Ну что. Сегодня большой праздник, да вроде, как поминальный, один из поминальных дней.

На днях зашло еще два человека, на лечение. Поделюсь, насколько важно, сначала вылечить голову, идущее, прежде чем лечить физическое тело.

Человек со СПИДом, прежде чем лечить, сейчас выпадете в осадок, первое, что надо было спросить - хочет ли человек жить? Это, как оказалось, сама большая проблема: лечиться хочет, а жить не хочет. Настолько у человека разломанная жизнь, что ему очень хочется умереть, оказалось, что СПИД, это предлог. Вот так вот.

Прежде чем ты не вернешь человеку волю к жизни, это не сработает, потому что, вообще люди со СПИДом живут и 40 лет, и 50, и с раком живут долго. Должна быть воля к жизни. Если у человека выключена воля к жизни, то первое что придется сделать - это ее включить. А выключенная воля к жизни - это программа смерти.

Если внимательно посмотрите видео отзывы о моей работе, там каждый второй человек, с программой смерти, жить не хочет. Причем, никакие священники, психологи, психотерапевты не возьмутся за это, потому что они гарантий не дадут. Программа смерти, как правило, заходит на невероятно, травмирующим событии. Так это делается.

В частности, был у меня спортсмен, он в отзывах, кстати есть. Я там лицо специально закрыл, чтобы человека не смущались, человек очень знаменитый. Программа смерти, отец на руках умирал. Он должен был быть донором органов. И жил с чувством вины, что отца не спас.

Я не называю не имён, не названий органов, не названий смерти, причин смерти. Потому что, такие вещи - это конфиденциальная вещь. Я могу рассказывать, общую конву.

Да, представляете, у него отец на руках умирал год. У чувака, после этого жизнь вообще была разломана, потому что, он был стоял перед таким выбором - отдать орган и остаться полу овощем, но либо отец бы еще пожил еще пару лет. Чувак, вместе с ним еще, там лет пять, десять. Программу смерти выключили.

Вот, со СПИДом была такая же история. Человека, СПИДом заразили, причем заразили, человек это понимал. Там, конечно, когда начинаешь ковыряться в душе, в сердце то даже священники не выдерживает.

Вообще то, все делается, это делается за 2 сессии. Если тело молодое, здоровое, то в принципе, для исцеления достаточно немного времени. Нужна воля, просто, к жизни, воля к изменениям. Потому что, вылечится от смертельной болячки, от смертельной психосоматики, в том числе - это героизм нужен. Просто деньгами, откупиться не прокатит. Нужен героизм, нужна честность, абсолютно, потому что, тебе придется говорить такие слова, людям, которые могли неосознанно причинить тебе зло. Как правило, мы друг другу зло причиняем, даже не понимаю этого. Придется говорить слова, от которых, кто-то может и заболеть очень сильно.

В частности, после нашей первой сессии, человек, который болел СПИДом, он говорит: «Неделю, нормально не мог ходить». Вот настолько, вылезала задавленная агрессия, гнев, что там ещё было, ну там капец, там просто жесть.

Скажем так, если человек травмирован только ментально, то конечно будет больше, как выход отрицательных эмоций, конечно, все что задавлено все будет выходить. А вот когда заходят больные с онкологией, онкология вообще классика жанра, до 70 лет каждый второй человек, он, так или иначе, переносит онкологию. Кстати многоонкология, для тех, кто не в курсе, она, общаясь, бессимптомно возникает и бессимптомно уходит. Просто, об этом медицина не говорит потому что, медицина, она наполовину не работает на человеческое здоровье.

Давайте я вам расскажу, откуда вообще взялось понятие «медицина», в современном понимании. Вообще «медицина» по латыни, оно звучит – «медичинэ». Взялось это слово, «Медичи», были такие Медичи. Медичи - это была правящая верхушка Италии, Испании и Португалии, по-моему, даже и Франции, в средневековье. Продолжительность жизни в районе 30 лет, и основная проблема была – эпидемии, причем, эпидемии совершенно разные: эпидемии явная, эпидемии полу явные и соответственно, государство с этим боролось, ровно настолько, насколько оно вообще понимало, как с этим бороться. Поэтому, фамилия государственного правителя, осталась в названии отрасли. У них была медичинэ - это государственный орган, боровшийся с эпидемиями чумы, холеры, туберкулеза, но туберкулез - это было такое, неявное. Ну, вот поэтому, все методы у них остались, на половину средневековья, даже протоколы все врачебные - это калька, со средневековья, европейского.

