**T**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ede** | **Nghĩa** | **Ví dụ** |
| Tluôn | 1. Đít | Tluôn go^: Đít nồi. Êđeh tluôn mđơr đơng găn: Xe đít vuông. Kpăt kngan ti tluôn boh tluôn: Chắp tay sau đít |
|  | 2. Đuôi, cuối | Tluôn mran: Đuôi thuyền. Êdeh êran bi duê tluôn: Xe chạy nối đuôi nhau. Klei đưm đă mâo tluôn: Chuyện xưa có đầu có đuôi. |
|  | 3. Sau | Tio^ hlue tluôn: Đuổi theo sau. Ti^ng tluôn: Phía sau.Wir ko^ dlăng kơ tluôn: Quay đầu nhìn ra sau. Nah tluôn po^k rup: Mặt sau tấm ảnh. |
| Tluôp | 1. Cụp | Asâo tluôp ku: Chó cụp đuôi. |
|  | 2. Bết,bê bết | CChum ao msah tluôp ho^ng asei: Quần áo dính bết vào người. |
|  | 3.Ốp, ốp vào | Klia tluôp: Xây ốp. Bu^k gi^ tluôp ho^ng ko^: Tóc chải ốp vào đầu |
| Tluôr | Chạch, cá chạch. |  |
| Tlu^k tlăk | Sóng sánh,xao động | Êa tlu^k tlăk: Nước sóng sánh. Hlăm go^ êa tlu^k tlăk: Trong nồi nước sóng sánh |
| Tlu^m | Chờm, chờm xuống, xòa xuống, che phủ, sụp xuống | Bu^k tơk tlu^m knga:Tóc chờm xuống cả tai. Mu tlu^m truh ti dhei: Mũ sụp xuống tận trán. Bu^k tlu^rm ală:Tóc che phủ mắt |
| Tlu^n | Nòng nọc |  |
| Tlu^ng | Vết sẹo(sâu) | Tlu^ng ti miêng: Vết sẹo trên má |
| Tlu^p | Cụp | Asâo tlu^p knga: Chó cụp tai |
| Tlư | Thụi, ục | Tlư brei sa băng tuk: Thụi cho một quả đấm |
| Tlưh | San, xẻ | Tlưh ktuê^ lăn: San mô đất. Tlư ccư^: San núi |
| Tlưh tlun^ | Vật nài | Tlưh tlun^ li^k ăt kăn brei lei: Vật nài mãi không cho. |
| Tlưng | Hất,hẩy,quật | Angi^n tlưng sang tơl êbul: Gió hất đổ nhà. Yua jơ^ng boh tâo: Lấy chăn hẩy hòn đá |
| Tlưng tlang | Quật(mạnh) | Êman tlưng tlang phu^n alê: Voi quật bụi tre |
| Tlưt | Tót,vọt, vọt lên | Adro^ kdăt tlưt: Cóc nhảy vọt lên |
| Toh | Cởi, gỡ, gỡ ra, tháo ra, cởi ra | Toh ao: Cởi áo. toh hdruôm jơ^ng: Cởi giày ra. Toh asei lưng: Cởi trần. Toh ală ki^ng: Gỡ kính ra. Tloh klei mah ti kkuê: Cởi dây chuyền ra khỏi cổ |
| Toh | Sút, sút đi | Asei toh bbuh klă: Người sút đi trông thấy. Toh dua kilô: Sút đi hai kí. |
| Toh êwang | Gầy mòn, sút gầy |  |
| Toh hroh | Rơi rớt, rơi rụng |  |
| Toh kroh | Lọc xọc, lạch xạch |  |
| Toh tru^n | Suy nhược | Toh tru^n asei mlei: Suy nhược cơ thể. |
| Toh yo^ng | Toh yo^ng | Gỡ ra, tháo ra |
| Toi | Tỏi |  |
| Toi pro^ng | Tỏi tây. |  |
| Ton | Tấn | Sa ton braih: Một tấn gạo |
| To^ | 1. Chén, tách,li | Hli^ng êa hlăm to^: rót nước ra chén |
|  | 2. Hộp, bình,bơ | To^ êa ksâo: Bình sữa. Sa to^ tăk lăn: Một bơ lạc. |
|  | 3. Lọ, cái lọ | To^ mnga: Lọ hoa. To^ êa ju^:Lọ mực. To^ êa klôn^: Lọ nước hoa. |
| To^ | Khâu | To^ dho^ng: Khâu dao. To^ kga^ ku: Khâu rựa |
| To^ | Này | To^, dia^ be^!: Này, cầm lấy. To^, ti ih nao?: Này anh đi đâu? |
| To^k | Gùi, cái gùi (ở vùng Êa Hleo) |  |
| to^k kro^k | Lộc cộc | Êdeh êmô klu^ to^k kro^k dlông êlan: Xe bò lăn lộc cộc trên đường |
| To^ng bi | Bìm bìm | Mnga to^ng bi: Hoa bìm bìm |
| To^ng bi | Mua | Mnga to^ng bi êa hrah ju^: Hoa mua màu tím |
| To^ng kho^ng | 1. Độc, mỗi một, chỉ một, vẻn vẹn | Mâo ma^ to^ng kho^ng sa ccô anak:Chỉ độc một đứa con. Hlăm kdô adôk ma^ kno^ng to^ng kho^ng dua tlâo prăk: Trong túi chỉ có vẻn vẹn vài đồng. |
|  | 2. Đơn giản, một điệu | Knhuah yal dliê to^ng kho^ng: llos kể chuyện đơn giản |
| Tô | Bạn gái | N^uleh mâo tô: Nó đã có bạn gái |
| Tô hmô | Ví dụ, thí dụ | Ma^ tô hmô: Lấy ví dụ |
