前置詞　２

đối với

Cô Nguyễn nghiêm khắc đối với bọn trẻ.

Ms. Nguyen is strict to the children.

グエンさんは子供たちに厳しいです。

Ứng dụng dịch thuật là một công cụ quan trọng đối với anh ấy.

The translation app is an important tool for him.

翻訳アプリは彼にとって重要なツールです。

Hướng dẫn viên du lịch là một người quan trọng đối với tôi.

A tourist guide is an important person for me.

観光ガイドは私にとって大切な人です。

Khắp

Tôi muốn đi du lịch khắp thế giới.

I want to travel around the world.

世界中を旅したいです。

Tôi muốn đi du lịch khắp Việt Nam.

I want to travel throughout Vietnam.

私はベトナム中あらゆる所へ旅行に行きたいです。

Tôi muốn ăn món ăn khắp Việt Nam.

I want to eat throughout Vietnam foods.

私はあらゆるベトナム料理を食べたいです。

vào

Tôi đi du lịch vào tháng 11.

I travel in Novembar.

私は１１月に旅行します。

Tôi chụp ảnh công viên này vào buổi sáng.

I take photos of this park in the morning.

私は朝この公園の写真を撮ります。

Tôi nhét điện thoại vào túi.

I put the phone in my pocket.

私は電話をポケットに入れました。

từ

Bạn đến từ đâu?

Where are you from?

どこから来たのですか？

Tôi đến từ Nhật Bản.

I am from Japan.

日本から来ました。

Tôi đi bộ từ khách sạn đến ga tàu.

I walk from the hotel to the train station.

私はホテルから駅まで歩きました。

đến

Chúng ta đi bộ đến ga.

We walk to the station.

私たちは駅まで歩いて行きます。

Từ khách sạn đến công viên khoảng 1 km.

From the hotel to the park about 1 km.

ホテルから公園まで約1 kmです。