И тогда, считалось даже, к больным подходить, было очень небезопасно. Поэтому, если посмотрите на средневековые зарисовки профессии врача, он был в ОЗК - это сегодняшним языком называлось ОЗК. Там где у них такие длинные, одевались как шлемы, что бы нельзя было вдыхать отравленный воздух, от больных смертельной эпидемией, которая передавалась воздушно – капельным. Они это понимали. И такой, длинный, длинный нос, как у птицы.

Слово «карантин», чтоб вы понимали, откуда взялось.

Бубонную чуму в Европу, завезли из Азии, завезли по великому шелковому пути. И она передавалась, по-моему, воздушно - капельным, если я не ошибаюсь. Или бубонную чуму, или какую-то другую, ну там, где города вымирали. Последней остановкой великого шелкового пути, была – Италия. У них привозили караванами, сухопутным путем довозили до моря, потом, на морях делали несколько перегрузок. Ну, в зависимости от того, каким шляхом шла товарная цепочка. Обычно, это Турция: Черное море, Средиземное и все, это конец. Средеземка – это Европа.

Когда высекли, что чума, после приплытия купцов происходит, а это так и было. Причем она не с каждыми кораблями приходила, это тоже не сразу поняли. То корабль, прежде чем его впускали в порт с товаром, чтоб вы понимали, самое главное, с купцами, которые привозил товар, его сорок дней не пускали в порт и сорок дней, это по латыни «кватро джорни», то есть, кватро - это сорок дней, а джорни – путешествие. Можете английско - латинский посмотреть. Так вот, слово «кватро джорни», мутировало в слово «карантин». «Кварантин», то есть, это сорокадневный отстойник от чумы. Поэтому все протоколы, сегодняшней медицины, они написаны были, от именно с таких делов. Естественно, прививок не было, естественно вакцин не было, до этого еще не дожили. А смертность была дичайшая.

Чума, если я не ошибаюсь, не меньше 80% смертность, а вообще 98. Чума завозилась с мышами, она передавалась через укусы блох, привозилась с мышами, которые грызли всякое съедобное, все, что возили на людях, в том числе на животных, и все. Лекарств от этого не было, ну, это знают все целители, кто в медицине действительно разбирается, со всем разбирается. А благодаря тому, что средневековья - это было безумно дагматическое общество, они всех целителей объявляли, ну таких проявленных целителей, которые умели делать, действительно крутой результат, объявляли еритиками, жгли на кострах.

Причем Гордано Бруно и Галелео Галелей, ну такие, примерчики очень, не то, что наглядные, ну, по сути, вопрос в том, как к ученым относились вообще четыреста лет назад, совсем недавно, триста лет назад. Галелея, по-моему в тюрьме или пытали, то есть, Галелей, который доказал, что земля крутится вокруг солнца, по-моему его в тюрьме пытали. Причем он был ученым с государственным иммунитетом, это чтоб вы понимали, какое было состояние медицины и вообще науки. И он имел все премии: научные, европейские и всё равно его, в тюрьме, с ним жестоко обращались, его и били и пытали, короче что там только не было. Но это в открытых источниках легко проверить, достаточно легко.

Соответственно, любые ученые, в области здоровья, которые были умнее Галелея, их, естественно убивали. Инквизиция, костры, эта вся фигня. По-моему инквизицию отменили в Испании, в 1800 каком-то году. Это так на секундочку, чтоб было понятно вообще, что медицина, которая вас лечит, она не совсем медицина. Это на половину карательный орган, и вот оттуда слово «карантин».

