**Толян**

*Редактированная транскрипция видеозаписей Анатолия Маркина*

*Ноябрь - декабрь 2015*

1

 Значит, мне стали вопросы задавать. И я хочу объяснить. Потому что, как бы, ну, вообще. Я, наверное, уникальный, редко вообще встретишь такого, как я, человека с такой комплекцией, вот. У всех проблема сбросить вес, вот, всегда, вот, куда не посмотри, всегда, всегда проблема сбросить вес. А у меня всю жизнь была проблема вес набрать. Вот, сейчас, например. Вот, сейчас, вот. Я, вот, взвесился специально на весах, я вешу 48 килограмм при росте 170 сантиметров, вы представляете себе какой я худой? Вот, у меня руки как спички. Вот, смотрите, видите: одни кости торчат, реально. Вот, когда несколько лет назад меня хотели взять в армию – вы сейчас просто обалдеете – я при росте… я подрос, конечно, тогда… с того времени, у меня там сколько было сантиметров, я не помню, но тоже примерно, но я помню, что я весил вообще 45 килограмм. Мне никто не верил. То есть, они видят, что я худой, но никто мне не верил. В военкомате мне не верили. И меня много раз посылали в разные больницы на обследования. Я очень долго лежал в больницах на обследованиях. Очень много больниц. Меня военкомат… они не могли понять: почему я такой худой? Они не верили своим глазам, и в итоге у меня не нашли… ничего. Сколько больниц меня, сколько обследований… меня из-за веса не взяли в армию. Например, что, ну, ну, сколько?… ну, я подрос, например, у меня был там 167, например, сантиметров, да, ну, примерно, да, ну, я точно не знаю, но я тогда весил 45 килограмм. Сейчас – 48, но несколько лет назад – 45 и никто не верил, что я такой. В больницах лежал. И меня из-за веса не взяли в армию, вот. 45 килограммов, вы представляете – это как девушка, вот, вообще. Почему я такой худой? У меня такая комплекция. Я весь в отца. Отец тоже был худой. Ничего не помогало. Я еще несколько лет назад, еще когда учился, я несколько лет назад, значит, после того, как я закончил школу, я пошел учиться на повара-кондитера, вот. И я после занятий… ходили мы с ребятами в качалку там, я… там уже точно не помню, что я ел, какие-то там специальные продукты, чтобы набрать вес. Я ходил вместе с ними в качалку, вот. Ничего. Абсолютно мне ничего не помогало. Я ходил-занимался. Плюс, потом я работал поваром-кондитером. Я много ел… я много ел, обжирался, плюс я занимался физическими упражнениями, я занимался спортом, честно говорю – ничего абсолютно не помогало. Вообще! Потому что у меня такая комплекция. Я весь в отца. Отец тоже был худой. И всю жизнь, абсолютно всю жизнь был худой. Вот, просто, ну, вот такой у меня… ну, правда, сейчас у меня 170 сантиметров рост, вешу 48 килограмм, вот. Я пошел, встал на весы, весы обманывать не могут, потому что несколько лет назад я в военкомате взвешивался, у меня было 45 килограмм, мне даже никто не верил, я честно говорю – я у терапевта был, мне вообще терапевт не верил. В больнице не могли понять, почему я такой худой, что со мной? Куча обследований… проводили… я постоянно лежал в больницах, очень много раз. В разных больницах, разных больницах. То есть, мало того, что… То есть, одно дело, если бы я в одной больнице полежал и у меня там ничего не нашли, да. Вот, так меня в разные больницы… полностью обследовался. Я полностью. Что только со мной не делали, я сейчас подробности не буду говорить, да. Реально, что там со мной только не делали, по-моему, все, что можно, я через все круги ада прошел. Ну, условно говоря, и в рот мне трубку сували-проверяли. И в жопу мне сували-проверяли. Кишечник там мой. Я правда говорю, это был какой-то ужас. Мне обследовали вот просто с кончиков пальцев на ногах до кончиков волос, просто полностью несколько раз, в нескольких разных больницах. Ничего не нашли у меня. Никакой болезни. Никакого отклонения. Тьфу, тьфу, тьфу (*стучит*). Просто у меня вот… такая, я не знаю… такая у меня физиология. Такой вот родился… я таким дистрофиком. Скелет. Я просто скелет, я даже майку снимать не буду, у меня реально