**Thông báo Rời Trung tâm Sơ tán**　　　　　　【Mẫu - 11】

避難所退所届【ベトナム語】

Điền vào khung dòng đặm cho mỗi hộ gia đình sống chung.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày rời trung tâm sơ tán | Ngày　　　　　tháng　　　　năm | Nhómcư trú | Nhóm |
| Họ tên(Người đại diện) |  |
| Gia đình đồng thời rời trung tâm sơ tán | Họ và tên | Mối quan hệ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Nơi cư trú(Nơi liên lạc) | Về nhà　　Nhà người thân (TP)　　Người quen (TP) Ngoài TP Khác ( ) |
| Địa chỉ. Số điện thoại. |
| Mục để Ủy ban quản lý trung tâm sơ tán ghi vào |