ベトナム語の旅行会話

ショッピング4

Situation お土産店で

旅行者：

Cho hỏi tính tiền ở đâu?

すみません。レジはどこですか？

Excuse me. Where is the cashier?

店員：

Ở đằng kia ạ. Bạn có thấy bảng hiệu thu ngân ở đó không?

Over there. Can you see the cashier sign there?

あちらです。あそこにキャッシャーと書いてあるサインが見えますか？

旅行者：

À, vâng. Cảm ơn.

Ah, yes. Thank you.

ああ、はい。ありがとうございます。

【 at the cashier】

店員：

Cảm ơn. Tổng công là 500.000 đồng ạ.

Thank you. Your total is 500,000 dong.

ありがとうございます。合計で500,000 ドンです。

旅行者：

Vâng. Xin lổi. Tôi có thể thanh toán bằng Yên Nhật không?

I see. Can I pay in Japanese Yen.

分かりました。日本円で支払えますか？

店員：

Xin lõi! Chúng tôi không chấp nhận Yên Nhật.

Sorry. We do not accept Japanese Yen.

すみません。日本円は扱っていません。

旅行者：

Vây à! Bên mình có chấp nhận thẻ VISA không?

Hmmm. Do you accept this VSA card?

うーん。このVISAカードは使えますか？

店員：

Có thể ạ!

Yes, we do.

はい。使えます。

旅行者：

Được rỗi. Của bạn đây.

All right, here you are.

わかりました。ではこれです。

店員：

Cảm ơn bạn.

Thank you.

ありがとうございます。