, иириклашмок, осонлаимоқ, тезлашмоқ, якинлаиноқ каби.
-лаштирнш ( - ла $+-ш$ + + тир + -иш) тўрт морфеманинг бирикишидан хосил бўлган қўшма аффикс; рус тили орқали ўзлашган сўзлар таркибидаги -нзация, -фикация каби аффиксларни калькалаштириш натижасида келиб чиққан: автоматлаитирии, газлаитирии, радиолаитирии, экранлаштирии, электрлаитирии каби.
-ли өтларга қйшилиб, сўз узагидан англашилган маънога эга эканликни ёки ўша маъноли нарса, ходисанинг мавжудлигини. ортиқлигини билдирувчи сифат ясайди: аклли, виждонли, кучли, мазали, мевали, тузли,

шакарли каби. Бу қўшимча жуфт сўзларга, қўшма сўзларга ва ибораларга қўшилиб, сифатлар ясайди: ақлли-хуили, қўли-оёқли; тула қонли, туррт бурчакли. -(а)р билан ясалган сифатдошларга қўшилиб, «шу холатга эгалик, шунга мос, арзийдиган» деган маънони ифодалайди: айтарли, етарли, тушиунарли, қониқарли.
-лнк I турли хил сўз туркумларига қўшилиб, мавхум маъноли от ясайди (белги оти): болалик, ботирлик, ду̀стлик, ёлғизик, заргарлик, оналик, талабалик, тезлик, эскилик, янаииик, яхшшиик. Баъзан аниқ предмет отини ясайди: дарслик, кундалик, ичимлик, шириниик. Географик номларга қўшилганда, шахснинг ўша ерга тегишли эканлиги, у ерлик эканлиги англашилади: андижонлик, тошкентлик, қпилоқлик каби.
-лик II шахс отларига қўшилиб, алоқадорлик, мансубликни билдирувчи сифатлар ясайди: атторлик (касби), темирчилик (устахонаси). Айрим турдош отларга қўшилиб, характер-хусусият билдирувчи сифатлар хосил қилади: болалик (чоғлар), кўйлаклик (чит).
-лнк III харакат номларига қўшилганда, маънони бир оз кучайтиради, таъкид билдиради: айтишлик, бормоқлик, демаклик, ёзиоклик. Бундай холларда у маъно ва вазифасига кўра шакл ясовчи аффиксга тўғри келади.
-лиқ I турли хил сўз туркумларидан мавхум маъноли от ясайди: айрилиқ, борлиқ, бошлиқ, бўилик, йўклик, отлиқ, оқлик каби.
-лиқ II отларга қўшилиб, ўша отдан англашилган предметнинг ўрни, жойи, шунингдек, идиш маъносини билдиради: Бустоницк, Олмалиқ, тузлиқ (тузлук) каби.
-лиқ ІІ -ик, -иғ аффикслари хамда -ган морфемаси воситасида ясалган сўзлар (осиғ // осилган, ёпик // ёпиаган) англатган маънода келиб̆, предмет холатини кўрсатувчи сифат хосил қилади: ёпиқия (қозон), осиғлиқ (қозон), солиғлиқ.
-лоқ I отларга қўшилиб, асосдан англашилган предметнинг урнини, баъзан шу ўринда (жойда) ўша предметнинг мўллиги маъносини англатади: сувлоқ, тоилоқ, у̀тлоқ, қумлоқ.
-лок И от, сифат туркумидаги сўзлардан холат, хусусият каби маъноларни ифодаловчи сифат ясайди: бақূалоқ (одам), овлоқ
(жой), қаткалоқ (йўл) каби. -лоқ билан ясалган сифатлар от вазифасида хам қўлланади.
-лок III отларга кўшилиб, модаллик шаклини хосил қилади; кичрайтириш ва эркалаш маъносини билдиради: буталок, тойлоқ, чақалоқ, қизалоқ.
-луқ: тузлуқ (к. -лиқ).
-m I унли товуш билан тугаган феъл асосларидан: I) холат оти (алдам, чидам); 2) харакат натижаси оти (тӱплам, тўғрам); 3) миқдор англатувчи отлар (дамлам, тиилам, дўплам) ясайди.
-м II унли товуш билан тугаган отларга қўшилиб, асосдан англашилган предметнинг I шахс бирликка нисбат берилаётганини ифодаловчи эгалик аффикси: болам, кўрпам, онам, отам, тоғам.
-м III феълдан ифодаланган харакат ва холатни бажарувчи шахсни билдирувчи, 1 шахсга оид шахс-сон аффикси: ёздим, келдим кўрдим,, олдим, севдим, ўқидим каби.
-ма I феълдан от ва сифат хосил қилувчи урғули морфема: бостирма, газлама, димлама, йўқлама, сузма, терлама, тугма, юклама, қотирма, қўлёзма.
-ма II 1) феълларга қўшилиб, ишхаракат натижасида хосил булган белгини билдирувчи сифатлар ясайди: осма, сочма, тизма, улама, эзма, ясама, ковурма; 2) ўтимсиз феълларга қўшилиб, хусусият, хосса, холат, шакл, усул билдирувчи сифатлар ясайди: айланма, котиа, ховлиқма; 3) тақлидий сўзлардан -илла билан ясалган феълларга қўшилиб, хусусият билдирувчи сифат хосил қилади: ланғиллама (чўғ), кุирчилама (совуқ), гирчиламма (қор).
-ма III такрор шаклдаги равишларнинг биринчи қисми таркибида келиб, холат, харакатнинг белгисини билдириш учун хизмат қилади: бирма-бир, ёнма-ён, йиммайил, кетма-кет, устма-уст, куума ккўл каби. Ушбу аффикс форсча بـ «ба» қўшимчаси таъсирида пайдо бўлган. Киёс.: даражабадаража // даражама-даража ва ш.к.
-ма IV феълнинг бўлишсиз шакли кўрсаткичи сифатида ажратиладиган урғусиз аффиксдир. Инкор, тақиқлаш, огохллантириш, тахмин каби маъноларни англатади: бормади, ёзмади, кўрмади, ўқุимади; тегма, як̧инлаима; (олов у̀чиб қолган) бўлмасин каби.
... -ман кесимларда I шахс бирлигини кўрсатадиган шакл ясовчи аффикс: 1) феълларда: бажараман, бораман, иилайман, кўзлайман, сузаман каби; 2) бошқа сууларда: биттаман, дехконман, ииииан, каттаман, яхииман. Биринчи холатдаги -ман урғули бўлиб, кейингиси урғусиздир.
-манд отларга қўшилиб, сўз асосидан англашилган предмет маъносига эга эканлик, ортиқлик, давомийлик маъноларини ва хусусият, холат каби белгиларни ифодаловчи, шахсга хос сифатлар ясайди: аёлманд, давлатманд, дардманд, иитиёкманд каби. Бу қўшимча ва унинг -ванд шакли орқали ясалган сифатларнинг баъзилари от туркумига оид сўзлар вазифасида қўлланади: нашаванд, хунарманд каби. Бу кўшимча билан ясалган баъзи сўзлар отлар олдида келганда, сифат каби қўлланади, лекин кўпинча шахс оти бўлиб кўлланади: давлатманд, ихлосманд.
-мас (-ма + -с) I -( $a) p$ аффиксн воситасида ясалган сифатдошнинг бўлишсиз шаклини хосил қилади: билмас, кўрмас, сезиас, топмас, туймас, узгармас, қурққас. Бу морфема сифатдош таркибида келиб, айрим ажратилади. Редупликация йўли билан ясалган равишларда хам шундай холни кузатиш мумкин: айтар-айтмас, билар-билмас (гапиради), эиитар-эиитмас каби.
-мас II баъзи сўзларда -ган шаклли сифатдошдан кейин эмас тўлиқсиз феълининг қисқарган шакли сифатида ажратилади. Бу, одатда, оғзаки нутқда, шеъриятда учрайди. Қиёс.: ёзганмас//ёзган эмас, келганмас//келган эмас, ёмонмас, одаммас, сузганмас//сузган эмас; юрганмас//юрган эмас, яхшимас каби оғзаки нутққа хос қўлланишларда айни холат кузатилади.
-масдан -(w) б шаклли равишцошларнинг бўлишсиз шаклини ясайди: билиасдан, кўрмасдан, қурқмасдан.
-маслнк (-ма + -с + -лик) феълга кйшилиб, харакат, холат номи ясайди: мавхум маъноли сўз хосил қилади: ииламаслик, курсатмаслик, курқмаслик каби.
-миз l унли билан тугаган отлардан кейин қўшилувчи I шахс эгалик аффиксининг кӱплик шакли: акамиз, онамиз, опамиз, отамиз, тоғамиз.
-миз II феълдан ифодаланган харакат ва холатни бажарувчи I шахснинг кўплигини

