01:00:00 **Алания:** Всё постельное белье, посуда, бытовая техника. Это всё приносили люди. Это всё на этом мы не тратили вообще денег. Это всё нам принесли люди, которые очень откликнулись и это сэкономило ресурсы. Вот именно, который пошли дальше на аренду. Проект, когда закончится, мы знали, когда сроки, все наши проживающие знали, для кого не было секретом и висели везде объявления, до какого числа, тем более, когда мы с ними заключают тогда кого там брали. Мы говорили, до какого числа всё это продлится. То есть у вас есть время на то, чтобы здесь и сейчас вот эти в себя и понимать, куда вы пойдете дальше, спокойной обстановке. Поэтому да, поэтому мы остались к концу проекта. Вот с этими людьми, которых там в количестве 30 человек, и мы уже с ними сделали, сняли отдельное помещение, проект закончился. У нас, наконец, проект оставался только, наверное, не самый большой, но очень большой хостел на 500 мест. Понятно, что он был избыточен, потому что там цена, мы уже ее не тянули. Мы нашли помещение поскромнее на 200 квадратных метров на 60 - 70 человек туда можно разместить, вот и стали в этот проект реализовать за счет собственных средств за счет собственных ресурсов. Но и тут внезапно мы выигрываем конкурс департамента труда и соцзащиты. Добрая Москва. Доброе, душевное, запуталась, наверное. Короче говоря, мы выигрываем грант. К сожалению, не заявленную сумму нам сумму спустили на 30% очень сильно были недовольны тем, что мы более 40% просим на аренду помещения. Им не понравилось, что в этом просили деньги на бухгалтерию, то есть нам какие-то показатели срезали. Для меня это было непонятно, потому что идея приюта заключается прежде всего, в аренду помещение. Ну ладно, у нас есть частичное финансирование этого приюта частично, потому что.

**Майя:** У вас основные источники финансирования. Основное финансирование - это гранты и благотворительные фонды?

**Алания:** Да, да.

**Майя:** Что то ещё есть?

**Алания:** А что ещё должно быть?

**Майя:** Ну, не знаю, у всех по-разному. Может выручку генерить и каким-то волшебным образом. Не знаю, вряд ли.

**Алания:** Нет, нет У нас такого нет, мы не проводим никаких акций, мы не проводим каких-то там фестиваля. Я не знаю, что там чего-то. Честно скажу, у нас на это нет ресурса вообще не временного неденежного. У нас к сожалению нет фантазера по одной простой причине, что любой фандрайзер, который что-то понимает в сборе средств выстраивания какие то стратегии он стоит денег. У нас их нет. Такой заколдованный круг. Ну то есть, ну как этому не пришли. Поэтому до основной источник существования - это пожертвование и гранты. Ну вот, благодаря гранту департамента я могу сказать, что в любом случае всё равно мы этот приют делали вне зависимости от того, обломился нам грант или нет, то есть это вообще, честно говоря, не принципиально. Да это несколько только, скажем так, снизились финансовые риски. Какие-то они стали более, наверное, стабильно. Мы понимаем, что у нас есть какая-то стабильность, там, на ближайшие там 11 месяцев. Но в тоже время это усилило нагрузку на всех работающих, потому что надо понимать, что любой грант.

**Майя:** Это отчетность.

**Алания:** Это такое количество отчетности, просто глаза на лоб лезут. И я, например, думаю, что люди, которые занимаются разработкой отчётности для этих грантов. С одной стороны, я их понимаю, что им хочется подстраховаться. Куда идут деньги, а с другой стороны, блин, вот даже на бухгалтерию денег не хотите давать. А это такая колоссальная нагрузка. И мне стыдно перед сотрудниками, потому что они вот сидят, делают отчеты. Они сидят практически в круглосуточном режиме, все друг друга дергают, и конца края этому не видно. То есть, но это да, это нагрузка. Ну, наверное, это мечта любого это имеет какое-то денежный мешок и чтобы по минимуму отчитываться.

**Майя:** Да, да, знаете, у меня есть ещё несколько вопросов. Я благодарю вас за подробный рассказ. Первый вопрос, который у меня возникает, как спасаетесь от выгорания. Потому что, что вы делаете это не поддается просто осмыслению.

01:05:00

**Алания:** Я могу сказать так: смотрите, у нас есть условно две категории наших благополучатели. Это мое нелюбимое словосочетание получатели социальных услуг.

**Майя:** Подопечные.

**Алания:** Да, условно две - это домашнее люди, которым у нас ездит там выездная служба, да и которых опекаем на дому и люди бездомные. Более того, мы раньше даже проводили у себя до прошлого года. До марта месяца мы проводили у себя каждую неделю благотворительный ужин с домашней едой, с песнями и плясками. Со всеми делами год не проводим. Наши подопечные очень расстраиваются, но понимаю, что даже если мы будем что-то, если у нас будет будет возможность проводить, наверное, мы не будем проводить. Потому что ну, как-то мы уже переформатировались. Наверное, это уже не наша история. Так вот, с домашними людьми работать гораздо сложнее. Они тебя выжирают. Они настолько тебе съедают, что даже после вот этих наших ужинов. У нас в среду был ужин. Мы даже программу называли благоприятная среда. В четверг у нас выходной, потому что тебя исчерпывают до такого дна. Ну, это вот прям, вот эмоционально и физически ощущение, когда выезжаешь на улицу. То есть когда ты приезжаешь домой кому-то из больном до тебя рады видеть. Они понимают, что эта помощь во всем очень хочется прибедниться поплакаться, какие они бедные, какие несчастные, а это тоже такая эмоциональная дыра, в которой уходят твои ресурсы. Единственное, что спасает то, что ты приезжаешь туда не просто волонтером, не благотворителям. Ты приезжаешь туда в статусе врача. Это дисциплинирует людей. Мы также как и все организации, со всех собираем документы. Мы каждый год делаем перерегистрацию переоформление. С одной стороны, я иногда думаю: да нафиг это надо.01:07:00