|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | ベトナム語 |
| 1 | たくさん揺れています | Vẫn đang tiếp tục rung chuyển nhiều |
| 大きな地震があったときは、そのあとに、小さな地震が何度も起きます。しだいに地震は小さく、少なくなっていくので、安心してください。 | Khi có động đất lớn thì thường sau đó sẽ có nhiều trận động đất nhỏ tiếp diễn. Tuy nhiênsau đó các cuộc động đất tiếp theo sẽ từ từ nhỏ dần vì vậy xin quý vị yên tâm. |