-Ну что, всем привет. Прямой эфир обещали с Анатолием Валериановичем, с настоящим академиком. Значит, сейчас я вам покажу, как вообще выглядит клиника?

-И что тут делается.

-Что мы тут делаем да, точнее, Анатолий Валерианович по своему профилю, что он делает. Значит, кто не успел, записать, поставите, потом посмотрите. Значит, расскажем и покажем: во-первых, комплекс медицинский экспертный, как обещали, во-вторых, я обещал, что на себя покажу, вот когда вот всплывает вопрос, да, вот там зуб заболел, там в простате что-то вылезло, в любой части тела. Вот, только что, от нас ушла раковая больная, четвертой стадии, с которой я работала, ну, по своей программе, лечили голову и душу. А потом я Анатолию Валериановичу ее полностью отдал, чтобы тело подтянул, вообще, насколько это возможно, вот. Потом обязательно расскажем, почему вот эту технологию, значит, ее не дают в государственную медицину там, где вам отрезают уши, ну, и всякое такое. Короче, расскажем все, что скрыто и все такое. Вот, сейчас покажу, смотрите, вот сколько сертификатов, чтобы вы понимали, ну, вот это, я фотографию скидывал, там у меня лежит, это значит…

-Это только часть всех сертификатов, потому то..

-Это наверно 1/10 да?

- Это да.

-1/10, которая, вы, когда говорили у вас мама главврачом была, в каком городе?

-Она не главврачом, а заслуженным врачом Украины, за то, что за шестидесятые годы до семидесятого года, в Черкасской области, именно в Каневском районе, не зафиксировано ни одной смерти от болезни, детского возраста, от грудного возраста до шестнадцати летнего возраста.

-Вот эта мама все делала?

-Все это мама.

-Понял, сейчас подождите, короче, сейчас камеру поймаю, тихо о. Антоний Валерьянович Кузнецов, причем, чтобы вы понимали, это не академик, значит, академики это, которые там на государственном пособие, это человек, который одну из первых частных клиник открыл в Днепропетровске, чтобы вы поняли.

-Первый лазерщик - вот так будет более правильно.

-Вот. Маму как зовут?

-Звали Надежда Ефремовна.

-Надежда Ефремовна. Мама, прожила 95 или 94?

- Значит, в 74 году, 74 года, когда ей было, ей поставили гепатоз и дали ей срок жизни 3 месяца.

-Ого.

-Да, печень болталась внизу живота.

-Это опущение органов?

-Это да, это разрастание такой был печени и, ну, человек готовился к смерти. Мы ее вытащили буквально за, ну, где-то за.. Состояние начало улучшаться буквально через месяц.

-Угу.

-То есть, печень начала уменьшаться и жировая дистрофия, постепенно уходила.

-Ваша мама ушла два года назад, если не ошибаюсь?

-В девятнадцатом году, то есть она прожила 95 лет.

-95, получается, если 2019, вы говорить ей в 74 поставили гепатоз, минус 20 лет, то есть получается в каком?

-Это..

- В 99-том?

-Да где-то там, да.

-Это у нее было возрастное, или это вирусное?

-Значит, нет. Дело в том, что в 92 году были проблемы с тем, что у нее началась проблема с сердцем. Вот, и все думали, что надо лечить сердце.

-Угу.

-Начали лечить сердце, толку не было, поэтому начали смотреть, а электрокардиограмма показывала, как будто бы, там идёт в сторону инфаркта миокарда, вот. А когда появилось УЗИ, от тогда еще УЗИ - это было в диковинку, но появилась УЗИ и начали смотреть, они увидели, что там проблема именно не в сердце, а в желчном пузыре.

-Так у него получается, вообще, смешанное, и печень и желчный?

-Ну, дело в том, что наша медицина разделена, на это, на части. То есть, вот если допустим, у человека болит горло, он идет куда - к лор врачу. Он лечит нос, лечит уши, лечит гортань, но, если инфекция пошла уже в трахею, он, значит, направляется к другому врачу, пульмонологу. Вот, пульмонолог разбирается, то есть, он по слизи спускается инфекция в трахею, воспаление трахеи идет, там вирус идет.

-Угу.

Вот, идет, там, в бронхе в легкие, вот, это уже не интересует. Пульмонолог лечит пульмонологическое заболевание - трахеит, это, бронхит, бронхиолит или пневмония, а инфекция идет с горла. То есть, связи между ними нет никакой. Ему плевать, что там горло, ему самое главное, чтобы не было проблемы и начинается хроника. То есть, из-за этого начинаются проблемы, хроническое заболевание, острые хроники, вот, и так поддерживается болезнь во всех органах. В данном случае, вот у моей мамы диагностировали калькулезный холецистит. Вот, мы здесь удалили, она приехала из Канева, мы тут удалили, в институте Гастроэнтерологии, этот желчный пузырь.

-Угу.

-Начали лечить.

-А сохранить его было нельзя, да?

-Нет, там уже дело в том, что камень был в виде голубиного яйца, естественно.

-Не выводится.

-Он уже, все уже, его надо только удалять.

-Угу.

-И дело в том, что протоки..

-Забитые?

-Протоки, желчные протоки, общий желчный проток, допустим, три миллиметра, а даже камушки, калькулезный холецистит, допустим, множественные камушки, там пять, шесть миллиметров, он уже не выйдет через эти протоки. Он будет болтаться в этом желчном пузыре и будет накапливать, накапливать вот эти соли, и это будет переходить куда - в разрастание этого камня. И тогда, значит, проблема будет, не только желчного пузыря, но и поджелудки, потому что поджелудка на это сильно реагирует. Вот, она становится реактивной, мы начинаем думать, что делать. Ну, а дело пошло уже не только, как говорят, в желудочно-кишечнике тракт, оно уже пошло и в эндокринологию.

-Угу.

-Поэтому, уже надо будет обращать, а какой гормон выделяет именно, ой, 2 тип диабета.

-То есть, получается, маме сказали в 74, что все, капец, да? Все, печень капец да, желчный, короче, капец, и сердце еще капец?

-Да, да. Но тогда же ничего ж не было.

-Угу.

-Вот, это ж Украина только становилась самостоятельной и в аптеках, практически ничего не было, ни медикаментов, ничего.

-Угу.

-Вот, лечили, как только могли, вот. Но, тем не менее, я уже в то время обладал знаниями. Я с 86 года начал изучать рефлексотерапию.

-Это такое из них, какое-то из тех там, где Суджик?

-Это поздний вариант, это уже когда я в Москве проходил глубокую, это, рефлексотерапию по Суджику.

-Угу.

-Вот, и там работая, именно по энергиям и, это, наши стики энергии, то есть, мы воссоединяли, то есть, мы работали по меридианным диагностика, там по чакрам работали, ну, вобщем, вот это все.

-То есть, вы, получается, в 86-том сами разобрались, а вот эти сертификаты вдогонку уже потом, да?

-Я разобрался в 86 году.

-Угу.

-И в 86 году я уже закончил первые курсы рефлексотерапии и соединил, значит, проблемы, допустим, меридиана желудочно-кишечного тракта со спазмом аккомодации, именно по офтальмологии. Я был уже офтальмологом, в то время вот, а офтальмологией я начал заниматься в 84 году. Но, посмотрев, чем занимается офтальмолог в поликлинике, там, 3 капли эфедрин, мизатон, атропин.

-Угу.

-Вот, левомицетин и сульфацил натрия, вот это весь набор капель, которые…

-Все же было?

-Значит, методика лечения, значит, физиотерапия - это электрофорез на глаз делали и что еще делали - это тренировка по Дешевскому, тогда было, именно по таблице, больше ничего такого не было. И люди лежали в стационаре.

-Даа.

-Так вот, а я подумал, а зачем людям лежать в стационаре, когда это все можно сделать в поликлинике, за один присест. То есть, людям, только в течение какого-то времени, допустим, десяти дней, надо было ежедневно приходить на эти процедуры, получил процедуру, ушел, дневной стационар.

-И лежать не надо?

-И лежать не надо.

-Ну, это академик называется, это называется, знаете. Вот не напрягает, я могу так ее поставить, опа?

-Не напрягает.

-Ну, и за маму вы, когда ее начали вытаскивать, вы ее вытаскивали не кмешками и не…

-Я значит, коралловый клуб появился в 2002 году.

-Угу.

-А витамакс в 1994 году. Вот так. Я бы вытаскивал ее биодобавками, вот это, витамаксковского клуба, вот, который не покинул нас, по сегодняшний день.

-Да.

-Вот, почему? Потому что, благодаря только, вот этим добавкам, которые я потом разобрался, в чём смысл, а разобрался именно на своей трагедии, то есть у меня была сильнейшая аллергия.

-А вы мен говорили, что аллергию Коралловым клубом вытянули?

-Нет, первоначально - это не Витамакс.

-То есть, размывка Витамакаса?

- Размывка Витамакаса длилась с 94 по 2002 год.

-Ааа, вот вы же мне сказали размывка, а я че то подумал, что чисто коралл.

-Нет.

-А, это был Витамакс.

-Это именно, 2002 год, появился Коралловый клуб. А чем привлекает коралловый клуб? Потому что там есть коралловая вода.

-Да.

-Которая дополняет, без воды мы, вообще, не можем существовать.

-Ага, я понял, то есть, вы, получается, маму вытащили Витамаксом?

-Витамаксом.

-А добавили Коралловый клуб.

-А потом уже коралловый, когда появились, вы уже потом. Ааааа.

-Она ж лечилась не только, как бы, она лечилась и медикаментозным путем, то есть, мы лечили ее гепатопротекторнами, этими, препаратами.

-Угу.

-Желчеотводящими, чтобы не было, как бы, проблемы, именно, в гепатобилярных клетках, системах гепатобилярной, то есть, мы уменьшали билирубин, вот, и делали оттоки - дренажи.

-Это Витамаксом дренажи вы делали?

-Дренажи мы делали по народному рецепту, есть же еще и народные.

-Ну, само собой.

-Поэтому, уже дренажи мы делали, так как могли, то, что советовала народная медицина.

-Аааа. А сколько времени это заняло, чтобы маму, ну так привести в чувство?

-Маму я поддерживал. Почему? Потому что, значит, она через 74 года, значит, гепатоз, а в 76-том году она была, практически, здоровым человеком.

-То есть, реально, получилось не меньше года, человека которому сказали, что ты умрешь, да только ему сказали, ты умрешь не с печени ты умрешь, либо печень, либо сердце, да?

-Нет, от гипатоза.

-А от гепатоза, а потом еще сердце оказалось туда же?

-Нет гепатоз это гепатоз.

-Угу.

-Сердце, это сердце. Сердце, конечно, оно регулировало на вот эту проблему.

-Угу.

-Печень, все связано, не может такое, это печень дает проблемы на все органы, вот, и в том числе, давало проблему на сердце. Все думали, что это сердце и лечили сердце.

-А это печень.

-А это была печень.

-Отравляла?

-А печень сыграла, потому что не работали протоки желчного пузыря.

-Ага, да понял. То есть, получается вы маму вытягивали, типа, полтора, два года да?

-Полтора, два года вытягивал, но она почувствовала, через месяца два, вообще себя хорошо.

-Ожила?

-Ожила, да. А чтоб выздороветь, чтоб печень сформулировалась.

-Отросла по новой?

-Полностью, как бы, восстановила свои функции, то это надо было, понадобилось два года.

- Угу.

-Вот, а по народной медицине, чтобы пролечить, значит, правильно печень - это три года.

-Да там, когда трава - она чуть медленнее, долго. Да да да да.

-Надо три года.

-Да да да да.

Правильно же да?

-Да да да да.

-Это постоянное лечение, траволечение это три года. Вот, а у нас получается именно за 2 года, но благодаря чему, потому что, благодаря рефлексотерапии.

-Да, ну вы ж ее заводили с собой, да?

-Я везде принимал и давал ей добавки, принимал рефлексотерапии. Что такое рефлексотерапия? Это, значит - это восстановление в меридианах нормы всех стихий - жары тепла, ветра, воды, солнца, этой самой, земли. Что еще пропустил?

-Эфир?

-Нет, значит, тепло, жар, этот самый, ветер, вода и все.

-То есть, смотрите, а, то есть, получается, значит так, вот просто это я к чему? Значит, вот только что ушла девочка, у которой четвертая стадии онкологии, у нее там то же самое, похоже, как у мамы, только еще хуже.

-Значит, вот эта девочка, которая с четвертой стадией онкологии, я посмотрел и определил корцинозные направления, значит, острые, все, все острые, активно предострые процессы и указания на это заболевание. То есть, погасить в принципе, это очень тяжело. Почему? Потому что, что-то вызывает корцинозное явление, если бы посмотреть, вот у любого человека, вот, есть микро-опухоли, вот и есть карцинозные…

-Мы живем с этим?

-Да, мы живем с ним и благодаря иммунной системе.

-Оно давит?

-Оно предохраняет, оно не допускает питания, вот этим карцинозным клеткам.

-Угу.

-Вот, не дает им пищи, оно держит ее в холоде, в голоде и она себя спит. Она спит, спит и спит. Значит, она может не проснуться всю жизнь, а у кого есть проблемы с хроническими заболеваниями, по накоплению хроники, которые выходят в острую хронику, и которые подают ее уже, как бы, иммунную систему.

-Угу.

-Контроль иммунной системы, за вот этими клетками, уменьшается.

-Да.

-Вот, и тогда идет пропуск каких-то моментов иммунной системы и какой-то капилляр подает живительную влагу, среду для вот этой карцинозной клетки.

-И оно погнало?

-И оно начинает развязываться. А что может быть, этот самый, быть причиной именно такого состояния? Это - неправильная еда, это значит, ну, плохие привычки – курение, алкоголь, вот, стрессовые ситуации.

-Девочка, которая ушла, я просто дополню. Девочку, которая ушла она, бизнесмен, такой крутой, то есть, она в стрессе вообще живет, в кошмаре. Ну ну.

-Да, так вот, вот эти моменты и дают проблемы. Значит, что я хочу сказать? Значит, когда ослабляется, иммунная система, ослабляются все системы. Вот, и человек начинает нервничать, он начинает прибивать к самостоятельному виду лечения. Начинает глотать лекарства, ну почитала инструкцию, вот это ей подходит, отравила печень, вот, пошла дальше, не помогло, но она уже отравила печень. Вот, пошла дальше лечить, самолечением заниматься. Ну хорошо, она пошла к доктору, доктор посмотрел только в узком направлении, потому что все доктора узкие специалисты, они не соединяют. У нас медицина такая сейчас, что мы не соединяем органы в единую систему. Или там у нее не получилось, пошел ажиотаж в мозгах. Что она делает? Она снова занимается самолечением. Кто просыпается, думает, Господи, что делать? Он идет уже к психологу, тогда, психолог начинает работать, распутывать вот этот клубок мыслей, вот, успокаивает нервную систему, успокаивает эндокринную систему, своими правильными направлениями, и человек уже начинает чувствовать себя лучше, здоровее. Вот, поэтому благодаря, именно вот этой вот, даже психологии, может быть, психологи не знают, потому что он не глубокий медик, но он уже в медицине копошится по самые локти, вот, залез.

-Тему понимает.

-Тему понимает и начинает, этот самый, восстанавливается, этот, полный спектр нормы гормонов у женщины и мужчины. Восстанавливаются циклы, гормональные, восстанавливается нервная система, успокаивается сердечно-сосудистая система, восстанавливаются желудочно-кишечные проблемы, уходит желудок, начинает… От, наша мысль - что делать? Вот, правильное направление психолога, дает нам выздоровление. И если человек, допустим, очень хочет выздороветь, он своими мыслями может это сделать, заставить. Но это надо такое хотение, надо просто быть невзавретным, таким человеком, целенаправленным, и это идет выздоровление

-То есть, получается, значит, это просто, чтобы все понимали. Значит, человека, которого официальная медицина приговорила к смерти, значит, чтобы поднять его полностью, омолодить понадобилось два года. Это, чтобы вы понимали, работа с телом длится по уму сколько, потому что, ну, за месяц ты ничего не сделаешь.

-Нет конечно. Но давай, Максим Юрьевич, сделаем еще такую ремарку, в том, что это было 90-е годы.

-Когда ничего не было.

-Когда ничего не было, да. Вот, а пошли дальше направление, тогда пошел в Суджок.

-Так.

-Более глубокое направление и рефлексотерапия, вот, суджок терапия. Вот, на энергиях это дало эффект намного быстрее, да, толчок выздоровления пошел намного быстрее. Пошли улучшения, улучшенные работы по всем направлениям. Но вот я так, как работаю по всем направлениям. Что такое глаза? По игрису мы можем определить, как часто ребенок болеет, или взрослые.

-Угу.

-Проблема на игрису отмечаются сразу, как отпечаток пальца. Значит, может быть, лакуна показаться в области лор патологии, или желудочно-кишечного тракта. Можно сразу сказать, что ваш кишечник надо чистить, потому что он вызывает проблему желчного пузыря, там уже такая глубокая лакуна на игрисе, которая говорит об остром процессе, об острых воспалительных формах. А если ниже спуститься, то там можно увидеть и сердце или же почки. То есть, по ирису мы уже определили, вот, офтальмолог уже может определить, куда человеку надо бежать.

-То есть иридодиагностика. Ты по глазу, по рисунку все это видно правильно, да?

-Да.

-Так.

-По ирису мы можем много чего, посмотреть в глаза, сразу сказать за доли секунды человеку все, что он сделал - лабораторные исследования, там месяца три делал, потом год ходили по врачам, уточнял этот диагноз. А мы определяем это, буквально за три, четыре минуты, только по глазам. Определяем, какое давление в сосудах головы, где есть проблема – справа, слева. Какой вид, где даже определяются головные боли у человека и что страдает, от, шейный отдел, который не выпускает, именно, выпуск, именно, коровы, значит, через хребтовые артерии, второй позвоночник на позвоночной артерии, тогда повышается давление внутри яремной вены, в базилярном бассейне и создает фон постоянной головной боли, невнимательности.

-То есть, получается, то есть, то есть, смотри, как интересно получается, если я вас правильно понял. Значит, мало того, что вы, ну, изначально, как офтальмолог, да ну, офтальмолог, как специализация, вы получатся в офтальмологии иридодиагностику сразу вычислили?

-Конечно, дело в том, что офтальмолог, мне неинтересно было, я возвращаюсь в, допустим, в 84 год, мне стало неинтересно смотреть, как заниматься офтальмологом. Ну, это можно любого человека выдернуть, сказать: вот это при таком состоянии надо то капать, то капать, ты будешь офтальмологом. Зачем это? А если ты хочешь пойти дальше, ты связываешь: ага, почему идет полнокровие сосудов, а потом, когда ты это узнаешь, что это связано с проблемами диабета.

-Угу.

-Это уже ретинопатия, диабетическая ретинопатия, ретинальных сосудов клетчатки, которые приведут к грубым дегенеративным изменениям в сетчатке, то ты уже понимаешь, что твой автор Малоуия, связано тесно с эндокринологией.

-Ты понимаешь, что ты пока с эндокринкой не разберёшься, да, оно в глаза не пойдет?

-Конечно, конечно. И что, мне вот этого человека надо отпускать на консультацию к эндокринологу, если я доктор, я могу и сам разобраться, от чего, этот самый, надо сразу посмотреть, а что с собой представляет собой желудок? В таком состоянии, а если повышенная кислотность, значит гарантия, что сто процентов, что желудок, как и мы, не любим лишней работы, но его заставляет что-то вырабатывать соляную кислоту, для чего-то, чтобы что-то заменить, вот. А что, если мы посмотрим глубже? Ну, мы не будем ошибаться, значит, не поступает желчь в двенадцатиперстную кишку. И для того, чтобы желудку прожить, а он тоже хочет жить и в комфорте получать пищу какую-то. Вот, он делает больше соляной кислоты, выбрасывает в двенадцатиперстную кишку, для того, чтобы было замещения желчи.

-Угу.

-Но, все это приводит к язвам, к плохой перистальтии кишечника, брожению, вот, эта вся идет куда - в кровь, интоксикация, сосуды реагируют. Вот вам и невропатологи лечат только сосуды, они понимают, что язык, который, белый вот это налет.

-Белый налет?

-Да. Или, там, на краю языка отмечается именно такие зубные такие вот эти, следы - это говорит о том, что есть проблема желудочно-кишечного тракта.

-Угу. Так, значит ребят, чтоб вы понимали квалификацию того, что вы слышите. Значит, я рассказываю вам языком международной медицины. Значит, я, когда отдыхал в Арабских Эмиратах, нас возили на экскурсии по кварталам, где живут правители Эмиратов. Значит, чтоб вы понимали, вот это, что вы слышите сейчас, значит, вот мы едем по кварталу, значит, стоит дворец, это главного их короля, рядом стоит такой же самый. Я говорю: второй? Они говорят: второй, это китайский медик, его привезли, он лечил кого-то из королевской семьи, заодно посмотрел всех, короче ему, вот эту чувачку, построили рядом такой же самый дворец. Вот это вот уровень, то, что вы слышите сейчас, чтобы всем было понятно, что мы вам показываем. То есть, чтобы было понятно, вообще вот, уровень мозгов.

-То есть, что я хочу сказать. Значит, если человек приходит ко мне, я его спрашиваю: какие у вас жалобы? Он говорит: да, вот есть проблема гастрита, изжога бесконечная, лечил уже в гастроэнтерологии столько времени, никакого эффекта нету. Я смотрю, значит, а что именно у него есть, внешне смотрю, смотрю какие покровы кожи - серые покровы. Сухая кожа, значит, волос не держатся, падает, значит, издёрганный весь. Значит, что мы делаем? Смотрим, значит, дальше, смотрим язык - язык географичный, обложенный, такой вот, шероховатый, вот, порезанный. Значит, есть проблемы желудочно-кишечного тракта, он кушает альмагель, ну, альмагель, а что альмагель, он застилает пелёночку, он прекращает купить, то есть, пелёночка стирается, и эрозия слизистой выявляется снова. Значит, мы по жалобам сразу определяем, какие есть направлений, и благодаря той технике, которая у меня есть.

-Мы сейчас все покажем.

-Да. Мы сразу выставляем многоэтажный диагноз, что у него есть, что у него есть гастрит, с пониженной или с повышенной кислотностью, гастродуоденит, что плохо перистальтика 12-перстная кишка, что у него слизистая кишки увеличенная до 2 мм, в норме - это миллиметр, полтора. То, что, значит, вся слизистая обожжена и пища, которая эвакуировалась с желудка, остановилась, там, ее распирает и, значит, а мы пьем альмагель, там, или другую, какую-то микстуру, которая ничего не помогает. Ну, в данном случае выписывает желчеодтягивающие, какие-то средства, ну, алохол, допустим, желчегонный или артишок, который немножко чистит, как бы, печень, или какие-то гипопротекторы препараты, по типу гепабене там, или другие какие-то, значит. Ну, и дальше, что? И дальше ничего не делает. И, вот этот бедный, человек принимает это все, аллохол уже год пьет, никакого эффекта и желчь стоит, а в принципе вся болезнь заключается в том, чтобы дренаж восстановить, поток восстановить, и вся твоя хворь уйдет сразу в небытие. Почему? Потому что органы наши, это их еще надо заставить, чтобы не заболели, они рассчитаны на триста лет службы.

-Хорошо.

-Вот, но, если мы неправильно их поддерживаем, то они начинают заболевать. Заболевать, значит, может быть по-разному, вот. Значит, если мы, вот, взять эту женщину, которая приходила с такой проблемой, у нее вся проблема в дренажной функции.

-Так.

-Все дренажные функции.

-Забитые?

-Забитые и закрытые. Я говорю: хорошо, у вас есть цветы, растут цветы на улице? Говорит: да. Вы поливаете? Да поливаю. Вот они, и что они делают? Они стоят хорошо, потому что идет поливка. Я говорю: хорошо, а вы представьте, если вы будете ее заливать эту, утром, в обед и вечером, заливать просто водой, чтобы это стояло, что с ними будет? А что с ними будет, им будут лучше. Нет, они будут.

-В болоте гнить.

-В болоте гнить. Почему? Потому что дренажные функции нету, вам надо в таком случае, брать сапку и делать канавки, чтобы эта вода исходила. Как говорил великий Жванецкий: надо гниль не убирать, не бороться с гнилью, а надо бороться с сыростью.

-Да.

-Не допускать сырость, тогда не будет гнить. Правильно же?

-Конечно.

-Вот так же получается и с органами, органы у нас великолепны, но, если от человек заболеет гепатитом, то есть проблема для иммунной системы. Иммунной системы - это очень, очень большой удар. Почему гепатит дает такой сильнейший удар? Потому что, микробиом кишечника, то есть, лактобактерии, ну флора кишечная, здоровая флора, угнетается. И, если угнетается, значит, тогда брыжеечные артерии, которые забирают, вот эти все, питатильные вещества из кишечника и несет эту питательную среду в ДНК, от, то ДНК у нас, получается, ломается. У нас, получается, проблема с мембранами стволовых клеток, и тогда стволовая клетка она заболевает, она не дает нам энергии, и человек теряет ее и становится таким вялым от типа…

-Апатичным?

Апатичным таким, да. То есть, человека уже, как говорят, поднять на ноги очень тяжело. И если мы этот вопрос не решим с кишечником, то состояние иммунной системы намного будет затруднено дальше. Почему? Потому что иммунная система страдает, от, первое, что от, флора кишечника, в каком состоянии находится микробиом кишечника. Если там дисбактериоз, то.

-Он на половину работает, в лучшем случаи.

-Кишечник работает наполовину. Значит, получается, что уровень иммунитета, иммунная системы самая сильная - это кишечника. Совершенно верно.

-Пол иммунитета, а не целый.

-Да. И идет нарушение, ну, информации, которая поступает все время в иммунную систему, иммунная система, все время на страже, она все время борется. Вот, и, если там вот такой удар по печени, вот, по кишечнику, то идет сбой иммунной системы, идет нарушение ангиогинеза, подачи крови во все органы, органы начинают заболевать, потому что имеют проблему недополучания микроэлементов, витаминов, всех питательных веществ, в данные участки тела. Все участки тела практически заболевают.

-Анатолий Валерианович, вот смотрите, когда вы маму первый раз заводили с толкача в 74 года, сколько времени в неделю вы на неё тратили, ну, примерно плюс минус?

-Семь дней.

-Семь дней в неделю. Сколько часов в день? Ну, там, час два?

-Каждый вечер весь вечер, практически.

-Весь вечер. И это так, на протяжении?

-С перерывом на еду.

-С перерывом, то есть получается 365 дней в году. То есть, для того, чтобы человека вытащить? Я так понимаю, при сегодняшних возможностях, когда приходит человек, но это раз в десять меньше, но все равно возится приходится.

-Значит, то что мне сейчас позволяет, и то, что благодаря этому прибору, я… Ну этот, программы уже практически не те.

-Так.

-Они обновляются каждый год, стендируются на стендах с выходом на лечебную программу, нет ли сбоя и прочее, прочее, там свои проблемы. Вот, то, значит, это дает возможность даже, вот, не принимать антибиотик, антибактериальной терапии, вообще ничего не принимать и выздоравливать.

-Так.

-Но, только одно условие, значит, что каждый десятый день человек должен посещать именно этот прибор.

-Сейчас покажет. Значит, как было в моем случае? Значит, мы с Анатольевичем Валерьяновичем познакомились лет десять назад. У меня глаза перестали нормально видеть. Значит, завести мне глаза, чтобы я начал, хотя бы, нервную систему, но это было, по-моему, раза два, или три за четырнадцать дней. Это чтобы все понимали.

-По пятнадцать.

-Или по пятнадцать, ну, это так я на скидку говорю. А уже потом, я когда уже начал слушать вот, как Анатолий Валерианович, вот эти все вещи глубоко понимает, ну там глубже, наверное, только создатель понимает, я понял, что я просто не совсем глубину оценил, вот, ну, как то так. То есть, смотрите, маму вы, получается, с 74 до 76, вы обновили?

-Обновил.

-На сколько ее хватило, чтобы поддерживать вот это вот, до когда, следующий раз был когда, завод с толкача?

-Завод толкача? Ну, это уже было, как бы, профилактическое лечение.

-Профилактическое?

-Да, уже вообще, мы занимались только профилактикой. Уже как бы такого заболевания у нее не было. То есть, мы с желудочно-кишечным трактом, практически, не работали.

-Так. То есть получается…

-Печень мы полностью обновили, вот.

-Омолодили.

-Омолодили.

-Запустили по новой.

-Весь кишечник работал шикарно, сердечно-сосудистую ми поддерживали биорегулятором Торшина.

-Так. Мы его тоже сегодня покажем.

-Ну, вот проблемы пояснично-крестцового отдела, который наработала своим трудом, мы пролечили по вертебре.

-Угу.

-А так, свето светотерапия, потому что я еще светотерапевт, который прошел в основоположника светотерапии, светотерапия в Гуляра.

-Да.

-Вот. Который получил диплом от Гуляра, вот, это основоположник светолечения во всем мире, поэтому…

-Вот эти вот цейсовские лампы, не цейсовские, а эти цепровские.

-Да, да цепровские.

-Лампами сейчас тоже покажем. То есть, получилось, если я правильно понял.

-Но, чтобы цветосветотерапии, значит, надо знать и физику и...

-Это ваши мозги, это там один из десяти тысяч докторов.

-Потом, надо знать рефлексотерапию, потому что, это работа по чакрам, по меридианам, а тут учитывается все, вот: и характер поведения человека, в каком состоянии работают системы, вот, какой спектр дать этому человеку, их же ж много вот этих спектров, вот и каждый свойственный, это, каждый спектр - это лазерное лечение. Лазер - это постоянно повторяющиеся волны, вот, не хаотичные волны, а постоянные, то есть это лазер. То есть, цветотерапия - это лазерное лечение. Каждая волна имеет свой спектр длины волны, поэтому он снимает, как бы, воспалительные процессы кожных покровов, может войти убрать глубокий инфильтрат, воспалительного процесса, улучшить кровообращение данного органа, который микроскопически, как бы, сосуды там. Как бы плохо работает, плохо восстанавливаются регенерации, сосуды наружно, то есть оно восстанавливает. Можно психологию, прекрасно, улучшить, успокоить центральную нервную систему та, в принципе, все мы можем себя, там все там светом лечить. И самое главное, чтобы человек это понимал, ходил и получал удовольствие, потому что после соляризации уходит тоска уходит, ну приходит хорошее настроение.

-Жить начинаешь по-новому.

-Да, по-новому, ты смотришь на людей, все смотрят, ходит с такими лицами, что...

-То есть, получается, маму до семидесяти шести мы завели и до девяносто, с чем, уже только поддерживали.

-Да, только поддерживали, поддерживали и больше ничего. А там уже старость пришла, глубокая.

-То есть, чтобы вы понимали, значит, человеку, которому медицина сказала жить ты не будешь, значит, год, полтора два, это чтобы его полностью завести, восстановить и двадцать лет просто поддерживать.

-Да, с учётом год, два, это в то время, когда ничего не было.

-Когда ничего не было.

-Да, а сейчас это…

-За полгода?

-Там может быть и раньше. Взять, вот, давай возьмем вот, этот самый, раковых больных, самых тяжелых. Что приводит к такому заболеванию? Два вида заболевания СПИД и проблемы печени.

-Так.

-Которые угнетают иммунную систему, вот, и дают сбой ангиогенеза. То есть, правильному кровообращению во всем теле, включая не только магистральные сосуды, но микрососуды, капилляры, вот. Идет нарушение, идет угнетение, а потом идет, зашлакованность организма. Почему? Потому что, накапливается с болезнью, с различной болезнью, лишние вирусы, которые оседают в нашем организме, то есть, идет засорение организма.

-Болото.

-Болото, получается.

-Лягушки, змеи.

-Да, а в результате это, значит, кровь получает меньше кислорода, вот. В результате чего, этот кислород меньше поступает всем системам, всем органам, и в результат идет закисление человека. Вот, если водоем не снабжается постоянной проточной водой, носящей, именно кислород, вот или какой-то там живностью еще с кислородом, то это место превращается в болото.

-Все правильно.

-Да. Также и в организме, поэтому, значит, вот эти два момента, которые два момента могут прийти, значит не лечение желудочно-кишечного тракта, который приводит именно ко всем заболеваниям. И проблема потом разворачивается на весь фронт. То есть, входит в заболевания уже сердечно-сосудистая, вся система, неврология вся, эндокринология сбой, гормональный сбой, а потом и подключаться еще и психология.

-Хочу еще добавить, чтоб все понимали, вот Анатолий Валерианович, когда рассказывал, что маму 74 завел по новой, значит, чтоб вы понимали, сколько мозгов было у мамы. Значит, Анатолий Валерьянович, в молодости был несчастный случай, попал в ДТП с вылетом из тела, ну короче, там было капец, врачи сказали все, гейм овер. Мама сказала идите нафиг, это мое, дите и я его сохраню. Короче, мама Анатолия Валериановича, за сколько за полгода подняла или за сколько?

-Меня?

-Да.

-После этойййй.

-После ДТП, после вылета, когда вы с кабины вылетали.

-За 26 дней.

-Значит, это чтобы вы понимали, в Советском Союзе где не было вообще ничего, то есть, мозги, уровень мозгов у мамы, чтобы вы понимали.

-За 26 дней она меня подняла.

-За 26 дней. Это вы еще весь гипс лежали, да, вы рассказывали?

-Значит, в позе лягушки, потому что таз был…

-Поломан.

-Сломанный в четырех местах со смещением лунных и седалищных костей. Ну, то есть, он полностью как глечик, распался.

-Разломан.

-Разломан. Это, значит, стопа, рука полностью как бы висела на сухожилиях, и в голове семнадцать дырок, с переломом основания черепа.

-А значит, и сказали, официальная медицина сказала, что руки у тебя не будет, если я правильно помню.

-Да, да. Что я буду колясочником.

-Колясочником, мама сказала: идите нафиг, я его соберу, я знаю, за 26 дней. Вот, человек перед вами сидит, слава тебе Господи, сколько лет.

-Да. Я встал на ноги на двадцать шестой день. Но, вот чего я тогда понял, что я очень хотел именно встать на колени.

-На ноги.

-На ноги, да. Почему? Потому что, ну, это случилось на границе с Китаем, вот.

-Сейчас народ в осадок выпадет. Какой год?

-Да, значит, это был 81 год.

-Так.

-Да, значит, получил, ну, вылетел с автомобиля, получил сильнейшую травму, когда я вылетел з Сила, я ничего не мог понять в чем дело, почему? Потому что я тут ехал с офицерами, разговаривал и вдруг я лежу на обочине, вижу как говорят, себе со стороны и слышу, что док убился. Хотя никак не мог понять, как же я убился, если.

-Я стою на себя смотрю.

-Живой, все слышу людей, как убился, да?

-Ага.

-Вот, ну а потом, ну, это же 81 год, вот. Сказать кому то, что я видел это значит сказать, что ты сумасшедший.

-Души нету, перерождения нету, что там, ничего нет.

-Ну, а потом было всяких интересных моментов, что я встретился еще сосвоими отцом, который умер 10 лет тому назад. Это можно было, вообще, попасть в дурочку.

-В дурку. Гарантированная дурка. Ну, ну.

-Но тем не менее, вот все нормально обошлось, я попал в госпиталь. Вот, но было такое тревожное время и через границу пошли китайцы. За пятнадцать минут, поселок тридцать пять тысяч населения, было уничтожено за пятнадцать минут. Вот, нас хотели эвакуировать, но они же так, как наступили, отошли, наступили, отошли, но был такой ажиотаж, и у меня такой был адреналин, и мама меня поднимала, говорит: да ты все сможешь, мер ты встанешь, ну, мы уйдём с этой границы. Короче говоря, когда я в это всё уверовал, на 26 день, я тайно от докторов стал с постели. Вот, и благодаря еще солдату, который мне дверной ручкой вправил седалищные кости, потому что на сантиметр они отходили, и я немножечко переворачивался с одной, утиной походкой такой, что ли. Вот, я восстановил себе, именно солдату, вот этот, как бы, еще полностью не сросшийся таз. Мама своими руками лунные кости еще вправила мне, вот. То есть, он, появился нормальный глечик таза. И когда я встал, начались ломать кости, именно этот, стопы, они восстановили свою форму, и как говорят, стопа приобрела, именно, анатомическую форму, такую, какую надо.

-Так.

-Вот, и я начал прихрамывать, но ходить, врачи, когда увидели, у них открылись такие глаза, вы что мол, ты делаешь, но я встал и начал ходить. После этого я уже не лег в постель.

-То есть.

-После этой травмы, то есть, надо было полгода…

-Отлежался.

-Отлежаться. Я на двадцать шестой день встал. Это было, это действительно было, и до них я сам себе не верю, что это можно, так я понял, что именно мыслью именно, если психолог правильно работает, именно мыслью, можно восстановить, именно, это здоровье. Через адреналин, через надпочечники можно все сделать, вот, и восстановить иммунную систему. Но сейчас немножко, как бы, другие формы запущенности организма. То есть, пошла химия, везде и вся, антибиотики везде, то есть, мы каждый день кушаем, у нас страдает, снова, тот же кишечник, у нас стрессовые ситуации, вот. То есть, вот тебе, как психологу, больше и глубже приходится работать, вот, доказывать, что, этот самый, что ты можешь это, давать правильное направление. А мне, в свою очередь благодаря, вот именно этой технике, восстанавливать, именно, правильное электромагнитное колебание во всем теле, вот. Чтобы все, как бы функции организма работали в норме слаженно, вот тогда человек выздоравливает.

У меня был такой случай, пневмония. Пришла директриса, говорит: Анатолий Валерьянович, можно на кмешке посмотреть воспаление легких, этот самый, пролечить? Я говорю: пожалуйста, у вас есть, уверенования в то, что вы пролечитесь, вот, но не будете, как бы, тайно от меня принимать какие-то антибактериальные препараты или антибиотики, или еще какую-то химию? Она сказала: нет, я буду делать то, что вы скажете. И вот, она приезжала из-под Харькова сюда, значит, на кме, и мы с ней делали, значит, за 10 дней. Она пошла в Новомосковске сделать рентген, где ей поставили, снимки были двусторонней пневмонии и ругались за то, что она не ложится в стационар, что она идет к шарлатану каком- то. Она пришла, сделала рентген, и все удивились, что там вообще не было этого воспалительного процесса. Но они начали говорить, то мы, может быть, неправильно снимки сделали, ошиблись и прочее, прочее, прочее, прочее. Вот, что это была ошибка диагностики, но мне показывало, именно, на кме - воспаление легких, это четко. По этой женщине, которая с раковой болезнью, значит, и она первый раз ко мне пришла, я посмотрел, говорю: да, есть проблемы, начал рассказывать, она мне ничего не поверила, так это, ну, не очень хорошо, как говорят, расстались. Вот, она второй раза пришла, правда, вот я ей говорю, что состояние лучше, но надо работать, по дренажам.

-Работать, работать.

-По дренажам, дренажи все забиты. Она ухмыльнулась, там еще, этот самый, ну, короче говоря, так, тоже не поверила. Но я ей еще сказал, что фонят некоторые органы, значит, это область легких, желудка, почек. Она пошла сделала, эту, диагностику.

-И все подтвердили?

-Подтвердили, да, проблему в легких подтвердили. Я говорю: очень сильно, фонит в легких.

-Отек у нее после этого случился, когда жидкости натекло, после да?

-Значит, я говорю, что там плеврит.

-Да, я это помню.

-Там плеврит. Вот, она пошла, сделала диагностику и сказали, да, там надо жидкость откачивать, сделали, но жидкости было мало. Но тем не менее, она уже тогда поняла, что приборы не ошибаются.

-Она поняла, куда пришла?

-Да, она поняла, что тогда, куда она пришла. И, это, вчера было или позавчера было занятие, не вчера было занятие. Значит, я ей сказал так: вот смотрите, у вас, вы сделали химиотерапию, был обжег.

-Семь штук, если не восемь.

-Восемь. Значит, вы обожгли, химию надо, бесспорно, я говорю, что химия всегда нужна. Почему? Потому что есть такие моменты, что ждать не приходится.

-Сразу надо.

-Сразу надо тяжелую артиллерию. Да, вот сделали, но дело в том, что идет обжог всех сосудов, микроциркуляции, капилляры пропадают.

-Вены сгорают.

-Вены, ну да, сгорают, обжигает все это, и с ними пропадают и здоровые клетки, которые поддерживают хоть какую-то иммунную систему.

-Да.

-Вот, я говорю: мне надо на кме восстановить, вот эти здоровые клетки, в первую очередь и подавить, именно, те электромагнитные колебания, которые, ну, дыхание клетки, на разных уровнях.

-Угу.

-Вот, уменьшить их агрессивность, уменьшить именно их заболевание, выйти с острого предпаталогии или в указание на заболевание. Это даст возможность вдохнуть кислород, именно, иммунной системе. Ну, после второго курса она пропала на полтора, на две с половиной недели, мы ничего не делали, конечно, ее состояние ухудшалось, потому что она отравлена была своей же ж интоксикацией, токсин уже море, они не выводились. Значит, я ей сказал, значит, что, обязательно хотя бы сделать лимфодренаж во рту. Она сделала и говорит, я после этого ничего не могла, как говорят, и кушать, потому что такая была вонь, такая была…

-Яды выходят.

-Что она не могла ничего, мало того, пошла высыпка по телу. Я говорю, ну правильно высыпка по телу, потому что дренажи.

-Шлаки выходят.

-Дренажи ж, если не работает, идет через кожу, все это по наружке, а вы еще и воду не пьете. Я говорю, воду надо пить. Чем, или вы с грязной посудой все время кушаете, не моете ничего? Вот, это равносильно, что вы кушаете постоянно з грязной посуды постоянно, каждый день, она засыхает, как это, ну и ничего страшного. Также ж и заранее…

-Так. Это…

-И вот, значит, она вчера пришла, мы сделали дренажную функцию, мы ничего не делали.

-Ага.

-Подняли иммунную систему в здоровых клетках, вот, немножко погасили плохие клетки и восстановили дренажную функцию. Сегодня, это другой человек пришел.

-Я с ней разговаривал, не узнал, да.

-Значит, мы сделали березы, ананасную терапию. Вот, а чем отличается бирезонансную терапию. От, чем отличается бирезонсная терапия от моей терапии? Я записываю в своей спектраль на восемь, девять дней.

-Да.

-То есть, она работает. А бирезонансная – она поддерживает, именно, вот эту терапию, которую именно я сделал на основном приборе. Она поддерживает, усиливает, и это как батарейка, по мере того, как она работает, она угасает и уменьшается воздействие, поэтому на восьмой, девятый день...

-Как аккумулятор зарядил, он разредился.

-Он уже эти программки слабые и там на десятый, а то, даже, я прошу даже на восьмой день прийти. Почему? Потому что, как бы, программа полностью не ослабла. А если, именно, очень тяжелое заболевание, ежедневно надо приходить на вот эти малые процедуры, которые поддерживают основной вид терапии. И это она сегодня пришла, я смотрю, как? Ой у меня сегодня состояние хорошее. Такая и спокойная, прочее, прочее. Говорю: вы ж завтра придите и послезавтра, вы в воскресенье придёте? Говорит: да, в воскресение приду. Вот, я думаю, что значит, говорю: если вы походили две с половиной недель, вы просто уже б сели на лошадь, и уже побежали к финишу. Вы сами себе сделали вред, вы сомневались, кого-то слушали. Говорю: вам надо к Максиму Игоревичу было прийти, чтобы вам добавил дозу какую-то, по психологии. Вот, чем, этот самый, чем, кого-то другого слушает на улице, вот. Почему? Потому что, вот с психологами я работаю вообще с кафедры психологии с, была там доцент Корниенко, вот Виктория Владимировна, она сейчас ректор кафедры, ой профессор кафедры психологии в СБУ. Вот, ну по мере того, как загруженности, я с ней не контактирую, только по телефону, вот, и какие-то моменты мы пишем совместные статьи, которые выходят эти статьи, именно, за границы. Почему? Потому что, именно, вот эти все моменты психологии и моменты подачи, именно по офтальмологии, а я работаю с ней по офтальмологии, то у нас, значит, как бы, успех в именно, в процедурах по восстановлению зрения увеличились очень конкретно. Значит, девочки у меня вот есть те, которые мотались по всем куткам, и в Зирочку ходили, и в Деко, по-моему, ходили четыре года.

-Угу.

-Мы восстановили зрение за два курса за тридцать дней. Последующие пятнадцать дней мы его полностью восстановили, то есть, заработали синхронно правый и левые мозг. То есть, условный тензор начал работать с глазами, вот, синхронно начали работать экстракулярные мышцы, аккомодационные мышцы. То есть, человек даже в темноте начал лучше видеть. Бабушки, приходили, проверяли ее и с выключением таблицы, и с выключенным светом по таблице проверяли, как они только не проверяли, но зрение сохранилось. До коли, когда они лечились, то это зрение было в течении пяти, семи дней, потом оно резко падало, сводилось до нуля. Ну, мы успели именно, это молодой возраст, успели восстановить до нормы. Поэтому близорукость как бы не проявилась.

-Вот этот 81 год, это вы служили на границе с Китаем в Сибири, или где?

-В Амурской области, поселок Архарам.

-Архарам, это там ракетные войска?

-Ну, там въезд ракетные войска, вот и я сидел в Тайге, но по своему профилю, так как я был доктором отдельного механизированного батальона. Вот мы перемещались, но у меня было три пионерлагеря, я их так называется, потому что я пришел туда педиатром, пошел терапевтом и лором вышел, и невропатологом вышел из армии, со всеми. Причем это так, потому что Тайга меня сделала, именно, я прощупывал все заболевания. И делал лор услуги, очень глубокие с трахеотомией, делал этот самый, хирургические операции по удалению ногтей, кожные заболевание лечил очень прекрасно, при тех условиях, что это особенно высокая влажность. Значит, зимой это минус двадцать пять, тридцать, тридцать пять градусов мороза, а летом до тридцати градусов жары. Вечная мерзлота, ну, штык лопаты, значит, уже не пробивал землю, там вечная мерзлота и вода, которая таяла она млодела.

-Болото?

-Да, болото, мошкара, гнуз, эти самые. Я познакомился с разными заболеваниями, которые переносят, этот энцефалитный…

-Я рассказывал.

-С вещами, да. Вот только приехал, мне сразу пять улыбающийся лиц с энцефалитом, надо было их вытаскивать, вот, а я ж педиатр. Ну вот, жизнь заставила все, как говорят, выучить и проработать с этим, с этими болезнями, именно своей головой и проработать руками. Поэтому? как бы и были там двухгодичники и дети тоже болели, я занимался тоже педиатрией и терапией тоже, поэтому, как говорят всем, всем научила жизнь, поэтому.

-Значит, чтобы все понимали, значит, маму Анатолия Валерьяновича я застал последние три, четыре года, когда Анатолий Валерианович, там, раз в неделю бегал, там мама то, то, то, то, т это я застал, я очень хорошо помню. Это все, что рассказывается очень хорошо, это второе. То есть, третье, значит, вот это 81год это было типа не война, не война с Китаем, а военный конфликт?

-Это было, ну, как бы, раньше там, во-первых, я призывался в армию, потому что тогда всех вызывал, пошла война в Афганистане.

-Так.

-Вот, и я пришел, ну, как бы, не прилетел самолетом в Хабаровск, а решил поехать поездом и опоздал, моя часть и ушла в Ниссан полностью.

-Так.

-Вот, и я пришел на формирование новой части. Вот и поэтому…

-Те в Афган, а вы в Китай?

-Да, то есть, наша часть стала рядышком, но это не рядышком, Архара она чуть дальше. Дела в том, что, когда я попал в госпиталь, госпиталь находился на границе с Белогорск, есть такой городок.

-Да.

-Вот, который находился в тридцати километрах от Китая. И вот, там приграничные поселки были, вот когда их снесли, потому что, ну это неспокойное было в неспокойное время. И, значит, они провоцировали на конфликт, вот, но этот конфликт сыграл именно в том плане, что, мое хотение, я попал в такую ситуацию, что стрессовая ситуация, заставила меня призадумываться, что если я встал, то почему? Думаю, тогда солдаты в Великую Отечественную войну по уши сидели в грязи, в болоте, не болели воспалением легких, потому что это было жажда победы, мести. Правильно же, да? Вот это - психология человека. Вот, а почему кегебисты? Чтобы работники вечно болели воспалениям, там кашлем. Потом у них всегда, показывают по фильму, то горло бинтом завязано было, почему? Потому что они себя жалели, они себя лелеяли. Правильно же, да? И у них психология вообще была на низком уровне, поэтому они верили то, как говорят, в медицину.

-Угу.

-Которая тогда существовала.

-То есть все поняли? Значит, война, не война с Китаем, но военный конфликт с Китаем – раз. Потом, в это же время Анатолий Валерианович попал, вылетел, значит, головой вперед из кабины машины с клинической смертью, с вылетом из тела – два. Переломанное тело – три. И восстановление, вместо полгода за двадцать шесть дней. Плюс, когда двадцать шестой день был значит, китайцы пошли в атаку, вырезали…

-Нет, это они пошли на десятый день вот, но у меня уже был такой, уже тогда конфликтная ситуация, там то в Хабаровском крае, в районе Лесозаводска, там они прорывались, то в других местах в районе Владика там прорывались, вот. То есть, везде был конфликт, то есть, шла как бы провокация по всей границе Дальневосточной, чтобы Россия вовлеклась в войну. То есть, они хотели этот самый, а я попал в такую ситуацию, это было в тридцати километрах от. Но, я ж говорю, что именно, моя жажда стать на ноги.

-То есть, все поняли? Военные действия, клиническая смерть, потом гипс с полной обездвижкой и понимание того, что тебя в любой день завтра могут зайти и зарезать как свинью. То есть, на двадцать шестой день из гипса пришлось убегать, правильно?

-Да, абсолютно.

-Это, чтобы все понимали, какой уровень, с кем вы вообще общаетесь, на кого вы смотрите. Это обязательно надо было рассказать, чтобы понимали эффективность, вот, если вы сюда попадете, если вам посчастливится через меня попасть сюда. Теперь объясню, почему сюда люди попадают, от которых только я лично отбираю именно через меня? Потому что, значит, ко мне приходят, когда с четвертой онкологией, или там с развалившимися органами, или ну, когда уже все вале гуд. Значит, я работаю с суицидниками, с безнадежно больными, и так дальше. Это человеку пока башку не почистишь и душу, а это очень тяжелая работа. Значит Анатолий Валерианович говорит, что с такими людьми общаться невозможно, пока у них голова не на месте, потому что человек приходит, открывает рот, а там капец, там черти с рогами вылазят и все такое. Ты его лечи не лечи, если здесь плохо…

-Да, если мы…

-Ничего не поможет, потому что я лично таких людей здесь наблюдал, которые приходят в дверь не помещаются, вот так вот оттопырит пальцы, разговаривать не умеет. Короче, выгонять надо отсюда просто так. И такие люди, ну они, как правило, без надежды на счастливое будущее. Потому что оно гондосит, оно не понимает, оно не понимает, сколько ему делать сервиса, и с надо разговаривать по-другому. Ну вот как-то так.

-Еще по, значит, очень тяжелым заболеваниям, по тем же раковым заболеваниям. Значит, у меня, когда появился еще, как бы, (Бириуля Тортошина)? в, это, 2007 год, да?

-Угу.

-Вот, комплексной медицинской экспертной диагностики меня еще не было, только работали по Суджоку.

-Так.

-Вот, по, ну, в принципе, такого другого лечения не было.

-Так.

-Есть, в Днепродзержинске, пришло четыре человека.

-Так?

-Онкобольных.

-Так.

-Значит, ну, они сами виноваты, что они умерли очень быстро, но они умерли после моего лечения на четвертый год.

-То есть, вы их продлили на четыре года, минимум.

-Да, да на четыре года. Но что они делали? Они после моего лечения выходили только со здания, сразу начинали курить и выпивать чекушку водки.

-Это, к разговору о том, что, если ты вредные привычки вот с этим не проработал, оно тебя добьет, даже если тебя полностью вылечили.

-Да, а так, если бы я это не делал, то естественно, люди бы жили, может быть и больше.

-Но можем транспонировать на ситуацию с мамой, скажем так, если человек при памяти все понимает его надо просто завести с толкача, и он будет землю грызть. Значит, на двадцать лет продлить его с семидесяти четырех до девяносто четырех, очень даже можно. Это вот, пример живой пример. При этом Анатолий Валерианович рассказывал, ну такие вещи они очень деликатные, но я имею право говорить. Значит, Анатолий Валерианович сказал, что настолько он маме сделал здоровье, что мама даже не могла уйти, когда уже стало время. Почему? Потому что.

-Да, 3 месяца.

-Да.

-Да 3 месяца она умерла, не могла умереть. То, что они лечили сердце, да сердце лечили, сердце не хотело умирать.

-Да, это есть, такой это душещепательный момент, но вы должны понять правильно, что, ну, действительно существует возраст, когда уже просто пора уйти. Кому-то 90, кому-то 100, но реально не менее 90. Если с вами правильно поработает очень правильно, то даже возможно такое, вам пора уходить, а вы уйти не можете. Это просто, чтобы вы понимали уровень, вот так вот, на самом деле. Вот, это класс. Вот здесь Анатолию Валериановичу надо чемодан с деньгами положить на стол и сказать все СНГ скидывается, потому что такие вещи вы нигде не услышите, такие вещи от вас прячут, почему? Потому что, ну в частности, могу назвать математику, насколько люди жадные, насколько они вообще не понимают таких глубоких вещей. Значит, вот девочка с четвертой стадией онкологии, которая полчаса назад вышла из кабинета, я с ней вчера разговаривал. Что ей сказали? Значит ей сказали, такое: значит, ты пожизненно теперь сидишь на химиотерапии. Я говорю: сколько денег тебе это стоит? Она сказала: полторы тысячи долларов в месяц. Я говорю: ты хочешь, чтобы мы тебя с химии сняли? Говорю: ну, от посчитай, закрой глаза прибрось, полторушка зелени на двенадцать месяцев - это 18000 долларов и умножь лет на 10 - 180000 долларов с тебя хотят сдоить. При этом, тебя убьют легально сожгут тебе вены, сожгут тебе органы, ну, на сколько тебя хватит, либо пока здоровье не закончится, либо пока деньги не закончатся. Вот говорю, то к чему тебя ведут, поэтому говорю, хочешь по уму без химии, чтоб мы тебя мягко сняли, вот говорю, сюда ходишь пока тебя вот это божество, сидящее рядом со мной не вытащить за уши. Не хочешь, мы дверь закрыли, сказали всего доброго, пока иди полторушку зелени разноси. Это, чтоб вы понимали и полторушку зелени сказали, ну так может полторушка, а может и больше я говорю, ну…

-Каждому свое. Каждый смотрит, видит мир по-своему.

-Да, в принципе нет проблем, то есть, хочешь жить до 96 не хочешь раздай квартиры, машины, блин там в 55 алис гуд. Я с того кладбища, где веду репортажи, значит, там 20000 посадочных мест, ну вот 10000 из них -50, 55, 40, 45, 35, 60. То есть, там практически половина людей, вот таких, которых разули, разделы, легально убили. Если вы это не поняли, значит, следующая реинкарнация, кино начнется по-новой, ну как-то так. Это, надеюсь, понятно всем, кому непонятно, но мне вас жалко. Это вот, на полном серьёзе. Такие дела.

-Значит, еще хочу сказать, значит.

-Сколько угодно, тут можно сколько угодно.

-Да, значит, еще хочу сказать, что именно вот эта терапия, терапия, которую я провожу, она дает 85% выздоровления. Если мы добавляем еще биодобавки, именно по направлению, а не то, что я хочу, то я не хочу, именно то, что нужно.

-Профильное.

-Профильное, это выздоровление на 97- 98%. Я не люблю слово гарантия, потому что это в медицине не приемлемо. У раковых больных, это у каждого ракового больного есть свои законы, в этой болезни свои законы, поэтому одному идет так, другой так. Но, я же говорю, все зависит от того, как человек мыслит, если он идет, правильно мыслит, идет правильный дорогой, правильным указанным путем, а ему это должны помогать, именно психолог. Потому что этот человек, он уже мешок лекарств пропил кучу, врачей поменял. И, значит, разобраться со своим положением, это только может психолог, больше никто. Это с тем, что я с 99 года по 19 год тесно работал с психологами, именно, кафедры психологии, госуниверситета, нашего Днепропетровского. И с тем, что вот сейчас слава Богу, что появился Максим Игоревич, который дает такую возможность для вас, именно, разобраться в своем внутреннем состоянии, которое приведет именно к выздоровлению, однозначно. Вот, а тело да, тело, ну, тело мы будем ремонтировать, почему? Потому что да, хорошо, когда, но, если все в унисон, идет полностью выздоровление.

-Сейчас про биодобавки расскажем на моем примере и расскажем, откуда, вообще, взялось, вот эта вся тема. Я уже рассказывал, но лучше, чтобы Антоний Валерианович подтвердил. Я себе кофе сделаю, две секунды хорошо, а то мне, под кофе, сейчас секунду.

-А значит добавки.

-Вы можете говорить, я просто.

-Я хочу так и сказать, что с добавками, честно я говорю, познакомился в 94 году, когда ко мне пришла завкафедрой проф детских заболеваний пропедевтики детские заболевания, доцент. И говорит: а что ты тут под капельницей? А я говорю: да вот аллергия. И она мне сказала, вот есть специальные препараты, которые почистят то, то, то, то, то и ты увидишь, что с тобой будет. А я знал, что у меня на растительные препараты сильнейшая аллергия, я его получил в 62 году, будучи, когда шел со школы, покушал много зефира и началась эта эпопея. И оно усугублялась, и от стало плохо. Так вот, в 94 году я начал принимать вот эти биодобавки, по настоящий день. Десять лет понадобилось только то, чтоб прочистить, этот, кишечник вот этими добавками. Я уже чистил так, даже с проф целью, уже не надо было, но я все равно все это делал. И в настоящее время, когда есть аллергия, вот, профилактическое лечение биодобавками, дает свои положительные результаты. И те клиенты, которые ко мне тоже приходят, я смотрю, что у них лихорадка, ринит, этот самый, кашель, или хрипит, я говорю у вас аллергия. Та пожалуйста, вот есть такие-то, такие-то добавки, попробуйте, вам станет легче. Буквально, лечено третий, четвертый день. Да, действительно приходит, говорит: вот уже носом начал дышать, глаза перестали красного, отеки ушли, вот, дыхание стало свободным. То есть, надо их принимать, не боятся, то есть на иголку ты не сядешь. Ну надо знать, какие помогают тебе добавки, какие не помогают, какие я хочу, или что нужно, это разница большая. Потом, что еще надо, знать, значит, ну, надо понять, что не все так, как говорят, просто в этом мире. Мы все знаем, что есть сказки, которые нам читали родители в детстве, и мы обращали внимание, что там существует и живая вода, и мертвая вода. Так вот, вот в этих добавках та же ситуация, есть живые продукты и мертвые, мертвые продукты, которые мы кушаем. Так вот, живая вода это - отрицательно заряженные ионы воды, которые получает молекулы за счет выхода из земли, земля – это минус, а мы с вами - плюс. И вот когда человек, в течение дня пьет, вот это, между едой, именно, вот эту воду, она ее ощалачивает. А между, а эту воду надо чередовать, обязательно, с мертвой водой, той повседневной водой, которую мы пьем. Если мы это будем все правильно использовать, то мы будем, уже наполовину здоровье, потому что это уже называется водолечение. Вот, поэтому, прежде чем все это все делать, надо все время думать и принимать решение, прежде чем что-то купить, подумайте, а что ты хочешь с этой добавки получить? Вот так. Максим Игоревич.

-Сейчас, я две секунды, я кофеёк сделал. Вам кофе сделать?

-Маленький перерыв.

-Оставляйте эфир, пусть будет.

-Да? Это ты ее вытрешь, или как? Это по прямому эфиру?

-Нет, все идет, это ж даже лучше, что они видят, что это все по-настоящему. Оно останется и его все будут смотреть.

-Так я насчет биодобавок, значит, хочу веселую историю рассказать, веселую и учебную. Это значит, естественно, когда к Анатолию Валериановичу попал, первый раз десять лет назад, у меня было предубеждение на счет биодобавок следующего рода. Сейчас Анатолий Валерианович похихикает, а вы все поймете, что это в принципе наполовину правда, а потом поймете, насколько я был недоинформирован. Значит, у нас по городу катается несколько машин, дорогущих, там написано Герболайф. Я про Герболайф, ничего не знаю, не хочу говорить ни плохое, ни хорошее, но из того, что я слышала это наполовину такое, ну, непонятно что, поэтому я так и думал, честно говоря. Когда Анатолий Валерианович начал, он прописал мне коралловый клуб, прописал мне витамакс. Я сначала, по ошибке, по своему недознанию, подумал, что это такое? И, я значит, сначала так и думал, а потом Анатолий Валерьянович мне рассказал следующую историю из своей жизни, такую же историю, как про маму, и как про Китай, и все такое. Я ее уже рассказывал, еще раз перескажу. Значит, Анатолий Валерианович маялся дикой аллергией, от которой приходилось ставить эти капельницы, да, там вот это все, все. Причем аллергия была, чтобы вы понимали, коль скоро и я, и он, мы живем в Днепропетровске. Это огромный промышленный центр, тут все отравлено дымом, отравлено выбросами, ну короче, отравленный регион. Етественно, аллергия, которая должна начинаться там лет 70, она начинает лет в 30, причем это у всех Днепропетровчан и у молодых, и у пожилых, и у старых, и у детей, короче, тут половина аллергиков. И вот, Анатолий Валерианович рассказывает следующую историю. Я прошу прощания нормально?

-Нормально.

-Значит, Анатолий Валерианович, с аллергией… А, сейчас секундочку. Значит, Анатолий Валерианович, с аллергией маялся, ну, маялся по-взрослому, как маяться все жители больших отравленных мегаполисов. И вот, он говорит: лежу я под очередной капельницей, лица на мне нет, аллергия, дышать нечем посыпало.

-Сердце останавливается.

-Сердце останавливается, да. Короче, полный капец и говорит, какой-то очень хороший доктор, очень хороший, значит, проходит мимо и тихо говорит, а что ты, говорит, не пробуешь капельницу, только другим способом? Он говорит, я первый раз даже не понял, что о чем сказали. Он говорит, это как? Говорит, появилась такая, типа, биодобавка, та же самая капельница, только ты не колешь себе вену, а принимаешь в виде капсул. Он говорит, я сначала так не сильно понял, но послушал. Это же коралловый клуб был, да?

-Нет.

-А что это было?

-Витамакс.

-Это был витамакс, это еще было, когда кораллового клуба еще в наших краях не было. Значит, это был витамакс. Значит, Анатолий Валерианович, ну, как мудрый человек, взял, значит, эту схему, эту капельницу, только биодобавочную, сделал на себе. И что случилось?

-Я на четвертый день начал уже не принимать аспирин. Каждый час - это таблетка аспирина, для розжижения крови.

-Пиздец, я прошу прощения, никого ж нет, мы можем как мужчины разговаривать, да? Ну, ну.

-Поэтому аспирином все время я восстанавливал, как бы, состав крови, ну жидкую кровь делает. Затем, у меня появился сумасшедший зуд. Значит, я так понял, что от, начала отключаться уже печень.

-О блин.

-Вот да. Повысился билирубин, пошла, как бы, желтуха. Вот, и тут я же говорю, пришла доцент в кабинет и говорит, что попробуй вот эти капсулы, витамакс.

-Так.

-Ну, я говорю, да я сдохну на, буквально, через час. Она говорит, не сдохнешь.

-Так.

-Выживешь.

-Так.

-Начал, ну, принесла мне банку этот, этотих, добавок, это называется Нутриклинз.

-Так.

-Я начал принимать, и увидел, диво какое-то. То есть, на пятый день, на четвертый, или на пятый, я стал лучше себя чувствовать, я перестал пить уже, вот этот аспирин, у меня сердце заработало.

-Так.

-Но это было мало.

-Вот, Нутриклинз – это, чистит кишечник, то есть, уменьшилось интоксикация кишечная.

-Так.

-Вот, немножечко ушла, как бы, улучшенная, пошла улучшенная работа именно печени, но мне надо было что-то добавлять.

-Так.

-Вот, мне начали, там эти же доктора с кафедры, пропедевтики, меня вести, вот они назначил Иерусалимский Артишок.

-Так.

-Вот, чтобы почистить печень. Потом, обязательно, назначили мне Глицетин, который разжижал старую сгущенную желчь в паренхимах, это, их печёночных клеток, и в желчном пузыре. Назначили мне комплекс сильных ферментов, вот, для поддержания поджелудки.

-Угу.

-Вот для, и назначили, не помню уже какой, этот, микробиом, по типу мезим форте.

-Да, типа такой.

-Так.

-И, значит, для почек назначили, этот, сок, только, концентрированный сок клюквы.

-Так.

-И пошло дело, и пошло дело. То есть, я, практически, через две недели почувствовал себя уже здоровым.

-Так.

-Вот, но я понял, что эти добавки надо принимать всю жизнь. Почему? Потому что, если его не поддерживать, то тогда все равно сломанный цикл он будет, ну, это как, уже разбитая чашка, она как бы с щербинкой, будет что-то нарушаться

-Так.

-Но Нутриклинз, это периодически. То есть, я вот Нутриклинз чищу себя уже не так, как раньше чистил.

-Так.

-А чищу себя, может, раз в пять лет.

-Так.

-Ферментативность поддерживаем, практически, ежедневно. Для того, чтобы поддерживать функции поджелудочной железы.

-Так.

-Контроль идет почек, контроль почек идет за счет лакмусовой бумажки, по спектру мы определили, какая по вашей мочи.

-Да, это которую вы мне постоянно, вот этот желтый или коричневый, да.

-То есть, а там так, если Ph 5,4 то значит – камнепад, 5,8 - это солеотложение, это песочек, даже можно сказать, шестерка 6,1 6,2 - это солеотложения. Вот норма - это 6,4 -6,8.

-Так.

-Тогда почки будут работать, и будут работать и не будет никакой гипертонии, не будет никаких проблем с, у мужиков, с простатой никакой не будет проблемы с мочевым пузырем. Вот, это только белим марин. Если еще, там профилактически, что добавить, по типу уролесана, это та же траволечение, это соки различных морковок диких вот, которые будут бактериального тебя поддерживать изнутри. Потому что там, где есть нарушения, всегда, что-то там будет выводиться.

-Так.

-Вот, и поэтому план, как бы, о не нападении, надо всегда подписывать и дружить, кстати, мой приятель. И поэтому, как бы, чтобы, поддерживать именно то равновесие между, как бы, между дозволенностью и недозволенностью.

-Анатолий Валерианович, сколько вам было лет, когда вы эту тему с Витамаксом с аллергией, когда она пришла к вам, это вам сколько было?

-Ну, это лет 30 тому назад, это сколько, мне сейчас 69 минус 30, 69.

-49.

-Нет меньше.

-39.

-Да, 39.

-Пфу, тогда еще мальчик.

-Но, почему, значит, у меня была, у меня была сильная полевая травму.

-Да.

-Вот. Значит, идет нарушение, почек, потому что почки я отбил.

-Да.

-Вот. Пошло нарушение, усугублялось нарушение печени 62 года, потому что аллергия.

-Так.

-Вот, обменные процессы не работали.

-Так.

-Вот, сосудистая дистония, вегетососудистая дистония, то есть, гипертонические нарушения.

-Так.

-Это, нарушение гормональной терапии.

-Так. Вам гормоны тоже кололи?

-Нет, не кололи.

-Но, а гормональные нарушениях откуда?

-За счёт неврологии, за счёт сердечно-сосудистой по тому…

-То есть, там все разбансировано было?

-Да, все разбалансировано.

-То есть, по сути, чтобы понимали, 39 лет, это мужчина молодой, это вторая молодость даже еще не наступила, это первая еще не закончилась. И, при этом, услышать такие диагнозы, когда в теле в молодом живешь, а жизни нету совсем, потому что все блин разбалансировано.

-Совершенно точно, это очень страшное состояние, когда все разбалансировано, ты ходишь как пьяный, у тебя энергии нету, тебя качает со стороны в сторону, мозги не работают, плана на будущее у тебя нету.

-Печальные планы.

-Планы печальные, печальные планы. Поэтому, тут надо было что-то делать.

-То есть, получается, это, сейчас я вам еще докручу схему. Значит, смотрите, сейчас 2023 год, 30 лет назад это - 1993 год, это два года после развала Советского Союза. Промышленность не работает, государство, по сути, нет денег нет, лекарств нет, еще разобранное состояние. Это просто, чтобы вы понимали, что это вообще полный звездец. Это просто, чтобы вы понимали, в каких условиях приходилось вот это темы, вообще, понимать. Это для того чтобы вы понимали уровень мозгов.

-То есть, надо было соединять работу печени, соединять с работой всего желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы.

-Сколько лет вы маялись до того, как в 39 вам пришла вот эта схема, сколько вот этим маялись, аллергией вот этим всем?

-Схема пришла у меня в 86 году, когда я познакомился с кафедрой рефлексотерапии. Почему? Потому что мне хотелось что-то понять.

-Так.

-Вот, но так, как не было у нас где, что-то достать, вот, то мы работали, ну, методом надавливание активных биологических – Акупрессура. То есть, надавливание и массажирование точек пальцем, карандашом, подогревом сигаретой, обычной сигареты.

-Да да да да да да.

-Были сигареты ту 154.

-Я помню.

-Помнишь, да?

-Я помню.

-Вот, ну в общем такое вот. А у кого аллергия, то было печально, тогда мы искали что-то, другие методы и я нашёл метод. Ну, вот это примитивный прибор электрический такой, и я именно, этими электрическими приборами, воздействовал на активные биологические точки.

-Так.

-Это помогало, но в какой-то мере, оно все было какое-то грубое, ну, проблематичное.

-Так.

-Вот, и как бы программы на все виды заболевания, еще были тогда, не разработаны. В основном была разработана методика лечения глаз, так как я офтальмолог, я больше понимал по офтальмологи, вот. Воздействие на, по меридианам, на печень, ну да, помогало, что-то, ну, не такой стиль, не такой был. А когда уже появилась у нас возможность, купить этого в двухтысячных годах, покупать иголки.

-Да.

-Иголки тоже, нельзя было, рефлексотерапевтические иголки купить, это.

-Негде было взять.

-Та негде было взять. Поэтому, значит, когда уже пошли иголки, вот тогда, пошла и хорошая рефлексотерапия, и эффективная рефлексотерапия. Но, так как, значит, я был общий рефлексотерапев, я перешел на суджок терапию. Почему? Метод воздействия сразу уменьшился до 15 минут, и с часа до 15 минут, это один момент. Второй момент, ко мне приходили женщины, я работник стационарного, стационарный работник и женщину зимой оголять в моем кабинете, где проходной двор был и холодно, это было целое дело. То есть, кабинет и так скромный был, в то время, а там еще ее надо было урезать, топчан ставит, делать иголочки все. Это меня напрягало, и я закончил сучжок терапию.

-Угу.

-По шестеке - это работа по энергиям, то есть, меня можно было брать маленькие иголочки и делать все, уже на пальчиках, те же меридианы, те же этот самый, я работал на меридианах. То есть, уже я человека не раздевал, в сидячем положение, человек 10 - 15 минут посидел и убежал, вот. Некоторые иголочки в ушках сидели от одного дня до трех дней. Я так за это время исправлял косоглазие.

-То есть, если я правильно понял. Значит, схема от аллергии уже была в 86 году, но поскольку, не было ни лекарств, ни добавок, не условий, ничего, ничео.

-Не было чем работать.

-Только в 93 году оформилась схема простого решения, когда надоумили, что вот, витамакс?

-Да витамакс сыграл большую роль. Потом, сыграли большую роль, именно, иглы, которые появились в продаже. Вот это, уже сыграло большую роль, потому что работают по меридианам без иголок, только купрессоры, но это малоэффективно, или, там, только, током это тоже малоэффективно. Во-первых, ну, тут током, тут током, тут отрицательным, тут положительным, ну, в общем, это было неудобство, очень даже сильное. Вот, ну, методика работает с 91 года, по настоящее время.

-Просто не так быстро?

-Да нет, почему методика? Вот, 91 год, далеко ходить не надо, в итоге как в 91 год, человек надевает шлем.

-Так.

-Вот. На голову.

-Это, который с электродами да?

-Да, вот. И магнитным полем мы убираем головную боль и успокаиваем человека.

-А не таблетками.

- А не таблетками, не спазмолитиками.

-А не спазмолитиками. Значит, витамакс в 93-ем появился, а потом уже появился кошерный, этот коралловый клуб там, где размывки там, где все все, все, все, и вы уже поняли, что вот это вау, да?

-Да.

-А все.

-Ну что еще можно рассказать?

-Я сейчас дополню. Значит, чтобы вы понимали, про коралловый клуб, про вербалаев про витамакс, значит, насколько это разные вещи, и насколько, значит, коралловый клуб, это все очень по-взрослому.

-Я прошел, я перебью, значит, я прошел все фирмы с…

-Это я вас перебиваю, а не вы меня.

-Вот, по добавкам и здоровье, и Сибирское здоровье, и гербалайф, гербалайфом я отравил свою маму.

-Так, ну ну ну ну ну.

-Другими, промывками желудка, потому что это было, что-то страшное, конечно. Вот, поэтому значит, и, этом, здоровье. Ну, в общем, все они были хороши в какой-то мере, но эффект, он равнялся 10% от того, что делал Витамакс или же Коралловый клуб. А Коралловый клуб, он даже превзошёл Витамакс в том планете, что получилось концепция лечение биодобавками. То есть, мы встречались по Коралловому клубу и на своих конференциях, местных конференциях, потом на республиканских конференциях, на международных конференциях. Вот, и выступали и по воде, и по разным, этим самым, как надо при каких заболеваниях, что надо давать, какие добавки работают, какие плохо работают. То есть, это нас выучило и дало очень хорошие результаты, вот, даже на настоящее время, вот. Приходили люди, допустим, с ломкостью, выпадением волос.

-Так.

-Работает, сразу, где они лечились у этих самых, в специалистов, то эффекта не было. Пошло к нам, вот, буквально, вот, киевляне приезжали, буквально, за месяц восстановили полностью волосы, за месяц.

-Так.

-Значит, у меня был случай с алопецией, полностью алопеция была у мальчика семилетнего, у него волос выпал, с трех лет голова была как бубон.

-Так.

-Вот, ничего не выросло абсолютно, он бедный стеснялся, ходил в косынке.

-Так.

-Вот, и мы суджоком восстановили его, этот самый, пошел рост пушок.

-Каким образом? То есть, мы восстановили подачу циркуляции крови в локоном, именно, там ну, восстановили питание. Дали сыворотку для, этих, для волос и волосы пошли расти, вот они проснулись. Вот, там очень много заболеваний, которые решали, именно, этот, коралловый клуб, очень много заболеваний.

-Давайте я расскажу, про вас, про коралловый клуб. Значит два примера из жизни моей семьи, значит, чтобы все понимали, насколько это все, очень даже, по-взрослому. Значит, про коралловый клуб номер один. Значит, два года назад, три года назад, я встречался с девочкой, я с ней хотел семью, семи не получилось, но это не важно. Значит, пошла она к гинекологу, гинеколог посмотрел изнутри, сказал, срочно на операцию. Я говорю, какой диагноз? Она начала что-то бекать, нечто вроде, там, онкология не онкология, доброкачественная и злокачественная. Короче, гинеколог путался в показаниях, но сказал, что надо резать. Значит, я сказал, хорошо, сначала мы к Анатолию Валериановичу. Пришли сюда, посмотрели на комплексе медицинском экспертном, Анатолий Валерианович сказал следующее: две - три недели кораллового клуба, раскислять, разжижать, выводить, отщелачивать, все дела, потом посмотрим. Значит, мы взяли, я вот, боюсь ошибиться 200 или 300 баксов, получилась цена вопроса. Вот как-то так, даже не 500, значит, ровно через три недели эта девочка пошла к гинекологу, та посмотрела все внутри, сказала, такого быть не может, у тебя все внутри, как у здоровой четырнадцати летней женщины говорит, я, наверное, ошиблась. Я говорю, возьми молоток, пробей ей череп, говорю, Анатолию Валериановичу, говорю, иди целуй руки, целуй ноги. Ну, девочка не поняла, куда она попала, я промолчал, ну неважно, это на ее совести, потом поймет.

Теперь, как это было в моей жизни. Значит полгода назад, я сколько себя помню, у меня я вечно маюсь, то простата, то короче, мочевик, то еще какая-то ерунда. Значит, в очередной раз пришел к Анатолию Валериановичу, посмотрел, говорит, у тебя начальная онкология, но она не началась, но она, вот, вот, вот уже готовится наребиться. Я говорю, в каком месте? Простата и там все, что внизу, я знаю, что это за мерзость это ужас, просто. Мы, как обычно, по той же самой схеме - коралловый клуб, две - три недели отщелачивание, размывочки, все дела. Прошло две недели, посмотрели все очень даже хорошо, как будто бы этого не было. И таких случаев, ну, можно не перечислять, ну, короче, каждый четвертый случай он такой. Это просто, чтобы вы понимали, что это не совсем биодобавка, это по-русски, такое мощнейшее лекарство. Просто надо, чтобы человек по правильной схема шел, а это не работает без академика, вообще не работает, потому что, что-то недосмотрят, что-то не доложат, не вовремя положат, недоглядят, короче через полгода это все опять вылезет. Это, просто, чтобы вы понимали, что это такое. Вот, это два. Сейчас я добавлю еще. Значит, это два.

А кроме того, значит, почему это нельзя называть словом биодобавка? Биодобавка – это такая, типа, херня, там чета насыпали, оно как-то невнятно сработало. От Гербалайф - это такое вот, типа, ерунда, а это получается мощнейшие лекарственные вещи. И они полностью из растительного сырья, не содержит никакой химаты, то есть, у тебя иммунитет не сядет, ни орган не отвалится, не, получается, там, не вылезет какая-то побочная болячка. То есть, это, грубо говоря, та же химия, только природного происхождения и раз в двадцать дешевле, чем обычная химия, и раз в тридцать меньше побочек, и раз пятьдесят более пролонгированный эффект. Короче, кто умный человек, он услышит, кто дурак, ну, на такие прямые эфиры не надо попадать. Это так, просто, чтобы вы понимали, сколько стоит ваша жизнь, ваше здоровье. Правильно?

-Правильно.

-Все правильно сказал?

-Да, значит, добавка содержит, еще, значит, состав там, многие добавки, это высушенный сок.

-Да.

-Не трава конечно.

-Не сено.

-Не сено, да. То есть, это высушенный порошок, высушенный сок, экстракт и это очень сильное воздействие. И, значит, лечит практически все, но я же говорю, а мне нравится название, вот, допустим, это тут хорошая коробка и, это самое, мне нравится. Если концепции этого не будет, то добавки эти не будут работать и люди будут не понимать, я плачу деньги за добавки, а они не работают. Работают, в какой-то степени, но, если в концепции привлечения не будет, правильного, как бы, направления приема лекарств, и, не лекарств, добавки, значит, по схеме, то эффектов в этом не будет, конечно.

-Теперь насчет схем, значит, разжую подробно, почему важно, чтобы мозги были у человека, который назначает не меньше, чем у академика? Значит, мы с Анатолием Валериановичем очень много разговаривали на тему, почему каждый врач не может взять и повторить? Сейчас в двух словах распакую, что не так. Ну, в частности, комплекс медицинский экспертный. Значит, Анатолий Валерианович рассказывал следующее, значит, этих комплексов, в частности, по Украине их достаточно. Ну, как обычно это все происходит? Значит, обычная клиника, на радостях, вбухивает кучу денег, покупает такое оборудование, садит туда специалиста, который тему, ну, понимает, но не может на ней сидеть десятками лет, и он не горит этой темой. Проходит год, два, три, четыре, пять, специалист перегорает и куда-то сруливает в другое место, в поисках более легкого заработка, трали вали. То есть, короче, там, чтобы руку набить, минимум год, чтобы в этой теме, вот так вот, легко вам рассказывать такие вещи, но это надо всю жизнь, и…

-Нет, это диагностика требует хорошим, надо быть клиницистом, хорошо знать клинику любого заболевания. С чем это заболевание, что это заболевание несет дальше, какие проблемы. То сеть, надо полностью купаться в этой программе, если ты это не можешь, ошибаешься в диагнозе, не знаешь, как это пролечить, даже тем же фармацевтическим путем. То ты ее не сделаешь, именно, на комплексной медицинской экспертной диагностике. То есть, посади за рояль, мартышку, он тебе ничего не сыграет, я не сыграю, потому что я на нем не обучен. Обучаться на нем очень долго, я обучался, я сначала обучался на прототипе этого комплекса, так называемый Барс.

-Да.

-Вот такая история. Сразу хочу сказать, что комплексная медицинская экспертная диагностика, была под заказ правительством Коммунистической партии Советского Союза. Почему? Потому что до этого у них была тайная, так называемая кремлевская таблетка.

-Так.

-Вот, которую надо было пить и по мере того, как она проходит по телу, по органам, по разделам, по, это самое, знаю, по этой, по пищеводу, по желудке. Этот, она все сканировала, и давала, как бы, правильную амплитуду электромагнитным колебаниям, именно, вот этим всем живым клеткам, здоровым клеткам, как надо, они должны были работать, вот. И это срабатывает, очень хорошо помогло. Но проблема была в том, что эту капсулу надо было глотать, а потом ловить ее унитазе.

-Да.

-Мыть и снова глотать, мыть и опять глотать. А так, как это правительство гидувало, вот, то он дал, как бы, такой тайный приказ сделать такую программу, чтобы это, пришел человек, просканировался за доли секунды, посмотрел, где есть проблема, там получил лечение и пошел дальше.

-Так.

-То есть, не задерживался. И чтобы это, еще можно было работать на расстоянии. То есть, вот эта комплексная медицинская экспертная диагностика, она может работать и на расстоянии. Что это вы понимали правильно, только надо очень сильно передатчик и подключение к этому, другому передатчику, это для космонавтов.

-То есть, это была еще и космическая программа?

-Да, это и космическая программа.

-То есть, космонавты получали, вот они, значит, космонавт давал показания земному управлению, какое у него здоровье, вот. Сразу вводилась программа, вот.

-Сейчас покажем. Сейчас покажем.

-И вот, и эта программа, через передатчик, шло тому другому передатчику, это тот передатчик через, ну, через манжеты, там этот, подавалась на тело и получал информацию, как информация на межклеточную жидкость.

-Угу.

-Где центральная нервная система уже распределяла куда, что и как. Понятно, да?

-Конечно, понятно.

-Значит, использовалась та же методика. Значит, в каком состоянии сердце, где есть проблема, в каком клапане, вот, как проходит кровоток, где есть задержка, где есть избыток, эссенциальная гипертензия выделенных сосудов. При всем том, что там может быть в других сосудах пониженный типаж, от. То есть, гипотония, при другом сосуде гипертонии, то есть смешанный тип.

-Так.

-Вот, это все выравнивалось. Неврология, во-первых, нагрузка у космонавта очень сильнейшая.

-Конечно.

-Нервная система сдает, вот. И как это успокаивало нервную систему, как гормональный фон восстановился, как восстановилась психология? То есть, то все это можно проходить, именно, на этот. Я же говорю, что только задача в том, чтобы человек приходил вовремя, пунктуально и выздоровление гарантировано на 85%. Но, я говорю, что гарантии в медицине никто не дает. У каждой есть свой закон, у каждой есть своя проблема, у одного больше у другого меньше, одному надо лечить, допустим, два месяца, три месяца, а некоторому год надо, по запущенности.

-Все правильно.

-Как китайцы говорят: сколько человек болеет, столько надо лечить, в этом есть смысл, конечно.

-То есть, получается, комплекс медицинский экспертный, по факту, это…

-Разработка нашего Южмаша.

-Южного машиностроительного завода, диковался ядерный щит Советского Союза, раз. По факту это получается по заказу Политбюро от Советского Союза, но это, в том числе и для космонавтов, так?

-Да, совершенно верно.

-То есть, с одной стороны, значит, это лечение элиты, причём людей, которые намного старше шестидесяти, которые всю жизнь живут в нервных перегрузках на работе, это вот эти вот все топ менеджеры государственные.

-Да.

-И то же самое, это венец военной технологии, потому что космонавты - это те же самые летчики, только блин, еще раз в десять больше нагрузок.

-Совершенно верно.

-Вот, это просто чтобы вы понимали, что это такое, так?

-Да. И, значит, очень важно, чтобы человек, который этим делом занимается, был ну, как бы, чтобы он проходил все этапы, как бы…

-Вот этого всего, что мы рассказывали, всего вообще.

-Всего, то есть, он должен знать клинику любого заболевания, любой патологии, этой самый, заболевание, в целом. Тут нету раздела на составляющие, здесь человек должен быть как земский врач, воспринимать человека в целом, и работать в целом. То есть, я захожу, пришел человек, я смотрю его жалобы, я сначала, на его удивление, захожу в желудок, смотрю, как он работает, потом смотрю сердце, а потом смотрю, неврологию, эндокринологию. Может быть сразу ЖКТ и эндокринологию, чтоб, смотрим, какой гормональный фон идет в поджелудочной железе и тогда идет дальнейшее направление. И тут же, когда я смотрю, я ей рассказываю, что мы уже лечим, уже плохие, как бы, спектра, удаляем, вот. И делаем там взрослый, то есть здоровый, как бы, фон, чтобы клетка выходила из этого острого состояния. Вот и поддерживать, именно, ближе лежащий здоровый фон тех клеток, которые с ними работают совместно. То есть, поддерживаем здоровый и убираем больничный фон.

-Так. Сейчас сделаем демонстрацию наглядно, сейчас я расскажу, с чем я сегодня пришел, можно десять, пятнадцать минут поработать. Значит, у меня, например, за последний месяц вылезло следующее, зубы у меня все 32 зуба свои, но бывает там накушаешься мяса, чего-то, чего-то, позабивается там раз в два месяца воспаляется. Вот я прихожу, у меня сейчас правая челюсть по верху че то разболелось, сейчас смотрим что там. И второе, сейчас посмотрим следующее, значит, коль скоро я всю жизнь, там полжизни маюсь простой, там такая история. Вот у меня, я люблю мясо, у меня организм химический, закисленный, ну, хронически закисленный. И я что-то решил, думал, что дело в простате, оказалось не так совсем так оказалось за счет, того, что у меня подвоспаленный пищеварительный тракт, оно на выходе дает, вот, ну, боли, боли там в районе прямой кишки, такое. Вот, и оказывается, что лечить надо не простату было, а надо было пить биодобавку, которая снимала воспаление в ректальном отделе, на секундочку. Вот, и вот сейчас посмотрим, вот у меня оно вылезло, вот я уже два месяца попил, забыл про него, хоп вчера опять вылезла. Сейчас посмотрим, что там вылезло на самом деле, только я сейчас камеру переведу, покажу сначала комплекс медицинский эскортный, потому что я сейчас на фронтальную камеру. И покажу, как вообще работа, такая делается. Сейчас, мы отключимся и включимся, а не мы не отключимся, нет, мы сейчас камеру раз, хоп. Значит, вот эта вот штучка, это нифига, не компьютер, значит, вот это есть та самое кремлевская таблетка, которую сделали, значит, вот сюда выводятся все показания, в вот, там внизу покажите, вот это слева, это сам блок.

-Это компьютер.

-Компьютер, а сама кмэшка где, где оно? Ага, я понял.

-Дело в том, что она у меня заложена.

-Вот это оно, да?

-Да. Вот эта кремлевская таблетка, которую раньше глотали, но она сейчас в виде такого устройства. Вот эта космическая технология.

-Тут еще один, коль ты показываешь, вот эту штуку видишь вот это кругляшка с западиной, туда можно положить обычную конфету. Допустим, барбарис, да?

-Так.

-Значит, и записи на вот эту барбариску, значит, какое-то лекарство. Человек будет кушать барбариску и принимать лекарство.

-Сколько эта штука стоит? Ну, давайте, чтобы все выпали в осадок.

-Это стоит 25000 долларов.

-Значит, потом внимательно, кому надо будет, посмотрите, вот эта ерунда, вот, можете увидеть скриншоты делать, запись останется, потом посмотрите. Значит, эта штука стоит 25000 долларов, раз, нет это еще не все. Вот это вот хоп, вот это вот – два, вот это вот - три. Это все работает вместе, как одно и вот еще.

-Приёмник, через который мы принимаем передачу, то есть, информация со всего организма и через этот передатчик делаем посыл. За доли секунд мы собираем, значит, негармоничные электромагнитные волны и гармоничные электромагнитные волны. И, значит, этот прибор за доли секунд, он повышает уровень гармоничных, вот, и выравнивает, постепенно выравнивает из острой патологии, в дальнейшем на выход из заболевания негармоничные, этот самый, электромагнитные волны. Вот так, поэтому принципу мы можем зайти в любую систему, любой орган, дать определенные задачи, дать лечение, там, на всех. Там очень много лечебных программ, которые человек может получить за 10, 15 минут воздействия, вот, и который будет работать у вас в теле до девяти дней.

-Так это – два. Теперь третье, значит, вот это история за 25000 долларов, это еще не начало разговора. Значит следующее, что вы понимали, значит, раз в пять лет, значит, обновляется полностью программное обеспечение, 10000 долларов - стоимость обновления, ну, лет на пять. Это два. Третье, чтобы вы понимали, значит, вот эти, вот эти вот штуки, которые у нас стоят 25000 долларов. Значит, все ведущие европейские, ну такие клиники, которые работают за дверями, за закрытыми дверями, только с элитой и в том числе экспортная версия. Ну, она стоит намного дороже, чем 25 штук зелени. Я боюсь сказать, сколько, наверно, как бы не тридцатку, если не 50, плюс обновление, плюс все дела. Ну, то есть, считайте тысяч 50 баксов, это если за границей такое продают. Значит, россияне такое делают похоже, но оно у них глючное.

-Да там много воды. Значит, человек, допустим, выпил стакан молока, купленный в магазине, а там молоко может быть с под больной коровой, и это высвечивается именно в организме. И лейкоз ставят человеку, тот бежит в лаборатории, смотрит, а там ничего нету. Или же, допустим, мясо покушал, а там клеточка бычей цепени, ему говорят, у вас бычий цепень, поэтому вы худой и у вас проблемы с кишечником. Начинают проверяться, начинает, это самое, деньги выбрасывать на проверки, оказывается, там никакого бычего цепени нет и в помине. Ну если моменты заболевания в слизистых, но не более того, которые ведут к проблемам обменных процессов. И за счет этого, человек, ну, плохо себя чувствует, теряет вес или прочее, прочее, там какие-то моменты у него проявляются. Вот, поэтому вот эта программа она очень воздействована, мало того, значит, так как вот этот, кме вот этот, имеет такую программу, мы по сердечной сосудистой системе вырабатываем программу на восстановление в общесосудистых. Чистим все сосуды, магистральные, второстепенные, этот, восстанавливает микроциркуляцию, восстанавливаем полностью, как бы, кровоснабжение всех органов. Допустим, диабетическая стопа, человеку грозит ампутация стопы, частичная или полностью. И мы эту стопу выставляем, то есть, восстанавливаем, там, циркуляцию крови, полностью восстанавливается, и человек уже не инвалид, а вполне нормальный человек. Есть варикозные проблемы, допустим. Человеку сосудистый хирург удаляет, этот самый, полностью сосуд, вену убирает. Вот мой брат страдает, именно от этой, варикозной болезнью. Один раз прооперировал, второй раз удалил сосуд, третий раз удалил сосуд. А сейчас проблема уже в том, что она усыхает, питания нет. Я говорю, что же ты, этот самый, ну да, сейчас он уже далеко, в Каневе живет, приехать сюда не может, а проблема стоит на месте. Кто вовремя приходит, тромбофлебиты, флебиты, различные проблемы, все это решается на биорегуляторе Торшина. Биорегулятором Торшина я полностью как бы…

-Мы сейчас покажем. Давайте, вы меня посмотрите, а потом регулятор покажем.

-Да, да. Ну, там полностью восстанавливается. Почему? Потому что меня учил академик Торшинов.

-А мы сейчас все это покажем, оба уж хопа, я на вас переведу. Вот так это примерно происходит, сейчас покажем.

-Даем приемничек?

-Да. Вот эта штучка, которая приемник, сколько она стоит тысячу евро или две?

-Да нет, нет 1000, по-моему, до трёх или больше.

-Вот эта штука, смотрим, 3000 баксов. Всем понятно, что это такое?

-Переворачиваем в другую сторону, вот так, да.

-Опа, это я себе положил на грудь, хоп, вот начинаем работать. Космические технологии. Кстати, половина Политбюро не дожила до, до того, чтобы кремлевская таблетка была в таком виде, как мы показываем, сегодня вам, вот так вот. Это чтобы вы понимали, сколько всем вам повезло, даже просто это увидеть. Опа. Чик.

-Так сканируем.

-Окей.

-Произошло сканирование, во всем организме.

-Так. От мы с вами сегодня эксклюзивчик записали.

-Так, так как у меня программа новая, поэтому.

-Вы обновили, когда, когда обновление пришло?

-На той неделе.

-На той?

-Да, мы сразу нашли Максима Игоревича и значит, и смотрим. Значит, смотрим, что? Ну, я так понял стоматологию, да?

-Да, верхняя челюсть, воспалилась сверху с правой стороны, что-то зубы, там как будто.

-Ортопедия. Указания на воспалительный процесс.

-Окей.

-Так, мы делаем, убираем этот спектр. Так, как этот спектр минус шестнадцать, то есть, произошло внедрение.

-Так.

-Бактерии. Воспалительный процесс пошел разрастаться, и указала на среднюю степень заболевания. То есть, еще чуть-чуть будет активно предпотологии, уже будет флюс, или еще что то, или ты побежишь уже к доктору, стоматологу делать дырку, чтобы газы выходили.

-Да, я понял.

-Сколько значит, что это такое? Воздействие минус шестнадцать, минус шестнадцать, где тут минус 16? То есть, три дня этот спектр будет работать.

-Понял. Хочу не хочу, но удалять этот спектр уже нельзя. Пошли в стоматологию.

-Понял.

-Это ортопедия, а не сразу же… Так, как это челюсть, мы смотрим надкостницу, а надкостница проблематичная, острая вот есть где… И что это такое?

-Вам нормально, что я так камера держу, не напрягает?

-Да, нет не напрягает меня. Где-то, что-то отошло.

-Я держу.

-Где-то, что-то отошло. Бывает, это юезбишные, вот эти, кабеля отходят.

-Так, это же сколько людей у вас, с утра до ночи?

-Да и это оно мне застопорило, вот.

-Сейчас я его так под рубашку засуну, чтобы его руками не держал.

-Значит, я выйду сейчас с программы?

-Угу.

-Так, давай, не этот самый, я где-то.

-Перезагрузить?

-Та перезагружу. Во-первых, она у меня работает с девяти утра, поэтому, так.

-Это вы сегодня с девяти?

-Да, с девяти, с полдевятого.

-Капец.

-Сейчас оно перегрузится.

-Та мы никуда не спешим.

-Наверное, надо было перегрузить, потому что, программа, она любит отдыхать. Так. Заходим.

-Классно, вот на камере можно увеличить, то есть, я могу показать экран прямым текстом, это вообще огонь. Хоп, а потом глянете в прямом эфире, там все видно. Вам очень понравится. Я сейчас покажу, от берем вот эту штучку, так вот, хоп, засунули.

-Не, не, не только не так.

-Выше?

-Нет, не так.

-А как?

-Вот так.

-Засовывайте. Вот так вот, раз, положил и все, и лежишь себе отдыхаешь, на кремлевской таблетке, академик над тобой колдует.

-Есть, пошли раз, два.

-Значит, сколько с вас в Европе за такое, денег возьмут? Мне даже страшно подумать, потому что, ну, я думаю, минимум 200 долларов, просто чтобы вас запустили и вот так посмотрели. То есть, это капец, здесь, конечно, у нас все намного интереснее в этом плане. Да разумнее, я бы так сказал, что разумнее.

-Так, снова смотрим челюсть, поэтому мы там сделали спектр немножечко. Даже, за счет, вот этот вот, уже показывает, что мы немножечко, как бы, сделали, уже показывает минус десять, то есть, уже работа началась. Уже работа началась и пошла работа. Мы снова, идем в надкостницу, и надкостницу мы восстанавливаем.

-Так.

-Вот идет восстановление надкостницы. Надкостница вся кричит: караул.

-Ну я так и понял, потому что, я так ходил, думаю, блин, надо зайти.

-Да, караул кричит. Так, этот, даже первое нажатие, уже использовался, вот, мгновенно и уже спектр у тебя показывает более или менее норму.

-Так, теперь входим в стоматологию, смотрим челюсть. Верхняя челюсть, вот оно показывает - ноль.

-Так.

-Убираю. И идем на стоматологическое заболевание. Значит так, бактериальный идет остит.

-Угу.

-Вот, мы его лечим. Что-то чувствуем или ничего не чувствуем?

-Но, учитывая, что я кофе напился, чувствую, что у меня трясутся руки и сердце, так.

-Стучит. А по челюсти, что ты чувствуешь, ничего не чувствуешь?

-Вы же меня все время досматриваете, там все должно быть…

-Не, ну, боль как-то, нет?

-У меня, у меня оно было ночью, а сейчас я пришел, его как нет, но оно же где-то там заснуло. Вот это ж мы с вами посмотрим где оно…

-Значит, есть небольшие моменты, я их убираю.

-Так.

-Убираю. Предупреждаю, за корень зуба.

-Так.

-Значит, смотрим на… Вот, катаральная флора.

-Так.

-Убираем катаральную флору.

-Окей.

-На девять дней. Вот, мы ее убираем вторые спектра. Так. Не допускаем пульпита.

-Я так понимаю, вот, если к хирургам с таким попадешь, тебе рот распахать, блин.

-Да, только так. Убираем хронику.

-Окей.

-Убираю всю хронику. Поддерживаем некоторые клеточки, чтобы они не допустили заболевания.

-Так.

-Техника на грани фантастики. Через камеру я, даже, ваш монитор могу показать широким текстом на весь экран, вообще фантастика. Потом гляните записи.

-Так, на это мы не будем делать. Зубной налет.

-Да кстати, такая история тоже есть.

-Предупреждение мы делаем те спектра, что они в действии, чтобы их не было, мы их все, как говорят, убираем.

-Так.

-Так, теперь идем дальше. Идет, так, вводим препараты, которые влияют на слизистые.

-С правой стороны, справа пятый, шестой, там даже не зуб, а под зубом, корень – диостит.

-Да, то есть, тут идет к пульпиту.

-Ну, вот это оно похоже и есть.

-Вот, пульпит, показывает пульпит. Я еще даю спектр. Нехорошо, так.

-Мне, в том месте стоматолог предлагал снять пломбу, поставить новую, но он глянул, говорит, вроде стоит нормально, поэтому не будем лазить.

-И вот, верхняя челюсть, она фонит очень сильно. Зубная ячейка, да. Так. Острый бактериальные остит. Острый, ну, такой вот, как бы, к некрозу.

-Хо хо.

-Да. Устраняю. Оно может привести к кисте, ну, к этому, как говорят, гнойному мешочку.

-Так.

-Ну, указания на нестабильность кариеса. Вот эта, зеленка - это то, что планируется через, допустим, вот 53, этот самый, катаральная микрофлора, то есть, она планирует большее дать воздействия в патогенную сторону. Мы ее убираем.

-Угу. Это зеленое, то, куда оно идет, да?

-Да, это значит, это острый момент.

-Красный.

-Да, это активная предпаталогия, которая будет давать на разгар острого заболевание. Это планировка организма заболеть через пару дней, более остро.

-Так.

-Вот, сейчас она планирует 53, будет ноль, а потом она перейдет в нестабильность предпатологии, передострого процесса. Поэтому, если мы не будем это все делать, убирать, она перейдёт в острый процесс.

-Так.

-Если и так не будет уходить, мы будем как-то, каким-то путями обходится. Она перейдет в хронику, или же в острую хронику

-Так.

-А потом уже надо будет что-то делать конкретное.

-А потом зубы порежем, я понял, да. То есть, если вот это не делать, то алесгуд.

-Да. Заходим в, этот, в хронику, убираем все хронические заболевания. Ну, небольшой экссудат есть.

-Экссудат жидкостной, или гнойный?

-Ну, жидкостной, то есть он должен идти, а для этого нам надо дренаж обязательно.

-Так.

-И мы, этот, сейчас дренаж обязательно сделаем, потому что пролечить, допустим, это дело такое, вот. Но если дренажные функции, я уже говорил выше, что, если мы дренажи не восстановим, а все равно будет идти воспаление, как бы мы не припадали.

-Ну, там же, как болото, вы же говорили, что если болото, не это, воду не спустить, то оно просто гнить будет, ну понятно.

-Поэтому, мы отсюда сразу же уходим на дренажи.

-Так.

-Где у нас тут дренажи? Дренажи, так как там синусы рядышком, убираю. Почки. Ну, что сейчас отпустило, допустим, этот самый, боль?

Так.

-Потому что есть какой-то дренаж, вот, в какой-то, вот что-то, отток есть какой-то, но мы его сейчас добавим, как бы, чтобы он был более сильным, и не допускал инфильтрации.

-Так.

-Мы сделали все, вот этот, косно-суставной системы, оставили. Теперь, пошли на хронику. Мы все дренажи с тобой восстановим сейчас.

-Короче, я вам Ролс Ройз должен, я понял. Его парковать тут во дворе неудобно, у вас двор не развернешься.

-Да. Ну, хорошая машина, только не для наших дорог.

-Она еще в обслуге невероятно дорогая. Там колесо, что-то в районе пятерки зелени.

-Да. Вот дренаж.

-Желтый?

-Желтый, острая 53, то есть, активная предпатология острого процесса.

-Так.

-Конечно. Дренажные функции, мы сейчас еще, вот, полностью выбираем, то есть, мы восстанавливаем дренажные функции.

-Так. Нас, кстати, посмотрят в районе 100000 человек, чтобы вы поняли. Ну, то есть, Советский Союз, я на Азию, людям это показываю. То есть, это узбеки таджики, киргизы, казахи, ну, наши украинцы. Ну, а на Европу покажу, там, через месяц, так что это все посмотрят, чтобы вы знали. Русскоязычные все. Вот, как-то так. Люди ж должны знать настоящих героев, а то им по телеку показывают всякую херню. Нет, чтобы показать космические технологии медицина 23 века, показывают ерунду, блин. Пейте пиво, да.

-Животы растите.

-Да, растите брюхо, конечно.

-Так, все я дренажи поставил, и теперь я детоксикацию сделаю.

-Окей.

-Для мужчин, для мужчины.

-То есть, по сути, космонавты на орбите, они, с ними работают точно так же?

-Тоже самое, да, вот, а как же ж, доктор же, хоть они все доктора, но манипулируют с земли, поправляют с земли, дают программу с земли, но другого выхода нет.

-А как, смотрите, вот, он, когда на орбите, а как ему вот эта штуки, которую вы мне поставили, за трёшку зеленых, как он, точно так же?

-Потому что, вот такая же штучке, у него и там есть, вот. То есть, таких должно быть две штуки.

-Так.

-Одна, здесь.

-В центре управления полетами на земле.

-Ну, немножечко другое, это как бы, приемник, приемник, и посыл, это как, ну, как телефон что ли, этот который, через спутник.

-Антенна и телефон, так?

-Через спутник да, а то, такой же приемники и датчики прикреплены к разным частям тела.

-У тебя на земле, стоит излучатель в виде антенны, у него приемник, типа, такой же, как и у меня.

-И он снимает все показатели и дает, именно, информация, где, как эти показатели восстанавливать, то есть, та же система.

-То есть, на земле такая же самая штука, как здесь внизу, только с мощной антенной, а там у него такая же, в скафандре, или там как он, и то же самое?

-То же самое.

-Ааааа… Класс.

-Вот, и он постоянно, и днем, и ночью под контролем доктора.

-Академика?

-Да академика.

-Там зарплата, наверное, тысяч пятьдесят долларов, не меньше.

-Вот таким путем и идет контроль здоровья космонавта.

-И коррекция, самое главное.

-Коррекция, да.

-Потому что, они же в невесомости, это если у нас на земле, ну, там, раз в три месяца показатели съезжают, а там в невесомости каждые сутки, что-то не так.

-Ага, сейчас еще, здесь, нет, я здесь еще не сделал, так как у нас есть проблема, вот, мы возьмем и сделаем следующее. Мы зайдем, и назначим тебе антибактериальную терапию.

-Окей.

-И антибиотики, потому что без этого мы ничего не сможем сделать

-Цифровую форму антибиотиков, чтобы вы понимали, то есть, это все цифро- волновая медицина, это 23 век. Вот так вот. Без побочек, без всего, без всего. И вон оно работает.

-Это нам желательно, так чтобы...

-Космонавты. Это, просто чтобы вы понимали, какая цена этой технологии, потому что запустить человека в космос, это так, ну, стоимость пуска - миллионов сто долларов. А еще и человек, который там на оборудование, там еще и оборудование миллионов сто долларов. Если не дай Бог, человек выйдет из строя, то миссия ценой там миллионов 200 баксов, она в один момент загнется. Это просто, чтобы вы понимали, насколько это все по-настоящему. Что это все, ни какие-то там, дурацкие гербалайфы, которые потом будете, блин, из организма не выведите.

-Ввел ципробай - 500 мг.

-Окей. Тааак. Хорошо.

-Так, теперь, надо антибиотики обязательно. Антибиотики.

