**T**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ede** | **Nghĩa** | **Ví dụ** |
| Ta ală | Chột | Mduôn anăn ta ală sa nah: Ông ấy bị chuột một mắt. |
| Tacc | Bãi, sân | Tăc rơk: Bãi cỏ. Tacc ccưng boh: Bãi đá bóng. |
| Tacc êngao | Ngoài, bên ngoài | N^u hlăk hdi^p ti ccar tacc êngao: Nó đang sống ở nước ngoài. |
| Tacc hlăp | Sân vận động |  |
| Tacc lo^ | Đồng,cánh đồng | Tacc lo^ mă hra: Cách đồng muối. |
| Tah | 1. Ngéo. 2. Rẽ, quặt | Tah jo^ng cciăng bi êbuh: Ngoéo chân cho ngã.  Tah bbăng bhă: Rẽ trái. Êlan tah: Lối rẽ. |
| Tah | Tháo, gỡ | Tah bbăng bhă: Tháo cửa. Tah êdeh wai jo^ng: Tháo xe đạp ra. Tah sang: Dỡ nhà. |
| Taih | Xa | Buôn taih raih kbưi: Quê hương xa xôi. |
| Taih giăm | Xa gần, gần xa | Bi^ng găp taih giăm: Bạn bè gần xa. Mnuih bbuôn sang taih giăm: Nhân dân xa gần. |
| Taih kbưi | Hẻo lánh | Dliê kmro^ng dhông ê-yăng, taih kbưi: Vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh. Sang n^u taih kbưi hlăm kmo^ng dhông: Nhà ở hẻo lánh trong rừng sâu. |
| Taih ti^n | 1. Xa ít, xa xôi 2. Viển vong | Êlan klông taih ti^n: Đường sá xa xôi.  Klei taih ti^n: Chuyện viển vong. Blu^ yăl taih ti^n: Nói năng viển vông |
| Tak | 1. Bôi, phết 2. Chấm | Tak êa bbli^t ti m’ar: Bôi hồ dán lên giấy.  Tak êa ju^: Chấm mực. Djam puăn tak êa msi^n: Rau muống chấm nước mắt. |
| Tak ccho^ | Lem, lấm lem | Ngă tak ccho^ cchum ao: Làm lấm lem quần áo. |
| Tak hrak | Trượt ngã | Tak hrak jo^ng le^ buh: Trượt chân ngã. |
| Tak mia | Bôi trát | Tak mia sir djăp anôk k’hư: Bôi trát kín các kẽ hở. |
| Tal | 1. Lớp 2. Màn 3. Tầng 4. Thứ, lần, lượt, vòng | Tak mia sa tal êa sơn: Trát một lớp sơn. Kyâo mđlỉ lu tal: Gỗ dán nhiều lớp.  Tal dhul k’uă: Màng sương. Tal â p: Màn khói.  Sang dua tal: Nhà hai tầng. Sang tal dua: Nhà tầng hai. Adu^ dôk ti tal dua: Căn hộ ở tầng hai.  Dôk gu^ ti mdô^ tal tlâo: Ngồi hàng ghế thứ ba. Dôk tal dua hlăm adu^: Đứng thứ hai trong lớp. Kbbi^n pro^ng tal năm: Đại hội lần năm. Arăng hrơ^ng mơ^ng gưl tal sa: Bị loại ngay vòng đầu. |
| Tal | Thái, xẻo | Tal hbei: Thái khoai. Tal cci^m êmô: Xẻo thịt bò. |
| Tal dua | Nhì, thứ hai | Gru mni tal dua dua: Giair nhì |
| Tal êdei | Thứ | Anak tal êdei: Con thứ. |
| Tal êlâo | 1. Đầu, cả 2. Thoạt tiên, ban đầu | Anak tal êlâo: Con cả.  Tal êlâo n^u blu^ knhuah Êđê, truh kơ êdei blu^ knhuah Yuan: Thoạt tiên nó nói tiếng Ê đê, sau rồi nói tiếng Việt. Tal êlâo mi^n êlưih: Ban đầu ngỉ đơn giản. |
| Tam | 1. Đầm, ngâm 2. Đặt | Kbao tam hlăm êa: Trâu đầm dưới nước.  Tam hrôk ti êa hnoh: Đặt lờ dưới suối. |
| Tang | Dang | Mnu^ng tang: Lạt dang. Đi^ng tang: Ống dang. |
| Tao | (tên) ché quý |  |
| Tap | Cực, khổ |  |
| Tap | Lót | Tap mnal: Lót vải. Tap hla: Lót lá |
| Tar | Khắp, tất cả, mọi, cả | N^ đuê^hiu tar ala lăn: Nó đi khắp thế giới. Tar ala sa ai: Cả nước một lòng. Nao kkuh tar anôk: Đi chào mọi chỗ. |
| Tar bbar | 1. Khắp, nơi nơi, mọi chổ 2. Đại trà, khắp | Duah tar bbar bbiă dah amâo bbuh: Tìm khắp mà không thấy. Tar bbar mnga blang: Nơi nơi hoa nở. Nao kluôm tar bbar anôk: Đi khắp mọi nơi.  Tar bbar kphê: Trồng cà phê đại trà. Mdiê pla tar bbar: Lúa cấy đại trà. |
| Tat | Quăng , quẳng | Tat chiên tat go^: Quẳng bá quẳng nồi. Tat boh tâo hlăm êa: Quăng hòn đá xuống suối. |
| Ta^ | 1. Xẻ, pha 2. Rẽ 3. Cắt 4. Phát (cỏ) | Ayo^ng kâo tă c^i^m u^n: Anh tôi xẻ thịt heo.  Tă êlan tâo: Rẽ đường ngôi.  Amai kâo tă ao: Chị tôi cắt áo.  Ama kâo tă guê lo^: Bố tôi phát bờ ruộng. |
| Tă hră | Trượt ngã |  |
| Tă tăn | 1. Bừa bãi, bậy bạ 2. Hư hỏng | Mă bruă tă tăn: Làm việc bậy bạ. Blu^ yăl tă tăn: Ăn nói bừa bãi. Asâo kho^ ke^ tă tăn: Chó dại cắn bừa bãi.  Hđeh êlăk tă tăn: Trẻ em hư hỏng |
| Tăk | 1. Lẩy, bóp 2. Bật | Tăk mnê^cc phao: Lẩy cò súng  Tăk pui: Bật đèn |
| Tăk bblăk | Long cong, mõ (làm bằng tre để đuổi thú). |  |
| Tăk la | Gián, con gián | Êa drao mdjiê tăk la: Thuốc trừ gián. |
| Tăk lêlô | Thằn lằn, rắn mối |  |
| Tăk lu | Giời heo, con giời heo |  |
| Tăk mnâo | Nấc, nấc cụt | N^u bble^ tăk mnâo: Nó bị nấc cụt. |
| Tăk tai | 1.Đu đưa, đung đưa  2.Nhẩn nha, đủng đỉnh | Dôk gu^ tăk tai jơ^ng: Ngồi đu đưa chân.  Asăp blu^ tăk tai: Giọng nói nhẩn nha. |
| Tak wăk | Vướng, mắc | Tăk wăk he^ hruê^ tăm le^ buh: Vướng phải dây bị ngã. |
| Tăm | Đen |  |
| Tăm | Đuổi, xua | Tăm mnu^: Đuổi gà |
| Tăm | 1.Trót, lỡ, nhỡ  2.Vô lý | Kâo tăm bi mccah kccok: Tôi lỡ làm vỡ li. Tăm pia he^ êgao hnơ^ng: Trót nói quá lời.  Tăm blu^ tlao khưh khiêk ti anôk lu mnuih: Vô ý cười giữa chỗ đông người. |
| Tăm bbri | Tình cờ | Tăm bbri thâo he^ klei boh: Tình cờ biết được chuyện. Tăm bbri mjuk mje^ ho^ng jih jing mnuih: Tình cờ làm quen với mọi người. |
| Tăm bbuh | Phát hiện, tìm ra | Tăm bbuh mnuih knhâo: Phát hiện người tài giỏi. Tăm bbuh đơ kru mnâo mrâo: Tìm ra những dấu vết mới. |
| Tăm dhiang | Lanh lảnh | Hđeh điêt ur tăm dhiang: Đứa bé hét lanh lảnh. Ênai ki tăm dhiang: Tiếng còi lanh lảnh. |
| Tăm đrông | Liên hồi | Êwa hgơr mtru^t tăm đrông: Trống dục liên hồi. |
| Tăm êdah | Bại lộ | Mnê^cc tăm êdah he^: Âm mưu bại lộ. |
| Tăm ênua | Đền mạng | Mdjiê mnuih lo^ bi tăm ênua: Giết nguoiwg phải đền mạng. |
| Tăm klhăr | Hớ | Wi^t lacc tăm klhăr: Trả lời bị hớ. Pruê^ blu^ tăm klhăr: Câu nói hớ. |
| Tăm pah | Nguyền rủa | Tăm pah phung cchi^ ala ccar: Nguyền rủa quân bán nước. |
| Tăn | Cố, cố gắng | Tăn kơ bruă: Cố làm việc. Tăn hriăm ccih: Cố tập viết. |
| Tăng | Cãi | Anak tăng ho^ng ami^ ama: Con cãi cha mẹ. Leh yơh soh lo^ dơ^ng tăng mơh!: Đã sai lại còn cãi!. |
| Tăng hngah | Chối cãi | Amâo mâo hlei pô lo^ dưi tăng hngah: Không ai chối cãi được. |
| Tăng hik | Bọ xanh, con bọ xanh |  |
| Tăng măng | Chuồn chuồn, con chuồn chuồn |  |
| Tăng mgăl | Bàn cãi, tranh luận, biện luận, cãi cọ | Tăng mgăl kơ klei hlăk truh: Bàn cãi về thời cuộc. Tăng mgăl bi buh phu^n êduk: Tranh luận cho thấy lẽ phải. Tăng mgăl kjăp pruê^ êlan: Biện luậ chặc chẽ. Mnuih khăng tăng mgăl: Người hay cãi cọ. |
| Tăng ti^t | Bướm, con bướm |  |
| Tăp | Giã( lúa) | Amai kâo tăp mdiê: Chị tôi giã lúa. |
| Tăp năng | Thỉnh thoảng, đôi khi | Tăp năng kơh weh cchưn: Thienh thoảng mới ghé thăm. |
| Teh | Bật, bật lên | The pui kneh: Bật lửa. The hruh pui: Bật diêm. |
| Tei ccik | Dứa thơm | Boh tei ccik: Qủa dứa. |
| Tei hu^ng | Đu đủ | Boh tei hu^ng: Qủa đu đủ. Ana tei hu^ng: Cây đu đủ. |
| Tei nan | Dứa, thơm | Pla tei nan: Trồng dứa. Blei dua boh tei nan: Mua hai quả dứa. |
| Tem | Tem | Mbblir tem: Dán tem. |
| Teng teng | Keng keng, leng keng | Êyuh tieng lieng teng teng: Lắc chuông leng keng. |
| Te^ng to^ng | Đầy, tức | Tian buk te^ng to^ng: Bđ đầy hơi. |
| Tê-at | Kịch | Mdah tê-at: Diễn kịch. |
| Tê^cc | Chuông, cái chuông(to) |  |
| Tê^cc hnê^cc | Vấp, vấp váp | Tê^cc hnê^cc he^ ktuê^: Vấp phải mô đất. Adei kâo têcc hnêcc le^ buh: Em tôi vấp ngã. Dlăng adôk tê^cc hnê^cc lu anôk: Đọc còn nhiều chỗ vấp. Blu^ sa êwa, amâo mâo klei tê^cc hnê^cc: Nói một hơi không vấấp váp. |
| Tên^ | Chậm | Mă bruă t n^ êgao năng: Làm việệc quá chậm. |
| Tên^ bbên^ | Chậm rì, chậm rì rì | Êdeh aseh tên^ bbên^:Xe ngựa chậm rì rì |
| Tha | Thả | Tha kbao: Thả trâu. |
| Tha lui | Bỏ rơi | Ami^ tha lui anak: Mẹ bỏ rơi con. |
| Thaih | Đánh, quật(bằng cây) | Djă dhan kyâo thaih asâo: Cầm cành cây đánh chó. |
| Thak | Trễ, trề ra | Kbbuê thak: Môi trề ra. |
| Thar | Lo liệệu | Pô thâo tharbbruă mă: Người biết lo liô công việc. |
| Tham | Cúng hiến sinh(để bỏ mảnh đất |  |
| Thao | Thiếc, tôn | Knuah êa ngă ho^ng thao: Gáo nước làm bằng thiếc. Hnăm ho^ng thao: Chậu tôn. Sang pơ^ng thao: Nhà lợp tôn. |
| Thao | Thùng | N^ pu^ thao êa: Nó bê thùng nước. |
| Thar boh phao | thuốc súng |  |
| Thâo | 1.Biết, hiểu  2.Giỏi  3.Hay | Thâo klei Yuan: Biết tiếng Việt. Thâo luê: Biêts bới. Lacc kơ n^u thâo: Nói cho nó biết. Hđeh hriăm thâo bbiă: Học sinh hiểu ít.  N^u hriăm thâo snăk: Nó học rất giỏi.  Mmun^ thâo: hát hay. |
| Thâo be^ | Nào có biết |  |
| Thâo…be^ | Phải chăng |  |
| Thâo bi^t | Nhận, nhận ra | Thâo bi^t êlan găl: Nhận ra lẽ phải. |
| Thâo dah | Hay là, chắc là, có lẽ là | Thâo dah mâo klei he^: Chắc ló có chuyện gì. Thâo dah ami^ dôk kơ sang?: Hay là mẹ ơ nhà? |
| Thâo đup gưt | Lễ phép | Thâo đup gưt ho^ng aduôn ho^ng aduôn aê: Leexphesp với ông bà. |
| Thâo êbat | Di động, di chuyển, chuyển động |  |
| Thâo ênăp | Ngăn nắp | Pưk sang thâo ênăp: Nhà của ngăn nắp. |
| Thâo hn^ăn | Kiên nhẫn | Mâo ai tiê thâo hn^ăn: Có lòng kiên nhẫn. Thâo hn^ăn ccang guôn: Kiên nhẫn chờ đợi. |
| Thâo hdơr knga | Biết ơn | Thâo hdơr knga kơ ami^ ama: Biếết ơn cha mẹ. Bi êdah klei thâo hdơr knga: Tỏ lòng Biết ơn. |
| Thâo h’uôn | Âu yếm | Blu^lacc thâo h’uôn: Nói năng âu yếm. Knhuah thâo h’uôn: Cử chỉ âu yếm. |
| Thâo jang | Thảo, thảo lảo | Hđeh ddiet bbơ^ng thâo jang: Đứa bé thảo ăn. |
| Thâo jih | Thuộc, biết hết | Thâo jih knuih knhiêng grăp pô: Thuộc hết tính nết mọi người. Thâo jih mse^ si dlăng ti plă kngan: Biết hết như xem bàn tay. |
| Thâo jum tue êgar | Hiếu khách |  |
| Thâo klă | Hiểu rõ, biết rõ | Thâo klă êlan hlăm kmrơ^ng: Biết rõ đờng đi trong rừng. Thâo klă bruă knuă: Hiểu rô công việc. |
| Thâo klei bhiăn | Biết điều | N^u anăn thâo klei bhiăn ho^ng bbing găp: Nói biết điều với bạn bè. |
| Thâo klei | Biết điều |  |
| Thâo knal | Lịch thiệp, lịch sự | Dôk dơ^ng thâo knal: Đối sử lịch thiệp. mnuih thâo kanl: Người lịch thiệp. |
| Thâo kral | 1.Biết, nhận biết  2.Quen biết  3.Tìm hiểu | Thâo karl bbô^ êkei anăn: Biết mặt anh ấy.  Dua ccô bi thâo kral mơ^ng sui: Hai người quen biết nhau từ lâu.  Thâo kral nik êlâo kơh dôk: Tìm hiểu nhau kĩ rồi mới cưới. |
| Thâo kral | Quen |  |
| Thâo kria | Từ tốn | Huă mnăm thâo kria: Ăn uống từ tốn. Blu^ yăl thâo kria: Nói năng từ tốn. |
| Thâo ksă | Am hiểu, biết rõ | Thâo ksă klei hdi^p: Am hiểu cuộc sống. Thâo ksă bruă mă: Biết rõ công việc. |
| Thâo lia | Xu nịnh | Tlao thâo lia: Cười xu nịnh. Bbliah bbliah thâo lia: Xum xoe xu nịnh. |
| Thâo mi^n | Thông minh, biết điều, biết điều, biết nghĩ |  |
| Thâo mjing | Phát minh, phát minh ra | Klei thâo mjing pui: Sự phát minh ra lửa. |
| Thâo pap | Vị tha | Ai tiê thâo pap: lòng vị tha. |
| Thâo raih | Thạo, thông thuộc | Thâo raih bruă: Thạo việc. Thâo raih grăp êlan mgăn klông klah: Thông thuộc đường ngang ngõ tắt. |
| Thâo săng | Biết điều, hiểu biết | Mnuih thâo săng: Con người biết điều. N^u anăn thâo săng êdi klei truh: Nó rất hiểu tình hình. |
| Thâo săng brei | Thông cảm | Akâo kơ ih thâo săng brei!: Mong anh thông cảm!. Thâo săng brei ho^ng klei truh dleh dlan: Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn. |
| Thâo săng klă | Thông hiểu |  |
| Thâo…be^ | Phải chăng, chắc là | Thâo n^u amaao thâo be^?: Chắc là nó không biết? |
| Theh | Gõ | Theh ti kđiêng: Gõ vào ngón tay. |
| Them | Thêm | Them bruă: Thêm việc. |
| Thiăm | Thêm, bổ sung | Lo^ thiăm mnuih: Lại thêm người. Pla thiăm sa yan mdiê: Cấy thêm một vụ lúa. Blu^ thiăm dua tlâo pruê^: Nói thêm mấy câu. |
| Thiê | Xui, xui khiến | Adiê thiê anăn snăn: Trời xui khiến nên thế. |
| Thiê | phát | Knu^k kna thiê hdruôm hră m’ar kơ hđeh hriăm hră djuê bbiă: Nhà nước phát sách vở cho học sinh dân tộc ít người. |
| Thiêl | Từ từ, dần dần, dần dâ | Thieel hma: Làm rẫy từ từ. Thieel ai tiê arăng: Tiêu dần dần sức lực của người ta. |
| Thiêng | Phang | Thiêng ti ko^: Phang vào đầu |
| Thiêp jông | Nêm chêm rìu |  |
| Thiêp thiêp | Thoảng qua | Angi^n thiêp thiêp: Gió thoảng qua. Asăp blu^ thiêp thiêp: Lời nói thoáng qua. |
| Thiêr | Mối nhỏ, con mối nhỏ |  |
| Thiêr sang | Hàng lang, hành lang nhà |  |
| Thik thôk | Lười | Alah thik thôk: Lười chảy thây ra |
| Thơt | thớt, cái thớt | Ênai dho^ng thơt khăp khăp: Tiếng dao thớt lách cách. |
