写真の２

111402 Situation: 写真を撮ってあげる。

旅行者:Xin chào.

Hello.

こんにちは。

A：Xin chào.

Hello.

こんにちは。

旅行者:Tôi chụp ảnh các bạn được không ạ?

Shall I take a picture of you guys?

あなたたちの写真を撮りましょうか？

A：Cảm ơn bạn.

 　　Thank you.

 　　ありがとうございます。

旅行者:Bạn đã sẵn sàng chưa?

 　　Are you ready?

 　　準備はいいですか？

A：Tôi đã sẵn sàng.

I am ready.

いいです。

旅行者:Một hai ba. Tôi có nên chụp ảnh khác không?

Say cheese. Shall I take another picture?

はい、チーズ。もう一枚撮りましょうか？

A：Vâng, làm ơn.

Yes, please.

はい、お願いします。

旅行者:Tôi nghĩ rằng tấm này đẹp.

I think this one is good.

これは良く撮れていると思います。

A：Cảm ơn bạn!

Thank you!

ありがとうございます！

旅行者:Không có gì. Chúc một ngày tốt lành!

You’re welcome. Have a nice day!

どういたしまして。良い一日を！