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

Bài 8: Những câu thường dùng trong nhà hàng **①**

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

1. 本日　午後7時に5名様ですね。かしこまりました。

Honjitsu, gogo shichiji gomeisama desune. Kashikomarimashita.

Đặt 5 khách vào lúc 7 giờ chiều nay, đúng không ạ. Tôi đã hiểu

1. 7時でしたらお席をご用意できますが。

Shichiji deshitara osekiwo goyoui dekimasuga.

Nếu vào lúc 7 giờ thì chúng tôi có thể chuẩn bị chỗ ngồi cho quý khách được ạ.

1. お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。

Onamaewo oukagaishitemo yoroshiideshouka.

Xin quý khách vui lòng cho hỏi tên ạ.

1. どうぞ、お好きな席におかけください。

Douzo, osukinasekini okakekudasai.

Xin mời bạn ngồi chỗ nào mà bạn thích.

1. 恐れ入りますが、こちらは、予約席になっております。

Osoreirimasuga, kochirawa yoyakuseki ni natteorimasu.

Thật ngại quá, nhưng chỗ này đã được đặt trước rồi ạ.

1. ただいま、お席を用意しますので、少々お待ちください。

Tadaima osekiwo youishimasunode, shoushou omachikudasai.

Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngồi ngay, xin vui lòng đợi cho một chút ạ.

1. ご予約を承っておりますでしょうか。

Goyoyakuwo uketamawatte orimasudeshouka.

Xin hỏi bạn đã đặt chỗ trước chưa ạ.

1. お席へご案内いたします。

Osekihe goanaiitashimasu.

Tôi xin phép hướng dẫn bạn đến bàn ngồi ạ.

1. タバコはお吸いになりますか。

Tabakowa osui ninarimasuka.

Xin hỏi, quý khách có hút thuốc không ạ.

1. 申し訳ございません。禁煙席はいっぱいなんですが。

Moushiwakegozaimasen. Kinensekiwa ippainandesuga.

Xin lỗi. Chỗ ngồi không hút thuốc không còn trống ạ.

1. カウンター席でよろしければ、すぐにご案内できますが。

Kaunta-sekide yoroshikereba, suguni goanaidekimasuga.

Nếu bạn đồng ý ngồi ở dãy ghế counta, thì tôi xin hướng dẫn bạn đến chổ đó liền ạ.

1. 相席になってもよろしいでしょうか。

Aisekini nattemo yoroshiideshouka.

Bạn có thể ngồi chúng với những khách khác không ạ.

1. 大変込んでおりまして、30分ほどお時間かかりますが、よろしいでしょうか。

Taihenkonde orimashite, sanjuppunhodo ojikankakarimasuga, yoroshiideshouka.

Vì quán đang đông khách, bạn có thể vụi lòng đợi khoảng 30 phút không ạ.

1. メニューでございます。

Menyu- degozaimasu.

Đây là thực đơn ạ.

1. 本日のランチは、こちらの3種類でございます。

Honjitsu no ranchiwa, kochirano 3 shurui degozaimasu.

Thực đơn cơm trưa của ngày hôm nay có 3 loại này ạ.

1. 後ほどご注文を伺いにまいります。

Nochihodo gochuumonwo ukagainimairimasu.

Một chút sau tôi sẽ đến để nghe quý khách gọi món.

1. ご注文がお決まりになりましたら、お呼びください。

Gochuumonga okimari ni narimashitara, oyobikudasai.

Sau khi chọn món xong, xin hãy gọi tôi đến.

1. ご注文は承っておりますでしょうか。

Gochuumonwa uketamawatte orimasudeshouka.

Xin hỏi quý khách đã gọi món chưa ạ.

*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.(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡*