|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Siap | Cánh | Cci^m phiơr ho^ng siap: Chim bay bằng cánh. Siap tăng ti^t: Cánh bướm. Kđuh siap: Vỗ cánh. Mlâo siap: Lông cánh. |
| Siap | Lót, lát, phủ | Siap hnun kơ hđeh: Lót tả cho trẻ. Siap tacc ho^ng bbri^k: Lát sân bằng gạch. Siap cchiăm luôm jhưng: Phủ khăn trải bàn. |
| Siă | 1.Sát, kề  2.Tới, đến | Kkui siă lăn: Cúi sát đất. Hip mdơ^ng dưm siă jhưng: Tủ kê sát bàn.  Pui asăp siă adiê: Lửa cháy tới trời |
| Siă | Rích | Sô siă: Cũ rích. |
| Siăl | Cùi | Siăl boh du^ng: Cùi dừa. |
| Siăl | Mồi | Siăl adrăng: Mồi rơm. |
| Siăp | Hến, trai | Tu^k bur siăp:Nấu cháo trai. Êwư mă siăp: Mò hến. |
| Siăp | Lút | Klu^n siăp: Ngập lút. |
| Siăr | Vụt | Cci^m phiơr siăr kơ dlông: Chim bay vụt lên. |
| Siêk | 1.Rẽ  2.Tách ra | Siêk êpul lu plê^cc kma: Rẽ đám đông lách vào.  Siêk đuê^ mdhê: Tách riêng ra. |
| Siêng | Ném, quẳng, lẳng | Siêng jam phiơr: Ném đĩa bay. |
| Siêr | Giáp, kề, sát | Sang dôk siêr ho^ng sang hră: Nhà ở sát trường học. |
| Siêt | 1.Híp  2.Nheo | Ală siêt: Mắt híp.  Tlao siêt wăt ală: Cười nheo cả mắt. Mđiă đei, siêt wăt ală: Nắng quá, nheo cả mắt lại. |
| Siêt | Buộc | Siêt bu^ng ho^ng hwiê: Buộc gùi bằng mây. |
| Siêt siêt | Ti hí | Ală siêt siêt mse^ si hla ksăm: Con mắt ti hí như lá răm. |
| Sih suh | Bù xù | Bbuk bbiêk sih suh: Tóc tai bù xù. |
| Sik suk | Thô, thô tháp | Mta mnal sik suk: Loại vải thô tháp. |
| Sim | 1.Chêm, nêm, tra  2.Ken, chèn | Sim grăm wăng kuôk:Chêm cán cuốc. Sim bi kjăp: Nêm cho thật chặt. Ama kâo sim kgă: Bố tôi chêm xà gạc. Sim grăm dlo^ng: Tra cacsn dao.  Lo^ sim mnư^ mnang: Ken lại bờ giậu |
| Sim suôm | Bơ phờ | Bbu^k bbiêk sim suôm: Tóc tai bơ phờ. |
| Sin | Ngan | Sang kâo rông tlâo drei sin: Nhà tôi nuôi ba con ngan. |
| Sip sap | Cẩu thả | Mă bruă sip sap: Làm việc cẩu thả. |
| Sip sap | 1.Lem nhem, lèm nhèm  2.Mờ ám, ám muội  3.Nhảm nhí | Sut lăm sip sap: Tẩy xóa lem nhem.  Ngă kno^ng bruă sip sap: Làm những việc mờ ám.  Klei sip sap: Chuyện nhảm nhí. |
| Sir | Huệ | Mnga sir: Hoa huệ. Pla sir pioh dlăng: Trồng huệ làm cảnh. |
| Sir | 1.Kín  2.Liền  3.Híp | Găm bi sir: Đậy cho kín. Guôm sir pui dlăng: Che kín đèn.  Anôk êka sir bbăng leh: Vết thương đã liền miệng.  Ală sir: Mắt híp |
| Sir ală | Tít mắt, híp mắt |  |
| Sir ênoh | Sòng phẳng | Blei mnia sir ênoh: Mua bán sòng phẳng. |
| Sir siă | Nhất quyết | Sir siă amâo nao: Nhất quyết không đi. |
| Si^ | Khía | Hla kbâo si^ ti kngan: Lá mía khía vào tay. Mă dlo^ng si^ ti kyâo: Lấy dao khía vào tay. |
| Si^k | 1.Đường  2.Bọt | Kbâo pioh ngă si^k: Mía để làm đường. Êa si^k: Nước đường.  Kbhoh si^k: Nhiều bọt |
| Si^n ko^ | Chóng mặt |  |
| Si^r | Thoắt | Si^r kơ anei si^k kơ adih: Thoắt bên này thoắt bên kia. |
| Si^t | 1.Thật, thực  2. Ắt, chắc, chắc chắn | Mnơ^ng si^t:Hàm thật. Mta bruă mâo si^t: Sự việc có thật. Mse^ si ti^t:Như thật.Si^t hlăm ai tiê:Thực bụng. Amâo thâo si^t he^ amâo dah êpei: Không biết là hay mơ. Si^t amâo dưi mi^n snăn!:Thật không nên nghĩ thế!.  Gi^r ngă si^t mâo klei dưn: Cố gắng lamg ắt thành công. N^u bbuăn si^t srăng hriê:Nó hứa chắc sẽ đến |
| Si^t dah | Chắc rằng | Si^t dah n^u lacc djo^:Chắc rằng nó nói đúng. |
| Si^t êmi^t | Thật chính xác, đích thực | Ksiêm mi^n klei truh si^t êmi^t:Nghiên cứu tình hình thật chính xác. |
| Si^t kjăp | Chính thức, chắc chắn |  |
| Si^t klă | 1.Rõ rệt, trông thấy  2.Thiết thực, thực tế | Mâo klei đi^ kyar si^t klă:Có tiến bộ rõ rệt.  Bruă mă si^t klă: Việc làm thiết thực. Đơ klei dleh si^t klă: Những khó khăn thực tế |
| Si^t năng | Chính đáng | Klei kwưh cciăng si^t năng: Nguyện vọng chính đáng. |
| Si^t nik | Chắc chắn | Klei mdê si^t nik: Sự khác biệt chắc chắn. Klei êngiê si^t nik: Hòa bình chắc chắn. Klei blu^ si^t nik: Lời nói chắc chắn. Klei hing si^t nik: Tính chắc chắn. |
| Si^t suôr | Chân thành, ân cần | Dôk dơng si^t suôr: Cư xử chân thành. Klei blu^ si^t suôr: Lời nói chân thành. Klei êmuh si^t suôr: Lời thăm hỏi ân cần. |
| Si^t yua | Đắc dụng, có ích, thực dụng | Do^ yua si^t yua: Đồ dùng đắc dụng. Klei si^t yua lua: Tính thực dụng cao. |
| Smam | Hằn | Gru giê smam ti dlông ro^ng: Vết roi hằn trên lưng. |
| Smăt | Quất | Giê hnuăt smăt pli^p pli^p: Roi quất đen đét. Smăt brei n^u sa bliư^: Quất cho nó một trận. Smăt ho^ng giê hnuăt: Quất một roi. |
| Snăk | Rất, quá | Bbing găp su^k suôr snăk: Bạn rất thân. Dliê siam snăk: Cảnh rất đẹp. Hơ^k m’ak snăk: Vui mừng quá. |
| Snăk s’ưn | Cực kì, rất đỗi, vô cùng | Bruă knuă yuôm bhăn snăk s’ưn: Công việc quan trọng cực kì. Knuh tlao hđeh êlăk snăk s’ưn: Nụ cười rất đỗi thơ ngây. Dleh dlan mtu^k mtu^k snăk s’ưn: Khó khăn phức tạp vô cùng. |
| Snăn | Thế, vậy, như thế, nấy, như thế đó, như vậy | Hlue snăn gơ^: Cứ theo thế mà làm. Snăn hbi^l lei leh?: Thế bao giờ thì xong?. Grăp thu^n snăn nanao: Năm nào cũng vậy. Djo mse^ si snăn: Đúng như vậy. Si tuôm hlue snăn: Gặp sao theo vậy. Si lacc ngă snăn: Bảo gì làm như vậy. Ya do^ mâo bbơ^ng do^ anăn: Có gì ăn nấy. |
| Snăn ah ưn | Kì cục, kì quái | Ccu^t h’ô snăn ah ưn: Ăn mặc kì cục. Asei mlei snăn ah ưn: Hình thù kì quái. Klei snăn ah ưn:Chuyện kì cục |
| Snăn dưn | Tuy vậy, tuy nhiên, tuy thế |  |
| Snei | Thế này, như thế này | Mâo klei trông snei: Có ý kiến thế này. Đăm nao bri^ bri^ snei!: Đừng đi rầm rập thế này! |
| Sngăk | Ngất |  |
| Soh | 1.Hỏng  2.Sai, lỗi  3.Trượt | Ngă soh bruă: Làm hỏng việc.  Ngă soh: Làm sai. Blu^ soh klei si^t: Nói sai sự thật. Mmông êran soh: Đồng hồ chạy sai. Klei soh ccih mđăo: Lỗi chính tả.  Mnah soh anôk cciăng: Bắn trượt đích |
| Soh cchuai | Sai lầm | Bruă ngă soh cchuai: Việc làm sai lầm. Dluh soh cchuai kjham kjhuê^: Phạm sai lầm nghiêm trọng. |
| Soh jhat | Tội lỗi | Lăm lui he^ jih klei soh jhat: Xóa bỏ mọi tội lỗi. |
| Soh kbbah | Sai sót | Soh kbbah hlăm klei ccih boh hră: Sai sót về chính tả. |
| Soh wơr | Thiếu sót | Mâo lu soh wơr: Có nhiều thiếu sót. Dưi buh klei soh wơr mơ^ng asei mlei pô: Thấy được sai sót của bản thân. |
| So^ng abăn | Đường may chăn( nối giữa hai tấm) |  |
| Sô | Xô, cái xô | Sô mgơ^ng êa: Xô đựng nước. |
| Sô | 1.Cũ, xưa  2.Hoang | Êdeh sô: Xe cũ.Tlu^m cchiăm sô: Đội khăn cũ. Ccu^t hlâo cchum ao leh sô: Mặc bộ quần áo đã cũ. Ktuê^ sô: Tình xưa.  Ktuê^ msat sô: Nấm mồ hoang. |
| Sô set | Bít tất | Jơ^ng hrô sô set: Chân đi bít tất. |
| Sô siă | Cũ kĩ, cũ rích | Cchum ao sô siă: Quần áo cũ rích. Mmông sô siă: Chiếc đồng hồ cũ kĩ. |
| Sôcc klei | Tuột ra | Klei sôcc klei: Dây tuột ra. |
| Sôk | Nhau,nhau thai | Kuôp sôk: Cuống nhau.Anôk ami^ dơr la ama dơr sôk: Nơi chôn nhau cắt rốn. |
| Sôk | Thụi, thoi | Sôk ti ro^ng: Thụi vào lưng. Sôk dua tlâobliư^: Thoi mấy quả. |
| Sông | Kể lể công lao, kể công | Sông suôt: Kể lể công lao rồi đuổi đi. Sông ho^ng bbi^ng găp: Kể công với bạn bè |
| Sô^ | Cảm | Sô^ angi^n: Cảm gió |
