|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | ベトナム語 |
| 9 | 危険な場所がたくさんあります | Có rất nhiều nơi nguy hiểm |
| 建物や道路がたくさん、壊れています。壊れている場所は危険です。近づかないでください。避難所など、安全な場所に行きましょう。 | Nhiều tòa nhà, và đường xá đang bị hư hại. Những nơi đang bị hư hại thì nguy hiểm. Vì vậyxin quý vị đừng đến gần. Xin quý vị đi đến nơi an toàn như là trung tâm lánh nạn. |