愛護生命的故事- 癌症末期放生得救（ 44）

MẨU CHUYỆN TÌNH YÊU CUỘC SỐNG- KHỎI UNG THƯ DO PHÓNG SINH

NHÀ XUẤT BẢN: HẢI ĐÀO PHÁP SƯ

ĐÀI TRUYỀN HÌNH SINH MẠNG ĐÀI LOAN

|  |  |
| --- | --- |
| 0;05 | Canada có một vị cố vấn thời trang nổi tiếng. |
| 0;09 | kiêm chủ biên của một tiết mục truyền hình |
| 0;12 | Bà Khố Mẫu Ti |
| 0;15 | Khi bà ấy đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp |
| 0;19 | Đột nhiên tin xấu ập đến |
| 0;23 | khiến cho cô ấy rớt xuống đáy vực thẳm |
| 0;26 | Bác sĩ giám định cô ấy mắc bệnh nan y |
| 0;29 | Ung thư da |
| 0;35 | nó đã di căn đến xương rồi |
| 0;38 | chỉ có thể sống được 3 tháng nữa |
| 0;41 | Sao? Bác sỹ nói tôi bị ung thư da? |
| 0;44 | Đúng vậy! hơn nữa tình huống còn xấu hơn mức tưởng tượng |
| 0;47 | Tế bào ung thư trên người cô đã di căn vào xương rồi. |
| 0;50 | Thế tôi còn sống được bao lâu nữa ? |
| 0;56 | Chỉ còn 3 tháng |
| 5;08 | Hả.. |
| 1;04 | một người đang từ cuộc sống mạnh khỏe, bận rộn |
| 1;07 | đột nhiên lại như biến thành một tội phạm bị tuyên án tử hình |
| 1;11 | Trong lúc này đang phải chịu đựng những sự khủng hoảng |
| 1;14 | đau khổ và bất lực |
| 1;16 | mà không ai tưởng tượng được |
| 1;20 | Tại sao? |
| 1;21 | Tại sao ông trời phải đối xử với tôi như thế. |
| 1;24 | 3 tháng |
| 1;26 | Cuộc sống của tôi thực sự chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi |
| 1;30 | Tại sao? tại sao lại thế này? |
| 1;33 | Đang trong lúc tuyệt vọng. |
| 1;35 | Cô ấy vô tình tiếp xúc với Phật pháp |
| 1;38 | lại còn từ chỗ bạn bè |
| 1;40 | nhận được kinh sách Phật giáo -bí quyết cứu mạng của một vị cao tăng truyền dạy |
| 1;45 | Phóng sinh |
| 1;47 | vào lúc ấy, đó cũng là hi vọng duy nhất của cô ấy |
| 1;51 | Tôi nghe nói cô bắt đầu học Phật rồi |
| 1;54 | Đúng rồi! mạng sống của tôi không còn bao lâu nữa. |
| 1;58 | Có lẽ chỉ có Phật pháp có thể giúp tôi |
| 2;01 | thoát khỏi những sự đau khổ tuyệt vọng |
| 2;04 | tôi từng nghe một vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng |
| 2;07 | đã dạy qua một bí quyết cứu mạng |
| 2;09 | Cô có thể làm thử |
| 2;11 | Là bí quyết gì ? |
| 2;12 | Bí quyết này là phóng sinh. |
| 2;15 | Cô nên thử xem |
| 2;17 | Đây có thể là hi vọng duy nhất của cô |
| 2;20 | Phóng sinh? |
| 2;21 | Sau khi cô ấy biết được phương pháp này. |
| 2;25 | Vô cùng tích cực đi làm. |
| 2;28 | khi đó cô ấy sống ở bờ biển Vancouver |
| 2;31 | Có thể từ chợ hải sản mua được cua biển, hàu sống |
| 2;36 | trong lúc phóng sinh còn vì chúng niệm Phật chúc phúc. |
| 2;39 | Ông chủ! Tôi muốn mua một số cua, hàu sống |
| 2;42 | Được rồi! |
| 2;43 | Cảm ơn. |
| 2;59 | A Mi Đà Phật |
| 3;30 | Cô ấy còn đến tiệm bán mồi mua giun đất đến bãi cỏ phóng sinh. |
| 3;08 | Ha ha.. các bạn trở về nhà nhanh lên. |
| 3;13 | Ngoài ra, cô ấy đến nơi lưu trữ động vật. |
| 3;16 | tìm chủ mới cho con chó, mèo |
| 3;20 | cái gì? những con vật trong khu lưu trữ động vật này |
| 3;23 | trung bình chỉ có thể sống được 3 ngày là bị giết |
| 3;26 | Đúng rồi! |
| 3;27 | bây giờ những con vật mà chúng tôi thu nhận đã quá tải rồi |
| 3;31 | Nếu không kịp thời tìm được chủ nhân cho chúng |
| 3;35 | Thế thì chỉ có thể xử chết thôi |
| 3;38 | Tôi nhất định tìm cách cứu chúng |
| 3;42 | Vì cứu tính mạng của những con chó mèo này |
| 3;46 | Cô ấy đưa chúng về nhà trước |