| Tô rô | Keo | Ana tô rô: Cây keo. Boh tô rô: Quả keo |
| Tôcc | Rỉa | Kan tôcc mno^ng: Cá rỉa mồi |
| Tôk | 1. Mai | Tôk ariêng: Mai cua |
|  | 2. Mang | Ala mdơ^ng tôk: Rắn bạch mang |
| Tôk | 1. Vỏ, vảy | Tôk bbriăng: Vỏ hến. Tôk abao: Vỏ ốc |
|  | 2. Mo | Mnưh mn^am ho^ng tôk: Quạt mo. Khăng mse^ si ti tôk: Cứng như mo |
| Tôl | Tôn. | Pung sang tăm tôl: Mái nhà lợp tôn |
| Tông | Cói, cây cói |  |
| Tông | Đánh, gõ | Tông hgơr: Đánh trống. Tông ccing: Gõ chiêng. Tông tu^k mru^k: Gõ mõ. |
| Tông | U thịt |  |
| Tông ghông | Lênh khênh | Mnuih dlông tông ghông:Người cao lênh khênh |
| Tông lông | Cây thần thoại (trên cung trăng) |  |
| Too^ng đơ | Tông đơ, cái tông đơ (cắt tóc) |  |
| Tơ | Hễ, nếu | Tơ nu^ hriê drei đuê^: Nếu nó đến thì mình đi. |
| Tơ dah | Nếu | Tơ ndah bhi^ knhuah Êđê aduôn aê săng: Nếu nói tiếng Ê đê thì ông bà hiểu. |
| Tơ dah tăm | Nếu như, nếu như mà | Tơ dah tăm n^u duam si ih lo^ nga^?: Nếu như nó ốm thì anh nghĩ như thế nào? |
| Tơ tret | Toe, toe toe | Iu^ su phlê tơ tret: Còi thổi toe toe. |
| Tơ wu | Húp | Ala^ bo^k tơ wu: Mắt sưng húp. Bo^k tơ wu kluôm ro^ng jơ^ng: Sưng húp cả bàn chân. |
| Tơl | Đến, chừng, khoảng | Êngu^m tơl kơ dua tlâo ccô mnuih: Đông chừng vài trăm người. Yăl dliê tơl mlam: Nói chuyện đến khuya. Nga^ tơl êwang asei: làm đến gầy người. |
| Tơl du^m | Ngần, chừng bao nhiêu | Tơl du^m anei leh thu^n ăt adôk mluk: Ngần này tuổi mà còn dại |
| Tơl hnơ^ng | Nghiêm khắc | Bi kmnhal tơl knơ^ng phung mâo klei soh: Trừng trị nghêm khắc kẻ có tội. |
| Tơl kơ | Đến nỗi, chừng, khoảng chừng |  |
| Tơl rai | Nát, nhàu | Mn^ao tơl rai m’ả: Vò nát tờ giấy. |
| Tơni^m | Mím (môi), mắm (miệng) |  |
| Tow^k mnâo | Nấc | Tơ^k mnâo lu tăm êmăn: Nấc nhiều bị mệt. |
| Tơ^ng | Chỗ, nơi, chốn | Anôk bbơ^ng tơ^ng dôk: Nơi ăn chốn ở. |
| Tơ^ng | Vực, chỗ sâu. | N^u trun^ tơ^ng êlam: Nó lặn xuống vực sâu. |
| Tơ^ng êa | Vũng sâu |  |
| Tơ^ng lơ^ng | Chập chững, chững | Hđeh mrâo thâo dơ^ng: Đứa bé mới biết chững |
| Tơr bu^ng | Chân gùi |  |
| Tra | Kìa | Aguah tra: Ngày kia |
| Tracc | Xịt | Tracc êa: Xịt nước. Tracc êa drao: Xịt thuốc |
| Trah | Quăng ném | Trah jal: Quăng chài. Trah jal, ktu^ng nua^l: Quăng chài, kéo lưới |
| Trah | Loáng, lấp loáng | Êlan mtrang pui pit trah mtrang ti dlông êlah êa: Ánh đèn pin loáng thoáng trên mặt nước |
| Trah dlăng | Thăm nom, trông coi, chăm sóc | Ami^ âm rua^ duam ka^n n^u trah dlăng: Bố mẹ ốm đau nó không thăm nom. Trah dlăng mnuih rua^: Chăm sóc bệnh nhân. |
| Trah mdrao | Chăm nom thuốc thang, chăm sóc y tế |  |
| Trah tracc | Đoảng | Ma^ brua^ trah tracc: làm việc đoảng |
| Trah yao | Chài, lưới chài | Mnuih trah yao: Dân chài lưới. Mran trah yao: Thuyền chài. |
| Traih | 1. Chải, rỉa | Traih ao: Chải áo. Mnu^ traih mlâo: Gà rỉa lông. Traih mrai: Chải sợi. |
|  | 2. Lia, quét, xả | Traih sa ên^uei boh phao: Là một băng đạn. Trah phao mnah: Xả đạn bắn |
| Trak trak | Ròng ròng | Êa ala^ bble^ trak: Nước mắt chảy ròng ròng |
| Tram | Ngâm | Tram êđai mdiê: Ngâm mạ. Tram hlăm kpiê: Ngâm rượu. Tram phi^ kgâo ho^ng kpiê: Ngâm mật gấu với rượu. Tram esei gu^ êa truh kơ đah da: Ngâm người dưới nước đến ngang ngực |
| Trang | Lau, cỏ lau |  |
| Tran^ | 1. Hom | Tran^ mn^am bai: Hom giỏ. Tran^ mn^am hrôk: Hom lờ |
