**OD ZAČÁTKU PŘÍBĚH
AUTOR: Mišmáš AdK**

Řekla jsem si, že budu psát. O čem, to zatím nevím, ale ono se to zcela určitě postupem času nějak vyvine samo.

Čím bych mohla začít. Budu psát o sobě. Prostě od začátku až kam mi to stránky dovolí.

Pro začátek je třeba říct, že jsem se v podstatě narodila mrtvá. Když mě máma porodila, nedýchala jsem, a tak mě museli oživovat. Několik dní jsem strávila v inkubátoru. Teď už vám neřeknu, jak jsem se cítila, ale asi to moc příjemný nebylo ležet polomrtvá v nějaké plastové krabici. No, nikomu bych to nepřála, určitě se to pak podepsalo na mém psychickém zdraví.

Než jsem se naučila lidským praktikám a hlavně řeči, byla jsem zlaté mimčo. A měla jsem se dobře. Místo mléka jsem si vesele pěstovala závislost na teplém kakau a měla i svůj speciální růžový dudlík ve tvaru kytičky, kvůli kterému jsem při odletu na první dovolenou ztropila obrovskou scénu, když se někde zatoulal a rodiče jej nemohli najít. Taky jsem milovala jídlo. Snědla jsem snad cokoliv, co mi táta s mámou podstrčili, od nivy až po tlačenku. Jak říkám, měla jsem se dobře a pak jsem se naučila mluvit.

Jo, to jsem asi byla dost nesnesitelná. Jednak mi dělalo dobře provokovat všechny okolo sebe a druhak jsem byla neskutečná hysterka. Skvělá kombinace, no ne? Dá se říct, že mi to trochu zůstalo až dodnes, ale to teď zdovolením přeskočím. Mívala jsem záchvaty vzteku, furt jsem bezdůvodně brečela a taky jsem si moc ráda vymýšlela. Někdy opravdu až moc. Jednou ve škole, myslím ještě v první třídě, jsem si sehrála perfektní divadlo. Spolužačka se mě zeptala, jestli mi není zima a mě tak nějak začalo bavit tu zimu hrát. Začala jsem se klepat a drkotat zuby. Byla to sranda. Začali se mě ptát i ostatní spolužáci a příkrývali mě svými svetry a mikinami. Přišlo mi nefér tu hru ukončit, když už byla tak hezky rozjetá a přiznat se, že to nebylo doopravdy. Tak jsem hrála dál. Po chvíli jsem již seděla v ředitelně a čekala, až si pro mě přijede máma. Mysleli si totiž, že mám zimnici. A co si budem, já vlastně docela domů jít chtěla, ve škole se mi moc nelíbilo. Samozřejmě se na mé divadýlko v zápětí přišlo a já musela ve škole zůstat, ale že to trvalo, než na to přišli. A takhle já si mohla vymýšlet doaleluja.Byla jsem docela kreativní, to musíte uznat.

Ale nebylo to se mnou tak zlý. Uměla jsem být i moc hodné dítě. Obzvlášť když už jsem pak byla starší. To mě asi nikdo neznal jinak než tichou, milou a slušnou holku.