1411写真現在

Cái này là ảnh du lịch Việt Nam.

This is a Vietnam travel photo.

これはベトナム旅行の写真です。

Cái này không phải là ảnh du lịch Việt Nam.

This is not a Vietnam travel photo.

これはベトナム旅行の写真ではあいません。

Ảnh này đẹp quá.

This photo is beautiful.

この写真は美しいです。

Ảnh này không đẹp.

This photo is not beautiful.

この写真は美しくありません。

Tôi chụp ảnh công viên này.

I take pictures of this park.

私はこの公園の写真を撮ります。

Tôi không chụp ảnh công viên này.

I do not take pictures of this park.

私はこの公園の写真を撮りません。

Cái này có phải là ảnh du lịch Việt Nam không?

Is this a Vietnam tourist photo?

これはベトナム旅行の写真ですか？

Vâng, cái này là ảnh du lịch Việt Nam.

Yes, this is a Vietnam travel photo.

はい、これはベトナム旅行の写真です。

Không, cái này không phải là ảnh du lịch Việt Nam.

No, this is not a Vietnam tourist photo.

いいえ、これはベトナム旅行の写真ではありません。

Ảnh này có mờ không?

Is this photo blurry?

この写真はぼやけていますか？

Ừ, ảnh này mờ.

Yes, this photo is blurry.

はい、この写真はぼやけています。

Không, ảnh này không mờ.

No, this photo is not blurry.

いいえ、この写真はぼやけていません。

Anh có chụp ảnh công viên này không?

Do you take photos of this park?

あなたはこの公園の写真を撮りますか？

Có, tôi chụp.

Yes, I do.

はい、撮ります。

Không, tôi không chụp.

No, I do not.

いいえ、撮りません。

Bạn chụp ảnh ở đâu?

Where do you take photos?

あなたはどこで写真を撮りますか？

Tôi chụp ảnh ở công viên này.

I take pictures of this park.

私はこの公園の写真を撮ります。

Ai chụp ảnh công viên này?

Who takes photos of this park?

誰がこの公園の写真を撮りますか。

Tôi chụp ảnh công viên này.

I take photos of this park.

私がこの公園の写真を撮ります。

Bạn chụp ảnh công viên này khi nào?

When do you take photos of this park?

あなたはこの公園の写真をいつ撮りますか？

Tôi chụp ảnh công viên này vào buổi sáng.

I take photos of this park in the morning.

私は朝この公園の写真を撮ります。