|  |
| --- |
| 추석 연휴 이동 시 핵심 행동수칙  **Nguyên tắc chính khi di chuyển trong kỳ nghỉ lễ Trung Thu** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 출발 전에  Trước khi xuất phát |   ⓛ **예방접종 및 진단검사 실시**  **Tiến hành tiêm phòng và khám sức khỏe**  ② 코로나19 **이상 증상**(발열, 후각·미각 상실, 근육통 등)이 있는 경우 방문 및 여행 **취소 또는 연기**  Nếu có các **triệu chứng bất thường** nghi mắc Covid-19 (sốt, mất khứu giác, vị giác, đau mỏi cơ v.v) thì phải **hủy hoặc hoãn** chuyến đi thăm và đi du lịch  ③ **다중 이용시설 출입 자제**  **Hạn chế ra vào những nơi đông người**   |  | | --- | | 이동 중에  Khi di chuyển |   ⓛ 가급적 **개인차량 이용**  Nếu có thể **hãy sử dụng ô tô cá nhân**  ② 대중교통 이용 시 **마스크 착용 및 음식 섭취 자제**  Khi sử dụng phương tiện công cộng, **đeo khẩu trang và hạn chế ăn uống**  ③ **휴게소 체류 시간 최소화 및 밀집 장소 출입 자제** 등  Giảm thiểu thời gian ở lại chỗ nghĩ chân và hạn chế ra vào những nơi đông người v.v   |  | | --- | | 이동 장소에서  Ở địa điểm di chuyển |   ① **짧게 머무르기**  **Dừng lại trong thời gian ngắn**  ② **마스크 착용**  **Sử dụng khẩu trang**  ③ **손 씻기, 주기적 실내 환기**(1일 3회 이상) 등 개인 방역 철저  Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phòng dịch cá nhân như **rửa tay, thông khí trong phòng định kỳ (3 lần 1 ngày)** v.v  ④ **다중이용시설 출입 자제**  **Hạn chế ra vào những nơi đông người**   |  | | --- | | 귀가 후에  Sau khi về nhà |   ① 일정 기간 **다중이용시설 출입 자제**  **Hạn chế ra vào nơi đông người trong một thời gian**  ② 숙소에 머무르며 **건강상태 관찰**  Nghỉ tại nhà **và theo dõi trạng thái sức khỏe**  ③ **일상생활 복귀 전** 적극 PCR **검사받기** 등  **Trước khi quay trở lại cuộc sống bình thường**, xét nghiệm PCR tích cực v.v  **\* 코로나19 이상 증상이 있는 경우, 즉시 콜센터(1399, 지역번호+120)나 보건소에 문의하여 검사 받으시기 바랍니다.**  **\* Trường hợp có triệu chứng Covid-19, ngay lập tức gọi trung tâm tư vấn qua điện thoại (1399, mã vùng +120) hoặc hỏi tư vấn trạm y tế gần đó để được thăm khám.s** |