кўрсатувчи тусловчи аффикс: борамиз, ёзамиз, кўрамиз, сузамиз, топамиз, юрамиз; худди шу вазифада феъл бўлмаган сўзларга хам қўшилиб келади. Лекин бунда урғусизлиги билан хам фарқланади: иииимиз, педагогмиз, талабамиз каби.
-миII I эски ўзбек тилида ўтган замон сифатдошининг кўрсаткичи булган бу шакл ясовчи аффикс хозирда сўзлар таркибида ажралмайди: у̀тмии (йил), килмиии-кидирмиии.
-мнш II эмиш тўлиқсиз феълининг қисқарган шакли бўлиб, сифатдошларга қўшилганда, гумон, ишончсизлик маъноларини ифодалайди: борганмии, ёзааниии.
-мон -ap шаклли феълларга қўшилиб, асосдан англашилган маънонинг ортиқлитини ифодалаб, характер-хусусият билдирувчи ва айни пайтда кесатиқ, киноя каби маъноларни хам ифодаловчи сифатларни хосил қилади: билармон, иибузармон, устабузармон, ўяармон.
-моқ I феълларга қўшилиб, нарсапредмет оти ясайди: илмоқ, тўқмоқ, чақмоқ, қуймоқ каби.
-мок II феъллардан харакат номи шаклини хосил қилади: бошламоқ, ёшламоқ, ииламоқ, таиламоқ, яиамок.
-моқда (-моқ + -да) феъл асосларига қўшилиб, хозирги замон давом феъли шаклини хосил қилади: боиламоқда, ёзмоқда, ииламоқда, яиамоқда, ўкимоқда.
-моқлик (-моқ + -лик) (қ. -моқ, -лик III): укимоқлик.
-моқчи феълларга қўшилиб, келаси замон мақсад маъносини ифодаловчи феъл шаклини хосил қилади: бормоқии, кетмоқчи, ўкимоқни каби.
-мтир (-имтир) ранг-туе билдирувчи сифатларга, яъни унли билан тугаган сифатларга -мтир, ундош билан тугаган сифатларга -имтир шаклида қўшилиб, белгининг меъёрий даражага етмаганлигини, пастлигини билдирувчи сифат шаклларини хосил қилади: ку̀кимтир, оқимтир, саргимтир, қизгимтир, қорамтир.
-н I феълнинг ўзлик, баъзан эса мажхул нисбат шаклини хосил қилади: кавшанди, мактанди, суузаанди, тайёрланди, таранди, уукланди (қ. -нн, -ил, -л).
-н II шеърий асарларда баъзан III шахс эгалик аффиксидан сўнг кўшилган тушум
(-нн) ва қаратқич (-нинг) келишиги кӱрсаткичи сифатида кўлланади: Чиройлидир гӱёш келин, икки дарё ювар кокилин (кокилини). (X. Олимжон). Хар оила у̀чоғин (ўчоғининг) ўз қутлуғ тарихи бор (X. Fулом).
-навис $[\phi$. ذو - еو «ёзмоқ" фл. нинг хоз. зам. шакли] отларга қўшилиб, асосдан англашилган нарсани ёзиш билан шуғулланувчи шахс отини ясайди: масалнавис, романнавис, қасиданавис, қъиссанавис, хикоянавис.
-намо [ $\phi$. фа; кўрсатувчи, намоён қилувчи] от, сифат ва сифатдошларга кўшилиб, асосдан англашилган нарса, ходиса, холат тушунчасига "ўхшаш» деган маънони берувчи сифатлар ясайди: аёлнамо, жиннинамо, кулганнамо, мажнуннамо, олимнамо, хазинамо каби.
-нг I унли товуш билан тугаган отларга қўшилиб, асосдан англашилувчи предметнинг Il шахс бирликка нисбат берилаётганини ифодаловчи эгалик қўщимчаси хисобланади: боланг, ошланг, отанг каби.
-нг II унли билан тугаган феъл асосларига қӱшилиб, II шахс кўпликдаги буйруқ майли шаклини хосил қилувчи тусловчи қўшимча: бошланг, иилане, яшанг, ўқинг.
-нгиз (-нг + -нз) l унли товуш билан тугаган отларга қўшилиб, асосдан англашилувчи предметнинг II шахс кўпликка нисбат берилаётганини ифодаловчи эгалик кўшимчаси хисобланади: болангиз, мартабангиз, опанаиз, орзунсиз, тоғангиз.
-нгиз II феълларда II шахс кйплик шаклини кўрсатувчи тусловчи аффикс: бошлангиз, таилангиз, узмангиз (к. -ннгиз).
-ни тушум келишиги кўрсаткичи бўлиб, ўзи қўшилган асосдан англашилган предметнинг харакатни ўзига тўла олишини ифодалайди: китобни (ўқиди), Салимани (кўрди).
-ники от ёки олмошларга қйшилиб, қарашлилик маъносини англатадиган шакл ясовчи аффикс: бизники, мактабники, меники, сизники, укамники, узимники каби.

