**Rogrog ne la nā ofrḁu se famori (Media Release)**

**Puer‘åk lelei ne far‘ḁkim ‘e famӧr poto ‘e rēko noanoa ne la agtḁu se måür fakforo ‘e laloag ne ta av roat**

**12 ‘Epereli 2022**

Kia hiwa rā, kia hiwa rā! E ngā mātanga, e ngā māngai, tēnei te karanga ki a koutou kia tono mai ki tēnei kaupapa, hei āwhina i tā mātou whai atu i te pae ora mō ngā hapori katoa o te motu.

Säe ofrḁu ‘e ‘i la famori la rak‘ḁkim ‘oris pā‘eset la sur‘åk (Expressions of interest) se komiti fo‘ou te‘is Public Health Advisory Committee ne la pō se‘ ma la hele‘ ‘e famör hif ‘on ma‘oi ne famör ne la päe sin ka ne ‘oris garue la rē fiḁk‘ḁkia ne tes täla sok se måür fakforo ‘on famori ‘e ‘on ‘ihete‘ ma se avat ne kankanamo ‘e Niu Sirḁgi.

“COVID-19 kel‘ḁkim ne rē puer lelei ne a‘sok ka hün‘åk se pot ma ‘inea ne leum ‘e sḁkior tē ne a‘sok vahia iḁ tē leleit se ‘os måür lelei ma se fup fak monē ne ‘os matanitū ta,” Director-General of Health, Dr Ashley Bloomfield ‘eam.

“‘Amnåk fakgarue te‘is health and disability reforms nā sin ta sal fakgaruet ne la ‘ut‘ḁkia se muḁ tē lelei ne la a‘hele‘ se pure‘ag ne kop ma maj ne måür fakforo kop ma kat pō ‘e ra la ag a‘lelei sin ‘e av ta, hat tape‘ ma kḁinag Māori mafamӧrPasefikama iris ne fup ‘af‘afa ne pipiki.

“Komiti tälaa‘sok sin ta hḁikḁinagagat ma famӧr ofrḁu ‘e taf ta, la lio ne lalaog tḁunå‘ ta la ‘es puer, ka la a‘hele‘uof puer‘åk lelei ne hün‘åk ka iof‘åk pḁu se pot ma ‘inea ne leum ‘e sḁkior tē a‘sok vahia, se Ministā tūtū ‘e reko noanoa ne kop ma la agtḁum se måür fakfor ‘on famör Niu Sirḁgi ‘e laloag ne ta av roat.

‘Amnåk ne garue te‘is la rē a‘häe se te‘ ne tē ne mou se måür fakforo ‘on famori ma ‘oris pure‘aga ma a‘pumuḁ‘åk sal ne hḁiasoaga ne la rē tatḁu se te‘ ne famori ‘e ‘amnåk fakgarue te‘is.

“‘Ḁmis ‘inea ne ma ‘on famӧr ma‘oi ma ‘oris ‘inea ma pot lamlam ‘e tēkäe ne mou se måür fakforo ‘e laloag ne pure‘aga ma ‘e ut rakoag lamlama. Tē te‘is la a‘ne‘ne‘ia ‘oris hḁisok‘ḁkiget ma matanitū ta,” Dr Bloomfield ‘eam.

Kia tono mai! [Säe ofrḁu la famori la rak‘ḁkim ‘oris pā‘eset la sur‘åk se ‘amnåk ne garue te‘](https://careers.health.govt.nz/jobtools/jncustomsearch.viewFullSingle?in_organid=18370&in_jnCounter=225091882) la kamat ‘e‘i (12 ‘Epereli) 6 ne Mē.