愛護生命的故事- 拒吃魚翅愛護生命（ 20）

MẨU CHUYỆN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG- NÓI KHÔNG VỚI VÂY CÁ MẬP

NHÀ XUẤT BẢN ： HẢI ĐÀO PHÁP SƯ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH SINH MẠNG ĐÀI LOAN

|  |  |
| --- | --- |
| 0.06 | Bữa đêm 30 tết âm lịch. |
| 0;10 | Là bữa cơm quan trọng nhất của người dân Trung Hoa. |
| 0;13 | Mà bữa cơm đêm giao thừa thường có món cá |
| 0;16 | được dựa trên từ đồng âm của từ hữu thực |
| 0;19 | nó tượng trưng cho hàng năm đều dư giả, lương thực dồi dào |
| 0;24 | Canh vậy cá đến rồi |
| 0;26 | Bố ơi! vây cá là cái gì? |
| 0;33 | Vây cá là cái vây trên thân con cá mập |
| 0;36 | Vây cá mập? |
| 0;37 | Thế sau khi đem vây con cá mập cắt đi rồi thì cá mập còn mọc vây ra nữa không. |
| 042 | Nó rất đau phải không? |
| 0;46 | Vây cá là chỉ cái vây trên lưng con cá mập. |
| 0;49 | Hai bên sườn và đuôi bốn miếng cánh này. |
| 0;53 | Không chiếm đến một phần mười trọng lượng cơ thể |
| 0;57 | Thuyền bắt cá mỗi lần ra khơi |
| 1;01 | Lượn đi lượn lại đến khi đầy ắp cá mới trở về bến |
| 1;06 | Mà chứa đầy trong khoang thuyền |
| 1;07 | chỉ là một bộ phận nhỏ trên thân to lớn của cá mập- vây cá |
| 1:09 |
| 1;12 | Ngư dân vì tiết kiệm chi phí |
| 1;14 | Sau khi họ bắt được một con cá mập không cần biết to hay nhỏ. |
| 1;18 | đều đưa lên boong tàu dùng cưa điện |
| 1;21 | Cắt đi vây của cá mập khi cá còn sống. |
| 1;28 | Nhanh.. lại đây giúp một tay nào. |
| 1;29 | Lại bắt được một con cá to rồi. |
| 1;39 | Thật là một chú cá to. |
| 1 ;34 | Những người cùng làm, nhanh chóng giữ chặt nó. |
| 1’42 | Cá mập bị cưa mất vây, không chết ngay được |
| 1 ;47 | Mà ngư dân cắt vây cá mập để tiết kiệm không gian |
| 1 ;47 | dễ dàng sắp xếp, lại xếp được nhiều vây cá hơn. |
| 1;52 | Sau khi cắt vây cá mập, thân cá mập không có giá trị, |
| 1;55 | Ném xuống biển |
| 2;00 | Đau không? Chúng tao đưa mày trở về biển |
| 2;08 | Những thân thể cá mập bị cắt vây |
| 2;11 | Bị trực tiếp ném xuống biển  |
| 2;13 | Do không có vây |
| 2;15 | Chúng nó không thể bơi, không thể tìm mồi |
| 2;19 | Lại thêm vết thương trên thân chảy máu không ngừng. |
| 2;21 | Ngày tháng cuối cùng của những con cá mập này là đói diện với đau đớn và đói bụng |
| 2;27 | Những con cá mập bị cắt vây |
| 2;30 | Cuối cùng bị chết đói. |
| 2;32 | Hoặc bị đồng loại ăn thịt. |
| 2;36 | Cá mập là loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn ở biển |
| 2;40 | một khi loại này bị tuyệt chủng |
| 2;42 | Sẽ uy hiếp nghiêm trọng sinh thái loài cá khác |
| 2;45 | Bắc đại Tây Dương sự giảm số lượng cá mập |
| 2;48 | dẫn đến một số lượng lớn cá đuối lấy sò làm chuỗi thức ăn |
| 2;52 | đẩy nghề đánh bắt sò biển có từ hàng trăm đi vào lịch sử |
| 2;57 | Nhà khoa học Anh Mỹ từ năm 2006 |
| 3;00 | Căn cứ theo thông tin giao dịch vây cá ở Hồng Kong  |
| 3;03 | Tính ra mỗi năm ít nhất có ít nhất từ 4 đến 7 vạn con  |
| 3;06 | cá mập bị lấy vây |
| 3;08 | dùng để nấu canh vây cá |
| 3;10 | Hiện nay đã xuất hiện nguy cơ sinh tồn của 111 loài cá mập |
| 3;15 | Trong đó 20 loại bị uy hiếp nghiêm trọng. |
| 3;18 | 25 loài gần bị diệt chủng. |
| 3;20 | Ngoài ra còn 66 loài cơ hội sống mong manh. |
| 3;24 | Nhà khoa học cảnh cáo. |
| 3;25 | Nếu nhân loại tiếp tục khai thác tài nguyên biển quá mức |
| 3;29 | Sau năm 2048 |
| 3;31 | Nhân loại chỉ còn con sứa có thể ăn được mà thôi |
| 3;35 | Vây cá có rất nhiều dinh dưỡng sao? |
| 5;09 | Báo cáo nghiên cứu của một tổ chức điều tra môi trường. |
| 3;40 | Trong canh vây cá mập có chứa hàm lượng chất độc cao - thủy ngân |
| 3;46 | Mà thủy ngân gây hại lớn cho hệ thống thần kinh. |
| 3;50 | Chuyên gia nói |
| 3;51 | Trước mắt vẫn chưa có căn cứ khoa học xác thực chứng minh. |
| 3;54 | Vây cá giúp cho tăng cường sức khỏe. |
| 3;57 | Hương vị canh vây cá đến từ nguyên liệu phối hợp với nó |
| 4;01 | mà không phải đến từ bản thân vây cá |
| 4;04 | Một phương diện khác, cho dù làm thành thực phẩm phổ thông |
| 4;08 | Vây cá cũng không có giá trị dinh dưỡng |
| 4;12 | mặc dù hàm lượng trứng của vây cá mập lên đến 84% |
| 4;16 | nhưng lại thiếu thành phần thiết yếu của cơ thể người- Tryptophan |
| 4;19 | trên thực tế nó là một loại trứng không hoàn toàn chất lượng |
| 4;23 | không thuộc nhóm trứng chất lượng |
| 4;25 | Dường như cơ thể người không thể hấp thụ. |
| 4;27 | Tuy nhiên bữa đêm 30 Tết theo truyền thống người Hoa nhất định phải có cá |
| 4;32 | nhưng nếu cá trong những bữa Tất Niên |
| 4;34 | đã đến bên bờ của sự tuyệt chủng |
| 4 ;36 | hoặc là phương thức đánh bắt tàn nhẫn |
| 4 ;38 | Là thủ đoạn làm cho sinh thái biển không thể duy trì tiếp được |
| 4 ;43 | thì tuyệt đối không dùng |
| 4 ;45 | hoặc thay thế bằng món chay |
| 4 ;46 | Như thễ không những là yêu thương,bảo vệ động vật. |
| 4 ;48 | để cá mập không phải chịu nỗi đau tột cùng này. |
| 4;51 | Cũng giúp được mình tránh được nghiệp sát. |
| 4;54 | nuôi dưỡng tâm từ bi |
| 4;56 | con không ăn vây cá |