ベトナム語の基礎単語

Từ tiếng Việt cơ bản

Basic Vietnamese words

曜日　Các ngày trong tuần　#140-2

ベトナム語では日曜日はChủ nhật 漢字で書くと「主日」。

月曜日～土曜日を第二～第七を意味する言葉 (Thứ Hai ～ Thứ Bảy) で表します。

Các ngày trong tuần　 days of week　曜日

chủ nhật Sunday 日曜日

thứ hai Monday 月曜日

thứ ba Tuesday 火曜日

thứ tư Wennesday 水曜日

bốnではない

thứ năm Thursday 木曜日

thứ sáu Friday 金曜日

thứ bảy Saturday 土曜日

tuần week 週

tuần này this week 今週

tuần trước last week 先週

tuần sau next week 来週

1 tuần　1 week　１週間

1 tuần trước　1 week ago　１週間前

1 tuần sau　1 week later　１週間後

ngày thường weekday 平日

cuối tuần weekend 週末

ngày lễ holiday 祝日

cuộc nói chuyện　 conversation　会話

A: Hôm nay là thứ mấy?

　　What day is it today?

今日は何曜日ですか。

B: Hôm nay là thứ ba.

　　It's Tuesday.

火曜日です。

A: Cửa hàng nghỉ định kỳ vào thứ mấy?

What day is the store closed?

お店の定休日は何曜日ですか？

B: Thứ Năm hàng tuần.

　　It's Thursday.

木曜日です。

A: Bạn có đi chơi vào cuối tuần không?

　　Do you go out on weekends?

週末は外出しますか。

B: Có, tôi đi mua sắm.

　　Yes. I'm going shopping.

はい。買い物に行きます。