愛護生命的故事- 小蛇報恩（ 22）

MẨU CHUYỆN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG - RẮN NHỎ BÁO ƠN

NHÀ XUẤT BẢN; PHÁP SƯ HẢI ĐÀO PHÁP SƯ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH SINH MẠNG ĐÀI LOAN

|  |  |
| --- | --- |
| 0;08 | Lúc còn nhỏ chúng tôi đều nghe câu chuyện [ nông phu và rắn] |
| 0;13 | Trong ấn tượng của chúng tôi. |
| 0;15 | Rắn thường là loài máu lạnh vô tình |
| 0;18 | Nhưng con rắn hôm nay tôi nói đến lại khác |
| 0;22 | Gia đình ông Dư sống ở huyện tự trị dân tộc Mãn Thanh Nguyên, Phủ Thuận, Liêu Ninh |
| 0;28 | Ông ấy cùng với một con rắn nhỏ mà ông ấy nuôi dưỡng. |
| 0;30 | dựng lên câu chuyện tình cảm giữa người và rắn |
| 0;40 | Trời sáng rồi ! phải dậy thôi |
| 0;45 | Khi ông Dư mở cổng |
| 0;47 | Thì phát hiện cửa nhà vậy mà lại có một con rắn nhỏ bị thương |
| 0;54 | A .. rắn à |
| 0;56 | Sao vậy? |
| 0;59 | Hả.. rắn.. |
| 1;01 | con rắn này sao lại chạy đến trước cửa nhà chúng ta vậy? |
| 1;08 | Nó bị thương rồi, hình như đến cầu cứu. |
| 1;12 | Thế chữa cho nó nhanh lên. |
| 1;15 | Rắn nhỏ đáng thương quá！ |
| 1;19 | Cứ như thế, ông Dư tốt bụng nhận nuôi rắn nhỏ. |
| 1;24 | Lại còn đặt tên cho nó là Long Long. |
| 1 ;26 | Hơn nữa còn trị khỏi vết thương cho nó |
| 1 ;33 | Xong rồi, Long Long. |
| 1 ;35 | Qua ngày nữa vết thương của ngươi sẽ hồi phục |
| 1 ;39 | Mấy ngày sau , Long Long hoàn toàn bình phục. |
| 1;42 | Dư tiên sinh cảm thấy Long Long thực không phải là thú cưng nuôi trong nhà |
| 1;47 | cuối cùng cũng phải trở về với tự nhiên |
| 1;50 | Sau đó ông Dư liền đưa Long Long lên núi. |
| 1;54 | Chuẩn bị phóng sinh. |
| 2;11 | Long long, vết thương của ngươi khỏi rồi. |
| 2;13 | Nhanh trở về với tự nhiên. |
| 2;16 | Tạm biệt Long Long. |
| 2;18 | Sau này phải cẩn thận chút, đừng bị thương nữa. |
| 2;30 | Sau đó điều mà ông Dư không thể ngờ được là. |
| 2;34 | Sáng sớm ngày hôm sau, khi ông Dư mở cửa |
| 2;37 | Thì phát hiện Long Long lại trở về. |
| 2;42 | Tôi không phải nằm mơ chứ. |
| 2;45 | Long long, sao ngươi lại trở về |
| 2;50 | Cứ như vậy Dư tiên sinh để Long Long ở lại |
| 2;55 | Long long cũng rất ngoan. |
| 2;57 | Khi Dư tiên sinh làm việc |
| 2;59 | nó quanh quẩn bên cái đèn tự chơi một mình |
| 3;02 | Hơn nữa nó với con chó mà Dư tiên sinh nuôi trong nhà chung sống rất hòa hợp |
| 3;11 | Ha ha.. |
| 3;14 | Có một buổi tối,khi Dư tiên sinh đang ngủ |
| 3;19 | Long long không hiểu vì sao |
| 3;21 | cứ kéo tay của ông |
| 3;30 | Long long, đừng quậy nữa. |
| 3;32 | Tôi rất muốn ngủ. |
| 3;33 | ngày mai tao chơi với mày |
| 3;35 | Phải ngoan nhé! |
| 3;41 | Được rồi , Long Long |
| 3;43 | buổi tối không được nghịch |
| 3;45 | Nhanh ngủ đi. |
| 3;49 | Long long sốt săng kéo tay áo của ông Dư. |
| 3;52 | Lại dùng cái đuôi chỉ về hướng giường của mẹ ông ấy. |
| 3;55 | Nhưng mà Dư tiên sinh lại không để ý |
| 3;59 | Long Long dứt khoát bò lên cái chăn nơi mà mẹ ông ấy đang ngủ |
| 4;01 | sau đó làm ra bộ dạng lăn lộn đau khổ |
| 4;07 | Long long! Đừng làm phiền mẹ tôi ngủ. |
| 4;10 | lúc đó Dư tiên sinh mới cảm giác có gì đó không đúng |
| 4;13 | Tiếp theo ông ấy lại ngửi thấy mùi cháy khét. |
| 4;17 | ư.. mùi gì vậy? |
| 4;19 | hình như là mùi cháy của bông vải |
| 4;22 | hả? nguy rồi ! |
| 4;25 | Hả.. |
| 4;26 | Cháy rồi… |
| 4;29 | Mẹ ơi! Mẹ ơi.. mẹ dậy nhanh lên. |
| 4;32 | Thảm điện bốc cháy rồi. |
| 4;33 | Cái gì? |
| 4;35 | Mẹ dậy nhanh lên, thảm điện bốc cháy. |
| 4;38 | Thì ra là do dây điện của chăn điện mà mẹ ông dùng quá cũ |
| 4;44 | nên bị chập mạch và phát cháy |
| 4;46 | May mà Long Long kịp thời phát hiện và đánh thức Dư tiên sinh |
| 4;50 | Nên mới thoát được kiếp nạn. |
| 4;52 | Trồng thiện nhân được thiện quả. |
| 4;55 | Vì một niệm thiện cứu mang rắn của ông Dư. |
| 4;58 | Mà nhờ đó đã cứu được mạng của mẹ mình |