愛護生命的故事- 以命報恩無怨無悔 （ 303）

MẨU CHUYỆN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG- DÙNG MẠNG TRẢ ƠN KHÔNG OÁN KHÔNG HẬN

NHÀ XUẤT BẢN: HẢI ĐÀO PHÁP SƯ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH SINH MẠNG ĐÀI LOAN

0.04; DÙNG MẠNG TRẢ ƠN KHÔNG OÁN KHÔNG HẬN

|  |  |
| --- | --- |
| 0.06 | Mao mao vốn là một chú mèo hoang |
| 0.09 | lần đầu tiên Lý tiên sinh thấy nó là khi |
| 0.11 | ở gầm cầu thang bộ của tòa chung cư |
| 0.15 | Lúc đó trời mưa rất to. |
| 0.17 | Mà Mao Mao thì còn quá nhỏ |
| 0.20 | Thân ướt dầm dề đang nằm trong góc tường run lẩy bẩy |
| 0.27 | Trời mưa to quá! |
| 0.32 | ấy |
| 0.33 | Thì ra là một chú mèo hoang |
| 0.35 | Còn nhỏ thế này mà đã bị người ta vứt bỏ rồi thật là đáng thương. |
| 0.40 | ánh mắt đáng thuơng của chú mèo nhỏ |
| 0.43 | Làm lý tiên sinh không đành lòng rời đi. |
| 0.45 | Thế là lý tiên sinh quyết định mang chú mèo đó về nhà nuôi |
| 0.49 | Này chú mèo nhỏ! Mày có đồng ý theo tao về nhà không? |
| 0.55 | Đi thôi |
| 0,59 | Cả nhà lý tiên sinh vô cùng yêu thích chú mèo đó |
| 1.04 | Nhất là cô con gái của ông Lý |
| 1.06 | Cô bé đã đặt cho chú mèo nhỏ này một cái tên rất hay |
| 1.10 | Mao Mao |
| 1.12 | Bây giờ em đã là một thành viên trong gia đình của chúng ta rồi. |
| 1.15 | Chị là chị của em |
| 1.18 | Em phải thất ngoan ngoãn nhé biết không? |
| 1,22 | Um ! Mao mao thật ngoan |
| 1.25 | Tiểu Ly! con đặt tên cho chú mèo này phải không? |
| 1.30 | Đúng ạ! Cái tên ấy thế nào? Rất hay phải không? |
| 1.33 | Đúng rồi! cái tên này rất hay. |
| 1.35 | Từ nay về sau Mao Mao chính là thành viên trong gia đình chúng ta rồi |
| 1.40 | Mao Mao đến làm cho nhà ông Lý |
| 1.43 | Tăng thêm rất nhiều niềm vui |
| 1.45 | Nó ngoan ngoãn đáng yêu |
| 1.47 | Nó chưa từng lấy móng chân cào lung tung đồ dùng trong nhà. |
| 1.57 | ả? |
| 1.44 | vợ ơi em đến đây xem này |
| 2.00 | Mao mao vậy mà biết lấy dép cho anh này. |
| 2.02 | Những việc mà Mao Mao biết làm không ít đâu |
| 2.05 | Có lúc em nói em muốn đọc báo |
| 2.07 | Nó liền biết cắn một tờ báo mang đến cho em. |
| 2.09 | Mao Mao thực sự rất thông minh. |
| 2.11 | Anh có phát hiện ra không? |
| 2.13 | Nó không hề giống những chú mèo khác |
| 2.14 | Suốt ngày dùng móng chân đề cào đồ dùng và sofa trong nhà. |
| 2.19 | đúng vậy! nghe em nói thế |
| 2.21 | Anh nghĩ lại thấy rất đúng. |
| 2.23 | Mao mao nhà mình rất hiểu chuyện. |
| 2.29 | Chớp mắt đã đến mùa hè năm thứ hai. |
| 2.32 | năm đó thời thiết đặc biết nóng bức |
| 2.35 | Nóng đến mức làm cho tâm thái cả nhà ông Lý |
| 2,38 | đều có chút cáu gắt |
| 2.39 | đến cả Mao Mao cũng biểu hiện sự lo lắng bất an |
| 2.43 | Cả ngày không ngừng kêu meo meo. |
