ベトナム語の副詞2 Trạng từ tiếng việt 2

副詞の練習＃130-2

頻度の副詞1

luôn いつも

Tôi luôn ăn Bánh Mì vào bữa sáng.

I always eat Bánh Mì for breakfast.

私はいつも朝食にバインミーを食べる。

thỉnh thoảng 時々

Tôi thỉnh thoảng ăn Bánh Mì vào bữa sáng.

I sometimes eat Bánh Mì for breakfast.

私は時々朝食にバインミーを食べる。

hiêm khi まれに

Tôi hiếm khi ăn Bánh Mì vào bữa sáng.

I rarely eat Bánh Mì for breakfast.

私はまれに朝食にバインミーを食べる。

không bao giờ けっして～ない

Tôi không bao giờ ăn Bánh Mì vào bữa sáng.

I never eat Bánh Mì for breakfast.

私は決して朝食にバインミーを食べない。

頻度の副詞2

mỗi tuần một lần 週に１度　once a week

Tôi đi bộ mỗi tuần một lần.

I go for walking once a week.

私は週1回ウオーキングをする。

hai lần một tuần 週に２度　twice a week

Tôi đi bộ hai lần một tuần.

I go for walking twice a week.

私は週２回ウオーキングをする。

ba lần một tuần 週に３度　three times a week

Tôi đi bộ ba lần một tuần.

I walk three time a week.

私は週３回ウオーキングをする。

bốn lần một tuần 週に4度　four timec a week

Tôi đi bộ bốn lần một tuần.

I go for walking four time a week.

私は週４回ウオーキングをする。

vào cuối tuần 週末に　on weekends

Tôi đi bộ vào cuối tuần.

I go for walking on weekends.

私は週末にウオーキングをする。

vào các ngày trong tuần 平日に　on weekdays

Tôi đi bộ vào các ngày trong tuần.

I go for walking on weekdays.

私は平日にウオーキングをする。

mỗi ngày 毎日　every day

Tôi đi bộ mỗi ngày.

I go for walking every day.

私は毎日ウオーキングをする。