道案内15

…現在形……………………………………………………………………

Chúng ta đi Chùa Một Cột.

We go to Chùa Một Cột.

私達は一柱寺へ行きます。

…過去形………………………………

Hôm qua chúng ta đi Chùa Một Cột.

We went to Chùa Một Cột yesterday.

昨日私達は一柱寺へ行きました。

Chúng ta đã đi Chùa Một Cột.

We went to Chùa Một Cột.

私達は一柱寺へ行きました。

Hôm qua chúng ta đã đi Chùa Một Cột.

We went to Chùa Một Cột yesterday.

昨日私達は一柱寺へ行きました。

…未来形………………………………

Ngày mai chúng ta đi Chùa Một Cột.

We will go to Chùa Một Cột tomorrow.

明日私達は一柱寺へ行くでしょう。

Chúng ta sẽ đi Chùa Một Cột.

We will go to Chùa Một Cột.

私達は一柱寺へ行くでしょう。

Ngày mai chúng ta sẽ đi Chùa Một Cột.

We will go to Chùa Một Cột tomorrow.

明日私達は一柱寺へ行くでしょう。

…進行形………………………………

Chúng ta đang đi Chùa Một Cột.

We are going to Chùa Một Cột.

私達は一柱寺へ行っています。

タクシー16

…現在形……………………………………………………………………

Tôi đi bằng taxi đó.

I go by that taxi.

私はそのタクシーで行きます。

…過去形………………………………

Hôm qua tôi đi bằng taxi đó.

I went by that taxi yesterday.

昨日私はそのタクシーで行きました。

Tôi đã đi bằng taxi đó.

I went by that taxi.

私はそのタクシーで行きました。

Hôm qua tôi đã đi bằng taxi đó.

I went by that taxi yesterday.

昨日私はそのタクシーで行きました。

…未来形………………………………

Ngày mai tôi đi bằng taxi đó.

I will go by that taxi tomorrow.

明日私はそのタクシーで行くでしょう。

Tôi sẽ đi bằng taxi đó.

I will go by that taxi.

私はそのタクシーで行くでしょう。

Ngày mai tôi sẽ đi bằng taxi đó.

I will go by that taxi tomorrow.

明日私はそのタクシーで行くでしょう。

…進行形………………………………

Tôi đang đi bằng taxi đó.

I am going by that taxi.

私はそのタクシーで行っています。

旅先での出会い17

…現在形……………………………………………………………………

Tôi có vài người bạn Việt Nam.

I have several Vietnamese friends.

私は数人ベトナム人の友人がいます。

…過去形………………………………

Năm ngoái tôi có vài người bạn Việt Nam.

I had several Vietnamese friends last year.

去年私は数人ベトナム人の友人がいました。

Tôi đã có vài người bạn Việt Nam.

I had several Vietnamese friends.

私は数人ベトナム人の友人がいました。

Năm ngoái tôi đã có vài người bạn Việt Nam.

I had several Vietnamese friends last year.

去年私は数人ベトナム人の友人がいました。

…未来形………………………………

Ngày mai tôi có vài người bạn Việt Nam.

I will have several Vietnamese friends tomorrow.

明日私は数人ベトナム人の友人が出来るでしょう。

Tôi sẽ có vài người bạn Việt Nam.

I will have several Vietnamese friends.

私は数人ベトナム人の友人が出来るでしょう。

Ngày mai tôi sẽ có vài người bạn Việt Nam.

I will have several Vietnamese friends tomorrow.

明日私は数人ベトナム人の友人が出来るでしょう。

…進行形………………………………

Tôi đang nói chuyện với một vài người bạn Việt Nam.

I am talking with some Vietnamese friends.

私は数人のベトナムの友人と話しています。