ベトナム語の時制　動詞文

旅行11
…現在形……………………………………………………………………

Tôi đi du lịch Việt Nam.

 I travel to Vietnam.

 私はベトナムに旅行します。

…過去形………………………………

Năm ngoái tôi đi du lịch Việt Nam.

 I traveled to Vietnam last year.

 去年私はベトナムに旅行しました。

Tôi đã đi du lịch Việt Nam.

 I traveled to Vietnam.

 私はベトナムに旅行しました。

Năm ngoái tôi đã đi du lịch Việt Nam.

 I travel to Vietnam last year.

 去年私はベトナムに旅行しました。

…未来形………………………………

Năm sau tôi đi du lịch Việt Nam.

 I will travel to Vietnam next year.

 来年私はベトナムに旅行するでしょう。

Tôi sẽ đi du lịch Việt Nam.

 I will travel to Vietnam.

 私はベトナムに旅行するでしょう。

Năm sau tôi sẽ đi du lịch Việt Nam.

 I will travel to Vietnam next year.

 来年私はベトナムに旅行するでしょう。

…進行形………………………………

Tôi đang đi du lịch Việt Nam.

 I am traveling to Vietnam.

 私はベトナムを旅行しています。

ショッピング12
…現在形……………………………………………………………………

Tôi mua một cái mũ đỏ.

 I buy a red hat.

 私は赤い帽子を買います。

…過去形………………………………

Tuần trước tôi mua một cái mũ đỏ.

 I bought a red hat last week.

 先週私は赤い帽子を買いました。

Tôi đã mua một cái mũ đỏ.

 I bought a red hat.

 私は赤い帽子を買いました。

Tuần trước tôi đã mua một cái mũ đỏ.

 I bought a red hat last week.

 先週私は赤い帽子を買いました。

…未来形………………………………

Tuần tới tôi mua một cái mũ đỏ.

 I will buy a red hat next week.

 来週私は赤い帽子を買うでしょう。

Tôi sẽ mua một cái mũ đỏ.

 I will buy a red hat.

 私は赤い帽子を買うでしょう。

Tuần tới tôi sẽ mua một cái mũ đỏ.

 I will buy a red hat next week.

 来週私は赤い帽子を買うでしょう。

…進行形………………………………

Tôi đang mua một cái mũ đỏ.

 I am buying a red hat.

 私は赤い帽子を買っています。