|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | ベトナム語 |
| 5 | 交通情報 | Thông tin giao thông |
| 〇月〇日（〇）現在国道・県道・市道 〇〇線 〇〇～〇〇 は通れません。〇〇～〇〇 を通ってください。〇月〇日（〇）現在〇〇橋 は通れません。〇〇橋 を通ってください。 | Hiện tại ngày 〇 tháng 〇 (〇) Bạn không thể đi qua đường quốc lộ, đường tỉnh và đường thành phố số 〇〇 〇〇~〇〇. Xin hãy đi qua 〇〇~〇〇. Hiện tại ngày 〇 tháng 〇 (〇)  Bạn không thể đi qua cầu 〇〇. Hãy đi qua cầu 〇〇. |