愛護生命的故事 - 受傷的松鼠（ 41）

MẨU CHUYỆN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG - CON SÓC BỊ THƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN： HẢI ĐÀO PHÁP SƯ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH SINH MẠNG ĐÀI LOAN

|  |  |
| --- | --- |
| 0:07 | nhà ở dưới chân núi Long Đàm |
| 0:10 | cụ Trương 69 tuổi |
| 0:13 | mỗi ngày vào lúc sáng sớm đều đến khu rừng cây của công viên núi Long Đàm |
| 0:18 | gặp những con sóc |
| 1:20 | cho chúng thức ăn |
| 0:24 | đến giờ cơm rồi! mau đến đây ăn nào ! |
| 0:27 | nghe theo tiếng gọi của bà cụ |
| 0:30 | mười mấy con sóc nhỏ lần lượt từ trên cành cây |
| 0:34 | nhảy trên bãi cỏ đến bên cạnh bà cụ |
| 0:39 | mau đến đây ăn nào! đều đói cả rồi |
| 0:48 | nói về nhân duyên của cụ Trương với bầy sóc này |
| 0:52 | phải bắt đầu nói từ 3 năm trước |
| 0:56 | vào một buổi sáng của 3 năm về trước |
| 0:59 | cụ Trương đang tập thể dục trong công viên núi Long Đàm |
| 1:02 | đột nhiên |
| 1:04 | cụ Trương nhìn thấy |
| 1:05 | một thứ gì đó đen đen |
| 1:09 | động đậy trên một nhánh cây thấp |
| 1:12 | ừm...đó là cái gì vậy? |
| 1:14 | A... |
| 1:17 | hóa ra cái thứ tròn tròn đen đen trên cành cây thấp kia |
| 1:21 | lại là một con sóc đang bị thương |
| 1:24 | nó đang kéo lê thân thể đang bị thương của nó di chuyển chậm chạp |
| 1:30 | sóc nhỏ! mày sao lại bị thương rồi? |
| 1:34 | có phải là mày đói rồi không? |
| 1:41 | này sóc nhỏ! hôm nay tao không có mang theo đồ ăn |
| 1:45 | ngày mai tao nhất định sẽ mang thức ăn đến cho mày |
| 1:51 | sáng sớm ngày hôm sau |
| 1:52 | cụ Trương nhanh chóng đến núi Long Đàm |
| 1:57 | đem cho con sóc bị thương |
| 2:01 | trứng gà luộc |
| 2:07 | hôm nay sao lại đến sớm thế? |
| 2:11 | hôm qua ở đây tôi nhìn thấy một con sóc bị thương |
| 2:16 | bị đói rất là đáng thương |
| 2:19 | vì vậy hôm nay tôi sớm đến đem cho nó ít thức ăn |
| 2:24 | sao? bà cho sóc ăn trứng gà à? |
| 2:28 | đúng vậy! sao thế? |
| 2:33 | này sóc nhỏ! mày còn ở đây không? |
| 2:37 | hôm nay tao mang đồ ăn đên cho mày này |
| 2:51 | A..sao mày lại không ăn? |
| 2:55 | tôi nói rồi, sóc làm sao có thể ăn trứng gà được! |
| 3:03 | sóc thích ăn hạt thông, quả óc chó, hạt dẻ..các loại hạt khác |
| 3:08 | hơn nữa thích ăn nhất vẫn là những thứ còn xanh |
| 3:11 | ả.. là vậy à! |
| 3:14 | xin lỗi! hôm nay đem sai đồ ăn cho mày rồi! |
| 3:19 | ngày mai sẽ chuẩn bị thức ăn ngon đem cho mày |
| 3:23 | sáng sớm ngày thứ 3 |
| 3:25 | cụ Trương lại đem hạt thông và đậu phộng |
| 3:29 | đến núi Long Đàm |
| 3:32 | chào buổi sáng! ông cũng đến rồi! |
| 3:35 | hôm nay đem hạt đến cho sóc ăn chưa? |
| 3:39 | đem đến rồi! có hạt thông, còn có cả đậu phộng nữa |
| 3:43 | đúng rồi! những thứ này mới là món yêu thích của sóc |
| 3:47 | ha..ha.. |
| 3:51 | Ấy.. |
| 3:53 | sao thế? |
| 3:56 | son sóc bị thương đó đi đâu mất rồi？ |
| 3:59 | lúc tôi đến thì đã không thấy nó rồi |
| 4:03 | có lẽ là nó trốn rồi! |
| 4:06 | bà để thức ăn ở đây, bọn chúng sẽ tự đến lấy ăn |
| 4:11 | ừm.. |
| 4:16 | này sóc con! hôm nay tao đem món ngon mà mày thích đến rồi ! |
| 4:21 | mau đến đây ăn đi |
| 4:25 | quả nhiên không lâu sau |
| 4:27 | con sóc bị thương đó liền đúng hẹn mà đến |
| 4:31 | ăn chậm thôi! ăn chậm thôi! nếu mày thích ăn thì |
| 4:36 | sau này mỗi ngày tao đều đem đến cho mày ăn |
| 4:41 | ha...ha... |
| 4:43 | từ đó về sau |
| 4:46 | bắt đầu từ lần hẹn đó của cụ Trương đến này đã kéo dài 3 năm |
| 4:52 | cho dù là thời tiết xấu như tuyết lớn rơi, bà ấy cũng chưa từng sai hẹn |
| 4:59 | bây giờ sáng sớm mỗi ngày |
| 5:03 | số lượng sóc đến chỗ cụ Trương ăn đã lên tới mười mấy con |
| 5:07 | trên núi Long Đàm |
| 5:09 | chỉ cần cụ Trương huýt sáo một tiếng |
| 5:12 | thì đàn sóc liền tập hợp đến bên cạnh bà |
| 5:22 | sóc nhỏ! mau đến đây ăn |
| 5:31 | ha..ha..mày đã ăn no rồi |
| 5:34 | muốn nấp đi phải không! khi nào đói rồi thì lại ra đây ăn nhé! |
| 5:39 | bà lại đến gặp đàn sóc à? |
| 5:44 | đúng rồi! ông xem bọn chúng thật đáng yêu |
| 5:49 | nhìn tiểu Bàn kìa, đặc biệt tham ăn |
| 5:52 | nhưng mà tính tình nó rất ấm áp |
| 5:56 | còn tiểu Hắc không tham ăn |
| 5:59 | thì tính tình có chút nóng nảy |
| 6:03 | ấy..Yo..bà còn đặt tên cho chúng nữa à !ha..ha.. |
| 6:09 | thực ra đàn sóc đó cũng giống như chúng ta |
| 6:12 | đều có những tính cách khác nhau |
| 6:15 | tôi là dựa vào tính cách khác nhau của chúng mà đặt tên |
| 6:19 | chúng cũng giống như con cái của chúng ta |
| 6:22 | ha..ha.. |
| 6:24 | chúng giống như con cái của chúng ta, mỗi lần nhìn thấy chúng |
| 6:29 | trong lòng tôi vô cùng dễ chịu |
| 6:32 | có những bức ảnh này |
| 6:35 | cho dù có một ngày tôi không đi nổi nữa |
| 6:38 | thì ở nhà tôi cũng có thể nhìn thấy chúng |
| 6:41 | chỉ cần dùng cái tâm cái tình |
| 6:44 | thì những động vật nhỏ đó tự nhiên có thể chung sống hòa thuận với con người |
| 6:48 | cụ Trương coi những con sóc đó như con cái của mình |
| 6:53 | nói không chừng những con sóc này |
| 6:56 | cũng đã coi bà Trương như mẹ của chúng |
| 7:02 | người và động vật chung sống hồn nhiên với nhau |
| 7:04 | là sự chân thành nhất, là tình thân đáng quý nhất |