ним- $[\phi$. نيّ - ярим, яримта $]$ асосан отлар олдидан қўшилиб, асосдан англашилган тушунчанинг, белгининг кучсизлигини, одатдагидан камлиги, кичиклигини билдиради: нимжож, нимкоса, нимранг, ним-

пуити; баъзи ӱлчов бирликлари таркибида учраб, айни бирликнинг ярми маъносини ифодалайди: нимчорак.
-нинг қаратқич келишиги кўрсаткичи.. . Бирор предмет ёки ходисанинг бошқа бирор предмет ёки шахсга тегишли эканлигини билдиради: куัзнинг қораси, Навоийнинг мероси, ошанинг аъзоси, Саиианине куйлаии, сўзнинг кучи, каламнинг учи каби.

но- I [ $\phi . L$ - инкор маъноли сўз ясовчи олд кўшимча] I) отларга кўшилиб, асос- : дан англашилган тушунчаларга эга эмаслик, йўкликни билдирувчи сифатлар хосил қилади: ноилож, ноумид, ноиукур, ноурин, нохақ; 2) сифатларга қўшилиб, асосдан англашилган белги, хусусият, холатга эга эмаслик маъносини билдирувчи сифатлар ясайди: нотекис, нотини, нотўғри каби. но- олд қўшимчаси билан ясалган баъзи сўзларда ясалиш учун асос бўлган сў3 уз бек тилида мустақил қўлланмайди, шу сабабли улар ажралмас холга келган: нодон, ноёб, нокас, нотавон.
-нома [ $\phi$. - نامه - ёзув, хат, хужжат] асосан турдош отлардан ёзма хужжат, расмий иш қоғозлари номини билдирувчи отлар ясайди: айбнома, арзнома, ваколатнома, гувохнома, жангнома, иинома, табрикнома, таклифнома, талабнома, иартнома.
-нчи унли билан тугаган санок сонларга кўшилиб, кетма-кетлик маъносини англатувчи тартиб сон шаклини хосил қилади: еттинии, иккинчи, йисирманчи, олтинчи каби (к. -инчи).
-ов айрим саноқ сонларга қўшилиб, биргалик, жамлик, тўда, йиғинди маъноларидаги сон хосил қилади: бешов, еттов, икков, алтов, тууртов, учов.
-овлон (-ов + -лон) саноқ сонларга қўшилиб, биргалик маъносини англатувчи жамловчи сонлар шаклини хосил қилади: олтовлон, тўртовлон (к. -ов).
-ой аёллар исмларига қўшилиб, эркалатиш маъносини билдиради: Барчиной, Салимаой, Туйғуной каби.
 чи; аралаш, таркибида бирор нарса бўлган] отларга қўшилиб, асосдан англашилган тушунчага «ўхшаш», «аралаш» деган маъноларни берувчи, хусусият билдирувчи сифатлар ясайди: маслахатомуз, масхараомуз, насихатомуз, хазиломуз каби.
-он I феъллардан натижавий жараён оти

