|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | ベトナム語 |
| 24 | 災害時多言語支援センター開設のお知らせ | Thông báo thành lập trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ khi xảy ra thiên tai. |
| 〇〇では、xxxx年xx月xx日の地震／水害／災害 発生後から、言葉や習慣の違いから情報を入手しにくく、支援を受けられない恐れのある外国人のため、必要な情報提供や支援を多言語（〇〇語、〇〇語、〇〇語）で行っています。お知り合いの外国人被災者の方にお知らせください。 | Tại〇〇, kể từ khi xảy ra trận động đất/lũ lụt/thảm họa vào ngày xx tháng xx năm xxxx, chúng tôi đã tổ chức hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết bằng nhiều ngôn ngữ (ngôn ngữ 〇〇,〇〇, 〇〇) dành cho những người nước ngoài khó thu thập thông tin do sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục hoặc những người lo sợ không thể nhận được sự hỗ trợ.  Vui lòng thông báo cho nạn nhân thảm họa người nước ngoài mà bạn quen biết. |