紙幣 お金

Tiền Giấy

ベトナム語の基礎単語

Từ tiếng Việt cơ bản

Basic Vietnamese words

140-5

通貨単位はドン　(Dong:VND)

お札の種類

Các loại tiền giấy ở Việt Nam

100 đồng một trăm đồng

200 đồng hai trăm đồng

500 đồng năm trăm đồng

1000 đồng một nghìn đồng

2000 đồng hai nghìn đồng

5000 đồng năm nghìn đồng

10.000 đồng mười nghìn đồng

20.000 đồng hai mươi nghìn đồng

50.000 đồng năm mươi nghìn đồng

100.000 đồng một trăm nghìn đồng

200.000 đồng hai trăm nghìn đồng

500.000 đồng năm trăn nghìn đồng

読み方

1桁目に5が来るときは ”năm” です。

5 đồng　năm đồng

50 đồng　năm mươi đồng

500 đồng　năm trăm đồng

2桁目に5が来る場合は ”lăm” に変わります。

15 đồng　 mười lăm đồng

25 đồng　 hai mươi lăm đồng

35 đồng　 ba mươi lăm đồng

1.300 đồng　　một nghìn ba trăm đồng

15.000 đồng　　mười lăm nghìn đồng

50.000 đồng　　năm mươi nghìn đồng

220.000 đồng　　hai trăm hai mươi nghìn đồng

510.000 đồng　　năm trăm mười nghìn đồng

7.800.000 đồng　bảy triệu tám trăm nghìn đồng

“ . ” ” , ”の位置

ベトナムでは千の単位で “ . ”　少数点は “ , ”

123.456,7

会話

A: Cho hỏi cái này giá bao nhiêu tiền?

Excuse me, how much is this?

すみません。これはいくらですか。

B: 2.500 đồng.

It’s 2.500 dong.

2,500ドンです。

A: Vậy tôi mua cái này.

I’ll take it.

それをください。

B: Cảm ơn.

Thank you.

ありがとうございます。

（5.000 dong渡して）

A: Tôi xin gửi bà.

Here you are.

お支払いします。

B:Xin gửi lại tiền thừa 2.500 đồng.

2.500 dong will be returned.

2.500ドンお返しです。