国民名　ベトナム語

Tên quốc gia

National name

140-8

国民名

người + 国名 で、○○人になる

người Nhật Bản

người Nhật

Japanese

日本人

người Việt Nam

người Việt

　Vietnamese

ベトナム人

người Phi-lip-pin

　Filipino

フィリピン人

người Mỹ

　American

アメリカ人

người Niu-Zi-Lân

　New Zealanders

ニュージーランド人

người Anh

　English

イギリス人

会話

A: Anh từ đâu đến?

Anh đến từ đâu?

Where are you from?

どこから来ましたか？

B: Tôi đến từ Nhật Bản.

I am from Japan.

私は日本から来ました。

A: Chị từ đâu đến?

Chị đến từ đâu?

Where are you from?

どこから来ましたか？

B: Tôi đến từ Việt Nam.

I am from Vietnam.

私はベトナムから来ました。

A: Anh là người nước nào?

What is your nationality?
　　あなたはどの国の人ですか？

B: Tôi là người Nhật Bản.

I am Japanese.

私は日本人です。

A: Chị là người nước nào?

　　What is your nationality?

 　 あなたはどの国の人ですか？

B: Tôi là người Việt Nam.

　　I am Vietnamese.

私はベトナム人です。