Kìa - đ

Kích động - đg Kịch - d Kiểm soát - đg Kiểm thảo - đg Kiếm - d Kiếm thép - d Kiếm - đg Kiếm ăn - đg Kiếm củi - đg Kiên cô" -1 Kiên cường -1 Kiên nhẫn -1 Kiến - d Kiến cắn - đg Kiến nghị - đg Kiến thiết - đg Kiến vàng - d Kiện - đg Kiện lên toà - đg Kiêng - đg Kiêu căng -1 Kiêu kì -1

Noh Pơchủt Pơm pơ chơt Chã năng Năng hơlen Đao

Đao mam Chã Chã sa

Chã along ủnh Kơịăp Prănjăng Sân;chân Hmôch; kơtu Hmôch kãp Nâr apĩnh Pơdâng tơiung Hmôch trit Keng

Kêng tơ toa Giẽngỉ kỡm Pơ iôm Pơ anhong

|  |  |
| --- | --- |
| Kilôgam | Kỉlô |
| Kilômét - d | Jãl trong |
| Kim khâu - d | Jrủm |
| Kim tiêm - d | Jrủm het pơgang |
| Kìm - d | Kep |
| Kín -1 | Hlơp |
| Kín đáo -1 | Hlơp hlẽp; hrẽp hlơp |
| Kinh doanh - đg | Pơdro |
| Kinh hoàng - đg | Bral brơt |
| Kinh nghiệm - d | Tơdrong juăt |
| Kính - d | Măt míl |
| Kính tặng - đg | Song ăn |
| Kính trọng - đg | Hli yom |
| Kịp -1 | Tam; tom |
| Kịp rồi | Tam bơih |
| Kịp thời -1 | Jah tơ tơm |
| Kít-t | Krơt |
| Kĩu kịt -1 | Ket kot |
| Kỳ cọ - đg | Lơ lĩ |
| Kỳ nhông - d | Mơkuẽi |
| Kỷ nguycn - d | Jăl sơnăm |
| Kỷ niệm | Lăng jâng ti |
| Ky vật | Tơmam pơjao |

|  |  |
| --- | --- |
| Kỹ  Kỹ càng Kỹ lưỡng Ký kết - đg | Nhen  Hơlen; tơnen; pơnhen Tơnen  Chẽp kong kơ nol |

Ký sắc lệnh - đg Kĩ hla ar tơdrong

LI

|  |  |
| --- | --- |
| L | L |
| La - đg | HU; hơdrăi; lach |
| La ai | Lach bu |
| La bàn - d | Jơlăng trong; jơnăng dor |
| La hét - đg | Hơmrăi; tơkẽch |
| La liệt -1 | Kèt keng |
| La to | Hơ drăi |
| Là - đg | Uih |
| Lá -d | Hla |
| Lá cải - d | Hla sơbẽi |
| Lá chắn - d | Khêl |
| Lá cọ - d | Hla chrah |
| Lá đa - d | Hla jri |
| Lá é - d | Hla ễch |
| Lá lách - d | Bìa; kỡng |
| Lá mía - d | Hla kơtao |
| Lá lúa - d | Hla ba |
| Lá mỏng | Hla hơtăng |
| Lá rìu - d | Tar sung |
| Lá rụng | Hla hơlủng; hla ruh |
| Lá thư - d | Thơ |

|  |  |
| --- | --- |
| Lá trầu - d | Hla bơlồu |
| Lá tre - d | Hla kram |
| Lạ -1 | Chrih; hlỉch |
| Lạ lùng -1 | Hlỉch hlăch; chrih |
| Lạ thật | Hỉĩch tơpă |
| Lạ không | Hĩch ưh |
| Lác đác -1 | Hủi hồ |
| Lạc - d | Wỡl |
| Lạc - d | Bum ngô |
| Lạc đường - đg | Jrok |
| Lạc lốì - đg | Jrok |
| Lách - d | Kơlẽch |
| Lai - d | Chơ nglai |
| Lai áo - d | Chơ nglai ao |
| Lai láng -1 | Hơlêm hơlam |
| Lai quần - d | Chơnglai hơbẽn; chơnglai sôm |
| Lai váy - d | Chơnglai hơbăn |
| Lãi - đg | Lơi |
| Lái - đg | Huỡr; wỡr |
| Lái xe - đg | Huỡr gre; wỡr gre |
| Lại - đg | Tễnh tơ ồu |
| Lại gần - đg | Thar |

|  |  |
| --- | --- |
| Läm - dg | Jang; pam |
| Läm au - dg | Jang brit |
| Läm bäi - dg | Pom hai |
| Läm bep - dg | Tuh tonuh |
| Läm bo - dg | Popom |
| Läm cö - dg | Choh anhi&t |
| Läm cho - dg | Jang an |
| Läm cho met | Po gl eh |
| Läm chtfng - dg | Bat höh |
| Läm cöng - dg | Jang apah |
| Läm dä\i - dg | Todra |
| Läm dai - dg | Pochröm |
| Läm dong - dg | Jang mir |
| Läm du - dg | Po töm |
| Läm giüp - dg | Jang güm; jang togüm |
| Läm hai - dg | Broh |
| Läm het - dg | Jang podi |
| Läm long - dg | Pom sök |
| Läm hcfn - dg | Jang hloh |
| Läm khoän - dg | Jang hogät |
| Läm le - dg | Pom le |
| Läm lien tue | Jang bobrot |
| Läm mat - dg | Tohiong |

|  |  |
| --- | --- |
| Làm ngay - đg | Jang amăng tăm; jang hloi |
| Làm ngơ - đg | Among |
| Làm nhà - đg | Pơm hnam |
| Làm nhẹ - đg | Jang hơiơch |
| Làm nhiều - đg | Jang lơ |
| Làm nhục - đg | Pơjăm |
| Làm nổi | Kẽjang |
| Làm nông - d | Bơngai jang mir na |
| Làm oai - đg | Pơrõ |
| Làm phép - đg | Sơkat |
| Làm phiền - đg | Pơhrat; pơhrơ |
| Làm ra - đg | Pojing |
| Làm rẫy - đg | Jang mir |
| Làm sạch - đg | Pơanguaih |
| Làm thịt - đg | Pơm anhẽm |
| Làm thuê - đg | Jang kơđe |
| Làm thuôc - đg | Pơm pơgang |
| Làm to - đg | Jang tih |
| Làm toán - đg | Tĩnh |
| Làm tốt - đg | Bỡ jang alâng |
| Làm trước - đg | Jang adrol |
| Làm việc - đg | Bỡ jang; jang |

|  |  |
| --- | --- |
| Làm vườn - đg | Pơm pơgar |
| Lang ben - d | Lak |
| Lang thang - đg | Năm kữ kă; rah rơp |
| Làng - d | Pơlẽi |
| Làng cũ - d | Pơlẽi so |
| Làng hoang - d | Kơtu |
| Làng mới - d | Pơlễi anau |
| Làng thanh niên - d | Plẽi tơdăm |
| Làng tôi - d | Pơlẽi nhôn |
| Làng văn hóa - d | Pơlèi gơh rơgẽi |
| Láng cháng - đg | Chơvơ |
| Láng giềng - d | Tơ jể ; lâm kueng |
| Lanh lẹ -1; ph | Hơ bech |
| Lanh lợi -1 | Hơbal hơbềch |
| Lành -1 | Klaih |
| Lãnh đạo - đg | Pơgỡr; kơdră |
| Lánh né - đg | Glech gloch |
| Lạnh -1 | Sơngiẽu; tơngiẽt |
| Lạnh buốt -1 | Tơngiẽt chrèm; sơngièo; tơngiẽt hiom |
| Lạnh cóng -1 | Tơngiẽt guam |
| Lạnh giá -1 | Tơngiẽt gro |
| Lạnh lẽo -1 | Tơngièt gơ gỉeng |

|  |  |
| --- | --- |
| Lạnh ngắt -1 | Hier tơngiẽt; hơngiẽu |
| Lạnh nhạt -1 | ưh kơ praih |
| Lao - đg | Kơdâu hraih |
| Lao - d | Hiang |
| Lao dịch - d | Jang đẽch |
| Lao động - d | Jang |
| Lao khổ -1 | Jang hr at |
| Lao tới - đg | Tơluh |
| Lao vút - đg | Kơdâu hẽnh |
| Lảo đảo - đg | Anhanh anhap |
| Láo -1 | Hơlẽnh |
| Láo toét -1 | Hơlẽnh hơleo |
| Lạo xạo -1 | Hiao hiao |
| Lát nữa - d | Kơnh |
| Lạt - d | Tơlak |
| Lau - d | Along trang |
| Lau - đg | Chhut; sut |
| Lau bàn - đg | Chhut kơ hang |
| Lau bảng - đg | Chhut kơ hang găm |
| Lau ghế - đg | Chhut tang dồ |
| Lau nhà - đg | Chhut hnam; sut hnam |
| Lay - đg | Gơgủ |
| Lắc - đg | Tơtreh |

|  |  |
| --- | --- |
| Lắc đầu - đg | Tơtreh kơl |
| Lắc lư - đg | Glư đưk |
| Lặc lè -1 | Gil gủl |
| Lắm -1 | Dêh - Sư pơma dêh. |
| Lăn - đg | Grồl; tơgrõl |
| Lăn bánh xe - đg | Grõl jâng gre |
| Lãn cây - đg | Grõl along |
| Lăn đá - đg | Grõl tơmo |
| Lăn tăn -1 | Rortẽn rơtẽn |
| Lặn - đg | Môch |
| Lặn nước - đg | Môch dak |
| Lăng quăng | Klanh |
| Lắng nghe - đg | Mơmâng ; pơmâng |
| Lặng im -1 | Then g hr eh |
| Lặng lẽ -1 | Ngăn hreh |
| Lặng ngắt -1 | Hr eh tort eng |
| Lặng yên -1 | Ngăn thẽng |
| Lắp - đg | Tah |
| Lắp ghép - đg | Tah pơgop |
| Lắp hòm - d | Gôp |
| Lắt chắt -1 | Wènh dơvẽnh |
| Lắt léo -1 | Ưh torpãt; hlỡ blẽch |
| Lặt vặt -1 | ưh tơdrong |

-—.

|  |  |
| --- | --- |
| Lầm lối - d | Wỡl jrok |
| Lấm -1 | Trôk |
| Lấm lem -1 | Trôk klep |
| Lấm tấm -1 | Brang brah |
| Lần đầu tiên - d | Tom gơgõnh |
| Lần lộn - đg | Hrou hrẽk |
| Lấn - đg | Chur; lơlủt |
| Lâng lâng -1 | Hoch hoch |
| Lấp - đg | Bủ |
| Lấp bóng -1 | Blưnhip |
| Lấp đất - đg | Kơdeh |
| Lâp đi - đg | Gơlỡp |
| Lấp lánh -1 | Chơ cher |
| Lấp loáng -1 | Hmõng hmõng |
| Lập cập -1 | Bơbâp; nã hal |
| Lập tức \* p | Amăng tăm |
| Lật - đg | Blỡ; plỡ; tak |
| Lật xe - đg | Gre blỡ |
| Lâu -1 | Đunh |
| Lâu dài -1 | Sot |
| Lâu rồi -1 | Đunh bơih; dunh đai |
| Lầu - d | Tâng; tăl |
| Lầu cao - d | Tâng kojung |

Lây - đg Lầy - d Lầy bùn -1 Lầy lội -1 Lấy - đg Lấy cây - đg Lấy cho - đg Lấy đà - đg Lấy hết - đg Lấy lá bịt ghè rượu Lấy lòng - đg Lấy nước - đg Lấy rừng - đg Lấy thử - đg Lấy vào - đg Lấy ví dụ Le - d Lẻ -t Lẻ loi -1 Lẻ tẻ -1 Lé -1

Len lỏi - đg Lén - p

Tơpoh

Hlủt

Hlủt trôk Hlủt; dủk dun Chuẽch; iõk Iõk along lõk ăn Kơchăn Iõk pơđỉ Chơkang Pơhrăm Iok đak Chẽng iõk bri Iõk lăng Iõk mỡt Pơ tih gia Along pơle Hơlai Pơsẽl Toch roch Piơng Gleh glăr Klẽnh

Lén lút -1 Leo - đg Leo cây - đg Leo lên - đg Leo thang - đg Lép -1 Lê la - đg Lễ -d

Lễ bỏ mả - d Lễ kết bạn - d Lễ phép - d Lễ tang không hài cốt Lệ -d Lệ rơi - d Lệch -1 Lệch đề -1 Lệch đường -1 Lệch lạc -1 Lên - đg Lên cao - đg Lên cơn tức - đg Lên dây ná - đg Lên lớp - đg

Kien klon

Hao; poch; pơ pan

Hao along

Pơpan

Hao kung

Bo; hơbo

Mơmõ

Lè

Brữ; mat pơxat

Et pỗ băn

Phep

Bơmông

Đak măt

Đak măt lẽch

Chroih; bloih; plok

Jrok kơ trong

Chroih trong

Jrok

Tõk

Suăn

Blẽk

Gủt hră

Atõk lăm

|  |  |
| --- | --- |
| Lên nhà - đg | Tõk hnam |
| Lên xe - đg | Atõk lãm gre; hao gre |
| Lênh đênh - đg | Kling klơng |
| Lênh láng - đg | Hơlêm hơlam; hơlamỉ djrông djrang |
| Lệnh - d | Nởr athèi; athẽi |
| Lêu lổng - đg | Tơdrong kơnể |
| Lều - d | Pơxủn |
| Lì -1 | Kủn |
| Lý do - d | Đẽi tơdrong |
| Lịch - d | Hla ar lỉch |
| Lịch sử - d | Sở ki |
| Lịch sự - d | Gơh alângỉ phep |
| Liếc - đg | Blek |
| Liếc nhìn - đg | Blek blek |
| Liêm khiết -1 | Tơbăt bơbrăng |
| Liếm - đg | Huet; laih |
| Liên hoan - d | Et pơchơt |
| Liên hồi -1 | ưh pơdơh |
| Liên hợp -1 | Jơnũm bal |
| Liên quan - đg | Đẽi bơm |
| Liên tục -1 | Bơbrot; pơgrong |
| Liên từ - d | Plẽi nâr pơma tơ til |

|  |  |
| --- | --- |
| Liên tưởng - đg | Kơchễng truh |
| Liền -1 | Tơxir; tơ lir |
| Liệng - đg | Klâm |
| Liếp - d | Tơnăr; chcmeng |
| Liếp tre - d | Tơnăr kram |
| Lim - d | Pă hơ dỡr |
| Lim dim - đg | Hơanher |
| Linh hồn - d | Pơhngol |
| Lĩnh - d | Iõk |
| Lính - d | Linh |
| Lính gác - d | Linh gak |
| Lít - d | Lieh |
| Lo - đg | Hiâk |
| Lo lắng - đg | Hiỡk |
| Lò - d | Pơgâu |
| Lò dò - đg | Hơdar |
| Lò xo - d | Along sor |
| Ló - đg | Chơ mơ; ânao lẽch |
| Lọ - d | Gẽl |
| Lọ hoa - d | Get pơkau; get chcù pơ kau |
| Lọ mực - d | Get đak mữc |
| Lọ thuốc - d | Get đak pơgang |
| Loa - d | Loa |

|  |  |
| --- | --- |
| Loá sáng - đg | Lẽch hơdah; blêt |
| Loại gì | Tơnam yă kiơ |
| Loạn luân - đg | Agăm anhõng oh; agăm |
| Loang đuôi | Chak |
| Loang loáng - đg | Tơblêk tớblak |
| Loang lổ -1 | Bring brông; mak kiễngỉ mêk |
| Loáng thoáng -1 | Wưch |
| Loạng choạng -1 | Hơvir |
| Loanh quanh - đg | Dơduir; ivơvĩl |
| Loay hoay - đg | Pơprõl; dơ duĩnh |
| Lõi - d | Hơ liẽng |
| Lom khom -1 | Tơ gòn |
| Lómg mía - d | Păng kơ tao |
| Lon ton -1 | Tơbổl tơbõl; gơgõnh |
| Long lanh -1 | Hlơ hlõng |
| Lòng - d | Klak |
| Lòng bò - d | Klak rơmo |
| Lòng thòng -1 | Tơdủng |
| Lỏng -1 | Rơhơi |
| Lỏng lẻo -1 | Bỉồng blẽnh |
| Lóng - d | Păng |
| Lóng lánh -1 | Chơchẽr |

|  |  |
| --- | --- |
| Lóng tre - d | Păng kram |
| Lô cô't - d | Blô kôih |
| Lồ ô - d | Along hơ 0 |
| Lỗ -d | Trôm |
| Lỗ - đg | Lôh |
| Lỗ ông | Trôm đing |
| Lỗ quá | Lôh dêh |
| Lỗ tai - d | Trôm đon |
| Lốc - d | Phủt |
| Lôi kéo - đg | Đui |
| Lốì mòn - d | Trong luih; gỉung |
| Lốì ra - d | Anăng tơm |
| Lội - đg | Găn |
| Lội nước - đg | Găn đak |
| Lộn -1 | Wỡl |
| Lộn xộn -1 | Tơxủl |
| Lông - d | Sok |
| Lông chân - d | Sõk sop |
| Lông gà - d | Sõk iẽr |
| Lông măng - d | Sõk sop tơ hăng |
| Lông tay - d | Sõk sop |
| Lồng - d | Hơdrủng; hơdrang |
| Lồng gà - d | Hơ drủng iẽr |

|  |  |
| --- | --- |
| Lộng gió -1 | Trong kial |
| Lộng lẫy -1 | Alâng rõ |
| Lộp độp -1 | Tôk tak |
| Lột - đg | Lõngỉ tơplo |
| Lột da - đg | Lõng akar |
| Lơ là - đg | Pơhori |
| Lơ lửng -1 | Kơplah kơplơt |
| Lơ thơ -1 | Hui hỗ |
| Lờ đờ -1 | Hơđơr; hơ anhơr |
| Lờ - đg | Bơhbơm; hoch |
| Lỡ cỡ -1 | Mơlôh |
| Lỡ lời - đg | Hoch nâr |
| Lời - d | Lơi -Năr ồu inh năm pơdro ka lơi jĩ rơbồu. |
| Lời - d | Nỡr |
| Lời ngọt ngào | Pơangam |
| Lời nguyền - d | Nỡr hiap |
| Lời nói - d | Nỡr pơma |
| Lời ru - d | Nỡr pơlung |
| Lợi - d | Lin - Ih jĩ kiơ anoh? Inh jĩ lin, jĩ sơnẽnh dêh. |
| Lợi - d | Lơi |
| Lợi ích - d | Lơi yua; yua |

!

Ị

Lợi răng - d Lởm chởm -1 Lớn - t

.

Lớn -1

I

LỢn - d Lợn đực - d LỢn nái - d Lợn rừng - d Lớp - d Lớp ghép - d Lớp học - d Lớp mẫu giáo - d LÖ - d Lữ lụt - d Ị Lụ khụ -1 Lùa - đg Lùa bò - đg Lúa - d Lúa chiêm - d

t

Lúa chín - d Lúa đầy kho

Lin sơnẽnh Hmiơh hmiah Alõ - Kon anhồng alõ sơnăm ưh?

Tih - Hnam kơjung

anhồng tih dêh.

Nhũng

Nhũng bỗng

Nhũng iông

Sơke

Lăm

Lăm hrõu Anih bơtho Lăm hơioh Hơbông Đak lỡp Dủn dãn Puh

Puh rơmo Ba

Ba phang Ba đum Ba bènh bơk

|  |  |
| --- | --- |
| Lúa lép - d Lúa mọc Lúa mới - d Lúa mùa -d Lúa nếp - d Lúa ngấn ngày - d Lúa tẻ -d Lúa tốt  Luân chuyển - đg Luận án - d Luận đề - d Luận ra Luật - d Luật pháp - d Lúc - d Lúc đó - d Lúc nhúc -1 Lúc sáng - d Lúc trưa - d Lui - đg Lụi - đg Lùn -1 Lùn tè -1 | Ba bo; ha hơbo  Ba chăt  Ba hle  Ba pơyan  Ba tơ y ông  Hơdrõ  Ba arảng  Ba jing  Pơdủ chuẽn  Chih tơ hôh  Chih tơdrong  Tơtĩnh  Khôijuăt  Khôijuăt  Kơplah; lăm  Kơplah noh  Đơđưk đơđak; đơđưk  A năr pơgê  Anăr dỡng  Kơdũn  Kơxeng  Kơđeh  Kơđe dêh |

|  |  |
| --- | --- |
| Lún - đg | Hlüt |
| Lún bùn - đg | Hlüt trök |
| Lung lay - đg | Gil gül |
| Lung tung -1 | Kü kä |
| Lủng lẳng -1 | Dadung datäng; del dol |
| Lũng - d | Hlöh |
| Lúng túng -1 | Säl wäl |
| Luộc - đg | Hatük; dp; pai; öp |
| Luộc khoai - đg | Ap hum; hatük hum; pai hum; ap hum |
| Luộc rau - đg | Pai anhot |
| Luôn luôn - p | Ling lang |
| Luồn qua - đg | Tot |
| Luông cuống -1 | Pah pach |
| Lụt - d | Dak läp |
| Luỹ tre - d | Reng kram |
| Lũy tre làng - d | Reng kram palei |
| Luyến tiếc - đg | Hmach |
| Luyện tập - đg | Pahräm; tahmä; pajuät |
| Luyện võ - đg | Pajuät aköu |
| Lưa thưa -1 | Brang hrah |
| Lừa - đg | Puh |
| Lửạ - d | Ünh |

|  |  |
| --- | --- |
| Lửa cháy | ủnh khỡngỉ ủnh sa |
| Lửa tắt | ữnh păt |
| Lứa - d | Hnơr |
| Lựa chọn - đg | Rơih |
| Lực lưỡng -1 | Pran |
| Lực sỹ - d | Bơn gai pran |
| Lưng - d | Kơdủ |
| Lưng chừng -d | Plah ivah |
| Lưng còng - d | Gokơdũ |
| Lưng gù - d | Gokơdủ |
| Lững thững -1 | Dĩng dâng |
| Lược bí - d | Kơtỡ |
| Lười -1 | Alah |
| Lười biếng -1 | Alah; hơlah |
| Lưỡi | Pla |
| Lưỡi câu - d | Kõu wah |
| Lưỡi dao - d | Pla săng |
| Lưới - d | Hơnhuăl |
| Lượm - đg | Dônh |
| Lượm lúa - đg | Hơchỗ ha iẽ |
| Lượn - đg | Juang; juang dăr |
| Lưỡng lự - đg | Át hiâng |
| Lượng - đg | Tơng |

Tơng jơ hngỡm Tơxẽr Hy ôi hy ai Hơchẽrn

Kơchèng ling lang

Lượng sức - đg Lướt - đg Lướt thướt -1 Lưu loát -1 Lưu luyến - đg Lưu truyền - đg Lưu ý - đg Ly - d Ly dị

Pơxữ

Kơchăng

Kơchõk

Hrech klo kăn

M m

|  |  |
| --- | --- |
| M | M |
| Ma -d | Atau; atou |
| Ma lai - d | Polai, malai |
| Ma -d | Baxat |
| Ma -d | Tahok - Oh hoioh d&i tahok bre g ah a ng. |
| Ma -d | Me - 0 me nam jang brdk baih. |
| Ma -d | Tadah ba |
| Ma non - d | Tadah ba andp |
| Mach - d | Trong |
| Mach - d | Chor |
| Mach mau - d | Chor pham |
| Mach ngam - d | Trong dak l&ch |
| Mai - d | Toning - Narto ning Inh nam hok. |
| Mai - d | Cheng hluan - Pakau cheng hluan dr eng. |
| Mai mot - d | Toning tomonh |
| Mai - dg | Pat |
| Mai cuoc - dg | Pat anhik |

|  |  |
| --- | --- |
| Mài dao - đg | Pat sáng |
| Mài rìu - đg | Pat sung |
| Mài rựa - đg | Pat rơ; pat tơ gấk, pat lơ bấk |
| Mải - đg | Hiỡ |
| Mải miết - đg | Hiỡ hyĩn |
| Mãi mãi - p | Bưh bưh |
| Mái - d | Bơbủng - Hnam ĩnh pơm bơbủng gia. |
| Mái - d | Hơkăn - ỉnh rong bar tồ iẽr hơkăn. |
| Mái nhà - d | Bơbủng hnam |
| Man mác -1 | Rơhui rơhai |
| Màn - d | Kơmung; kơvủr |
| Mãn nguyện - đg | Wă mã tôm |
| Mang - đg | Pủ;yengỉ bẽng |
| Mang giày - đg | Trỗ chơ khỏ |
| Mang nặng - đg | Pủ atrãp |
| Mang thai - đg | Bor; kiẽu |
| Mang theo - đg | Chẽp ba; hơrõng |
| Mang túi - đg | Bãt kơdủng |
| Màng - d | Hmar |
| Màng nhĩ - d | Hmar đon |
| Máng heo - d | Bơng nhũng |

|  |  |
| --- | --- |
| Máng nước - d | Klang; tơnglang |
| Mành - d | Tơnăr jrăng amăng |
| Mảnh dẻ -1 | Lẽ hơkè |
| Mảnh khảnh -1 | Nhơ nhuang |
| Mãnh liệt -1 | KrUp dêh |
| Mạnh -1 | Pran; kơtang |
| Mạnh khoẻ -1 | Pran jăng |
| Mào - d | Jamrang |
| Mào gà - d | Jamrang iẽr |
| Mạo hiểm - đg | Pơ hliẽng |
| Mát-1 | Ch hop; rơngơp |
| Mát dịu -1 | Yâp rơngơp; rơngơp |
| Mát lòng -1 | Chhơp rơngơp |
| Mát rượi -1 | Rơhngơp hơhơk |
| Mau lên -1 | Mã hiăng; tơtẽnh |
| Mau lớn -1 | Wỡ |
| Màu - d | Hơđah; bang |
| Màu đen - d | Găm |
| Màu đỏ - d | Gôh; brê |
| Màu hồng - d | Bri |
| Màu mỡ -1 | Mỡr |
| Màu tím - d | Drủk |
| Màu trắng - d | Kok |

|  |  |
| --- | --- |
| Màu vàng - d | Dreng |
| Màu xanh - d | Jơk |
| Máu - d | Pham |
| Máu chảy - đg | Pham lẽch |
| Máu chó - d | Pham kồ |
| Máu xương - d | Pham kơting |
| May - đg | Sĩt |
| May áo - đg | Chơ choh ao |
| May mắn -1 | Jơmo; pun; ai |
| May quần - đg | Chơ choh haben; chơ choh sôm |
| May váy - đg | Chơ cho hơbăn |
| Mày - d | E |
| Máy - d | Kcmiăi |
| Máy bay - d | Gre păr |
| Máy cày - d | Gre choh |
| Máy móc - d | Kơmăi |
| Mắc - d | Măk - Ih năm răt tơ mam măk dêh. |
| Mắc - đg | Dăng |
| Mắc cỡ - đg | Kơdỡ; mơlồu |
| Mắc dây điện | Dăng tơlẽi ũnh |
| Mắc kẹt - đg | Đom; tơhlăk |
| Mặc - đg | Hrữk |

|  |  |
| --- | --- |
| Mặc áo - đg | Hrủk ao |
| Mặc áo ấm - đg | Hrủk ao tơlõ |
| Mặc kệ - đg | Măk ai |
| Mặc quần - đg | Tah haben; tah sôm |
| Mặc sức - p | Tơhngâm U)ă |
| Mắm - d | Mãm |
| Mắm cơm - d | Măm hẽch |
| Mắm ruốc - d | Măm hẽch |
| Mặn -1 | Tăng hoh; băt boh |
| Mặn mà -1 | Wă băt |
| Mặn muôi | Băt boh |
| Măng - d | Tơbăng; băng |
| Măng tre - d | Băng kram |
| Mắng - đg | HU; lach |
| Mắng con - đg | Hil kon |
| Mắt - d | Măt |
| Mắt lé - d | Măt piơng |
| Mắt mờ - d | Măt babul |
| Mắt mù - d | Măt tol |
| Mặt - d | Măt |
| Mặt cắt cây - d | Kadal |
| Mặt mũi - d | Muh măt |
| Mặt nạ - d | Bram |

Mặt trăng - d Mặt trời - d Mặt trời mọc - d Mầm - d Mập -1 Mập phì -1 Mâ't - đg Mất đồ đạc - đg Mất ngủ - đg Mất tích - đg Mất tiền - đg Mất trí - đg Mật - d Mật ong - d Mật ong khoái - d Mật ong ruồi - d Mật thiết -1 Mâu thuẫn - d Mầu hậu - d Mẩu hệ - d Mây - d Mây - d Mây bay - đg

Măt khẽi

Măt anărỉ anăr

Anăr lèch

Chơnăt

Bek ; plèn

Nhơ nhũnh

Hiong

Hiong tơmủk tơmam

ưh kơgơ tep

Jrok hiong; wỡỉ hiong

Hiong jên

Worth sem

Kơmăt

Đak kơ drot

Đak sut

Đak hỉak; đak kơ drot Juăt băl Chhek chhõk Hơkăn pơtao Pang gah mẽ Hơmỡl; hơmâl Hre

Hơmâl păr

|  |  |
| --- | --- |
| May den - d | Hamdl gam |
| May hong - d | Hamdl hre |
| May trang - d | Hamdl kok; hamdl kok |
| May - d | Dom |
| May cai - d | Dom to |
| May cay - d | Dom td along |
| May dura - d | Dom anu |
| May gicf roi - d | Dom ja baih |
| May ngtfdi - d | Dom anu ba ngai |
| May phdng - d | Dom td lam |
| May sdi - d | Dom dang |
| Me den - d | Ranga |
| Me trang - d | Rangdu |
| Me - dg | Kacheh |
| Me chai - d | Kacheh get chai |
| Me -d | Me |
| Me chong - d | Me klo |
| Me de - d | Me pajing |
| Me nuoi - d | Me rong; me ta mam |
| Me vd - d | Ma hakan |
| Men riidu - d | Buih |
| Meo - d | Meo |
| Meo cao - dg | Meo kach |

|  |  |
| --- | --- |
| Mèo caắn - đg | Meo kăp |
| Mèo rừng - d | Char |
| Méo mó -1 | Peng pong |
| Mép - d | Cheng hơkủng |
| Mép đường - d | Jih trong |
| Mê - đg | Apo -Măng hrẽi Inh tep apo bôh anhồng. |
| Mê - đg | Hơ ngơi; hưch |
| Mê em - đg | Hơyuh oh; hưch oh |
| Mê tín dị đoan | Lui kiỡ yang |
| Mề-d | Kơteh |
| Mề gà - d | Kơteh iẽr |
| Mềm -1 | Hy ủ hy ủ; hơbôn; rơmuăn |
| Mềm mục -1 | Klĩ klăn |
| Mềm nhũn -1 | Hơ bôn |
| Mền - d | Buk |
| Mênh mông -1 | Să tơhnă |
| Mệt -1 | Kơlap; gleh; lap |
| Mệt lắm -1 | Gleh dêh ' |
| Mệt mỏi -1 | Gleh lap; lap gleh; geh giãn |
| Mếu máo - đg | Tơ biêt tơbiat; wet |
| Mía - d | Kơtau |
| Mía ngọt - d | Kơtau angam |

|  |  |
| --- | --- |
| Mỉa mai - đg | Pơxe |
| Miệng - d | Bỡr |
| Miột mài -1 | Khõm khồm |
| Mỉm cười - đg | Hiẽk yôp; yôp |
| Mìn - d | Mln |
| Mịn màng -1 | Bơbôn |
| Mít - d | Mit |
| Mít chín - d | Mit dum |
| Mít ráo - d | Mit arăng |
| Mít ướt - d | Mit klî |
| Mít tinh - đg | Mit tinh; akom lơ bơngai |
| Mít xanh - d | Mit kơxẽ |
| Mịt mù -1 | Măng klăm; kơ ủl; gơlủng |
| Mò - đg | Hơ bỡ; long |
| Mò cá - đg | Chã hơvỡ ka |
| Mò cua - đg | Hơbỡ hơreng |
| Mò mẫm - đg | Chã hơvỡ; jơjỡ |
| Mò tôm - đg | Chã hơdang |
| Mỏ -d | Akủng; sơkủng |
| Mỏ chim - d | Akủng sem |
| Mỏ gà - d | Sơkủng iẽr |
| Mõ - d | Kõk |
| Mõ trâu - d | Kõk kơpô |

|  |  |
| --- | --- |
| MÓC - d | Gơvõk; tơhăk |
| Móc áo - d | Gơvõk ao |
| Mọc - đg | Chat; hon; đah |
| Mọc dài - đg | Hon kajung |
| Mọc mầm - đg | Blüh |
| Mọc tốt | Chăt alỡng |
| Moi - đg | Kôch |
| Moi móc - đg | Yuih chã |
| Moi ra - đg | Kuek |
| Mỏi -1 | Kơbăl; rơgah |
| Mỏi chân -1 | Kơbăljâng |
| Mỏi mắt -1 | Kơbăl măt |
| Mỏi tay -1 | Rơgah ti |
| Mọi - d | Rim |
| Mọi khi - d | Krô |
| Mọi người - d | Đì đăng bơngai; rim bơngai |
| Mõm - d | Tơhong |
| Mõm bò - d | Tơbong rơmo |
| Mõm chó - d | Tơhong kồ |
| Mõm trâu - d | Tơbong kơpô |
| Mòn - đg | Huach;luih; taxa |
| Mòn hết - đg | Luih đì |
| Mong - đg | Chang |

|  |  |
| --- | --- |
| Mong bô" về | Chang hă wih |
| Mỏng -1 | Hort ăng |
| Mỏng mảnh - t | Hort ăng hcrtõ |
| Móng - d | Kơchôp; tơngiơh |
| Móng bò - d | Kơchôp rơ mo |
| Móng chân - d | Tơngiơh jâng |
| Móng lợn - d | Kơchôp nhũng |
| Móng tay - d | Tơngiơh ti |
| Mọng -1 | Pơ angeh ; ngủr |
| Mỏng -1 | Hortăng |
| Mỏnh dính -1 | Hơtãng hiơ hiơr |
| Móp -1 | Kơbỡp |
| Mót - đg | Mok |
| Mót lúa - đg | Mok ha |
| Mồ -d | Pơxat |
| Mồ côi - d | Mơti |
| Mồ mả - d | Hnam pơxat |
| Mổ - đg | Jeh; raih; roch; blah |
| Mổ bò - đg | Blah rơ mo |
| Mổ gà - đg | Blah iẽr |
| Mổ heo - đg | Blah nhũng |
| Mổ ruột - đg | Roch klak |
| Mốc - d | Phỡk; buk |

|  |  |
| --- | --- |
| Môi - d | Akủngỉ hơkủng; sơkủng |
| Môi dày - d | Sơkủng hơbỡl; hơkủng hơbỡl; kơvữ |
| Môi mỏng - d | Sơkủng hơtăng; hơkủng hơtăng |
| Môi người - d | Sơkủng bơngai |
| Mồi - d | Pơdrăm |
| Mỗi - d | Rim |
| Mỗi buổi sáng | Rim pơgê |
| Mông - d | Pơtồu |
| Một - d | Minh; mônh |
| Một bên - d | Minh pah; kơpah |
| Một chiếc - d | Minh blah |
| Một chỗ - d | Dơnỡng |
| Một con - d | Minh găr; minh tồ |
| Một dãy - d | Minh dong doi |
| Một đoạn - d | Minh jăk; minh anhrong |
| Một ít - d | Biỡ |
| Một lít - d | Minh lích |
| Một mình - d | Adrỗ; hơ drỗ; mtnh drỗ |
| Một năm - d | Minh sơnăm |
| Một nghìn - d | Minh rơ bõu |
| Một người - d | Mtnh anu |

|  |  |
| --- | --- |
| Một nửa - d | Minh puăt |
| Một tháng - d | Minh khẽi |
| Một thế kỷ - d | Minh chãi sơnăm |
| Một trăm - d | Minh hrẽng |
| Một tuần - d | Minh ’măng gieng |
| Mơ - đg | Hơpo; ơ po; apo |
| Mơ hồ -1 | ưh trỏ tơdrong |
| Mơ màng - đg | Kơcheng Ung lang |
| Mơ thâ'y - đg | Apo hôh |
| Mơ tưởng - đg | Ngeh ngãi |
| Mờ-t | ưh kơ bang; bơbul |
| Mờ ám -1 | ưh tơpă |
| Mở - đg | Lar; plơih; tak; yaih |
| Mở cửa - đg | Plơih amăng |
| Mở măt - đg | Lar măt; bơ yar măt |
| Mở toang - đg | Pơih phêng |
| Mỡ - d | Rơmă; lơmă |
| Mỡ cá - d | Rơma ka |
| Mỡ chó - d | Rơma kồ |
| Mỡ gà - d | Rơmă iẽr |
| Mỡ heo - d | Rơmã nhũng |
| Mời - đg | Mơi; tơ kơí; krao |
| Mòi bà - đg | Tơkơi yă |

C:\Users\tranq\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image1.jpeg

1;

ị

ị

|  |  |
| --- | --- |
| Mời uống rượi cần | -đg Gai |
| Mời ông - đg | Tơkơi hồk |
| Mới -1 | Anao; hle; plỡng |
| Mới đẻ | Anau hơiơch |
| Mới đi | Anao yak |
| Mới lạ -1 | Plỡng hlỉch |
| Mới nảy mầm | Anau tơđah |
| Mới tinh -1 | Anao hơih; braih anao |
| Mới về | Anao wih |
| Mới xong -1 | Anao đang |
| Mơn mởn -1 | Hlơ hlữ |
| Mù -1 | Tol |
| Mù mắt -1 | Mãt tol |
| Mù mịt -1 | Gơlủngỉ kơtul; mãng mu |
| Mủ -d | Đuh |
| Mủ tai - d | Đon pek; pek |
| Mũ sắt - d | Môk kơlăm |
| Mua - đg | Răt |
| Mua áo - đg | Răt ao |
| Mua bán - đg | Pơdro |
| Mua xe - đg | Răt gre |
| Mùa - d | Pơyan |
| Mùa đông - d | Pơyan tơngiẽt; yã rak |

Mùa hè - d Mùa khô - d Mùa mưa - d Mùa thu - d Mùa xuân - d Múa - đg Múa kiếm - đg Múa mềm mại Múa uyển chuyển Múc - đg Múc nước - đg Mục -1 Mùi - d Mùi hôi - d Mùi khê - d Mùi thơm - d Mủi lòng - đg Mũi - d Mũi tên - d Mũm mĩm -1 Mun - d Mụn - d Mụn nhọt - d

Pơyan phang Pơyan phang Pơyan ami Pơyan hla ruh Pơyan chãt Suang Bơxuh

Suang rơmuăn

Suang rơmuăn

Tỏng

Tông đak

Bủk

Sueng

Bơhngir

Bâu khôi

Bâu phu

Brak

Muh

Br ỡm hră; hr ỡm

Yôp

Găm

Mủn

Mủn đuh; pơteng

Mủng - d Muỗi - d Muôi - d Muôi tan Muôn - đg Muôn say - đg Muộn -1 Mút - đg Mút tay - đg Mưa - d Mưa bão - d Mưa dầm - d Mưa đá - d Mưa ngâu - d Mưa phùn - d Mưa rào - d Mừa ròng - d Mực - d Mừng - đg Mừng quá Mừng thật Mừng thọ - đg Mười - d

I

ị

!

Kơđõng thủng Moih ; hơnghẽnh Boh

Boh hoch Wă

Wă suai Klui Iep; iôp Iôp ti Ami

Ami hơhủt Ami hngach Ami prẽl Ami hngach Ami hngach Ami pru Ami pru Đak mâk Ană; iă; oẽi Iă dêh Oẽi tơpă Bơnê kră alõ Jit

|  |  |
| --- | --- |
| Mười hai - d | Jĩt bar |
| Mượn - đg | Mơng |
| Mượn đồ - đg | Mơng tơmam |
| Mượn tiền - đg | Mơng jên |
| Mương - d | Hơbong; thong |
| Mương nước - d | Hơbong dak; thong đak |
| Mướp - d | Dơ yẽn |
| Mượt -1 | Hơlai |
| Mượt mà -1 | Lẽnh |
| Mưu kế - d | Chã đon |
| Mưu mẹo - d | Chã hơlẽnh |
| Mưu trí - d | Chã pơdăr |
| Mỹ -d | Mi |
| Mỹ thuật - d | Gơh chhỡ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nn |
| N | N |
| Na-d | Mang kâu |
| Ná - d | Hră |
| Nạc - d | Sach |
| Nách - d | Bõk ak |
| Nai - d | Juèi |
| Nải-d | Sih |
| Nải chuôi - d | Sih prit |
| Nái - d | lông. |
| Nam - d | Drồ nglo |
| Nam nữ - d | Drõ nglo drồ kăn |
| Nan - d | Tơnanh |
| Nan tre - d | Tơnanh kram |
| Nản chi - đg | Lao đon |
| Nản lòng - đg | Blơ hlõ |
| Nạn đói - d | Pơngot hrah |
| Nàng tiên - d | Bia |
| Nanh - d | Grẽng |
| Nanh cọp - d | Drẽng kiẽk |
| Nanh gấu - d | Grẽng chơgơu |
| Nanh heo - d | Grẽng nhủng |

|  |  |
| --- | --- |
| Nanh heo rừng- d | Grẽng sơke |
| Nào - đ | Bẽỉ yơ |
| Nào ta - đ | Bè bân |
| Não - d | Angok |
| Não người - d | Angok bơngai |
| Não thú - d | Angok sem brih |
| Não ruột - đg | Pă hiôk klak |
| Náo nhiệt -1 | Hrỡng hr eng; âr ăr |
| Náo nức - đg | Hal |
| Nạo - đg | Kôch |
| Nạo bùn - đg | Kôch trôk |
| Nạo mương - đg | Kôch hơbong |
| Nát -1 | Hẽch |
| Nát vụn -1 | Hèch hoch |
| Nay - đ | Drõu |
| Nay mai - d | Drõu tơning tơmônh |
| Này - đ | Ồu; êh |
| Nảy - đg | Lech |
| Nảy lửa - đg | Lẽch ủnh |
| Nãy giờ - đ | Hẽi |
| Năm - d | Pơ đăm - Inh rơneh nar pơ đăm khẽi pơđăm. |
| Năm - d | Sơnăm; hơnãm - Inh |

|  |  |
| --- | --- |
| Năm cũ - d | rơneh sơìiăm bar rơbỗụ. Sơnăm so |
| Năm học - d | Sơnăm hõk |
| Năm ngoái - d | Sơ năm sỡ |
| Năm sinh - d | Sơnăm rcmeh |
| Năm xưa - d | Sơnăm sot |
| Nằm - đg | Bỉch; pãn; tơbĩch - |
| Nằm - đg | Anhồng bich tơ ồu. Drum - Kon kơpô hnam |
| Nằm co - đg | Inh drum to to. Kơanỏn |
| Nằm khèo - đg | Kơangồenh |
| Nằm lăn lóc - đg | Bĩch tơ giăng |
| Nằm lăn lộn - đg | Tơglăng |
| Nằm lăn tròn- đg | Bĩch tơ giăng |
| Nằm lì | Pơgrôi |
| Nằm nghiêng- đg | Bĩch cheng |
| Nằm ngủ - đg | Bích tep; tơbĩch tep |
| Nằm ngửa - đg | Bĩch đang |
| Nằm thẳng - đg | Bơbrỡng |
| Nằm úp - đg | Bích kơ 'mủ brum |
| Nắm - đg | Kơđôp; pơpẽt; uh |
| Nắm tay - đg | Kơđôp ti |

|  |  |
| --- | --- |
| Nắn - đg | Pẽt |
| Nắn nót - đg | Pơngeng |
| Nặn - đg | Man |
| Nặn đồ chơi - đg | Man tơmam ngôi ngơ |
| Nặn men - đg | Man huih |
| Năng - p | Hngăm |
| Nắng - d | Tô |
| Nắng vàng -1 | Tõ dreng |
| Nặng - d | Trãp |
| Nặng nề -1 | Tơtrăp tơtrĩn |
| Nặng tai -1 | Đon klik |
| Nắp - d | Tơnglỡp |
| Nắp xoong - d | Tơnglỡp gõ; bơnỡng |
| Nấc thang - d | Kơnao |
| Nấm - d | Pơmâu |
| Nấm mồ - d | Dơnỡr |
| Nâng - đg | Tơiung |
| Nâng cao - đg | Atồk kơjung |
| Nâng niu - đg | ưh kơeng |
| Nấu - đg | Pai; ỡp; âp |
| Nấu bằng ống - đg | Prung |
| Nấu canh - đg | Pai anhot |
| Nấu cơm - đg | Pai mơh; pai por |

|  |  |
| --- | --- |
| Nấu rượu - đg | Pai tơdrô; âp sik |
| Nẩy mầm - đg | Đah |
| Nem - d | Nem |
| Nem ống - d | Nem đing |
| Ném - đg | Chaih |
| Ném đá - đg | Chaih tơmo |
| Ném đi - đg | Chaih hut |
| Ném mạnh - đg | Hơtat |
| Nếm - đg | Tă |
| Nền móng -d | Hơnă |
| Nền nhà -d | Hơmă hnam |
| Nền sân - d | Hơnă cham |
| Nến - d | ưnh jrẽnh |
| Nếp - d | Tơyông |
| Nếp cẩm - d | Tơyông găm |
| Nếu - k | Hơgỡm; jơh; tơdah |
| Nếu mà - k | Tơdah |
| Nếu muốn - k | Hơgỡm kơ wă |
| Ngà -d | Pơla |
| Ngà voi - d | Bơla rôih; pơla rôih |
| 'Ngả - đg | Kơangêng |
| Ngả bóng -1 | Anăr glơh |
| Ngã ba - d | Trong tơklah pêng pah; |

|  |  |
| --- | --- |
| Ngã - đg | trong sơlah  Pỡk; bơla; tơkỡl; păk |
| Ngã năm - d | Trong tơklah pơđăm pah |
| Ngã ngửa - đg | Hraih đang |
| Ngã tư - d | Trong tơklah puăn pah; |
| Ngạc nhiên - đg | trong sơlah Chrêng chrang |
| Ngai vàng - d | Anih pơtao |
| Ngái ngủ - đg | Hơnglar; angơ angap |
| Ngại - đg | Druễi; ơm |
| Ngại gì | Hrơ kơ kiơ |
| Ngại ngùng - đg | Om jỡl |
| Ngan - d | Sim |
| Ngan đen - d | Sim găm |
| Ngan trắng - d | Sim kồk |
| Ngan ngát -1 | Sương; hâu sương |
| Ngàn -d | Rơbõu; rơbâu |
| Ngán - đg | Druẽi ; bỡl; lap; bâl |
| Ngán quá - đg | Druẽi dêh |
| Ngạn ngữ - d | Nỡr so sỡ |
| Ngang qua -1 | Drong găn |
| Ngạnh - d | Kao |
| Ngạnh cá trê - d | Kao ka sơkẽnh |

|  |  |
| --- | --- |
| Ngạnh tên -1 | Kao brâm |
| Ngao ngán -1 | ưh kơ ameh |
| Ngáp - đg | Hơ angap |
| Ngay -1 | Hloi |
| Ngay thẳng -1 | Băt tơpăt |
| Ngày -d | Anăr |
| Ngày hôm qua- d | Anăr brẽi |
| Ngày khai mạc- d | Anar blủng |
| Ngày kia - d | Anăr tĩ |
| Ngày kìa - d | Anăr tong |
| Ngày mai - d | A năr tơning; dơning |
| Ngày môi - d | A năr monk; dơmônh; tơmònh |
| Ngày nay - d | Anăr drõu; anăr 'nỗu |
| Ngày sau - d | Anăr dâng rồng |
| Ngày sinh - d | Anăr rơneh |
| Ngà.y sưa - d | Anăr sỡ |
| Ngày thứ hai - d | Anăr mã monk |
| Ngăm ngăm -1 | Jơmăng; rẽng |
| Ngắm - đg | Trẽng |
| Ngắm nghía - đg | Trẽng trẽngỉ trẽng lăng |
| Ngắm thẳng - đg | Rẽng tơpăt |
| Ngăn - đg | Chèng; sih |
| Ngăn cách - đg | Cheng gãn |

|  |  |
| --- | --- |
| Ngăn cản - đg | Găn ga; khă; plah găn |
| Ngăn lối - đg | Sih trong |
| Ngăn nắp -1 | Bot alâng |
| Ngăn phòng - đg | Chơgăn; chẽng găn; chẽng pơgăn |
| Ngắn -1 | Kơđeh |
| Ngắn hơn | Kơđeh hloh |
| Ngắn ngủi -1 | Kơđeh tơalủt |
| Ngắt -đg | Hler |
| Ngắt lá - đg | Hleh hla |
| Ngâm - đg | Tong |
| Ngâm áo - đg | Tong ao |
| Ngâm quần áo - đg | Tong sôm ao |
| Ngẫm nghĩ - đg | Kơ chẽng 'ma 'ngiẽo |
| Ngậm - đg | Amâm; amồm; tong |
| Ngân - đg | Re pơ ayoi |
| Ngân hà - d | So nglông tung yă |
| Ngân hàng - d | Anih wei jên |
| Ngân vang - đg | Re pơ ayoi |
| Ngẩn -1 | Sơk jơhngâm |
| Ngẩng - đg | Angơn |
| Ngẩng đầu - đg | Angơn kơl |
| Ngẩng xem - đg | Angơn năng |

Lỡp - Lỡp gơng Lỡp trong Lỡp ha

Anhrơng anhrât Hơ ngờt Sêng rêng Lôch mol Oẽi alỡp Blơch

Ngập - đg Ngập cầu - đg Ngập đường - đg Ngập lúa - đg Ngập ngừng - đg Ngâ't - đg Ngất ngưởng -1 Ngất xỉu - đg Ngây thơ -1 Ngậy -1 Nghe - đg Nghé - d Nghén - d Nghẹn ngào - đg Nghèo -1 Nghèo khổ -1 Nghèo khó -1 Nghệ - d Nghệ nhân - d Nghệ sĩ - d Nghi ngờ - đg Nghỉ - đg Nghỉ học - đg

Mỡng; kơtỡng Kon kơpô Bơhleng Ảl ol

Dơnuh; hin Dơnuh pơmat Pơmat tat Kơniưt Gơh hơri

Bơngai joh suang Ngẹh; jâu Pơdơh Pơdơh hõk

Pơdơh bỡjang Tơdrong jơhngâm Pơm pơ trô Nỡr lăn to Nỡr yan õu Pơxat

Tơdrong nâr tơm

Nghỉ việc - đg Nghị lực - d Nghị quyết - d Nghĩa bóng - d Nghĩa đen - d Nghĩa địa - d Nghĩa gốc - d Nghĩa mẹ - d Nghĩa phát sinh Nghĩa trang - d Nghĩa trang liẹt sĩ - d Nghịch -1 Nghịch ngỢm -1 Nghiêm khắc -1 Nghiêm traqg -1 Nghiêm trọng -1 Nghiêm túc -1 Nghiền - đg Nghiền đá - đg Nghiêng -1 Nghiêng -1 Nghiêng cánh - đg Nghiêng mình - đg

