\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bài 5: Đón khách & tiễn khách

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. いらっしゃいませ！

Irashaimase!

Xin chào quý khách!

1. ごゆっくりどうぞ。

Goyukkuri douzo.

Xin mời quý khách. ～　Xin cứ tự nhiên.

1. 何かありましたら、お申し付けください。

Nanikaarimashitara, omoushitsuke kudasai.

Xin cứ gọi tôi nếu có việc cần.

1. お忘れ物はございませんか。

Owasuremono wa gozaimasenka.

Bạn có để quên gì không ạ.

1. ご来店ありがとうございました。

Goraiten arigatougozaimasu.

Cảm ơn bạn đã đến ủng hộ quán chúng tôi.

1. ありがとうございました。またお越しくださいませ。

Arigatougozaimasu. Mata okoshi kudasaimase.

Xin cảm ơn quý khách. Lần sau lại đến nữa nhé.

1. お気をつけてお帰りください。

Okiwotsukete okaerikudasai.

Xin quý khách ra về cẩn thận.

*Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Nhật, xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến Zalo số 0909 575 471 gặp Anna để được tư vấn nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn là sự chiếu cố mà Japanese House luôn trân trọng.(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡*