**43. CAUGHT IN A STORM**

**Notes: Going to an island – Sudden storm – Sea rough – Boat danced on waves – Frightened – Prayed for safety – Storm gone – Sea calm again – Returned to shore – Did not visit island.**

One day I was going to an island in a boat to enjoy the sights of the island. Many other people were also going to the same island in the same boat.

Suddenly a storm broke out. The sea became very rough and the boat began to dance on the waves. Everyone in the boat, including me, was frigh-tened. All of us now began to pray for our safety.

The wind was so strong that the boatman had great difficulty in controlling the boat. I now wished that I have not made the trip.

Fortunately, the storm did not last very long, and in a short while, the sea was calm again.

The boat then returned to the shore instead of going to the island, for no one in the boat now had any more courage to travel by boat.

**Word-meaning:**

**Enjoy = get pleasure from.**

**Including = bringing in.**

**Fortunately = luckily.**

**43. MẮC BÃO**

**A. VOCABULARY and WORD ENRICHMENT:**

**Island** /’aɪ.lənd/ (n) = raised piece of land surrounded by water (in a sea) = đảo.

**Sundden** /’sʌdn/ (adj) = unexpected = đột xuất.

**Rough** /rʌf/  (adj) = stormy = động (biển) ≠ calm = lặng, êm.

**To dance** /dɑːns/ = to move up and down = tròng trành, nhồi, ngụp lặn.

**To pray** /preɪ/  = to make requests known (to God) = cầu nguyện.

**Safety** /’seɪftɪ/ (n) = state of being safe = sự an toàn ≠ danger = sự làm nguy.

**Shore** /ʃɔ:/ (n) = edge of the sea, strip of land seen from the sea = bờ (biển)

**To enjoy** /ɪn’dʒɔɪ/ = to get pleasure from = thưởng thức.

Ex: - Did you enjoy your trip?

Bạn có vui hưởng chuyến đi của bạn không?

**Including** /ɪn’klu:dɪŋ / (prep) = having s/th as a part = bao gồm, kể cả.

Ex: - I paid 47 dollars for the parcel, including packing and postage.

Tôi đã trả 47 đô-la cho gói bưu phẩm, kể cả cước phí đóng gói và bưu phí.

**In a short while** = soon = chẳng bao lâu.

**Instead of** /ɪn’sted-əv/  (prep) + noun/pronoun/gerund = in place of = thay cho

Ex: - Sometimes. We eat fish instead of meat.

Đôi khi chúng tôi ăn cá thay cho thịt.

- I’ll go there to pick her up instead of you.

Tôi sẽ đi đến đó để đón nàng thay cho anh.

- Instead of preparing his homework, he was watching TV.

Thay vì làm bài tập ở nhà, nó lại xem TV.

**Instead** (adv) = as a replacement = thay vào đó.

Ex: - We have no coffee. Would you like tea instead?

Chúng tôi không có cà phê. Cô uống trà thay thế nhé?

- I didn’t have coffee for breakfast this morning. Instead, I had milk.

Sáng nay tôi đã không dùng cà phê cho bữa điểm tâm. Thay vào đó tôi đã dùng sữa

**MẮC BÃO**

**Ghi chú: đi ra một hòn đảo – bão đột xuất – biển động – thuyền lắc lư trên sóng – khiếp hoảng – cầu nguyện xin được an toàn – bão dứt – biển lại êm – trở vào bờ - không tham quan đảo nữa.**

Một hôm, tôi đang đi thuyền ra một hòn đảo để tận hưởng những cảnh đẹp trên đảo. Trên thuyền cũng có nhiều người khác ra đảo nữa.

Bỗng nhiên một cơn bão nổi lên. Biển trở nên động mạnh và con thuyền bắt đầu nhồi sóng. Mọi người trên thuyền kể cả tôi đều khiếp hoảng. Lúc bấy giờ tất cả chúng tôi bắt đầu cầu nguyện xin cho được bằng an.

Gió thổi quá mạnh đến độ người lái thuyền phải khó khăn lắm mới điều khiển được con thuyền. Lúc này tôi đã ước giá mình đừng tham dự chuyến đi.

May thay, cơn bão không kéo dài được lâu và chẳng máy chốc biển lại êm.

Thuyền liền quay trở vào bờ thay vì tiếp tục tiến ra đảo, vì lúc ấy trên thuyền chẳng còn ai đủ can đảm du lịch bằng thuyền nữa.