Đon jơhngâm mè

Plẽi tơdrong mât lẽch

Pơxat

Pơxat linh

Bơhle

Kơchỉu

Pơm tơpă

Pơm krưh

Hãt găl

Kơjăp tơpă

Rõl

Rõl tơmo

Cheng; hơrêng; gơling Grê

Gơling tơnăr Cheng akồu

|  |  |
| --- | --- |
| Nghìn - d | Rơbõu |
| Nghìn năm - d | Rơbõu sơnăm |
| Ngõ - d | Trong |
| Ngõ hẻm - d | Trong iẽ |
| Ngó - đg | Kơleng |
| Ngoài - d | Anguaih |
| Ngoài khơi - kng | Tõk bõk dơxỉ |
| Ngoái nhìn - đg | Blek hue; hue năng |
| Ngoại giao - d | Chơchă bôl |
| Ngoại quốc - d | Teh đak nguaih |
| Ngoại trú - đg | Oẽi tơ anguaih |
| Ngoan -1 | Lui nguan; nguan |
| Ngoan ngoãn -1 | Chu yom; lui yom |
| Ngoảnh - đg | Hue |
| Ngoảnh mặt - đg | Hue măt |
| Ngoặc tay - đg | Kẽu ti |
| Ngóc đầu - đg | Jõng |
| Ngoe nguẩy - đg | Uẽt uẽt |
| Ngoéo - đg | Kẽu |
| Ngoéo tay - đg | Kẽu ti |
| Ngòi bút - d | Plim |
| Ngói - d | Gồ ch |
| Ngon -1 | Bătỉ nham |

|  |  |
| --- | --- |
| Ngon lành -1 | Hơ hủp |
| Ngón - d | Hơnglõu |
| Ngón chân - d | Hơnglồu jâng |
| Ngón tay - d | Hơnglồu ti |
| Ngón út - d | Dèng |
| Ngọn - d | Kơnhõngỉ pla; wèch |
| Ngọn cây -d | Kơnhồng along; Iưẽch along |
| Ngọn cỏ - d | Kơnhõng anhiẽt |
| Ngọn lửa - d | Pla ủnh |
| Ngóng - đg | Chang hmăng |
| Ngọt -1 | Angam |
| Ngọt đường -1 | Angam sỉk |
| Ngọt lịm -1 | Pã hơ dỡr |
| Ngọt ngào -1 | Angam hăt |
| Ngọt xớt -1 | Angam hlễ |
| Ngô - d | Hơho |
| Ngô nếp - d | Hơho tơyông |
| Ngô tẻ - d | Hơho arăk |
| Ngồ ngộ -1 | Ameh hiẽk |
| Ngộ độc - đg | Pơnhủl; bơnhul |
| Ngộ độc thực phẩm | Pơnhung tơmam sa |
| Ngôi sao - d | Sơnglống |
| Ngồi - đg | Tơ oẽu |

|  |  |
| --- | --- |
| Ngồi co - đg Ngôn ngữ - d Ngổn ngang -1 Ngột ngạt -1 Ngơ ngác - đg Ngơ ngân -1 Ngờ - đg Ngỡ ngàng - t Ngớ ngẩn -1 NgỢp - đg Ngớt - đg Ngủ - đg Ngủ lang - đg Ngủ quên - đg Ngủ say - đg Ngụ ngôn - d Ngùn ngụt - đg Nguội -1 Nguội rồi -1 Nguồn - d Nguồn lực -d Nguồn nước - d Nguồn sông - d | Kơanõn Nỡr pơma Hnơk hnăk At; ẽnh  Hying hiângỉ wâl dâng Hri hrơ; hui huơ  Ê  Chrâng chrât Pă băt Wing măt Rơdu Tep  Tep dơt  Tep pok; tep hiơt  Tep hlỡk  Nỡr so  Bơblông  Ngach  Ngach bơih  Tu  Tơm jơ hngâm Tu đak Tu krong |

|  |  |
| --- | --- |
| Nguy hiểm -1 | Hơ mơt |
| Nguy nga -1 | Alâng rồ |
| Ngụy trang - đg | Pơvir |
| Nguyên - d | Hơnỉl |
| Nguyên bản - d | Oẽi lẽi lãi |
| Nguyên hình\* - d | Oẽi thoi so |
| Nguyên nhân - d | Đẽi tơdrong |
| Nguyên quán - d | Anih kơtă |
| Nguyên tắc - d | Kiỡ juăt |
| Nguyên tắc chung - d | Khôi juăt hơdai |
| Nguyên văn - d | Blep nơr |
| Nguyên vẹn - d | Hơlom |
| Nguyền rủa - đg | Tơhiap |
| Nguyện vọng - d | Wă ameh |
| Nguyệt -d | Khẽi |
| Nguyệt thực - d | Bơluăn khẽi;drah luân khẽi |
| Ngụy quyền - d | Jang ayăt |
| Ngưdân -d | Jang ka |
| Ngừ âm - d | Nỡr re |
| Ngữ pháp -d | Nâr trồ hlep |
| Ngửa -1 | Bĩch đang; ngoi |
| Ngửa cổ - đg | Ngơk |
| Ngửa mình - đg | Plỡ kơdih |

Ngửa tay - đg Ngứa - đg Ngựa - d Ngựa bạch - d Ngựa cái - d Ngựa đá - d Ngựa đen -d Ngựa đực - d Ngựa kéo xe Ngựa phi Ngựa vằn - d Ngực - d Ngực nở nang Ngửi - đg Ngược -1 Người - d Người bahnar-d Người bảo vệ - d Người cao - d Người câm - d Người chủ - d Người dcít - d Người đậm - d

Đang ti

Đơđik

Axeh

Axeh hơi

Axeh akăn

Axeh kortong

Axeh găm

Axeh tơno

Axeh duih gre

Axeh tê

Axeh brông

Kơtơh

Kơtơh hai

Hủnh; hõu; tdbồu

Kơdỡ

Bơngai

Bơngai bahnar Bơngai wẽi Bơngai kơjung Bơngai kơmlo Kơtỡn

Bơngai kơtul Bơngai kơmăl

|  |  |
| --- | --- |
| Người điên - d | Bơngai Iươnh |
| Người gầy - d | Bơngai chơvong hơkẽ; bơngai hơkè |
| Người jrai - d | Bơngai jrai |
| Người khác | Đe tơnioi; đe nai; bơngai nai |
| Người kinh - d | Yuăn |
| Người lạ - d | Tơmoi |
| Người lớn - d | Yõng |
| Người nghèo -d | Bơngai dơnuh |
| Người nói - d | Bơngai pơma |
| Người quản lý - d | Bơngai wẽi |
| Người ta - d | Đe; gâp |
| Người tàu - d | Bơngai khẽch |
| Người tham lam - d | Bơngai blơ bloh; bơngai ham |
| Người tốt - d | Bơngai alâng |
| Người xấu - d | Bơmgai chư |
| Người yêu - d | Pơyô |
| Ngượng -1 | Kơ dỡ |
| Nhà -d | Hnam - Mai pơm hnam hãm sã ưh? |
| Nhà -t | Rơhơi - Rơhơi ĩnh ưh kơ đẽi tơhnam. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nhà ăn - d | Hnam sa; hnam sồng |
| Nhà báo - d | Bơngai chih tơbăt |
| Nhà bếp - d | Hnam gỗ |
| Nhà chính - d | Hnam tơm |
| Nhà cửa - d | Hnam tơ nồ |
| Nhà dột - d | Hnam hnăt |
| Nhà giam - d | Hnam phak |
| Nhà kho - d | Hnam kho |
| Nhà lao - d | Hnam phak |
| Nhà lúa - d | Pơk |
| Nhà mả - d | Hnam pơxat; pơxat |
| Nhà mới - d | Hnam hle |
| Nhà nghiêng - d | Hnam grê |
| Nhà ngói - d | Hnam gõch |
| Nhà nông - d | Bơngai jang mir |
| Nhà nước - d | Teh dak |
| Nhà rông - d | Hnam rông |
| Nhà sàn - d | Hnam kơpal ti; hnam kơjung |
| Nhà tầng - d | Hnam tỡng; hnam tăl |
| Nhà tôn - d | Hnam kem |
| Nhà tranh - d | Hnam gia |
| Nhà trệt - d | Hnam teh |

|  |  |
| --- | --- |
| Nhà trường - d | Hnam trưng |
| Nhà tù - d | Hnani phak |
| Nhà xây - d | Hnam man xi măng |
| Nhà xí - d | Hnam chă pơyâng |
| Nhả - đg | Lã |
| Nhã -1 | Jrang |
| Nhá nhem -1 | Bring brih |
| Nhạc sĩ - d | Bơngai joh hơri |
| Nhai - đg | Kơkă |
| Nham nhở -1 | Hrơ hrân |
| Nhám - p | Hơkă } Ị |
| Nhãn cầu -d | Klong măt |
| Nhanh -1 | Tẽng; hrẽnh |
| Nhanh lên | Jah tễnh |
| Nhanh lớn -1 | Wỡ |
| Nhanh nhẹn -1 | Hiăng; hơbẽch |
| Nhánh - d | Hơdrai |
| Nhánh tre - d | Bơmreh |
| Nhào - đg | Tơ huõng |
| Nháp - đg | Adrol |
| Nhá t -1 | Măr |
| Nhạt -1 | Sap |
| Nhạt muôi -1 | Sap hoh |

Nhau thai - d Nhảy - đg Nhảy cao - đg Nhảy dây - đg Nhảy lò cò - dg Nhảy ra - đg Nhảy qua - đg Nhảy tới - đg Nhảy xa - đg Nhảy xuống - đg Nhắc - đg Nhắm - đg Nhắm mất - đg Nhắm mắt lại - đg Nhăn nheo -1 Nhăn nhó - đg Nhăn nhúm - t Nhấn -1 Nhắn - đg Nhắn tin - đg Nhấc - đg Nhấc cây - đg Nhấc đá - đg

Rcrniữ

Tơplõng; plõng Plống kơ jung Plõng tơlèi Plồng chot chot Lã

Hơliang Tơhrông Plồng adaih Kơtah Tơbãt Pơđam Anhip; hiưp Kơanhip măt Hơ anhèoỉ hồnh Hơ anhèu Hơ anhủm Iel Ată

Ată nâr Hiõng Hiõng along Hiõng tơmo

Klơng; tưk Hơvỡl

Nhấc lên - đg Nhầm - đg Nhầm dép - đg Nhầm người - đg Nhầm nhà - đg Nhân - d Nhân cách - d Nhân đạo - d Nhân đức -1 Nhân gian - d Nhân hậu -1 Nhân khẩu -d Nhân loại - d Nhân tài - d Nhân vật - d Nhấn chìm - đg Nhận chức - đg Nhận ra - đg Nhận thức - đg Nhận xét - đg Nhấp nháp -1 Nhấp nháy -1 Nhấp nhô -1

Hơvỡl chơkhõ Hơvỡl bơngai Hơuởl hnam Wât Gơbăt Gơamêm

Jơhngâm đon alâng Bơngai kơpal teh Bơngai lâm Măt ủnh hnam Kon bơngai Bơngai rơgẽi Lăm bơngai Tơ môch Nhản iồk yõng Gơnăl Băt hlôh Pơ ten lăng Kơkă hơdar deh Hơanher hơnher Hlôl hlal

|  |  |
| --- | --- |
| Nhập nhà rông - đg | To mât rông |
| Nhất trí-1 | Dräng |
| Nhật - d | Boluän; rah luän |
| Nhật nguyệt -d | Boluän khèi |
| Nhật thực - d | Boluän anär; droh luän när |
| Nhẩy - đg | Plöng |
| Nhẩy cao - đg | Plöng ko jung |
| Nhẩy dây - đg | Plöng tolèi |
| Nhẩy vụt - đg | Plöng chuör |
| Nhẩy xa - đg | Plöng adaih |
| Nhe - đg | Lek |
| Nhe răng - đg | Lek sonënh |
| Nhẹ -t | Ho ioch |
| Nhẹ dạ cả tin -1 | Bonh put |
| Nhẹ lâng lâng -1 | Honhol hoch hoch |
| Nhẹ nhàng -1 | Adar; do dar; todar; hodar |
| Nhẹ nhõm -1 | Hoioch ho iö; phici ho ioch |
| Nhẹ tay -1 | Hoioch ti |
| Nhẹ tênh -1 | Phiol ho ioch |
| Nhét vào - đg | Lut |
| Nhễ nhại -1 | Honhir honhär |
| Nhện - d | Wai |
| Nhện giăng tơ - d ' | Wai düng |

[.

Ị

ị'

ị

I

!

Ï

Ị

i.

|  |  |
| --- | --- |
| Nhi đồng - d | Hơ ioh |
| Nhị - d | Ễnh |
| Nhích - đg | Rĩ |
| Nhiệm vụ - d | Sơnong jang |
| Nhiên liệu - d | Đak dou |
| Nhiệt độ - d | Pơ tồ hơyuh |
| Nhiệt độ cao - d | Tơ tồ kơ jung |
| Nhiệt đới - d | Phang kro |
| Nhiệt liệt - d | Sơng hơpơi |
| Nhiệt tình - d | Chơgãm |
| Nhiều -1 | Bơ hang; kơlồng; lơ |
| Nhiều dốc - d | Krông krang |
| Nhiều người - d | Lơ bơngai |
| Nhiễu - d | Nhêu |
| Nhìn - đg | Kơleng; năng |
| Nhìn kỹ - đg | Năng pơnhen; pơngơr; |
| ' | lăng hơlen |
| Nhìn thẳng - đg | Năng tơbãt |
| Nhìn theo - đg | Hnhoi |
| Nhìn vào ưong - đg | Măt hlorn tơ lăn |
| Nhịn - đg | Mot; âtỉ ẽnh |
| Nhịn cơm - đg | Mot kơmơh; mot kơpor; ât kơpor;ẽnh mơh |

|  |  |
| --- | --- |
| Nhịn đói - đg | At kơ por ; ât kơ mơh |
| Nhịp nhàng -1 | Hơdai hơdai |
| Nho - d | Kơmu; hơmu |
| Nhỏ -1 | lẽ |
| Nhỏ nhắn -1 | lẽ ioch |
| Nhỏ xuống - đg | Kơtoh |
| Nhọ nồi - d | Bơmẽnh gõ |
| Nhọc nhằn -1 | Gleh giãn |
| Nhuẻn - đg | Yôp |
| Nhoẻn cười - đg | Yôp hiẽk |
| Nhóm - đg | Grủp - Đe sư Grủp hỗp khan lơ tơdrong. |
| Nhóm - d | Khủl - Tơning khủl nhôn năm jang. |
| Nhóm đg | Soh- Mai soh ủnh axong Inh. |
| Nhóm chúng tôi - d | Khủl nhôn |
| Nhóm học tập - đg | Grủp pơhrãm |
| Nhóm họp - đg | . Grũp hỗp |
| Nhóm khác - d | Khũl đe |
| Nhóm lửa - đg | Soh ủnh |
| Nhóm tôi - d | Khủl nhôn |
| Nhóm xuất phát | Khủl pơtơm |
| Nhón gót - đg | Kơanhon |

|  |  |
| --- | --- |
| Nhọn -1 | Suẽng |
| Nhọn hoắt -1 | Suẽng nhơ nhuèh; nhơ nhueh |
| Nhổ - đg | Hrũi; buch; toh |
| Nhổ cây - đg | Toh along |
| Nhổ cỏ - đg | Hrũi anhiẽt; buch anhiẽt |
| Nhổ răng - đg | Toh sơnẽnh |
| Nhồi - đg | Jek |
| Nhộn nhịp -1 | Pơxuât pơxuăt |
| Nhôi - đg | Kron |
| Nhốt bò - đg | Kron rơmo |
| Nhốt heo - đg | Kron nhũng |
| Nhốt ngựa - đg | Kron axeh |
| Nhốt xe - đg | Kron gre |
| Nhột -1 | Kơkoch; gơgoch |
| Nhớ - đg | Blồk; kuăt; nhỡ |
| Nhớ anh - đg | Blõk anhõng |
| Nhớ cha - đg | Blök kơ hă |
| Nhớ chị - đg | Blõk kơmai |
| Nhớ lại - đg | Hơdỡr |
| Nhớ mẹ - đg | Blök kơ mẽ |
| Nhớ nhà - đg | Blök tơhnam |
| Nhởn nhơ -1 | Pơhơi pơhồ |

Nhú - đg Nhún chân - đg Nhuộm - đg ị Như - k Như cũ - k Như nhau - k Như thế nào - kng Như vậy - kng

Nhừ-1 Nhựa - d Nhựa điếu - d Nhựa thuốc - d Nhức -1 Nhức đầu -1 Nhức răng -1 Nhưng - k Nhưng mà - k Những -d Những ai - d Nhường - đg Nhường anh - đg Nhường bạn - đg

8

I

I

Chat; bluh Hơ yủn jâng Nhưm Nhen

Oẽi thoi so; đêl đãi Dang ăi Thoi yơ

Nơnohỉ thoi noh; lơlẽi

duh lẽi lãi

Klỉ

Jăr ; kơtãk Anhek tăng Anhek hât *Jĩ*

Jĩ kâl Jl sơnẽnh Mă lẽi Mă lẽi Dôm Đe bu Đon mơnat Mơnat anhỗng Mơnat bôl

|  |  |
| --- | --- |
| Nhường em - đg | Mơnat oh |
| Nhường nhau - đg | Mơnat băl |
| Nia - d | Kơđum |
| Niêm yết - đg | Pơk lep tơbăt |
| Niềm nở -1 | Rơhău rơbăt |
| Nín - đg | Ẽnh; ât; thẽng |
| Nín đau - đg | Ẽnh kơiă |
| Nín khóc - đg | Ễnh kơnhâm |
| Nín lặng - đg | Ẻnh thẽng |
| Nín thở - đg | Ảt jơ hngỡm; ởt jơhngỡm |
| Ninh - đg | Rỡ |
| Ninh cháo - đg | Rỡ chao |
| Ninh xương - đg | Rỡ hefting |
| Níu - đg | Pơdủng |
| Níu áo - đg | Pơdung ao |
| Níu quần - đg | Pơdung sôm |
| No-t | Phl |
| No ấm -1 | Phỉ dơnồ |
| No bụng -1 | Phì klak |
| No rồi -1 | Phi bơih |
| Nỏ -d | Hră |
| Nó -đ | Sư; hãp; sưh |
| Nóc - d | Bơbủng |

1 ■ ,

Nóc nhà - d

Nóc kho -d

Nọc độc -d

Nọc rắn - d

Nói - đg

Nói bóng - đg

Nói bóng gió - đg

Nói chuyện - đg

Nói dở - đg

Nói đùa - đg

Nói được - đg

Nói hay - đg

Nói khoác - đg

Nói một - đg

Nói nhẹ - đg

Nói phải nghe - đg

Nói ra - đg

Nói riêng - đg

Nói rồi - đg

Nói sai - đg

Nói thầm - đg

Nói tục - đg

Nói xa - đg

Bơbủng hnam Bơbũng pỡk Bih

Bih bih Pơma; khan Paver Pajuang

Pơma tơnuh; rả roi Pơma kơ tul Pơma pơngiẽl Gơh pơrna Pơma rơgẽi Blông Pơma gleh Pơma adar Pơma mỡng Pơma tơlẽch Paver Khan baih Pama glăi

Pama pahach; ma manh Pama blãl Pama adaih

|  |  |
| --- | --- |
| Non -1 | Pơnủng; nar |
| Non bánh tẻ -1 | Bơnủng |
| Non sông - d | Teh dak |
| Nõn - d | Kơdret |
| Nõn chuôi - d | Kơ dret prit |
| Nõn nà -1 | Kok hmông |
| Nón - d | Đuăn |
| Nón cũ - d | Đuăn so |
| Nón mới - d | Đuăn anau |
| Nón rách - d | Đuãn hiah |
| Nòng nọc - d | Plữn |
| Nóng -1 | Tồ |
| Nóng hổi -1 | Oẽi tố; tồ hơhũi |
| Nóng nực -1 | Tõ hơhâng; hủn hang; bơhủr; tồ hủl |
| Nóng rực -1 | Tõ b rẽ |
| Nóng tính -1 | Đõl |
| Nô đùa - đg | Bơxuh |
| Nô lệ - d | Đích |
| Nổ - đg | Đôh; pơđôh |
| Nổ mìn - đg | Pơđôh mỉn |
| Nổ đạn - đg | Pơđôh brum phao |
| Nôi - d | Bai tơhĩnh |

Nồi - d Nồi 10 - d Nồi 7 - d Nồi bung - d Nồi đất - d Nổi - đg Nổi cộm - đg Nổi dậy - đg Nổi tiếng -1

Nốì - đg

I

Nối cây - đg Nội bộ - d Nội tâm - d Nội trú - d Nôn nao - đg Nông - t Nông cạn -1

Nông cụ - d Nông dân - d Nông trường - d Nồng nàn -1 Nở-đg

Gõ \_

Gõ hủng Gồ hẽi Gõ hung Gõ lân Đôn; kè Đỏl

lung pơjăng ư ang Pơtrơp Pơtrơp along Lăm tơduă; tơdua Ơơhngỡm đon Oẽi kơtă ưh kơ sủk Đai

Jrü đơng Tơmam choh jang Bơìigai jang mir na Hơnih jang sa Lăp wă

Blang; pơpông - Khẽi

pêng pơkau hlang blang. Cheh - Oh đẽi mĩnh tơbôl iẽr anao cheh.

Nở - đg

Nở hoa - đg Nợ-d Nơi - d Nơi chốn - d Nơi làm việc - d Nơi sinh - d Nơi sinh sống - d Nơi tốt - d Nơm - d Núi - d Núi cao - d Núi đồi - d Núi lở - d Núi thâp - d Nung nóng - đg Nũng nịu - đg Nuôi - đg Nuôi heo - đg Nuôi nâ'ng - đg Nuôi tiếc - đg

Blang pơ kau

Hre

Anih

Anih dơnõ Anih jang Anih rơneh Anih arih sa Anih alâng Kơnâm Kông

Kông kợịung Kông lôk Kông hơlih Kông kơđeh Tố huh Pơyeh Rong

C:\Users\tranq\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpegRong nhũng Hiẽm ame Hmach; ơh

|  |  |
| --- | --- |
| Nuông chiều - đg | Juăt hơeng; kơengỉ ưh kơeng |
| Nuốt - đg | Luăn |
| Nuốt chửng - đg | Luồn jrok |
| Nucít trổng - đg | Luân jrok |
| Núp - đg | Kơanơp |
| Nút - d | Pơdủngỉ kơdèn; tolak |
| Nút áo - d | Pơdủng ao |
| Nút bầu nước - d | Kơdẽn get đak |
| Nút chai - d | Kơdẽn chai |
| Nữ-d | Drõ kăn |
| Nửa - d | Minh puăt |
| Nửa tiếng - d | Minh puăt jơ |
| Nứa -d | Alao; phat |
| Nựng - đg | Lung |
| Nước - d | Đak |
| Nước ăn chân | Kơman |
| Nước bọt - d | Đak hai |
| Nước cạn -1 | Đak hrỡ |
| Nước cốt rượu ghè - d | Jơnôr |
| Nước cơm - d | Đak bur |
| Nước dâng - d | Đak tih |
| Nước đá - d | Đak prẽl |
| Nước đái - d | Đak nôm |

Nước đầy Nước đọng - d Nước đục -1 Nước giếng - d Nước giọt - d Nước lũ - d Nước mạch - d Nước máng - d Nước mắm - d Nước mắt rơi - d Nước miếng - d Nước mũi - d Nước mưa - d Nước ngập nhà - d Nước nhà - d Nước ngọt - d Nước nhà - d Nước nhuộm - d Nước nổi - d Nước rỉ - d Nước sâu - d Nước sôi - d Nước suôi - d

Đak bẽnh Đak mong Đak kơxỏk Đak kuei Đak tơnglang Đak lõk Đak mồng Đak tơnglang Đak măm Lẽch đak măt Kơxoh Đak muh Đak ami Đak lỡp hnam Teh đak anguai Đak angam Teh đak băn Trum Đak đông Đak hram Đak jũ; đak jrủ Đak blôk Đak glung

|  |  |
| --- | --- |
| Nước tiểu - d | Đak hơyô |
| Nước trà - d | Đak che |
| Nước tràn - d | Đak blai |
| Nước triều - d | Đak lâp lah lai |
| Nước trong - d | Đak hlăng |
| Nước trong vắt - d | Đak hlăng |
| Nước trôi - d | Đak hoch |
| Nườm nượp -1 | Thơ thủt thơ thăt |
| Nương - d | Mir |
| Nương khoai - d | Mir hum |
| Nương lúa - d | Mir ha |
| Nương ngô - d | Mir hơbo |
| Nương rẫy - d | Mir nar |
| Nương sắn - d | Mir hum hlang |
| Nướng - đg | Buh |
| Nướng cá - đg | Buh ca |
| Nướng khoai - đg | Buh hum |
| Nướng sắn - đg | Buh hum hlang |
| Nướng thịt - đg | Buh anhem |
| Nứt - đg | Hơđang; sơđah |
| Nứt đất - đg | Hơđang teh |
| Nứt gỗ - đg | Hơđang tỡr |
| Nứt nẻ - đg | Đah lang; hơđah; hơră |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 0 0 |
| 0 0 -1 | ỏõ |
| Oa oa - đg | Oa oa |
| Oà - đg | Oa |
| Oai -1 | Krưh; rỗ |
| Oai hùng -1 | Krưp |
| Oai thật -1 | Krưh tơpă |
| Oai vệ -1 | Pơrõ |
| Oan -1 | Pủ yoch |
| Oán - đg | ơh |
| Oán hận - đg | ơh blẽk |
| Oán thù - đg | ơh areh |
| Oán trách - đg | Jơ jồk |
| Óc-d | Angok |
| Óc bò - d | Angok rơmo |
| Óc chó - d | Angok kồ |
| Óc khỉ - d | Angok đồk |
| Óc lợn - d | Angok nhũng |
| Óc người - d | Angok bơngai |
| Oi bức -1 | Hul hang; tồ hlơ hleng |
| Ong đốt | Ong sô ch |
| Ong mật - d 274 | Sut |



|  |  |
| --- | --- |
| Ong nghệ - d | Ong |
| Ong ruồi - d | Hlakỉ kơdrot |
| Óng ả -1 | Rơ huẽn |
| Óng ánh - đg | Blơ hlik; chơ chẽr |
| Óng mượt -1 | Kenn lã; liơ liẽr |
|  | Ôô |
| Ô-d | Hla du |
| Ô nhiễm - đg | Amễ |
| Ô tô -đ | Gre |
| Ôuế-t | Amễ mach |
| Ồ ạt -1 | Blư bla |
| ố-d | Tơpu - Hơmet tơpu ũnh |
|  | lăm hnam. |
| Á;  ố-d | Adrủng; hơdrủng - Hnam |
|  | Inh đẽ i bar tô adủng iẽr |
| Ổ chim - d | Hơdrủng sem |
| Ổ chó - d | Adrủng kõ |
| Ổ chuột -d | Hơdrủng kơne |
| Ổ gà - d | Hơdrủng iẽr |
| Ổ lợn - d | Hơdrủng nhũng |
| Ốc - d | Hơbâu; pơxồu; abõu |
| Õc biển - d | Abõu đak dơxl |

