**Cách chat với shop**

你好

Xin chào

请问这个有现货吗？

Xin hỏi cái này (sản phẩm này) còn hàng sẵn không?

什么时候有货？

Khi nào thì có hàng?

请报价给我

Báo giá cho tôi

给我发快递吧

Cho hàng đi nhanh nhé

这个有多重

Cái này nặng bao nhiêu?

这个什么尺寸，算成体积怎么样？

Loại này kích cỡ như nào, tính ra thể tích thì như nào?

你们怎么包装？一件有几个？

Quy cách đóng gói như nào? 1 kiện có mấy cái?

这个有哪些颜色呢？

Cái này còn những màu gì?

当天能发货吗？

Có gửi hàng ngay hôm nay được không?

比如今天下单何时能发货呢?

Ví dụ hôm nay đặt hàng thì bao giờ gửi hàng?

多少天能发货呢？

Bao nhiêu ngày thì gửi hàng?

给我优惠吧？

Ưu đãi cho tôi nhé?

给我降价吧

Giảm giá cho tôi nhé.

谢谢

Cảm ơn

个....我要5个

chiếc….Tôi muốn mua 5 chiếc

我立即付款

Tôi lập tức thanh toán

你可以给我机器的技术指数吗？

Bạn có thể cho tôi biết các thông số chi tiết về máy không?

这个是什么材料做的呢？

Sản phẩm làm bằng chất liệu gì?

包装尺寸多少？

Kích thước đóng gói bao nhiêu?

你们有实片吗

Bạn có ảnh thật không?

给我看

Gửi cho tôi xem?

以后我还来的

Sau này tôi còn ghé qua cửa hàng bạn…

这款我上次订错了，可以换货吗?

Cái này lần trước tôi đặt nhầm, tôi có thể đổi sản phẩm khác không?

收到货了以后我觉得质量不太好，我可以换货吗？Sau

khi nhận được hàng tôi cảm thấy chất lượng không được tốt , tôi có thể đổi lại hàng không?

可以帮个忙找下这款式吗？

Có thể tìm giúp tôi sản phẩm này không

我在你店铺找不到

Tôi tìm ở shop của bạn nhưng không có

你的店哪个产品热铺呢？

Shop của bạn sản phẩm nào đang bán chạy đấy?

**Câu trả giá**

请报价给我

Báo giá cho tôi

给我优惠吧？

Ưu đãi cho tôi nhé?

太贵了

Giá đắt quá

有点贵

Giá hơi đắt

这能卖便宜一点吗?

Bạn bán rẻ hơn cho tôi được không?

给我降价吧

Giảm giá cho tôi nhé

给我打个折吧

Bạn giảm giá cho tôi nhé

能便宜一点给我吗

Bạn lấy rẻ hơn chút đi mà

我多买些能打折吗

Tôi mua nhiều bạn bớt cho mình nhé!

这件东西你想卖多少钱？

Cái này bao nhiêu thì bạn bán?

你就让点儿价吧

Bạn giảm hơn ít nữa đi

这样东西我在别的地方可以买到更便宜的

Cái này có chỗ khác bán rẻ hơn nhiều

如果价格不更优惠些，我是不会买的

Nếu không bán rẻ đi một chút nữa tôi sẽ không mua đâu