| Thơ^ng | 1.Toan, định  2.Nhằm nhắm | Thơ^ng lacc sa mta bbiă dah lui be^: Toan nói điều gì lại thôi.  Thơ^ng kpă anôk ccuăn mnah gơ^!:Nhằm thẳng mục tiêu mà bắn! |
| Thơ^ng alơ^ng | 1.Tự tiện, tùy tiện, tự ý  2.Tình nguyện | Ngă soh thơ^ng alơ^ng đơ mta kuôl kă: Vi phạm tyuf tiệện những điều cam kết. Thơ^ng alơ^ng mut sang hiu duah: Tự tiện vào nhà lục soát.  Thơ^ng alơ^ng nao mblah ngă: Tình nguyện đi chiến đấu |
| Thơ^ng mi^n | Toan, toan tính |  |
| Thu | Khô, cạn | Lăn thu: Đất khô. Lo^ thu kyua adiê không: Ruộng khô vì hạn. Ao bbhu ka thu: Áo phơi chưa khô. Djiêt bi thu êa: Vắt cho khô nước. |
| Thu đrưn^ | Ráo hoảnh, ráo khô | Đo^k blu^ thu đrưn^: Giọng ráo hoảnh |
| Thu gruê^n^ | Ráo hoảnh, ráo khô |  |
| Thu mlu | Khô khan | Ai tiê thu mlu: Tính tình khô khan. Mta hriăm thu mlu: Môn học khô khan. |
| Thung | Ống chân,cẳng chân | Klang thung: Xương ống chân |
| Thuk thak | Lơ là | Thuk thak ep hriăm: Lơ là học tập |
| Thuôt | Mụn cóc | Thuôt ccăt ti miêng: Mụn cóc mọc trên má |
| Thut | 1.Ngửi  2.Phả, thổi | Thut mnâo: ngửi mùi.  Angi^n ê-ăt thut êđăp drưm: Gió lạnh phả vào phòng. Angi^n thut: Gió thổi. Angi^n thut êđăp drưm: Gió thổi mát rượi. |
| Thu^n | 1.Năm  2.Tuổi | Thu^n anei: Năm nay. Ko^ thu^n: Đầu năm. Jin thu^n: Hết năm.  Hđeh bo^ sa thu^n: Trẻ đầy một tuổi. Mduôn leh mâo kjuh pluh thu6n: Bà đã bảy mươi tuổi |
| Thu^n êdei | Sang năm, năm sau | Dơ^ng mơ^ng thu^n êdei kơ anăp: Từ sang năm trở đi. |
| Thu^n hlăk ai | Tuổi trẻ | Thu^n hlăk ai m’ak m’ưr:Tuổi trẻ vui chơi. |
| Thu^n hriăm | Năm học | Po^k phai thu^n hriăm: Khai giảng năm học. |
| Thu^n jo^k | Tuổi thọ | Bi mdhing thu^n jo^k kơ mnuih: Tuổi thọ của con người. |
| Thu^n kruôp | Năm nhuận |  |
| Thu^n mlan | Năm tháng | Đơ thu^n mlan mblan ngă: Những năm tháng chiến tranh. Thu^n mlan đuê^ nao: Năm tháng trôi đi qua. |
| Thu^ng | Thùng, hòm | Thu^ng êa: Thùng nước. Thu^ng êa săng: Thùng xăng. Thu^ng mple^ hră ruah khua: Hòm phiếếu bầu cử. |
| Thu^ng mple^ hră | Hòm thư |  |
| Thưp | Nhấm nháp | Thưp mnâo kphê: Nhấm nháp hương vị cà phê. |
| Thưt | Nhểu, rỏ, rỉ | Êa thưt: Nước nhỏ giọt. |
| Thưh thưt | Nhỏ giọt, ri rỉ | Êa rôcc thưh thưt: Nươcs chảy ri rỉ. Êa k’ho^ thưt thưt: Mồ hôi nhỏ giọt. |
| Thư^ | giọt | Dua pluh bliư^ thư^ êa: Hai mươi giọt nước. |
| Thư^ | Ngớt | Hjan amâo thư^: Mưa không ngớt. |
| Ti | Ở,tại, chỗ, nơi | Ti anei: Ở đây. Ti krah: Chỗ giữa. Klei kbbi^n yi Ha Noi: Hộội nghị tại Hà Nội. Hdruôm hră dưm ti dlông jhưng: Sách để chỗ trên bàn. |
| Ti | Đâu | Ti anôk sang n^u?: Nhà nó ở đâu?. Ti ami^ nao?: Mẹ đi đâu. |
| Ti adih | Kìa, kia kìa |  |
| Ti anăp | Trước, đằng trước, phía trên | Bbuôn ti anăp: Làng trên. Dôk gu^ ti pruê^ mdô^ ti anăp: Ngồi ở ghế hàng trước. |
| Ti anăp | Thực tại | Klei ti anăp mơ^ng klei hdi^p: Thực tại cuộc sống. Wơr jih do^ ti anăp: Quên hết thực tại. |
| Ti anôk | Ở đâu, nơi đâu |  |
| Ti djiêu | Bên cạnh, cạnh | Sang ti djiêu êlan: Nhà bên cạnh đường. Mâo bbing găp dôk ti djiêu: Có bạn bè ngồi cạnh. |
| Ti dlông | Trên, ở trên, chỗ trên, phía trên, bên trên | Dơ^ng ti blông dlăng tru^n: Đứng ở trên nhìn xuống. Lin juă ti dlông rơk: Giấu trên cỏ. |
| Ti êngao | Ngoài, ở ngoài, chỗ ngoài, phía ngoài, bên ngoài | Dlăng ti êngao : Nhìn bên ngoài. |
| Ti gu^ | Dưới, ở dưới, chỗ dưới, phía dươis, bên dưới | Dlăng ti gu^ lăn: Nhìn xuống dưới đất. |
| Ti gu^n gi^n | Thấp | Hnơ^ng thâo hră m’ar dôk ti gu^n gi^n: Tình độ học vấn còn thấp. |
| Ti krah | Giữa, ở giữa, chỗ giữa | Ti krah sang: Giữa nhà. Dôk ti krah dua ccô: Đứng giữa hai người. Ti krap kơ bbuôn pro^ng: Giữa Thành phố. |
| Ti lei | Chứ, không, chứ không phải | Djiê kyua klei ruă, ti klei djo^ kyua klei truh: Chét vì ốm chứ không vì tai nạn. |
| Ti phu^n | Trung ương |  |
| Ti roh | Rìa, ven | Sang ti roh bbuôn: Nhà ở rìa làng. |
| Ti tluôn | Phía sau |  |
