|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | ベトナム語 |
| 2 | 水、電気、ガスなどが止まっています | Điện, nước,ga đang bị cúp |
| 災害が起きると、水や電気やガスが止まります。復旧までに、時間がかかるかもしれませんが、関係者が全力で復旧にあたっています。避難所には水や食事が届けられるので、避難所に行きましょう。 | Khi có thiên tai điện, nước, ga sẽ bị cúp.Sẽ mất thời gian dài mới có thể phục hồi nhưng những người có liên quan đang dốc toànlực để phục hồi.Thực phẩm và nước được mang đến nơi lánh nạn vì vậy mong quý vị vui lòng đến nơi lánhnạn. |