|  | 2. Đáy | Tran^ bu^ng: Đáy gùi |
| Tran^ | Nan | Tran^ ê-i: Nan rổ. Mnưh mn^am tran^: Quạt nan. |
| Trao | Vòng dây rừng (để cùm hai chân trước của voi) |  |
| Trap | Vừa, vừa đủ | Amâo trap mno^ng bbo^ng: Không vừa thức ăn |
| Trap trap | Sâm sấp | Dưm êa trap trap: Để nước sâm sấp |
| Trăp | Đầm lầy, chỗ lầy |  |
| Trăp ccuôr | Cánh đồng lầy, đầm lầy |  |
| Trăp trang | Đầm lau, đầm lầy lau sậy. |  |
| Treh | 1. Kẻ | Treh êlan kpă: Kẻ đường thẳng. Giê treh: Thước kẻ. M’ar treh êlan: Giấy kẻ ô. Yua giê treh hdruôm m’ar: Dùng thước kẻ để kẻ vỡ. Treh sa êlan kpă: Kẻ một đường thẳng. |
|  | 2.Gạch | Treh anăn hlăm hră soh: Gạch tên trong danh sách. Treh lui he^ đơ boh hră soh: Gạch bỏ mấy chữ sai. Treh mngăn: Gạch ngang |
| Treio | No | Huă bi trei: Ăn cơm cho no. Tăp trei tăp êpa: Bữa no bữa đói. Ao hgăm asei, êsei tian: Áo kín thân, cơm no bụng |
| Trei k’ui^ | No nê | Mnăm huă trei k’ui^: Ăn uống no nê. |
| Trei mđao | Ấm no, no ấm | Mko^ mji^ng klei hdi^p trei mđao: Xây dựng cuộc sống ấm no. |
| Trei mtun | No nê |  |
| Tre^ | Rỏ, nhỏ | Tre^ êa ti kpur: Rỏ nước xuống. Tre^ êa drao: Rỏ thuốc |
| Tri tria | Xòe | Bar m’iêng tri tria: Mặt váy xòe. Tri tria siap: Xòe cánh. |
| Tria | Sàn | Tria riap ho^ng kram: Sàn lát bằng tre |
| Tria^ | Cọ | Kdrăn ân tria^: Đồi cọ. Sang tăm ho^ng hla triă: Nhà lợp lá cọ |
| Triăng | 1. Nhìn | Triăng truh ti anôk klei bbuh klă: Nhìn tận nơi mới thấy rõ |
| Triêk | 1. Chẻ | Triăng ală ki^ng gi^ bu^k: Soi gương chải tóc |
|  | 2. Chia, xẻ | Triêk bbên^ jing pa^ kdê^cc: Chia cái bánh ra thành bốn phần |
| Triêk | Loét | Msăm triêk: Chua loét. Kpiê msăm triêk: Rượu chua loét. |
| Triêl | Xén, cắt | Triêl bbu^k: Xén tóc. Triêl hlang: Cắt cỏ tranh |
| Triêt | Kĩa | Aguah triêt: Ngày kĩa( ngà thứ tư sau hôm nay). |
| Trih | Ghen |  |
| Trih | Ghen | sa ccô mô^ kraih trih: Một người vợ hay ghen. Trih ma^ hlăm angi^n hlăm hjan: Ghen bóng ghen gió. |
| Trih | Ghen tuông | Ai tiê khăng trih dah: Tính hay ghen tuông. |
| Trim | Đúng, vừa đúng, khớp | Adôk trim sa êtuh hdruôm m’ar: Còn vừa đúng một trăm quyển vở |
| Tring ahing | Trùng điệp | Ccư^ cchiăng tring ahing: Núi rừng trùng điệp. |
| Tri^ tru^ | Nặng nề, ì ạch | Êmo^ng đei êbat tri^ tru^: Quá mập đi ì ạch. |
| Tri^t tri^t | Từng tí một. | Brei prăk tri^t tri^t: Đưa tiền từng yí một. Rui tri^t tri^t: Bò từng tí một. |
| Tri^ng | Nám, tàn nhang | Bbô^ n^u tri^ng luôm: Mặt nó đầy tàn nhang. |
| Tri^p | Đủ, vừa, vừa vặn, đúng | Ma^ brua^ tri^p bbơ^ng hua^: Làm đủ ăn. Bbri tri^p sa thu^n: Vừa vặn một trăm. Lacc tri^p amâo soh: Nói đúng không sai. |
| Troh | Thung lũng, khe, vực | Troh dhông: Khe sâu. Troh knia^: Thung lũng hẹp. |
| Troh | Đào (bằng vật nhọn) | Troh bbăng: Đào hố. Troh hbei: Đào khoai. |
| Troh dhông | Thung lũng, khe sâu |  |
| Troh trôk | Thung lũng |  |
| Tro^k | Tức, ách | Bo^ tian tro^k: Đầy ách bụng. |
| Tro^ng | Cà | Pla tro^ng: Trồng cà. Mnga tro^ng: Hoa cà. Tu^k djam tro^ng: Nấu canh cà. |
| Tro^ng drun | Cà chua (quả nhỏ bằng ngón tay). |  |
| Tro^ng lao | Cà rí. |  |
| Tro^ng luê | Cà độc dược. |  |
| Tro^ng msăm | Cà chua |  |
| Tro^ng phi^ | Cà gai, cà đắng |  |
| Tro^ng pri^l | Cà rí | Bbơ^ng djam tro^ng pri^l: Ăn canh cà rí. |
| Tro^ng rua^ | Cà độc dược. |  |