-он ІІ -б (-иб) билан хосил қилинган равишдошларга қўшилиб, кучайтириш, зудлик билан амалга оширилган харакат пайтини ифодаловчи феъл шаклини ясайди: битирибон, келибон, кундирибон каби.
-она от ва сифатлардан тақлид ва ўхшатиш маъносидаги холат билдирувчи равишлар ясайдиган унумсиз аффикс: айёрона, жохилона, мардона, разиона, шоирона, қахрамонона.
-онғич феълларга қўшилиб, асосдан англашилган ұаракатнинг кучли белгисини билдирувчи сифат ясайди: сузонғич, тепонғич, чопонғиц, қопонғич.
-ос тақлидий сўзларга қўшилиб, асосдан англашилган хусусиятга эга бўлган маъносидаги сифат ясайди: еулдурос, чуввос, шаррос, гуввос.
-от [a. أ - арабча муаннас кйплик кўшимчаси] араб тилидан кирган сўзларнинг таркибида келиб, шу сӱзларнинг кӱплигини билдиради; ўзбек тилида сўз ясаш $x y$ сусиятига эга эмас: ажойибот, ахборот, баёнот, маиғулот, махсулот, мавлумот, тартибот, хисобот каби.
-оқ 1) феълларга қўшилиб, сўз асосидан англашилган маъно билан боғлиқ холат, хусусият билдирувчи сифат ясайди: бакирок ӱтирок, қолок, қочоқ, қурқоқ, каби;
 қўиок каби.
-паз [ $\phi$. خ - пиширувчи; - «пиширмоқ; пишмоқ; куйдирмоқ» фл. нинг хоз. зам. шакли] асосан, овқат, таом номларига қўшилиб, уни пишириш, тайёрлаш билан шуғулланувчи шахсни - касб эгасини билдиради: кабобпаз, мантипаз, ошпаз, сомсапаз, холвапаз.
-параст [ $\phi$. . лиси, унга қаттиқ берилган, уни қаттиқ севувчи] отларга қўшилиб, асосдан англашилган нарса, ходисага жуда берилган, одатланган, мойиллик каби маънолардаги, шахсга хос сифатлар ясайди: амалпараст, мансабпараст, молпараст, хаёлпаpacm.
-парвар [ $\varnothing$. лял - тарбияловчи, ғамхўрлик қилувчи; эркаловчиј отларга кўшилиб, тарбиялаш, яхши муносабат, севиш маъноларини англатувчи сифат ясайди:

ватанпарвар, инсонпарвар, сояпарвар, maракқийпарвар.
 олдиндаги] отларга қўшилиб, асос англатган тушунча (нарса, предмет)нинг олди ёки олдида маъносидаги от ва сифатлар хосил қилади: пешайвон, пештахта, neuқадам каби.
-p I айрим сифатларга қўшилиб, асосдан англашилган холатга ўтишни ифодаловчи феъллар ясайди: эскирмоқ, ӱзгармоқ, қисқармоқ каби.
-p II унли товуш билан тугаган феъллардан сифатдош шаклини ясайди: бўзаар, бошлар, иилар, қайнар каби (к. -ар).
-ри феъллардан холат билдирувчи сифатлар ясайди: бугри // букри, эгри.
-рок 1) сифатларга қўрилиб, белги маъносининг меъёрий даражага етмаганлигини, бир оз камлигини, айни пайтда чоғиштиришни, қиёслашни билдирувчи шакл ясовчи қўшимча: оқроқ, совукроқ, ққалинроқ, қоронғироқ; 2) равицлларга кўшилиб, харакат белгисининг у ёки бу даражасини хосил қилади: тезроқ, эртароқ.
-с бўлишсизлик шаклидаги буйруқ феълларига кйшилиб, хусусият, холат билдирувчи сифатлар ясайди: арзимас (бахона), индамас (одам), толмас (курашчи), утмас (пичоқ). Бундай сифатлар таркибидаги -ма + -с қўшимчаси хозирги пайтда бўлинмас қўшимча сифатида қаралиб, сифатдош хосил қилувчи қӱшимча деб хисобланмоқда (к. -мас).
-са I отларга қўшилиб, асосдан англашилган предметни хохлаш, исташ маъносидаги феъллар ясайди: суөсамоқ каби.
-са II феълларда шарт майли, III шахс бирлигининг кўрсаткичи: борса, бошласа, ёзса, ииласа, кўрса, таиласа каби.
-сан I 1) II шахс бирлигини кўрсатувчи тусловчи аффикс: борасан, ёзасан, иилайсан, кетасан каби; 2) феъл таркибида кесимлик кўрсатувчи морфема сифатида ажратилади: дехқонсан, еешсан, каттасан, одамсан, ўкитувчисан каби.

сер- [ $\alpha$. سیر. тўқ, тўйган; тўйинган; кйп, мўл; қуюқ, тўк (ранг)] отларга қйшилиб, асосдан англашилган предметнинг мўллигини, шунга эга бўлишда ортиқликни англатувчи сифатлар ясовчи олд қўшимча: сергуиты, серпул, серсув, серунум, сериовқин,