-У меня, кстати, знакомые в Польше пытались надо сходить на такой же, ну, в клинику с таким же прибором, но я вам честно скажу, им сделали диагностику, а когда дошло до лечения, я так понял, там сидел вообще не академик. Ну и короче, человек ко мне пришел разобранный, это там еще и в башке было черти что. То есть, как только это, там, на этом оборудовании, работает, ну, полуквалифицированный человек, это все, блин, перестает работать. Это так, чтобы всем было понятно, на что вы смотрите?

-Так, теперь мы снова идем в стоматологию. Где наша стоматология? Так, это мы делали. Мы убираем, те проблемы, которые у тебя назревают, но еще не созрели. Ну, значит, ну, в принципе, ага, и еще можно так, зайти в неврологию. Где у нас неврология? Двенадцать пар черепно-мозговых нервов и просмотреть языкоглоточный нерв, подчелюстной, подъязычный. Подъязычный, тоже хорошо, у нас не стабильный.

-Это все вокруг до около, воспаления, да? Тамм, где может дать осложнения, трали вали.

-Да, совершенно верно. Все, это мы убрали. Теперь, что у тебя там, желудок, да?

-Не, не желудок, значит, гляньте, там, где простата прямая кишка, там то ли воспаление, то ли что, посмотрите, что там не так и что там. Дженейру я уже где-то недели две пью.

-Ну, и желудок у тебя восстановился полностью.

-Так.

-Вообще вопросов нет

-Окей.

-Двенадцатиперстная кишка, воспаление есть слизистой еще, то есть, тебе еще надо Дженейру принимать. Слизистая, воспаление идет в низсходящей части двенадцатиперстной кишки.

-Это на выходе где-то?

-Да на выходе.

-Вот это оно фонит снизу болью?

-Да. Так, теперь идем в, этот самый, дальше, тощая кишка, тощая кишка. Тощая кишка, воспаления нет, но еще слизистая не набрала чинности, но воспаление, нет. Тонкий кишечник, тонкий кишечник вышел с заболеванием. Толстый кишечник, толстый кишечник остался только в одном дистальном отделе, там идет не воспаление, просто, воспаления нет, идет, как бы, ну восстановление самой слизистой. Оно у тебе утолщенная слизистая, она покуда этот, поэтому, ну, месяц еще надо принимать Дженейру, чтобы убрать именно вот эту утолщенную слизистую, чтобы она стала в норму. Она тебе где-то около 2 мм, а надо где-то полтора миллиметра.

-Я понял. Это все Дженейра, да?

-Да Дженейра.

-Я Дженейру, кстати людям показывал. Я просто говорил, что ребята, вы себе это не пропишите, потому что надо сначала все это обследовать, чтобы понять там Дженера или Дженера с чем-то нужна.

-Значит, прежде чем что-то сказать, смотрим другое, значит, толстый кишечник наполняется, но еще не хватает воды.

-Так.

-Еще не хватает воды, поэтому, значит, сигмовидная кишка, она еще вот, поэтому она еще у тебя фонит. А воды надо для того, чтобы ее промыть, хорошо.

-Я понял.

-Вот, а вода туда практически не доходит еще.

-Какая вода лучше, Корол или Ашамин?

-Да и то, и то хорошо, лишь бы вода?

-Мне Ашами больше нравится.

-Ну, пей Ашамин. Ну, вот это уйдёт, надо довольно...

-Смыть? Да, я понял щелочью смыть.

-Прямая кишка.

-Я понял, смывать надо.

-Прямая кишка, ну можно сказать, что восстановилась.

-Окей.

-То есть, ну, не стабильная, есть слизистая, нестабильная, а так заболевание имело место ранее. Заболевание имело место ранее, это уже как бы фонит. Ну, мы поддерживали нормальную, как бы, на клеточном уровне те места, где, эти, ряд, где был воспален. Так, ну вот тут довольно таки хорошо. Теперь, значит, лечение. А, значит, подожди, посмотрим, какой у нас желчный пузырь. Желчный пузырь, значит, атония ушла. Желчь восстановила свою функцию.

-Так

-Холецистит, который имел место ранее, заболевание было ранее.

-Угу.

-Мы ее подсиливаем на выздоровела. Вот, и в принципе все. Протоки нормально работают. Так, идем дальше - печень. Печень, значит, с учетом того что гэпатобиллиарной системе надо лецитин. Которые ты не любишь?

-Я люблю, я уже понял, как его пить. Да.

-Лецитин, потому что лецитин не гонит, мне не растворяет старую желчь.

Так.

-Вот, лецитин надо принимать, можно артишок принимать.

-Так.

-Вот, и морфология восстанавливается полностью.

-Окей.

-Почему? Потому, если гэпатобилиарная система не восстановится, у меня будет фонить печень постоянно.

-Понял, вы мне все это напишите.

-Да. Сразу пишу, потому что информация может быть очень большая.

-Я сообразил, как лецитин принимать, я просто его стал не глотать, а я разжёвываю капсулы, оболочку выплевываю и все.

-Та можно и так.

-Да, я их просто выпиваю.

-А ну, вещество такое, ну кому как, ну, мне все приятно.

-Так. Мы с вами знаете, как сделаем? Мы сегодня прямой эфир сделаем, это будет первый, а на следующий, когда у вас будет настроение, мы расскажем и про Торшинва, и про биорегулятор, и про вертебро, и про цептровские, вот эти, поляризованные света. Просто, чтобы, мы, ну.

-Да, чтобы не все сразу, потому что, значит, если на этом приборе, еще раз сконцентрируем внимание, мы собираем все разбалансированные электромагнитные поля.

-Так.

-Волны, вот, которые создают на клеточном уровне, клетка. Вот, мы снимаем, все, как говорят, постепенно все, вот это, разбалансировку, то есть восстанавливать спектра. И усиливаем здоровый фон, вот, тогда, выходит только на этом, как бы приборе, восстанавливается здоровье на 85%. Это уже доказано. 80% дает выздоровление, комплексная медицинская экспертная диагностика. Дополняет, это, сосудистые чистки.

-Да.

-Это проблема позвоночника, который регулирует системы, вот, которые мешают выздоровлению. И, ну, добавочно к каждому, что, вот, или же биорезонансный массаж, или же массаж, можно вручную какой-то сделать, допустим человеку, если хочет его кто-то помять это, пожалуйста.

-Так.

-Если показана баня - это банное лечение, тоже можно применять, вот это, как добавочно. Обязательно, да, не забывать, что надо принимать витамины, микроэлементы, это обязательное условия и правильное питание.

-Причем, от себя добавлю, насчет правильного питания. Значит, вот эта вся ерунда, которую вам рассказывают нутрициологи, ее можно забить, потому что без правильного обследования, как под тебя должна схема питанием выглядеть, это вообще невозможно понять. Потому что, кому-то мясо нельзя, надо заменять рыбой, кому-то рыбу нельзя, надо заменять там еще чем-то, кому-то то, кому-то сё. Пока вы на таком приборе не посмотритесь, вот эти все нутрициологи можете про них забыть, это реально блин, как оно на самом деле так же ж?

-Да, совершенно верно.

-Вот.

-И значит, мясо много кушаем,да?

-Мясо, конечно.

-Вот, поэтому и страдает микробиом.

-Угу.

-Вот мясо, ну мясо можно есть и нужно есть, но надо иметь меру, без этого, ну, тогда страдает, как бы, система…

-Ну закислился, короче, отравился, закислился, отравился.

-Вот, поэтому это вот это нехорошо, конечно.

-Согласен. Значит, на сегодня был еще такой запрос. Рассказать про схему растворения камней в почках, мы сделаем на следующем прямой эфир, потому что мы так сегодня, ну, три часа вам, рассказывали. Мы на следующий раз покажем, значит, работу с сосудами, работу с спинной неврологией, поляризованный цепторовский свет, и схему растворения камней в почках. Потому что, ну, невозможно всунуть в три часа, все, что вы спрашиваете. Так?

-Ну, тут понятно, что человек приходит, говорит жалобы, мы, пожалуй, вам раскрываем тему и начинаем к этим жалобам подходить издалека, снимая причины. Мы сразу говорим, причина такая-то. Вот, и раковые заболевания - это причина ослабление иммунитета, и это вызывает иммунодефицит и рак каких-то клеток. Поэтому, значит, наша медицина, вот здесь, в этом комплексе медицинском, значит, делается на восстановление ангиогенеза, на реабилитацию, реструктуризацию, структурирование ДНК. Это, восстанавливаем стволовые клетки, мембраны стволовых клеток, которые дают нам энергию. И восстановление иммунной, поддержки иммунной системы, плюс микробиом кишечника. Вот это есть основное. При раковых заболеваниях, при иммунодефиците мы делаем немножко другое. Мы делаем антигенен, того есть, стараемся не дать кровь тем органам, где есть очень большая проблема. Вот, а она может быть только раковая клеточка. Мы подавляем эту раковую клеточку, именно, голодом, чтобы она как бы умерла и не подачей, как бы, туда кислорода. Это один момент. Потом идет восстановление микробиома кишечника, с подачей в поддержание иммунной системы. Затем, мы делаем, восстанавливаем, реструктуризируем ДНК, вот, питанием. Назначаем микроэлементы, назначаем витамины. И, как бы, в дальнейшем, как бы, идет восстановление именно иммунной системы, как бы. Которую нам есть возможность восстановить, подавляя, значит, выводится, как бы, вот эта вот вся грязь с организма. Вот, загрязнения через дренажные каналы и подавляем, то количество живых грибов, микробов. Ну, короче говоря, понятно, что устраняем именно все вот эти патологии, которые вызывают именно вот эти заболевания. Мы уже, как говорится, язык запутывается.

Ничего, если вы устали, мы можем фианито сделать?

-Да, уже немножечко голова не варит.

-Окей.

-Еще с полдевятого, как бы, работаем.

-С полдевятого да сейчас, это восемь часов уже почти.

-Поэтому, как бы в этом направлении идёт основное. Это по, как бы, по восстановлению, как бы, электромагнитного поля человека, востановления, именно, энергетической системы, восстановления, как бы, убирание воспалительных все процессов, от больших до малых, от малых до больших форм. Вот, и как бы, когда уже человек, даже и здоровый то желательно, чтобы он приходил профилактически, хотя бы раз в квартал. Для того, чтобы поддерживать именно.

-Просканироваться и поправить.

-Поправить какие-то, те или иные, формы, заболевания.

-Это все, могу достать, еще работает?

-Она еще работает, у нас программы идут.

-А идут все я понял, а то я ж.

-Да, идут программы. Я хочу, как бы просто, я всегда, когда выхожу из вот этого, ну, мы просканировали тут немножечко. А давай посмотрим еще мочеполовую систему?

-Давайте.

-Посмотрим, мужская простата.

-По сути, показываю, как мы работаем с мочеполовой, с мужской, мы ж еще и показываем то же самое, как и женской, просто оно, как бы, ну, там с поправкой на ветер.

-Вот мы смотрим сразу, значит, вот Максим Игоревич кушает мясо.

-Да.

-Хочет не хочет, но мочевая кислота сразу показывает соли.

-Так.

-Вот, она показывает, вот значит, от, показатель того, что эти соли, песочек идут в мочеточник.

-Угу.

-Вот мочеточник, мы смотрим, в каком состоянии этот мочеточник, вот. И мы смотрим, да, он выходит и травмирует, да это хорошо. Ну, да, это плохо, что он травмирован, но это хорошо, что он выходит.

-А не камни.

-А не образует камни в чашечках, лоханках, именно, почек. Мы смотрим дальше, как это, реагирует мочевой пузырь.

-Так.

-Смотрим мочевой пузырь. Где этот мочевой пузырь? Смотрим, какой мочевой пузырь. Вот, он принимает вот эту мочу, уже, как говорят, с песком, и она реагирует, уже слизистая, как бы, напряжена.

-Угу. Раздражена.

-Да. Вот и сфинктер мочевого пузыря, который удерживает мочу, он уже, как бы, на это тоже реагирует. И может быть, если человек идет в туалет, то он жалуются на.

-Рези.

-Рези.

-Дискомфорт.

-Дискомфорт. Вот это вот. А так, как все идет через предстательную железу. А мы ее не прогоняли, давно. Правильно же?

-Ну где-то полгода мы не посмотрели.

-Значит, предстательная железа, смотрим. То предстательная железа, на удивление, на удивление, только, как бы, средняя доля чуть-чуть показывает на воспалительные процессы, при всем, при том, что у тебя она была вся полностью воспалена.

-Она была вообще такая печальная, капец.

-Ну, вот это средняя доля, она показывает, что она реагирует на то, что выходит песок, она реагирует, ну реагирует, мы ее подарил. Смотрим на средние, эти самые…

-Потому что мужское здоровье, пил, сколько, ну с нового года? Конечно, но подлечилось. Тем более вы мне выписали такое термоядерное мужское здоровье, что там хочешь не хочешь, оно омолаживает, и климакс оттягивает, и все эти дела, конечно. Конечно, да.

-Ну, значит, такой диагноз как – простатит, мы его не выставляем сейчас.

-Ну, то есть, по факту его нет?

-Она страдает по дренажной функции.

-Так.

-Вот, воспаление дренажной функции. Дренаж почки страдает. Вот, и страдает как бы, стенки чашечек, лохунок, этих, почек. И она обостряет и может вызвать именно, побочки, мы их убираем.

-Угу. Окей.

-Ну, при всем при том, как бы, есть этот воспалительный малый, воспалительный процесс, на то, что вызывает простатит, у тебя именно нет.

-Ну, это прекрасная новость.

-Так, теперь, идём на чакры.

-Так.

-На чакрах мы смотрим на энергию. По энергиях мы смотрим, какой орган, более, менее слабый. Так как мы с тобой проходили много, как бы, раз проверок, то. Значит, смотрим при всех делах, энергия идет в желудочно-кишечном тракте нормально. В почках, ой в легких - вообще нормально все. Холод отсутствует на почках, вот которые не дают разгорание болезни, а так как у нас, всетаки, есть проблемы небольшие с гепатобилиарной системой, то у нас ветер. Показание на, чуть-чуть, ветер в печень, и мы его убираем. И не хватает тепла в сердечно-сосудистой системе.

-Конечно.

-Поэтому мы смотрим на чакры, выходим в чат и смотрим.

-Ой, я следующий прямой эфир, там материалы еще на три, вам очень понравятся.

-Значит первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая - сейчас работают.

-Хорошо.

-Все чакры работают. Мы убираем те мередианы, которые слабые. Мы просто подчищаем.

-Подтянем?

-Подтягиваем.

-Окей.

-Подтягиваем и хронику подтягиваем. Все, больше нас тут, в принципе, ничего другого, как бы, не интересует. Так теперь, смотрим на силовое поле. Так, корректируем.

-Сейчас, а я пару секунд скажу. Значит, друзья у меня через 5 минут клиент из Кыргызстана, я поэтому сейчас прямой эфир отключу. А следующий мы сделаем, когда Анатолию Валериановичу еще хочется, я думаю, там в течение месяца. Мы все вот эти дела, которые мы не договорились, мы вам расскажем еще более подробно. А на сейчас хватит. Анатолию Валериановичу огромный респект. Вот.

-Спасибо за просмотр и прослушку.

-Окей. Все на сегодня, все. Значит, у кого какие вопросы по теме пишите в личку, в следующий раз обсудим. Там камни в почках, болячки, пишите все, мы потом вамвсе это порасказываем.

-Кому интересно, мы все сделаем

-Счастливо.