| Ti tluôn | 1.Sau, ở sau, chỗ sau, phía sau, ăằng sau  2.Tiếp theo | Ngă bruă knuă ti tluôn: Làm công việc tiếp theo. Kdrê^cc ti tluôn mơ^ng hdră thar: Phần tiếp theo của chương trình. |
| Ti wi | Ti vi, vô tuyến truyền hình |  |
| Tia | Rèn | Tia kgă: Rèn xà gạc. Pô tia: Thợ rèn. Sang tia: Lò rèn. Tia go^ bbu^ng: Gò nồi đồng. |
| Tian | Bụng | Ruă tian: Đua bụng. Trei tian: No bụng. Êpa tian: Đói bụng. |
| Tain aneh | Bụng dưới |  |
| Tain prôcc | Bụng dạ,lomhf ruột | Tian prôcc qmâo jăk, huă bbơ^ng amâo lik: Bụng dạ không tốt, ăn uống không tiêu. |
| Tian tiê | Bụng dạ, lòng gan |  |
| Tiap | Lót | Tiap hnun kơ hđeh: Lót tã cho trẻ. Tiap hla: Lót lá. |
| Tiăm tiăm | Phàn nàn |  |
| Tiăng tiăng | Chát chúa | Đo^k blu^ tiăng tiăng: Giọng nói chát chúa. |
| Tiăr tiăr | Chan chát | Thaih kmu^t tiăr tiăr: Nện búa chan chát. |
| Tiê | 1.Gan  2.Nhân  3.Nõn | Bo^k tiê: Viêm gan. Tiê êmô: Gan bò.  Tiê ho^ng boh pom: Nhân quả táo. Tiê ho^ng asăr mnga krih: Nhân hạt sen.  Tiê alê: Nõn tre. |
| Tiê boh | Tim, trái tim | Tiê boh kpư^ ênoh aguah: Tim đập bình thường. Sa ccô mnuih mâo sa tiê boh: Mỗi người có một trái tim. Tiê boh khăp cciăng:Trái tim yêu thương. |
| Tiêng | Mụn, nhọt | Tiêng ccăt ti kngan: Mụn mọc ở tay. Djiêt tiêng: Nặn nhọt. CCăt tiêng: Nổi nhọt. |
| Tiêng liêng | Chuông | Tông tiêng liêng: Đánh chuông. Mnoh tiêng liêng: Dùi chuông. Tuh tiêng liêng: Đúc chuông. |
| Tiêng phi^t | Sảy, rôm | Hđeh điêt mâo lu tiêng phi^t: Trẻ con có nhiều sảy. Asei mlei n^u bo^ tiêng phi^t: Người nó toàn là rôm. |
| Tiêng ruib | Ung nhọt |  |
| Tiêo | Giắt, cài, gài | Tiêo ti k’iêng:Giắt lên hông. Tiêo dho^ng: Gắt dao. |
| Tiêp | Nhói | Buh tiêp ti kngan: Thấy nhói ở tay. |
| Tiêp tiêp | Nhoi nhói | Hdăm ke^ ruă tiêp tiêp: Kiến cắn đau nhoi nhói. |
| Tiêr | Ré( tiếng voi) |  |
| Tiêr | Vòng quanh, đi vòng quanh | Tiêr hma: Đi vòng quanh rẫy. |
| Tiêt | Cài, gài | Tiêt mnga ti ko^: Cài huân chương lên áo. |
| Tiêu | Giắt, cài, gài |  |
| Tih | Đào (bằng cây nhọn) | Tih hbei dliê: Đào củ mài. |
| Tih tưh | Bệ vệ | Hiu êbat tih tưh: Đi đứng bệ vệ. Tih tưh dôk gu^ krah sang: Bảo vệ ngồi giữa nhà. |
| Tinăn | Đó, đây |  |
| Tin tun | Tròn lẳn | Asei mlei tin tun: Người tròn lẳn. |
| Tinei | Đây, này |  |
| Ting | Qua, ghé qua, ghé vào | Êman ting ti adring: Voi ghé vào hiên nhà sàn. Weh ting ti Bbuôn Ama Thuôt: Ghé qua Buôn Ma Thuột. |
| Ting gring | Lảo đảo, loạng choạng | Nao ting gring: Đi loạng choạng. |
| Ting ring rang | Lảo đảo, loạng choạng, chuệnh choạng | Kpiê ruă nao ting ring rang: Say rượu đi lảo đảo. |
| Tio^ | Đuổi | Tio^ mă mnuih kne^: Đuổi bắt kẻ gian. Tio^ kmao mnuih nao êlâo: Đuổi kịp người đi. Kwar ccư^ cchiăng tio^ hmao kwar lăn mnai: Miền núi đuổi kịp miền xuôi. |
| Tio^ nao | Sai đi, bảo đi, phái đi | Ami^ âm tio^ nao dăm dei êmuh ung kơ anak mniê: Cha mẹ sai anh em trai đi hỏi chồng cho con gái. |
| Tio^ duah | Truy lùng | Tio^ duah kahan roh: Truy lùng quân địch. |
| Tiông | Tên, mũi tên | Đi^ng tiông: Ống đựng tên. |
| Tir | Tuần tra | Tir knông lăn: Tuần tra biên giới. |
| Tit | Tết | Bbơ^ng tit: Ăn tết. Tit krah yan hjan: Tết Trung thu. Hiu h’ê^cc hmưi hruê tit: Đi chúc ngày tết. |
| Tiu | Hồ tiêu, tiêu | Pla tiu: Trồng tiêu. Hăng mse^ si tiu: Cay như hồ tiêu. Asăr tiu: Hạt tiêu. |
| Tir | Vòng quanh, đi vòng quanh |  |
| Ti^ | Rách | Ao ti^: Áo rách. Hla hmum kđum hla ti^: Lá lành đùm lá rách. |
| Ti^ rai | Rách nát | Cchum ao ti^ rai: Quần áo rách nát. Pung sang hlang ti^ rai: Mái nhà tranh rách nát. |
| Ti^ rư^cc | Rách tả tơi, rách bươm | Cchum ao ti^ rưcc: Quần áo rách tả tơi. Hla mtei yti^ rư^cc: Tàu lá chuối rách bươm. Blah an^uê^ ti^ rư^cc: Chiếc chiếu rách bươm. |
| Ti^ tu^l | Rách rưới | Ccu^t h’ô ti^ tu^l: Ăn mặc rách rưới. |
| Ti^n tu^n | cồng kềnh | Sa ê-i braih ti^n tu^n: Một thúng gạo cồng kềnh. |
| Ti^k tăk | Tích tắc | Mmông dar ti^k tăk: Đồng hồ quay tích tắc. |
| Ti^k | Mủ (tai) | Knga mâo ti^k: Tai có mủ. |
