日付 年 月 日

ベトナム語の基礎単語

Từ tiếng Việt cơ bản

Basic Vietnamese words

140-4

日付 | 日 | 月 | 年

ベトナム語の基礎単語 |

Từ tiếng Việt cơ bản |

Basic Vietnamese words |

140-4

Ngày　日

**Ngày** 1　 Ngày một　１日

**Ngày** 2　 Ngày hai　２日

**Ngày 3**　 Ngày ba　３日

**Ngày 4**　 **Ngày bốn**　４日

**Ngày** 5　 **Ngày năm**　５日

**Ngày** 6　 **Ngày sáu**　６日

**Ngày** 7　 Ngày bảy　７日

**Ngày** 8　 Ngày tám　８日

**Ngày** 9　 Ngày chín　９日

**Ngày** 10 Ngày mười　１０日

**Ngày** 11 Ngày mười một　１１日

**Ngày** 12 Ngày mười hai　１２日

**Ngày** 13 Ngày mười ba　１３日

**Ngày** 14 Ngày mười bốn　１４日

　（tưはめったに使われない）

**Ngày** 15 Ngày mười lăm　１５日

　**「Năm」→「lăm」** と変化

**Ngày** 16 Ngày mười sáu　１６日

**Ngày** 17 Ngày mười bảy　１７日

**Ngày** 18 Ngày mười tám　１８日

**Ngày** 19 Ngày mười chín　１９日

**Ngày** 20 Ngày hai mươi　２０日

　**「mười」→「mươi」** に変化

**Ngày** 21 Ngày hai mươi mốt　２１日

**「một」→「mốt」** に変化

**Ngày** 22 Ngày hai mươi hai　２２日

**Ngày** 23 Ngày hai mươi ba　２３日

**Ngày** 24 Ngày hai mươi tư 　２４日

**Ngày** 25 Ngày hai mươi lăm　２５日

**Ngày** 26 Ngày hai mươi sáu　２６日

**Ngày** 27 Ngày hai mươi bảy　２７日

**Ngày** 28 Ngày hai mươi tám　２８日

**Ngày** 29 Ngày hai mươi chín　２９日

**Ngày** 30 Ngày ba mươi　３０日

**Ngày** 31 Ngày ba mươi mốt　３１日

Tháng　月

Tháng 1 　Tháng  một　 January　１月

( Tháng giêng 旧歴 )

Tháng 2 　Tháng hai　 February　２月

Tháng 3 　Tháng ba　 March　３月

Tháng 4 　Tháng tư　 April　４月

Tháng bốn でないので注意

Tháng 5 　Tháng năm　 May　５月

Tháng 6 　Tháng sáu　 June　６月

Tháng 7　 Tháng bảy　 July　７月

Tháng 8　 Tháng tám　 August　８月

Tháng 9　 Tháng chín　 September　９月

Tháng 10　 Tháng mười　 October　１０月

Tháng 11　 Tháng mười một　 November　１１月

Tháng 12　 Tháng mười hai　 December　１２月

( Tháng chạp 旧歴 )

Năm 年

年号は、２００１年の場合

Năm hai ngàn không trăm lẻ một　２００１年

２０１６年の場合

Năm hai nghìn không trăm mười sáu　２０１６年

２０２１年の場合

Năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt　２０２１ 年

２０２４年の場合

Năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn　２０２４ 年

ベトナムは「日／月／年」の順

18/9/2021

Ngày 18 Tháng 9 Năm 2021

(Ngày mười tám tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt)

Ngày 2/3 　　３月２日

(Ngày hai tháng ba)

今日、昨日、明日

Hôm nay today 今日

Hôm qua yesterday 昨日

Ngày mai tomorrow 明日

今月、先月、来月

Tháng này this month　今月

nayではない

Tháng trước

Tháng rồi last month　先月

Tháng sau

Tháng tới　 next month　来月

去年、今年、来年

Năm nay　 this year　今年

nàyではない

Năm trước　 last year　去年

Năm ngoái

Năm sau　 next year　来年

Năm tới