**U**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ede** | **Nghĩa** | **Ví dụ** |
| U | (Loài, loại, giống...) To, lớn | Êmô u: Bò giống to |
| U u | Vù vù | Angi^n u u: Gió vù vù |
| Ua jai | Hơn, nữa, hơn nữa | Ua jai lah fiu amâo thaao: Hơn nữa là nó không biết |
| Uah uan | Ba vạ, rác rưởi |  |
| Uah uak | Quang quác (tiếng quạ kêu) |  |
| Uang uang | Sảng sảng | Đo^k blu^ uang uang: Giọng nói sang sảng |
| Uă | 1. Cà | Uă eegei: Cà răng |
|  | 2. Cưa, xẻ | U ă kyâo ngă sang: Cưa gỗ làm nhà. Eh kyâo uă: Mùn cưa. Uă mdhă: Xẻ ván. Mnuih uă mdhă: Thợ xẻ. |
|  | 3. Kéo, cò cưa | Uă pui: Kéo bùi nhùi mồi lửa. Uă kni: Kéo nhị. |
| Uă | Rửa | Uă c^hiên mngan: Rửa chén bát |
| Uak | Thìa, cái thìa |  |
| Uak boh | Muôi, cái muôi |  |
| Uak giê | Đũa cả xới cơm |  |
| Uan | 1. Khúc (cây) |  |
|  | 2. Dáng (người) |  |
| Uan dhuan | Thân hình (người) |  |
| Uăt | Ực | Lun uăt: Nuốt ực |
| Uăm | Phù | Bo^k uăm: Sưng phù lên |
| Uăm uăm | Ồ ồ, trầm trầm | Đo^k blu^ uăm uăm: Giọng nói ồ ồ |
| Uăr | Sưng vù, | Uăr bbô^ mta: Sưng vù mặt mũi. |
| Uăr uăr | Ồn ào, ầm ĩ | Krah êlan uăr uăr: Ngoài đường ồn ào |
| Uăt | Yếu | Mnuih uăt: Người yếu. Ai mă bruă uăt: Sức lao động yếu |
| Uăt ruăt | Cục cằn, bẳn, bẳn gắt | DDi^ ai uăt ruăt: Phát bẳn lên. Knuih uăt ruăt: Tính cục cằn. Mnuih c^hih c^huơh, uăt ruăt: Kẻ thô lỗ, cục cằn. |
| Uawt ruawt | Đột xuất, đột ngột | Bruaw knuaw uawt tuawt: công việc đột xuất |
| Uawt ruawt | Oan ức | Djiee uawt ruawt: Chết oan ức. Tăm mple^ kđi uawt ruawt: Bị xử phạt oan ức |
|  |  |  |