серхосил. Баъзи сўзлар таркибида серқўшимчаси асос билан бирикиб, ажралмас холга келиб қолтан: сероб.
-сн II унли товуш билан тугаган сўзларга қўшилувчи эгалик аффиксининг III шахс бирлиги кўрсаткичи: бобоси, онаси, орзуси, отаси, танаси, укаси. Баъзан эгалик аффиксидан сўнг қўшилиб, аффиксал плеоназм яратади: бириси, ярмиси, синглиси каби.
-снз I отларга қўшилиб, асосдан англашилган нарса, ходиса, холатнинг йўқлиги ёки камлигини билдирувчи сифатлар ясайди: аклсиз, билимсиз, ёғсиз, жонсиз, илмсиз, мазасиз, онгсиз, режасиз, сабабсиз, сўзсиз, тажрибасиз, тузсиз, харакатсиз.
-сиз (II 1) II шахс кўплик шаклини хосил қилувчи тусловчи аффикс: борасиз, ёзасиз каби; 2) феълдан бошқа сўз туркумларида кесимлик аффикси саналади ва тусловчи қўшимча хисобланади: каттасиз, одамсиз, яхшисиз, ўжитувчисиз каби (к. -ман, -сан). Юқоридаги икки хил -сиз аффикси урғу орқали фарқланади. Масалан, одамсиз (хона) - одамсиз (сиз яхши одамсиз). Баъзан отдан бошқа сўлларга хам қўшилади: тенгсиз (тенги йўқ).
-симон асосан отларга кўшилиб, «шу асосга ўхшаш» маъносидаги, хусусият, шакл билдирувчи сифатлар ясайди: газсимон, ёйсимон, кумуисимон, одамсимон, тухумсимон, қалқонсимон, халқасимон каби.
-син феълларда буйруқ майлининг III шахс бирлиги кўрсаткичи бўлиб. 11 шахс орқали буюриш, огохлантириш, истак, илтимос ва бошқа маъноларни ифодалайди: борсин, ииласин, келсин, ўқุисин каби.
-сира I отларга кўшилиб, асосдан англашилган нарсага эхтиёж, шуни исташ, шунга мойиллик каби маъноларни англатадиган феъл ясовчи унумсиз аффикс: сувсира, тузсира, уйқусира, қонсира.
-сира II баъзи кишилик олмошларига кўшилиб, сен ёки сиз деб гапиришни ифодаловчи феъллар хосил қилади: сенсира, сизсира каби.
-соз [ф. سـاز - курувчи; سـاختن - «яратмоқ, ишлаб чиқармоқ; курмоқ, таъмирламоқ, тузатмоқ» фл. нинг хоз. зам. шакли] отларга қўшилиб, асосдан англашилган нарсани қурадиган, ясайдиган, тузатадиган шахс отлари ясайди: аравасоз, асбобсоз, кемасоз, маиинасоз, самолётсоз, станоксоз.
-т унли товуш билан тугаган сўзларга, шунингдек, $\mathbf{p}$, й ундошлари билан тугаган кўп бўғинли сўзларга қйшилиб, феълнинг орттирма нисбат шаклини хосил қилади: бошлатмоқ, иилатмоқ, сўзлатмоқ, тугхтатмоқ; камайтмоқ, кенгайтмож, кичрайтмоқ, пасайтмоқ, сусайтмоқ, узайтмоқ, улғайтмок, корайтмоқ; ёиартмоқ, кўкартмок, узгартноқ, қабартмоқ каби.
-та саноқ сонларга кўшилиб, предметларни доналаб кўрсатиш учун хизмат қилади; «дона», «нафар» маъносини беради: беита, иккита, у̀нта каби.
-тадан саноқ сонларга қўшилиб, нарсаларнинг миқдорини тақсимлаб кўрсатиџ маъносидаги тақсим сон шаклини хосил қилади; беитадан, олтитадан, ўнтадан.
-тарош [ $\phi$. تُر ا ловчи; ўйиб, йўниб, нақш солувчи] отларга қўшилиб, асосдан англашилган предметни ясаш, қуриш, унга ишлов бериш билан шуғулланувчи шахс отини ясайди: тоитарош, каламтарош, хайкалтарои каби.
-тача саноқ сонларга қўшилиб, нарсанинг миқдорини тахминлаб кўрсатувчи чама сон шаклини хосил қилади: мингтача, юзтача, у̀нтача.
-тир феълларга қўшилиб, феълнинг орттирма нисбат шаклини хосил қилади: келтир, чоптир.
-(у)в феълнинг харакат номи шаклини хосил қилади: борув, ёзув, ку̀руе, тортииув, ўкув. Бундай харакат номлари отларга хос хусусиятларга эга бўлади.
-ум феълга кўшилиб, харакат натижасида хосил бўлган предметнинг отини, жараён номини хосил қилади: тушум, унум, ютум каби.
-уқ таркибида у ёки ю товуши бўлган феъллардан натижа оти ёки харакат натижасида туғилган белгини билдирувчи от ва сифат хосил қилади: бузук, буйрук, узук, учуқ, юлук, ютук.
-фуруі [ $\varnothing$. сотувчи; فروش «сотмоқ» фл. нинг хоз. зам. шакли] отларга қўшилиб, асосдан англашилган предметни сотиш билан шуғулланадиган шахсни билдирувчи от ясайди: гулфуруи, дўппифуруи, китобфуруш, мевафуруи, олмафуруи, читфуруи, шойифуруи, холвафуруи каби.
-хон I [ $\phi$. خو ان - ўувчи; куйловчи; خواندن - «ўқимоқ, ёддан айтмоқ, куйла-

моқ» фл. нинг хоз. зам. шакли| отларга қўшилиб, асосдан англашилган нарсани ўқийдиган, Ўқиётган шахсни кўрсатувчи от ясайди: газетхон, журналхон, китобхон, намозхон, шеврхон каби.
-хон II асосан, хотин-қизлар исмига қўшилиб, эркалаш ёки кесатиш каби маъноларни англатади: Барнохон, Лолахон, Раисахон, Салимахон, Хабибахон каби.
-хона [ф. خان - уй, бино, иморат; тураржой】 отларга қўшилиб, асосдан англашилган иш бажариладиган ёки бирор нарса сақланадиган бино маъносини англатади: босмахона, гримхона, касалхона, оихона, пиллахона, тўйхона, чойхона каби.