торчат кости, даже врач мне говорил то, что ты такой худой, что по тебе можно анатомию изучать. Я реально… я реально худой – кожа и кости. Вот, реально. Смотрите, какие у меня руки. Всю жизнь ниче, смотрите, какие косточки. Правда, всю жизнь такой – ничего не помогало. Уже работал поваром, и много жрал, и ходил с ребятами специально… они говорили: «Толян, ты худой…»… они меня сразу… я не хотел… я не хотел… они меня сами потащили туда, говорят, будем ходить с тобой в качалку, ты накачаешься-наберешь. И в качалку я ходил, и спортом я занимался, и в бассейне я плавал, вот. Я очень люблю… больше всего я любил плавать в бассейне, даже специально меня родители на специальные оздоровительные… плавание, которое бы помогло моему организму, как-то обмен веществ там, или что-то такое, на специальное оздоровительное плавание ходил в бассейн, занимался… Ничего абсолютно не помогло, но такая вот у меня физиология. Так-так… так вот у меня. Понимаете? Родители у меня… ну, отец был худой, мама у меня нормальная. Бабушка тоже нормальная. Я весь в отца. Отец у меня такой же был, отец. Он – что? Он целую жизнь работал машинистом. У меня. Отец. Вот, потом он уехал за границу где-то там работать. В Америке что ли? Куда-то там, вот. Но в основном большую часть жизни вот он работал машинистом, он сидел на бутербродах. Вот, может быть, из-за этого я тоже такой получился худой, то есть он мало ел. Машинисты, они сколько едят? Там пару бутербродиков съедят и весь день ездят в поезде, вот. Я знаю, что он мало ел, что он был худой, вот. Я весь в него такой родился. Но дело в том, что как бы много я ни ел – да я в последнее время сижу на бутербродах с кофе, потому что жара них… ничего не хочется есть. Ничего горячего, ничего. Но! Сколько лет я уже занимался, ходил на бассейн и эту фигню, и я работал поваром-кондитером, и жрал много, и занимался. И ничего мне не помогло. Абсолютно ничего не помогло – каким был худым, таким и остался. Такая у меня… что… комплекция, я не знаю, что… как еще… все, ничего больше сказать я не могу.

2

Я бы хотел об определенных правилах, которые я для себя сделал, да, ну просто потому, что такая жизнь. Таков современный мир. Вот, то, что везде, кругом нас пытаются обмануть. Наварить себе… Всегда хотят деньги… Да, прибыль… Всегда пытаются обмануть. Товары нередко бывают просроченные, залежавшиеся. И сама жизнь как бы вынуждает это делать, хоть это на самом деле не очень приятно, да. Но приходится. Приходится так делать. Вот, я для себя несколько правил сделал, которые я уже, наверное, года три, года три уже я соблюдаю при походе в магазин, вот. Я уже давно ничего не покупаю в каких-то мелких магазинчиках, да. Или в палатках, тем более в палатках. Потому что в палатках там, во-первых, всегда цены больше. По крайней мере, вот, у нас тут. Цены больше. Потом там товар залежавшийся, просроченный нередко бывает. Поэтому я в палатках, в палатках, давно ничего не покупаю. Я покупаю, вот, в таких магазинах, типа, вот, универсам, да, где лежит на полках товар, ты смотришь, что тебе надо, сам берешь, подходишь, расплачиваешься, вот. И определенные правила есть, вот. Причем раньше, еще года три назад, я их не соблюдал. Я просто, вот, беру товар и ухожу, да. Или в палатке говорю: «Дайте мне то-то, то-то». И ухожу, вот. Но сейчас, во-первых, я стал покупать только в таких магазинах все, да. И, во-вторых, я себе сделал правила. Эти правила. Почему? Потому что определенные случаи, которые произошли не только со мной, также с моими знакомыми и даже с моими родителями. Определенные случаи, ситуации, которые произошли и которые как бы вынудили меня создать эти так называемые правила, да, вот. Ну, я думаю, что некоторые из них люди тоже делают, как бы. Я не единственный такой. Как бы, это было бы логично. Сейчас я, вот, объясню в чем дело, вот. Это было бы логично, то, что такой… такое придумать, то, что, как бы… Ну, просто жизнь. Современный мир такой, как бы. Или ты останешься в дураках, или ты будешь, как бы, нормально. То