| Ti^m ahi^m | Không thích, không ưa | Ya ngă ih ti^m ahi^m nanao kơ gơ^?: Tại sao anh không ưa nó? |
| Ti^m tu^m | Sưng, phồng lên | Jơ^ng bo^k ti^m tu^m: Chân sưng bồng lên. |
| Ti^ng | Phía, bên | Ti^ng hnuă: Bên phải. Ti^ng gu^: Phía dưới. Ti^ng nah dih jing ccư^: Bên kia là núi. Ti^ng drei ti^ng roh: Bên ta bên địch. Ti^ng sang êkei leh anăn ti^ng sang mniê: Phía nhà trai và phía nhà gái. |
| Ti^ng | Ê, ê ẩm | Bbơ^ng msăm ti^ng êgei: Ăn chua ê răng. |
| Ti^ng | Tính, tính toán | Klei ti^ng: Phép tính. Ti^ng boh jing mguôp dua mrô: Tính tổng của hai số. Ti^ng hdră: Tính kế. |
| Ti^ng ami^ | Ngoại, bên ngoại | Găp djuê ti^ng ami^: Bà con bên ngoại. Wi^t kơ bbuôn ti^ng ami^: Về quê ngoại. |
| Ti^ng điâo | Trái, phía trái, bên trái | Weh ti^ng điâo: Rẽ bên trái. |
| Ti^ng gri^ng | Lảo đảo | Êbat ti^ng gri^ng: Đi lảo đảo. |
| Ti^ng hnuă | Phải, phía phải, bên phải | Weh ti^ng hnuă: Rẽ bên phải. |
| Ti^ng kơ ami^ | Ngoại, bên ngoại |  |
| Ti^ng ksiêm | Đánh giá, tính đếm | Ti^ng ksiêm klei djo^ klei soh: Đánh giá ưu khuyết điểm. |
| Ti^ng mkăp | Tính, dự tính, dự đoán | Ti^ng mkăp bnơ^ng mdiê dưi mâo: Dự tính số lúa thu được. Ti^ng mkăp ênoh hđeh hriăm hră đi^ pral: Dự đoán số học sinh tăng nhanh. |
| Ti^ng nah | Hướng, phía | Ti^ng nah dưr: Hướng bắc. Ti^ng nah dhu^ng: Hướng nam. |
| Ti^ng yap | Kiểm kê, tính đoán | Ti^ng yap ngăn drăp: Kiểm kê tài sản.Ti^ng yap mnơ^ng mnia:Kiểm kê hàng hóa. Ti^ng yap hră m’ar: Tính toán sổ sách. Ti^ng yap klei bbiă lu:Tính toán nhiều ít. |
| Ti^p djo^ | Trúng phóc | Đăo mtrưm ti^p djo^: Đoán mò trúng phóc. |
| Ti^r ti^r | Ầm ầm | Grăm kmlă ti^r ti^r: Sấm sét ầm ầm. |
| Ti^t | 1.Mịt  2.Rì | Adiê mmăt ti^t: Trời tối mịt.  Kmrơ^ng mmăt ti^t: Rừng rậm rì. |
| Tla | 1.Trả  2. Đền | Tla nư: Trả nợ.  Tla ênua klei hdi^p: Đền mạng. Tla bi wi^t klei jăk: Đền ơn. |
| Tla hnô | Đền bù | Tla hnô klei luh liê: Đền bù thiệt hại. Tla hnô klei săn asei: Đền bù sự hi sinh. |
| Tla jao | Thanh toán | Tla jao jih đơ knhal nư klei:Thanh toán các khoản nợ. |
| Tla wi^t | Đền lại,trả lại, hoàn lại | Tla wi^t ênoh ngăn phu^n: Trả lại vốn. Đru brei mang amâo lo^ tla wi^t: Viện trợ không hoàn lại. |
| Tlah | 1.Bẻ ra, chẻ ra  2.Xén | Tlah boh mtei:Bẻ quả chuối. Kyâo tlah dhan: Cây chẻ cành.  Tlah mdiê: Xén lúa. Tlah bbu^k: Xén tóc |
| Tlah kbbang | Nạng, cây nạng |  |
| Tlaih | 1.Thoát, thoát khỏi, sổng.  2.Bung ra, buột ra, long ra, tuột. | Tlaih mơ^ng kwang ccah dar: Thoát khỏi vòng vây. Tlaih mơ^ng klei truh jhat: Thoát nạn.Tlaih mơ^ng klei bbun rin mluk mgu: Thoát nghèo nàn lạc hậu.  Bi tlaih mnu^: Làm sổng gà. Ê- i tlaih griô^: Thúng bung cạp. Hdruôm m’ar tlaih hdruôm: Vở long bìa ra. |
| Tlaih asei | Thoát thân | Duah mnê^cc tlaih asei: Tìm kế thoát thân. |
| Tlak | 1.Vạch ra  2.Rẽ | Tlak sa klông găn nao lmơ^ng kpal: Vạch một lối đi qua rừng rậm.  Tlak êlan tâo: Rẽ ngôi tóc |
| Tlam | chiều, buổi chiều, chiều tối | Mơ^ng aguah truh kơ tlam: Từ sáng đến chiều. Adiê leh hriê kơ tlam: Trời đã về chiều. Huă bbơ^ng tlam: Ăn chiều. |
| Tlam êngam | Chiều chiều | Tlam êngam cci^m khăng phiơr wi^y kơ hruh: Chiều chiều chim bay về tổ. |
| Tlam wih | Xế chiều |  |
| Tlan | Vi khuẩn | Mdjiê tlan mâo bi jhat: Diệt vi khuẩn có hại. |
| Tlang | Diều hâu | Tlang mă êđai mnu^: Diều hâu bắt gà con. |
| Tlang bo^ng băp | Đại bàng, chim đại bàng |  |
| Tlang hiă | Ó, chim ó |  |
| Tlang nge | Chim cắt | Pral mse^ si tlang nge: Nhanh như chim cắt. |
| Tlao | Cười | Tlao bbu^n^: Cười mỉn. Tlao djik: Cười mỉa. Bble^ tlao: Bật cười.Kăn jing blu^ yăl jing tlao: Vừa nói vừa cười. |
| Tlao bbiêu | Cười khẩy |  |
| Tlao bbhun^ | Mỉm cười, cười mỉm |  |
| Tlao djik | Cười mỉa |  |
| Tlao jik djak | Chê cười | Jih jang mnuih tlao djik djak kơ mniê mđo^k: Mọi người chê cười cô gái chua ngoa. Tlao djik djak mnuih alah kba: chê cười kẻ lười nhác. |
| Tlao hjăn | Cười thầm, cười ruồi |  |
| Tlao um | Cười tủm(ý khen ngợi) |  |