хуш- [ф. خوش - яхши, ёқимли; қувноқ] 1) асосан, отлар олдидан келиб, "яхши», "ёқимли" маъносидаги сифат хосил қилади: хушахлоқ, хуибичим, хуиманзара, хуимуомала, хушовоз, хуитабиат, хуитавм каби; 2) баъзи холларда айни маънода отдан от ясайди: хуихабар.
-хўр [ф. خور - еювчи, ичувчи; очкўз; خوردن - «емоқ, овқатланмоқ, ичмоқ, ютмоқ» фл. нинг хоз. зам. шакли। отларга қўшилиб, асосдан англашилган предметни ейдиган, ичадиган ёки кўп ейдиган, кўп ичадиган шахсни билдирувчи, хусусият, холат сифатларини ясайди: арокху̀р, гужахўp гу̌итхўр, нонхўр, паловхўр, чойхўр, шафтолихўр, қимизхўр. Бундай сифатлар баъзан от вазифасида хам кўлланади.
-ч 1) феълнинг ўзлик нисбати шаклидан мавхум от ва сифатлар ясайди: ишони, севинч, суонч, ўтинч, қувонч, қурқинч; 2) н товуши билан тугаган сўзларга қўшилиб, сифат ясайди: жиркани, тинч каби.
-ча I 1) тил ёки миллат номини англатувчи сўзларга кўшилиб, тур, хил билдирувчи сифатлар ясайди: арабча (ўйин), афғонча (рубоб) уззбекча (одат) каби; 2) сузларга қўшилиб, хажм-миқдор билдирувчи сифатлар хосил қилади: заррача (фойда), зиғириа (туз), тариқча (ақл).
-ча II от, олмош ва сифатларта қўшилиб, ухшатиш, тарз каби маънолар билан боғланган равишлар хосил қилади: болаларча, европача, янгича, уузгача, қуича (урғуси биринчи бўғинда) ва бошқалар; сон туркумига оид сўзларга кўплик ёки -та кўшимчасидан сўнг қўшилиб, чама, тахмин, ортиқлик маъноларини билди-

ради: мингларча, юзларча, ўнларча; элликтача, юзтача.
-ча IlI отларга қўшилиб, кичрайтириш ва эркалатиш маъносини хосил қилади: аравача, йигитча, китобча, лампача, хўрозча, юлдузна, қизча, қушча; бу қўшимча айрим холларда бир кўшилманинг ўзида икки хил вазифани бажаради: сифатга қўшилиб, кичрайтиш маъносини сақлаган холда, уни отга айлантиради: масалан, қุзилча (лавлагининг бир тури, шунингдек, касаллик номи), кўкча (қовуннинг тури). Бундай холларда -ча морфемаси сўз ясовчи саналади.
-чак I феълнинг ўзлик нисбати шаклига қўшилиб, шу хусусият билан характерланувчи шахснинг белгисини англатувчи сифат ясайди: ийманчак, куйинчак, эринчак каби (к. -чоқ).
-чак II келинчак, тугунчак каби отлар таркибида -ча аффикси англатган кичрайтиш маъносини билдиради (к. -ча III).
-чан 1 отларга, харакат номларига қўшилиб, характер-хусусият, холат билдирувчи сифат ясайди ва асосдан англашилган нарса, ходиса, тушунчаларга ортиқлик, фаоллик каби белги маъноларини қўшади: иичан, талабчан, уятчан, узгарувчан.
-чан II отларга қўшилиб, асосдан англашилган тушунчага эгаликни билдирувчи сифатлар ясайди: кўиаакчан, майкачан, махэсичан, яктакчан ва б. Баъзи холларда -чан билан параллел холда -чанг кўшимчаси хам ишлатилиши мумкин.
-чанг қ. -чан.
-часига (-ча + -сига) от ва сифатларга қўшилиб, ұаракатнинг қандай бажарилишини, бу жихатдан асосдан англашилган предметга ўхшатиш маъносини билдирувчи равишлар ясайди: аскариасига, дехкончасига, иигитчасига, мардчасига, очиқчасига, қахрамончасига, хаарбийчасига.
-чи 1 1) сифатларга қўшилиб, асосдан англашилган беліи билан характерланувчи шахс отларини ясайди: қизикчи, бекорчи каби. Бунда асли сифатга кўчиш воқе бўлади; 2) сонларга қўшилиб, шахс оти ясайди: бешмингчи (асли: беш минг килограммчи), иккичи (икки олувчи); 3) отлардан шахс оти ясайди: ёрдамчи, ашулачи, асаларичи; 4) харакат номидан шахс оти ясайди: боикарувчи, айбловчи.
-чи II 1) отларга кйшилиб, асосдан англашилган маънога эгаликни билдирувчи сифатлар ясайди: ёлғонии (бола), уйинии (қиз), хৃасадчи (одам). Бундай сифатлар асосан от туркумига оид сўз сифатида қўлланади; 2) турли сўз туркумларидан хусусият билдирувчи сифат ясайди: айирмачи (киши), бекорчи (гап), дангалчи (хотин), қизиқчи (одам).
-чи III сўроқ, кучайтирув, таажжуб маъноларини англатувчи юклама: Карим-ии, келсанг-чи, отсанг-чи, сен-чи каби.
-чил I отларга қйшилиб. сифат ясайди, бирор хусусиятга эга эканлик ва бундаги ортиқףหкни англатади: дардчил, изчил, халжุчил, эпчил.
-чил II сифат ва равишларга қйшилиб, уларнинг озайтириш-кучсизлик маъносидаги шаклини хосил қилади; бунда -рок, баъзан -нш, -имтир аффикслари англатган маънога яқин мазмун ифодаланади: камчил // камроқ; ку̀кчил // кўкрок // кўкии; оқчил // окрок // окиии // оқимтир.
-чилик (-чи + -лик) кў山ма аффикс; от ёки сифатлардан касб-хунар, фаолиятжараён, холат билдирувчи от ясайди: оилачииик, оиначииик, хурсандчилик, қассобчилик, кудачилик, калаччиик каби.
-чнқ I от ва сифатларга бирикиб, кичрайтирищ маъносини англатувчи отлар ясайди: қопииқ, қораник.
-чиқ II феълнинг буйруқ шаклидан ха-рактер-хусусият билдирувчи сифат ясайди: сирпанчиқ, қизғанчиқ каби.
-чоқ I феълнинг буйруқ шаклларига қйшилиб, хусусият, холат, шакл каби маъноларни билдирувчи сифатлар ясайди: mopтинчоқ, чўзинчоқ, эринчоқ.
-чоқ II отларга қўшилиб, кичрайтиш ва эркалаш маъносидаги от шаклини хосил қилади: тойчоқ, кўзичоқ.
-III I феъддан харакат номи ясайди: ёзии, фикрлаи, яиаи, ўкии.
-III II феълларга қўшилиб, харакат бирдан ортиқ бажарувчи томонидан биргаликда амалга оширилганлигини ифодаловчи биргалик нисбатини хфосил қилади: айблашди, иилаиди, қараиди, қучоқлаиди каби.
-шунос [ $\phi$. شـناس - билувчи, билимдон; - «билмоқ, таниш булмоқ; танимоқ, тушунмоқ» фл. нинг хоз. зам. шакли] отларга қўшилиб, касб-хунар, мутахассислик,

