|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | ベトナム語 |
| 10 | 交通がマヒしています | Giao thông đang bị tê liệt |
| 道路や鉄道が壊れています。移動するのは難しいので、避難所に行きましょう。 少しずつ、道路も電車も使えるようになるので、安心してください。 交通が復旧した情報は、復旧したところから、お知らせされます。 | Đường sắt và đường bộ đang bị hư hại. Vì hiện giờ rất khó di chuyển cho nên xin quý vị đí  đến chỗ tránh lánh nạn.  Xin quý vị an tâm vì đường bộ và xe điện có thể sử dụng được một ít.  Thông tin hệ thống giao thông được phục hồi thì chúng ta sẽ được thông báo đọan nào đã  được phục hồi. |