Abồu lễ Abồu lễ dreng Dơ lể Teng net Abồu iẽ Bõu ôm Ỏi

ốc bươu -d Ôc bươu vàng - d Ôc sên - d Ốc sò - d Ồc vặn -d Ôi-t Ổi - d

Ổi chín - d Ôi xanh - d Ôm - đg Ồm em - đg

Ốm -1

Om nghén -1 Om yếu -1 Ôn đới - d Ôn luyện - đg Ồn tập - đg Ôn tồn -1 Ồn ào -1

On định - đg Ông - d Ông ấy - d

Ôi đum Ôi kơxẽ Krôp Krôp oh Hơkẽ

JÎ bơhleng

ưh hơ kẽ

Yan tơ tồ

Pơhrãm hơlâk

Năng tơbăt

Pơma rơdu

Hrâng hreng; hrỡng;

hrỡng hreng

Dơ nỡng

Bok

C:\Users\tranq\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image4.jpegSư

^ n - ■• •• MWî'aaiMjBMp- ... —,—.—-—■— — Ị ;—

|  |  |
| --- | --- |
| Ông ngoại - d | Bok hơdrai; hõk gah mẽ |
| Ông nội - d | Bok tơm; hõk gah hă |
| Ồng thầy - d | Bỗk thải |
| Ống - d | Đing; nhong |
| Ong cơm - d | Đing mơh; đing por |
| Ông điếu - d | Nhong tăng; tăng |
| Ông muôi - d | Đing hoh |
| Ông nhòm - d | Đing simel |
| Ông nứa - d | Đing alao |
| Ồng nước - d | Điĩig đak |
| Ồng sáo - d | Alal |
| Ông thị muôi - d | Đing lem |
| Õng tre - d | Đing kram |
|  | ơtf |
| ơ | ơ |
| ở-đg | Oẽi |
| Ở chơi - đg | Oẽi ngôi |
| Ở chung - đg | Oẽi hơdoih |
| Ở dưới - đg | Hơla; kơrôm; lăm sủng |
| Ở đâu - đg | Oẽi tơyơ |
| ở gần - đg | Oẽi iễ |
| Ở giá - đg | Oẽi jor |

|  |  |
| --- | --- |
| ở giữa - đg | Oẽi tõk bõk; anễ |
| ở giữa nhà - đg | Oẽi tôk bõk hnam |
| ở giữa sân - đg | Oẽi tồk bỗk cham; anễ chani |
| Ở ngoài rừng - đg | Oẽi tơ brih |
| ở nhà - đg | Oẽỉ hnam |
| Ở phía trên | Oẽi ti to |
| Ở rể - đg | Oẽi hnam akă |
| ơ riêng - đg | Oèi kơdih |
| ở vú - đg | Oẽi tơmăm |
| ở xa - đg | Oẽi ataih |
| ở xó - đg | Tơmum |
| ơi - c | ơi |
| ơn - d | Blõk Ung lang |
| Ớn lạnh - đg | Hiom tơngiẽt; hiom |
| ơt-d | Hơmrẽ; amrẽ |
| ơt bay - d | Amrẽ ngẽng |
| ơt cay - d | Amre hỡ |
| ơt chín - d | Amre đum |
| ơt ngọt -d | Amre angam |
| ơt quạ - d | Amrẽ ak |
| ơt trắng - d | Amrẽ kok |
| ơt xanh -d | Amre axẽ |

C:\Users\tranq\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image5.jpeg

p **p**

p

p

Pa nô - d Phả hệ - d Phá - đg Phá huỷ - đg Phá vờ - đg Phai - đg Phạm nhân - d Phạm vi - d Phàn nàn - đg Phản bội - đg Phản đốì - đg Phán đoán - đg Phang - đg Phao tin - đg Pháp lệnh - d Pháp luật - d Pháp lý - d Pháp trường - d Phát - đg Phát biểu - đg

Kơ bang chih tơanguai Hơdrèch ủnh hnam Ngỡr

Păi *hủt;* tủk

Blah

Klok

Bơngai glăi

Kơvăl

Jơjõk

Hơhrah

Pơkăl

Pơma tơdra

Tơtôn

Bõuroi

Khôi juăt krao Nâr pơkăp Tơdrong pơtrõ Anih pơlôch Chong lung pơma

|  |  |
| --- | --- |
| Phát cỏ - đg | Chong anhiẽt |
| Phát đạt - đg | Pơdrồng hloh |
| Phát động - đg | lung tơrỗ |
| Phát giác - đg | Chă băt |
| Phát hiện - đg | Chã bôh |
| Phát hoang - đg | Chong muih |
| Phát huy - đg | Chẽp ba |
| Phát rạ - đg | Chong hơnong ha |
| Phát rẫy - đg | Chong mir |
| Phát thanh - đg | Rơgiẽo |
| Phạt vạ - đg | Gỡ; duh |
| Phẳng -1 | Lat |
| Phắt -p | Gruih |
| Phân -d | ỉch |
| Phân bò - d | ích rơmo |
| Phân chia - đg | Jổ song; jỗ axong |
| Phân gà - d | ỉch iẽr |
| Phân heo - d | ĩch nhũng |
| Phân sô" - d | Kơxổ hơnglah |
| Phân tích - đg | Roi rơđah; roi tơblang; tơblang |
| Phân trâu - d | ĩch kơ pô |
| Phân vân - đg | Oẽi kơchẽng |

C:\Users\tranq\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image6.jpeg

|  |  |
| --- | --- |
| Phân xanh - d | Hla long arih |
| Phần -d | Hơdral; chăl |
| Phần hai - d | Chăl har |
| Phần một - d | Chăl mĩnh |
| Phần thưởng - d | Apah bơnê |
| Phấn - d | Chủr |
| Phấn khởi - đg | Ană anap; hai; phơk |
| Phấn viết - d | Chũr chih |
| Phép cộng - d | Tỉnhjỗ hơkõp |
| Phép thần - d | Mơ xêh |
| Phép tính - d | Tỉnh jỗ |
| Phô bình - đg | Pơma tơbôh |
| Phê chuẩn - đg | Răk trồ |
| Phế truất - đg | ưh kcriõk |
| Phệ -1 | Tơplễ |
| Phi - đg | Tê |
| Phi chính phủ -1 | Khui uh kơ đẽi pơm teh đa |
| Phi công - d | Bơngai huỡr gre par |
| Phi cơ - d | Grepar |
| Phi nghĩa -1 | ưh trồ hlep |
| Phi ngựa - đg | Tê axeh |
| Phi trường - d | Cham gre par; dơnõk |
| Phì -1 | Plên |

|  |  |
| --- | --- |
| Phí phạm - đg | Pơamêm |
| Phía - d | Gah |
| Phía bắc - d | Gah bơbah |
| Phía đông - d | Gah hơlẽch |
| Phía nam - d | Gah tu |
| Phía sau - d | Gah rồng |
| Phía tây - d | Gah mơ mât |
| Phía trên - d | Gah kơpal |
| Phía trước - d | Tơ hơnap; gah anăp |
| Phiền lòng -1 | Chă pơhrat |
| Phim chiến đấu - d | Phim tơ blah |
| Phim hoạt hình - d | Phim bơngai hơ iă |
| Phim thời sự - d | Phim teh đak |
| Phim tình cảm - d | Phim amêm băl |
| Phỉnh - đg | Hơlẽnh |
| Phò mã - d | Ong pơtao |
| Phó ct thường vụ | Khoa dam iẽng |
| quốc hội | |
| Phong tục - d | Khôijuăt |
| Phong tục t quán - d | Khôijuãt |
| Phòng Giáo dục-Đào | Anih IVẽi tơdrong bơtho |
| tạo - d | |
| Phòng bệnh - đg | Găn tơ drong jỉ |



|  |  |
| --- | --- |
| Phòng - d Phòng ngủ - d Phòng Y tế - d Phóng - đg Phóng đại - đg Phóng qua Phóng viên - d Phô trương - đg Phổ biến - đg Phổi - d Phổi bò - d Phổi chó - d Phổi lợn - d Phổi trâu - d Phở-d Phở bò - d Phở gà - d Phở heo - d Phơi - đg Phơi bấp - đg Phơi khoai - đg Phơi khô - đg Phơi lúa - đg | Lăm Anih tep  Anỉh khăm lăng jỉ  Hrang  Pơloi  Hiõu  Bơngai kơih Chả pơang Tơbang Dơxoh Dơxoh rơmo Dơxoh kồ Dơxoh nhũng Dơxoh kơpô Sủp  Sủp nhem rơmo Súp nhem iẽr Sủp nhem nhũng Sỡk  Sỡk hơho Sởk hum Pơkro Sỡk ha |

Sỡk khăn Sỡk sôm ao Sỡk anong ha Hơhlô; jt pơôr; bơo Hơhlo jâng păng ti Pơjõu

Pơdrống pran Bã mè hõk tro Drõ kăn; adruh 'lồ Ráp

Phơi mền - đg Phơi quần áo - đg Phơi rơm - đg Phù - d Phù chân tay Phù thuỷ - d Phú cường -1 Phụ huynh - d Phụ nữ - d Phục - đg Phục đường Phục suông - đg Phục vụ - đg Phủi tay - đg Phút -d

Phương châm - d Phương pháp - d Phượng hoàng - d

Răp trong Phuih Bơ wih Hơpuih ti Mơnit Pơm kiỡ Anih pơm Kring

Q

Qua - đg Qua chuyện - đg Qua mặt - đg Qua rồi - đg Quả -d Quả bầu - d Quả bí - d Quả bí trắng - d Quả bom - d Quả bóng - d Quả bưởi - d Quả cà - d Quả cam - d Quả chanh - d Quả chín - d Quả chua - d Quả chuôi - d Quả dưa - d Quả dưa leo - d Quả dừa -d

Q q

Q

Hloh; hlom; ploi

Pơtrồ

Pơgao

Hloh bơih

Plẽi

Plẽi plui; tơlôp Plẽi tôl Plẽi puol Bôm

Bống lõng Krỗi Plẽi pro Krỗi kam Krỗi ayủ Plẽi đum Plẽi ayủ Plẽi prit Plèi pia Plẽi pia Plẽi gao

|  |  |
| --- | --- |
| Quả dứa - d | Plẽi chik |
| Quả đậu - d | Tơh |
| Quả đu đủ - d | Plẽi tơneh |
| Quả lê - d | Plẽi lê |
| Quả me - d | Plẽi boh nul |
| Quả mìn - d | Mìn |
| Quả mít - d | Mit |
| Quả mướp - d | Dơyẽn |
| Quả nhãn - d | Pơlẽi jrang |
| Quả non - d | Plẽi kơtăn |
| Quả ổi - d | Plẽi ôi |
| Quả ớt - d | Plèi mrẽ |
| Quả su su - d | Plẽi su |
| Quả sung - d | Plẽi hơra |
| Quả táo - d | Plẽi tao |
| Quả xanh - d | Plèi kơxẽ |
| Quả xoài - d | Huồk pơ ồ; plẽi pơ ồ |
| Quá - p | Dêh |
| Quá cảnh - đg | Hơlang gao |
| Quá đáng -1 | Pơgră |
| Quá khứ - d | Dêh iẽl |
| Quá mức -1 | Dêh hnang |
| Quá nhiều - kng | Bơlủk; pơgră |

—

|  |  |
| --- | --- |
| Quá tệ -1 | Lủch răm |
| Qụa - d | Ak |
| Quạ đen - d | Ak găm |
| Quai - d | Hơtăr; atăr |
| Quai bị - d | Bõ |
| Quai gùi - d | Atăr reo; tăr hơkăt |
| Quái dị -1 | Yang hrơh |
| Quái thai -1 | Yang pơm |
| Quan -d | Kuan |
| Quan điểm - d | Lăm pơmin |
| Quan hệ - d | Tơjễ |
| Quan liêu - d | ưh kơbăt alângỉ ưh kơbăt alơng |
| Quan sát - đg | Chã năng; lăng hơlen |
| Quan tài - d | Bong; hơbong |
| Quản lý - đg | Wẽi lăng |
| Quản trị - đg | Wẽi tơmam |
| Quán triệt - đg | Wẽi kơjăp |
| Quán xuyến - đg | Wẽi pơđĩ |
| Quàng - đg | Kơtuang |
| Quảng trường - d | Cham să |
| Quãng thời gian - d | Tot |
| Quáng gà -1 | Măt plim |

|  |  |
| --- | --- |
| Quanh co -1 | Dăr kuẽch |
| Quanh quẩn - đg | Bơưtnh |
| Quay - đg | Kuẽch |
| Quay cuồng - đg | Dơduinh |
| Quay lại - đg | Chôt brõk |
| Quặn -1 | Tuềnh |
| Quẳng mạnh - đg | Hơtat |
| Quần -d | Abẽn |
| Quần bò - d | Hơben top |
| Quần dài - d | Hơben tai; abẽn tai |
| Quần đảo - d | Kong lôk tih bât đak dơxỉ |
| Quần đùi - d | Klôt |
| Quần kẻ sọc - d | Hơben trong |
| Quất roi - đg | Tach; huăt |
| Quật khởi - đg | lung tơblah |
| Quây - đg | Ngẽng |
| Què -1 | Jo |
| Què chân -1 | Jojâng |
| Què tay -1 | Jo ti |
| Quen - đg | Juăt |
| Quen biết - đg | Juăt băl; băt băl |
| Quen làm - đg | Juăt bỡ jang |
| Quen mùi - đg | Hơhơch |

|  |  |
| --- | --- |
| Quen nhau - đg | Juăt băl |
| Quen thấy - đg | Juăt hôh |
| Quen thói - đg | Hmơt |
| Quen thuộc - đg | Juătjue |
| Quét - đg | Hơpuih; puih |
| Quét nhà - đg | Puih hnam |
| Quét sân - đg | Hơpuih cham; puih cham |
| Quẹt lửa - đg | Tơneh ủnh |
| Quê hương - d | Dêh char; tơ ring hôt |
| Quê quán - d | Hơnih tơoẽi |
| Quên - đg | Hiơt; pok |
| Quên lãng - đg | Hiơt hiong |
| Quên lâu - đg | Hiơt đỉ dunh |
| Quên mình - đg | Hiơt kơdih |
| Quên nhà - đg | Hiort tơ hnam |
| Quên rồi - đg | Hiơt bơih |
| Quên tên - đg | Hiơt anăn |
| Quốc kỳ - d | Hla kơ |
| Quốc lộ - d | Trong gre |
| Quốc phòng - d | Wẽi teh đak |
| Quốc tịch - d | Hơdrẽch ayoi; lăm teh đak |
| Quy chế - d | Tơbăt ăn |
| Quy hoạch - đg | Chẽng song |

Quy tụ - đg Quý em - đg Quý giá -1 Quý mến - đg Quý tộc - d Quý trọng - đg Quy -1 Qúy giá -1 Quyên góp - đg Quyền phép - d Quyền thế - d Quyển - d Quyển sách -d Quyển vở - d Quyến luyến - đg Quyết toán - đg

Chã akõm Gít kơ oh Gtt tơpă Gỉt amêm Gít pỡdrong Gít wă Gỉt

Glt găn Ra; tơra Mơ sêh Jang tih Sỡp

Hla bơar

Hla bơar; hla ar

Wơvẽr

Pơ tơm ăn pơ đĩ

R

Ra - đg Ra chơi - đg Ra đầu tiên - đg Ra đón - đg Ra lệnh bắt - đg Ra lửa - đg Ra ngoài - đg Ra nước - đg Ra tốt - đg Rạ -d Rạ lúa - d Rác rưởi - d Rách -1 Rách rưới -1 Rách tuang -1 Rải - đg Rải thuốc - đg Rái cá - d Rán - đg Rán cá - đg

R

Lẽch

Lẽch ngôi Lẽch blung Tơkan

Kĩ hla ar rôp Lẽch ủnh Lẽch tơanguaih Lẽch đak Lẽch alâng Anong Anong ha Rỡn rẽk Hiah; tơhek Hiah hiok Tơhek Prôi

Prôi pơgang Phẽi Adrẽng Adrẽng ka

Hơ drèng

Rang - đg Rang bắp - đg Rang muôi - đg Ranh giới - d Rảnh rỗi -1 Rãnh - d Rào - d Rào vườn - đg Ráo -1 Ráp -1 Rát -1 Rát mặt -1 Rau - d Rau cải - d Rau húng - d Rau má - d Rau muông - d Rau rền - d Rắc rối -1 Rằ m - d Rắn - d Rắn cấn - đg Răng - d

Hơ drèng hơ ho

Hơ drẽng hoh

Adral; hơlam

Rơvơn; wăn; rơ hơi

Thong

War

War pơgar

Khot

Hơkă

Hang

Hang măt

Anhot

Anhot hla sơhẽi Hla lủng hủng Hỉa ka Hla kơnuăn Hla hr um; hla tre Tơxul tơxăl Pơnil Bih

Bih choh Sơnẽnh

|  |  |
| --- | --- |
| Răng hàm - d | Tơangam |
| Răng nanh - d | Grẽng |
| Rằng ri - d | Tơbrônh |
| Rậm rạp -1 | ơp yỡp |
| Rận - d | Hrõk |
| Rập rập - đg | Krõi krõi |
| Rất bình tĩnh - p | Kẽ chỡn |
| Rất ngon - p | Bãt dêh |
| Rất nhiều - p | Lơ leng; iãl |
| Râ't nóng - p | Tõ dêh |
| Rất quý - p | Gít găl |
| Rất sung sướng - p | Hiồk chơt tơ pă |
| Râu - d | sỏk kang |
| Râu dê đực - d | Bram |
| Rẩy - d | Mir |
| Rẩy lúa - d | Mir ha |
| Rầy ngô - d | Mir hơho |
| Rẩy sắn -d | Mir hum hlang |
| Rẻ -d | Che - lök axong Inh ehe sut cơ ban |
| Rẻ -t | Reh - Anhồng tèch kö reh dè |
| Rèn - đg | Hơ jỗm; hơjâm |
| Rèn cuốc - đg | Hơ jồm 'nhik |

|  |  |
| --- | --- |
| Rèn dao - đg | Hơ jõm săng; hơjâm săng |
| Rèn luyện - đg | Pơ juăt; tơhmă |
| Rèn rìu - đg | Hơ jõm sung |
| Rèn rựa - đg | Hơ jỗm rơ; hơ jồm tơgăk |
| Rét -1 | Găng |
| Rét cóng -1 | Tơngiẽt gro |
| Rét lạnh - t | Găng tơngiẽt |
| Rễ -d | Rơh |
| Rễ cây -d | Rơh along |
| Rên - đg | Tơngưih; ôr |
| Rên đau - đg | Orß |
| Rên rỉ - đg | Tơngưih |
| Rỉ-đg | Hram |
| Rình - đg | Năm chop; chop |
| Rình chuột - đg | Chop kơne |
| Rình trộm - đg | Chop bơngai tơdông |
| Rìu - d | Sung |
| Rìu lỏng - d | Sung rơ hơi |
| Rìu mẻ - d | Sung hong |
| Rõ -1 | Nhen |
| Rõ - tr | Bang |
| Rõ ràng -1 | Nhen rơđah; rơđah |
| Rọc - đg | Chrek |

ỆịỆỆ 11 ỊmÌặỆỆỆỊ

|  |  |
| --- | --- |
| Rọc giâ'y - đg | Chrek hla ar |
| Roi - d | Sơnguẽt |
| Rong rêu - d | Rơna |
| Rót -đg | Hling; jôr |
| Rót cho - đg | Hling axong; hling song |
| Rót nước - đg | Hling đak |
| Rót rượu - đg | Hling tơdrô |
| Rổ - d | Grang |
| Rồi -1 | Bơih |
| Rốì -1 | Tơxủl |
| Rốì bù -1 | Rủng |
| Rông - d | Rông |
| Rộng -1 | Să |
| Rộng rãi -1 | Rơhơi |
| Rộng tuếch -1 | Bôbông |
| Rơi - đg | Huõngỉ tơphẽ |
| Rời ra - đg | Tơhleh |
| Rơm - d | Hơnong |
| Rơm khô - d | Hơnong ha kro |
| Rợp -1 | Hơyỡl |
| Rợp bóng cây -1 | Hơyỡl along |
| Rớt \* đg | Huống |
| Rủ -1 | Pơ tơm |

|  |  |
| --- | --- |
| Rũ rượi -1 | Sơanhoi |
| Rùa - d | Kop |
| Rủa - đg | Hiap |
| Rủa chết - đg | Hiap athẽi lôch |
| Rục -1 | Kơxeng |
| Rục xương -1 | Tơ bluch kơting |
| Rui nhà - d | Reng |
| Run - d | Rơrinh; tơtẽi |
| Rung cây - đg | Gơgủ along |
| Rung chuyển - đg | Ying yông |
| Rung động - đg | Pơ pỡ |
| Rụng - đg | Hơỉủng; gơgủ; ruh; tơphẽ |
| Ruồi -d | Roi |
| Ruồi bâu - d | Roi iam; roi pang |
| Ruộng - d | Na |
| Ruộng nương - d | Mir na |
| Ruột -d | Klak |
| Ruột người - d | Klak bơngai |
| Ruột thịt -1 | Klõk klak; pôm pham |
| Rút - đg | Kruih |
| Rút lui - dg | Kơdủn tơrõng |
| Rửa - đg | Anhao; chho; ôp |
| Rửa mặt - đg | Anhao mãt |

|  |  |
| --- | --- |
| Rửa sạch - đg | Ôp má goh |
| Rửa tay - đg | Ôp ti |
| Rửa xoong - đg | Chho gõ |
| Rựa - d | Tơgăk; rơ; lơbâk |
| Rựa bén - d | Tơgăk hanỉ rơ han |
| Rựa mẻ - d | Rơ hong; tơgăk hong |
| Rựa sút cán - d | Rơ tơgloh; tơgăk tơgloh |
| Rừng - d | Bri |
| Rừng núi - d | Bri hông |
| Rừng rậm - d | Bri rơng |
| Rưỡi - d | Minh puăt |
| Rướn cổ - đg | Jõng |
| Rượu - d | Sikỉ tơdrô |
| Rượu cô nhắc - d | Tơdirô kô nhấk |
| Rượu khê - d | Alăk bõu khôi |
| Rượu rum - d | Tơdrô rum |
| Rượu trắng - d | Alăk |
| Rượu vang - d | Tơdrô Wang |

|  |  |
| --- | --- |
|  | s s |
| s | s |
| Sa -d | Chuơh |
| Sa mạc - d | Char chuơh |
| Sa ngã - đg | Jing răm |
| Sà-dg | Puh |
| Sà hô" - dg | Puh hơlủng |
| Sạ - dg | Rẽi |
| Sạ lúa - đg | Rẽi ha |
| Sách -d | Liẽng |
| Sách - d | Hla bơar - Mai axong Inh |
|  | jên răt hla hơar. |
| Sạch -1 | Rơgoh - Hnam Inh rơgoh |
|  | phe hơih. |
| Sạch -1 | Biao - Anhõng sa mơh đỉ |
|  | biao bơih. |
| Sạch bóng -1 | Biao hiônh |
| Sạch mắt -1 | Biao măt |
| Sạch rồi -1 | Goh bơíh |
| Sạch trơn -1 | Biao |
| Sai -1 | Giãi |
| Sai khiến - đg | Pơđep |
| 298 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sai lầm -1 | Soh giãi |
| Sai phạm - đg | Soh giãi |
| Sai rồi - đg | Glăi bơih |
| Sải - d | Plaih |
| Sải tay - đg | Plaih ti |
| San bằng - đg | Klăng |
| San sát - t | Bơbrỉng |
| Sàn - d | Akoh |
| Sàn nhà - d | Akoh hnam kơ jung; drơh |
| Sàn trước nhà - d | Pra |
| Sán - d | Hơrnơng |
| Sán sơ mit - d | Hơmơng prai mit |
| Sàng gạo - đg | Um praih |
| Sàng lúa - đg | Pơliẽng ha |
| Sàng sảy - đg | Pơliẽng |
| Sảng khoái -1 | Đẽi jơ hngâm |
| Sáng - d | Pơgê - I nh sa page đang tơpơh jơ. |
| Sáng -1 | Hơdah - Kơleng anhõng hơdah alỡng tơpă. |
| Sáng ban mai - d | Page hrưch |
| Sáng bóng -1 | Rang |
| Sáng mai - d | Nar toning |

|  |  |
| --- | --- |
| Sáng mốt - d | Nar tơmônh |
| Sáng sớm - d | Drôih |
| Sáng sủa -1 | Hơdah alởng; rơđah |
| Sáng suốt -1 | Bôh hơdah |
| Sáng tạo - đg | Pơcheh |
| Sáng trưng -1 | Hơdah hrẽng; khỡng hơdah; hrủng hăng |
| Sao chổi - d | Sơ nglỗng hla hơ puih |
| Sao hôm - d | Wai ning |
| Sao kim - d | Wai ning |
| Sao mai - d | Wong tar |
| Sáo - d | Alai |
| Sáp - d | Akohỉ sal |
| Sáp ong - d | Akoh sut; jrènh; sal sut |
| Sạp - d | Akoh |
| Sát - đg | Tơtil |
| Sạt lở - đg | Hơlih |
| Sau - d | Đảng rồng; rồng |
| Sau đó - d | Klaih noh |
| Sau khi - d | Đâng rỗng kơ |
| Sau này - d | Ning mônh; anỗ; dâng rồng kơnh |
| Sau nửa đêm - d | Leng gong |



|  |  |
| --- | --- |
| Say - đg | Suaị - Anhõng et tơdrồ suai dêh. |
| Say -1 | Hlỡk - Oh tep hlỡk tơpă. |
| Say mê - đg | Hưch hanh |
| Say ngà ngà - đg | Rơngẽnh |
| Say rượu - d | Suai et tơdrô |
| Sảy - đg | Um; ting |
| Sảy cám - đg | Ting đỡk |
| Sảy gạo - đg | Um phe |
| Sảy lúa - đg | Pơliẽng ha |
| sắ xây dựng - d | Mam pợịing |
| Sắc -1 | Han |
| Sặc - đg | Hơ 'nỡk |
| Sặc nước - đg | Hơ 'nỡk đak |
| Sắp đứt - p | Nhơ nhẽn |
| Sắp làm - p | Wă pơm |
| Sắp mưa - p | Wă ami |
| Sắp xếp - đg | Hơmet |
| Sắp xong - p | Wã đang |
| Sắt - d | Mam - Anhõng răt mam pơm kiơ anoh? |
| Sất - đg | Kiẽt - Mai kiẽt iẽr axong ĩnh pơm. |

