**/　 ( 　)**

区長

本日は、以下の

ごみ収集を中止します

**越前市環境政策課　℡ ２２－５３４２ ／ 南越清掃組合　℡ ４７－２５５３**

**ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。**

Lixo reciclável / Rác tài nguyên / Recyclables

Recipientes e embalagens de plástico

Bao bì hộp đựng bằng nhựa / Plastic Containers and Packaging

Lixo não-combustível / Rác không cháy / Non-burnable Garbage

Lixo combustível / Rác cháy được / Burnable Garbage

□燃やせるごみ

□燃やせないごみ

□プラスチック製容器包装ごみ

□資源ごみ

**（ポルトガル語）HOJE A COLETA DO LIXO SERÁ CANCELADA**

**（ ベトナム語 ）Hôm nay việc thu gom rác sẽ bị hủy bỏ.**

**（ 英　語 ）　Garbage collection will be canceled today.**