| 3;48 | Thỉnh thoảng vì chó, mèo bị thương hoặc mắc bệnh nghiêm trọng |
| 3;51 | Cô ấy liền đưa chúng đến bệnh viện thú ý |
| 3;54 | Đợi sau khi trị khỏi bệnh mới đưa về nhà. |
| 3;57 | Sau đó đăng quảng cáo trên báo. |
| 4;00 | tìm chủ mới cho chó, mèo |
| 4;03 | Cứ như thế. |
| 4;05 | Cô ấy đưa những động vật vốn phải bị ăn thịt |
| 4;07 | Hoặc lập tức bị xử chết kia |
| 4;09 | Từ tay thần chết cứu về. |
| 4;12 | Cứu vớt vô số sinh mạng. |
| 4;14 | Trong lúc cô ấy phóng sinh |
| 4;16 | Chẳng có nghi thức đặc biệt gì. |
| 4;18 | Chỉ là cung kính theo cách niệm Phật của Pháp sư dạy. |
| 4;21 | Chân thành cầu nguyện cho chúng được sống |
| 4;24 | Một mặt là giải cứu chúng, mặt khác cũng là đang giải cứu chính mình |
| 4;30 | Gần đây cô cảm thấy thế nào? |
| 4;33 | Gần đây tôi cứ kiên trì phóng sinh , cảm thấy đặc biệt tốt. |
| 4;36 | Cùng lúc mỗi lần phóng sinh |
| 4;39 | Cô ấy đều cảm thấy trong cơ thể của mình |
| 4;41 | thêm một phần sức khỏe mới |
| 4;42 | Xem ra bí quyết cứu mạng của cao tăng dạy |
| 4;45 | Thật sự rất linh nghiệm, rất có hiệu quả |
| 4;48 | Không biết phóng sinh có phải cứu mạng tôi hay không, tôi đều tiếp tục làm. |
| 4;53 | Vì tôi biết cảm giác khi mình sắp chết |
| 4;54 | tuyệt vọng đến như thế nào |
| 4;57 | tôi nghĩ cảm giác của những con vật khi sắp bị giết cũng như vậy |
| 5;02 | việc tôi có thể làm là nỗ lực hết khả năng của mình |
| 5;05 | cứu những sinh mạng nhỏ đáng thương ấy |
| 5;08 | cuối cùng kì tích cũng đến với cô Khố Mẫu Ti |
| 5;12 | Sau 3 tháng, cô ấy vậy mà lại hồi phục một cách kỳ diệu |
| 5;15 | vào lúc đó, chuyện này đã tạo nên một chấn động không nhỏ |
| 5;21 | Cô Khố Mẫu Ti |
| 5;23 | Cô cảm thấy nhân tố quan trọng nào khiến cơ thể cô bình phục? |
| 5;27 | Lòng yêu thương |
| 5;28 | Tôi đem sự khủng hoảng trong lòng thành động lực tích cực |
| 5;31 | Mỗi ngày cứu hơn trăm sinh mạng. |
| 5;34 | Hơn nữa hoàn toàn ăn chay. |
| 5;39 | Một thời gian sau khi khỏi bệnh |
| 5;40 | Cô Khố Mẫu Ti lại dần dần trở về với cách sống như trước |
| 5;44 | 4 năm sau, ung thư lại phát sinh ở vú |
| 5;47 | Cô ấy vì thế lại một lần nữa lại ăn chay phóng sinh. |
| 5;50 | Trong 3 tháng kỳ tích lại đến |
| 5;53 | Khu vực duyên hải, mọi người thích ăn hải sản |
| 5;57 | Một bữa ăn sát hại rất nhiều sinh mạng |
| 6;00 | vì cái miệng thèm ăn, là nguyên nhân tạo thành bệnh đoản mạng |
| 6;04 | Muốn mạnh khỏe trường thọ thì phải không sát sinh và bảo vệ sinh mạng |
| 6;08 | Nếu thân mạng bệnh nặng |
| 6;10 | Càng phải tích cực bảo vệ sinh mạng |
| 6;12 | Thực hành phóng sinh. |
| 6;15 | Gián tiếp phóng sinh là tự mình không sát |
| 6;17 | Cũng khuyên bạn bè không sát. |
| 6;22 | Tốt nhất là cố gắng ăn chay |
| 6;24 | Mỗi ngày ăn ít đi 1 đĩa cá, tôm |
| 6;27 | Thì cứu được mười mấy sinh mạng |
| 6;29 | Sao lại không làm? |
| 6:35 | trân quý sinh mạng cách xa nghiệp sát |
| 6;37 | Bất kỳ người bệnh hoặc bạn bè người bệnh nan y |
| 6;41 | cô Khố Mẫu Ti ban đầu tâm trạng tuyệt vọng |
| 6;43 | Bạn có thể cũng đã hoặc đang trải qua |
| 6;47 | Hãy thử đi phóng sinh |
| 6;49 | Bảo vệ những sinh mạng. |
| 6;52 | Phát nguyện không sát sinh. |
| 6;55 | Bắt đầu ăn chay |
| 6’57 | Nuôi dưỡng tâm từ ái. |
| 7;00 | Nhất định sẽ giảm bớt được nỗi đau của bạn |
| 7;03 | Cũng có thể làm cho bạn hết bệnh |