Прививки придумал и ввел в медицинскую практику, наш, славянский вирусолог – Хавкин, его фамилия была. Он был первый, который сообразил, точнее первый, который догадался, как не попасть под раздачу инквизиции. То есть, он взял свою лабораторию, взял свой научно -иследовательский весь коллектив, их там было несколько человек, и они поехали в тропическую страну, там где чума сверепствовала в Бенгалию. Бенгалия - это была тогда Британская Индия. И вот в Бенгалии они делали прививки, по-моему, чума, не хочу врать, нечто вроде чумы. Там, дело в том, что, прививки делают от всех видов болезни и прививающихся, которые распространяются воздушно – капельным, и туберкулез, и чума и всякие там… ну их там штук сто этих штаммов, спирахеты – бледная спирахета. Это сифилис, все виды бактерий, которые вызывают гниение, особенно, которые любят температуру, любят слизь, любят влагу - это вот тропические страны, Индия. Вот он туда поехал, и это ему помогло негласно. Дали спонсирование, это еще было в досоветской России, в империи. И сказали, давай 30 000 000 бенгальцов спасов от этой чумы, по-моему, чума я просто не помню, я это изучал триста раз, оно уже мне перестало быть интересным. Вот так просто рассказываю, почему, то, что вы называете медициной, медициной не совсем является.

Вот так вот все делается.

Соответственно, современные протоколы медицинские, они все идут корнями, из вот этих вот событий, там где, проще было человека отравить, притравить или не пустить на территорию, где были здоровые. Поэтому, современная медицина, она на половину такая.

Все целители, они обязательно, если лечили человека, сначала начинали работать с психикой. Потому что, если пришел человек, нежелающий жить, ты его как не лечи, он всё равно сдохнет, он даже завтра пойдет, повеситься и ты ничего ни сделаешь. Он может быть абсолютно здоров по всем медицинским показателям, а душа может быть выжженной пустыней. Тот случай, с которым работаю я.

Сейчас, секундочку, поздороваюсь.

- Почему, такой молодой? Что случилось?

- Убили.

- Это на войне?

- Нет. Пятнадцать лет назад, в Донецке работал, заказали.

- Убили?

- Да.

-Совсем мальчик.

- Тридцать лет было. Чтоб сместить с поста - надо убить.

- Я мимо часто хожу, смотрю, совсем молодой.

- Работал, он работал, в Донецке, химический завод там подняли, а блатные наезжали, ну мол, надо откаты, закаты. Ну, Донецк, ты ж знаешь, он рикитёрский весь город такой. Говорит, тяжело работать там, люди пришли и орут, говорят: «Официант!», ну знаете, вот так вызывающе себя ведут. Говорит: «Приезжаю домой, тихо, спокойно все, мы с друзьями встречаемся». Они вчетвером поехали туда, поднимать завод, подняли, наладили.

- Вы папа?

- Да.

- Сочувствую.

- Не в войну погиб, а раньше. Просто, все думают, 14 года, в войну. Я говорю: нет, не в войну. Только невеста появилась, детей не имел, не получилось. Но знаешь, не получилось.

- Я года три мимо ходил. Тут рядышком, женщина есть, я так мимо хожу, смотрю, мне интересно, болел, не болел?

- Не болел.

- Здоровый был. Вскрытие делали, говорят все органы здоровые.

- Убили возле подъезда, во дворе. Три ножевые – два легкие и почки.

- Все смертельные были. Сзади швырял зек, который в тюрьме сидел. Вытащили с тюрьмы, он убил его и назад, а потом его завалили.

- Ну, там, на него начали выходить, ну как бы следы обрывали, чтоб не было.

- А ну да. Я говорю такая глупость, совсем.

- В Донецке они….

- А вы сами местный да, из России?

- Нет, я из 98-го. Я из Запорожья.

- Из Запорожья?

-Да.

- Голос Запорожье и Днепр, они так одинаковы, русские ощущают. В нас же в Днепре тоже по-разному говорят.

- Моей второй жены, папа в плену.

- На меня наезжали, я на озерке работал, тоже, ростовские наезжали. Ну, я тут в своем городе, у меня тут друзья, менты, я сам бывший пограничник. Ну, с КГБшниками бывшими, с СБУ, я зам председателя правления ассоциации пограничников. Поэтому, меня бесполезно трогать, но я и сам не даю уступков.

- Мы никому ничего плохого не делали.

– Да, мы не делали, я никому взяток не давал, я это вообще презираю, по сей день. Поэтому, если б люди все вот так вот кучковались, лучше кучковатся, не надо головы отбивать за это, из-за бизнеса.