есть, как бы, если ты будешь соблюдать правила, то у тебя больше шансов, понимаете, да? Что все будет нормально, чем если ты не будешь соблюдать, и там… Фиг знает, что случится вообще. Вот, значит. Ну, я не буду говорить: первое, второе, третье, я просто буду по порядку. Вот, как, например, ты приходишь в магазин, да, например, берешь товар нужный, расплачиваешься, вот. Я, вот, по этой… эта схема. То есть, вот, как бы, в этом магазине. В таких магазинах. Потому что я только в такие хожу. Все, я уже много лет… ну, как много… уже года три, больше трех лет, например, хожу только в такие магазины. Вот, у нас в доме внизу такой же. Я каждый день практически туда хожу –что-то покупаю, вот. Значит, мы пришли в магазин. Перед тем как выбрать товар, значит, ну, знаете, есть такая… говорят, то, что… тот товар, который внизу, он, мол, самый нормальный. Тот, что ставят на линию, то, что, вот, как мы идем по магазину, да, смотрим, на линию нашего взгляда ставят самый хороший товар. Ну, как бы, я из своего опыта могу сказать, что я как-то… разницы для меня нет. Я покупал и снизу, и сверху, и черти откуда я доставал там товар, искал, например. Там кучи чипсов, я все перебираю – ищу те, которые мне нужны. Как-то особой разницы не заметил. То, что наверху, то, что внизу, посередине… как-то для меня все… Ну, лично, да, попадалось одно и то же. Вот. Значит, вот мы, например, видим интересующий нас товар, например, скажем, что это будет, например, гренки. Сейчас я возьму для примера. Ну, например, вот, у нас, я еще не открыл, гренки, например, с аджикой, да. Например, ну… ну, любой товар. Чипсы там, какой-нибудь кефир, молоко там. Любой. Ну, я на примере гренок, да. Вот, значит, мы берем, значит, с полки. Многие как? Они, вот, увидят: мне это надо – кладут. О, это мне надо – кладут. Подходят, расплачиваются и уходят. Что потом с ними будет? Только самому Богу известно. Вот. Значит. Вот, мы берем гренки… Первое, что нужно сделать – это обязательно проверить срок годности. Нередко бывает такое, что товар на полках залежавшийся, срок годности уже прошел, он все равно продается. Если не посмотрим срок годности, например, кефира, молоко… что… ну, любой товар… что может быть самое? Самое легкое – что может быть? Это… у на… мы почувствуем какой-то странный привкус, да, если товар просрочен. Самое такое легкое, что может быть. Привкус какой-то странный будет у нас, да. Самое худшее, что может быть, это пищевое отравление, но от сухариков вряд ли, но от… молоко, кефир, такие быстропортящиеся продукты. Максимальное, что может быть – это пищевое отравление. Это на самом деле очень серьезно. Так что всегда на любом товаре: напиток, еда – смотрите срок годности. Обязательно, вот. Второе, что нужно проверять – это целостность упаковки, чтобы упаковка была целая, чтобы ничего нигде не было оторвано, не дай Бог. Потому что я иногда видел вообще ужас. Я иду, например, смотрю, да, какие чипсы есть… пачка чипсов лежит наполовину открытая, то есть, кто-то открыл, пожрал и ушел. Или, например, те же самые сухарики, я видел, что пачка немножко приоткрытая, совсем чуть-чуть, но упаковка должна быть полностью закрытая, плотно. Если она хоть чуть-чуть приоткрыта – это уже брак. Воздух туда уже попал. Это уже неправильно. Значит, срок годности проверяем обязательно, целостность упаковки, чтобы она была плотная, чтобы нигде ничего не было не оторвано. Ничего. Полная плотная упаковка. Смотрим ее спереди, сзади, где вот эти швы, по которым вот можно оторвать, например, да, специальные, вот, эти. Потом швы, вот, эти сбоку, чтобы все было у нас целостное… упаковка и срок годности. Так, если мы говорим о молоке, кефире, да, то упаковка не должна быть вздутая. Ну, у каждого, у каждого товара, у него свои как бы характеристики, сейчас о каждом товаре долго рассказывать, вы можете все это в интернете посмотреть, да. Например, какое должно быть молоко? Какой должен быть кефир? Какой должен быть, например, торт? Торт, например, да. Помидоры, там еще что-то. Любой товар можете в интернете посмотреть, все. Я просто говорю общее. Вот, срок годности, упаковка должна быть нормальная, плотная, вот. Дальше значит мы идем, ну, это выбор товара, да… Ну, соответственно, если вы смотрите помидоры, огурцы, чтобы они были, чтобы… ну, там тоже есть свои характеристики, да, чтобы, не дай Бог, я… мама любит моя помидоры маленькие, черри называются. Любит помидоры. Я нередко встречал такое, я говорю не то, что, не то, что… один-два раза… это наоборот, очень часто я встречал такое. Они в таких упаковках. Я обязательно, конечно же, кроме срока годности, кроме целостности упаковки… но на упаковке этих помидоров – дырочки специальные, то есть специально там дырочки. То есть, я говорю, каждый товар, у него свои какие-то особенности, поэтому вы в интернете посмотрите, но нередко я встречал такое… То, что, вот, там несколько помидоров, вот, например, штук… ну, штук тридцать, например, да, маленькие помидорчики. Я замечал то, что некоторые помидоры – они реально покрыты плесенью уже! Какой-то там белый налет. Это уже явно, что они просрочены, не надо такие брать. Вот, то есть обязательно смотрите внимательно на все. Дальше *(кашляет)*. Я из… извиняюсь. Дальше мы идем расплачиваться к кассе, да. Значит, как, как люди делают? Вот, у тебя товар, кассирша его берет, пик через кассу, про пик… касса пик… пробила ее через кассу штрихкодом, положила, другой товар берет. Пробила через кассу, положила – другой товар, да. Ну, там, куда она кладет, там тоже люди стоят. Обычно там стоят охранники, но – вам скажу честно – сейчас, если охранники смотрят, скажут, что нет, это не так, ты что? Охранники там стоят чисто тупо для вида. Чисто тупо для вида. Они ничего не делают. Единственное, что они могут делать – это смотреть на камеру наблюдения, но камера наблюдения… в каждом магазине есть специальная комната, там специальные люди сидят, наблюдают за камерой. Охранник, который стоит около кассы, он абсолютно ничего не делает. Пусть сейчас мне скажут, что я не прав, но я много магазинов… я во многих магазинах был… Охранники тупо стоят для вида. Покупатели должны… сам каждый должен следить за собой. Если ты за собой не последишь – никто, кроме тебя, это не сделает. Ты сам отвечаешь за свою жизнь. За то, что ты покупаешь. За то, как ты это делаешь, кроме тебя никто это не сделает. То есть, вот, с одной стороны мы кассы стоим, наш товар… его кассирша пропускает через кассу, кладет его туда, берет еще товар, что мы там берем… что мы покупать собираемся… пропускает его туда, но там тоже люди стоят. При мне такое… то есть… потом как делают, вот, весь товар она пробила, проложила туда, только после этого покупатель берет, расплачивается, ему дают сдачу, он берет… то есть, как бы… как обычно происходит? Вот, мы берем, стоим около кассы, этот товар она через кассу пробила, положила на другую сторону кассы, мы расплачиваемся обычно, как люди делают, да, расплачиваемся, берем сдачи, тут же мы проходим на другую сторону кассы – куда кассирша положила товар. Только потом мы его берем, кладем себе там в сумку, куда… И уходим. Так делать неправильно. Было несколько случаев, не лично со мной, со мной были другие случаи, например, пачка была там оторвана, там или сдачу мне недодали. Вот, но сейчас я говорю о другом. Передо мной, например, один случай, да, стояла женщина, вот, я тоже стою около кассы, расплачиваюсь. Вдруг говорит женщина: «Где моя бутылка там с водой?» Что самое… то есть… то есть… она также товар пробили через кассу, она расплатилась, потом пошла собрала… бутылки нету. То есть, там тоже люди стоят, то есть пока она тут… товар ей пробивали, пока она давала сдачу около кассы, тот товар, который уже кассирша пробила, его уже кто-то собрал. Она говорит: «Где моя бутылка?» Нет бутылки. Кассирша не знает. Она откуда знает? Она товар пробивает. Охранник подходит, вот, что самое интересное, это я реально… это честно… это не один раз такое было… это я просто один случай для примера говорю. Подходит