愛護生命的故事- 母牛的哭泣 （ 04）

MẨU CHUYỆN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG- NƯỚC MẮT CỦA BÒ MẸ

NHÀ XUẤT BẢN ：HẢI ĐÀO PHÁP SƯ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH SINH MẠNG ĐÀI LOAN

|  |  |
| --- | --- |
| 0.07 | Đừng giết con tôi. |
| 0;10 | Đừng giết con của tôi... |
| 0;13 | Đừng giết con của tôi. |
| 0;16 | Tôi nghĩ con bò mẹ này nó muốn nói như thế. |
| 0;20 | Đừng giết con của tôi. |
| 0;25 | Mỗi năm có chín trăm vạn bò mẹ |
| 0;28 | Bị ép buộc chịu đựng nỗi đau mất đi đứa con của chính mình |
| 0;32 | Chúng là bò mẹ phải chịu đựng sự boc lột nhiều nhất trên toàn thế giới |
| 0;36 | Bò sữa |
| 0;39 | Loài bò sữa với con người đều giống nhau |
| 0;41 | Sữa là dùng để nuôi dưỡng con của chúng |
| 0;45 | Mà quá trình tạo sữa cũng như loài người  |
| 0;49 | Mang thai , sinh nở và cho bú. |
| 0;53 | Bò không sinh con thì không có sữa |
| 0;56 | Vì duy trì sản lượng sữa. |
| 0;59 | Hàng năm bò mẹ bị ép mang thai  |
| 1;02 | Nhưng bước ngoặt tàn khốc cuối cùng là |
| 1;06 | Bò mẹ chỉ được cho con bú 1 hoặc 2 ngày sau đó |
| 1;10 | những con bò con liền bị đem đi |
| 1;13 | Bò đực có giá trị thì bị giết lấy thịt |
| 1;17 | còn bò cái thì thì được dùng để |
| 1;20 | thay thế người mẹ đã kiệt sức của nó. |
| 1;24 | Hoặc là ngay sau khi chào đời đã bị giết |
| 1;28 | để lấy cái màng dạ dày trong dạ dày của chúng |
| 1;44 | Bò mẹ bị cướp mất con |
| 1;47 | Đều thảm thiết cầu cứu tìm lại con của mình. |
| 1;51 | Chúng nó dùng một loại ngôn ngữ mà không cần phiên dịch |
| 1;54 | cũng có thể nghe hiểu được |
| 1;56 | Tiếng kêu của chúng |
| 1;58 | Thê luơng Bất lực Thảm thiết |
| 2;01 | Rất nhiều bò sữa liên tục mấy ngày đêm không ngừng kêu la thảm thiết |
| 2;08 | cho đến trước lúc chết chúng đều nhớ |
| 2;11 | Gương mặt, mùi vị, giọng nói và bước chân của mỗi đứa con mà chúng sinh ra |
| 2;16 |
| 2;19 | Con là do chúng mang thai |
| 2;22 | vất vả sinh ra tắm rửa cho tất cả những |
| 2;25 | đứa con đáng yêu |
| 2;28 | mà chúng cũng là những người mẹ không có cơ hội gần gũi |
| 2;31 | nuôi dưỡng , bảo vệ và nhìn con cái trưởng thành |
| 2;35 | Những con bò mẹ này giống như cái máy làm sữa |
| 2;40 | Bị nhốt trong chuồng giống như cái kho |
| 2;43 | Mỗi ngày phải sản xuất ra 100 ly sữa |
| 2;46 | Như vây chúng phải sản xuất ra lượng sữa gấp mười lần so với bình thường. |
| 2;50 | bò sữa phải trả giá do làm việc quá sức |
| 2;54 | bị viêm tuyến sữa cực kì đau đớn |
| 2;57 | què chân |
| 2;59 | Lượng sữa giảm thấp |
| 3’01 | Khi lượng sữa của bò mẹ bị giảm. |
| 3;04 | Nó và những con bò sữa không còn giá trị lợi dụng khác  |
| 3;08 | bị đem lên xe tải, đưa đến lò mổ. |
| 3;14 | Tạo nên tất cả những nỗi đau này, nguyên nhân cuối cùng là do tiêu thụ những sản phẩm sữa. |
| 3;20 | danh tiếng của doanh nghiệp sữa. |
| 3;22 | Mọi người uống sữa bò mới có thể duy trì sức khỏe. |
| 3;25 | Sai rồi! sự thực không phải như thế. |
| 3;29 | Thực ra đối với nhân loại mà nói. |
| 3;32 | Sữa bò kỳ thực là một loại đồ uống không tốt cho sức khỏe. |
| 3;36 | Tất cả các loại sữa đều có 59 loại hoocmon vẫn hoạt động |
| 3;40 | Hơn 200 loại chất gây dị ứng |
| 3;42 | Chất béo và cholesterol và chứa tới |
| 3;45 | 52 loại kháng sinh cực mạnh |
| 3;48 | trong 59 loại hoocmon của sữa bò |
| 3;51 | Có một loại học môn tăng trưởng trưởng cực mạnh là IGF-1 |
| 3:56 | Nó là nhân tố chính đẩy nhanh tốc độ phát triển và khuếch tán của ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư trực tràng |
| 4;00 |
| 4;04 | IGF-1 là thành phần vốn có của tất cả các loại sữa bò |
| 4;08 | Bởi vì bò con mới sinh ra vốn dĩ  |
| 4;12 | là dựa vào sữa mẹ để trưởng thành nhanh chóng |
| 4;14 | Sữa bò dựa theo kích thước cơ thể bò con mà tạo ra |
| 4;17 | không phải tạo ra để nuôi con người |
| 4;20 | Không chỉ là sữa bò, tất cả chế phẩm sữa đều như thế. |
| 4;24 | phô mai có cùng thể tích |
| 4;27 | Chứa vật chất có hại cao gấp 10 lần sữa bò |
| 4;31 | Vì 10 cốc sữa bò mới làm được 1 cốc phô mai. |
| 4;36 | Còn kem nữa |
| 4;38 | Mỗi một miếng kem đều có |
| 4;40 | chất gây hại gấp 12 lần sữa bò. |
| 4;44 | Trên thế giới hiện nay |
| 4;46 | Có rất nhiều loại sữa ngon có thể thay thế sữa bò |
| 4;49 | Như sữa đậu nành. Sữa gạo. sữa yến mạch, sữa hạt |
| 4;54 | Sữa dừa. những loại sữa này đều có lợi cho sức khỏe |
| 4;57 | Mà không trải qua các công đoạn tàn khốc |
| 5;00 | Chỉ cần bạn quyết không ủng hộ những sản phẩm sữa này |
| 5;03 | Là bạn có thể ngăn chặn được những bi kịch phát sinh. |
| 7;07 | Để các con bò mẹ có thể chấm dứt nối đau khổ |
| 5;10 | Vì sữa bò đến từ nỗi đau thương của bò mẹ |
| 5;13 | phải hi sinh thân tình chỉ để tạo ra một loại đồ uống không lành mạnh |