|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 見出し／本文 | ベトナム語 |
| 16 | 車内・テント等に避難している方へ | Gửi đến những người đang lánh nạn ở trong xe ô-tô, lều |
| 生活に必要な物や食べ物は、ありますか？ 避難生活で困ったことは、ありませんか？ 各種支援制度についてご案内しますので、XXにご連絡ください。 ※避難場所が変わったときもご連絡ください。  教えていただきたい情報 1. お名前 2. 生年月日 3. 避難前に住んでいた住所 4. 現在避難している場所 5. 電話番号 6. 健康状態と生活に必要な物や食べ物等の不足 ※ 一緒に避難されているご家族についても教えてください。  【連絡先】 　XX XX XX | Các bạn có đầy đủ đồ dùng và thức ăn cho cuộc sống không?  Cuộc sống lánh nạn có khó khăn gì hay không?  Xin hãy liên hệ đến XX để được hướng dẫn về các chế độ hỗ trợ  ※Cũng xin hãy liên lạc nếu các bạn thay đổi nơi lánh nạn  Những thông tin chúng tôi mong muốn các bạn chia sẻ:  1. Họ tên  2. Ngày tháng năm sinh  3. Địa chỉ trước khi đi lánh nạn  4. Địa chỉ hiện tại đang lánh nạn  5. Số điện thoại  6. Tình trạng sức khỏe, những đồ dùng hoặc thực phẩm đang bị thiếu  ※ Xin hãy cho chúng tôi biết cả thông tin về những gia đình đang lánh nạn cùng với các bạn  【Địa chỉ liên hệ】  　XX XX XX |