| Trô | Rót vào chai | trô kpiê hlăm giêt: Rót rượu vào chai. |
| Trôcc | Cúng (con vật) | Trôcc êman: Cúng voi. |
| Trôcc | 1. Rưới | Trôc êa tak hlăm bbên^: Rưới nước chấm vào bánh. Trôcc êa ti ko^: Tưới nước lên đầu. |
|  | 2. Tra, rỏ | Trôcc êa drao rua^ ală: Tra thuốc đau mắt |
| Trôcc mia | Nhỏ và bôi | Trôcc mia ểah ti cceh: Nhỏ và bôi huyết vào ché |
| Trôk | Bỏ vào (ống). |  |
| Trôk rôk | Xông vào, tiến sâu vào. |  |
| Trông | Bắc, gác | Trông kban: Bắc cầu. trông jơ^ng ti dlông jhưng: Gác chân lên bàn. |
| Trông | Bàn | Âm trông lăng ho^ng anak: Bố bàn với con. |
| Trông cchai | Bàn bạc, bàn luận, hội ý, thảo luận | Trông cchai lăng ho^ng ama: Bàn bạc với bố. Trông cchai brua^ duah bbơ^ng: Bàn bạc việc làm ăn. Trông cchai kơ klei hlăk truh: Bàn luận về thời cuộc. |
| Trông kdrông | Bắc cầu khí |  |
| Trô^ | Sức nức. |  |
| Trô^ | Hắc, hăng | Mnâo mnga bbao trô^: Mùi hoa thơm hắc. |
| Trô^ | Nồng, nồng nặc | Trô^ mnâo ccur: Nồng mùi vôi. Asei mlei trô^ mnâo kpiê: Người sặc sụa mùi rượu. |
| Trơ^ng | Bén, cháy. | Djuh trơ^ng pui: Củi bén lửa. Djuh trơ^ng: Củi cháy. Kpur leh trơ^ng pui: Bếp đã bén lửa. Pui trơ^ng: Lửa bén |
| Trơ^ng | Long, long lên | Ală trơ^ng mjuih: Mắt long lên sòng sọc. |
| Truang ahuang | Sáng choang | Pui diăn truang ahuang: Ngọn nến sáng choang. |
| Trua^ | 1. Đậy, úp | Truă kdruă go^: Đậy nắp nồi. Truă hlao êsei: Đậy mâm cơm |
|  | 2. Đeo, mang | Truă ală ki^ng: Đeo mắt kiếng. Truă tup ti bbô^: Mang mặt nạ. |
|  | 3. Mắc, mắc vào | Truă wai kbao: Mắc ách trâu. |
|  | 4. Đơm | Truă kan: Cơm cá. mn^am kdru^p truă kan: Đan nơm đơm cá. |
| Truăk | Ực | lun truăk mtam: Nuốt ực luôn. |
| Truăn | 1. Chuyên tâm, chuyên chú | N^u truăn nanao kơ brua^: Nó luôn luôn chuyên tâm đến công việc |
|  | 2. Chuyên, chuyên môn, thường xuyên | n^u truăn kơ luar: Nó chuyên nói dối. |
| Truăn mi^n | Chuyên chú, chăm chú, chăm lo, lo lắng | Hđeh hriăm hră truăm mi^n kơ klei nga^: Học sinh chăm chú vào bài tập. Truăn mi^n kơ bruă: Chăm lo sản xuất. Truăn mi^n kơ klei hdi^p mda bbuôn sang: Chăm lo đến đời sống nhân dân |
| Truă rup | Đội lốt, mang dáng vẻ. | Truă rup kpa^ ênô: Đội lột lương thiện. |
| Truêcc Truêcc | Ít, ít một, từng tí một. | N^u brei truêcc truêcc: Nó đưa từng tí một. Đeh tăk lăn truêcc truêcc: Rang lạc từng tí một. |
| Truh | Đến, tới. | Truh kơ adu^ hriăm: Đến lớp học. Asăp hing truh kơ knga n^u: Tiếng đồn đến tai nó. Truh tal kâo: Alum nao truh kơ sang cchưm: Mời tới chơi nhà. Guôn truh krah mlam: Chờ tới nửa đêm. |
| Truh anăp | Dạn, bạo dạn. | Blu^ tlao truh anăp: Ăn nói bạo dạn. |
| Truh êdam | Thành niên. | Tơl thu^n truh êdam: Đến tuổi thành niên |
| Truh êra | Dậy thì. | Mniê truh êra: Cô gái dậy thì |
| Truh jhat | Hoanj naj, tai nạn, tai họa. | Tuôm ho^ng klei truh jhat: Gặp cơn hoạn nạn. Êjai găp djuê truh jhat: Lúc gia đình hoạn nạn. |
| Truh knu^k | Ra phết, tương đối. | Siam truh knu^k: Đẹp ra phết. Duah bbơ^ng đi^ go^ amo^ truh knu^k: Làm ăn khá ra phết |
| Truh thu^n | Đến tuổi, đến lúc. | Anak anek leh thu^n êdam êra: Con cái đã đến tuổi trưởng thành. |
| Truih | Dập. | Truih pui: Dập lửa. |
| truih traih | Thối, có mùi thối. |  |
| Truk truk | Ào ạc. | Hjan truk truk: Mưa ào ạc. |
| Truk trak | Ồng ộc. | Êa bble^ truk trak: Nước chảy ồng ộc. |
| Trul tral | Nặng nề, ục ịch. | Asei mlei trul tral: thân hình nặng nề. |
| Trung | Phủ phục. | Êman trung: Voi phủ phục. |
| Truôl | Ổi. | Ana truôl: Cây ổi. Boh truôl Quả ổi. Ana ti tluôn sang mboh leh: Cây ổi sau nhà ra quả rồi. |
| Truôl jang | Bằng lăng. | Ana truôl jang: Cây bằng lăn. |
| Truôm | 1. Nhộng, con nhộng. | Hluăt truôm: Sâu nhộng. |
|  | 2. Vòi. | Truôm êman: Vòi voi |
| Tru^k tru^k | Ồng ộc. |  |
| Tru^n | 1. Xuống. | Tru^n ccư^: Xuống dốc. Tru^n hlăm bblăng: Xuống hầm. Tru^n ti aseh: Xuống ngựa. Êdeh tru^n klu^t: Xe xuống dốc. Tru^n ti kri^ng êa ksi^: Xuôngs vùng biển. |
|  | 2. Sa sút, sút kém, xuống cấp. | Hro^ tru^n hlăm knuih jăk klei bhiăn hdi^p: Sa sút phẩm chất đạo đức. Hriăm’ar tru^n hro^: Học hành sút kém. |
| Tru^n ba | Đem xuống, mang xuống. |  |
| Tru^n hriê | Giáng sinh. |  |
| Tru^t | Đẩy, chống. | Tru^t êdeh đi^ kngư: Đảy xe lên dốc. Tru^t êdeh êmô: Đẩy xe bò. Tru^t giê: Đẩy gậy. |
| Tru^t hdui | Co giãn, lên xuống. | Hdră bruă tru^t hdui: Kế hoạch co giãn |
| Trưng | Lán, chòi. | Ngă trưng: Làm lán. Sun hlăm trưng: Ngồi trong lán. |
| Trưng | Quỳ xuống. | Êman trưng: Voi quỳ xuống. |
| Trưng ênưh | Nhà cửa. | Mko^ mdơ^ng trưng ênưh: Xây dựng nhà cửa. |
| Tu | Mai, mu, cái mai, cái mu. | Tu krua: Mai rùa. Tu krua khăng snăk: Mai rùa rất cứng |
| Tuah | Vục, múc, xới. | Tuah djăt bo^ dua thu^ng êa: Vục đầy hai thùng nước. Mă cchiên gư^ tuah êsei huă: Lấy bát xới cơm |
| Tuah | 1. Múc, xới. | Tuah êa: Múc nước. Huă grăp bliư^ tlâo bbăng tuah: Ăn mỗi bữa ba lượt xới. |
|  | 2. Nhủi, xúc. | Nao tuah hdang hlăm êa ênao: Đi nhủi con tôm ở đàm. Tuah hdang: Xúc tép. |
|  | 3. Vớt, hớt. | Tuah kbhoh: Hớt bọt. Tuah rơ^k krip: Vớt bèo. Tuah êđai kan: Hớt cá bột. |
| Tuah tuh | Hất. | Yua pel tuah lăn boh tâo ti êlan: Dùng xẻng hất đất đá ở đường. |
| Tual | Khoanh, khuyên. | Mă giê ccih tuah anôh soh: Lấy bút khoanh tròn chỗ sai. |
| Tuang | Chăng, giăng. | Tuang klei: Chăng dây. Wăk wai tuang hruh: Con nhện giăng tơ |
| Tuăk | 1. Móc. | Êruê tuăk ti ao: Gai móc rách áo. Tuăk cchiăm len: Móc khăn len. |
|  | 2. Thêu. | Tuăk anăn ti ao: Thêu tên vào áo. Mrai tuăk: Chỉ thêu. |
| Tuăk kđiêng | Ngoặc tay. | Tuăk kđiêng bi lông: Ngoắc tay thi đua. Amâo jho^ng tuăk: Không dám ngoặc tay. |
| Tuăng tuăng | Đùng đùng. | Ênai phao tuăng tuăng: Tiếng súng đùng đùng. |
| Tuăp | Trúng phóc. | Mnu^ ccoh tuăp: Gà mổ trúng phóc |
| Tuăr | Phập. | Djo^ tuăr ti ana kram: Ttrúng phập vào thân tre. Mta dho^ng koh hmư^ tuăr: Lưỡi dao chém đánh phập. |
| Tuăt tuăt | Loắt choắt. | Điêt biêr tuăt tuăt: Nhỏ bé loắt choắt. Hđeh điêt tuăt tuăt: Chú bé loắt choắt. |
| Tucc | Châm. | Tucc pui: Châm lửa. Treh pui tucc kđen: Đánh diêm để châm đèn. Tucc pui ccuh hma: Châm lửa đốt rẫy. |
| Tucc | 1. Cụt, tiệt, tuyệt, hết, cùng. | Mblah bi tucc djuê phung plah mmiă: Đánh cho tiệt lào xâm lược. Tăm tucc khar êlan bbă kkiêng: Bị tuyệt đường sinh đẻ. Tucc êlan: Cụt đường. |
|  | 2. Thuộc. | Hriăm tucc:Học thuộc. Adei điêt tucc lu klei mmun^: Em bé thuộc nhiều bài hát. |
| Tucc ênue^ | Chí lí, hết nhẽ. | Klei mtăn tucc ênue^: Lời khuyên chí lí. |
| Tucc rơ răk | Thuộc làu. | Tucc rơ răk klei hriăm: Thuộc làu bài học. |
| Tucc rơ ru^k răk | Thuộc làu làu. |  |
