Conversation Cards

**English**

**Conversation Card**

Hi, my name is:

I live at:

My phone number(s):

The best way to contact me is:

* Phone
* Email
* In-Person (door knocking)
* Other

Help to notify me when a disaster is occurring

Help me understand emergency alert directions

Help me get out of my home

Help me with transportation

Help me with my pet(s)

Other:

If you’re willing to support with any of these or plan and prepared together please contact me. Thank you!

**Spanish**

**Conversation Card**

Tarjeta de conversación sobre preparación ante desastres

Hola, me llamo:

Vivo en:

Mi(s) número(s) de teléfono:

La mejor forma de contactarme es:

* Teléfono
* Correo electrónico
* En persona (llamando a la puerta)
* Otro:

Ayuda para notificarme cuando se produzca un desastre

Ayuda a entender las indicaciones de alerta de emergencia

Ayuda a salir de mi casa

Ayuda con el transporte

Ayuda con mi(s) mascota(s)

Otro:

Si está dispuesto a apoyar con alguno de estos aspectos o a trabajar juntos en la planificación y preparación, póngase en contacto conmigo. ¡Gracias!

**Chinese**

**Conversation Card**

災難應急對話卡

您好，我的名字是：

我住在：

我的電話號碼：

聯絡我的最佳方式是：

* 電話
* 電子郵件
* 親自到訪（敲門）
* 其他

災難發生時請通知我

我需要協助以理解緊急警報指示

我需要協助以撤離住所

我需要交通協助

需要寵物救助支援

其他：

若您願意提供上述任何協助，或希望共同規劃防災準備事宜，請與我聯絡。 謝謝！

**Korean**

**Conversation Card**

재난 대비 대화 카드

안녕하세요. 이름:

거주지:

전화번호:

선호하는 연락 방법:

* 전화
* 이메일
* 직접 대면(문 두드리기)
* 기타

재난이 발생하면 알려주세요.

비상경보 지시를 이해할 수 있도록 도와주세요.

집 밖으로 나갈 수 있도록 도와주세요.

교통편에 도움을 주세요.

반려동물을 도와주세요.

기타:

해당 내용에 대한 도움을 제공하거나, 함께 계획하고 대비할 의향이 있으신 경우 연락 바랍니다. 감사합니다!

**Vietnamese**

**Conversation Card**

Thẻ Đối thoại về Chuẩn bị Sẵn sàng cho Thảm họa

Xin chào, tên tôi là:

Tôi sống ở:

(Các) số điện thoại của tôi:

Cách tốt nhất để liên hệ với tôi là:

* Điện thoại
* Email
* Gặp trực tiếp (gõ cửa)
* Khác

Giúp thông báo cho tôi khi xảy ra thảm họa

Giúp tôi hiểu chỉ dẫn cảnh báo trường hợp khẩn cấp

Giúp tôi thoát ra khỏi nhà của mình

Giúp tôi về phương tiện di chuyển

Giúp chăm sóc (các) vật nuôi của tôi

Khác:

Nếu quý vị sẵn lòng hỗ trợ bất kỳ điều nào trong những điều này hoặc lên kế hoạch và cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng, vui lòng liên hệ với tôi. Cảm ơn quý vị!

**Russian**

**Conversation Card**

Карточка беседы для подготовки к чрезвычайным ситуациям

Здравствуйте, меня зовут:

Я проживаю по адресу:

Мой номер телефона(-ов):

Со мной лучше связываться:

* По телефону
* По электронной почте
* Лично (постучать в дверь)
* Другим способом

Уведомьте меня о возникновении чрезвычайной ситуации

Объясните мне инструкции по оповещению о чрезвычайных ситуациях

Помогите мне выбраться из дома

Помогите мне с транспортом

Помогите мне позаботиться о моем питомце(-ах)

Другое:

Если вы готовы помочь в реализации любого из этих пунктов или составить план и подготовиться к чрезвычайной ситуации вместе, свяжитесь со мной. Спасибо!