**25. FRIGHTENED BY BUFFALOES**

**Notes: Sitting on tree – Looked around – Beautiful view – Happy – Suddenly saw buffaloes – Frightened – Could not climb down – Waited – Growing dark – Buffaloes still nearby – Own of buffaloes came – Took Buffaloes home – Climbed down.**

One afternoon I was sitting on a tree and admiring the beauty of the scenery around. Indeed, I was in a very happy mood.

Then, to me extreme surprise, I saw a number of fierce-looking large buffaloes near the tree. I had always been afraid too these animals, and the sight of the buffaloes so near to the tree. Filled me with fright.

Having no courage to climb down the tree, I waited for several hours, until it was growing dark rapidly. The buffaloes, however, seemed to enjoy being at spot. They would not leave.

At last, the owner of the buffaloes, arrived. I kept quiet so as not to draw his attention. He took the buffaloes home.

I then, climbed down the tree and returned home, greatly relieved.

**Word-meaning:**

**Admiring=becoming to like**

**Fierce-looking=frightening**

**Rapidly=quickly.**

**Relieved = at ease.**

**A. VOACABULARY AND WORD ENRICHMENT:**

**View** /vju/ (n) =scenery = phong cảnh.

**To admire** /tu ædˈmaɪr / = to regard with pleasure or satisfaction = chiêm ngưỡng, ngắm

**Extreme /**ɛkˈstrim/ (n) = aspect = cảnh tượng

**Fierce-looking /** fɪrs-ˈlʊkɪŋ/ =frightening = trông phát khiếp.

**Sight /**sait/(n) =cảnh tượng.

**Fright /**frait/ (n)= great fear = nỗi kinh hoàng.

**Courage** /ˈkɜrəʤ / (n) =bravely =long can đảm

**Rapidly** /ˈræpədli / (adv) = fast, quickly = nhanh.

**To draw one’s attention =** to notice s/b of one’s presence = lưu ý ai về sự có mặt của mình

**EX**: he drew her intention by clearing his throat.

Hắn ta lưu ý nàng về sự có mặt của hắn bằng cách hắn giọng.

**To be relieved =** to be at ease=thấy an tâm, dễ chịu.

**HOẢNG SỢ VÌ NHỮNG CON TRÂU.**

**GHI CHÚ: Đang ngồi trên cây – nhìn quanh quẩn – phong cảnh hữu tình – sung sướng – đột nhiên trông thấy những con trâu - khiếp hãi – không thể trèo xuống – những con trâu vẫn còn rất gần – chủ trâu đến – dắt trâu về nhà – trèo xuống.**

Một buổi chiều tôi đang ngồi trên một thân cây và chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình ở quang vùng. Thực tình lúc đó tôi đang trong trạng thái vô cùng sung sướng.

Thế rồi. trong nỗi sửng sốt tột độ, tôi trông thấy 1 bầy trâu đáng sợ đang ở gần thân cây. Tôi vẫn hằng luôn luôn khiếp sợ những con vật này, và cảnh những con trâu quá gần thân cây khiến tôi đáng kinh hồn.

Không đủ can đảm trèo xuống, tôi ngồi đợi hàng mấy tiếng đồng hồ liền cho đến khi trời tối thật nhanh. Tuy vậy những con trâu thích được ở yên tại chỗ. Chúng chẳng chịu bỏ đi.

Cuối cùng chủ nhân của những con trâu cũng đến. tôi cố giữ yên lặng để ông ta đừng lưu ý đến mình. Ông ta dắt bầy trâu về nhà.

Tôi liên trèo xuống và trở về nhà yên tâm thoải mái vô cùng.