愛護生命的故事- 貓咪和夠夥伴（ 664）

MẨU CHUYỆN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG- TÌNH BẠN CỦA CHÓ VÀ MÈO

NHÀ XUẤT BẢN ： HẢI ĐÀO PHÁP SƯ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH SINH MẠNG ĐÀI LOAN

|  |  |
| --- | --- |
| 0.05 | Mèo con Đào Đào |
| 0.06 | Chó trắng A Triết và chó vàng A Tư vốn sống cùng với nhau |
| 0.11 | Nhưng sau khi ông John chủ của bọn chúng qua đời. |
| 0.14 | Cả ba đều được đưa đến nhà cháu của ông John |
| 0.20 | Anh xem người chú nghèo kiết xác anh |
| 0.23 | Tiền một xu cũng không để lại cho chúng ta |
| 0.25 | Lại để cho chúng ta ba cái thứ này |
| 0.29 | Anh xem con chó trắng kia, đã già như thế rồi |
| 0.33 | Chúng ta giữ nó lại thì có tác dụng gì chứ? |
| 0.35 | Nuôi nó thực sự lãng phí thức ăn của chúng ta. |
| 0.38 | Em đừng tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe, thật không đáng chút nào |
| 0.42 | Không có tác dụng thì chúng ta đem vứt nó đi. |
| 0.44 | Đúng rồi ném nó đi còn con chó vàng kia |
| 0.48 | Anh xem dáng vẻ hung giữ của nó |
| 0.51 | Chẳng may nó căn em thì phải làm sao? |
| 055 | Đem vứt cả nó đi |
| 0.56 | Nếu em không thích thì anh đem bọn chúng đều ném hết đi là được |
| 1.01 | Um nếu là chó thì chúng ta không cần chúng |
| 1.05 | Chúng ta chỉ nuôi con mèo này thôi. |
| 1.08 | Con mèo này còn cảm thấy khá thông minh. |
| 1.10 | Để lại nuôi cũng tốt |
| 1.12 | Không vấn đề, anh đều nghe em |
| 1.14 | Ngày mai anh đem hai con chó này vứt đi |
| 1.18 | Chẳng lẽ anh không biết chó rất nhớ đường sao? |
| 1.22 | Chẳng may chúng nó lại chạy về thì phải làm sao? |
| 1.25 | Hay là dùng thuốc độc giết chết chúng cho xong |
| 1.28 | Như vậy sau này sẽ không còn vẫn đề gì nữa. |
| 1.33 | Hả.. được rồi. thế nghe em vậy |
| 1.37 | Ngày mai anh sẽ đi mua chút thuốc độc về. |
| 1.39 | A Triết, không thể ở lại nơi này được nữa rồi |
| 1.42 |  Chúng ta phải rời khỏi đây ngay thôi |
| 145 | Tại sao vậy? |
| 1.47 | Đúng rồi. khó khăn lắm chúng ta mới được sống yên ổn ở đây. |
| 1.51 | Tại sao lại phải đi chứ? |
| 1.53 | Chủ nhà này không thích các bạn |
| 1.55 | Họ muốn dùng thuốc độc để giết các bạn đó |
| 1.58 | Hả..? tại sao lại như thế? |
| 2.01 | Đào Đào! Tôi thấy họ đối xử với bạn rất tốt. |
| 2.06 | Nhất là bà chủ, bà ấy rất thích mà |
| 2.08 | Sao lại đầu độc chết chúng ta chứ? |
| 2.11 | Họ là muốn đầu độc hai bạn, chứ không phải tôi |
| 2.15 | Thì ra là như vậy… thế chúng tôi phải đi khỏi nơi này thôi. |
| 2.19 | Đào Đào! nếu như họ đã thích bạn |
| 2.21 | Thì bạn ở lại nhé! |
| 2.23 | Nên biết những ngày lưu lạc ở bên ngoài vô cùng khổ sở |
| 2.26 | Không được! chúng ta là bạn, phải đi thì cùng đi |
| 2.31 | Thế là |
| 2.33 | Đào Đào và hai bạn chó cùng nhau rời khỏi nhà của cháu ông John |
| 2.37 | ngoảnh mặt đi về hướng rừng rậm |
| 2.38 | Xuyên qua rừng rậm là bọn chúng có thể trở về thị trấn nhỏ nơi mà ông John đã từng sống |
| 2.44 | Hả.. |
| 2.46 |  A Tư, bạn xem tình trạng của a Triết không được tốt lắm |
| 2.49 | Đúng rồi! anh ấy đã nhiều tuổi rồi phải chạy một quãng đường dài như thế. |
| 2.53 | Thực sự rất vất vả. |
| 2.56 |  A Triết..a Triết. anh làm sao vậy? |
| 3:00 | A Triết đã bị ngất xỉu rồi. anh ấy yếu quá rồi. |
| 3.04 | Cứ tiếp tục thế này e là không ổn |
| 3.07 | Chúng ta phải tìm cho anh ấy một chút thức ăn |
| 3.09 | Đúng rồi! tôi đi tìm thức ăn đây |
| 3.12 | A Tư đúng là rất hấp tấp |
| 3.15 | Anh ấy muốn săn bắt sao ? |
| 3.17 | Tôi nhớ bên kia có một loạt lều bạt của thợ săn |
| 3.20 | Tôi nghĩ chi bằng đi sang bên kia tìm kiếm cơ hội. |
| 3.24 | Xem xem có thể tìm được chút thức ăn về cho A Tiết ăn không? |
| 3.27 | Bổ xung một chút thể lực |
| 3.31 | Khi Đào Đào và a Tư rời khỏi đó không lâu sau |
| 3.34 | Thì có một chú gấu nhỏ từ trong bụi cây đi ra |
| 3.37 | khi nó phát hiện chó trắng a Triết ngã lăn trên đất |
| 3.41 | Ngay lập tức nó hào hứng nhảy tới |
| 3.44 | Ha ha.. tuyệt quá |
| 3.46 | Tự nhiên nhặt được một con chó to như thế |
| 3.49 | Lát nữa mẹ đến, ta sẽ nói với mẹ rằng đầy là do chính ta bắt được. |
| 3.54 | Chó ơi! Mày tỉnh dậy đị, tao không thể ăn con vật đã chết |
| 3.59 |  A.. |
| 4:00  | Gấu |
| 4.01 | Ha ha.. cuối cùng thì mày củng tỉnh lại rồi |
| 4.04 | Tốt quá rồi. mày không được chết nhé |
| 4.07 | Tao phải tự mình cắn chết mày mới được |
| 4.10 | a.. cứu tôi với… cứu tôi với… |
| 4.14 | ầy a Đau quá… cứu tôi với  |
| 4.17 | Còn muốn chạy à? Mày chạy nổi không? |
| 4.20 | Cứu tôi với… mau đến cứu…cứu tôi  |
| 4.23 |  Hả.. không hay rồi |
| 4.25 | con Gấu ngu ngốc kia, bỏ anh ấy ra ngay |
| 4.29 | Ôi cha… ở đâu chạy đến một con mèo hoang vậy |
| 4.31 | Mày đừng quản việc của người khác, nếu không tao sẽ cắn chết mày |
| 4.38 |  Đau quá. .mày cái con mèo hoang này xuống ngay cho tao |
| 4.42 | Mắt của gấu con bị máu chảy khiến nó không nhìn thấy được |
| 4.45 | Nó vừa đau vừa sợ, kêu rất to muốn quăng con mèo xuống |
| 4.50 | Nhưng mà mèo con Đào Đào thông minh dùng chân sau |
| 4.53 | Kẹp thật chặt thân của gấu |
| 4.56 | Đúng lúc đó một tiếng hét lên |
| 4.58 | Gấu mẹ từ trong rừng chạy ra |
| 5.02 | Mẹ ơi..mẹ ơi.. nhanh đến giúp con |
| 5.06 | Bỏ ngay con tao ra |
| 5.08 |  Hả.. |
| 5.09 | Nguy hiểm |
| 5.11 | Mẹ ơi ! đau quá…đầu con bị thương rồi |
| 5.15 | Con ranh đáng ghét này đã cào thương con tao |
| 5.18 | Con mèo đáng ghét nếu mày không ra |
| 5.22 | Tao sẽ dẫm chết con chó này |
| 5.24 | Đào Đào đừng lo cho ta cậu mau chạy đi |
| 5.27 | Mày câm môm cho tao |
| 5.31 | Con gẩu ngu xuẩn. mày ức hiếp anh ấy thì có gì là giỏi chứ |
| 5.34 | Nếu có giỏi thì đến đay đối phó với tao |
| 5.38 | Con mèo đáng ghét này, tao sẽ dẫm nát mày |
| 5.42 | Đào Đào đừng lo cho tôi cậu mau chạy đi |
| 5.45 | Đào đào, tôi đến giúp bạn |
| 5.48 | Hư ~ Một con chó một con mèo mà muốn đấu với ta |
| 5.53 | Hôm nay tao sẽ dẫm chết chúng mày |
| 5.57 | Thợ săn, là thợ săn đến rồi |
| 6.00 | Đáng ghét vậy mà lại có thợ săn ở đây |
| 6.04 | Hôm nay coi như mạng chúng mày lớn |
| 6.06 | Con a ! Chúng ta chạy thôi |
| 6.07 | Anh Triết ! anh không sao chứ |
| 6.10 | Vẫn ổn, không có gì đáng ngại, cảm ơn các bạn đã cứu tôi |
| 6.18 | A Triết, đến đây ăn chút thức ăn nào |
| 6.21 | Cảm ơn! Nếu hôm nay không có hai bạn thì tôi chết chắc rồi |
| 6.25 | A Triết! anh khách sáo quá rồi |
| 6.29 | Chúng ta là bạn mà, đã là bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau không phải thế sao? |
| 6.32 | Ngày trước bạn cũng đã giúp tôi không ít |
| 6.38 | Đúng rồi! a Triết! anh phải nghỉ ngơi ngay , nghỉ ngơi để bỏ sung thể lực |
| 6.40 | ở đây quá nguy hiểm. chúng ta phải nhanh chóng đi khỏi nơi đây |
| 6.45 | đúng vậy |
| 6.46 | Nếu mà chủ của chúng ta con sống |
| 6.49 | Chúng ta cũng không phải rơi vào hoàn cảnh này. |
| 6.51 | Không có chủ, chẳng có nhà. |
| 6.54 | Những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ rất khó khăn |
| 6.57 | Ý, đây chẳng phải là con mèo vừa mới gặp sao ? |
| 7:00 | Anh xem cái xúc xích anh cho vẫn còn ở đây này. |
| 7.04 | Thảo nào anh cho nó xúc xích mà nó không ăn |
| 7.06 | Thì ra là nó mang đến đây cho con chó già bị thương. |
| 7.10 | Thật không đơn giản, chó và mèo có thể hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau. |
| 7.14 | Đào đào nó…định làm gì vậy? |
| 7.18 | Tôi nghĩ nó muốn để những người này nhận nuôi chúng ta. |
| 7.23 | Ây. Con mèo này thật đáng yêu, hay là chúng ta ôm nó về nhà. |
| 7.30 | Xem ra hai con chó này cũng muốn theo chúng ta. |
| 7.33 | Con chó vàng này xem ra còn rất mạnh khỏe. |
| 7.36 | Săn bắn thông thường vẫn dùng được. |
| 7.40 | Nhưng mà con chó trắng này thực sự già quá. |
| 7.43 | Không có chút tác dụng nào. |
| 7.45 | Đúng rồi! thế chúng ta đưa con chó vàng và con mèo về nhé. |
| 7.50 | Con chó trắng già này lui ra |
| 7.51 | Chúng ta sẽ không cần một con chó vô tích sự |
| 7.55 | ôi thôi… |
| 7.57 | A Triết, anh đừng đi |
| 7.59 | Các bạn đi theo họ đi. |
| 8.03 | Tôi già rồi, vô dụng rồi |
| 8.05 | Không có ai đồng ý nhận nuôi tôi đâu. |
| 8.08 | Ui cha! Xem ra hai con này muốn theo chó trắng muốn đi thì cùng đi. |
| 8.13 | Nếu nhận nuôi thì nuôi cả ba |
| 8.14 | Xem ra ba con này không ai chịu rời xa ai. |
| 8.18 | Mèo Đào Đào, chó trắng a Triết, chó vàng a Tư |
| 8.23 | Ba con một lòng đoàn kết. |
| 8.26 | Cuối cùng đã xuyên qua cánh rừng rậm kia |
| 8.27 | Đến nơi mà chúng nó đã từng sống. |
| 8.30 | Tốt quá! Cuối cùng chúng ta đã trở về rồi |
| 8.34 | Đúng rồi! vẫn là nơi này tốt |
| 8.37 | mảnh đất quen thuộc hương vị quen thuộc |
| 8.40 | Hả… nhà của chúng ta sao lại bị rỡ bỏ đi rồi? |
| 8.43 | Sao lại thế? Chúng ta không còn nhà nữa rồi! |
| 8.47 | Ui cha, em xem |
| 8.49 | Đây không phải là hai con chó và mèo mà nhà ông John nuôi sao? |
| 8.52 | Đúng rồi! |
| 8.55 | Không phải chúng đã được đưa đến nhà cháu của ông John rồi sao? |
| 8.58 | Sao chúng lại chạy về đây rồi |
| 9.01 | Anh nghĩ chúng nó không nỡ rời xa nơi này. |
| 9.09 | Nó muốn làm gì vậy? |
| 9.12 | Em nghĩ chắc là nó nhìn thấy nhà ông John bị rỡ bỏ |
| 9.17 | Cho nên muốn anh nhận nuôi nó. |
| 9.20 | Thật đáng tiếc nhà anh không được nuôi thú cưng. |
| 9.22 | Thế để Đào Đào đến nhà em vậy |
| 9.25 | Đúng lúc em đang muốn nuôi một con mèo. |
| 9.31 | Ui cha, hai đứa chúng mày đến làm gì vậy? |
| 9.34 | Anh nghĩ ba con này chúng nó không thể rời nhau. |
| 9.38 | Nếu nuôi thì nuôi cả ba |
| 9.39 | Nếu không thì chúng nó cũng không chạy cả đoạn đường dài như thế |
| 9.42 | Cùng nhau chạy từ nhà cháu của ông John về đây |
| 9.47 | Tôi xin lỗi! |
| 9.48 | Tôi không có cách nào nuôi được nhiều thú cưng như thế. |
| 9.51 | Các bạn đến nhà tôi nhé! |
| 9.53 | Hoan nghênh các bạn gia nhập gia đình tôi |
| 9.56 |  Dì à, không phải dì chỉ muốn nuôi một con mèo thôi sao? |
| 9.59 | Bây giờ lại muốn đưa cả hai con chó vào nhà |
| 10.02 | Mà còn có một con chó già vô dụng nữa |
| 10.05 | Tình cảm của ba đứa chúng nó thực sự đã làm người ta cảm động. |
| 10.09 | Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. |
| 10.12 | Đôi cọn người chúng ta cũng không làm được chuyện đó |
| 10.18 | Cho nên tôi muốn cho chúng nó cuộc sống ổn định. |
| 10.19 | Có thể cho chúng một cuộc sống không thiếu ăn chẳng thiếu mặc. |
| 10.23 | Đúng rồi ! Dì thật tốt. |