家族、親類

家族 Gia đình

ông nội　grandfather　父方の祖父

bà nội　grandmother　父方の祖母

ông ngoại　grandfather　母方の祖父

bà ngoại　grandmother　母方の祖母

bố, cha, ba　father　父

mẹ, má　mother　母

anh trai　older brother　兄

chị gái　older sister　姉

em trai　younger brother　弟

em gái　younger brother　妹

親類 Người thân

bác　uncle　父の兄

chú　uncle　父の弟

cô　aunt　父の姉妹

cậu　uncle　母の兄弟

dì　aunt　母の姉妹

anh họ　cousin　年上の男のいとこ

chị họ　cousin　年上の女のいとこ

em họ　cousin　年下の男のいとこ

em họ　cousin　年下の女のいとこ

会話

A: Nhà bạn có bao nhiêu người?

　　How many family members do you have?

 ご家族は何人ですか。

B: Gia đình tôi có 7 người.

　　My family has 7 people.

 7人家族です。

A: Bạn có bao nhiêu anh chị em?

　　How many brothers and sisters do you have?

 何人兄弟姉妹ですか。

B: Tôi có ba anh chị em.

　　I have three brothers and sisters.

 3人兄弟姉妹です。