Kiễt anhot Grâm

Grâm kơrnlat Grâm glaih Cham ‘

sắt rau - đg

Sấm - d

Sâm chớp - d

Sấm sét - d

Sân \* d

Sân bay - d

Sân bóng chuyền - d

Sân bóng đá - d

Sân cầu lông - d

Sân chơi - d

Sân nhà - d

Sân phơi - d

Sân vân động - d

Sâu - d

Sâu bọ - d

Sâu hoắm -1

Sâu sắc -1

Sẹo - d

Sét - d

Sét đánh - đg Sét đánh cây - đg Sét đánh nguời - đg Sĩ-t

Cham gre păr; dơnõk Cham pah dõng lõng Cham đã hồng lồng Cham ngôi sok iẽr Cham ngôi Cham hnam; cham Cham sỡk Cham sã Jrủ

Hơ drông Jrủ nhơnhuẽi Hlôh jrủ Đêl rơka Glaih Glaih taih Glaih taih along Glaih teh bơngai Jăm

|  |  |
| --- | --- |
| Sỉ nhục -1 | Jăm juă |
| Siêng -1 | Pơnarn |
| Siêng học - đg | Pơnarn kơ hõk |
| Siêng làm - đg | Pơnam kơ jang |
| Siêng năng -1 | Pơnam |
| Siêu phàm -1 | Mơ sêh |
| Sinh - đg | Lẽch - ưh kơđẽi todrong jang sư lẽch tơdrong. |
| Sinh - đg | Romeh - Oh rơneh sơnàm yơ? |
| Sinh chuyện - đg | Lẽch tơdrong |
| Sinh đẻ - đg | Tơpủ; rơneh |
| Sinh đôi - d | Kơniar |
| Sinh mệnh - d | Lăm arih |
| Sinh ra - d | Rơneh |
| Sinh sản - đg | Chek lar |
| Sinh sông - đg | Arih sa |
| Sình - d | Trôk - Tơmir Inh iể trôk đak lăm pơlẽi. |
| Sình - đg | Bỡ - Anhồng JĨ kừy? Inh bỡ kla |
| Sình bụng - đg | Bỡ klak |
| Sình lầy - d | Trôk hlủt |
| Sình nước - d | Trôk đak |
| So sánh - đg | Pơting |

So - d

Soän soat-1 Soi - dg

Soi den pin - dg Soi sang Soi - d Soi trang - d Soi -1 Song - d Song bien - d Song than-d So müi - dg So-d So 1 - d So 2 - d So 3 - d So 4 - d Sei 5 - d So 6 - d So 7 - d So 8 - d So 9 - d So 10-d

Kong köi Brät brät Tök

Tök ünh hin

Pochrang

Hoga

Hoga kok

Klö

Poh

Poh dak doxl Poh yä tih Hodrap So

Mlnh; mönh Bar Peng Puan

Dam; po dam To dräu To poh To hngam Toxin Jlt

|  |  |
| --- | --- |
| Sô" cây - d | Tơm |
| Số đếm - d | Kơ xồ jồ |
| Số phận - d | Ai |
| Sôi - dg | Blôk |
| Sôi nổi -1 | Ană hal |
| Sông - d | Krong |
| Sông dào - d | Krong sir |
| Sông nước - d | Kr ong đak |
| Sổng - dg | Arih |
| Sông lâu - dg | Arih đunh; jemoi sot; arih sot |
| Sống thọ - dg | Arih sot |
| Sốt - dg | Bơlõ |
| Seit ret - d | JÎ bơlõ |
| Sơ cấp -1 | Lãm kơđeh |
| Sơ sinh -1 | Nge |
| Sờ - dg | Pel; hơli |
| Sờ áo - dg | Hơli ao |
| Sờ mó - đg | Bơbỡ; hơbỡ |
| Sờ thử - đg | Pel năng |
| Sỏ Giáo dục - Đào tạo -d | Hơnih bơ tho |
| Sỏ Khoa học Công | Hơnih chã tơdrong |
| nghẹ - d  Sei Nông ngiộp - d | Hơnih tơ nơm jang mir ba |

Hơìiih tcnn jang jèn lảm char Lăm tơring

- d Anih tơm pơtâp plỏng pơpẽnh Anih tơm joh suang Anih tơm pơgang Hli; krê HU lôch ' HU jt Hli krê; krê Hli atồii Dăng Brai Hrôih Pik

Sở Tài chính - d Sở tại -1

Sở Thể dục Thể tha Sở Văn hoá - d Sở Y tế - d Sợ - đg Sợ chết - đg Sợ đau - đg Sợ hãi -1 Sợ ma - đg Sợi - d Sợi chỉ - d Sớm - d Sơn - d Sơn dương - d Sơn dỏ - d Sơn vàng - d Sơn xanh - d Súc - đg Súc chai - đg Súc miệng - đg Súc vật -d Sung sướng -1

Bơbe brih Pik 6rê Pik dreng Pik jỡk

Gơlỏng; kơlỏng Gơlõng get chai Gơlõng hâr; kơxu bâr Sem tơ rong Hiôk chơi

Sung túc -1 Sùng sục -1 Súng - d Súng đạn - d Súng ông - d Suốt - dg Sued lúa - đg Sút - dg Suy dien - đg Suy dinh dưỡng - d Suy nghĩ - dg

Suy lâm Suýt nữa - p ! Sư tử - d

Sự hắt dầu - d Sự cô - d Sự hiểu biết - d Sự nghiệp - d Sự thật -d Sự thông minh - d Sự việc - d Sửa - đg

Hiôk jơnap; jơnap Blủk blủk Phao

Brỡm phao

Phao kơ tuang

Kẽ ch

Kẽch ba

T ơgloh

Chă pơvao

ưh kơ hơven jo

Chã kơchẽng kơdih;

kơchẽng; tơchẽng; tơtlnh

Chă tơmởng

Krẽch

Kõ so

Pơ tơm h mơn Năm pơrỡng Tơdrong hlôh wau Tơ drong Tơpă; alơ alõ Tơdrong rơgẽi Tơdrong Hơỉnet

|  |  |
| --- | --- |
| Sửa chữa - dg | Hơmet |
| Sửa chữa lại - đg | Hơmet ming |
| Sửa lại - dg | Pơtrồ |
| Sửa xe - đg | Hơmet gre |
| Sữa - d | Đak toh |
| Sữa hò - d | Đak toh rơmo |
| Sữa mẹ - d | Đak toh mẽ |
| Sức khoe - d | Jơhngởm pran |
| Sức lực - d | Ayuh pran; jơhngỡm |
| Sức mạnh - d | Pran |
| Sức sống - d | Arih sa rơgẽi |
| Sưng - đg | Pơangeh |
| Sừng -d | Ake |
| Sừng hò - d | Ake rơ mo |
| Sừng hò tót - d | Ake krủ |
| Sừng hươu - d | Ake kơtồng |
| Sừng sững -1 | Chhing |
| Sừng tô giác - d | Ake mĩm |
| Sừng trâu - d | Ake kơpô |
| Sửng sốt - dg | Hơnganh |
| Sưỏi nắng - dg | Ngôi dang tõ |
| Sương - d | Tủk ngom |
| Sương mù - d | Tủk; tủk ngom |

Sương muối - (J Sương -1 Sương quá - t Sứt-t Sứt môi - d

*Đak ngom hoh Hiôk Hiôk dêh Hong*

*Hơkủng hong*

Tt

|  |  |
| --- | --- |
| T | T |
| Ta -đ | Bân |
| Ta đi - dg | Bân năm; bân yak |
| Tà vẹt - d | Jăỉ pơxẽi |
| Tả -dg | Pơtil |
| Tả cánh - dg | Pơtil kanh |
| Tả tơi - t | Hiah |
| Tác gia - d | Chih pơcheh |
| Tạc tưựng - dg | Mul |
| Tách - dg | Sơlah |
| Tách ra - dg | Tơklah |
| Tai - d | Đon |
| Tai diếc - d | Đon klỉk |
| Tai hỏng - d | Đon hueh |
| Tai phải - d | Đon gah ama |
| Tai thính - d | Đon hơbăng |
| Tai lốt - d | Đon alỡng |
| Tai trái - d | Đon gah angiẽu |
| Tai vạ - d | Tơdrong kơnể |
| Tài dức - d | Đon gơh |
| Tài giỏi -1 310 | Đon rơ gẽi |

|  |  |
| --- | --- |
| Tài năng - d | Gơ rơgẽi |
| Tài nguyên - d | Bri kơdrỡng |
| Tài sản - d | Mủk drăm |
| Tài trự - đg | Gop hơkum |
| Tài xế - d | Huỡr gre |
| Tái -1 | Rak |
| Tái bút - đg | Chih dỡng |
| Tái giá - dg | lõk hơkăn plỡng |
| Tái giá - dg | Iõk klò plởng |
| Tái mặt -1 | Rak muh măt |
| Tái nhợt - t | Hơlơp |
| Tái tạo - dg | Jing dởng |
| Tại chỗ - t | Kơtă |
| Tại sao - t | Yua kiơ |
| Tạm biệt - dg | Hmach |
| Tạm được -1 | Brăm |
| Tạm thời -1 | ưh kơ dunh |
| Tạm trú - đg | Oẽi ngôi |
| Tạm ứng - dg | lõk mơng |
| Tan - đg | Hoch |
| Tan học - đg | Lẽch đỡng hồk |
| Tan rã - dg | Tơklah |
| Tàn-đg | Hach; rơnok |

Bi

Tàn nhang - d Tàn lật -1 Tàn thuốc - d Tang lỗ - d Tanh -1 Tạnh - đg Tạnh mưa - đg Tảo hôn - đg Táo bón -1 Tạp chí - d Tat - đg Tát-đg Tát nước - đg Tát tai - đg Tay - d Tay không - d Tay phải - d Tay trái - d Tay vững - d Tắc - dg Tắc thở - dg Tắm - dg Tắm biển - dg

Jo jăn Rơnok

Hơ pong lôch Bâu khek Prăng Prăng ami Oẽi băl hrôih Kran g krẽl Dôm hla ar

Săi; kơxăi - Oh năm săi đa Tap - Sư tap ĩnh jl dẽh.

Săi đak Tap đon Ti

Klă klang Ti ma Ti angiẽo Ti hơdỡng Kơtẽch

Kơtẽch jơhngỡm Hum

Hum dak tơxỉ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ;  pi '  ' Kẩi  ES: ' • |  |  |
|  | Tắm bơi - đg | Hum g lơi |
| 1 P | Tắm đã - d | Hum amởi |
| Ì | Tắm hồ - đg | Hum đak dơnâu |
| m | Tắm sông - dg | Hum đak krong |
| P | Tắm suôi - đg | Hum dak thong |
| ‘K | Tất -đg | lỗk hỡt tơm; nhíp; păt |
|  | Tất lửa - đg | Păt ủnh |
|  | Tâm sự - d | Rã roi; pơma tơnuh |
| Ml. | Tâm thần - d | Wơnh sem |
|  | Tâm trí - d | Chă kơchẽĩig |
|  | Tấm - d | Bơlah - Mai pe ha đẽi lơ |
| m |  | bơlah dêh. |
|  | Tấm - d | Blah - Oh năm rát ăn Inh |
| 1 |  | mỉng hlah kem. |
| II | Tấm bia - d | Sip |
| II | Tấm gạo - d | Bơlah phe; pơlah |
| 1; | Tấm phên - d | Tơnăr |
| II | Tấm thảm - d | Tăr bang |
| 1 | Tấm vải - d | Blah che |
| il | Tấm ván - d | Tỡr |
| fr | Tấn công - dg | Năm drủt; chơ chur |
|  | Tận cùng - t | Tủi |
| 1  li | Tầng - d | Tăl |

|  |  |
| --- | --- |
| Tầng nhà - d | Tăl hnam |
| Tâp trung - đg | Akõm; jơnủm đĩ đăng; pơgõu; hơ kủn |
| Tâp nập - t | Rơnhău |
| Tập đọc - d | Pơh hrăm đõk |
| Tập thể - d | Jang hơdai; tơdrãng |
| Tất - đ | Tởk |
| Tất cả - đ | Đĩ dăng |
| Tất cả đều - đ | Leng kơ |
| Tật xấu - d | Juăt kơ nề |
| Tô -1 | Hơmrenỉ kơjon |
| Tê chân -1 | Kơjon jâng; hơm ren jâng |
| Tô cứng -1 | Găng |
| Tỏ liệt -1 | Hơmren jo |
| Tô lay - t | Kơjon ti; hơm ren ti |
| Tê tê - d | Bơnhuăl |
| Tế nhị -1 | Gơh alâng |
| Tộ bạc - t | Lủch dêh |
| Ten - d | Brỡm - Anhõng pơm hrởm axong oh. |
| Ten - d | Anăìi - Oh anăm mát bu? |
| Tên gì - d | Anăn bu |
| Ten người - d | Mãt bơỉigai |



Tôn thuốc độc - d Tênh - p Tha - đg Tha hồ - p Tha xương - đg Thả - đg Thả diều - đg Thả nổi - đg Thả tay - dg Thả trâu - đg Thả trôi - dg Thả xuống - dg Thác - d Thác nước - d Thái - dg

Thái hình dương - d Thái rau - dg Thái thịt - đg Tham gia - đg Tham lam - t Tham nhũng - đg Than -d Than bùn - d

Brỡni akăm Phiơl J ơn gong Pơdră

Jangong kơting

Achăng

Par klang

Pơđông

Achăng ti

Achăng kơpô

Tơhoch

Tơhuõng

Tơkơi

Tơkơi dak

Kăt; kiẽt

Tõk bõk dak dơxl Kăt anhot Kăt anhẽm Wang pơm Blơ hloh; ham Iõk pơjip Ngar Ngar trôk

|  |  |
| --- | --- |
| Than củi - d | Ngar along |
| Than đá - d | Ngar tơ mo |
| Than lửa - d | Ngar ùnh |
| Thang - d | Kung tỏk |
| Tháng - d | Khẽĩ |
| Tháng 1 - d | Khẽi mônh |
| Tháng giêng - d | Khẽi mônh |
| Thanh - d | chrang |
| Thanh niên - d | Tơdăm |
| Thanh nữ - d | Adruh |
| Thanh loan - dg | Pơ tơm ăn pơ đĩ |
| Thanh Ira - dg | Chã lăng |
| Thành - d | ding |
| Thành phô" - d | Char tih |
| Thành thạo -1 | Juaih; juăt gơh |
| Thành viên - d | Jing khủl |
| Thảnh thơi -1 | Hơi hõ; rơnang |
| Thảo luận - đg | Pơđãp |
| Tháo - dg | Pleh; pơchoh; yaih; plôh |
| Tháo dây - dg | Yaih tơlẽi |
| Tháo giầy - dg | Yaih khỏ |
| Tháo nước - dg | Pơchoh dak |
| Tháo ra - dg | Lang |

Thạo -1 Thay - dg Thay đổi - đg Thay mặt - đg Thay phiên - đg Thăm - đg Thăm viếng - dg Thăn - d Thăn thịt - d Thằn lằn - d Thẳng - t Thắng - dg Thắng lợi - dg Thắt nút - dg Thầm kín -1 Thầm thì - dg Thấm đất - dg Thâm thìa - đg Thân nỏ - d Thân quen - d Thần -d Thần lúa - d Thần nhà - d

Klồ Tang Tơplih Tang ĩìiăt Bơlơh; bơyong Hơpong Hơ pong Hơpok

Hơpok anhem Chủ chă Tơ păt Jơnẽi Jơnẽi

Hrãk; tơguăt Lăm to

Bơbrỡk; mơ mơnh

Jrỡp teh

Hlỡm; lỡm

Kang

Beh

Yang

Yang hri

Yang hnam

|  |  |
| --- | --- |
| Thần núi - d | Yang köng |
| Thần nước - d | Yang dak |
| Thấp -1 | Kodeh |
| Thấp thoáng - đg | WiCng wtich |
| Thập kỷ - d | Jäl sonäm |
| Thật -1 | Tapä |
| Thật sự -1 | Terpä |
| Thật thà -1 | Torpät |
| Thầy - d | Thai |
| Thầy bói - d | Pajöu |
| Thầy giáo - d | Thai ba tho |
| Thầy mo - d | Pojöu |
| Thầy thuốc - d | Thai pagang |
| Thấy - dg | Böh |
| Thấy mờ mờ - dg | Ba böl |
| Thấy rõ - dg | Böh bang; höh kanäl |
| Thò - dg | Liel |
| The lưỡi - dg | Liöl poöt |
| Thòm - đg | Anheng; kröch |
| Thèm ăn - đg | Wä sa |
| Thòm bánh - đg | Anheng hörig |
| Thẹn - dg | Kadö |
| Theo - đg | Kiö |

|  |  |
| --- | --- |
| Theo dõi - đg | Năng tông |
| Theo hàng dọc - đg | Tơtrôi |
| Theo lối - đg | Rok |
| Theo nhịp - đg | Yủn |
| Theo nhịp múa - đg | Yủn suang |
| Theo nhịp hát - đg | Yủn hơri |
| Thề - đg | Sơngah |
| Thể chất - d | Lăm akõu |
| Thể dục - d | Pơjuăt akỗu; pơtảp plõng |
| Thể lệ - d | Juătyua |
| Thể thao - d | Pơ pẽnh |
| The à - đ | Lẽi a |
| Thế hệ - d | Jơhnơr |
| Thế hẹ trước - d | Jơhnơr sỡ |
| Thế kỷ - d | Jăl sơnăm |
| Thế nào - d | Lơỉiơ |
| Thố này - d | Lơlõu |
| Thêm - dg | Thím |
| Them vào - dg | Thím |
| Thêu thùa - đg | Kơteh |
| Thi - dg | Pơjrot |
| Thi dua - đg | Pơịrot; pơlong |
| Thi đua lao động - đg Pơlong choh jang | |

Tang wau; pơ tih gia Anhẽm ôm Amẽh; lủ Ameh đõk Lãp wă Đẽi juăt d Khop

Thí dụ - d Thị thôi - d Thích - đg Thích dọc - dg Thích hợp -1 Thích nghi - dg Thicn chúa giáo - Thiên nhiên - d Thiên tai - d Thiên thần - d Thiến - dg Thiến hò - dg Thiến chó - đg Thiến hco - đg Thiến trâu - đg Thiện chí - d Thiếu -1 Thiếu gì - kng Thiếu hụt -1 Thiếu niên - d Thiếu nữ - d Thiếu nước -1 Thiếu thốn - t

Lãm plenh teh Yang pơm Mơyang Krẽo

Krèo rơ mo Krẽo kõ Krẽo nhãng Krẽo kơ pô Lăp đon Hơngap Bơ hang kiơ ưh kơ mah Tơdăm 'lẫp Adruh Hơngap đak Kơhah

|  |  |
| --- | --- |
| Thiếu tiền -1 | Hơngap jên |
| Thiếu tiếng -1 | Kơhah nâr |
| Thình lình - p | Plủt |
| Thỉnh thoảng - p | Hui amăng; phõ phõ |
| Thính -1 | Hơbăng |
| Thính tai -1 | Hơbăng đon |
| Thịnh vượng | Pơdrõng tih |
| Thịt - d | Anhẽm |
| Thịt bò - d | Anhẽm rơrno |
| Thịt gà - d | Anhẽm iăr |
| Thịt heo - d | Anhẽm nhũng |
| Thịt nạc - d | Sẽch |
| Thịt thăn - d | Anhẽm hơpok |
| Thịt tươi - d | Anhẽm adrỉh |
| Thò - đg | Bot |
| Thọ - đg | Jơnoi sot |
| Thoa - đg | Bah |
| Thoa nước hoa - đg | Bah đak hốu |
| Thoả đáng -1 | Kiở wă; lăpkiỡ |
| Thoả hiệp - đg | Lăp kiỡ |
| Thoả thích - t | Hrăp |
| Thoả thuận - đg | Hơdai ameh; tơlăp băl |
| Thoải mái -1 | Mac ai |

|  |  |
| --- | --- |
| Thoáng đấng -1 | Glại |
| Thoáng qua - đg | Wưch |
| Thoát - đg | Klaih |
| Thoát qua - đg | Wưch |
| Thoăn thoắt -1 | Hơbal |
| Thọc - đg | Jơloh |
| Thói hự - d | Juăt kơ nể |
| Thói quen - d | Đĩjuăt |
| Thói xâ'u - d | Juăt kơnể |
| ’Thóp - d | Kcmiong |
| Thôi - đg | Thôi |
| Thổi - đg | Hiup; hlôm; thu |
| Thổi bễ - đg | Hiup hơjâm |
| Thổi kèn - đg | Hlôrti keng |
| Thổi lửa - đg | Hlôm ủng; thu ủnh |
| Thổi sáo - đg | Hlôm alal |
| Thối -1 | Ôm |
| Thôn trưởng - d | Yõng pơlẽi |
| Thôn xóm - d | Pơlẽi |
| Thông báo - đg | Roi tơ băt; tơbangỉ tơbăt |
| Thông dụng -1 | Juãt yua |
| Thông điệp - d | Hơdră kơjăp |
| Thông đồng - đg | Pôm đon |

|  |  |
| --- | --- |
| Thông gia - d Thông qua - đg Thông suốt - đg Thông tin - đg Thống kê - đg Thô ng nhâ t - đg Thở dài - d Thời đại - d Thời đại mới - d Thời kỳ - d Thời nay - d Thời sau - d Thời tiết - d Thời trước - d Thơm - d Thơm -1 Thơm quá -1 Thu hoạch - đg Thu hồi - đg Thu hút - đg Thu thanh - đg Thu thuỷ - d Thu xếp - đg | Pỗ hãn Pơdrỡng Hlôh IV au Tơbăt Jỗ pơtôm Láp minh đon Tơhôih Chăl ahrẽi Chăl hle Chãi  Chãi dang ẽỉ Chăl ning mônh Pơ y an Chãi sỡ Chik Bỗu phu Bâu phu dêh Đẽi iõk lõk pơdrẽo ỉõk wă ỉõk nỡr  Tơ angla wơr thõng Iõk hơmet |