охранник. Женщина говорит: «Только что бутылка была тут около кассы – нет». Охранник: «Я ничего не видел, я ничего не знаю». Я не вру, реально. Такое реально было. Какого ты охраняешь, ты, тупой, блин, баран ты слепой! Они не охраняют. Лично я… я сейчас не имею ввиду кого-то конкретно, да. Я имею в виду, может быть, именно… может быть, кто-нибудь работает, у кого знакомые работают, может быть, они честные, может быть, они действительно работают, может быть, они действительно смотрят. Но я говорю про тупых баранов, которые стоят в торговом зале и нихера не делают. Вот, я им сейчас говорю: какого… куда ты смотрел? Ты должен был смотреть за товаром, за покупателем, чтобы никого… чтобы никто чужой товар не взял. Подходит охранник: «Бутылка! Какая бутылка? Я ничего не знаю». Так что… что нужно делать в этом случае, да. Значит как, вот. Вот, у нас товар. Мы с одной стороны кассы, вот, кассирша берет, пробивает товар через кассу, кладет на другую сторону. Вот, товар, который мы около кассы, да, стоим… сразу. Сразу. Идете за другую сторону кассы. Приготавливаете сумку. Сразу. То есть, вот, мы подходим к кассе со всем нашим товаром, ставим его, чтоб кассир… ставим его, чтобы кассирша его брала. Сразу идете за другую сторону кассы на то место, куда она кладет товар. Сразу. Если много товара, много чего вы покупаете – сразу приготавливайте сумку. Вот, она взяла, например, пачку сухариков, пробила через кассу, положила на другую сторону, вы ее тут же кладете в сумку. Вот, она взяла еще что-то ваше, пробила через кассу, положила, тут же убирайте в сумку, сразу убирайте. После того, как она весь товар пробила через сумку, ой, через кассу, вы его убрали в сумку, да, только после этого вы расплачиваетесь. Только после этого. Если вы стоите перед кассой, и она этот товар пробивает, кладет, пробивает, кладет, пока вы расплачиваетесь, уже кто-то сможет с той стороны его взять и уйти, а охранник: «Я ничего не знаю, какая бутылка? Какая там еще чего? Я ничего не знаю. Я охранник. Я ничего не охраняю!». Вот, реально, такое сплошь и рядом бывает, твою мать, вот. То есть, еще раз, да. Товар. Сразу на другую сторону переходите, она пробивает его через кассу, кладет, сразу его забираете, кладете в сумку, только после этого вы расплачиваетесь. Только после этого. Еще одна деталь – цена. Вот, это нужно было раньше сказать. Когда вы берете товар с полки, давайте чуть назад вернемся. Когда вы берете товар с полки, проверяете срок годности, целостность упаковки, чтобы было все нормально… Смотрите цену! Нередко такое бывает, ценник один, подходишь к кассе – цена другая. Со мной такое было. Я вижу, какие-то новые чипсы появились. Смотрю, они стоят 20 рублей, например. Я думаю, вот, дешевые какие чипсы. Подхожу к кассе, мне говорят: 60 рублей. Какие 60? На ценнике 20. Через кассу пробивают – 60. Я не буду брать такие чипсы – 60 рублей! Там 20 было написано, а они – 60! То есть, когда вы у кассы, обязательно смотрите ценники. Когда вы расплачиваетесь на кассе, обязательно сверяйте цену, чтоб цена была такая же, как на чеке. Я… то есть на ценнике. Если на ценнике написано 20 рублей – на кассе должно быть двадцать. На ценнике написано сорок – на кассе должно быть сорок, вот. То есть, цена, да. Проверяйте ценник и у кассы проверяйте, сколько вам засчитали. Вот, то есть, как бы, ну, и все… И последнее, то есть, когда вам дают сдачу, проверяйте сдачу сразу около кассы, вот. То есть такие правила. Собственно, вот. Есть, конечно, что-то еще, но я особо ни с чем не сталкиваюсь, только, вот, с такими делами. Поэтому, вот, эти правила, значит. Коротко повторим, значит. Проверяем обязательно срок годности, чтоб была упаковка полной: никаких вздутий, ничего чтоб не было. Срок годности, упаковка… Цену смотрим – какая. Потом подходим на кассу – товар положили, сразу заходим за другую сторону кассы, кассирша пробивает, кладет. Мы сразу его убираем себе. Только после этого расплачиваемся и считаем сдачу, вот. Считаем сдачу. Обязательно. Потому что со