| Tlar | Láng, tươi, nhẵn | Êlan tlar: Đường láng. |
| Tlă | Phả, phả vào phóng | Angi^n tlă bbô^: Gió phả vào mặt. |
| Tlă anăp | Trực tiếp | Blu^ hrăm tlă anăp mbi^t: Nói chuyện trực tiếp với nhau. |
| Tlăk kăn | Khấc, đốt | Êpan mâo lu tlăk kăn: Rết có nhiều đốt. Krah ji^ng tlăk kăn ti kyâo: Đẽo thành khấc trên cây. |
| Tlăk tlăr | Ba lăng nhăng, tầm phào | Mnuih tlăk tlăr: Người ba lăng nhăng. Êkei tlăk tlăr: Anh chàng tầm phào. |
| Tlăl | Ngã |  |
| Tlăl | Bịch, phịch | Tlăl le^ buh ti gu^ lăn: Ngã bịch xuống đất. |
| Tlăm | Che, che khuất, che lấp | Kyâo tlăm sang: Cây che khuất nhà. |
| Tlăn | Trăn, con trăn |  |
| Tlăng | Cuốc, đào | Tlăng lăn pla kphê: Cuốc đất trồng cà phê. Tlăng hbei tao: Đào khoai lang. |
| Tlăp | Bẹp dí | Dôk dih tlăp an^uê abăn du^m hruê: Nằm bẹp dí mấy ngày. |
| Tlăp | Cũ | Ao tlăp: Áo cũ. Anôk dôk tlăp: Nơi ở cũ. |
| Tlăp mlăp | Cũ kĩ | N^u ccu^t cchum ao tlăp mlăp: Nó mặc quần áo cũ kĩ. |
| Tlăt | Nhảy phóc, phóc | Tlăt đuê^ hiu: Nhảy phóc đi chơi. |
| Tlâo | Ba | Mrô tlâo: Số ba. Tlâo thu^n: Ba tuổi. Tlâo ccô: Ba người. |
| Tlâo kkiêng | Tam giác | Ngă rup ccih tlâo kkiêng: Vẽ hình tam giác. |
| Tlâo pluh | Ba mươi |  |
| Tleh tloh | Bầy nhầy, bầy hầy, lèo nhèo | Cci^m tleh tloh: Thịt bầy nhầy |
| Tleh tlun^ | Vòi vĩnh | Uê^n^ uê^n^ tleh tlun^ hlue ami^ nao sang mnia: Lèo nhèo vòi vĩnh theo mẹ đi chợ. Tleh tlun^ jih do^ anih: Vòi vĩnh hết thứ này thứ khác. |
| Tle^ | 1.Trộm, ăn cắp  2.Lén | Mâo klei mưng tle^ djeh djut: Có thói quen ăn cắp vặt. Tle^ pe^ boh: Hái trộm quả. Tăm lui^cc arăng tle^: Bị mất cắp. Tle^ dlăng: Nhìn trộm.  Tle^ kgu^ êlâo:Lén dậy trước. Mnah tle^: Bắn lén. N^u khăng tle^ blu^ jhat kơ bbi^ng: Nó hay lén nói xấu bạn |
| Tle^ bbơ^ng | Ăn vụng | Miêu tle^ bbơ^ng kan: Mèo ăn vụng cá. Hđeh điêt anăn mâo klei mưng tle^ bbơ^ng: Thằng bé đó có thói ăn vụng. |
| Tle^ dăp | Lậu | Mnơ^ng tle^ dăp: Hàng lậu. Đi^ treng tle^ dăp: Đi tàu lậu vé. |
| Tle^ huăk | Trộm cắp | Soh hlăm tle^ huăk: Phạm tội ăn cắp. Mưng knhuah tle^ huăk:Quên thói trộm cắp. |
| Tle^ kplăk | Cướp giật |  |
| Tle^ kplăk | Cướp giật, cướp bóc | Gang êlan tle^ kplăk hrah yang hruê: Đón đường cướp giật giữa ban ngày. Mnê^cc tle^ kplăk: Thủ đoạn cướp giật. |
| Tle^ piu | Thông dâm | Klei soh tle^ pui: Tội thông dâm |
| Tle^ suê^ | Thó, lấy cắp | Tăm tle^ suê^ lui^cc bbap: Bị thó mất ví. |
| Tle^ tlao | Cười thầm, cười lén |  |
| Tlê | Dầm, tán, giã | Tlê amrê^cc hlăm hră: Dầm ớt vào muối. Tlê êa drao: Tán thuốc. |
| Tli | Trát | Tli lu^: Trái bùn. Tli djăp anôk k’hơ: Trát những chổ hở. |
| Tli tlia | Lạch cạch | Êran tli tlia: Chạy lạch cạch. |
| Tlia tlia^ | Cặn kẽ, tỉ mỉ |  |
| Tliăl | Chịu | Ngă tliăl amâo dưi: Chịu không làm được. |
| Tliă tliêr | 1.Mặn nồng, nồng nhiệt  2.Sâu sắc, tỉ mỉ | Kmăk khăp tliă tliêr:Tình cảm mặn nồng. Êyuh kiê kngan tliă tliêr: Cái bắt tay nồng nhiệt.  Klei trông tliă tliêr: Ý kiến sâu sắc. Ti^ng yap tliă tliêr: Tính toán tỉ mỉ. Trông cchai tliă tliêr: Thảo luận tỉ mỉ |
| Tliă tliêt | 1.Tỉ mỉ, kĩ càng  2.Sâu sắc | Mă bruă tliă tliêt: Làm việc tỉ mỉ.  Bi mi^n tliă tilêt: Suy nghĩ sâu sắc. |
| Tliêng | Gùi(lớn, có nắp đậy, đựng quần áo). |  |
| Tliêp | Bất ngờ | N^u truh tliêp: Nó đến bất ngờ. Adiê hjan tliêp: Trời mưa bất ngờ. |
| Tliêr | Kĩ, cẩn thận | Mtă mtăn tliêr: Dặn dò kĩ. Prăp êmiêt tliêr:Chuẩn bị kĩ. Knuah dôk dơ^ng tliêr: Tác phong cẩn thận. |
| Tliêr khăp | Kĩ càng, kĩ lưỡng | Prăp êmiêt hdruôm hră tliêr khăp: Chuẩn bị sách vở kĩ càng. Mă bruă tliêr khăp: Làm việc kĩ lưỡng. |
| Tliêr kjăp | Nghiêm ngặt | Klei bhiăn tliêr kjăp êdi:Nội quy rất nghiêm ngặt. |
| Tliêr ơ-i^t | Kỹ càng, cặn kẽ | Mtă mtăl tliêr ơ-i^t:Dặn dò kux càng. Săng tliêr ơ-i^t: Hiểu cặn kẽ. |
| Tliêt | Nhão | Êsei tliêt: Cơm nhão. |
| Tlin | Vô sinh, sổi, tịt đẻ(động vật) | U^n tlin:Heo vô sinh. Êmô tlin: Bò sổi. |
