**Nejlepší přítelkyně**

(20:58) Iwannabeskinny: Ahojte holky, díky, že jste mě přijali do skupiny.😀

(20:59) Butterfly: Vítám Tě

(21:00) Fatpig: Ahoj, kolik vážíš a kolik měříš? @iwannabeskinny

(21:00) Iwannabeskinny: Ani se neptej, jsem úplný špek, všude na těle mám tuk. Měřím 170 a vážím 68Kg🙄...vím, jsem nechutné prase...kolik máte vy???

(21:04) Butterfly: 184 cm a 60Kg, ale teď držím hladovku, abych se dostala na 54Kg

(21:05) Iwannabeskinny: Wow

(21:06) Fatpig: 165 cm a 45Kg

(21:08) Lovelybones: Vy jste tak hubené!! Moc vám to závidím....

(21:10) Fatpig: Znáte nějakou dobrou dietu?

(21:11) Butterfly: Jasně, třeba blue jeans nebo Lunabelle diet

(21:12) Fatpig: Kde to mám najít?

(21:12) Butterfly: Pošlu ti odkaz

[https://static.wixstatic.com/media/7ebe86\_db19321cea944bd290aa555a91b8df83.png/v1/fill/w\_600,h\_450,al\_c,lg\_1,q\_85/7ebe86\_db19321cea944bd290aa555a91b8df83.webp](https://static.wixstatic.com/media/7ebe86_db19321cea944bd290aa555a91b8df83.png/v1/fill/w_600%2Ch_450%2Cal_c%2Clg_1%2Cq_85/7ebe86_db19321cea944bd290aa555a91b8df83.webp)

<http://nd02.jxs.cz/600/752/fab6be75a2_104573992_o2.png>

(21:14) Fatpig: Moc díííík, zítra začínám hladovkou, někdo se mnou?

(21:14) Iwannabeskinny: Já budu hladovět s tebou

(21:16) Týna: Čau holky, dnes jsem se neskutečně přežrala😭

(21:17) Butterfly: Okamžitě to jdi vyzvracet!!

(21:18) Týna: Já nevím jak a naši jsou doma, bojím se, že mě uslyší...

(21:19) Butterly: Udělej to, nebo tě vyhodím ze skupiny

(21:19) Týna: Prosím, jen to ne...hrozně mi pomáháte..jdu to zkusit...pak se ozvu

(21:20) Fatpig: Vůbec se mi nechce učit, jdu si radši zacvičit😍

(22:00) Iwannabeskinny: Holky jdu spát, dobrou

(22:30) Lovelybones: Brou noc

Iwannabeskinny si stoupne na váhu. Zavře oči a pět vteřin čeká. Zděsí se hmotnosti vlastního těla. Začne plakat a panikařit. Snaží se najít nějaké máminy žiletky. Přijde první rána, potom druhá, třetí, až má pořezanou celou ruku. Trpí, slzy se mísí s krví po celém těle. Ubližuje si, aby se potrestala za každé jídlo, které dnes snědla. Ve sluchátkách jí hraje song Glass house. Srdce se rozpadá na tisíc kousíčků. Chce zemřít, touha po hubnutí jí změnila život. Prohlíží si fotky modelek a anorektiček, chce vypadat úplně stejně jako ony. Vyhublé nohy, trčící klíční kosti, žebra, propadlý obličej. Nyní je to pro ni ten nejdůležitější cíl.

Usíná až nad ránem. Když vstane, okamžitě se zváží. Matka ji volá k snídani, Iwannabeskinny dělá, že neslyší. Tímto způsobem odpovídá rodičům celý nadcházející týden. Začíná pomalu a nenápadně. Nejprve vynechá snídaně, poté svačiny, a nakonec i oběd. Když jí ve škole, skrývá se na školním záchodě, protože se stydí jíst před druhými. Když jí doma, zbytky obědu, který nesní, spláchne do záchodu. První týden hladovění zvládla na jedničku. Úspěch slavila ovšem čokoládou. Stačí mi jedna kostka, pomyslela si. Jedna kostka se zvrhla na dvě tabulky čokolády, balení vanilkových muffinů a litr koly. Dostala záchvat vzteku, ještě více se nenáviděla. Snažila se hnus v podobě jídla vyzvracet. Její chrám dokonalosti znovu zničilo jídlo. Řvala, proklínala své vlastní tělo. Šla pod ledovou sprchu, třásla se zimou. V domě panovalo hrobové ticho, všichni pokojně spali. Křik její duše však nešel přeslechnout.

(6:30) Iwannabeskinny: Holky, spíte ještě?

(6:30) Fatpig: Vůbec, už jsem od čtyř vzhůru

(6:31) Iwannabeskinny: Jakto???

(6:31) Fatpig: Mám noční můry…je to fakt votrava

(6:32) Iwannabeskinny: To znám, někdy to taky mám…mokrý pyžamo, vyschlo v krku…no znáš to

(6:33) Fatpig: Přesně…

(6:34) Iwannabeskinny: Jdete dnes do školy? Mně se vůbec nechce…hoří mi matika a fyzika

(6:40) Fatpig: Soráč, šla jsem se připravit do školy…bohužel musím…mamka je na mateřský tak by si toho všimla

(6:45) Iwannabeskinny: Asi se na to dnes vykašlu a půjdu radši do fitka

(7:00) Týna: Brý ráno, holky…dnes musím jít na preventivku a budu se muset zvážit…mám strašný strach, že jsem přibrala

(7:00) Lovelybones: Taky mám strach z doktorů…nejhorší je, když se musím vyslíct, dostanu vždycky panickej záchvat…

(7:15) Iwannabeskinny: Matka je doktorka…takže u nás doma je to jak v lékarně…štěstí furt trčí v práci

(7:20) Butterfly: Tento týden vás čeká přísná dieta…do večera pošlete fotky svých postav a po týdnu uvidím jaké jste udělali pokroky. Zůstaňte silné! V hladovění je síla.

(7:30) Iwannabeskinny: poslala obrázek

(7:30) Iwannabeskinny: Jsem jen kus špeku…prosím pomozte..

(7:35) Butterfly: Začni na sobě pracovat a výsledky se dostaví.

(8:00) Fatpig: Dnes píšem mega testů…potřebuji nutně dostat dobrou známku z angliny…stresem jsem už dva dny nejedla…ale zhubla jsem dvě kilíčka takže jsem na 43 kilech

(8:00) Lovelybones: Gratuluju..já přiberu i z vody

(8:30) Iwannabeskinny: běžím do toho fitka..

Co bych si tak s sebou vzala? Že by tyhle legíny? To radši ne, vypadala bych jak klobása. Radši si vezmu něco volnějšího. Já mám tak tlustej zadek! To musí dolů. A ty ruky? Samej špek. Už nejsem Mia, jsem Iwannabeskinny. To je teď má nová identita. Že bych si dala něco k snídani? První kouknu na kalorický tabulky. Cožeee? Obyčejnej krajíc chleba má 510 kJ? No hnus. Radši si dám jabko. Chci být dokonalá jako holky na chatu. Půjdu do fitka pešky, i když to je dva kiláky. Musím si dát kapuci, aby mě nikdo z místních nepoznal. Beztak by to vykecali matce, že nejsem ve škole. Teď nejsou důležitá čísla ve škola, ale na váze, a tak to je a bude.

