愛護生命的故事- 射魚魚叉戮死親兒（ 11）

MẨU CHUYỆN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG - XIÊN CÁ VÔ TÌNH GIẾT CHẾT CON TRAI

NHÀ XUẤT BẢN : HẢI ĐÀO PHÁP SƯ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH SINH MẠNG ĐÀI LOAN

|  |  |
| --- | --- |
| 0;08 | Lúc đó vào thời dân quốc năm 20. |
| 0;11 | Tạp chí có đăng một bài báo. |
| 0;15 | Gia đình ông Trương |
| 0;18 | Có một người ngư dân tên là Trương A Thu |
| 0;22 | 41 tuổi sinh sống bằng nghề đâm cá |
| 0;33 | Ha ha … một con cá rất to. |
| 0;36 | Hôm nay thật may mắn |
| 0;38 | Vương Thị vợ của ông Trương A Thu chỉ sinh một người con trai. |
| 0;42 | Tên là tiểu Bằng được 4 tuổi |
| 0;45 | Hai vợ chồng ông Trương A Thu nâng niu như viên minh châu trong tay. |
| 0;56 | Mẹ ơi! Mẹ xem, con hạ được rất nhiều bóng nhé. |
| 0;59 | con giỏi không! |
| 1;01 | Tiểu Bằng giỏi quá! |
| 1;06 | Bố ơi! Bố về rồi à? |
| 1 ;08 | Tiểu Bằng ngoan ! con ở nhà có nghe lời không ? |
| 1 ;12 | Bố ơi ! con đánh bóng cho bố xem. |
| 1 ;14 | Con có thể đánh được rất quả đó |
| 1 ;16 | Thế à ? tiểu Bằng thật giỏi. |
| 1 ;19 | Mau đánh cho bố xem |
| 1 ;21 | Ha ..ha.. |
| 1 ;24 | 3 giờ chiều ngày 11 tháng đó |
| 1 ;28 | Vương thị đang dãy cỏ ở ruộng. |
| 1 ;31 | Mà Trương A Thu thì nghỉ ngơi trong quan trà nhỏ. |
| 1;37 | Hai vợ chồng Trương A Thu đều không ở nhà. |
| 1;41 | Chỉ có một mình tiểu Bằng ở nhà chơi đùa với bạn nhỏ hàng xóm |
| 1;45 | Bạn xem, tôi lợi hại không? Tôi có thể đánh liên tục được mấy lần |
| 1;49 | Cái này có gì là giỏi chứ, tôi cũng làm được. |
| 1;52 | Không tin để tôi làm cho bạn xem. |
| 1;54 | Không cho mày làm, quả bóng này là của tao. |
| 1;57 | Đồ keo kẹt, tôi không chơi với bạn nữa. |
| 2;00 | Hư.. ai thèm chơi với bạn |
| 2;02 | Tôi về nhà chơi với mẹ, không chơi với bạn nữa |
| 2;06 | Không chơi với tôi thì thôi.... tôi cũng sẽ chơi với mẹ |
| 2;11 | Tiểu Bằng muốn chạy ra ruộng tìm mẹ |
| 2;15 | Nhưng khi nó vừa chạy đến bờ hồ cách nhà khoảng trăm bước |
| 2;18 | không cẩn thân bị ngã xuống hồ |
| 2;22 | Cứu tôi với…cứu tôi với.. |
| 2;28 | Mà lúc này Trương A Thu vừa từ quán trà, uống trà xong |
| 2;31 | Trên đường trở về nhà. |
| 2;34 | Trương A Thu đi đến chỗ đó. |
| 2;37 | Đột nhiên nghê được âm thanh nước tung lách tách trong hồ, |
| 2;40 | Hình như là một con cá to. |
| 2;42 | Ha ha .. xem ra con cá này không hề nhỏ |
| 2;45 | Nếu bắt được nhất định bán được nhiều tiền. |
| 2;49 | Trương A Thu vội vàng về nhà lấy xiên cá. |
| 2;52 | Đến bờ hồ, sau khi nhìn chuẩn rồi đâm thật mạnh đến đó. |
| 2;55 | Ha ha.. đâm trúng rôi,, đâm trúng rối |
| 2;57 | Khi Trương A Thu thấy xiên cá đâm được |
| 3;01 | lại là con trai tiểu Bằng của mình |
| 3;03 | Đột ngột ngã gục xuống đất. |
| 3;07 | Mà tiểu Bằng con trai yêu của ông ấy, đã bị đâm trúng bụng |
| 3;11 | Nội tạng lòi ra ngoài , đứt hơi mất mạng |
| 3;13 | Tiểu … tiểu Bằng ơi! |
| 3;20 | Tiểu Bằng ơi! Cha xin lỗi con |
| 3;32 | Tiểu Bằng , tiểu Bằng!.. con tỉnh dậy nhìn mẹ một chút |
| 3;25 | con tỉnh dậy nhìn mẹ một chút |
| 3;28 | Là tại ông. |
| 3;29 | Là ông giết chết tiểu Bằng. |
| 3:30 | Là ông đã giết chết nó |
| 3;32 | Đây đều là sát nghiệp của Trương A Thu quá nặng. |
| 3;35 | Mới dẫn đến con của ông ấy mất mạng, đây chính là báo ứng. |
| 3;38 | Thực ra nếu Trương A Thu không đâm cá. |
| 3;41 | tiểu Bằng cũng bị chết chìm |
| 3;44 | Để ông ấy chính tay đâm chết con trai của mình. |
| 3’47 | Trong sâu thẳm ông ấy biết được nỗi đau thê thảm của cá khi bị đâm |
| 3;50 | Mà lúc đó Trương A Thu nghe được trong nước có âm thanh |
| 3;54 | Thực ra không thể phân biệt được là người hay cá. |
| 3;57 | Đã dẫn đến màn thảm kịch này |
| 4;00 | Cũng là nhân quả báo ứng tơ hào không sai |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |