# 1. LỜI XIN LỖI VÀ LỜI GIẢI THÍCH

## 1.1. Tôi thành thật xin lỗi vì tôi đến trễ.

I’m really sorry I am late.

ɑɪ æm ˈri:əli ˈsɑ:ri ɑɪ æm leɪt

## 1.2. Tôi xin lỗi, tôi quên tài liệu ở nhà.

I do apologize, I have left the files at home.

ɑɪ du: əˈpɑ:lədʒɑɪz, ɑɪ hæv left ðə fɑɪlz æt həʊm

## 1.3. Tôi xin lỗi tôi quên tên của anh mất.

I’m sorry, I have forgotten your first name.

ɑɪ æm ˈsɑ:ri, ɑɪ hæv fərˈɡɑ:tn jɔ:r ɜ:rst neɪm

## 1.4. Tôi thành thật xin lỗi vì không gọi điện lại cho bạn sớm hơn.

I really apologize for not calling you back earlier.

ɑɪ ˈri:əli əˈpɑ:lədʒɑɪz fɔ:r nɑ:t ˈkɔ:lɪŋ ju: bæk ˈɜ:rliər

## 1.5. Tôi thành thật xin lỗi vì tôi đã trễ họp sáng nay.

I’m so sorry I was late for this morning’s meeting.

ɑɪ æm səʊ ˈsɑ:ri ɑɪ wʌz leɪt fɔ:r ðɪs ˈmɔ:rnɪŋz ˈmi:tɪŋ

## 1.6. Tôi muốn xin lỗi vì sự thô lỗ của lễ tân chúng tôi.

I would like to apologize for the rudeness of our receptionist.

ɑɪ wʊd laɪk tu: əˈpɑ:lədʒɑɪz fɔ:r ðə ˈru:dnəs ʌv ˈaʊər rɪˈsepʃənɪst

## 1.7. Tôi thành thật xin lỗi vì để ông phải chờ lâu.

I would like to apologize for keeping you waiting so long.

ɑɪ wʊd laɪk tu: əˈpɑ:lədʒɑɪz fɔ:r ˈki:pɪŋ ju: ˈweɪtɪŋ səʊ lɔ:ŋ

## 1.8. Tôi thành thật xin lỗi về chuyện này.

I’m very sorry about that.

ɑɪ æm ˈveri ˈsɑ:ri əˈbaʊt ðæt

## 1.9. Tôi xin lỗi vì sự trì hoãn.

I’m sorry about the delay.

ɑɪ æm ˈri:əli ˈsɑ:ri əˈbaʊt ðə dɪˈleɪ

## 1.10. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với ngài, mong ngài tha lỗi cho tôi.

I would like to apologize for being rude to you, I hope you can forgive me.

ɑɪ wʊd laɪk tu: əˈpɑ:lədʒɑɪz fɔ:r ˈbi:ɪŋ ru:d tu: ju: ɑɪ həʊp ju: kæn fərˈɡɪv mi

## 1.11. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những vấn đề tôi gây ra.

I take full responsibility for any troubles I have caused.

ɑɪ teɪk fʊl rɪˌspɑ:nsəˈbɪləti fɔ:r ˈeni ˈtrʌblz ɑɪ hæv kɑ:zd

## 1.12. Tôi muốn nói lời xin lỗi do đã nói dối, tôi sẽ không gây lại lỗi này lần nữa.

I want to say sorry for telling a lie, I won’t make the same mistake again.

ɑɪ wɑ:nt tu: seɪ ˈsɑ:ri fɔ:r ˈtelɪŋ ə laɪ ɑɪ wəʊnt meɪk ðə seɪm mɪˈsteɪk əˈɡeɪn

## 1.13. Sau này, tôi sẽ đọc tài liệu kĩ hơn.

I will be careful reading important documents in the future.

ɑɪ wɪl bi: ˈkerfl ˈri:dɪŋ ɪmˈpɔ:rtnt ˈdɑ:kjumənts ɪn ðə ˈfju:tʃər

# 2. TRẢ LỜI LẠI LỜI XIN LỖI

## 2.1. Ok, nhưng đảm bảo là không xảy ra lần nào nữa, có rất nhiều việc phải làm tuần này.

Ok, but please make sure it doesn’t happen again. There’s a lot to do this week.

əʊˈkeɪ bʌt pli:z meɪk ʃʊr ɪt ˈdʌznt ˈhæpən əˈɡeɪn ðerz ə lɑ:t tu: du: ðɪs wi:k

## 2.2. Đừng lo lắng, tôi cũng biết là bạn rất bận.

Don’t worry, I could see that you were busy.

dəʊnt ˈwɜ:ri ɑɪ kʊd si: ðæt ju: wɜ:r ˈbɪzi

## 2.3. Đừng lo lắng, tôi có bản copy ở đây.

Don’t worry, I have copies of them here.

dəʊnt ˈwɜ:ri ɑɪ hæv ˈkɑ:piz ʌv ðem hɪr

## 2.4. Tôi ghi nhận lời xin lỗi của bạn.

I accept your apology.

ɑɪ əkˈsept jɔːrəˈpɑ:lədʒi