| 2.45 | Con đem bàn sơn mới mua trong nhà |
| 2.47 | Cào xước rất nhiều chỗ. |
| 2.52 | đây là thời tiết quái quỷ gì vậy ? sắp nóng chết rồi. |
| 2.55 | Không phải chứ ! bây giờ mới là tháng sáu. |
| 2.47 | Sao mà đã nóng đến như thế này rồi. |
| 3.04 | Mao mao tự chơi nhé ! |
| 3.07 | Trời nóng thế này ta chẳng muốn bế con. |
| 3.12 | Mao mao đừng kêu nữa |
| 3.14 | Trời nóng thế này vốn làm cho người ta không vui. |
| 3.17 | Mày lại còn ở đây kêu không ngừng. |
| 3.19 | đi đi đi ra chỗ khác chơi |
| 3.22 | Trời nóng thế này đừng lại gần tao |
| 3.29 | Ý.. tiếng gì vậy ? |
| 3.33 | ấy ! hình như là âm thanh phát ra từ phòng của con gái. |
| 3.38 | a.. |
| 3.42 | Mao mao đáng chết |
| 3.43 | Tao vừa mua bàn sơn này mi lại cào thành cái dạng gì rồi |
| 3.50 | Không được chạy..mi còn chạy à. |
| 3.52 | Mi xem mi đã làm việc tốt gì. |
| 3.56 | Mao Mao ! em đừng chạy |
| 3.58 | Hôm nay tao nhất định ném mi ra ngoài. |
| 4.00 | Mẹ ơi! Không được… |
| 4.02 | Sao mẹ có thể ném Mao Mao ra ngoài đươc? |
| 4.04 | Mao mao đã cào rách bàn mẹ mới mua cho con rồi. |
| 4.08 | Được rồi! em à đừng tức giận nữa. |
| 4.11 | Anh nghĩ , chắc chắn là hôm nay do thời tiết quá nóng |
| 4.14 | Mao mao cảm thất rất buồn bực nên mới cào bàn |
| 4.17 | Đúng thế mẹ ạ |
| 4.19 | Chúng ta cũng có lúc không vui. |
| 4.21 | Nói chi là Mao Mao |
| 4.23 | Mẹ tha cho Mao Mao một lần được không? |
| 4.28 | Ây… được rồi |
| 4.30 | Mao Mao! Mẹ đã tha thứ cho em rồi. |
| 4.33 | Em lại đây, không sao rồi. |
| 4.36 | Mao mao! Tao nói cho mi biết lần này tạm tha cho mi. |
| 4.40 | Lần sau nếu mi còn giám cào đồ lung tung |
| 4.42 | Ta sẽ đem mi ném ra ngoài. |
| 4.51 | Mao mao ! từ nay trở đi em không đươc nghịch như thế nữa nhé ! |
| 4.55 | Em xem em đã cào hỏng bàn mới của chị rồi |
| 5.01 | Ngay tối hôm ấy |
| 5.02 | Con gái ông Lý vẫn như bình thường |
| 5.05 | Ngu chung với Mao Mao. |
| 5.07 | Nhưng đến nửa đêm |
| 5.09 | Đột nhiên từ trong phòng của con gái phát ra tiếng kêu thê thảm |
| 5.14 | Ôi đau quá |
| 5.15 | Bố ơi..mẹ ơi…bố mẹ đến đây nhanh lên. |
| 5.18 | Có chuyện gì vậy? |
| 5.20 | Hình như tiếng của tiểu Ly |
| 5.22 | lúc ông Lý và vợ mở cửa phòng con gái |
| 5.26 | Nhìn thấy mặt của con gái đỏ như quả táo. |
| 5.28 | Rất nhiều vết cào xước |
| 5.31 | Mà bên cạnh gối |
| 5.32 | Mao mao đang ở đó điên cuồng kêu meo meo….meo meo |
| 5.35 | Tiểu Ly ! có chuyện gì vậy? |
| 5.38 | Mẹ ơi ! Mao Mao …Mao Mao.. nó cào con. |
| 5.42 | a…. |
| 5.45 | Mày mày là con mèo đáng chết |
| 5.46 | Nhanh ..nhanh.. bắt lấy nó. |
| 5.48 | Hôm nay tao nhất định đánh chết nó |
| 5.56 | Vẫn còn chạy à, tao không đánh chết mày mới lạ. |
| 5.58 | Thôi được rôi, xem ra nó không còn muốn ở nhà mình nữa. |
| 6.02 | Chúng ta để cho nó chạy, tùy nó đi đâu thì đi. |
| 6.05 | Mày đi di, sau này đừng về đây nữa. |
| 6.08 | nhưng không ngờ Mao Mao đã chạy ra đến cửa rồi |
| 6.12 | vậy mà đột nhiên cào lên chân của ông Lý một vết |
| 6.15 | ối cha! Đau quá |
| 6,17 | Vài giây sau thì máu chảy ra. |
| 6.20 | Con mèo đang chết này, ta có lòng tốt đã đem ngươi về nuôi |
| 6.23 | Người lại lấy oán trả ân |
| 6.25 | Hôm nay tao không đánh chết mày mới lạ. |
| 6.29 | Con mèo này điên rồi, hôm nay không đánh chết mày tao không cam lòng. |
| 6.36 | Cả nhà ông lý đuổi theo Mao Mao. |
| 6.39 | Chỉ thấy Mao Mao ở góc cầu thang kêu |
| 6.41 | Mà không chạy đi ngay. |
| 6.43 | Dường như nó cố ý làm họ tức giận. |
| 6.46 | Mày đừng đắc ý, đợi tao bắt được mày. |
| 6.48 | Nhất định không để mày yên. |
| 6.51 | Cả nhà ông Lý từ tầng trên đuổi xuống tầng dưới |
| 6.54 | Lại từ tầng dưới đuổi vào con hẻm nhỏ. |
| 6.57 | Mà Mao Mao cứ chạy chạy rồi lại dừng. |
| 6.59 | Thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn. |
| 7.02 | Nhưng vẫn giữ một khoảng cách với họ |
| 7.04 | Bố ơi! Mẹ ơi! Con không chạy được nữa rồi. |
| 7.07 | Thôi được rồi! không đuổi nữa, để cho nó đi. |
| 7.10 | Chúng ta tự chuốc lấy vạ rồi. |
| 7.12 | Đúng rồi! tôi cũng không chạy được nữa, chúng ta về thôi. |
| 7.17 | Nhưng đúng lúc cả nhà ông Lý |
| 7.18 | Chán ngán quay trở về |
| 7.21 | Mao mao đột nhiên lại chạy ầm đến |
| 7.23 | Lại còn nhảy lên cào vào xước đùi bà Lý một cái. |
| 7.27 | Úi cha.. |
| 7.29 | Con mèo đáng chết này. |
| 7.30 | hôm nay không đánh chêt mày tao không cam lòng |
| 7.36 | Không bao lâu, cả nhà ông Lý đuổi đến con phố lớn |
| 7.41 | Lúc này Mao Mao cũng đã mệt mỏi rã rời. |
| 7.44 | Thở hổn hển và ngã xuống bên đường. |
| 7.47 | Tao xem lần này mày chạy đi đâu |
| 7.52 | Bà Lý phẫn nộ ầm ầm cầm gạch hướng về phía Mao Mao |
| 7.56 | Mao mao bị đập chết không kêu một tiếng |
| 7.59 | đúng vào lúc đó |
| 8.01 | Bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp màu xanh da |
| 8.05 | tiếp theo sau đó phía dưới chân rung động không ngừng |
| 8.07 | Ngay sau đó là tiếng nổ rầm rầm. |
| 8.10 | Tòa nhà bên đường từng tòa từng tòa đổ xuống cát bùi ngập trời. |
| 8.14 | không hay rồi là động đất |
| 8.16 | Xảy ra động đất rồi, ngồi xuống nhanh lên. |
| 8.24 | a… là Mao Mao là Mao Mao cứu chúng ta |
| 8.28 | Nó cảm nhận được sắp xảy ra động đất |
| 8.31 | Cho nên mới tìm đủ mọi cách |
| 8.33 | Để cả nhà mình chạy ra |
| 8.35 | Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? |
| 8.38 | thì ra là con muốn cứu chúng ta |
| 8.40 | Mao Mao… ! xin lỗi con nhé ! |