мной было когда-то, например, я… у меня пятьсот рублей. Я сделал покупку ровно на сто рублей, то есть, сдача должна быть четыреста рублей. Я стою около кассы, она: сто, двести, триста, четыреста, все правильно… Беру сдачу, беру товар свой, отхожу к кассе, пересчитываю сдачу – триста рублей. Около кассы стояли, считали – четыреста. Где сто рублей? Подхожу к кассе – «Я вам ровно четыреста дала! Я ничего не знаю. Я вам ровно четыреста дала. Может быть, какая-то женщина стояла перед кассой – забрала». Реально говорю, у меня такое было. Это было давно, но я до сих пор это помню. Потому все эти случаи, которые происходили со мной, со знакомыми, с моими родителями. Мама покупала часто просроченный товар. Открывает банку – ой, какой-то ужас. И все эти правила я придумал же не просто так, правильно? Вот. То есть, срок годности, целостность упаковки, цена, чтобы цена была такая же, как на кассе, чтобы она такая же, как на ценнике, вот. Расплачиваемся только после того, как мы весь товар, который пробили… пробила кассирша через кассу – убрать это себе, расплачиваемся, чтобы цена была такая же, как на ценнике, вот. И обязательно считаем сдачу, вот. Вот, это, вот, такие правила. Обязательно их соблюдать, обязательно. Современный мир такой, что везде нас пытаются обмануть, везде пытаются сделать так, как выгодно им, а не как выгодно нам. В первую очередь всегда любой магазин, любой человек пытается сделать так, как выгодно ему, вот. Если не вы, то никто вас не защитит. Как я уже говорил, ничего они не охраняют, нихрена, так что мы сами себе охранники, как бы. Мы сами себе, как сказать, проверяльщики, проверяют, кто товар проверяют. Мы сами себе и… насчет денег, да, сами должны сдачу посчитать, сами должны цены сверить. Мы сами себе охранники, сами себе все. Если не мы, то никто нас не защитит. Никто за нас ничего не сделает. Так что, вот, эти простые правила, которые я сам себе сделал, которым я уже давно… и никаких проблем нету, собственно, так-то, пожалуйста, вот. Так что, еще раз: будьте внимательны. Обязательно будьте внимательны вообще во всем. Тем более, что касается денег. Деньги – это такая тема, что как бы… в первую очередь нужно в ней быть внимательным, как бы, да. Везде обман. Кругом обман. Везде, ну, в общем, вы понимаете, что вам рассказывать, не только что родились вы, да, как и я, собственно, так что, вот, и удачных вам покупок. Удачных вам, если вы какие-то денежные, и у вас там работа какая-то серьезная по деньгам, какие-то там сделки. Удачных вам сделок! Удачно вам работать, все такое! Будьте внимательны, ребята, если не мы, то никто больше нас не защитит, нам не поможет. Мы сами, сами. Мы в этом мире… это жестокий мир, где каждый сам за себя в нем. Каждый сам за себя. Если не мы, то никто. Еще раз удачных вам покупок и доброго дня!

3

Я как-то рассказывал, что, когда я помылся, мама об этом узнала, то, что я много воды налил. То, что я в ванне сидел первый раз за последние два там года, наверное, я в ванне посидел. Очень много воды налил, вот. А она, короче, отключила воду, ну, я рассказывал, короче, мама перекрыла воду, чтоб я больше не мылся, чтобы не тратил воду. Потому что когда я моюсь, очень много воды я трачу, вот. Хоть я и предлагал, что, вот, давай я сам буду оплачивать воду, она говорит: «Нет-нет, не надо ничего, не надо, у меня из пенсии вычитают, вот». Когда у нее мало денег, она у меня просит, я ей даю сам, потому что я сам тоже работаю, ну, то есть, как бы, тоже. Она не работает, а я, то есть, работаю, я вот подрабатываю у знакомых, работаю в интернете, то есть, у меня, в принципе, деньги есть, я ей добавляю, когда она просит. Я ей предлагал: давай я буду платить за квартиру, давай я буду платить за воду. Она говорит: «Нет-нет, ничего не надо, у меня…» ну, нормально, то есть. То есть, вот, того, что я зарабатываю и того, что ей приходит пенсия, этих денег нам хватает. Всегда хватало. То, что мы жили там на той квартире, то, что мы сюда переехали, и тут теперь живем, то есть, одно