乗り物

ベトナム語の基礎単語

vehicle

phương tiện giao thông

140-10

máy bay

　plane

　飛行機

Máy bay sẽ sớm cất cánh.

　The plane will take off soon.

　飛行機は間もなく離陸します。

xe tắc-xi

　taxi

　タクシー

Chúng tôi bắt xe tắc-xi đến sân bay.

　We take a taxi to the airport.

　私たちはタクシーで空港まで行きます。

xe buýt

　bus

　バス

Hôm nay tôi sẽ đi tham quan cả ngày bằng xe buýt.

　Today I will go sightseeing by bus for a day.

　今日私はバスで1日観光をします。

tàu thủy

　ship

　船

Chúng tôi sẽ tham quan Vịnh Hạ Long bằng tàu thủy.

　We will tour Halong Bay by ship.

　私たちは船でハロン湾を観光します。

xe lửa

tàu hỏa

　train

　列車

Ở Việt Nam hiếm khi thấy một chuyến xe lửa.

　It is rare to see a train in Vietnam.

　ベトナムで列車を見るのはまれです。

tàu điện ngầm

　subway

　地下鉄

Tàu điện ngầm của Việt Nam sẽ sớm khai trương.

　Vietnam's subway will open soon.

　ベトナムの地下鉄はもうすぐ開通するでしょう。

xe máy

xe mô-tô

　motorcycle

　オートバイ

Xe máy là phương tiện giao thông đặc trưng ở Việt Nam.

　Motorcycles are a typical means of transportation in Vietnam.

　ベトナムではオートバイが代表的は移動手段です。

xe đạp

　bicycle

　自転車

Một người phụ nữ lớn tuổi đang chất rất nhiều hành lý trên chiếc xe đạp của mình.

　An elderly woman is loading a lot of luggage on her bicycle.

　おばさんが自転車にいっぱい荷物を積んでいます。

xe xích lô

　cyclo

　シクロ

Xe xích-lô được sử dụng để chở khách du lịch.

　The cyclo is used by tourists.

　シクロは観光客に利用されています。

xe cảnh sát

　police car

　パトカー

Xe cảnh sát tuần tra trong thành phố.

　Police cars patrol the city.

　パトカーは街を巡回します。

xe cứu hỏa

　fire engine

　消防車

Xe cứu hỏa đang chạy với tốc độ cao.

　The fire engine is running at high speed.

　消防車は高速で走っています。

xe cấp cứu

xe cứu thương

　ambulance

　救急車

Hãy gọi xe cấp cứu.

　Please call an ambulance.

　救急車を呼んでください。

xe con

xe hơi

car

　車

Tôi lái xe con đi làm.

I drive my car to work.

私は車で働きに行きます。