Thù đánh - đg

Thù địch - d

Thù hằn - đg

Thù nhau - d

Thủ - d

Thủ đô - d

Thủ khoa - d

Thủ quỹ - d

Thủ tướng - d

Thủ tướng chính phủ - d

Thú rừng -d

Thuần thục -1

Thuật - đg

Thúc - đg

Thúc đẩy - đg

Thúc đi - đg

Thúc giục - đg

Thủng -1

Thuốc - d

Thuôc độc - d

Thucíc giảm đau - d

Thuốc lá - d

Thuốc mê - d

Chhồnh teh

Gơnam

Chhõnh

Gơnam dih bãl • Răng

Hơnih tơm; anih tơm

Gơh hloh

Wẽi jên

Yông gah linh

Khua kơnuk teh dak

Sem bri

Juăt gơh

Rã roi

Jơlủt

Pơchit; pơgiẽk

Pơpuh

Pơchủt

Phủt hlôh; hlôh

Hỡt

Krăl

Pơgang rơngơp Hỡt hla Kơmưt

|  |  |
| --- | --- |
| Thuôc tây - d | Pơgang |
| Thuốc thư - d | Pơgang deng; kuvồ; băng; gồm |
| Thuộc lòng - đg | Rơbot |
| Thuỷ điện - d | ưnh đak |
| Thuyền - d | Thõng nan |
| Thuyết phục - đg | Pơlung |
| Thư - d | Kơ thơ |
| Thư chúc mừng - d | Kơ thơ hla ar bơnê |
| Thử - đg | Pơlong; long |
| Thử thách - đg | Pơlong lăng |
| Thứ-d | Yap; tãl - Yap minh yap har yap pêng. |
| Thứ - d | Lơ - Lơ har nar mônh khẽi pơđăm. |
| Thứ ba - d | Lơ bar |
| Thứ bảy-d “ | Lơ drâu |
| Thứ gì - d | Tơnam |
| Thứ hai - d | Lơ minh |
| Thứ năm - d | Lơ puăn |
| Thứ nhất - d | Yap minh; tăl minh |
| Thứ nhì - d | Yap har; tăl har |
| Thứ sáu - d | Lơ pơđăm |

|  |  |
| --- | --- |
| Thứ tư - d | La peng |
| Thứ tự - d | Deh. |
| Thưa -d | Hui - Lam polti hui ho banga |
| Thưa - đg | Potruh |
| Thưa lời - đg | Patruh nor |
| Thưa thớt -1 | Hui hd |
| Thừa hưởng - đg | Yua iok |
| Thừa thãi - t | Jrah; rakah |
| Thức - đg | Handr; haandr; krai; tral |
| Thức dậy - đg | lung ddng tep; ha andr |
| Thức đêm - đg | Tral amang |
| Thức giấc - đg | Haandr ddng tep |
| Thức khuya - đg | Krdng |
| Thức tỉnh - đg | Ha andr praih |
| Thực dụng -1 | Yua hloi |
| Thừng -d | Dam |
| Thừng bò - d | Dam ramo |
| Thừng trâu - d | Dam kapo |
| Thước đo - d | Along patd |
| Thước kẻ - d | Along rek |
| Thước tay - d | Hagat |
| Thương hại - đg | Brdk |
| Thương lượng - đg | Ta amem bal |

|  |  |
| --- | --- |
| Thương tâm -1 | Kơhreh |
| Thường -1 | Hmă |
| Thường thôi -1 | Hmã dêch |
| Thường thường -1 | Kơpla |
| Thường trú - d | Anih oèi; juăt oẽi |
| Thường trực bộ chính  tri \_ H | Pơdỡng jang tơm kơdi |
| 11.1 - u  Thường xuyên - d | Pơgrong |
| Thưởng - đg | Pah |
| Thưởng cho - đg | Pah ăn |
| Thượng nguồn - d | Tu |
| Ti vi -d | Ti wi |
| Tỉ mỉ -1 | Hơlen |
| Tỉa - đg | Chre; jrôih |
| Tỉa cành - đg | Chre tờbla |
| Tỉa tóc - đg | Jrôih sõk |
| Tịch thu - đg | Iõk đẽch |
| Tiếc - đg | Hmach; amêm; amlaih |
| Tiếc lắm - đg | Amlaih dễh |
| Tiếc quá - đg | Hmach dêh; amêm dễh |
| Tiêm - đg | Bet |
| Tiêm chủng - d | Bet pơgang |
| Tiêm phòng - d | Bet bỗng |

Tiên đoán - đg Tiên tri - đg Tiền - d Tiền chẵn - d Tiền lãi - d Tiền lẻ - d Tiền xu - d Tiễn đưa - đg Tiến thủ - đg Tiến vào - đg Tiếng - d Tiếng đài - d Tiếng động - d Tiếng nước chảy - d Tiếng tăm - d Tiếng thanh - d Tiếng vọng - d Tiếp cận - d Tiếp đãi - đg Tiếp đón - đg Tiếp quản - đg Tiếp sức - đg Tiếp tế - đg

*Chă hơmố Băt hơdrol Jên*

*Jên hơrnủl Jên lơi Jên hơlai Jên hu su kak Năm ba lung adrin Blủng Nỡr Gie brõ Jơva Chơchrỡ Nỡr ư ang Gie re*

*Re chơ chrẽng Năm jè Pơanhố Sơng iõk Iỏk wẽi Wang pơ dõng Năm ăn*

|  |  |
| --- | --- |
| Tiết kiệm - đg | Kơ kom; hơmăn |
| Tiêu dùng - đg | Pơhuach; yua iok |
| Tiêu điều -1 | Rah rai |
| Tiêu xài - đg | Bơbỡt; pơhuach; hơhoch |
| Tiểu luận - d | Chih kơchẽng |
| Tiểu thuyết - d | Chă tơroi |
| Tiểu tiện - đg | Yô |
| Tìm - đg | Chã |
| Tìm cho - đg | Chã ăn |
| Tìm đường - đg | Chả trong |
| Tìm em - đg | Chã oh |
| Tìm kiếm - đg | Chơ chã; hơbở; yuih chă |
| Tin - đg | Lui; put |
| Tin lời nói - đg | Put nơr pơma |
| Tinh dịch - d | Đak tăk |
| Tinh trùng - d | Đak tăk |
| Tình báo - d | Chá mỡng |
| Tình hình - d | Lăm tơdrong |
| Tỉnh - d | Praih - Sư tam mả praih đơng tepĩ |
| Tỉnh - d | Char - Anhồng oẽi char hơyơ? |
| Tỉnh đoàn - d | Khủl tơdăm char |
| Tỉnh lại -1 | Hơdỡr |

|  |  |
| --- | --- |
| Tỉnh rượu -1 | Praih todrö |
| Tỉnh táo -1 | Adräl; hodräl |
| Tính - d | Tlnh |
| Tính chất - d | Jing gah |
| Tính từ - d | Pl&i när pa rö |
| To -1 | Tih |
| To bụng -1 | Plen |
| Toả - đg | Pier plar |
| Toả sáng - đg | Ha dah |
| Toạ đàm - đg | Podam nör; poma roi |
| Toại nguyện - đg | Läp jahngöm |
| Toán học - d | Tinh jo |
| Toán loạn - đg | Ta klah ta klang; tora |
| Toang -1 | Pheng |
| Tóc - d | Sök |
| Tóc bạc - d | Sök ko; sök bök |
| Tóc đen - d | Sök gäm |
| Toé - đg | Pie |
| Tô-đg | Pik |
| Tổ chim - d | Tapu |
| Tổ chức - d | Pagör |
| Tổ quốc - d | Deh char |
| Tổ trưởng - d | Khoa ta pöl |

|  |  |
| --- | --- |
| Tôi-đ | Inh |
| Tôi đang mặc - đg | Inh oẽi hrủk |
| Tôi đến - đg | Inh truh |
| Tôi muốn - đg | Inh wă |
| Tồi tệ -1 | Ram hăm; lủch |
| Tối -1 | Kơ măng |
| Tối đa -1 | Bơneh; pơneh |
| Tối nay - d | Măng kênh |
| Tốì nghĩa -1 | ưh rơđah |
| Tốì tăm -1 | Gueu; jơjueng; kơnăm; mãng mu |
| Tội lỗi - d | Đẽi tơdrong yoch; yoch |
| Tội nghiệp -1 | Mơ nat |
| Tôn giáo - d | Khop |
| Tôn trọng - đg | Chiu lui; giã; yom |
| Tôn vinh - đg | Song ăn |
| Tôn - đg | Huach |
| Tổng hợp - đg | Jang tôm; jơnũm; hrõu; pơ hrâu |
| Tông kết - đg | Pơ đĩ |
| Tổng thể - d | Tăp dăr |
| Tốt-1 | Alâng - Anhống bỡ jang alâng dêh. |

|  |  |
| --- | --- |
| Tot -1 | Jing; grup - Mir ha hnam Inh jing deh. |
| Tot dep -1 | Aldng Um |
| Tot hdn -1 | Aldng gloh |
| Tot lam -1 | Alang deh |
| Tot nghiep - dg | D$i t6k |
| Tot so' -1 | Ai kojung |
| Tot that - d | Aldng tapa |
| Td-d | Hlak; blah |
| Td bao - d | Hla ar tabat |
| Tdi gid - d | Truh jo |
| Tdi tap -1 | Gip gap |
| Tra khao - dg | Chd ponhen |
| Tra -d | Che |
| Tra - dg | Kla |
| Tra cong - dg | Apah |
| Tra cong lam - dg | Apah jang |
| Tra gia - dg | Pojua |
| Tra lai - dg | Podr$o |
| Tra ldi - dg | Dr&ng; tol |
| Tra nd - dg | Among |
| Tra dn - dg | Poliem |
| Tra thu - dg | Toiung koting |

^ .......

|  |  |
| --- | --- |
| Trả tiền - đg | Kia jên |
| Trả về - đg | Tơưih |
| Trá hình - đg | Tơvir |
| Trách nhiệm - d | Chiu pủ |
| Trải - đg | Lỡk |
| Trải chiếu - dg | Lỡk sơkok |
| Trải chuốt - đg | Pơalâng |
| Trái -d | Plẽi - Along mit hnam Inh đẽi plẽi bơih. |
| Trái - d | Angiẽo - Ti angiẽo trong tơyơ? |
| Trái blo - d | Blo |
| Trái cây - d | Plẽi along |
| Trái đất - d | Plẽi teh |
| Trái gùi - d | Gũi |
| Trái rụng - d | Plẽi hơlủng |
| Trại -d | Pôih |
| Trại giam - d | Hnam phăk |
| Tràm - d | Dur |
| Trạm trưởng - d | Chẽp kâl |
| Trạm y tế - d | Hnam pơgang |
| Tràn đầy -1 | Blai hẽnh |
| Tràn lan -1 | Jăi |

|  |  |
| --- | --- |
| Trán - d | Kiễng |
| Trang - d | Chraih - Iõk chraih axong Inh sưk ha. |
| Trang bị - đg | Hơrnăt |
| Trang điểm - đg | Pơanhongỉ pơguăng |
| Trang lúa - đg | Chraih ha |
| Trang phục - d | Pơ hrôp |
| Trang trí - đg | Pơrồ |
| Trang vỏ - d | Hlak hla ar |
| Trạng ngữ - d | Nâr pcmia hlôi |
| Trạng từ - d | Plẽi nâr pơma rơđah |
| Tranh cãi - đg | Pơjah |
| Tranh giành - đg | Pơjẽi; tơgar |
| Tranh thủ - đg | Pơđèch; tơgẽch |
| Tránh - đg | Weh; kơlống |
| Tránh chỗ khác - đg | Hơdẽ tơnai; weh tơ nai |
| Tránh mặt - đg | Weh wer |
| Tránh né - đg | Hơdẽ |
| Tránh xa - đg | Weh ataih |
| Trăm - d | Hrẽng |
| Trăng - d | Khẽi; klok |
| Trăng khuyết - d | Khẽi tơhangỉ tơhang |
| Trăng lên - d | Khẽi lẽch |

Khẽi lẽch

Khẽi pơnil

Trăng mọc - d Trăng rằm - d Trăng tròn - d Trắng -1 Trắng -1 Trắng -1 Trắng răng t Trắng bệch -1 Trắng bóc -1 Trắng hếu -1 Trắng mựơt -1 Trắng phau -1 Trắng tinh -1 Trắng toát -1 Trắng trẻo -1 Trắng xoá -1 Trâm se - d Trần gian - d Trâu - d Trâu đen - d Trâu húc nhau - đg Trâu rừng - d Trâu trắng - d

Khẽi pơnil

Kok - Kon iẽr kok.

Bak - Blu oh hak dêh.

Bợlang - Brai bơlang.

Kok sơnẽnh

Dơmông

Dơrnõng

Kok tơmông

Bak hiao

Kok hnhơr

Bak sah; kok tơbau

Kok tơmõng

Bak tơbuah

Kok hlăng

Kơpah

Tơteh

Kơpô

Kơpồ găm Kơpô tơ tăm Mỉm Kơpô kok

|  |  |
| --- | --- |
| Trâ'u lúa - d | Kam ha |
| Trầy -1 | Hơlẽh |
| Tre - d | Kram |
| Tre già - d | Kram kră |
| Tre non - d | Kram pơ nũng |
| Trẻ-d | Alỡp; alâp ^ |
| Trẻ con - d | Bơngai aỉỡp |
| Trẻ em - d | Hơioh |
| Trẻ trung -1 | Mơlôh |
| Treo - đg | Atol; hơtol; tol |
| Treo cờ - đg | Atol hlakơ; hơtol hlakơ |
| Trèo - đg | Hao; poch |
| Trèo cây - đg | Hao along |
| Trèo núi - đg | Hao kông |
| Trét kín - đg | Chít |
| Trệch khớp -1 | Tơglẽch |
| Trôn - d | Kơpal |
| Trên kia - d | Palti |
| Tri kỷ - d | Juăt dêh |
| Trí nhớ - d | Đon kuãt |
| Trí thức - d | Gơh rơgẽi |
| Triết học - d | Hõk hơ len |
| Triết học duy tâm - d | Hõk hơ bu lăm to |

|  |  |
| --- | --- |
| Trinh sát - d | Chã juang |
| Trình - đg | Pơdah |
| Trình diện - đg | Lẽch tờbồh; năm tơ bôh |
| Trĩu quả -1 | Trem |
| Tro bếp - d | Tơnuh |
| Trò chuyện “ đg | Pơđồu |
| Trò hề - d | Pơchơt |
| Trỏ - đg | Tơhlou |
| Trọc - đg | Pưl |
| Trọc -1 | Angồch - Kơl oh angồch. |
| Trói - đg | Chỗ |
| Trói heo - đg | Chỗ nhũng |
| Tròn trịa -1 | Tơplõn |
| Trong -1 | Hlăng |
| Trong bốì cảnh - d | Lăm kơplah |
| Trong kia - d | Lăm to |
| Trong lúc - d | Kơplah |
| Trong nhà - d | Lăm hnam |
| Trong phạm vi - d | Lăm kơvăl |
| Trong phòng - d | Lăm cheng găn |
| Trong sáng -1 | Hlăng hơdah |
| Trong suốt -1 | Hlăng rơđah |
| Trong trắng -1 | Hlăng kok |

|  |  |
| --- | --- |
| Trong trẻo -1 | Hlăng hlơr |
| Trong trường - d | Lăm hnam trưng |
| Trong vắt -1 | Hlãng biaoỉ hlơ hlõng |
| Trong veo -1 | Hlăng hlõ |
| Tròng mắt - d | KLong măt |
| Trôi - đg | Hoch |
| Trốn - đg | Klẽnh |
| Trôn học - đg | Klẽnh hõk |
| Trộn - đg | Jrồu; lủk |
| Trông - đg | Pơngôi |
| Trông cháu - đg | Pơngôi mon |
| Trông chờ - đg | Chang |
| Trông có vẻ | Hơbõ |
| Trông coi - đg | Wẽi năng; kai |
| Trông em - đg | Pơngôi oh |
| Trông mong - đg | Chang |
| Trồng - đg | Pơtăm |
| Trồng cây - đg | Pơtăm along |
| Trông - d | Hơgỡr - Tôn hơgơr krao đe brõk. |
| Trông - d | Tơmông - Iẽr tơmông dih dêh |
| Trông ếch - d | Hơgỡr iẽ |

|  |  |
| --- | --- |
| Trông rỗng -1 | Biơu; rơ hơi |
| Trở lại - đg | Chôt brõk |
| Trở ngại - d | Pơgăl |
| Trở thành - đg | Jing |
| Trở về - đg | Tơbrõk |
| Trời -d | Yang |
| Trời gió - d | Anăr kial |
| Trời sáng - d | Anăr hơdah |
| Trời xế chiều - d | Anăr kơxỡ |
| Trơn -1 | Plủr; iel |
| Trơn ưu -1 | Tơxẽr |
| TrỢn mất - đg | Gơlon |
| Trú quán - d | Anih oẽi |
| Trụ - d | Hơdrỡng |
| Trụ cây - d | Hơdrỡng along |
| Trung bình -1 | Lap ai |
| Trung cấp -1 | Lăm lãp ai |
| Trung hậu -1 | Oẽi sa alỡng |
| Trung niên - d | Tơdăm alõ |
| Trung quốc - d | Khẽch |
| Trung ương đoàn - d | Khủl tơdăm kong san hô chĩ minh |
| Trũng -1 | Pủng lủng |

|  |  |
| --- | --- |
| Trúng -1 | Bơm |
| Trúng cử - đg | Hơnăn |
| Trúng đích - đg | Tơklã |
| Trúng gió - đg | Tơra |
| Truy lĩnh - đg | lõk pơđỉ |
| Truy nã - đg | Năm rôp |
| Truy tặng - đg | Song ăn |
| Truyền lời - đg | Ba nỡr |
| Truyền thanh - đg | Ba nỡr |
| Trừ - đg | Tơklah |
| Trưng cầu - đg | Nỡr apỉnh |
| Trứng - d | Kơtăpỉ tăp |
| Trứng gà - d | Kơtăp iẽr |
| Trứng nở | Kơtăp cheh |
| Trứng vịt - d | Kơtăp bĩp |
| Trước - d | Hơdrol; hơlồu; adrol |
| Trước đây - d | Sỡ |
| Trước kia - d | Ki sỡ |
| Trước mắt - d | Bởt mát; anăp măt |
| Trườn - đg | Tơxẽr |
| Trương - đg | Bơo |
| Trường kỳ -1 | Jang đunh |
| Trưởng phòng - d | Khoa tơm jang |

|  |  |
| --- | --- |
| Trướng - đg | Bơo |
| Trươđng bụng - đg | Bơ 0 klak |
| Trượt - đg | Tơxẽr |
| Trượt chân - đg | Tơxẽr jâng |
| Tu - đg | Ngok |
| Tu nước - đg | Ngok đak |
| Tù binh - d | Bơna |
| Tù và - d | Giẽp; tơgiẽp |
| Tủ đứng - d | Tuh pơdẫng |
| Tủ kính - d | Kơtuh kơrtìỉl |
| Tủ ngang - d | Tuh pơgăn |
| Tủ sách - d | Tuh hla bơ ar |
| Tủ ihuốc - d | Tuh pơgang |
| Tua -1 | Kơteh |
| Tua tủa -1 | Chơprê |
| Tuần - d | Năr gieng |
| Tuần tra - đg | Chã dăr; dăr lăng |
| Túc trực - đg | Krõngỉ pơdong; grong |
| Túc từ - d | Nâr kơdih |
| Tục - d | Blăl |
| Túi áo - d | Kơdủng ao |
| Túi xách - d | Chơbt |
| Tủm tỉm - đg | Brunh |

|  |  |
| --- | --- |
| Tuổi - d | Sơnărti; hơnărn |
| Tuốt -đg | Broch; kẽch |
| Tuốt lúa - đg | Broch ha; kẽch ha |
| Tuột - đg | Pluch; tơlang; tơplôch |
| Túp lều - d | Bơxủn; pơxủn |
| Tuyết - d | Prẽl |
| Tư duy mới - d | Tơdrong tơcheng anỗu |
| Tư sản - d | Mủk kơdih |
| Từ - d | Đỡng |
| Từ - d | Nởr; nâr |
| Từ chối - đg | Hơngah; sơngah |
| Từ đâu - d | Đỡng yơ |
| Từ điển - d | Nởr tcmi; nâr tơm |
| Từ đó - d | Đăng noh |
| Từ đơn - d | Nởr mỉnh; plẽi nâr hơlai |
| Từ ghép -d | Nỡr hơgop; plẽi năr hơgop |
| Từ giải nghĩa - d | Nỡr tơblang |
| Từ gốc - d | Nỡr tơm |
| Từ khi-d | Măng dâng |
| Từ láy - d | Nỡr tơglẽ; plẽi nâr plok |
| Từ lúc - d | Mâng dâng |
| Từ suy nghĩ | Nỡr tơchẽng |
| Từ từ -1 | Reng |

|  |  |
| --- | --- |
| Tii äi - dg | Pagö; pakäl |
| TU cao -1 | Poang |
| Tit cUdng -1 | Jang kadih |
| TU hao -1 | Anoh |
| TiX hieu -1 | Pcrvao |
| TU lam - dg | Jang adro |
| TU lUc - dg | Chä kadih; jang kadih |
| TU minh - d | Kadih |
| TU nioc - d | Rah |
| TU phu -1 | Paang |
| Tii quan - dg | W&i kadih |
| TU suf dung - dg | Yua kadih |
| TV tun - dg | Chä kadih |
| Ti/ trong - dg | W&i mä aläng |
| TUa - dg | Ganing |
| TUa liing - dg | Ganing röng |
| Ttfc-d | Bläk |
| Ttfc gian - dg | Mamtl; pa ah |
| Tifng ldp - d | Patal |
| TUdi -1 | Adrth |
| TUdi song -1 | Adrth |
| TUdi - dg | Jro |
| TUdi nUdc- dg | Jro dak |

Anăng blủng

Ning nai kai kơnh; anỗ năp

**Tưới tiêu - đg Tương lai - d Tương ượ - đg Tường - d Tường nhà - d Tưởng - đg Tưởng nhớ - đg Tưởng tượng - đg Tương nhà mồ - d Tượng trưng - đg**

Tơgủm

Chơnẽng

Chơnẽng hnam

Ngeh

Blõk khơdỡr Blök nhen Mêu

Bôh nhen

|  |  |
| --- | --- |
|  | ưu |
| Trứng ung - d | Kơtăp pơđe |
| ư | u |
| u ám -1 | Tơdỉu |
| ư bò - d | Kol rơnio |
| Ù tai -1 | Đon axi |
| ủ-đg | Pơnung |
| ủ rượu - đg | Pơnung sik; pơnung tơdrô |
| úa vàng -1 | Dreng drơt |
| ủi-đg | Chưk |
| ưm-t | Gơlủngỉ kơlũng |
| Um tùm -1 | Glíp glăp |
| ưng -1 | Pơđe |
| ưng dung - t | Ưh kơ hăt |
| ưng nhọt - d | JÎ pơtôch |
| ưng thư - d | JÎ kren |
| ủng hộ - đg | Dõng |
| Ưốn éo - đg | Yak pơrồ |
| Uốn tóc - đg | Pơm sok |
| ưốn ván - d | Hơven hơvo; jỉ gơ |
| ưổng - đg | Hmach; pơamêm |
| ưông - đg | Nhă; et |

|  |  |
| --- | --- |
| ưõTng nước - đg | Nhá đak |
| Uống rượu - đg | Et tơdrô |
| Uổng thucíc - đg | Et pơgang |
| Uống tục - đg | Nhă blăl |
| út-t | Hơdruch |
|  | ưư |
| ư | ư |
| ừ-đg | I |
| ưa chuộng - đg | Gît |
| ưng thuận - đg | Lãp băl |
| ửng hồng -1 | Briu |
| ưđc lượng - đg | Tơng |
| Ưđc mơ - đg | Apơi |
| ước vọng - d | Oẽi chang |
| ươn -1 | Pơ ôh |
| ưđt-t | Hơayuih |
| ướt đẫm -1 | Djơ djih; hơnhik |
| ưu tiên -1 | Pơanhõ |