машғуллик оти ясайди: адабиётиунос, тилиунос, товариунос, тупроқұиунос, шарқшунос. хуқуқиунос каби.
-яп $-a$, -й билан ясалган равишдошлардан феълнинг хозирги замон давом шаклини хосил қилади: боилаяпман, ишлаяпман, кел(а)япиан каби.
-к I унли билан тугаган феъллардан нарса, қурол ва жараён билдирувчи отлар, шу харакат билан боғлиқ турлича белгини англатувчи сифатлар ва отлар ясайди: иссиқ, совуқ; сувоқ, ямоқ, утоққ. Бу қўшимча билан ясалган баъзи сўзлар хам от, хам сифат вазифасида қўллана олади.
-қ II унли билан тугаган феъллардан харакат ва холат натижасида юзага келган белгини билдирувчи сифатлар ясайди: порлоқ, таркоқ, титрок, хириллк, чанқоқ, шилдироқ каби (к. -к, -ак, -кк, иқ, -оқ, -ук).
-қа 1 баъзи феъл ва отлардан хажм, хусусият билдирувчи сифат ясовчи каммахсул аффикс: лойқа, қисқа.
-қа II қ, $ғ$ товушлари билан тугаган сўзлардан кейин қўшиладиган жўналиш келициги қўшимчаси бўлиб, узи қўшилган асоснинг маъносига кўра харакат йўналишини, ўрин, пайт каби маъноларни ифодалайди: боқка, уттоққа, қирғоққа каби.
-қаз жарангсиз ундош товушдан сўнг қўшилиб, феълнинг орттирма нисбатини кўрсатади: тутқазмок, ютказмок, утказмоқ, қутқазмок (к. -газ, -гиз, -каз, -қиз, -газ, -гиз).
-қали феълларга қўшилиб, мақсад билдирувчи равишдош шаклини хосил қилади: йиққали, туқкали, уққали, чиққали (қ. -гали, -гани).
-қан феъллардан харакат белгисини ифодаловчи сифатдош шаклини ясайди: таққан, уққан, чикқан.
-қани феъллардан мақсад равишдоши шаклини ясайди: боқяани, туққани, чиққุани (к. -қали).
-қач феъллардан пайт маъносини ифодаловчи равишдош шаклини ясайди: божқач, таққач, туққุач, ииққач, қизиққач (к. -гач, -кач).
-қача феъллардан урин, чегара маъносини ифодаловчи равишдош шаклини хосил қилади. тоққача, киркқача, кииноқкача (к. -гача, -кача).
-қн I жарангсиз ундош товуш билан тугаган феъл асосларига қўшилиб, нарса, қурол, объект оти ясайди: ачитки, ивитки, сачратқи, сочқи, чопқи, қичитки (қ. -ги, -ки).
-қи II сўзларга қўшилиб, асосдан англашилган харакат билан боғлиқ белги, ўрин, вақтга алоқадорликни билдирувчи сифат ясайди: вайсақи, сиртқи, ташқи, к̧абаринқи.
-қиз феъллардан орттирма нисбат шаклини хосил қилади: ютқизмоқ, утқизмоқ (к. -гиз, -киз).
-қин I феълга қўшилиб, иш-харакат натижасида юзага келган жараён, холат номини хосил қилади: босқин, тошкин, тӱсқцин, учкун.
-қин II буйруқ феълларидан хослик, хусусият, холат маъноларини англатувчи сифат ясайди: ёрқин, жу̀иқин, сотқин.
-қин III қ, $f$, ундошлари билан тугалланган буйруқ майлидаги феъл асосларидан II шахс бирлик шаклини хосил қилади: боққин, таққұн (к. -гнн, -кнн).
-қнна отларга қўшилиб, асосдан англашилган предметни эркалаш маъносини ифодалайди: бу̀талоққина(м), дўндиқкина(м), қароқкина(м), қизалоқжина(м) каби (к. -гина, -кина).
-қир феълларнинг буйрук шаклига қушилиб, хусусият билдирувчи сифатлар ясайди: топқир, учкир, чопқир.
-қич жарангсиз ундош товушлар билан тугаган феълларга қўшилиб, қурол-асбоб отини ясайди: ёритсৃич, қисқич каби.
-қоқ I феълдан жой оти ясайди: боткоқ (к. -гак, -как, -ғоқ).
-қоқ 11 феъллардан характер-хусусият, холат маъноларини билдирувчи сифатлар ясайди: буруикоқ, ёпиикоқ, тиришкоқ, уруиқоқ, уюшқоқ, қайииқоқ, қочқоқ каби.
-ку эск. к. -қи I: чопку.
-қун феъллардан нарса оти ва холат билдирувчи сифатлар ясайди: тушкун, учкун (с. -гин, -қин, -гин).
-қунча феъл асосларидан пайт маъносини ифодаловчи равишдош шаклини хосил қилади. ёққунча, туккунча, чиққунча (к. -гунча, -кунча).
-қур феъ асосларидан холат, хусусият билдирувчи сифат ясайди: учкур.
-ғаз феъл асосларига қўнилиб, орттирма нисбат шаклини хосил қилади: турғаз, ту̀лғаз каби.