и то же. То есть, всегда хватало, то есть, проблем абсолютно никогда не было. И она на той квартире также, также я находил также, также, где под этим, там же, где под раковиной, где должно быть мусорное ведро… под раковиной на кухне… там же дверцы закрываются, такой небольшой шкафчик, там, короче, я находил кучу всякой еды. Ну, там не то, что еда прямо, там были кофе, хлеб. Там еще что-то… всякие закрытые такие продукты, которые не портятся, которые можно без холодильника держать, вот. Но, тем не менее… там она как-то сильно не прятала, но тут то, что я заметил, то есть то, что она… сейчас идет август… я за этот раз… уже раза три или четыре обнаруживал то, что, когда я спал… то есть… Она ходила в магазин… Ну, я просыпался, то, что дверь скрипела, слышно же, как дверь открывается, вот. Она думала, что я сплю, продолжаю спать. Но я-то просыпался, когда она приходит. Она-то ест. Когда я спал, она уходила в магазин, накупала кучу продуктов, втихаря это все ела, все, что можно съесть. Я вам на полном серьезе говорю. Что можно съесть – она съедала сразу. Что нельзя съесть – она куда-то прятала. Я думал, куда же она это прячет все? Холодильник пустой, я все время голодный сижу, как я говорил, на бутербродах, на печенье. Она ничего не готовит, никогда ничего не готовила. Холодильник все время был пустой, я все время голодный. Она тоже непонятно чего ест, раз холодильник пустой, да. Я думаю, куда же она все это дело прячет, вот. Холодильник пустой, еды нет. То есть… то есть… она думала, что я сплю. Но я просыпался, ведь слышно, как дверь скрипит. У нас же комната… однакомнатная… комната бац, я уже тут сплю. Вот, слышно как… как… входит и выходит из квартиры. То есть, она плюс эти сумки несет, слышно же как пакеты-то шуршат, она так шуршит на кухне, как она все разбирает. Она-то думает, что я сплю, а я просыпался, вот, уже раза три или четыре за вот этот вот август. Я замечал то, что она ходит в магазин – покупает кучу продуктов, целые сумки. Все, что можно, она тут съедает, все, что нельзя, она прячет – потом доедает. Но я-то сижу постоянно го… то есть, она постоянно ест, а… как мне бабушка всегда говорила, то, что мама, смотри, вон уже третий раз за сегодня поест, а ты еще ни разу не ел. Поешь чего-нибудь, когда мы еще на той квартире жили. То есть, она постоянно… она много ест, вот. А получается, что я голодный сижу. Нам лень что-то приготовить самим. Получается то, что раньше мы ходили… то есть я… ну, по очереди. То она ходит, то я, но в основном я ходил, потому что сумки тяжелые я тащил. Мы скидывались. Деньги, например, тысячу я давал, тысячу рублей она давала. Она писала список, я ходил в магазин, покупал еду, мы ее раскладывали по холодильнику, готовили там что-то… что-то, ну… сразу… у нас было такое, то, что был список, я покупал еду, и мы это все делили поровну, но с августа, за этот август это все полностью прекратилось, видимо, у нее уже действительно какие-то сдвиги в голове начинаются, потому что, вот, я говорю, вот, раньше было нормально. Общее все было: она пишет список, я иду в магазин, покупаю продукты, все это мы едим – общее, вот. Но с августа она перекрыла воду, теперь она стала продукты прятать, но она продукты прятала еще раньше, вот, но тогда же не было такого, что холодильник один пустой, и она все прячет. Нет. Тогда она прятала какую-то часть, на той квартире. Но сейчас она прячет вообще все, вообще все, понимаете? Она-то ду… то есть… Видимо у нее какие-то сдвиги идут в голове, то она перекрыла воду, теперь она прячет еду, а меня голо… она знает, что я голодный все время, а ей пофигу. Она спрятала – поела, все. А я-то голо… то есть, я знаю, что я взрослый ребенок… человек, я должен сам следить, да, собой. Сам должен себе готовить, сам есть. Но ,вы понимаете, факт то, что два близких человека, которых бросила бабка, поменяла квартиру, бросила нас двоих, мы оказались в одной лодке, мы наоборот должны быть ближе друг к другу, не обманывать друг друга, ничего не скрывать, я очень люблю