| Tuê | Khách. | Sang kâo mâo tuê: Nhà tôi có khách. Tu^ drông tuê: Tiếp khách. Adu^ tuê: Phòng khách. Êlâo tuê êdei mưng: Trước là khách sau là quen. |
| Tuê êgar | Khách khứa. | Tuê êgar truh kơ bbuôn: Khách khứa đến làng. |
| Tuê hiu cchưn | Khách du lịch. |  |
| Tuê yuôm | Thượng khách. | Tu^ drông mse^ si tuê yuôm: Đón tiếp như thượng khách. |
| Tuêh | 1. Vét. | Tuêh mliêt go^ êsei: Vét sạch nồi cơm. |
|  | 2. Lóc, vạc. | Tuêh mtlaih klang dưm mdê sa anôk: Lóc xương bỏ riêng ra một nơi. |
| Tuh | 1. Đổ, trút. | Tuh mdiê hlăm bro^ng: Đổ thóc vào bồ. Tuh djah: Đổ rác. |
|  | 2. Đúc. | Tuh bê tông: Đúc bê tông. Tuh go^: Đúc nồi. |
|  | 3. Lột. | Ariêng tuh suôr: Cua lột vỏ. Ala tuh suôr: Rắn lột da. |
| Tuh | Phai. | Mnal tăm tuh tăm tuh êa: Vải bị phai màu. |
| Tuh jia | Đóng thuế. |  |
| Tuh lăn | Cúng thần đất. |  |
| Tuh mjing | Luyện, tôi luyện. | Tuh mjing msei: Luyện sắt. |
| Tuh tia | Chế tạo, tạo nên. | Tuh tia măi ngă pưk hma: Chế tạo máy công cụ. |
| Tuh tưh | Hợm, hợm hĩnh, tự mãn. | Ka mdro^ng leh tuh tưh: Chưa giàu đã hợm. Đăm kyua klei dưi hlo^ng ngă he^ tuh tưh: Khong nên vì thắng lợi mà tự mãn. |
| Tui | 1.Theo. | Tio^ tui: Đuổi theo. Nao tui: Đi theo. Hlue klu^cc pui, tui bbơ^ng mnga: Theo đóm ăn tàn. |
|  | 2.Nhại, bắt chước, noi theo. | Tui mđưh đo^k blu^: Nhại giọng. Tui knhuah bbi^ng găp: Noi theo bạn bè. Phung hđeh khăng tui hlue mnuih mnuih pro^ng: Trẻ con hay bắt chước người lớn. |
| Tui | Chiộc, chuộc lại. | tui wi^t lo^ hma: Chuộc lại ruộng. |
| Tui ccih | Chép, viết lại. | Tui ccih klei hriăm: Chép bài học. Amâo dưi tui ccih klei ngă bbi^ng găp:Không nên chép bài của bạn. |
| Tui dlăng | Dòm, ngó, theo nhìn. | Phung kne^ tui dlăng nanao: Kẻ cắp luôn dòm ngó. |
| Tui duah | Tìm kiếm, tìm hiểu. | Tui duah klei mrâo mrang: Tìm hiểu tin tức. Tui duah mnơ^ng bbơ^ng huă: Tìm kiếm thức ăn. |
| Tui hluê | Bắt chước. | Tui hluê ami^ ama: Bắt chước mẹ cha. |
| Tui hlue ho^ng | Tỉ lệ thuận. |  |
| Tui hluê | Do, tùy. | bruă anei tui hluê ih: Việc này là tùy anh. |
| Tui hriăm | Học hỏi, theo học. | Gi^r kri^r tui hriăm kơ bbi^ng găp: Chịu khó học hỏi bạn bè. |
| Tui kluôm dhuôm | Rập khuôn, cứng nhắc, máy. Móc. | Tu^ yua tui Kluôm dhuôm: Áp dụng máy móc. Tui kluôm dhuôm hluê si mnuih mdê: Rập khuôn theo người khác. |
| Tui kru | Theo dấu vết. |  |
| Tui mđưh | Nhại. | Tui mđưh đo^k blu^ soh: Nhái giọng nói sai. |
| Tui ngă | Đóng, sắm vai. | Tui ngă mnuih phu^n: Đóng vai chính. |
| Tui si | Giống như, theo như. | Ngă tui si n^u lacc: Làm giống như nó nói. |
| Tui tio^ | Đuổi. | Tui tio^ hmao êdeh êlâo: Đuổi kịp xe đi trước. |
| Tui tluôn | Kế tục, đi theo, tiếp bước, tiếp theo. | Tui tluôn klei bruă aduôn anê: Kế tục sự nghiệp của ông bà. Tui tluôn anăn: tiếp theo đó. Kdrê^cc tui tluôn mơ^ng hdră thar: Phần tiếp theo của chương trình. |
| Tuicc | Kết thúc. | Tuicc klei yăl dliê: Kết thúc câu chuyện. Tuicc klei mblah ngă: Kết thúc cuộc chiến tranh. |
| Tuicc ai | Tắt thở. |  |
| Tuicc djuê | Tiệt nòi, tuyệt chủng. |  |
| Tuicc hnơ^ng | Tối thiểu, mức cuối. | Hro^ng mtru^n tơl tuicc hnơ^ng: giảm đến mức tối thiểu. |
| Tuicc raih | Làu, thuộc làu. | Hriăm tuicc raih mơ^ng ko^ truh ri tluôn klei mnun^:Học thuộc làu thừ đầu đến cuối bài hát. |
| Tuicc ruê^ | Kết cục, kết thúc. | Tuicc ruê^ kăn lo^ mâo klei lei: Kết cục không ra gì. |
