禁煙席

喫煙席

飲み放題付きコース：Phần ăn có kèm buffe đồ uống.

お決まりでしょうか？：A/c đã quyết định chưa ạ

予算はどのくらいをお考えでしょうか？：A/c định mua tầm bao nhiêu tiền.

カウンター：Chỗ ngồi trực tiếp xem người ta làm đồ ăn.

お待ちしております？Rất mong được gặp anh

コースを始めてください：Hãy mang món ăn lên giúp tôi

食事も楽しみですね：Mong đồ ăn ra ghê

あとは勝手にやるからại大丈夫ですよ。Lần sau mình sẽ tự làm không sao đâu.

勉強になります：Tôi sẽ tiếp thu (Nói sau khi được người khác chỉ bảo).

本日から初出勤のホアンともうします：Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi.

ご指導のほど、よろしくお願いいたします：Rất mong nhận được sự chỉ bảo của anh.

ご迷惑をおかけすることもあると思いますが：Tôi nghĩ sẽ có lúc làm phiền hà cho mọi người

本日からお世話になるホアンと申します：Từ hôm nay em sẽ làm việc dưới sự chỉ bảo của anh.

日本での生活は初めてで分からないことが多いですが：Tôi lần đầu tiên sống ở nhật nên có nhiều điều chưa biết.

そろそろ締め切りだからね：Bởi vì cũng sắp hạn cuối rồi.

Aさんはお越しになりました。A đã đến rồi (tôn kính ngữ)

いらっさいました。お見えです。Đã đến rồi ạ. (Nghĩa tương tự)