| Sô^ | 1.Chạm, đụng, dính, dính dáng  2.Chập  3.Va, va chạm | Bi sô^ ho^ng mnuih tidjiêu: Chạm vào người bên cạnh.Sô^ ko^:Đụng đầu.Knhuang êbat amâ sô^ ti lăn:Chân bước không chạm đất.Bruă anei amâo sô^ ho^ng n^u: Việc này không dính dáng đến nó.  Klei pui bi sô^ mbi^t: Dây điện chập vào nhau.  Ko^ sô^ ho^ng mtih: Va đầu vào tường.Dua kang gu^ dlông bi sô^ mbi^t khăp khăp: Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Đơ klei bi sô^ hlăm bruă knuă: Những va chạm trong công việc. |
| Sô^ ai | Động lòng | Sô^ ai bble^ êa ală: Động lòng rơi lệ. Hmư^ n^u lacc bbuh sô^ ai: Nghe nó nói thấy động lòng. |
| Sô^ tiê boh | Động lòng |  |
| Sơ li^p | Quần lót |  |
| Sơ suăr | Vùn vụt | Sơ suăr tlă hriê: Vùn vụt lao tới. |
| Sơh | Hùi, hùi(tiếng đuổi chim, thú) |  |
| Sơ^k | Gùi, cái gùi(nhỏ, có nắp) | Djă ti sơ^k, ên^ơ^k ti păl: Cầm chỗ gùi, bắt ở cánh tay. |
| Sơ^ng | Đong | Mă kbbơ sơ^ng braih: Lấy bơ đóng gạo. |
| Sơ^ng | Lia, ném | Dơ^ng kha jam mccah: Lia mảnh sành. Sơ^ng jam djiăr: Ném dĩa bay. |
| Sơrăng | Sẽ |  |
| Srai | Vãi, quãi, sạ | Srai mdiê:Sạ lúa. Srai mkuê^ kơ mnu^ bbơ^ng: Vãi tấm cho gà ăn.Srai ccu^r cciăng bi jăk lăn:Quãi vôi để cải tạo đất. |
| Sră | Phóng, lao | Sră giê ênar: Lao cái sào. Êdeh sră tru^k ku^t: Xe lao xuống dốc. |
| Srăng | Sẽ, sắp | Adiê srăng mngacc:Trời sắp sáng. Kâo srăng nao hlăm tlam anei: Tôi sẽ đi trong chiều nay. Mgi kâo srăng nao: Mai tôi sẽ đi. Mgi aguah dih anak srăng hriê kơ knhâo: Mai kia con sẽ lớn khôn. |
| Sreh | Chặt, chém |  |
| Srên^ | Thầu dầu | Ana srên^: Cây thầu dầu. Boh srên^: Quả thầu lầu. |
| Sruah…sruah | Không có…cũng không có | Nao kơ anei sruah, nao kơ adih sruah: Đi chỗ này không có, đi chỗ kia cũng không có. |
| Sruê | Sởi | Hđeh mbble^ sruê: Bé lên sởi. Êngoh mbble^ sruê: Sốt lên sởi. |
| Sru^ sru^ng | Thăm thẳm |  |
| Sru^p | 1.Lút  2.Tọt | Klu^n sru^p hlăm êa: Ngập lút dưới nước.  Êran sru^p hlăm sang:Chạy tọt vào nhà. Kkuih sru^p hlăm bbăng: Con chuột chạy tọt vào hang. |
| Srưm đi^ | Ngấy, ngây ngấy | Srưm đi^ êngoh: Ngây ngấy sốt. |
| Stu^l êbuh | Ngã nhào |  |
| Su | Su su | Pra su:Giàn su su. Boh su: Quả su su. |
| Sua | Lấy lại, giành lại, chiếm | Sua wi^t prăk kăk: Lấy lại tiền bạc. Sua wi^t klei êngiê: Giành lại độc lập. |
| Sua mă | Chiếm, chiếm lấy, tước lấy | Sua mă phao ktuang mơ^ng phung roh:Tước lấy súng đạn của địch. Sua mă lo^ hma:Chiếm ruộng đất. |
| Sua wi^t | Giành lại, chiếm lại |  |
| Suah | Sậy | Rơ^k suah: Cỏ sậy. Kdrăn suah:Bãi sậy. |
| Suah | Hoẵng, con hoẵng | Mâo mnah sa drei suah: Bắn được một con hoẵng. |
| Suai | Móc, moi,móc ra, moi ra, lục ra | Suai bbăng bbi bi êa đoh: Moi cuống cho thoát nước. Suai cchum ao ti tacc:Moi quần áo ra. |
| Suai | Xoài | Ana suai:Cây xoài. Boh suai: Quả xoài. |
| Suai hro^ng | Moi móc | Suai hro^ng djah djâo hlăm sang: Moi móc rác rưởi trong nhà. |
| Suai săk | Lục lọi | Suai săk mnơ^ng mnuă: Lục lọi đồ đạc. |
| Suaih | Khỏe | Ih suaih asei mlei mơ^?:Anh có khỏe không?. Asei mlei jăk dei suaih:Người không được khỏe. |
| Suaih ai | Thỏa mãn, đáp ứng | Suaih ai ho^ng djăp ênui^ ccuăn: Thỏa mãn các điều khoản. |
| Suaih ală | Tỉnh ngủ | Pacc bbô^ cciăng kơ suaih ală:Rửa mặt cho tỉnh ngủ. |
| Suaih pral | Mạnh khỏe, khỏe mạnh | Hmê^cc hmưi kơ ih suaih pral!:Chúc anh mạnh khỏe!. Aduôn aê ăt suaih pral: Ông bà nội mạnh khỏe. N^u suaih pral na nao: Nó luôn luôn khỏe mạnh. |
| Suai^ | Mệt |  |
| Suai^ ênguăi | Căng, căng thẳng | Mă bruă suai^ ênguăi: Làm ăn căng thẳng. |
| Suai^ n^am | Mệt lử |  |
| Suam dal | Mà, nhưng, nhưng mà | Kno^ng lacc suam dal amâo ngă: Chỉ nói mà không làm. |
| Suan | Vành tây | Kông suan:Vòng bằng vành tây. |
| Suă | Giãn, giãn ra | Suă awăt ariêng:Giãn gân cốt. |
| Suăi | Vất, vất vả | Mă bruă suăi: Làm việc vất vả. |
| Suăi n^am | Cực nhọc | Mă bruă suăi na^m: Làm việc cực nhọc. |
| Suăk | Vút | Smăt giê hnuăt hmư^: Quất roi nghe đánh vút. |
| Suăl | Lầm, lẫn | Kâo suăl n^u ho^ng pô mkăn:Tôi lầm nó với người khác. |
| Suăng | Vứt, vứt đi | Suăng hlâo hdrôm jơ^ng kniă: Vứt đi đôi giày chật. |
| Suăp | Xộc vào | Mu^t suăp hlăm sang: Xộc vào trong nhà. |
| Suăr | Thẳng thắng, ngay thẳng | Mnuih suăr: Người ngay thẳng. |
| Suăt | Vứt bỏ |  |
| Suăt êwa | Khẩn trương, ráo riết | Suăt êwa hrui dăp mnơ^ng mnuă: Khẩn trương thu dọn đồ đạc. Ngă bruă suăt êwa: Hoạt động ráo riết. |
| Suăt suang | Sục sạo | Hiu suăt suang hlăm kmrơ^ng: Sục sạo trong rừng. |
| Suê | Lờ, đơm, cái lờ, cái đơm |  |
| Suê | Còn non,mới trỗ( hoa quả) |  |
| Suê | Non( mới trổ) | Ana boh suê diê: Quả mới nhú còn non. |
| Suê | 1.Thông,xoi  2.Thụt | Suê bbăng bbi:Thống cống. Suê đi^ng mđoh êa: Thông ống dẫn nước. Suê bbăng lir: Xoi lỗ dế trũi.  Suê rao prô^cc: Thụt rửa ruột. |