ғайрн- [a. غير - бонқа, ўзга; ёт, бегона] одатда арабча сўзларга (сифатларга) қўшилиб, асосдан англашилган белгига зид, қарама-қарши маъноли сифатлар хосил қилади: ғайриадабий, ғайриахлоқий, ғайриилмий, ғайритабиий, ғайриқонуний.
-ғиз феъл асосларига қўшилиб, орттирма нисбат шаклини ясайди: туйгизмоқ, тўлғизмоқ, ўтирғизмоқ каби (к. -газ, -каз, -қаз; -гиз, -киз, -қиз).
-ғин I буйруқ шаклидаги феъл асосларидан иш-харакат натижасида хосил бўлган жараён оти ясайди: ёнғин, қциргин, қувғин каби.
-ғин II фењл асосларидан хослик, хусусият, холат маъноларини англатувчи сифат ясайди: озғин, сулғин, кизғин.
-ғир буйруқ шаклидаги феъл асосларига қўшилиб, хусусият билдирувчи сифатлар ясайди: олгир, ўзгр.
-гич I феъл асосларига қўшилиб. ундан англашилган харакатни амалга оширувчи нарса-қурол отини ясайди: елииғич, савағич, сурргич, томизғич, тўенағич, чизғич, қаилағич, қирғич (қ. -гнч, -кич, -қич).
-ғич II феъл асосларига кўшилиб, хусусият билдирувчи сифатлар ясайди: боиланғич, юлғич каби (к. -гич, -кич).
-ғоқ l феъл асосларига қўшилиб, хара-кат-холат номини билдирувчи or ясайди: туัлғок.
-ғоқ II феъл асосларига қўшилиб, ха-рактер-хусусият, холат маьноларини билдирувчи сифат ясайди: тойғоқ, тўзғоқ, қурғоқ.
-ғу феъл асосларига қўшилиб, натижа оти ясайди: урғу, туйгу, чолғу (к. -гу, -ку).
-ғун феъл асосларига қўшилиб, «шу хусусиятта эга бўлиш» мазмунидаги сифат ясайди: бузғун, туйгун, уйғун (к. -гин, -ғин).

хам- $[\phi . \rightarrow$ - бирга, бир-бири билан; бирга бажарувчи, тенг, бир хил] отларга қўшилиб, асосдан англашилган тушунчага алоқадорлик, уни биргаликда бажариш каби маъноларни ифодаловчи отлар ясайди: хамкасб, хамсухбат, хамфикр каби. Кўп холларда бу кйшимча -доп қўшимчаси билан синоним бўла олади (к. -дош).

Узбек тнлининиг пзохли луғати: 80000 дан ортнк суз Ў 16 ва сўз бирикмаси. Ж. V. Цукрона-X/ Тахрир хайьати: Т. Мирзаев (рахбар) ва бошқ.; Ў ${ }_{3} \mathrm{P}$ ФА Тил ва адабиёт инти. - Т.: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2008.-592 б.

> : 8 b
> - Jift stis


## ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ИЗОХЛИ ЛУFАТИ


"УУзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нащриёти
(Тошкент, 700129, Навоий кўчаси, 30 -уй)
Факс: (371) 244-24-91
E-mail: ume2@yandex.ru
Нашриёт сайти: www.ensiklopediya.uz


2008 й. 27 майда босишга рухсат этилди. Қогоз бччими $70 \times 1001 / 16$. Офсет қоғозда босилди. 64,82 нашриёт-хисоб табоғи. 48,1 шартли босма табоқ. Адади 3000. Бахоси шартнома асосида. 08-707-буюртма.
"Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Даплат илмий нашррётлнинг ишлаб чикариш, харитаграфия ва безак бўлимида сахифаланди.
"Узбекистон" нашриёт-матбаа ижодий уйи корхонасида босилди (Тошкент, 700129, Навоий кўчаси, 30 -уй).


[^0]:    

[^1]:    9 -Ўзбек тклининг изохли луғати

[^2]:[^3]:    19-Ўзбек тилининг изохли луғати

[^4]:    $20-$ Ў $_{\text {збек }}$ тилининг изохли луғати

[^5]:    22 -ўзбек тилининг изохли луғати

[^6]:    23 －Ўзбек тилининг изохли луғати

[^7]:    25 -Узбек тилининг изохли луғати

[^8]:    27-Уँзбек тилининт изохли луғати

[^9]:    .. $\because$..... -............-...-ххли луғати