Vv

|  |  |
| --- | --- |
| V | V |
| Va - đg | Hơtủt |
| Và - đg | Pãng; hăm |
| Vá - đg | Su |
| Vác - đg | Tung; tôi |
| Vác nhẹ - đg | Tung hơíơch |
| Vách - d | Tơnăr; chơnẽng |
| Vách nhà - d | Chơnẽng hnam; tơnăr hnam |
| Vạch - đg | Chrek ỉ rek |
| Vai - d | Homgiẽng |
| Vải - d | Che |
| Vải đen - d | Che găm |
| Vải hoa - d | Che pơkao |
| Vải trắng - d | Che kok |
| Vái - đg | Abẽn |
| Vại-d | Bổi |
| Van nài - đg | Hơplnh hơdrĩ |
| Van xin - đg | Hơplnh hơpơi; hơdrỉ |
| Ván dày - d | Tỡr hơhỡl |
| Ván gỗ - d | Tỡr |
| Vang - đg | Kơchang |

|  |  |
| --- | --- |
| Vang dội - đg | Kơchang hơtaih |
| Vang lừng - đg | ưanhang |
| Vang vọng - đg | Chơ chrẽng |
| Vàng - d | Maih - Anhỗng ăn kơ oh kong maih. |
| Vàng -1 | Dreng - Pơkao cheng hluăn dreng. |
| Vàng óng -1 | Dreng rang |
| Vàng rực -1 | Dreng hrèu |
| Vành nia - d | Gơnăp kơ đum |
| Vành tai - d | Hla đon |
| Vành xe - d | Gơnuang gre |
| Vào - đg | Hlom; mỡt |
| Vào mộng - đg | Pơkăp |
| Vào trong - đg | Mỡt tơlăm |
| Vay - đg | Tõk iõk |
| Vay mượn - đg | Iõk mơngỉ mơng, |
| Vảy cá - d | Kơchap |
| Váy - d | hơ bẽn drõ hãn; abẽn drõ kăm; hơ bẽn |
| Văn hoá nghệ thuật - | d Joh suang |
| Văn học - d | Chih pơđỡk |
| Văn nghệ - d | Wăn ngẽ |

|  |  |
| --- | --- |
| Văn xuôi - d | Pơma tơxir |
| Vặn - đg | Iõk hỡt tơni; tuènh; glèch; pâr |
| Vặn ốc - đg | Tuềnh wih |
| Vãng tung toé - đg | Tơprah |
| Vắng -1 | Krủl; hrủl |
| Vắng vẻ -1 | Rơvởng; jua; tơdeh; róheng rơhui |
| Vất - đg | Wẽnh; pẽt |
| Vất áo - đg | Wẽnh ao |
| Vắt quần - đg | Wẽnh hơben |
| Vắt quần áo - đg | Wẽnh sôm ao |
| vẫn vậy - p | Dang đêl |
| Vấn vương - đg | Oẽi hlồk |
| Vận chuyển - đg | Pơdủ; chuẽn; dủ |
| Vận động - đg | Pơ pẽnh; pơ pỡ |
| Vâng - đg | I |
| Vâng dạ - đg | I ah |
| Vấp - đg | Hơtơih; kơ tơih |
| Vấp ngã - đg | Kơchuh lủt |
| Vấp phải - đg | Hơtơih hơm |
| Vất vả -1 | Gleh hrat |
| Vật - đg | Tơket; tơglăm; tơ groi |
| Vật lộn - đg | Tơglỡm; glỡm |
| Vật nuôi - d | Tơmam rong |

|  |  |
| --- | --- |
| Vật quý - d Vây - d Vây - d Vây cá - d Vây quanh - đg vẫy - đg vẫy đuôi - đg vẫy gọi - đg vẫy tay - đg Vậy - đ Vậy đấy - đ Vậy hả- ư Ve-d Ve kêu -1 Ve sầu - d Vè - d Vẻ vang - d Vẽ -đg Vẽ hình - đg Vẽ người - đg Véo - đg Véo tay - đg Về -đg | Tơniam gît Wang  Grôi - Kã đèi grôi. Grôi ka Wang dăr Hơvỡt; kuơch Hơvỡt kiễng Kuơch krao Kuơch ti; hơvỡt ti Lẽi  Lẽi bơih Noh hă Adro Adro axi Hơdro axi Tơ anguỡ hơri Ư ang Chhỡ; chih Chhỡ rup Chhở bơngai Kơxep; pet Tơgleh Wih; brõk |

|  |  |
| --- | --- |
| về nhà - đg | Brök tơ hnam |
| về nhà mới - đg | Tõk hnam hle |
| Vệ sinh - d | Rơgoh |
| Vênh váo -1 | Pơ iôm |
| vết sẹo - d | Rơka |
| vết thương - d | Rơ ka |
| Vì-d | Kơlih; yua |
| Vì sao - k | Yua kiơ |
| Vì vậy - k | Yua noh |
| Ví dụ - d | Pơtih gia; pơtih |
| Vị ngữ - d | Nâr hơdaih |
| Vịtn-d | Hơnih |
| Vỉa hè - d | Hang lơng |
| Việc - d | Tơdrong jang |
| Việc học - d | Tơdrong hõk |
| Viêm họng - d | Ji hơlõng; pơangeh jt ako |
| Viêm khớp - d | Pơangeh kơting; glẽk glỏk |
| Viên đạn - d | Brởm |
| Viễn cảm - d | Ning nai kai kơnh |
| Viễn dương - d | Hơdôm dak dơxl |
| Viết - đg | Chih |
| Viết chữ - đg | Chih chư |
| Viết nháp - đg | Chih adrol |

|  |  |
| --- | --- |
| Viet phong suf- dg | Chih toroi |
| Viet sach - dg | Chih hla paar |
| Viet ten - dg | Chih mat |
| Vin - dg | Gut |
| Vin cay - dg | Gut along |
| Vin cd - ph | Pool |
| Vo - dg | Horrao; pcrpu |
| Vo gao - dg | Ha rao phe |
| Vo - d - dg | Kapu |
| Vo rau - dg | Kcrpu anhot |
| Vo -d | Kodoh; kadok; hmok |
| Vo cay - d | Hmok along |
| Vo - d | Bioh; chok |
| Voi-d | Roih |
| Voi - d | Trom |
| Voi voi - d | Trom roih |
| Vom cay - d | Hodrum along |
| Vong - d | Koduing; wing; kuech |
| Vong bac - d | Kong hu |
| Vong co - d | Kong kiang |
| Vong kieng - d | Gueng |
| Vong tay - d | Kong |
| Vong veo -1 | Ku&ch ku£l |

|  |  |
| --- | --- |
| Vót - đg | Chroch; jìt |
| Vót cây - đg | Chroch along |
| Vót chông - đg | c hr och sõng |
| Vót tên - đg | Chroh hrum |
| Vọt - đg | Chuởr |
| Vô dụng -1 | Hơhrah |
| Vô ích -1 | ưh yua |
| Vô sinh -1 | Hơvõngy |
| Vô tội - t | ưh kơ yochì |
| Vô vàn - p | ưh tôch |
| vồ-đg | Chủp |
| Vỗ - đg | Tơtap; tơtuh; tap |
| Vỗ tay - đg | Tap ti |
| Vỗ về - đg | Lung |
| Vôi - d | Chủr |
| Vội -1 | Pơ gẽnh; hăt |
| Vội đi -1 | Hăt yak |
| Vội vàng -1 | Hăt; hơloh; tơluh; hăt hot |
| Vồn vã -1 | Praih rơhau |
| Vỡ-đg | Pơchah |
| Vờ hoang - đg | Muih plâng |
| Vớ-đg | Tỡk |
| Vợ - d | Hơkăn |

|  |  |
| --- | --- |
| Vợ chồng - d | Unh om |
| Vơi -1 | Hrồ |
| Vđi - đg | Păng; hãm - Oh năm jang pảng Inh |
| Với - kng | Amơn - Anhồng amơn hăm ti. |
| Với ai - kng | Păng bu |
| Với lấy - đg | Hơvơi |
| Với nhau - kng | Dih băl |
| Vớt - đg | Chhõng |
| Vớt cá - đg | Chhõng iõk ka |
| Vu - đg | Jõu |
| Vu khống - đg | Jỏu kư kă |
| Vu oan - đg | Jồu kư kă |
| Vũ-d | Pơsuh |
| Vũ khí - d | Tơ mam hơ yăt |
| Vú -d | Toh |
| Vú bò - d | Toh rơmo |
| Vú mẹ - d | Toh mẽ |
| Vụ chiêm - d | Ba phang |
| Vụ mùa - d | Ba pơ yan |
| Vụ việc - d | Tơdrong |
| Vua - d | Pơtao |
| Vui -1 | Chơt |

|  |  |
| --- | --- |
| Vui đùa - đg | Ngôi ngỡr |
| Vui mừng - đg | Ană hai |
| Vui sướng -1 | Hiôk ană |
| Vui vẻ -1 | Chat hiôk; hơiă |
| Vùi - đg | Bủ; kơlâp |
| Vun - đg | Bủ pơpôi |
| Vun vút -1 | Hơhơk |
| Vùn vụt -1 | Wơvit |
| Vụn -1 | Kơcheh |
| Vung - d | Hơvât |
| Vung - d | Tơnglâp; pơnâng - Jõk tơng lâp gồ. |
| Vùng - d | Pủngỉ apủng; char; tơring |
| Vùng cao -d | Teh hông |
| Vùng núi - d | Char hông , |
| Vùng vẫy - đg | Jreh jroh |
| Vũng nước - d | Thung dak |
| Vụng trộm -1 | lồk klẽnh |
| Vuông - d | Keng kongỉ dơhủng |
| Vuốt tóc - đg | Hơbloch sõk |
| Vuốt ve - đg | Hơbloch; dơbủng |
| Vụt - đg | Chuỡr |
| Vừa -1 | Blepỉ lăpỉ lũn; lãp ai; pah láp |

|  |  |
| --- | --- |
| Vừa đầy -1 | Lăp hẽnh |
| Vừa miệng -1 | Lăp hơr |
| Vừa lòng -1 | Lăp jơhngởm |
| Vừa vặn -1 | Blop; pơlãp; lăp wă |
| Vừa ý - ĩ | Lăp đon; hlep kơ đon |
| Vực - d | Chơkơi |
| Vực thẳm - d | Chơkơi jrủ |
| Vừng đen - d | Rơnga |
| Vừng trắng - d | Rơngồu |
| Vững -1 | Kợịăp; hơđỡng |
| Vững vàng -1 | Kợịăp kơịăp |
| Vươn - đg | Angơn |
| Vươn mình - đg | Angơn akỗu |
| vườn - d | Pơgar |
| Vườn rau - d | Pơgar anhot |
| Vương quốc - d | Teh đak pơtau pơgâr |
| Vương vãi - đg \* | Hlêp hlap |
| Vướng - đg | Tơh lăk |
| Vướng víu - đg | Tơh lăk tơhlln |
| Vượt - đg | Hỉoh; hlôi |
| Vượt qua - đg | Ploi |
| Vứt - đg | Hủt |
| Vứt bỏ - đg | Hủt lể |

X **X**

|  |  |
| --- | --- |
| X | X |
| Xa-t | Hơtaih; ataih |
| Xa lắc -1 | Hơtaih dêh |
| Xa lắm -1 | Ataih dêh |
| Xa nhà - đg | Ataih kơ hnam |
| Xa nhau -1 | Ataih băl |
| Xa xỉ -1 | Pơamèm |
| Xa xôi -1 | Hơtaih yaih |
| Xa xưa -1 | Đáng sỡ |
| Xà beng - d | Sơheng |
| Xà lách - d | Sơlat |
| Xà phòng - d | Sibồng |
| Xã -d | Taring, sah |
| Xã đoàn -d | Khủl tơdăm taring |
| Xác định - đg | Tah lỗu |
| Xài - đg | Babỡt |
| Xài tiền - đg | Babởt jên |
| Xám - t | Drủk |
| Xanh -1 | Jak - Oh đèi ao kaang jak |
|  | alâng dêh. |
| Xanh -1 | Kaxẽ - Plẽi ôi oẽi kaxẽ. |

|  |  |
| --- | --- |
| Xanh biếc -1 | Jơk kơxè |
| Xanh da ười -1 | Jơk plẽnh |
| Xanh lá cây -1 | Jơk adrih |
| Xanh lơ -1 | Jơk alởng |
| Xanh ngát -1 | Jơk hltk |
| Xanh ngắt -1 | Jơk kơxẽ |
| Xanh rì -1 | Jơk hrach |
| Xanh rờn -1 | Jơk mơliơn |
| Xanh thẫm -1 | Jơk găm |
| Xanh tươi -1 | Jơk adrih |
| Xanh xao -1 | Hờblồ jỉ pơôr; sah |
| Xao xuyến - đg | ưh sơđỡng |
| Xảo quệt -1 | Chữ hơlẽnh |
| Xát - đg | Tơangot |
| Xay - đg | Rõl |
| Xay lúa - đg | Ot ha |
| Xay ngô - đg | Ot hơ ho |
| Xay thịt - đg | Rỗl anhẽm |
| Xăng - d | Đak xăng; đak dou |
| Xăng xe - d | Đak xăng gre |
| Xâm lược - đg | Blah tơrar |
| Xẩm tồi - d | Gip kơmăng; glỉp |
| Xấp xỉ -1 | Wă jể |

|  |  |
| --- | --- |
| Xâu - đg | Hring; tồt |
| Xâu cá - đg | Hring ka |
| Xâu hoắm -1 | Nhơ nhuẽi |
| Xấu -1 | Kơ nề; chư |
| Xấu số -1 | Yang pă song |
| Xây - đg | Man |
| Xây dựng - đg | Tơiung pơjing; pơjing |
| Xây nhà - đg | Man hnam |
| Xe-d | Gre |
| Xe bò - d | Gre rơmo |
| Xe cán - d | Gre juã |
| Xe chỉ - đg | Gre brai |
| Xe cứu hoả - d | Gre pit ủnh |
| Xe đạp - d | Tang Wang; gre jrot |
| Xe lăn - d | Gre grõl; gre tơgrồl |
| Xe máy -d | Gre bơblt |
| Xe ngựa -d | Gre axeh |
| Xe sợi - đg | Gre brai |
| Xe tăng - d | Gru hơnar |
| Xe ủi - d | Gre chưk |
| xẻ-đg | Ot; dlah |
| xẻ gỗ - đg | Ot tỡr |
| Xé-đg | Hek |

|  |  |
| --- | --- |
| Xé áo - đg | Hek ao |
| Xé mở - đg | Plek |
| Xé nát - đg | Hek hẽch |
| Xé toạc - đg | Uak uak |
| Xé vở - đg | Hek hla ar |
| Xem - đg | Năng; lăng |
| Xem sách - đg | Năng hla bơar |
| Xem ti vi - đg | , Lăng ti wi |
| Xen kẽ - đg | Bơyong; plangỉ tăh plang |
| Xén - đg | Hlach |
| Xén lúa - đg | Hlach ha |
| Xẹp - đg | Hrõ; och |
| Xét xử - đg | Sek tơdrong |
| Xê-đg | Sln |
| Xế chiều -1 | Anăr kơxỡ |
| Xếp - đg | Kơchâp |
| Xếp hàng - đg | Pơtăng; pơrẽng |
| xếu mếu - đg | Cheng chong |
| Xích ra - đg | Sĩn noh |
| Xích - đg | Sln |
| Xiết - đg | Hơret |
| Xiết chặt - đg | Hơret kơ jăp |
| Xiêu - đg | Grê |

Ị

I

I

I

Xiêu vẹo -1 Xin - đg Xin hỏi - đg Xin lỗi - đg Xinh -1 Xinh đẹp -1

ị Xinh tươi -1

Xinh xắn -1 Xỏ -đg Xỏ lá -1 Xó -d Xoa - đg Xoa tóc - đg Xoá - đg Xoài - d Xoay - đg

ẹ Xoay vòng - đg

Xóc -đg

1. Xoè - đg Xoè quat - đg

j Xói mòn - đg

Xóm - d Xóm tôi - d

Teng grê

Apỉnh

Apînh jet

Lễ yo; anè jỗ; pă jổ

Hơiă

Hơiă

Alâng rơhong Alâng hơđãl Bot; tõt Hơleh hla Mum

Hơli; hơbloch Hơli sõk Sut Pơõ

Dăr; tuẽnh; pơdăr Dăr

Adrủ . %ỊT

Tơlang

Jơprè

Hoch; tơxa V Kueng Kueng nhôn

|  |  |
| --- | --- |
| Xong - đg | Đang; keh |
| Xong rồi - đg | Keh bơih; đang bơih |
| Xoong - d | Gõ |
| Xoong nhôm - d | Gõ ngân |
| Xoong thủng - d | Gõ hlôh |
| Xô đẩy - đg | Jơlủt; tơlỡ |
| Xô ngã - đg | Tơlỡ |
| Xốc - đg | Adrỡ |
| Xốc lên - đg | Drỡ; hơdrở |
| Xôi nếp - d | Tơ y ông |
| Xôn xao -1 | Ar ăr |
| Xông vào - đg | Blủng |
| Xốp -1 | Phũi phủi |
| Xới - đg | Hơlỡ; sồ |
| Xới cơm - đg | Hơlỡ mơh; hơlỡ por; sõ mơh số por |
| Xới lúa - đg | Hơlỡ ba |
| Xu thế - d | Wă kiỡ |
| Xù xì -1 | Hrơ hrủnh |
| Xua - đg | Puh |
| Xua ma quỷ - đg | Puh y ang bri |
| Xuất kho - đg | Lẽch đởng kho |
| Xuất ngũ - đg | Lẽch đỡng lình |

|  |  |
| --- | --- |
| Xuâ't phát - đg | Lẽch-blung |
| Xúc -đg | Bơbủk |
| Xúc bùn - đg | Bơbủk trôk |
| Xúc cá - đg | Chã y âu ka; yồu ka |
| Xúc cua - đg | You areng |
| Xúc đất - đg | Bơbủk teh |
| Xúc động - đg | Rơrìr; brâk |
| Xúc tép - đg | Yõu se |
| Xúc tôm - đg | Yõu hơdang |
| Xui xẻo -1 | Glơh glcri; hơdrẽ |
| Xúi giục - đg | Pơhlủ; phai |
| Xum xê -1 | Gơgưp gơgap |
| Xúm xít - đg | Hnhơ hnhum |
| Xung quanh - d | Jăm dar; tăp dăr; năm drủt; năm kơdih |
| Xuôi - đg | Hơdrôi |
| Xuồng - d | Thõng nan |
| Xuống - đg | Jur |
| Xuống nhà - đg | Jur hnam |
| Xuống xe - đg | Jur gre |
| Xuyên - đg | Klẽch; lơlôt |
| Xử-đg | Sek tơlangỉ sek |
| Xử lý-đg | Sek tơlang |

Tơring Sỡ Sỡ ki

Nâr yom; nâr krao

Xứ sở - d Xưa - t Xưa kia - d Xưng hô - đg Xước - đg Xương - d Xương cá - d Xương sông - d

Plữ

Kơting

Kơting ka

Kơting kơdủ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Yy |
| Y | Y |
| Ỷ lại - đg | Gô mâng kơgâp |
| Ý - d | Lăm kơchẽng |
| Ýchí-d | Jơhngỡm đon; đon kơchẽng |
| Ý kiến - d | Pơma roi |
| Ý muôn - d | Kơdih tuã |
| Ý nghĩ - d | Đon tơchẽng; đon kơchẽng |
| Ý nghĩa - d | Nâr wă khan |
| Yểm trỢ - đg | Pơdõng |
| Yếm - d | Ao lom kơtih |
| Yên - d | An - An gre bơbit. |
| Yên-t | Hơđâng |
| Yên lặng -1 | Rơheng |
| Yên ngựa - d | An axeh |
| Yên ổn -1 | Rơngẽi |
| Yên tâm -1 | Hơđẩng đon |
| Yên tĩnh -1 | Hơđỡngỉ pă tơtăm; rơheng |
|  | rơhõi |
| Yên trí - đg | Gô mảng năng |
| Yên xe -d | An gre |
| Yết hầu - d | Black; dang hơlong |

Yêu - đg Yêu mến - đg Yêu nhau - đg Yêu thương - đg Yếu -1 Yếu sức -1

Hưch

Amẽrti kơ eng *Hưch* băl Amêm bơnat Tơrăn Rơrnờn

PHAN II

TỪ VựNG ĐỐI CHIÉU

BAHNAR - VIỆT

##### A a

|  |  |
| --- | --- |
| NỞRBAHNAR | TIẾNG VIỆT |
| A la kơ hnam - d | Dưới nhà |
| A la; kơrôm; sủng - d | Dưới |
| A năn plei nor; anãn plei ncrr- | d Danh từ |
| A nãr niônh; dơniônh; tơniônh | Ngày mốt |
| A năr page - d | Lúc sáng |
| A năr toning; doming - d | Ngày mai |
| A taih yaih - t | Heo hút |
| Aben - dg | Vái |
| Abẽn - d | Quần |
| Abồu dak dơxĩ - d | Ốc biển |
| Abồu iẽ - d | Ôc vặn |
| Abỗu lễ - d | Ốc bươù |
| Abồu lẽ dr eng - d | Ôc bươu vàng |
| Achăng - đg | Thả |
| Achăng; hủt lễ - <Í£ | Bỏ đi |
| Achăng ăn - đg | Khoan hồng |
| Ac hăng hiơt - đg | Bỏ quên |
| Achăng hut - đg | Bãi bỏ |
| Achăng hut - dg | Buông luôn |
| Achăng kơpô - | Thả trâu |

|  |  |
| --- | --- |
| Achãng le - đg | Bãi miễn |
| Achãng lể - đg | Buông xuôi |
| Achăng ti - đg | Buông tay |
| Achăng ti - đg | Thả tay |
| Achăng tủk - đg | Bỏ luôn |
| Achỗ along ủnh - đg | Bó củi |
| Achỗ anhot - | Bó rau |
| Achỗ; hơ chỗ - đg | Bó |
| Adar; dơ dar; tơdar; hơdar | Nhẹ nhàng |
| Adra - d | Giàn xới |
| Adrach sơdang - đ | Dân tộc Sô Đăng |
| Adral; hơlam - d | Ranh giới |
| Adrăl - t | Bất tử |
| Adrăl; hơdrăl - t | Tỉnh táo |
| Adrẽch bơngai - í | Dân tộc |
| Adrẽng ka - | Chiên cá |
| Adrẽng kơtăp - đg | Chiên trứng |
| Adrẽnh tơh - đg | Chiên đậu |
| Adrẽch drung; kơtum - <i | Họ hàng |
| Adrẽch hơho - | Giông ngô |
| Adrẽch ha; hơdrẽch ha - d | Giông lúa |
| Adrẽch; hơdrẽch - d | Giông |
| Adrẽng - đg | Chiên |

|  |  |
| --- | --- |
| Adrẽng - đg | Rán |
| Adrẽng ka - đg | Rán cá |
| Adrin drăi - đg | Gắng gượng |
| Adrin; chiu anat - t | Chịu khó |
| Adrìn; hơdrin; khồm adrin - đg | Cố gắng |
| Adrìh - t | Tươi |
| Adrìh - í | Tươi sống |
| Adro - d | Ve |
| Adro axi - £ | Ve kêu |
| Adro &đ/i; hơdro kơ akăn | Goá vợ |
| Adro klo | Goá chồng |
| Adrợl - đg | Nháp |
| Adrỗ drăn - Ể | Cô độc |
| Adrỗ; hơ drỗ; minh drỗ -d | Một mình |
| Adrơ - đg | Xốc |
| Adrỡm - đg | Để cho |
| Adrỡm ăn sư - đg | Để cho nó |
| Adruh - d | Thanh nữ |
| Adruh - đ | Thiếu nữ |
| Adrủng kõ - d | Ổ chó |
| Adrủ - đg | Xóc |
| Adrủngỉ hơdrủng - d - Hnam ĩnh đèi har tồ adủng ièr 370 | Ổ |

|  |  |
| --- | --- |
| Agăm anhõng oh; agăm - dg | Loạn luân |
| Aguăt - d | Bọ cạp |
| Ahrẽi - d | Hiện tại |
| Ại - d | Sô' phận |
| Ai kơjung - t | Tốt sô |
| Ak - d | Con quạ |
| Ak - d | Qụa |
| Ak găm - d | Quạ đen |
| Akap - d | Cái bẫy |
| Akap kơne - đg | Bầy chuột |
| Akap sem - đg | Bầy chim |
| Akap; anăk - d | Bầy |
| Akar axeh - d | Da ngựa |
| Akar djrang - d | Da báo |
| Akar kiẽk - d | Da hổ |
| Akar klăn - d | Da trăn |
| Akar kơpô - d | Da trâu |
| Akar rơmo - d | Da bò |
| Akar; kơdoh - d | Da |
| Ake - cỉ | Cái sừng |
| Ake - d | Sừng |
| A&e &ơpồ - d | Sừng ưâu |
| Ake juẽi - d | Gạc nai |

|  |  |
| --- | --- |
| Ake kơtỗng - d | Sừng hươu |
| Ake krủ - d | Sừng bò tót |
| Ake mĩm - d | Sừng tê giác |
| Ake rơ mo - d | Sừng bò |
| Ako - d | Cái cổ |
| Ako; hơko - d | Cổ |
| Akoh - d | Sàn |
| Akoh - d | Sạp |
| Akoh hnam kơ jung; droh -d | Sàn nhà |
| Akoh sut; jrênh; sal sut - d | Sáp ong |
| Akoh; sal - d | Sáp |
| Akôm châ pôm don - dg | Hiệp thương |
| Akou - d | Cơ thể |
| Akou kơdih; kơdih angla - d | Bản thân |
| Akồm; jơnủm đì đăng; | Tâp trung |
| pơgõu; hơ kủn - d | |
| Akôih sồk - đg | Cao lông |
| Akôih sồk hang; hơkôih sồk | Cạo râu |
| kang - đg | |
| Akôih sỗk nhũng - đg | Cạo lông lợn |
| Akôih; hơkôih - đg | Cạo |
| Akơn - d | Bục |
| Akơn hơ tho - d | Bục giảng |
| 372 | |

Ahum hơdai - d

Akủng sem - d

Hội nghị Mỏ chim Môi Mỏ Lười

Lười biếng Ông sáo Sáo Nứa

**Rượu trắng Rượu khê** Tốt

Bổ

Bổ dưỡng Tốt lắm Tốt hơn Xinh xắn Đẹp mắt Tốt đẹp Kì diệu Lộng lẫy Nguy nga

Akủng; hơkũngỉ sơkủng - d

Akủng; sơkủng - d

Alah - t

Alah; hơlah - t

Alal - d

Alal - d

Alao; phat - d

Alăk - d

Alăk bõu khôi - d Alâng - t - Anhồng bở jang cdăng dêh.