| Tuit | Véo, nhéo. | Tuit miêng: Véo má. Tuit he^ n^u sa bliư^ ruă hiêt: Véo cho nó một cái thật đau. |
| Tui^ | Bịch. | Le^ tui^ ti lăn: Rớt bịch xuống đất. |
| Tui^cc | Châm. | Mă pui tui^cc kđen: Lấy lửa châm đèn. |
| Tuk | Vầu, cây vầu. |  |
| Tuk knă | Thổi nấu. | Tuk knă sa bliư^ êsei kơ tue: Thổi nấu mọt bữa ăn cho khách. |
| Tum | 1. Chòi. | Tum gak: Chòi canh. Tum hâo hưn: chòi phát thanh. Tum ksiêm dlăng: Đài quan sát |
|  | 2. Lán, trại. | Koh kyâo ngă tum: Chặt cây làm lán. tum mnia: Lều chợ. Phung hdeh mdơ^ng tum hlăp ti djiêu hang êa: Thiếu nhi cắm trại bên bờ suối. |
|  | 3. Túp, ăn, nóc. | Sa tum pưk hlang: Một túp lều tranh. |
| Tum | Kì đà, con kì đà. |  |
| Tung | Gian. | Sang tlâo tung: Nhà ba gian |
| Tung gah | Gian trước. |  |
| Tung mniê | Gian giữa (dành cho phụ nữ ngồi uống rượu). |  |
| Tuôm găn | Từng trải. | Sa ccô mnuih tuôm găn: Một người từng trải. |
| Tuôm | 1. Gặp, gặp gỡ. | Tuôm ho^ng mnuih kral êlan: Gặp người quen giữa đường.Đuê^ hiu tuôm ho^ng hjan: Đi chơi gặp mưa. Tuôm ho^ng roh: Gặp địch. Bi tuôm ho^ng găp djuê:Gặp gỡ họ hàng. |
|  | 2. Liên quan, dính dáng. | Bruă anei amâo tuôm ho^ng ih ôh!: Việc này không liên quan gì đến anh! |
|  | 3. Từng, từng có. | Kâo tuôm hriê leh ti anei: Tôi đã từng đến đây. |
| Tuôm bbô^ | Gặp mặt. | Tuôm bbô^ sô^ ală: Mặt giáp mặt. |
| Tuôm ho^ng bbri | Bắt gặp. |  |
| Tuôp | 1. Rịt, đắp. | Tuôp hăt ti anôk êka: Rịt thuốc vào vết thương. |
|  | 2. Ghép. | Sang tur ho^ng mdhă tuôp: Nhà sàn bằng ván ghép. |
| Tuôr | Con quay. |  |
| Tuôr | Ốc, con ốc. | Mă tuôr: Bắt ốc. Tu^k tuôr: Luộc ốc. |
| Tuôr | 1. Qua. | Tuôr kdrông: Qua cầu. |
|  | 2. Vòng, lượt. | Truh tuôr ayo^ng leh: Đến lược anh rồi. |
| Tuôt | Núm, nút. | Tuôr mmông: Núm đồng hồ. Ktit tuôt mdar, bi mdjo^ tiwi: Vặn nút điều chỉnh tivi. |
| Tur | 1. Đáy. | Tur hip: Đáy hòm. Aji^k dôk ti tur kbăng êa: Ếch ngồi đáy giếng. Tur êa krông: Đáy sông. |
|  | 2. Nền. | Tur sang: Nền nhà. Mbu^ tur mđi^ kđun: Đắp nền xây móng. |
| Tur êda sang | Trần nhà. |  |
| Tut | Tầm gửi, cây tầm gửi. |  |
| Tut hut | Giúi, giúi giụi. | Êbuh tut hut: Ngã giúi giụi |
| Tu^ | Chịu, đồng ý. | Bbri^k tu^ ho^ng pui: Gạch chịu lửa. Amâo tu^ dôk gu^ kwang anôk: Không chịu ngồi một chỗ. |
| Tu^ | Ích, có ích, có lợi. | Mnuih tu^: Con người có ích. Djuê cci^m tu^: Loài chim có ích |
| Tu^ cciăng | Ưng thuận, đồng ý. |  |
| Tu^ drông | Đón tiếp, tiếp đón. | Tu^ drông êpul bi ala: Đón tiếp đoàn đại biểu. Tu^ drông ktơi hơi: Đón tiếp lạnh nhạt. tu^ drông cchah cchacc: Đón tiếp niềm nở. |
| Tu^ dưn | Có ích, có lợi, bổ ích. | Klei hriăm tu^ dưn: Bài học bổ ích. Mnuihtu^ dưn: Người có ích. Klei kcce^ tu^ dưn: Ý kiến có ích. Tu^ dưn kơ lăn êa: Lợi ích cho đất nước. Amâo mâo tu^ dưn ôh: Không ích lợi gì. |
| Tu^ hlue | Hưởng ứng. | Tu^ hlue asăp iêu mthưr: Hưởng ứng lời kêu gọi. Mâo lu mnuih tu^ hlue: Có nhiều người hưởng ứng. |
| Tu^ jing | Thành công. | H’ê^cc hmưi klei tu^ mơ^ng anôk kbbi^n!: Chúc mừng thành công của hội nghị! |
| Tu^ kơ leh | Xoàng xĩnh, giản đơn. | Ccu^t h’ô tu^ kơ leh: Ăn mặt xoàng xĩnh. |
| Tu^ kriê | Tiếp quản. | Li^ng k’han hriê tu^ kriê tu^ bbuôn phu^n: Bộ đội về tiếp qianr thủ đô. Tu6 kriê sang mai^: Tiếp quản nhà máy. |
| Tu^ mă | Tiếp nhận. | Tu^ mă mnơ^ng dhơ^ng dru myơr: Tiếp nhận hàng hóa viện trợ. |