| Suê bruê | Lẻ tẻ | Mnuih hriêsuê bruê: Người đến lẻ tẻ. |
| Suêh | Tênh tênh | Hdjul suêh: Nhẹ tênh tênh. |
| Suên^ | Bện | Suên^ klei ku^i: Bện dây thừng. |
| Suên^ | Đẹp, xinh | Bbô^ mta suên^: Mặt mũi đẹp. |
| Suê^ | 1.Nhổ,nhổ lên  2.Rút,rút ra.  3.Tháo,tháo ra | Suê^ msei kđi^n: Nhổ đinh. Mran suê^ giê ênơr: Thuyền nhổ vào.  Suê^ đao gưm: Rút kiếm. Suê^ giê ku^p đang: Rút thăm. Suê^ prăk hlăm kdô: Rút tiền trong túi ra.  Suê^ krah: Tháo nhẫn ra. |
| Suê^ wiăp | Nẫng, lấy mất | Phung kne^ suê^ bap prăk: Kẻ gian lấy mất ví tiền. |
| Suh sah | Tiên tiến | Mă bruă suh sah: Lao động tiên tiến. |
| Sui | Chậm, lâu, dài | Hđeh điêt sui thâo êbat: Đưá bé chậm biết đi. Hruê leh sui hi^n kơ mlam: Ngày dài hơn đêm. |
| Sui si^n | Đằng đẵng, lâu dài |  |
| Sui si^t sui si^n | Dài lâu đằng đẵng |  |
| Sui thu^n | Lâu dìa, lâu năm, nhiều năm | Klei kdơ^ng mblah sui thu^n: Kháng chiến lâu dìa. Kyâo sui thu^n ti ko^ bbuôn: Cây lâu năm ở đầu làng. |
| Suing suang | Choáng váng | Bbuh suing suang:Thấy choáng váng. Boh ko^ suing suang kyua kpiê ruă: Đầu choáng váng vì say rượu. |
| Sul | Cùi | Sul boh kruê^ dung: Cùi bưởi. |
| Sul kô^ | Lòng trắng | Sul kô^ boh mnu^:Lòng trắng trứng gà. |
| Sul | Xới | Sul mbuôn djam: Xới luống rau. |
| Sum | Lều, túp lều |  |
| Sun | 1.Bồi  2. Độn, đệm.  3.Lót | Lăn sun: Đất bồi. Sa nah klưh sanah lăn sun:Bên lở bên bồi.  Sun rơ^k hlăm mdô^: Đệm cỏ vào ghế.  Sun ktat kơ mnu^: Lót ổ cho gà. Sun anôk dôk:Lót chỗ ngồi. |
| Sun | Ngồi | N^u sun ti dlông mdô^: Nó ngồi trên ghế. |
| Sun | Vây, quây | Sun mu^ng: Quây màn. |
| Sun sun | Tăng cường | Sun sun li^ng kahan: Tăng cường lính tráng. Sun sun phao ktuang: Tăng cường vũ khí. |
| Suôm | Sầm | Adiê mmăt suôm: Trời tối sầm. |
| Suôn | Vạt tranh(cũ mới mọc lại) |  |
| Suôp | Mai | Suôp kan mưk: Mai con mực. |
| Suôp | Xốp, xốp xộp | Ana kbâo suôp: Cây mía bị xốp. |
| Suôr | Vỏ, da, xác | Ala tuh suôr: Rắn lột da. |
| Suôr | Sat | Dôk gu^ suôr mbi^t: Ngồi sát vào nhau. Nao suôr ho^ng bbuôn sang: Đi sát quần chúng. Kmiêk suôr anak hlăm asei mlei: Ôm sát con vào lòng. |
| Suôr ai | Trung thành, chung thủy | Suôr ho^ng lăn êa: Trung thành với Tổ quốc. |
| Suôr klă | Trung thành, sát đúng | Hưn mdah suôr klă ti anôk kbbi^n: Phản ánh trung thành ở hội nghị. |
