愛護生命的故事- 海龜的哀嚎 (06)

MẨU CHUYỆN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG- TIẾNG KHÓC CỦA RÙA BIỂN

NHÀ XUẤT BẢN :HẢI ĐÀO PHÁP SƯ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH SINH MẠNG ĐÀI LOAN

|  |  |
| --- | --- |
| 0.07 | Tại bãi biển Santa Cruz ở Costa Rica |
| 0;13 | Đến tháng 11 hàng năm đều tiếp đón cả nghìn con rùa biển lớn |
| 017 | Vì thời điểm này của mỗi năm |
| 0;22 | Các con rùa biển đều đến bãi biển này nghỉ sinh 5 ngày |
| 0;43 | Rùa biển này đẻ trứng trên bãi cát sau đó sẽ về với đại duơng |
| 0;48 | Đến 1 năm sau mới lại trở lại đây |
| 0;59 | Rùa biển là loài đứng đầu trong nhóm động vật bị tuyệt chủng trên thế giới |
| 1;04 | công nghiệp hóa ngành đánh bắt cá |
| 1;08 | Cũng như ô nhiễm hải dương |
| 1;11 | Làm cho mỗi năm có hàng nghìn rùa biển hoang dã mất mạng. |
| 1;21 | do con người chiếm giữ các bãi biển |
| 1;25 | khiến cho rùa mẹ rất khó khắn trong việc tìm bãi biển để đẻ trứng |
| 1;30 | Thậm chí tìm được bãi biển thích hợp |
| 1;34 | Cũng có rất nhiều trường hợp săn trộm phục kích ở cạnh bãi biển. |
| 1;38 | Những kẻ cơ hội cho là trứng rùa biển có thể nâng cao khả năng tình dục |
| 1;45 | Tại các chợ đen, giá trứng rùa cứ ngày một leo thang |
| 1;53 | Anh bạn ! hôm này thu hoạch được cũng không ít nhỉ? |
| 2;01 | Anh cũng móc được cũng không ít mà? |
| 2;04 | Hôm nay được túi thứ mấy rồi？ |
| 2;08 | Mới có túi thứ 3. |
| 2;11 | Ha ha… |
| 2;28 | ây gia… |
| 2;32 | Này! anh bạn! trong kia vẫn còn một số trứng rùa |
| 2;36 | Sao anh không mang đi |
| 2;40 | Tôi cảm thấy nên để lại cho rùa biển vài quả trứng |
| 2;45 | Ây gia…vẫn còn có người nghĩ cho rùa biển à , thật thú vị |
| 2;50 | Cho dù anh không mang những quả trứng này đi, người khác cũng sẽ mang đi. |
| 3;02 | Rùa biển đẻ trứng trên bãi cát sau đó rời đi |
| 3;06 | Sau khi rùa biển con lớn lên cũng sẽ tự bơi về biển lớn. |
| 3;12 | Nhưng những người này lấy đi toàn bộ trứng rùa biển  |
| 3;17 | Thương cho các rùa mẹ đợi mãi mà không thấy rùa con  |
| 3;21 | Bơi về bên cạnh chúng |
| 3;25 | Các con rùa mẹ bất lực phản kháng |
| 3;29 | Chỉ biết chấp nhận nhân loại cướp đi con của chúng  |
| 3;33 | Không còn trứng rùa, cũng không con có hậu thế |
| 3;38 | Sau này những kẻ trộm cắp tự nhiên này còn có thể trộm những thứ gì đây |
| 2;44 | Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ mười mấy năm sau |
| 3;49 | Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy rùa biển ở trong viện bảo tàng |
| 3;54 | Trời đất vì còn người mà tạo ra những người bạn nhỏ là những con vật thú vị đáng quý này |
| 4;01 | Chúng ta nên vĩnh viễn tôn trọng chúng. |
| 4;04 | Như tôn trọng chính bản thân mình. |