- Вас как зовут?

- Володя.

- Ты фотограф или блогер?

- Нет, я не поэтому.

-А то я вижу так, я еще читаю, я вижу Джоржет, слышал такую фирму, ну это дорогие такие.

- 12 000 евро.

- Сумка?

- Телефон.

- А, куртка, телефон, а я про этот ремень.

- Это подарили.

- Не блогер.

- Мне самому нравится. Я хочу мотоцикл купить себе, спортивный, и думаю зайти посмотреть какой нибудь.

- А у вас мотоцикл есть?

- Не любитель такого дела? Просто одежду любите?

- У меня все есть давно уже, я миллионер.

- Ну, и Слава Богу, пускай Бог вам здоровье дает. Сколько вам лет?

- Как думаете?

- Лет 30.

- 42.

- 42 ,молодец. В 42 вы вообще мальчик.

- Дело в том, что у нас получилось, что мы, как бы, заработали деньги, мы вложили в свой бизнес, а он должен был подхватить. И у нас все это дело развалилось. Ну как, мы хотели в центре, мы выкупили землю.

- И все остановилось.

- Они нас смертью остановили. Мне деньги уже не нужны, мы нормально заработали, у всех все есть. Мы обеспеченные люди.

- Просто обидно очень, вот так, ребенка потерять, который нормальный, порядочный.

- Тридцать лет, пусть бы уже сорок было.

- Нам по пятьдесят было, ему тридцать.

- Я знаю, что это такое.

- Вы знаете, у вас тоже кто-то погиб?

- Та…

- Тоже, убили предпринимателя…

- Ну, если деньги зарабатывали…

- Вы можете рассказать, плакать будете.

- Мы и так плачем, все время плачем.

- Мы из-за военных сейчас, недавно было: россияне, в ютубе смотрел, там идут наши, украинцы, много. Ну, в ютуб кто-то выкинул, ну, окно это, и россияне, как увидели массу, идущих на фронт, ты знаешь, у меня слезы. Молодежь, за украинцев, которые…

- Молодые, здоровые, душа плачет.

- Все одетые. Ну, сейчас, военным тоже, у нас родственник в 14 отвоевал, селезёнку вырезали. Вот сейчас, он год в разведке там сидит.

- У меня одноклассник, зам министра, военный, я знаю, что это такое.

- Наш родственник, сейчас приехал, ну он редко, раз в четыре месяца, его жена немножко откачивает, прокапывает, потому что у него пять контузий, ужас. У них бригада, они уже половину бригады, говорит: поубивало. Ну, мы вот это им помогаем и верталётиками и бомбочками, Зеленскому на байрактары, хотелось, чтоб там летало… Ну чем можем. Сейчас мы в бизнесе не работаем, потому что я вижу, что уже в старости не нужны деньги. Понимаешь, сдохнеш и…. Только детям.

- Деньги нужны, но сил нет, здоровья нет.

- Здоровья нет, во-первых, у нас смерть, у меня сразу инфаркт, потом второй. Сейчас не то что сильно болею, но нервы ,нервы…

- Сейчас сложно всё.

- Я не понял, у тебя и камера, так серьезно все. Блогер или…

- Нет, я не блогер.

- Как вас зовут?

- Максим.

- Максим, хотите с нами посидеть? Помянем. Потому что мы приготовились, у нас ребята все разъехались, в нас всегда по десять, пятнадцать человек. Он молодец, его одноклассники, по бизнесу ребята все приходят, но сейчас один вот погиб недавно, тоже, бизнесом занимался и выкинули из окна, не знаю, что случилось. Такие хорошие ребята все. Планы были, конечно, детям оставить хорошее наследие, но не особо получилось. Дочка осталась, убежала, когда был этот, мы в центре живем, как раз в нашем районе это вес происходит, не хотели чтоб она так..

- У меня дедушка был настоятелем монастыря, при большевиках.

- Мы с церковью дружим. Мы когда сдавали свои офисные помещения у нас в девятом году, пришла к нам украинская православная церковь, и они с нашего помещения начинали развиваться. В нас владыка, Симеон, тоже ему сейчас 44, на два года младше Лёньки, Лёнке 46. Мы стареемся со всеми дружить, всем помогать.

- А ты один тут, да? Или есть кто-то?

- Один. Всю жизнь один.

- Давай к нам, присоединяйся, если время есть.

- Если есть желание, время, не побрезгуете. У меня все ребята от 40 до 46 лет, это мои друзья. Они меня любят, просто сейчас разъехались.

- Кто, военные действия, кто куда.

- Дети у всех.

- Чтобы вы не переживали, если это был несчастный случай, ну так на половину несчастный, то душа, на хороший расклад, опять, вам не надо париться.

- А мы и не переживаем.

- Тело, оно выбирает, куда вернётся, поэтому не рубитесь. Я вам честно скажу, жизнь – такая карусель дикая, что вам не надо принимать на это 100%, на персональный счет.

- Мы уже своё отпереживали, мы живём этим всё ровно, почему? Потому что, каждый раз возвращаемся к этому разговору и каждый раз как будто переживаешь по-новому. Поэтому нам поминальный день, день рождения и день смерти это у нас такие, как ребята собираются, дни воспоминаний. Они все приходят, вспоминают.

- У них школа, они все росли вместе, они о бизнесе, у нас тут такие сборы всегда. Пятнадцать лет мы день вот этот.

- Просто, вот этот, сейчас, коронавирус и всё это, оно как бы разрушило.

- Я, прошлый раз здесь, знакомился с родителями, футболиста.

- Перхуна, вот этого?

- Я тоже поехал, смотрю, точно папа, говорю «здравствуйте»

- Расскажи, нам интересно просто.

- Он тоже где то там…

- Отец футболист тоже?

- Я не знаю.

- Нет, просто дети идут по стопам обычно.

- По-разному. Все дети по-разному талантливые. В семье военных могут родится: и христиане и священники, кто угодно.

- Присоединяйтесь, все домашнее, вкусное, у нас все ребята всегда кушают.

- Знаю, я просто только из-за стола я не голодный.

- Я ж не говорю, что вы голодный, просто.

- У меня знаете, с возрастом, когда ты можешь купить себе вообще все, проблема разгрузиться, голодать.

- Ты попробуй, мы просто, я всегда блинчики делаю, все любят. У меня и Вовы есть друзья, они имеют тоже все, но они мое кушают с удовольствием.

- Они говорят: «мы сюда ходим, тут лучше, чем в ресторане».

- Ну, им нравится.

- Сейчас мы меньше стали готовить.

- Мне кажется, сейчас не случай, вот я сейчас слушаю, и вам не надо париться, это значит, вам снова на хороший заход. Причем может вынырнуть, если по раскладам, вынырнуть или в правнуках, или в каких то друзьях, в которых дети, бывает друзья, когда ребёнок рождается и это может этот, и вы не угадаете, потому что, оно вот пока человек… поэтому вам не надо переживать.

- Присаживайтесь.

- Я вон слушаю, оно все тепленькое. Мне две капли вина, я кушать не буду.

- У нас домашнее вино.

- Яне не голодаю. Я прошел это, объедание красной икрой, это уже было давним давно, я уже переболел.

- Про черную икру я тебе могу рассказать. Я жил в Астрахани, у меня отчим был лесником. Мы свиней кормили черной икрой. В нас столько осетров было.

- У меня друг, он говорит, мы этих крабов за мясо не считаем, это они сейчас продаются по 100$. Мы с ним по океану шли, он говорит, знаешь…

- Это были семидесятые годы. Меня мать увезла с Украины сюда, она замуж вышла. Поехала отдыхать на Воглу и познакомилась с лесником, вот так вот я там пятнадцать лет прожил, вырос короче там.

- Ну, давайте, попробуешь домашнее.

- Как называется сегодняшний день? Я зашел так случайно.

- Поминальный.

- Ну, это не воскресенье, там ни какое?

- Нет, это, должно, после Пасхи, во вторник поминальный день.

- Во вторник? А на выходные, все кто работал, приходят?

- Приходят. Я прихожу и во вторник и в воскресенье, потому что я не могу, чтоб памятник стоял свободный, когда все люди ходят, а тут никого нет. Мы приходим всегда, друзья приходят.

- Садись, оно холодное? Нельзя сидеть, я сейчас мучаюсь с простатитом, так что это вещь тоже плохая, после 45, 48 лет у меня началась. Ну как, я когда бизнес начинал, мне приходилось на улице замерзать, торговать.

- Я знаю, когда торгуешь, пальцы отмораживаются.

- Вот у меня ноги, отваливались от мороза, а тогда 20 градусов было.

- Я, почему к вам зашел, смотрю людей много, подошел к женщине говорю, а что такое, а она говорит ну, как типа воскрес, я говорю, так воскрес же в тот раз, а она говорит, ну там типа, там шесть недель. Настоятельница не вышла, видать, занята была.

- А ты, в какой храм ходил, на Артемовской?

- На Чечерине, я там живу.

- А ты на Чечерине.

- Я не заходил, там так не по правилам.

- Это в рабочую, ты ходил? А то Серёга наш уехал в Германию, Лёнькин друг, недавно они уехали, месяца полтора назад и я им помогаю. Они уезжают: я им дома продаю, я по стройке сейчас работаю, ну, для себя чисто и продаю ихнее майно.

- Точно вынырнет, где-то среди детей ваших друзей, вот прям расклад чувствуется, серьезно.

- Среди друзей?

- Мг. Просто, когда, надо понаблюдать. Есть такая буддистская традиция, она вроде смешная, но она правда, когда говорят: перерождения кого-то. Ребенок игрушки может брать, типа, игрушки, говорить словами какими то, оборотами, похожие манеры, это бывает незаметно, бывает так смотришь, блин йомайо. А оно реально, это мы просто вот так ходим, ну мы не замечаем. Это серьезно, поэтому, если заметите. Причем это, ни только буддистская история, это вообще человеческая, это и в христианстве. Вот они, очень часто смотришь, вот ребёнок, ну блин как дедушка, потом отвернешься, та блин, ну точно дед. Поэтому просто понаблюдайте. Не исключено.

- Такие же взгляды.

- Вообще не исключено, да.

- И если душа была зрелая, а обычно когда человек или богатый, или умный, то душа, если придет, может не вспомнить, поэтому просто понаблюдайте.

- Царство небесное.

- Попробуй, оцени мою роботу.

- Сейчас.

- Мы же так вообще ничего не пьем, а это свое домашнее вино. И ребята раньше еще выпивали, а сейчас приходим и не пьем, ни коньяк, ни виски, или водку никогда ничего.

- Перестали пить, а раньше до десяти лет когда ..

- Вкусное?

- Да, это оно.

- Такое приятное, и вообще такое.

- Мы для себя, это правильное вино.

- Ну как для себя. Мы всё равно его раздаем, мы делаем и раздаем друзьям, на День рождения.

- У меня здесь много близких.

- Здесь, на кладбище?

- Очень, да. Причем, раз в году идешь, смотришь кто-то новенький. Вспоминаешь, звонишь, говоришь: так, а че вы, почему?

- Да, очень жалко, когда молодые, стариков жалко, а вообще детей я всегда жалею. А за военных, сейчас это, душа рвется на части.

- Душа, если зрелая, это может быть тело молодое, а возраст он же ж… поэтому 30 – это биологически, это могло быть и тридцать и чего угодно. Поэтому, нам просто не говорят что, не бывает. Вот вроде семья, смотришь, какой-то ребёнок родился, подозрительно такой он талантливый, это очень часто. Вот так начинаешь с человеком общаться, а он говорит, я ничего не умею, я просто не знаю, как у меня приходит.

- А дети маленькие, они видят?

- По-разному, очень по-разному.

- Лет пять, шесть?

- Очень по-разному. Люди настолько не равны между собой. Мы вроде, одно и то же, вот смотришь - руки, ноги а начинаешь общаться думаешь Господи, откуда он это знает, или она. А бывает, вот так вот смотришь: тело есть, а души нет, просто овощ ходит.

- У нас внучка, мне многие говорят, вот ей уже будет семь лет, мы ж ее ни на кладбище, она не знает, что он умер, ни знает ничего.

- Говорят, нельзя, до десяти, по-моему.

- Мы не говорили, думаем: подрастет, и тогда уже расскажем. Если бы это была смерть такая.

- Правильно, не так как правильно, а так как вы это чувствуете интуитивно.

- Просто, ребенку этого не нужно и он всё равно не понимает. И она, есть женщина, которая это мне сказала, кто убил, как это произошло. И сказала: никуда не ходите, ничего ни делайте.

- У него душа, по-моему, зрелая была очень. Он, по-моему, урок получил за 30 лет, прожил как за триста, мне, почему то, так кажется.

- Ну, он был очень порядочным, очень спокойным, мог ответить, постоять резко как бы, если кто-то начинает рубить и он может ответить. Но как человек, он подлости никому не делал. Он был щедрым, это мне очень важна, это его черта доброта и щедрость, когда человек щедрый – это хорошо. Вот я, живу и мы делаем, раздаем от всей души, у меня душа радуется. От, Вадик приехал, у нас, он больной очень, нервный, мы побежали быстрей купили еды ему, что там хочется.

- Потому что, что они там, в окопах, могут за год, ты представляешь.

- Вот отдала пошла жене и у меня такая благодать на душе, что я сделала это для него, он не хочет ни с кем разговаривать, ему тяжело. Здесь у нас происходит война и мирное время у него вообще в шоке, он просидел там год и передовая – это страшно.

- Ему надо было просто, когда это случилось на полгодика взять отпуск, куда-то поехать, в горы погулять. Просто поменять картинку, побыть с собой наедине, не рубится через чур, просто вещи вот они происходят, а ты вместо того чтобы просто ходить подышать, ты начинаешь рубиться, думаешь ты виноват.

- Я понимаю все это как бы, но через год мы занимались памятником, мы полгода просидели, пока его сделали.

- Я вам на будущее говорю, то есть если прилетает, что-то такое, капец ты за голову хватаешься, потому что ты себе надумаешь сердце порвешь, голову порвешь, а кому легче.

- А вот это внутри, мы, почему разговариваем.

- Нам легче, что мы вдвоем, мы говорим об этом. А сели молчать, я вообще я девать лет проходила на кладбище как на роботу. Вообще просто два раза в неделю, утром в шесть часов я уже стояла на маршрутку, дома не говорила, что я уезжаю.

- Картинку надо было поменять, на пол годика, просто чтобы оно там, где-то на море поехать. Где-то походить, чтобы оно вышло.

- Знаете, не могла даже лежать, не могли продать дом, мы хотели продать через год, а я не могла, я выписать его не могла. Я до сих пор его не выписываю из дома. Я не могу к этому прийти, чтобы знаете, ребёнок свой, это вообще.

- Конечно, знаю.

- Самое что тяжелое в жизни – это ребёнка хоронить.

- Когда накатывает, просто выходит е в какое-то место где вам хорошо – лес, просто ходишь , гуляешь, дышишь, переключаешься. Потому что, мы себе столько надумываем, это просто капец. Потом оказывается, что делать было не надо этого.

- Ну все ж приходит, знаете, с опытом, со временем как бы. Опыт приходит с возрастом.

-Мы были в трансе, поэтому.

- Жизненный опыт, я имею виду, приходит с возрастом. Вот мы к шестидесяти мы уже, конечно, понимаем, что мы так бы и так бы сделали. Изменить же ничего нельзя. Я говорю, самое главное, что мы остались людьми, с мозгами.

- На будущее, если что-то случается настолько же не комфортное, просто – меняйте картинку и все. Не вздумайте на сердце или что там еще. Очень многое происходит, оно просто происходит и вам не нужно рубиться.

- Спасибо. Возьмите конфетку.

- Конфету одну возьму.

- Выбирайте любые. Две надо.

- Не берите близко к сердцу.

- Спасибо тебе большое, всех благ тебе здоровья, удачи в твоих делах, пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой.

- Я думаю, раньше чем сто я не умру.

- Держись.

- Удачи.

Ну, вот и подлечили.

Немножко продолжим. Поработали, сегодня, оказывается поминальный день, что-то я не особо этим интересовался. Общался с родителями мальчика, убитого. Только что стоял, делал им, ну, немножечко подлечил. У папы был инфаркт, после убийства и я так почувствовал, что нужно просто стать и немножечко людям помочь.

Что мы там про медицину говорили? Что душу лечить, ну вот так. И самая хитра программа…