・テントにしているへ

になやべは、ありますか？

でったことは、ありませんか？

についてごしますので、XXにごください。

※がわったときもごください。

えていただきたい

1. お

2.

3. にんでいた

4. している

5.

6. とになやべの

※ にされているごについてもえてください。

【】

　XX XX XX

【208文字】

**Gửi đến những người đang lánh nạn ở trong xe ô-tô, lều**

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