**Basic Vietnamese Phrases**

Hello Xin chào

Goodbye Tạm biệt

Thank You Cám ơn

I am sorry Xin lỗi

Help me Gíup tôi với

No problem. Không sao

I'm hungry Tôi đói (bụng)

I'm thirsty Tôi khát nước

What is this? Cái này là cái gì?

Where is the nearest internet shop? Gần đây có internet không?

Where is the post office? Bưu điện ở đâu?

Where is the ATM? ATM ở đâu?

I am going to the bus station Tôi đi ga xe buýt

**Eating + drinking**

Where is a Restaurant? Nhà Hàng ơ đâu?

Can I have the bill please? Tính tiền

Delicious Ngon quá

I am full Tôi no rồi

Can I have the menu please? Có thực đơn không?

One more beer Thêm một bia

Can I have chicken sate please Tôi muốn gà sa tế

No chilli please Khong co ot

No fish sauce Khong co nuoc mam

**Getting Around**

I like to go the cinema, please Tôi muốn đi rạp chiếu phim

Motorbike Driver Xe Ôm

Bicycle Rickshaw (Cyclo) Xích Lô

Bus Station Trạm Xe Buýt

Train Station Ga Xe Lửa

Airport Sân Bay

Turn left Quẹo trái

Turn right Quẹo phải

Please slow down! Đi chậm lại!

That's a long time! Lâu Quá!

That's quick! Nhanh quá!

That's expensive! Mac Quá!

That's cheap! Re Quá!

Where can I buy more petrol? Đỗ xăng ở đâu?

**Making Friends**

How are you? Bạn có khỏe không?

What's your name? Bạn tên gì?

My name's John Tôi tên John

It's lovely to meet you Rất vui được gặp bạn.

Where are you from? Bạn từ đâu đến?

See you later Hẹn gặp lại

Goodnight Chúc ngủ ngon

How much / how many Bao Nhiêu

How old are you? Ban bao nhiêu tuổi?

I am 23 years old Tôi hai mươi ba tuổi

He is 46 years old Anh ấy bốn mươi sáu tuổi

**Numbers, times + dates**

0 Không

1 Một

2 Hai

3 Ba

4 Bốn

5 Năm

6 Sáu

7 Bảy

8 Tám

9 Chín

10 Mười

11 Mười một

12 Mười hai

13 Mười ba

14 Mười bốn

15 Mười lăm

16 Mười sáu

17 Mười bảy

18 Mười tám

19 Mười chín

20 Hai Mươi

21 Hai Mươi Mốt

30 Ba Mươi

32 Ba Mươi Hai

100 Một Trăm

1,000 Một Nghìn

100,000 Một Trăm Nghìn

1,000,000 Một Triệu

1 $ Một đô

1 £ Một bảng

1,000 Dong Một Nghìn Đồng

50,000 Dong Năm Mươi Nghìn đồng

20, 000 / Twenty bucks (slang) Hai Chục

50,000 / 50 bucks (slang) Năm Chục

What time is it? Mấy giờ rồi?

How long? Bao Lâu?

**Shopping**

Where is Ben Thanh market? Chợ Bến Thành ở đâu?

Where can I buy sun cream? Tôi có thể mua kem chống nắng ở đâu?

How much is it? Bao nhiêu tiền?

It is too expensive Mắc quá