食事13  
…現在形……………………………………………………………………

Tôi ăn chả nem.

I eat spring rolls.

春巻きを食べます。

…過去形………………………………

Hôm qua tôi ăn chả nem.

I ate spring rolls yesterday.

昨日春巻きを食べました。

Tôi đã ăn chả nem.

I ate spring rolls.

春巻きを食べました。

Hôm qua tôi đã ăn chả nem.

I ate spring rolls yesterday.

昨日春巻きを食べました。

…未来形………………………………

Ngày mai tôi ăn chả nem.

I will eat spring rolls tomorrow.

明日春巻きを食べるでしょう。

Tôi sẽ ăn chả nem.

I will eat spring rolls.

春巻きを食べでしょう。

Ngày mai tôi sẽ ăn chả nem.

I will eat spring rolls tomorrow.

明日春巻きを食べるでしょう。

…進行形………………………………

Tôi đang ăn chả nem.

I'm eating spring rolls.

春巻きを食べています。

写真14

…現在形……………………………………………………………………

Tôi chụp ảnh công viên này.

I take pictures of this park.

私はこの公園の写真を撮ります。

…過去形………………………………

Hôm qua tôi chụp ảnh công viên này.

I took pictures of this park yesterday.

昨日私はこの公園の写真を撮りました。

Tôi đã chụp ảnh công viên này.

I took pictures of this park.

私はこの公園の写真を撮りました。

Hôm qua tôi đã chụp ảnh công viên này yesterday.

I took pictures of this park.

昨日私はこの公園の写真を撮りました。

…未来形………………………………

Ngày mai tôi chụp ảnh công viên này.

I will take pictures of this park tomorrow.

明日私はこの公園の写真を撮るでしょう。

Tôi sẽ chụp ảnh công viên này.

I will take pictures of this park.

私はこの公園の写真を撮るでしょう。

Ngày mai tôi sẽ chụp ảnh công viên này.

I will take pictures of this park tomorrow.

昨日私はこの公園の写真を撮るでしょう。

…進行形………………………………

Tôi đang chụp ảnh công viên này.

I am taking pictures of this park.

私はこの公園の写真を撮っています。