**Eteläsaame:** *råvnasjidh* (*rovnegs* ’outo’), ? *saajrasjidh* (? *saejrie* ’kipeä’)\* (yht. 1–2)

**Piitimensaame:** *liejdahit* (*läjjdo* ’pitkäveteinen’) (yht. 1)

**Luulajansaame:** G *gárgahit* (*gárga* ’kitkerä’), *gávkahit* (*gávkas* ’pitkäveteinen’), *gånstahit* (*goansstá* ’konstikas’), G *gåntsahit* (*gåntsas* ’kummallinen’) (yht. 4)

**Pohjoissaame:** *árggášit* (*árgi* ’arka’), *árkkášit* (*árki* ’kurja’), *basášit* (*bassi* ’pyhä’), *boarkkašit* N (*boarka* ’äkkipikainen’), *buhtášit* (*buhtis* ’puhdas’), *buolašit* (*buolaš* ’pakkanen’), *buošášit* (*buošši* ’kiukkuinen’), *čalašit* N (*čalas* ’kova ja sileä’), *čavggašit* N (*čavgat* ’tiukka’), *čáhpašit* N (*čáhppat* ’musta’), S2 *čeahpášit* (*čeahppi* ’taitava’), *čieŋašit* (*čieŋal* ’syvä’), *čoaskkášit* (*čoaskkis* ’kylmä’), *čuovggášit* (*čuovgat* ’valoisa’), *dáiggášit* (*dáigi* ’taikina’), *dearvvašit* (*dearvvaš* ’terve’), *deašášit* (*deašši* ’heiveröinen’), *dilssášit* (*dilsi* ’ponneton’), *dimášit* (*dimis* ’pehmeä’), *divttášit* (*divttis* ’tiivis’), *doavkkášit* (*doavki* ’tyhmä’), *duolvvašit* (*duolvvas* ’likainen’), *erddošit* N (*erdui* ’ärtyisä’), *falášit* (*falli* ’nopea’), *fávrrošit* (*fávru* ’kaunis’), *funošit* N (*fuotni* ’huono’), S2 *galddašit* (*galda* ’pölkky’, *galdii* ’paksu(runkoinen)’), *gáiggašit* N (*gáiggas* ’typerä’), *gavžžašit* (*gavžžas* ’takakenoinen’), *gazášit* N (*gahci* ’saita’), *gámášit* N (*gámis* ’tumma’), *gáržžášit* (*gárži* ’ahdas’), *goalkkášit* (*goalki* ’tyyni’), *goasttášit* (*goasttis* ’ylivuotinen’), *goavášit* (*goavvi* ’ankara’), *guorbbašit* (*guorbbas* ’karvakulu’), *hávskkášit* (*hávski* ’hauska’), *hiđášit* N (*hiđis* ’hidas’), *hiljášit* (*hillji* ’rauhallinen’), *hivllášit* (*hivli* ’ohut’), *imašit* N (*imaš* ’ihmeellinen’), *jaŋašit* (*jaŋas* ’rutikuiva’), *jálddošit* (*jáldu* ’vilpoinen’), *jálošit* N (*jállu* ’rohkea’), *keamppašit* (*keampa* ’tyylikäs’), *lasášit* N (*lassi* ’lisä’), *láššášit* N (*lášši* ’laiha’), *lávttašit* (*lávttas* ’kostea’), *livttášit* (*livttis* ’sileä’), *loanášit* (*loatni* ’veltto’), *loavddášit* (*loavdi* ’leppoisa’), *lojášit* (*lodji* ’kesy’), *maŋášit* (*maŋŋit* ’myöhäinen’), *njáđášit* (*njáđđi* ’matalalaitainen’; vrt. In *njiäđášiđ*), *njáiggošit* (*njáigu* ’vätys’), *njoazášit* (*njoahci* ’hidas’), *oanášit* (*oatni* ’lyhyt’) *ološit* (*ollu* ’paljo’), *rahpášit* (*rahpas*, *rahppái* ’ylhäältä väljä’), *ráhpášit* (*ráhpis* ’kivikkoinen’), *rievttašit* (*rievttẹs* ’oikea’), *romášit* (*ropmi* ’ruma’), S2 *skavžžašit* (*skavžžas* ’kenottava, pysty’), *smáittášit* (*smáiti* ’heiveröinen’), *smirošit* (*smierru* ’hauras’), *snoakkášit* (*snoakkis* ’niukka’), *suivvašit* N (*suivat* ’pitkästyttävä’), *šiervvášit* N (*šiervi* ’hento’), *šluohkášit* (*šluohkis* ’katala’), *valjášit* (*vallji* ’runsaus’), *váttášit* (*váttis* ’vaikea’), *vávašit* (*vávvu* ’kumma’), *veahtašit* N (*veahtas* ’suolaton’), *vierášit* (*vieris* ’vieras’), *viiddášit* N (*viiddis* ’laaja’), *viissášit* (*viissis* ’viisas’), *vilddošit* (*vilddus* ’vuolas’), *vuorašit* (*vuoras* ’vanha’), *vuorjjášit* (*vuorji* ’harva’), S2 *vuovdášit* (*vuovdi* ’myyjä, innokas myymään’) (58 + 18 N + 4 S2 = yht. 80)

**Inarinsaame:** *komášiđ* (*komme* ’kumma’), *kumášiđ* (*kuṃe* ’kuuma’), *luátášiđ* (*luátis* ’väljä’), *miäđhášiđ* (*metki* ’hidasjalkainen’), *njiäđášiđ* (*njeeđ̣i* ’matalalaitainen’; vrt. Po *njáđášit*), *piäivášiđ* (*peivi* ’päivä’), *ruákášiđ* (*ruokˈkâd* ’rohkea), *uinášiđ* (*uine* ’ujo’) (yht. 8)

**Kildininsaame** ks. Liite 2 (yht. 123)

\* Eteläsaamen verbin *saajrasjidh* ’pitää liian hyvänä johonkin tarkoitukseen’ suhde oletettavaan kantasanaan (*saejrie* ⁠’haava; kipeä’ tai *saejries* ’haavoittunut’) ei ole yksioikoinen. Lähtökohtana saattaisi olla ajatus, että jonkin hyvän haaskaaminen vähäarvoiseen tarkoitukseen tekee henkisesti kipeää; verrattakoon vastaavasti verbiin *sååjresjidh* ’kadehtia’ ja adjektiiviin *sååjrehke* ’kipeä, särkevä’ (< \**sājru*-). Toisaalta verbi *saajrasjidh* voi olla kuitenkin pikemmin johdos vanhassa ruotsinsaamen kirjakielessä esiintyvästä sanasta *saire* ’saita, kitsas’ (LÖ:ssä myös asut *saires* ja *sairok*), joka lienee inarinsaamen adjektiivin *säiđi* ’id.’ tavoin lainaa suomen *saita*-sanan heikkoasteisista taivutusmuodoista (murt., vanh. *saiδan* ym.). Tällöin kyse ei siis olisi lainkaan sensiivijohdoksesta vaan johdos osoittaisi kantasanan tarkoitteena toimimista, ⁠’kitsastelua’, mikä on *-š*-johtimen eräs toinen yleinen funktio.