Alâng akâu - í Alâng akâu - í Alâng dêh - í Alâng gloh - t Alâng hơđăl - í Alâng lăp - t Alâng lẽm - í Alâng rồ - t Alâng rồ - Ể Alâng rồ - £

|  |  |
| --- | --- |
| Alâng rơhong - t | Xinh tươi |
| Alâng tơpã - d | Tốt thật |
| Aleh; hrởp - đg | Dính |
| Along - d | Cây |
| Along hơĩìi - <i | Bơm |
| Along adrỉh - d | Cây tươi |
| Along chih - d | Bút |
| Along chih - d | Bút chì |
| Along chih - G? | Cây hút |
| Along chih đak mữk - d | Bút mực |
| Along chơ choh - d | Cái thớt |
| Along chơưèu; along đồng -d | Cây cong |
| Along chrah - <i | Cây cọ |
| Along dơpang - <i | Cây dầu |
| Along drih - GỈ | Đa |
| Along duơh - d | Đũa |
| Along gao - d | Cây dừa |
| Along gang; bor; gang - d | Cây cầu |
| Along hơngo - d | Cây thông |
| Along hơnong - d | Đòn |
| Along hơpuih - d | Chổi |
| Along hờbo - d | Cây ngô |
| Along jing | Cây tốt |
| 374 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Along jra - d Along jri - d Along ke r&k - d Along khir - d Along khir - d Along khir - d Along k6ng - d Along kortao - d Along kcrtonh - d Along kram - d Along krak - d Along kreng - d Along kreng - d Along kro - d Along pak Along per o - d Along pogang - d Along pole - d Along pole - d Along potd - d Along rek - d Along rek - d Along ronhong - d | Gay Cay da Ke  Cai bifa Cai cao Cao Cai can Cay mia Cay difdng xi Cay tre Go trac Cay man Cay tram Cay kho Cay nga Cay id 6 Cay thuoc Cay le Le  Thufdc do Cai thi/dc Thtfdc ke Cay cao |

|  |  |
| --- | --- |
| Along sa pUi - d | Cay an qua |
| Along sor - d | Lo xo |
| Along trang - d | Cay lau |
| Along trang - d | Lau |
| Along unh; reh - d | Cui |
| Along ha - d | Cay lua |
| Along ho o - d | Lo 6 |
| Alongre | Cay nghieng |
| Alonh khoih - d | Cay de |
| Aid - t - Kon anhdng aid | Ldn |
| sonam tfh? |  |
| Aid - dg | A 16 |
| Aid - d | Cai loa |
| Ala aldng; po aldng - t | Can than |
| Aldp; alap - d | Tre |
| Aman - to mam - dg | Cat cua |
| Aman; ming - dg | Cat |
| Amang - d | Cong |
| Amang - d | Cura |
| Amang blung | Ban dau |
| Amang blung; po tom - dg | Bat dau |
| Amdng blung; gogdl; blung - d | Dau ticn |
| Amang hnam - d | CuTa nha |

|  |  |
| --- | --- |
| An lãn g niõk; among amồk -d | Cửa sổ |
| Amăng pơlẽi - d | Cổng làng |
| Amăng tăm - p | Lập tức |
| Amăng yang - d | Cổng trời |
| Amâm; amồm; tong - đg | Ngậm |
| Ame - đg | Đut |
| Ame ăn oh sa - đg | Cho em ăn |
| Ameh đồk - đg | Thích đọc |
| Ameh hiẽk - t | Buồn cười |
| Ameh hiẽk - t | Ngồ ngộ |
| Ameh tep - t | Buồn ngủ |
| Ameh wă - đg | Ham thích |
| Ameh wă - đg | Khao khát |
| Amẽh; lủ - đg | Thích |
| Amể - đg | Ô nhiễm |
| Amể amach - t | Bẩn thỉu |
| Amễ hnam - t | Bẩn nhà |
| Amễ jâng - t | Bẩn chân |
| Amễ mach - £ | Ô uế |
| Amể sôm ao - t | Bẩn quần áo |
| Amễ ti - t | bẩn tay |
| Amễ tơmam - í | Bẩn đồ |
| Amể; pơdơr - ph | Dơ bẩn |

Amèm bơnat - dg Amëm kơ eng - đg Ami - d Ami - d

Ami hngach - if Ami hngach - (f Ami hngach - d Ami hơhủt - d Ami hơhủt - d Ami hơhủt tih - d Ami hơhủt; hơbủt - d Ami prẽl - d Ami pru - cf Ami pru - d Amin - c£#

Amin - cf Amin ayõk - cfg Amin oh; pôk - dg Aniin - cf£

Amin ayõk - cfg Amin oh; pôk - đg Amlaih -

Amlaih - deh - dg

378

Yêu thương

Yêu mến I

Cơn mưa

Mưa

Mưa dầm Mưa ngâu Mưa phùn Bão tô"

Mưa bão Bão táp Bão Mưa đá Mưa rào Mưa ròng Am

Gương 1

Ẩm lây Ấm em Ảm

Ảm lây Ảm em Hôi hận Tiếc lắm

|  |  |
| --- | --- |
| Among - đg | Trả nợ |
| Amonh - tơlẽi; kơxẽnh tơlẽi; | Bện dây |
| hủi tơ lẽi - đg |  |
| Amonh; kơxẽnh - đg | Bộn |
| Amônh dĩ | Dỗ hết |
| Amônh hoch | Dỗ tàn |
| Amônh kơlôch | Dễ chết |
| Amônh; hônh - t | Dễ |
| Amơn kng - Anhồng amơn | Với |
| hãm ti. |  |
| Among - đg | Làm ngơ |
| Amỡi; kah; hlôi - d | Đã |
| Amră - d | Công |
| Amră; hơ mră - d | Con công |
| Amre angam - d | ơt ngọt |
| Amre axẽ - d | ơt xanh |
| Amre đum - d | ơt chín |
| Amre hỡ - d | ơt cay |
| Amrẽ ak - d | ơt quạ |
| Amrẽ kok - d | ơttrắng |
| Amrẽ ngẽng - d | ơt bay |
| Amui gơlũng | Bụi mù |
| An - d | Án |

|  |  |
| --- | --- |
| An - d - An gre bơbit. | Yên |
| An axeh - d | Yên ngựa |
| An gre - d | Yên xe |
| Anam - d | Chuỗi hạt |
| Anam hu - d | Chuỗi bạc |
| Anam maih - d | Chuỗi vàng |
| Anao dang - t | Mới xong |
| Anao wih | Mới về |
| Anao yak | Mới đi |
| Anao bơih; hraih anao - t | Mới tinh |
| Anao; hie; plỡng - t | Mới |
| Anau hơiơch | Mới đẻ |
| Anau tơđah | Mới nảy mầm |
| Ană anap; hal; phơk - dg | Phấn khởi |
| Ana hddg - t | Sôi nôi |
| Ană hal - dg | Vui mừng |
| Ană; iă; oèi - đg | Mừng |
| Anăn - d - Oh anăni niãt bu? | Tên |
| Anãn bu - d | Tên gl |
| Anãn kơdih - d | Danh từ riêng |
| Anăn măt - d | Họ và tên |
| Anăn pơđĩ; anăn măt plẽi | Danh từ chung |
| nâr hơbl - d |  |
| 380 |  |

Anăn tơplih - d Anăng blủng - đg Anăng tơm - d Anăr - d Anăr brẽi - d Anăr brẽi - d Anãr dâng - d Anăr dâng hẽi - d Anăr dỡng - d Anăr dỡng - d Anăr drõu; anăr 'nồu - Anăr dâng rông - d Anăr gieng - (á A/iđr glơh - í A/iãr hơdah - d Anăr hơlăng - í Anãr kial - (i Anăr kơxỡ; bơlao - d Anăr kơxỡ - d Anăr kơxỡ - t Anăr lẽch - d Anăr lẽch - d Anãr mã mồnh - d

Bí danh Tưới tiêu Lối ra Ngày Hôm qua Ngày hôm qua Ban trưa Ban chiều Buổi trưa Lúc trưa

d Ngày nay Ngày sau Chủ nhật Ngả bóng Trời sáng Đẹp ười Trời gió Hôm kia Trời xế chiều Xế chiều Bình minh Mặt ười mọc Ngày thứ hai

|  |  |
| --- | --- |
| Anăr ồu - d | Hôm nay |
| Anăr rơneh - d | Ngày sinh |
| Anăr sỡ - d | Ngày sưa |
| Anăr tỉ - d | Ngày kia |
| Anăr tong - d | Ngày kìa |
| Anãr wă mát; kơxỡ; gip | Hoàng hôn |
| kơniăng - d |  |
| Anâm; anởm đ | Ấp |
| Anẽ bơhle - đg | Đừng nghịch |
| Anẽ ngỡr; nè ngaddg - đg | Đừng phá |
| Anẽ pơni - đg | Đừng làm |
| Anẽ yak; năm nè - đg | Đừng đi |
| Anẽ; nè - đg | Đừng |
| Ang - d | Ánăsáng |
| Ang; pơ ư; hơri bơnê - đg | Ca ngợi |
| Angam - t | Ngọt |
| Angam sỉk - t | Ngọt đường |
| Angam băt - t | Ngọt ngào |
| Angam hlể - t | Ngọt xđt |
| Angiẽo - d | Bồ hóng |
| Angiẽo di angiẽo trong tơyơ? | Trái |
| Angiẽt - d | Cỏ |
| Angiẽt adrih - d | Cỏ tươi |
| 382 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Angiẽt kro - d | Cỏ khô |
| Angok - d | Não |
| Angok - d | Óc |
| Angok bơngai - d | Não người |
| Angok bơngai - d | Óc người |
| Ảngok đõk - cZ | Óc khỉ |
| Angok kõ - d | Óc chó |
| Angok nhủng - cZ | Óc lợn |
| Angok rơrno - d | Óc bò |
| Angok sem brih - d | Nào thú |
| Angôch - í - i£ơZ o/i angôch | Trọc |
| Angơn - đg | Ngẩng |
| Angơn - dg | Vươn |
| Angơn akõu - đg | Vươn mình |
| Angơn kơl - đg | Ngẩng đầu |
| Angợn năng - đg | Ngẩng xem |
| Anguaih - đế | Dọn sạch |
| Anguaih - d | Ngoài |
| Anhanh anhap - đg | Lảo đảo |
| Anhao mất - cZcZg | Rửa mặt |
| Anhao; chho; ôp - cZdg | Rửa |
| Anhek hât - cZ | Nhựa thuốc |
| Anhek tăng - <i | Nhựa điếu |

|  |  |
| --- | --- |
| Anhẽm iăr - d | Thịt gà |
| Anheng hẽng - đg | Thèm bánh |
| Anheng; krõddg - đg | Thèm |
| Anhèp rnăt; hơ reh; areh -đg | Khinh bỉ |
| Anhẽm - d | Thịt |
| Anhẽm adrih - d | Thịt tươi |
| Anhẽm hơpok - d | Thịt thăn |
| Anhẽm nhũng - d | Thịt heo |
| Anhẽm rơmo - d | Thịt bò |
| Anhễ | Dỗ khóc |
| Anhiẽt dah | Cỏ mọc |
| Anhik - d | Cái cuốc |
| Anhik chơlêng - d | Cucíc lớn |
| Anhik rơ uơ; rơ uơ - d | Cái cày |
| Anhik wăng - d | Cuốc cào |
| Anhĩk - d | Cuốc |
| Anhip; hiưp - đg | Nhắm mắt |
| Anhõng alâng akồu - t | Đẹp trai |
| Anhồng alâng rõ - d | Anh đẹp trai |
| Anhồng bôl buãl - d | Anh bạ n |
| Anhồng dăm - d | Anh chàng |
| Anhõng kơdră - d | Anh cả |
| Anhồng mai pôm hă mẽ - d | Anh chị |
| 384 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Anhdng oh pom hd m& - d | Anh cm |
| Anhot - d | Rau |
| Anhot hla soh&i - d | Rau cai |
| Anhdt - d | Canh |
| Anhdng - d | Anh |
| Anhdng anoh - d | Anh do |
| Anhdng anoh - d | Anh kia |
| Anhdng oh pom md hd - d | Anh em ruot |
| Anhdng oh pom yd hdk - d | Anh em ho |
| Anhdng oh pom yd hdk - d | Anh em thuc ba |
| Anhdng du - d | Anh nay |
| Anhrong - d | Doan cay |
| Anhrang anhrdt - dg | Ngap ngirng |
| Anhui - d | Khoi |
| Anhui golung; anhui kalung | Khoi um |
| Anhui hdt - d | Khoi thuoc |
| Anhui unh - d | Khoi lufa |
| Anih - d | Cho |
| Anih - d | Ndi |
| Anih aldng - d | Ndi tot |
| Anih aman atdu - d | Bai tha ma |
| Anih arih sa - d | Ndi sinh song |
| Anih hatho - d | Ldp hoc |

Anih dơnõ - d Anih ioh soang - d Anih jang - d Anih jang sa - d Anih khăm lãng jl - d Anih kơdră - d Anih kơdră bơtho pơjing Anih kơjung - d Anih kơtă - d Anih oẽi - d Anih oẽi; juăt oẽi - d Anih oẽi - d Anih oẽi - d Anih pơlôch - d Anih pơm - d Anih pơtao - d,

Anih rơgiẽo - d Anih rơneh - d Anih tep - d Anih tơm joh suang - d Anih tơm pơgang - d Anih tơm pơtâp plồng pơpẽnh - d

Nơi chôn Bộ Văn hoá Nơi làm việc Bộ nông nghiệp Phòng Y tế Chỗ lãnh đạo - d Bộ Giáo dục Chỗ cao cấp Nguyên quán Địa chỉ Thường trú Chỗ ở Trú quán Pháp trường Phương pháp Ngai vàng Đài phát thanh Nơi sinh Phòng ngủ Sở Vản hoá Sở Y tế

Sở thể dục thể thao

|  |  |
| --- | --- |
| Anih truh - d | Đích |
| Anih wei jên - d | Ngân hàng |
| Anih wẽi tơdrong bơtho - d | Phòng Giáo dục |
|  | đào tạo |
| Anoh - <Ẩ | Đó đây |
| Anoh - đ | Kia |
| Anoh - t | Tự hào |
| Anoh hẽi | Ban nãy |
| Anoh; klâp - d | Đấy |
| Anoh; noh - đ | Đo |
| Anong - d | Rạ |
| Anong dak - đg | Gánh nước |
| Anong tơdrong jang | Gánh nhiệm vụ |
| Anong ha - d | Rạ ỉúa |
| Anonh sồk - đg | Bện tóc |
| Anõu jì; õụ jt | Đây là |
| Anõu; he - d | Đây |
| Anủng - d | Bọc |
| Anủng anhẽm - đg | Gói thịt |
| Anủng mơh - d | Bọc cơm |
| Anủng - dg | Gói |
| Anủng mơ; anủng pddg - đg | Gói cơm |
| Ao - d | Áo |

|  |  |
| --- | --- |
| Ao ami - d Ao djăl - d Ao dơ dui ti tai - d Ao đâm - d Ao hơayuih djơ djih Ao hơtăng - d Ao hrăt - d Ao kồm plê - d Ao kơ jung - d Ao kơteh - d Ao lom kơtih - d Ao phỡk - d Ao pơkao - d Ao rơhơi - d Ao sak - d Ao sơ mi - d Ao tăr - d Ao ti djăl - d Ao ti tai - d Ao tơnồ - d  Ao tơnồ; ao bang bã - d Ao trôk - d Ao wet - d  388 | Áo mưa Áo cộc  Áo thun tay dài Áo đầm Áo ướt đẫm Áo mỏng Áo chật Áo com lê Áo dài Áo thcu Yếm Áo mốc Áo hoa Áo rộng Áo len Áo sơ mi Áo mi ô Áo cộc tay Áo dài tay Áo ấm Áo khoác Áo dơ Áo vét |

|  |  |
| --- | --- |
| Apah - dg | nn y A  Trả công |
| Apah bơnê - d | Phần thưởng |
| Apah jang - dg | Trả công làm |
| Apînh - dg | Hỏi xin |
| Apînh - dg | Xin |
| Apînh jet - dg | Xin hỏi |
| Apo kơnê - d | Ác mộng |
| Apo - dg -Măng hrẽi Inh tep | Mê |
| apo bôh anhồng. |  |
| Apo bôh - dg | Mơ thấy |
| Apori - dg | Ước mơ |
| Apüng; pủng - d | Huyện |
| Arăng ; hơrăkỉ khăng - t | Cứng |
| Arăng găng; kơdángỉ hơ rỗk - t | Cứng cỏi |
| Arăng grăng; grăng akâu - t | Khoẻ mạnh |
| Arăng; djrăng - t | Cứng cáp |
| Areh dêh - đg | Ghét lắm |
| Areh; hơreh - đg | Ghét |
| Areng - d | Cua |
| Areng đak dơxỉ - d | Cua biển |
| Areng tơna - d | Cua đồng |
| Areng; kơtam - d | Con cua |
| Arih đunh; jơnoi sot; arih | Sông lâu |
| sot - đg |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Arih - dg | Song |
| Arih sa - d | Bdi song |
| Arih sa - dg | Sinh song |
| Arih sa rog$i - d | Stfc song |
| Arih sot - dg | Song tho |
| Ataih - t | Heo lanh |
| Ataih bal - t | Xa nhau |
| Ataih deh - t | Xa lam |
| Ataih ka hnam - dg | Xa nha |
| Ata - dg | Nhan |
| Ata an - dg | Guri cho |
| Ata ndr - dg | Nhan tin |
| Atar reo; tar hokat - d | Quai gui |
| Atdng brai - d | Khung det vai |
| Atdu; atdu - d | Ma |
| Ate - d | Bot nau thit |
| Ath&i - p | Hay |
| Ath£i jet - dg | Hay hoi |
| Ath&i pom - dg | Khuyen lam |
| Ath&i poma - dg | Hay noi |
| Ath&i; khan; woh - dg | Bao |
| Atol hlako; hotol hlako - dg | Treo cd |
| Atol; hotol; tol - dg | Treo |
| Atop - d | Goi |
| 390 |  |

Atop hât - d Atop hât - d

Atõ băl; dang ăi; hơtố; dôm ăi - đg

Bó thuốc Gói thuốc Bằng nhau

Bằng Đưa lên Nâng cao Lên lớp Lên xe Cuống Cuông lá Cuông quả Chim cút Giặc Kẻ thù Con ngựa Ngựa Ngựa cái Ngựa vằn, Ngựa kéo xe Ngựa đen Ngựa bạch Ngựa đá Ngựa phi

Atõ; dang - dg

Atõk - đg

Atồk kơjung - dg

Atõk lăm - đg

Atõk lăm gre; hao gre - đg

Atõng - d

Atõng hla - d

At õng plẽi along - d

Aưăt - d

Ayăt -d

Ayăt -d

Axeh - d

Axeh - cZ

Axeh akăn - d

Axeh brông - d

Axeh duih gre

Axeh găm - d

Axeh hơi - d


Axeh kơtong - d

Axeh tê

|  |  |
| --- | --- |
| Axeh tơno - d | Ngựa đực |
| Axêngỉ sêng - d | Cái nong |
| Axi; tơkẽch - dg | Kêu |
| Axong - d | Ban phát |
| Axong bơnê - dg | Ban tặng |
| Axong khủl - đg | Chia nhóm |
| Ayỡm; iâm - í | Hiền |
| Ayn/i - đg | Bốc hơi |
| Ayuh - <i | Khí |
| Ayn/i anãr - d | Khí trời |
| Ayuh đak; hơyuh dak - cỉ | Hơi nước |
| Ạyn/i pơyan - đ | Khí tượng |
| Ayuh pran; jơhngỡm - d | Sức lực |
| Ayủ hla sơhẽi - c/ | Dưa cải |
| Ayn - d | Chua loct |
| Ayn; an/iứ - t | Chua |
| Axxong pơm bar - cíg | Chia đôi |
| Abẽng; bẽng - GỈ | Bánh |
| Am; &nãr - | Bá |
| Ẩn kơ e - đg | Cho mày |
| Ăn kơ ỉnh; axong Inh - đg | Cho tồi |
| Ẩn &ơ o/i - đg | Cho em |
| Ăn pơlung; pơgỡm - đg | Hôì lộ |
| Aí - d | Cái ách |
| 392 |  |

Ăa-Ảâ

|  |  |
| --- | --- |
| Ả | Ả |
| Ả - Ả jĩ - dêh | Ái |
| Ăn - đg | Cấp phát |
| Ăn - đg | Đưa |
| Ăn bơnê - d | Ban ơn |
| Ăn bơĩiẽ - dg | Biếu |
| Ản bơnê - đg | Đãi ngộ |
| Ăn kơ anhỗng - dg | Cho anh |
| Ăn sa; hiẽm; tơ ane - đg | Cho ản |
| Ăn bẽng - dg | Cho bánh |
| Ăn; axong; song - đg | Cho |
| Anar blũng - d | Ngày khai mạc |
| Anhẽm ôm - d | Thị thối |
| Ap hum; hơtủk hum; pai | Luộc khoai |
| hum; ỡp hum - đg Ar ăr - t | Xôn xao |
| Ăt - d | Ách |
| At kơ por; ât kơ mơh - dg | Nhịn đói |
| At rơmo; apo brữ - d | Ách bò |
| Ảt; ẽnh - t | Ngột ngạt |
| Âl ol - đg | Nghẹn ngào |
| Át hiâng - đg | Lưỡng lự |
| Àt jơ hngỡm; ỡt jơhngỡm -đg | Nín thở |



|  |  |
| --- | --- |
| B | B |
| Ba akõu - đg | Hiến - thân |
| Ba ăn - đg | Đưa chồ |
| Ba mơ - đg | Đưa cơm |
| Ba mơh atâu; ba por | Đưa cơm người |
| ataddg - đg | chết |
| Ba nỡr - đg | Truyền lời |
| Ba nỡr - đg | Truyền thanh |
| Ba - trong - đg | Dẩn đường |
| Bah - đg | Thoa |
| Bah đak - d | Cửa sông, suối |
| Bah đak - d | Hạ lưu |
| Bah đak hồu - | Thoa nước hoa |
| Bai - <i | Cái sọt |
| Bai tơhỉnh - c£ | Nôi |
| Bang - | Rõr |
| Bar - d | Chiều rộng |
| Bar pah - | Hai bên |
| Bãí axong - đg | Biết cho |
| Bã£ òãi | Biết được |
| Băt bơih | Biết rồi |

|  |  |
| --- | --- |
| Băt bơnê | Biết ơn |
| Băt dang yơ - đg | Biết chừng nào |
| Băt glăi | Biết tội |
| Băt hlôh - đg | Nhận thức |
| Băt hơdrol | Biết trước |
| Băt hơdrol - đg | Ticn ưi |
| Băt hơlăng; gơh băt kơ mẽ hă -1 | í Hiếu thảo |
| Băt nhen | Biết rõ |
| Băt pôk - ddg | Biết bưng |
| Băt rơđah - đg | Biết chính xác |
| Băt tơdrong jang - t | Biết việc |
| Băt tơpăt | Biết sự thật |
| Bãt tơpăt - t | Ngay thẳng |
| Băt boh | Mặn muôi |
| Bặt bôh - đg | Làm chứng |
| Băt; gơh - đg | Biết |
| Bătyă - t | Biết điều |
| Bả; ba đ | Chúng mình |
| Bân - đ | Ta |
| Bân năm; bân yak - để | Ta đi |
| Bár pơiôm - để | Ba hoa |
| Bổi\* khek - í | Tanh |
| p/iu dêh - í | Thơm quá |

|  |  |
| --- | --- |
| Bẽ; yơ đ | Nào |
| Bek - t | Béo |
| Bek - t | Béo tốt |
| Bek; plên - t | Mập |
| Bek alâng - t | Bụ mẫm |
| Bek dêh | Béo quá |
| Bek đak toh alâng - t | Bụ sừa |
| Bek thoi nhũng - t | Bco như lợn |
| Bek tơ pă | Béo thật |
| Bek tơplễ - t | Béo phệ |
| Ben - d | Diều |
| Ben iẽr - d | Diều gà |
| Bé bân - đ | Nào ta |
| Bi - d | Tàn nhang |
| Bĩanhõng k | Còn anh |
| Bĩ mai k | Còn chị |
| Bia - d | Nàng tiên |
| Biao - t | Sạch trơn |
| Biao - t - Anhõng sa mơh đĩ | Sạch |
| biao bơih. |  |
| Bia hong; bơ y a - d | Cá sấu |
| Biao măt - t | Sạch mắt |
| Biao biônh - í | Sạch bóng |
| 396 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bier - d | Bia |
| Bier chai - d | Bia chai |
| Bier hayuh - d | Bia hơi |
| Bier long - d | Bia long |
| Bih - d | Nọc độc |
| Bih hih - d | Nọc rắn |
| Bih; bih karri - d | Chất độc |
| Bioh - dg | Đánh võ |
| Bioh; chok - d | Võ |
| Biong - d | Cái thùng |
| Bip - d | Con vịt |
| Bt oh k | Còn em |
| Bth oh - d | Cùng em |
| Bing ko kial - dg | Khuất gió |
| Bla; kdng - d | Lá lách |
| Bloch; - dang holong - d | Yết hầu |
| Blah - dg | Bổ |
| Blah - dg | Phá vờ |
| Blah - d - o/i nđm rd£ ăn Inh Tâm mỉng blah kem. | |
| Blah along unh - dg | Bo cui |
| Blah ayat; tablah - dg | Banh giac |
| Blah che - d | Tam vai |

|  |  |
| --- | --- |
| Blah iẽr - đg | Mổ gà |
| Blah kơlâp - đg | Đánh úp |
| Blah kram - đg | Chẻ tre |
| Blah nhủng - đế | Mổ heo |
| B/a/i rơ mo - đg | Mổ bò |
| Blah tơrar - đg | Xâm lược |
| Blah; pôm; tong - d | Chiếc |
| Blai hẽnh - í | Tràn đầy |
| Blai; mơmân - í | Ảm ắp |
| Blang pơ kau - đg | Nở hoa |
| Blang; pơpông - đg - /£7iẽi | Nở |
| pêng pơkau hlang blang. |  |
| Blăl - G? | Tục |
| - đg | Len cơn tức |
| B/ep; đam; đi/m - í | Chính xác |
| J3/ẽi - đg | Chửi |
| Blẽi blăl - đg | Chửi tục |
| Blẽi kơ bã, mẽ - <Í£ | Chửi cha, mẹ |
| £Zẽ& - d | Tức |
| Blẽk ơh; ơh mil; suek; yo - | Bực tức |
| jBZo - d | Trái blo |
| Blong sung - d | Cán rìu |
| Blong; gởr - d | Cán |

|  |  |
| --- | --- |
| Blõng blẽnh - t | Lỏng lẻo |
| Blôk - đg | Sôi |
| Blôk; kơmuh - d | Bọt |
| Blôk đak; kơmuh đak - d | Bọt nước |
| Blông - đg | Bùng |
| Blông - đg | Nói khoác |
| Blông đôh - dg | Bùng nổ |
| Blông ủnh - đg | Bùng cháy |
| Blơch - t | Ngậy |
| Blỡ; plở; tak - đg | Lạt |
| Bỉu - d | Đùi |
| Bỉu hâu | Bẹn hăm |
| Bluh - đg | Đâm chồi |
| Bluh - đg | Mọc mầm |
| Blủk blủk - t | Sùng sục |
| Blủng - đg | Tiến vào |
| Blủng - đg | Xông vào |
| Blư | Bỗng nhiên |
| Blư bla - t | Ồ ạt |
| Blưnhĩp - í | Lấp bóng |
| Zto; /iơòo - í | Lép |
| írổm - đg | Khoét lỗ |
| Bon kông - d | Dãy núi |

|  |  |
| --- | --- |
| Bon ring - d | Dãy |
| Bõng - d | Bướu |
| Bồng ko - d | Bướu cổ |
| Bong; hơbong - d | Quan tài |
| Bop - t | Hóp |
| Bor; kiẽu - dg | Mang thai |
| Bor; ưh kơhoh; bủng; kièu -dg | Chửa |
| Bot - t | Gọn |
| Bot alâng - t | Ngăn nắp |
| Bot iao - t | Gọn gàng |
| Bồu ôm - t | Ôi |
| Bö - d | Quai bị |
| Bõk - đg | Đục |
| Bõk - đg | Khoct |
| £õ& ak ’ d | Nách |
| Bõk târ - đg | Đục gỗ |
| Bõng - đ | Giống đực |
| Bõuroi - đg | Phao tin |
| Bôbông - t | Rộng tuếch |
| Bôi hla - d | Đông lá |
| Bỗi - d | Cái hũ |
| Bỗi - d | Hũ |
| Bỗi - d | Vại |