Nepočítala jsem s tím, že dostanu strach vstoupit do fitka. Všichni za tím sklem jsou tak hubení a namakaní. Našla jsem si skříňku v úplně zadní části budovy, aby nikdo neviděl, jak se převlíkám. Sluchátka do uší a už to jde líp. Po sedmi kilometrech běhu se cítím děsně vyfluslá. Ale musím makat dál. Funím jak medvěd a ksicht mám červený. Chtěla bych být hubená nejlíp okamžitě, ale to bohužel nejde. Zajímalo by mě, kdo ta Butterfly je? Je dokonalá jako anděl. Musím si jídlo zasloužit. Ještě se musím učit, vůbec se mi nechce. Proč musí být ta mamka na školu tak pečlivá! Teď je důležitá váha. Musím být dokonalá jako motýl. Kdoví co holky na chatu, jestli jsou vážně tak hubený, jak říkaj…

Iwannabeskinny ten večer zjistila, že se jí matka dostala do notebooku a objevila účet proana skupiny. „Jak jsi to mohla udělat? Ukradla jsi mi soukromí!!! Už mi nikdy nelez na oči. Bráníš mi být dokonalá. Zmiz!“ „Jak se opovažuješ se mnou takhle mluvit? Vyrostl z tebe pěknej spratek, celej táta!“ „Už mám plný zuby vašich podělaných hádek. Tady se nedá normálně žit. Nenávidím vás! Zničili jste mi veškerej soukromej život.“ Matka s přehnaným brekem rychle odchází z pokoje a bere si zároveň notebook Iwannabeskinny. Ta křičí na celé kolo. „Ten nééé, notebook je jen můj, prosím, vrať mi ho, mami, potřebuji ho do školy.“ Matka nevšímavě odchází.

Iwannabeskinny pláče zachumlaná v posteli, je čím dál tím víc lehčí, ale stále chce hubnout. Hlad je její nejlepší přítel. Vážení je její rituál. Svlékne ze sebe džíny, triko i spodní prádlo. Pozorně sleduje čísla na digitálním displeji. Za měsíc 8 kg, ale to jí nestačí. Nahá se podívá do zrcadla, vidí jen špeky, ženské křivky a tlustý zadek. Ztrácí nad sebou kontrolu, bere do ruky nůž a pořeže si břicho. Ze skříně se šíří nechutný zápach, tam schovává zbytky jídla. Měla by ho okamžitě vyhodit, než se to někdo dozví. Počítač už olitovala a aplikaci Discord si šťastně stahuje do mobilu. Konverzace začíná.

(22:00) Iwannabeskinny: Čau holky, je to děs, matka mi sebrala noťas a objevila náš chat

(22:01) Fatpig: To fakt? To ti tak leze do soukromí, mně by to mamka nikdy neudělala…

(22:05) Lovelybones: Hej, mám asi nápad, zruš si účet Iwannabeskinny a vytvoř si novej a mamce ukaž, že už nejsi aktivní, nezapomeň ji říct takový ty kecy, no já zjistila, že to je nebezpečný a že ty holky jsou nemocný

(22:07) Iwannabeskinny: To je dobrej nápad, tys na to kápla…

(22:08) Fatpig: Pak napiš pod novým účtem, budem čekat!!!

„Mami, no, já bych se ti chtěla omluvit za tu scénu. Máš pravdu, ta stránka je špatná a ty holky jsou odporně vyzáblý. Vrátila bys mi, prosím, ten notebook? Já si klidně před tvýma očima zruším účet.“ Matka si oddechla. „Já věděla, že jen blbneš. Spadl mi kámen ze srdce. Ale zhubla jsi. Vůbec tě nevidím snídat. Vysvětlíš mi to nějak?“ „Kámoščina mamka pracuje v kavárně, tak mi vždycky nosí zbylý dortíky. A někdy zaspím, takže jím za běhu. Že jsem zhubla? Prosim tě, to mám jen o číslo větší džíny a triko. Mami, hlavně v klidu. Tak já běžím spát, mamííííí. Miluju tě.“

Ta mamka je tak otravná, už nevím, jak ji mám zastavit, musím s ní omezit kontakt. Nesmí nic vidět. Chci jen dokonalý tělo, je to vážně tak moc? Já a anorexie? To se mi nemůže nikdy stát. Je to jen pár kil.

Čas plynul a kila šla dolů. S kily šli dolů i kamarádi, blízcí, dobrý prospěch a nálada.

