Vowels in /hVt/

**1. Tổng quan hệ thống ngữ âm tiếng Ta Ôi**

**1.1. Nguyên âm (vowels)**

**(-x-)**i, e, ê, u, o, ô, a, ư, ơ (í, é, ế, ú, ó, ố, ă, ứ, â); ia, iê, ưa, ươ, ua, oa, uô, ea, ơa, ơâ (iế, uố) và ee, ơơ, oo (eé, ơớ, oó**).**