320 自己紹介

1

旅行者 : Chào chị.

Hello.

こんにちは。

ベトナム人: Chào anh.

Hello.

こんにちは。

2

旅行者 : Rất vui được gặp chị.

Nice to meet you.

お会い出来てうれしいです。

ベトナム人: Tôi cũng rất vui được gặp anh.

Nice to meet you too.

私もお会い出来てうれしいです。

3

ベトナム人: Anh đến từ đâu?

Where are you from?

ご出身はどこですか。

旅行者 : Tôi đến từ Nhật Bản.

I'm from Japan.

日本から来ました。

4

ベトナム人: Chị tên là gì?

May I have your name?

あなたのお名前は？

旅行者 : Tôi tên là Vân.

My name is Vân.

私の名前はバンです。

5

ベトナム人: Anh bao nhiêu tuổi?

How old are you?

おいくつですか。

旅行者 : Tôi 35 tuổi.

I'm 35 years old.

私は35歳です。

6

ベトナム人: Anh làm nghề gị?

What do you do?

あなたの職業はなんですか？

旅行者 : Tôi là nhân viên công ty.

I'm an office worker.

私は会社員です。

7

ベトナム人: Anh có gia đình chưa?

Are you married?

あなたは結婚していますか？

旅行者 : Tôi có gia đình rồi.

Yes, I am.

はい、結婚しています。

8

ベトナム人: Gia đình anh có mấy người?

How many people in your family?

家族は何人ですか。

旅行者 : Ba người.

3 people.

3人です。

9

旅行者 : Sở thích của chị là gì?

What is your hobby?

あなたの趣味は何ですか。

ベトナム人: Sở thích của tôi là nghe nhạc.

I like listening to music.

私の趣味は音楽を聴くことです。

10

旅行者 : Chị đã từng đến Nhật bản chưa?

Have you ever been to Japan?

日本に来たことがありますか?

ベトナム人: Tôi chưa bao giờ đến Nhật Bản.

I have never been to Japan.

日本に行ったことがありません。

11

旅行者 : Hãy đến nhé.

I hope you can come.

ぜひ来てください。

ベトナム人: Tôi chắc chắn sẽ đến.

I definitely want to go.

ぜひ行きたいです。

12

ベトナム人: Bạn đang sống ở đâu?

Where do you live?

どこに住んでいますか。

旅行者 : Tôi đang sống ở Okaka.

I live in Osaka.

大阪に住んでいます。

13

ベトナム人: Bạn đến Việt Nam để làm gì?

What did you come to Vietnam for?

何をしにベトナムに来ましたか。

旅行者 : Tôi đi du lịch.

I am a tourist.

私は観光客です。

14

ベトナム人: Hà Nội thế nào?

How is Hanoi?

ハノイはどうですか。

旅行者 : Hà Nội đẹp.

Beautiful Hanoi.

ハノイはきれいです。

15

ベトナム人: Món ăn Việt Nam thế nào?

How about Vietnamese food?

ベトナムの料理などうですか。

旅行者 : Nó rất ngon. Tôi thích ăn phở bò.

It is very tasty. I love to eat beef pho.

とても美味しいです。牛肉フォーが好きです.

16

ベトナム人: Tiếng Việt thế nào?

How about Vietnamese?

ベトナム語はどうですか。

旅行者 : Tiếng Việt hơi khó.

Vietnamese is a bit difficult.

ベトナム語は少し難しいです。

17

ベトナム人: Anh nói được tiếng Việt không.

Can you speak Vietnamese?

ベトナム語は話せますか？

旅行者 : Tôi có thể nói một chút tiếng Việt.

I can speak a little Vietnamese.

私はベトナム語が少し話せます。

18

ベトナム人: Bây giờ anh đi đâu?

Where are you going?

これからどちらへ行かれるのですか。

旅行者 : Tôi sẽ đi thành phố Hồ chí Minh.

I am going to Hồ chí Minh.

ホーチミンに行きます。

19

ベトナム人: Anh ở đâu?

Where are you staying?

どこに滞在しますか。

旅行者 : Tôi ở Khách sạn Asia.

I'll be staying at the Asia Hotel.

アジアホテルに泊まります。

20

ベトナム人: Khi nào Anh về nhật Bản?

When will you return to Japan?

いつ日本に帰りますか？

旅行者 : Tôi sẽ về Nhật Bản sau 3 ngày.

I will be back in Japan in 3 days.

3日後に日本へ帰ります。