| Tu^ ư | Công nhận. |  |
| Tu^ ư | 1. Công nhận, thừa nhận, thú nhận. | Tu^ư s’ai klei ănn jing djo^: Công nhận điều đó là đúng. Tu^ ư klei kbbah soh pô: Thừa nhận khuyết điểm của mình. Tu^ ư klei soh: Thú nhận tội lỗi. |
|  | 2. Ưng thuận, thỏa thuận. đồng ý. | Bi tu^ ư kơ hruê mmông kbbi^n: Thỏa thuận về ngày giờ họp. Cchi^ mnơ^ng ho^ng ênoh bi tu^ ư: Bán ahngf theo giá thỏa thuận. |
| Tu^ yap | Thừa nhận, công nhận. | Tu^ yap hnơ^ng mơ^ng mniê kmiê: Thừa nhận khả năng to lớn của phụ nữ. |
| Tu^ yuôm | Thiêng liêng. | Bruă ccua tu^ yuôm: Nghĩa vụ thiêng liêng. |
| Tu^cc kru^cc | Khật khưỡng, khập khiễng. | Êbat tu^icc kruicc: Bước đi khập khiễng. |
| Tu^k | Đấm, thụi. | Tu^k ti ro^ng: Đấm vào lưng. Tu^k ti đah da dua tlâo bliư^: Thụi vào ngực mấy quả. Tu^k bbăng bhă đuh đuh: Đấm cửa rầm rầm. |
| Tu^k | Nấu, đun. | Tu^k djam: Nấu canh. Tu^k êa: Nấu nước. Tu^k knă ho^ng êa pui êlưih hi^n tu^k knă ho^ng djuh: Đun dầu tiện hơn đun củi. Êa leh tu^k hlơr: Nước đã đun sôi. |
| Tu^k mrui | Bọ nhỏ, con bọ nhỏ. |  |
| Tu^k mru^k | Kẻng. | Tông tu^k mu^k mjan hưm: Đánh kẻnh báo động. Tông tu^k mru^k tăm hlô dliê: Đánh kẻnh đuổi thú rừng ăn lúa. |
| Tu^k knă | Nấu nướng. | Hlăk hlê tu^k knă sang pui: Đang nấu nướng dưới bếp. Do^ yua tu^k knă: Đồ dùng nấu nướng. |
| Tu^k riă | Ninh, hầm. | Tu^k riă klang: Ninh xương. |
| Tu^k tu^l | 1. Mù mịt, lù mù. | Bbhu^l tu^k tu^l: Bụi mù mịt. |
|  | 2. Mụ, mụ mẫm. | Hdơr wi^t tu^k tu^l asei mlei: Nhớ đến mụ mẫm cả người. |
| Tu^l | Húc. | Êmô tu^l: Bò húc. |
| Tu^l | 1. Cộc, cụt. | Kram tu^l: Tre cụt |
|  | 2.Gàn, cùn, liều, mù quáng. | Knhuah khăng tu^: Tính hay gàn. Mgăl tu^l: Lí sự cùn. Ngă tu^l: Làm liều. Klei ngă tu^l: Hành động mù quáng. |
|  | 3. Tục, thô, phàm, bậy bạ. | Blu^ tu^l: Nói tục. Bbơ^ng tu^l: Ăn phàm. |
| Tu^l tăl | Thô tháp. | Asei mlei tu^l tăl: Thân hình thô tháp. |
| Tu^m | Phồng lên. | Bo^k tu^m: Sưng phống lên. |
| Tu^n | Ấn. | Tu^n bi hroh ti gu^: Ấn cho tụt xuống. |
| Tu^n tăn | Ấn(chắc xuống). |  |
| tu^ng klu^ng | Lăn lộn, lăn lóc.. | Tu^ng klu^ng ti lăn dhăn bbông: Lăn lộn dưới đất ăn vạ |
| Tu^ng lu^ng | Lăn. | Tu^ng lu^ng kyâo tru^n jơ^ng kbuôn: Lăn gỗ xuống chân đồi. |
| Tu^p | Phập. | Koh tu^h ti kram: Chém phập vào cây tre. |
| Tu^r | Bứa. | Ana tu^r: Cây bứa. Boh tu^r: Quả bứa. |
| Tu^r | Đấm (mạnh). |  |
| Tu^t | Đốt. | Tu^k kđiêng kngan: Đốt ngón tay. Tu^t alê: Đốt tre. |
| Tư hrư | Thoai thoải. | Tru^n dhu^ng tư hrư: Xuống dốc thoai thoải. |
| Tưt | Muộn, trễ. | Bruă sui tưt: Việc lâu muộn. |
| Tưt bbhưt | Nhỏ giọt, dần dà. | Cchi^ mnơ^ng hlue knhuah tưt bbhưt: Bán hàng theo lối nhỏ giọt. |
| Tưp | 1. Lây, truyền nhiễm. | Klei ruă tưp: Bệnh lây: Tăm tưp klei ruă hnăk: Bị lây bệnh lao |
|  | 2. Chịu. | Tưp knuih jăk: Chịu ảnh hưởng tốt. |
| Tưp kman | Nhiễm trùng. | Gru êka tăm tưp kman: Vết thương bị nhiễm trùng |
| Tưp lar | Lây lan, lan truyền. | Klei ruă tưp lar djăp anôk: Bệnh lây lan khắp nơi |
| Tưt | Nhỏ giọt. |  |
| Tư^ | Nhích. | Tư^ kơ dlông: Nhích lên trên. |
| Tư^ bbrư^ | Dần dần, dần dà, nhúc nhích. | Djiê tư^ bbrư^ amâo lo^ brưih: Chết dần chết mòn. Mdlưh rai tư^ bbrư^: Phá hoại dần dần |
| Tư^r tư^r | Ầm ầm. | Grăm kmlă tư^r tư^r: Sấm sét ầm ầm. |
| Ttu^n | Nòng nọc, con nòng nọc. |  |