0901 あいさつ

Situation: タクシー乗り場での会話

旅行者：

Xin chào.

 Hello.

 こんにちは。

ベトナム人：

Xin chào.

 Hello.

 こんにちは。

旅行者：

Bạn đang làm gì đấy.

 What are you doing.

 何をされていますか。

ベトナム人：

Tôi đang đợi một người bạn. Còn bạn đang làm gì vậy?

 Waiting for a friend. What are you doing too?

 友だちを待っています。そしてあなたは何をされていますか。

旅行者：

Tôi đang đợi taxi.

 I am waiting for a taxi.

 タクシーを待っています。

ベトナム人：

Bạn đi đâu.

 Where are you going.

 どこへ行かれますか。

旅行者：

Đó là một chuyến tham quan thành phố.

 It is a city tour.

 市内観光です。

ベトナム人：

Chúc bạn có một chuyến đi tốt đẹp.

 Have a nice trip.

 よいご旅行を。

旅行者：

Cảm ơn. Chào bạn. Thank you. Goodbye.

 ありがとうございます。さようなら。

ベトナム人：

Hãy đi mạnh giỏi nhé.

 Take care of yourself.

 お元気で。