|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | ベトナム語 |
| 28 | 避難所での犯罪防止 | Phòng chống tội phạm tại các trung tâm sơ tán |
| 被災地での盗難や性犯罪に注意！  過去の大災害では、盗難や置き引きなどの被害が発生しています。  避難所等に避難されている方々は、次のことに気を付けてください。  〇家屋・店舗に施錠設備があれば、施錠を確実にする  〇家屋・店舗内に現金等の貴重品を置かない  〇避難所等では、貴重品は必ず身につけておく  〇避難所での携帯電話の充電の際は、電話機を置きっ放しにしない（携帯電話機の盗難）  〇性犯罪に巻き込まれないよう、一人にならないようにする。トイレや暗いところには一人でいかないようにする。 | Hãy cẩn thận với hành vi trộm cắp và tội phạm tình dục ở những khu vực bị thiên tai!  Trong những thảm họa lớn trước đây, đã xảy ra các thiệt hại về trộm cắp  Đối với những người đang sơ tán đến các trung tâm sơ tán, v.v., hãy cẩn thận với những điều sau.  〇 Nếu nhà/cửa hàng của bạn có thiết bị khóa, hãy đảm bảo thiết bị đó đã được khóa.  〇 Không để những vật có giá trị như tiền mặt trong nhà/cửa hàng.  〇 Luôn mang theo những vật có giá trị bên mình tại các trung tâm sơ tán.  〇 Không để điện thoại ở nguyên một chỗ mà không giám sát trong khi đang sạc tại các trung tâm sơ tán (trộm cắp điện thoại di động)  〇 Tránh ở một mình để không bị dính líu đến tội phạm tình dục. Tránh đi vệ sinh hoặc những nơi tối một mình. |