前置詞　１

ở

Tôi gặp anh ấy ở khách sạn.

I meet him at the hotel.

私はホテルで彼に会います。

Tôi đã ăn ở quầy hàng.

I ate at the stall.

私は屋台で食事をした。

Cô ấy ở Hà Nội.

She is in Hanoi.

彼女はハノイに住んでいます。

cho

Tôi trả tiền cho người lái xe taxi.

I paid the fare to the taxi driver.

私はタクシードライバーに運賃を支払いました。

Tôi đã đưa tiền bo cho hướng dẫn viên du lịch.

I gave a tip to the tourist guide.

私はガイドに対してチップを渡しました。

Tôi phải trả quyển sách này cho bạn của tôi.

I have to return this book to my friend.

この本を友人に返さなければなりません。

bằng

Tôi đi bằng taxi.

I go by taxi.

私はタクシーで行きます。

Tôi di chuyển bằng xích lô.

I moved by cyclo.

私はシクロで移動しまた。

Cái bàn này làm bằng gỗ.

This table is made of wood.

このテーブルは木製です。

về

Anh ấy biết về tập quán Nhật Bản.

He knows about Japanese customs.

彼は日本の習慣を知っています。

Tôi đang tìm một cuốn sách về lịch sử Việt Nam.

I am looking for a book about Vietnamese history.

ベトナムの歴史についての本を探しています。

Tôi đã nghiên cứu về lịch sử Việt Nam.

I studied about Vietnamese history.

私はベトナムの歴史について学びました。

với

Bạn đi du lịch với ai?

Who do you travel with?

あなたは誰と旅行しますか？

Tôi đi du lịch với bạn tôi.

I travel with my friend.

私は友人と旅行します。

Anh đi chơi cùng với tôi không?

Are you going out with me?

私と一緒に遊びに行きませんか?