ベトナム語のWh

~ đâu Where

 Bạn đi du lịch ở đâu?

 Where do you travei?

 あなたはどこに旅行しますか？

 Mũ ở đâu?

 Where is the hat?

 帽子はどこですか？

 Ahn muốn đi đâu.

 Where to?

 どちらまで行かれますか。

~ ai Who

 Bạn đi du lịch với ai?

 Who do you travel with?

 誰と旅行しますか？

 Ai mua chả nem?

 Who buys spring rolls?

 誰が春巻きを買いますか？

 Ai chụp ảnh công viên này?

 Who takes photos of this park?

 誰がこの公園の写真を撮りますか。

~ cái gì What

 Đây là cái gì?

 What is this?

 これは何ですか？

 Cái này nghĩa là gì?

 What does this mean?

 これはどういう意味ですか？

 Cái này dùng để làm gì?

 What is this for?

 これは何に使うのですか?

tại sao ~ Why

 Tại sao ở chỗ kia có nhiều người thế?

 Why are so many people there?

 なぜあそこに人が集まっているのですか？

 Tại sao lại đóng cửa?

 Why is it closed?

 なぜ閉まっているのですか？

 Tại sao anh học tiếng Việt?

 Why are you learning Vietnamese?

 なぜあなたはベトナム語を勉強していますか?

khi nào When

 Khi nào bạn đi du lịch?

 When do you travel?

 あなたは何時旅行しますか?

 Khi nào em đi Việt Nam?

 When do you go to Vietnam?

 いつベトナムに行きますか？

 Bạn chụp ảnh công viên này khi nào?

 When did you take photos of this park?

 あなたはこの公園の写真をいつ撮りましたか？

bao giờ When

 Ngôi nhà này được xây từ bao giờ?

 When was this built?

 これはいつ建てられたものですか？

 Bao giờ đến Việt Nam, cho tôi biết nhé.

 When will you ever come to Vietnam, let me know.

 ベトナムに来た時には教えて下さいね。

 Bao giờ bạn về Việt Nam？

 When will you come back to Vietnam?

 いつベトナムに戻りますか？

lúc nào When

 Anh muốn lúc nào?

 When would you like it?

 いつがご希望でしょうか？

 Lúc nào tôi có thể đến nhà bạn được?

 When can I come to your house?

 いつ、あなたの家へ行ったらいいですか？

 Lúc nào cũng ăn.

 Always eat.

 いつも食べる。

thế nào ~ How ~

 Bạn cảm thấy thế nào?

 How are you feeling?

 居心地はどうですか？

 Làm thế nào để bật đèn?

 How can I turn on the light?

 あかりはどうやってつけるのですか？

 Làm thế nào để tới Chùa Một Cột.

 How can I get to Chùa Một Cột.

 一柱寺へはどうやって行くのですか?

bao nhiêu ~ How ~

 Phí vào cửa là bao nhiêu?

 How much is entrance fee?

 入場料はいくらですか？

 Cái mũ này giá bao nhiêu?

 How much does this hat cost?

 この帽子はいくらですか？

 Bạn cần bao nhiêu cái?

 How many pieces do you want?

 いくつ必要ですか？

 Vợ bạn mua bao nhiêu gói?

 How many packs do your wife buy?

 あなたの妻は何パック買いますか?

 Anh bao nhiêu tuổi?

 How old are you?

 おいくつですか（年齢）。

 Cái đó bao nhiêu tiền?

 How much is it?

 それはいくらですか？

 Đến ga thì hết bao nhiêu phút?

 How long does it take to the station?

 駅までどのくらい（時間が）かかりますか？