(15:12) Iwannabeskinny: Holky já jsem tak příšerně tlustá, koukněte na tu fotku

(15:12) Iwannabeskinny: Iwannabeskinny poslala fotky

(15:13) Fatpig: Jsi téměř dokonalá! Už stačí jen pár kilo a budeš motýl. Z ošklivé kukly se vyklubal motýl (zatím ještě můra)

(15:14) Iwannabeskinny: Nojo, jsem ještě kulatá, musím zabrat…tento týden nebudu jíst nic, radši ani pít vodu, co kdybych i z ní přibrala

(15:20) Butterly: Jsi dokonalá! Nenechala jsi se svést okolím ani vlastním hlasem. Jsi skvělá! Za chvíli budeš ta, která to tu bude ovládat.

(15:21) Iwannabeskinny: Toho si ohromně cením. Budu dělat všechno proto, aby mi trčely kosti, plandalo na mně oblečení, protože štíhlost je dokonalá. Chcete se cítit dobře? Vynechte oběd.

(15:22) Butterly: Správně! Takhle jsem tě to učila. Šiř naše učení okolo sebe. Svět potřebuje hubené lidi.

Musím jít zvracet, ta voda je moc těžká na žaludek. Týjo, nepřibírá se ze slin? Musím omezit i sliny. Já mám takové štěstí, že máti je na business cestě a je doma jen taťka, kterýho zajímá jen telka a dobrej oběd. Díky Bože za ty dary. Je taky hubenej, tak mu kdyžtak řeknu, že to je dědičný. Jen nechápu, proč jsem ztratila nejlepší kamarádku, co té Niky vadí, určitě mi závidí, že jsem hubená, a chce vypadat jako já, ale nedokáže to. Tak ať si brblá, kráva blbá. Všichni se proti mně spikli a mají postranní úmysly, už mám i těch učitelů plný zuby. Že prej si vyzáblá, měla bys víc jíst. Budu muset zavolat tvým rodičům… Pche, to nějak ukecám, dám si do kapes šutry a zvážím se před nimi a bude to dobrý. To mám ale skvělý nápady. Jdu cvičit, dnes už potřetí. Je to celkem zábava, aspoň dám dole nějaký podělaný kalorie.

(23:00) Iwannabeskinny: Holky, je mi strašně zle, mám hrotnou chuť na burákový máslo

(23:00) Fatpig: To nesmíš!! Je to hrozně tučný a hned přibereš, přece chceš být dokonalá, ne?

(23:02) Iwannabeskinny: Jo, chci..jen to začíná bolet

(23:10) Butterly: Děláš si srandu? Vyměníš štíhlost za radost? To se nesmí stát. Nikdy!! Ana je teď tvým pánem a ty ji musíš poslouchat.

Bezvládné tělo padá na starou parketovou zem místní školní tělocvičny. Iwannabeskinny okolo sebe nevnímá nic, jen se ocitá v místě, které nezná. Všude je bílo a ona tam bloudí v noční košili a snaží se najít vlídnou duši. Nikoho nevidí. Neslyší zvuky sanitky, křik učitelek, pláč některých žákyň. Nevidí zmatené spolužačky, impulsivní záchranáře, kluka, po kterém touží. Necítí pach sportovních tenisek, zpocené dresy, příliš navoněnou učitelku. Niky ji drží pevně za ruku, avšak Iwannabeskinny ji nevnímá. Její srdce se zastavilo, snaží se ji oživit. Městem jede rychlá, všichni vědí, že se stalo něco vážného. Příběh neznají, ale auta se zastavují a dělají záchrance místo. Matky si pomyslí, co kdyby to bylo naše dítě? Mužové se obávají o své syny. Děti o své rodiče. Je to dcera. Je to kamarádka. Je to vnučka. Je to sestřenice. Je to Mia, známá pod jménem Iwannabeskinny. Bojuje o život, ale záchranáři vědí, že je příliš pozdě. Srdce je příliš slabé na to, aby se znovu rozběhlo. Lidi umírají. Bolest se stupňuje. Rodiče klesají pláčem k zemi. Mia umírá.