| Tling | 1.Buộc  2.Còng, xích | Tling êman ti phu^n kyâo: Buộc voi ở gốc cây. Tling kpao: Buộc trâu.  Tling kngan phă ro^ng: Còng tay ra sau lưng |
| Tling tlưng | Bát(bằng bạc, có chạm trổ). |  |
| Tlip | Dính | Dua hla m’ar tlip he^ mbi^t: Hai tờ giấy dính vào nhau. Êa bbli^t amâo k’dang: Hồ dán không dính. |
| Tlir | Trát, miết | Tlir êa sơn bi mu^t ti anôk khư: Trát sơn vào chổ hở. Tlir ti anôk k’dang: Miết chổ nứt. |
| Tlit | 1.Nhoét, vữa  2.Sền sệt, sột sệt | Êsei m’êa tlit: Cơm nhão nhoét. Mnuih êrô êbat lu, lăn hlo^ng tlit he^: Nhiều người đi lại, đất nhoét ra.  Kwă kpu6ng tlit kbbli^: Khuấy bột sền sệt. Bur tlit:Cháo sền sệt. |
| Tlit tlat | Đặc sền sệt |  |
| Tli^ tlăm | Ăm ắp |  |
| Tli^p tlu^p | Sụp soạp | Hucc bur tli^p tlu^p: Húp cháo sụp soạp. |
| Tli^r | Thoắt, thoăn thoắt | Tli^r kơ anei tli^r kơ adih: Thoắt ở đây thoắt ở bên kia. |
| Tloh | 1.Cụt  2.Ngớt, dứt  3. Đứt, rứt | Tloh kngan: Cụt tay. Dhan tloh: Cành cụt.  Di n^u êbat êjai yăl dliê êjai amâo tloh asăp:Họ vừa đi vừa nói chuyện không dứt lời. Mni amâo tloh asăp: Khen không dứt lời.  Khăt tloh: Cắt đứt. Uă tloh mdua ana kyâo: Cưa đứt đôi cây gỗ. Tloh blei: Mua đứt. Ruă mse^ si tloh kđeh: Đau như đứt thịt. |
| Tloh ênoh | 1.Hẳn hoi, đích đáng, tối ưu.  2.Phi thường, quá chừng, tột cùng, tuyệt, tuyệt vời, đặc sắc. | Bi kmhal tloh ênoh:Trừng phạt đích đáng. Sa klei hriăm tloh ênoh: Giải pháp tối ưu.  Jho^ng ktang tloh ênoh: Dũng cảm phi thường. Jăk tloh ênoh!: Hay quá chừng!.Ai hơk m’ak tloh ênoh:Niềm vui sướng tột cùng. Klei hdi^p tloh ênoh snăk!: Cuộc sống rất tuyệt!. Mâo klei mi^n hdơr tloh ênoh: Có trí nhớ tuyệt vời. Mta klei kưt mmun^ kdo^ tloh ênoh: Tiết mục văn nghệ đặc sắc. Pưk sang tloh ênoh: Nhà cửa tuyệt vời. |
| Tloh prôcc | Rứt ruột | Ruă tian mse^ si tloh prôcc: Đau bụng như rứt ruột. Ami^ tloh prôcc tiê kkiêng anak: Mẹ rứt ruột đẻ con. |
| Tlo^ | 1.Đâm  2.Châm  3.Tiêm  4.(súc vật) Giao cấu | Yua kju tlo^ hlô u^n: Lấy giáo đâm lợn rừng. Tlo^ kbao: Đâm trâu.  Êrum tăm tlo^ ti kngan: Bị kim đâm vào tay.  Tlo^ mgang gang klei ruă: Tiêm phòng bệnh. Tlo^ êa drao: Tiêm thuốc. |
| Tlo^ ai | Đay nghiến | Asăp blu^ tlo^ ai tiê: giọng nói đay nghến. Amâo ư ai blu^ tlo^ ai: Không bằng lòng là nói đay nghiến. |
| Tlo^ êrah | Chọc tiết | Tlo^ êrah u^n: Chọc tiết lợn. |
| Tlo^ mgang | Tiêm chủng | Tlo^ mgang gang klei ruă ô^ eh: Tiêm chủng phòng bệnh tả. |
| Tlo^ng tlăt | Lon ton | Ekei điêt êran tlo^ng tlăt: Cậu bé chạy lon ton. |
| Tlo^ng tlut | Gáy, ót | Hui^ pu^ bbu^k ti tlo^ng tlut: Sợ dựng cả tóc gáy. Ruêh ti tlo^ng tlut: Sờ lên gáy. |
| Tlơ tlêcc | Lấp lánh | Buê mah tlơ tlêcc: Bông tai lấp lánh. Êa krông ana tlơ tlêcc: Nước sông lấp lánh. |
| Tlơ^ng | Đổ đầy, rót đầy | Tlơ^ng êa hlăm cceh: Đổ đầy nước vào ché. |
| Tlô | Đi ngoài, đi tiểu |  |
| Tlu | Dương vật |  |
| Tlua | Giội, xối | Tlua êa: Giội nước. |
| Tluă | Cây gắm |  |
| Tluă | Kéo dài ra |  |
| Tluêh | Xâu, chuỗi |  |
| Tluh | Thèm, thèm thuồng, thích, mong | Tluh kơ klei hdi^p găp djuê: Thèm cuộc sống gia đình. Tluh klei bi hli^ trei mđao: Thèm sự hòa thuận, yên ấm. Dlăng ho^ng klei tluh: Nhìn thèm thuồng. Tluh kơ do^ mrâo: Thích cái mới lạ. Dlăng tluh ală: Nhìn thích mắt. |
| Tluh cciăng | Ưa chuộng | Mnơ^ng mnuih tluh cciăng: Hàng hóa được nhiều người ưa chuộng. |
| Tluh khăp | Ưa thích | Klei mmun^ tluh khăp: Bài hát ưa thích. |
| Tluh mhao | Thèm khát |  |
| Tluh ngưn^ | Ham muốn, thèm khát | Tluh ngưn^ phiơr nao kơ Sai Gon: Ham muốn bay vào Sài Gòn. Tluh ngưn^ cciăng thâo săng: Ham muốn hiểu biết. Tluh ngưn^ klei jăk m’ak: Thèm khát hạnh phúc. |
| Tluh tlun^ | Sinh động | Aê yal dliê tlun tlun^ êdi: Ông kể chuyện rất sinh động. |
| Tlul tlel | Nhãi nhép | Êđai tlul tlel, ya do^ thâo!: Đồ nhãi nhép, biết gì!. |
| Tlun | Giắt(xuống dưới) | Tlun mu^ng: Giắt màn |
| Tlung | Trũng | Lăn tlung: Đất trũng. Êa đoh hlue anôk tlung: Nước chảy chỗ trũng. |
| Tlun^ | Phỉnh, lừa, lừa gạt | Tlun^ phung hđeh: Lừa trẻ con. |