330 街

1

 旅行者 : Tôi muốn đi tới ga

 I would like to go to the station.

 駅に行きたいのですが。

 ベトナム人: Nó ở xa đây lắm.

 It is far away.

 遠いです。

2

 旅行者 : Nhà ga cách đây bao nhiêu ki lô mét?

 How far is it to the station?

 駅までどれぐらい距離がありますか。

 ベトナム人: Cách đây khoảng 3 km.

 It is about 3 km from here.

 約３kmです。

3

 旅行者 : Đi bộ được không?

 Can I walk?

 徒歩で行けますか。

 ベトナム人: Nên đi bằng xe buýt.

 You should take a bú.

 バスに乗った方がいいですよ。

4

 旅行者 : Nhà hàng ở đâu?

 Where is the restaunrant?

 レストランはどこにありますか。

 ベトナム人: Nó ở bên phải của con phố này.

 It is on the right side of this street.

 この通りの右側です。

5

 旅行者 : Có gần không?

 Is it close?

 近いですか？

 ベトナム人: Hãy đi theo tôi.

 Please follow me.

 私について来てください。

6

 旅行者 : Tôi muốn đi khách sạn Asia.

 I want to go to Asia Hotel.

 アジアホテルへ行きたいのですが。

 ベトナム人: Vui lòng rẽ phải ở đó.

 Please turn right there.

 そこを右折してください。

7

 旅行者 : Đây là ở đâu?

 Where is here?

 ここはどこですか。（地図を広げて）

 ベトナム人: Nó ở đây.

 Here it is.

 ここです。（指さして）

8

 旅行者 : Tôi muổn đi chợ.

 I want to go to the market.

 市場に行きたいです。

 ベトナム人: Đi thẳng xuống con phố này.

 Straight down this street.

 この通りをまっすぐです。

9

 旅行者 : Đi bộ mất bao lâu thì tới?

 How long does it take to walk?

 歩いて何分ぐらいかかりますか。

 ベトナム人: 10 phút.

 It's 10 minutes.

 １０分です。

10

 旅行者 : Ở đây đông người thật.

 It's crowded.

 混雑していますね。

 ベトナム人: Ở đây luôn đông đúc.

 It's always crowded here.

 ここはいつも混んでいます。

11

 旅行者 : Nó phổ biến, phải không?

 It's popular, isn't it?

 人気があるのですね。

 ベトナム人: Nó cũng phổ biến với người nước ngoài.

 It is also popular with foreigners.

 外国人にも人気です。

12

 旅行者 : Hãy cho tôi đi nhờ?

 Mey I go through?

 ちょっと通してください。

 ベトナム人: Vui lòng đi ngang qua.

 Please pass by.

 どおぞ、お通りください。

13

 旅行者 : Ở đây có nhiều xe máy quá.

 There are many motorcycles.

 バイクが多いですね。

 ベトナム人: Việt Nam nổi tiếng với nhiều xe máy.

 Vietnam is famous for its many motorcycles.

 ベトナムはバイクが多いので有名です。

14

 旅行者 : Chỗ đó là nơi nào vậy?

 What is that?

 あれは何ですか。

 ベトナム人: À, nơi đó là đường sắt đô thị Hà Nội.

 It is Hanoi Metro station.

 ハノイの都市鉄道駅です。

15

 旅行者 : Khi nào chỗ này mở cửa?

 When is it open?

 いつ開通ですか。

 ベトナム人: Tôi không biết.

 I do not know.

 知りません。

16

 旅行者 : Tôi có thể bắt taxi ở đâu.

 Where can I catcha taxi?

 タクシーはどこで拾えますか。

 ベトナム人: Có bến đỗ taxi ở đằng kia.

 There's a taxi stop over there.

 あそこにタクシー乗り場があります。

17

 旅行者 : Hãy đi Văn Miếu nào.

 To Vãn Miếu, please.

 ブンビョウ（文廟）まで行ってください。

 ドライバー: Vâng.

 OK.

 はい。

18

 旅行者 : Mất bao lâu?

 How long does it take?

 どれぐらい時間がかかりますか。

 ドライバー: Khoảng 15 phút.

 About 15 minutes.

 約１５分です。

19

 旅行者 : Bao nhiêu tiền?

 How much is it?

 いくらですか。

 ドライバー: 200.000 đồng.

 It's 200,000 dong.

 200,000ドンです。

20

 旅行者 : Tôi gửi tiền đây.

 Here you are.

 （お金を渡しながら）はい、お金です。

 ドライバー: Vâng, đây là tiền thừa.

 Okay. It's a change.

 はい。おつりです。