маму, очень, я за последние годы очень сильно ее полюбил, очень сильно к ней… сблизился. Очень сильно, вот. Я никогда, ну, я было, что я от нее когда что-то скрывал. Но, вот, за последние годы, то, что, вот, все это дело поменялось, да… я ее больше полюбил, я наоборот перестал от нее что-то скрывать. Я абсолютно перестал все от нее скрывать. Полностью поменялось все. Да, я от нее… я ее раньше не любил, я раньше от нее много чего скрывал, но сейчас наоборот поменялось, но она какая была, такая и осталась, даже еще хуже стала, то есть, я думал, эта ситуация с квартирой наоборот нас сблизит, вот, сейчас, вот, она наоборот, вот. То есть, или у нее какие-то психические отклонения уже идут, да, действительно, или она действительно меня не любит, ей пофиг на меня совершенно, как мне бабушка говорила то, что маме на тебя пофигу, ты совершенно ей не нужен, вот. Вот, короче сейчас я покажу то, что я нашел под раковиной, вот. Еда какая у нее сейчас лежит, что она спрятала, сейчас она ушла в магазин, или куда она ушла, ее уже два часа нету, куда-то ушла, погулять, наверное, вот. Короче, что я могу сказать… Еще хотел сказать, а, вот. То есть, она-то думает, что я сплю, но я-то слышал, вот, и она на кухне, то есть я, когда вставал, ну то есть, я же слышал эти звуки, вот. И я вставал и приоткрывал дверь на кухню, вот, и я видел, как она распаковывала всякие продукты, типа супы, хлеб, всякие каши, всякие там… колбаса, там это как называется там… котлеты. Я видел, как она это все распаковывала, грела в печке, в микроволновке. Все это дело ела. Я на утро вставал… если бы она от меня ничего не скрывала, то еда там бы и лежала бы открытая, да? Ну дак ничего не было. Она говорит, что у меня всю пенсию выдрали за квартиру, поэтому я еду не купила. Ну, дак я-то видел, что она кучу еды накупала. Как минимум, она каждый раз, как она ходила в магазин, как минимум тысячи две она натратила на продукты. Но она говорит, что у нее денег нету, что всю пенсию ей вычитали, то есть она от меня скрывает это, то есть у нее деньги есть, но она говорит, что денег нету. Она покупает еду – обжирается, а мне говорит, что наоборот – еды никакой нету, ничего нету, мы сидим голодные. Ну, то есть, она от меня скрывает еду. Она мне ничего не дает. Она меня обманывает, что денег нету, что она даже хлеб купить не может, хотя она каждый день ходит, пьет пиво, джин тоники, потом приходит такая вот пьяная немножко, да. Я… все же по ней понятно. Я же вижу, как живое доказательство, что она… я не понимаю, что это такое происходит вообще, вот. Я на самом деле вполне серьезно хочу вот жить отдельно от матери. Мне уже двадцать восемь лет, тем более, такая фигня происходит. Мне уже это надоело. Вот, то, что она от меня скрывает, я к ней с любовью отношусь, а она от меня скрывает, вот. Все меня обманывает. Мне нужно жить отдельно. Быстро показать, там, кажется, мама идет, слышно как шумит. Тут шашлык. Тут суп. Я хочу пожить отдельно от мамы, раз она так себя ведет, скрывает от меня. Даже еду, представляете себе, даже еду скрывать от человека. От родного, от любимого. Тем более, после такой ситуации, после такого пережитого стресса с квартирой. Еду скрывать от родного любимого человека, обманывать его таким образом, представляете, это ж какой у… воду перекрывать, чтобы он не мылся, это же вообще… Вот, то есть, я хочу пожить отдельно от нее, мне многие так говорили: «Толян, тебе нужно жить отдельно от мамы», вот. То есть, я хочу жить отдельно от нее, по крайней мере, пожить какое-то время, да, вот, сейчас, вот. Раз такая ситуация идет. Вот, может быть, она одумается, опомнится. Вот, я хочу, короче, жить отдельно от нее, от мамы. Жить отдельно от нее, соответственно, может быть, пойти на какую-то работу там, да. Потому что, если я буду жить отдельно от нее, мне нужно будет комнату снимать, а за комнату нужно будет платить, вот, она идет я, кажется, все убираю… Вот, вы видели всю… идет… Она идет… Тут еще колбаса… Я не знаю, может быть, с ней поговорить об этом?