Ahojte, ja som Mirka a dnes by som vam chcela predniest svoj historicky prvy pripraveny prejav. Odporucana tema pre prve prejavy je tema “Kto som”, pretoze je to nieco jednoduche, o com aj zaciatocnici vedia hovorit celych 5 minut. Tak som sa aj ja zamyslela, kto som. A aj napriek mojmu ocakavaniu, nenapadol mi ziaden zoznam vlastnosti, ktore by ma charakterizovali. No stale sa moja mysel vracala k tomu, cim nechcem byt. Momentalne som v zivotnom obdobi, kedy pracujem na tom, aby som nebula strachopud.

Mozno poznate - a mozno ste aj zazili, - ten moment v zivote, kedy citite a viete, ze to je moment, ktory urci vas nasledujuci zivot. Pre mna to bol jeden moment na gymnaziu.

Kazdy rok sme mali niekolko specialnych slohovych prac, ktore sme pisali do zvlastneho zosita. Boli to slohy za vela bodov, ktore ovplyvnovali vysledne znamky, nico ako velka pisomka. Mali sme za ulohu napisat opis otca Goriota. Kazdy rocnik mal stale rovnake zadania. Ja som vedela, ze vsetci vzdy pisali opis otca Goriota rovnakym, nudnym sposobom menovania vlastnosti a pomahali si pri tom knihou, ktora, povedzme si uprimne, ma v sebe opisov pozehnane mnozstvo.

Ja som nechcela byt taka, ako vsetci a napadol mi skvely – a mozno zvlastny sposob, ako opisat otca Goriota inovativnym sposobom. Moja myslienka bola opisat otca Goriota z pohladu Eugena v momente na konci knihy, kedy je ako jediny ucastnik na jeho pohrebe. Uz som si predstavovala, ako opisujem jeho sivastu pokozku, chladne mrtve telo, pretkavam to spomienkami na ich spolocne zazitky…

No zrazu mi taky hlasok vzadu zacal nasepkavat, ci to nie je riskantne, napisat takyto opis. A vobec, opisovat mrtvolu, s flashbackmi do jej zivota. A nakoniec som sa poddala tomu strachu, ze co ak si o tom budu mysliet, ze je to debilina. Ved chcem predsa jednotku! A napisala som taky opis, ako vsetci ostatni. Dokonca som si pomohla aj niektorymi opismi v knihe.

V poslednom case si casto spomeniem na tento svoj vnutorny boj. Lebo ked sa clovek prvykrat necha presvedcit svojim pochybovacnym vnutornym hlasom, ze ten napad, ktory - v kutiku duse citi, ze je super, ale necha sa aj tak presvedcit, ze je hlupy - tak zacne mat sklon coraz castejsie sa poddavat strachu. A ja si myslim, ze to rozhodnutie vtedy na gympli, nenapisat opis mrtveho otca Goriota, bol pre mna presne ten moment.

Teras uz viem, ze nechcem byt strachopud. Preto som sa rozhodla zapojit sa do Toastmasters, aj ked rozpravanie pred ludmi je pre mna velmi stresujuce. Ved ti, co videli moju prvu improvizaciu, urcite vedia. Preto som zacala s blogom, aj ked som sab ala, ci ma ludia nevyhejtuju. Nechcem, aby mi moj starch branil skusat nove veci. Ok, mozno to bude fakt somarina, ale ved aspon bude sranda a poucim sa z toho a nabuduce to dopadne lepsie. Mozno…

Dakujem za pozornost.