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

Bài 9: Những câu thường dùng trong nhà hàng **②**

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

1. おすすめは何ですか。

Osusumewa nandesuka.

Bạn có món gì để giới thiệu với tôi không.

1. こちらのカレーがおすすめです。

Kochirano kare-ga osusumedesu.

Tôi xin giới thiệu món Cari này ạ.

1. こちらのケーキが当店の一番人気です。

Kochira no ke-kiga touten no ichiban ninnkidesu.

Món bánh này là món bánh được ưa thích nhất ở tiệm chúng tôi đấy.

1. ご注文はお決まりでしょうか。

Gochuumonwa okimarideshouka.

Bạn đã chọn được món chưa ạ.

1. ご注文をお伺いします。

Gochuumonwo oukagaishimasu.

Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ.

1. お飲み物はいかがなさいますか。

Onomimonowa ikaganasaimasuka.

Xin hỏi quý khách có muốn dùng nước uống gì không ạ.

1. お飲み物はいつお持ちしましょうか。

Onomimonowa itsu omochishimashouka.

Khi nào thì mang thức uống lên được ạ.

1. お飲み物はお食事と一緒にお持ちしてよろしいでしょうか。それとも、後になさいますか。

Onomimonowa oshokujito isshoni omochishite yoroshiideshouka. Soretomo, atoninasaimasuka.

Bạn muốn tôi mang đồ uống lên cùng với thức ăn luôn hay là để mang lên sau ạ.

1. ご注文を確認させていただきます。

Gochuumonwo kakuninsasete itadakimasu.

Tôi xin phép xác nhận lại các món mà bạn đã gọi.

1. ご注文を繰り返させていただきます。

Gochuumonwo kurikaesasete itadakimasu.

Tôi xin phép lập lại các món mà bạn đã gọi.

1. お待たせしました。とんかつ定食でございます。

Omataseshimashita. Tonkatsu teishoku degozaimasu.

Xin lỗi vì để quý khách phải đợi. Đây là phần Tonkatsu ạ.

1. ごゆっくりお召し上がりください。

Goyukkuri omeshiagari kudasai.

Chúc quý khách ngon miệng.

1. 空いたお皿をお下げしてもよろしいでしょうか。

Aitaosarawo osageshitemo yoroshiideshouka.

Tôi dọn những cái đĩa trống này có được không.

1. すみません、これ、下げてもらえますか。

Sumimasen, kore, sagete moraemasuka.

Làm phiền bạn dọn những thứ này giúp.

1. すみません、メニューを見せてもらえますか。

Sumimasen, Menyu-wo misete moraemasuka.

Có thể cho tôi xem thực đơn không.

1. すみません、注文いいですか？

Sumimasen, chuumon iidesuka.

Cho tôi gọi món.

1. ただいま参りますので、少々お待ちください。

Tadaima mairimasunode, shoushou omachikudasai.

Tôi sẽ đến liền, xin đợi cho một chút.

1. すみません、注文を変えたいんですが、いいですか。

Sumimasen, chuumonwo kaetaindesuga, iidesuka?

Tôi muốn đổi món, có có được không ạ.

1. かしこまりました。いかがなさいますか。

Kashikomarimashita. Ikaganasaimasuka.

Tôi biết rồi, bạn muốn thế nào 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.(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡*