340 観光スポット

1

旅行者 ：Chỗ đó là gì vậy?

What is this?

これは何ですか。（建物を指さして）

ベトナム人 ：Đây là ga Hà Nội.

It is Hanoi station.

ハノイ駅です。

2

旅行者 ：Tòa nhà kia là gì?

What is that building?

あの建物は何ですか。

ベトナム人 ：Nhà hát lớn Hà Nội.

Hanoi Poera House.

ハノイオペラハウスです。

3

旅行者 ：Ngôi nhà này được xây từ bao giờ?

When was this built?

これはいつ建てられたものですか。

ベトナム人 ：Nó được xây dựng vào năm 1911.

It build in 1911.

1911年に建てられました。

4

旅行者 ：Ngôi chùa kia tên là gì?

What is the name of that temple?

あの寺院は何と言う名前ですか。

ベトナム人 ：Là chùa Một Cột.

It ís One Pillar Pagoda.

一柱寺です。

5

旅行者 ：Có được vào trong chùa không?

Can we get in the temple?

寺院の中に入りことができますか。

ベトナム人 ：Vào được ạ.

You can tour.

入れます。

6

旅行者 ：Vé vào cửa bao nhiêu tiền?

How much is the admisson.

入場料はいくらですか。

ベトナム人 ：Vé miễn phí.

Admission is free.

入場は無料です。

7

旅行者 ：Bạn có tờ giới thiệu về bảo tàng không?

Do you have a brochure for this museum?

この博物館のパンフレットはありますか？

ベトナム人 ：Cái này là miễn phị.

This is free.

これは無料です。

8

旅行者 ：Cái này dùng để làm gì?

What is this for?

これは何に使うのですか。

ベトナム人 ：Đây là một vật trang trí cũ.

This is an old ornament.

これは昔の装飾品です。

9

旅行者 ：Nhà vệ sinh ở đâu?

Where is the restroom?

トイレはどこですか

ベトナム人 ：Cô đi thẳng đường này.

You go straight this way.

ここをまっすぐです。

10

旅行者 ：Tôi muốn đi nhờ nhà vệ sinh.

May I use the restroom?

ちょっとトイレをお借りしたいのですが。

ベトナム人 ：Nhà vệ sinh nằm bên trái.

The toilet is on the left.

トイレは左側です。

11

旅行者 ：Có chỗ nghỉ giải lao không?

Is there somewhere I can take a break?

休憩所はありますか。

ベトナム人 ：Khu vực nghỉ ngơi ở ngay đó.

The rest area is right there.

休憩所はすぐそこです。

12

旅行者 ：Cửa ra ở đâu?

Where is the exit?

出口はどこですか。

ベトナム人 ：Cổng đó.

That gate.

あの門です。

13

旅行者 ：Tôi chụp hình có được không?

Can I take a picture?

写真を撮っていいですか？

ベトナム人 ：Có thể chụp ảnh.

Photos can be taken.

写真は撮影可能です

14

旅行者 ：Chụp ảnh ở đây có được không?

Can I take pictures here?

ここで写真を撮ってもいいですか。

ベトナム人 ：Xin lỗi. Anh không thể chụp ảnh.

I'm sorry. you can't take pictures.

すみません。写真は撮れません。

15

旅行者 ：Hãy chụp ảnh giúp tôi được không?

Could you please take my picture?

私の写真を撮っていただけませんか。

ベトナム人 ：Được thôi.

Okay.

はい。

16

旅行者 ：Chỉ cần ấn nút chụp.

Just push the shutter.

シャターを押すだけです。

ベトナム人 ：Ok.

Ok.

Ok.

17

旅行者 ：Vui lòng chụp dùm tôi một tấm khác.

Please get another one.

もう一枚撮ってください。

ベトナム人 ：Hãy cười lên.

Smile!

笑ってください。

18

旅行者 ：Hãy chụp ảnh với tôi được không?

Would you pose with me?

私と一緒に写真に入っていただけますか？

ベトナム人 ：Dạ được ạ.

I agree.

いいですよ。

19

旅行者 ：Tôi chụp ảnh anh có được không?

May I take your picture?

あなたの写真を撮ってもいいですか。

ベトナム人 ：Ok. Không sao.

Ok. it's fine.

OK。 大丈夫だよ。

20

旅行者 ：Hãy cười lên.

Smile!

笑ってください。

ベトナム人 ：Một hai ba.

Cheese!

チーズ