時刻　時間

ベトナム語の基礎単語

Từ tiếng Việt cơ bản

Basic Vietnamese words

140-3

時 thời gian

1 giờ sáng　　một

2 giờ sáng　　hai

3 giờ sáng　　ba

4 giờ sáng　　bốn

5 giờ sáng　　năm

6 giờ sáng　　sáu

7 giờ sáng　　bảy

8 giờ sáng　　tám

9 giờ sáng　　chín

10 giờ sáng　　mười

11 giờ trưa　　mười một

12 giờ trưa　　mười hai

1 giờ chiều một

2 giờ chiều hai

3 giờ chiều ba

4 giờ chiều bơn

5 giờ chiều năm

6 giờ chiều sáu

7 giờ tối bảy

8 giờ tối tám

9 giờ tối chín

10 giờ tối mười

11 giờ đêm mưới mốt

12 giờ đêm mươi hai

時分 giờ và phút

6 giờ 30 phút sáng 6:30(six thirty) A.M. 午前6時30分

(sáu giờ ba mươi phút sáng)

6 giờ 30 sáng

(sáu giờ ba mươi sáng)

6 giờ 30

(sáu giờ ba mươi)

7 giờ 15 sáng 7:15 A.M. 午前7時15分

(bảy giờ mưới lăm sáng)

8 giờ sáng 8 A.M. 午前8時

(tám giờ sáng)

12 giờ trưa 12 P.M. 午後12時

(mưới hai giờ trưa)

1 giờ chiều 1 P.M. 午後1時

(một giờ chiều)

5 giờ chiều 5 P.M. 午後5時

(năm giờ chiều)

5 giờ 45 chiều 5:45 P.M. 午後5 時45分

(năm giờ bốn mưới năm chiều)

7 giờ 30 tối 7:30 P.M. 午後7時30分

(bảy giờ ba mươi tối)

11 giờ đêm 11 P.M. 午後11 時

(mưới một giờ đêm)

buởi sáng morning 午前

buởi trưa noom 正午

buởi chiếu afternoom 午後

buởi tối night 夜

sáng nay this morning 今朝

tối nay tonight 今夜

会話 cuộc nói chuyện

A: Mấy giờ rồi?

What time is it?

今何時ですか。

B: Bây giờ là 11 giờ 30 trưa.

It is 11:30 A.M.

午前11時30分です。

A: Bữa tối của bạn lúc mấy giờ?

What time is it for dinner?

何時に夕食ですか。

B: Lúc 7:30 tối.

It's 7:30 pm.

夜7時30分です。

A: Bạn định làm gì tối nay?

What are you going to do tonight?

今夜は何をしますか。

B: Tôi sẽ xem phim truyền hình trên TV.

I will watch a drama on TV.

TVでドラマを見ます。

**（撮影：2021.8.22.）**

Pronunciation instructor: MINA in Hanoi

　Phát âm của phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội

　Pronunciation by Vietnamese women in Hanoi

　ハノイのベトナム人女性の発音

YouTube: MINA with YOU

https://www.youtube.com/channel/UC5oyzn7EAgj66D4bmU6JMAw

Instagram: easyvietnamese

https://www.instagram.com/p/CE\_3Z5xp5JE/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link

#ベトナム語#時刻#時間#時

ベトナム語,時刻,時間,時