| Suôr knuôr | Khăng khít | Klei mje^ mjuk suôr knuôr hdăng găp: Quan hệ khăng khít với nhau. |
| Suôr m’ak | Thân tình, thân mật | Klei yăl dliê suôr m’ak: Câu chuyện thân mật. |
| Suôr tliêr | Mật thiết | Mâo klei bi tuăk suôr tliêr mbi^t: Có quan hệ thân thiết. |
| Suôt | Đuổi | Suôt wi^t kơ sang: Đuổi về nhà. Mblah suôt phung plah mniă: Đánh đuổi quân xâm lược. Suôt đuê^ mơ^ng sang: Đuổi ra khỏi nhà. |
| Suôt pruh | Xua đuổi |  |
| Suôt sông | Xua đuổi |  |
| Sup mlup | Xam xịt | Êngi^t adiê sup mlup: Bầu trời xám xịt. |
| Sup mmăt | Tối sầm | Adiê sup mmăt mse^ si amra hjan:Trời tối sầm như sắp đổ mưa. Bbô^ mta sup mmăt he^: Mặt mũi tối sầm lại. |
| Sup suôm | Nhá nhem | Adiê leh sup suôm mmăt: Trời đã nhá nhem tối. |
| Sur êwa | Thở | Sur êwa bi mhacc êđi: Thở rất khẽ. |
| Sut | Chùi,lau | Doh mse^ si sut:Sạch như chùi.Yơr kngan sut êa ală: Đưa tay chùi nướcmắt. Sut gru ccho^ ti ao: Chùichỗ bẩn trên áo. Sut bbô^: Lau mặt. Sut jhưng ju^: Lau bảng. Sut êa kaho^:  Lau mồ hôi. |
| Sut dlông | Lau chùi |  |
| Su^k suôr | 1.Ân cần, gần gũi, chân thành  2.Tâm đắc | Klei êmuh su^k suôr: Lời thăm hỏi ân cần. Yăl dliê su^k suôr: Nói chuyện ân cần. Ai tiê su^k suôr: Lòng chân thành.  Bi yăl dliê su^k suôr snăk: Trò chuyện với nhau rất tâm đắc. Bbi^ng găp su^k suôr: Bạn bè tâm đắc. |
| Su^l | Tốt, tốt quá | Mdiê su^l:Lúa tốt quá. |
| Su^m | Vùi, vùi xuống | Su^m rơ^k:Vùi cỏ |
| Su^m klu^m | Vùi lấp, vùi lấp xuống |  |
| Su^n | Chồng, chồng lên | Su^n cchiên: Chồng bát lên. |
| Su^ng gơr | Mai | Mnga su^ng gơr:Hoa mai. Mnga su^ng gơr blang:Hoa mai nở. |
| Su^p plê | Còi | Ayu^ su^p plê: Thổi còi. |
| Su^p | Phở, súp | Bbơ^ng su^p: Ăn phở. |
| Su^r | Vượt qua, lướt qua | Êdeh blă su^r: Xe vượt qua. |
| Sưh | Đuổi | Sưh nao dôk ti bbuôn mkăn: Đuổi đi ở buôn khác. |
| Sưh đuê^ | Đuổi đi khỏi |  |
| Sưh sua | Tình địch | Pô bi sưh sua: Kẻ tình địch. |
| Sưh yua | Sai bảo | Sưh yua anak aneh: Sai bảo con gái. |
| Sưk | Vén | Sưk grua mn^hai cchuang mu^t: Vén mành bước vào. |
| Sưk | Xước | Mnal sưk: Vải bị xước. Sưk kli^t:Xước da. |
| Sưk sak | Xây xước |  |
| Sưp | Chôm chôm | Ana sưp:Cây chôm chôm. Boh sưp:Quả chôm chôm. |
| Sư^ | Xê ra | Sư^ kơ adih: Xê ra bên kia. |
| S’ai^ | Tất cả, đều. |  |