Hallo ik ben Adriaan depreitere en ik schrijf dit dagboek, of ja notitieboek over wat ik in mijn leven al heb meegemaakt. We zullen beginnen bij het begin. Zoals bijna doodervaringen, enz…

Van mijn geboorte –of zelfs ervoor al- tot 1 jaar:

Het begon allemaal nog in de buik, ik zou bijna geboren worden –en ja je kent het rijgedrag van vrouwen- en mijn ma had het lef om een accident te veroorzaken! 1 week voor mijn geboorte! Maar gelukkig mankeerde ik niets.

Een week later:

Ik was na deze –vrij zware bevalling- 4 dagen te laat op de aarde gezet. Omdat ik even hat geleden tijdens de bevalling besloot ik mijn ouders voor de eerste keer te pesten. Ik werd 6 dagen na mijn geboorte dodelijk ziek, gelukkig merkten mijn ouders het op tijd op en gingen met mij naar het ziekenhuis. Maar mijn pesterijen waren nog niet klaar, juist toen we het ziekenhuis binnenstapten dacht ik: “oké, we zijn er laat ik maar ophouden met ademen”. Dus dat deed ik. We zaten aan het onthaal toen ik stopte met ademen en mijn ma zij iets, ik weet niet eens wat maar de mevrouw van het onthaal hoorde dat en ik kreeg voorrang op iedereen die voor mij stond te wachten. De dokter reanimeerde mijn en stelde vast dat ik soort dodelijke bloedinfectie had en

ik moest 2 saaie weken in het ziekenhuis blijven.

Een paar maanden later:

Ik was met mijn ouders op vakantie in Italië en ik lag te slapen in een soort bugy, en opeens begon het heel hard te waaien zo hard dat de bugy begon te rijden richting zwembad. Gelukkig voor mij zag mijn ma dat net op tijd en greep de bugy juist op tijd of ik was met bugy en knuffel ten onder gegaan in het zwembad.

Van 1 t.e.m. 2 jaar:

In dit jaar gebeurde er eigenlijk niet veel bijzonders, behalve dan dat ik een bijna dood ervaring moest meemaken. Ik kon maar pas stappen een ik stapte en stapte en stapte en toen moest ik zo nodig op mijn hoofd vallen dat ik een zware hersenbloeding opliep. TYPISCH

Wat er nog gebeurde kwam een half jaar later voor en dat ging als volgt:

We hadden een trap waar je, nogal gemakkelijk kon afvallen. En natuurlijk moest ik de eerste –en de enigste, want een maand daarna verhuisden we- die er afviel. En ja ik had een groot en zeer diep gat in mijn tong.

En het derde ding dat ik heb meegemaakt is te persoonlijk om te vertellen

Sorry!

Van 2 t.e.m. 3 jaar

Dit jaar stak voorlopig de kop op, in dit jaar poogde ik per ongeluk een zelfmoordpoging (zeer per ongeluk niet expres). Op die leeftijd moest ik nog zwemmen met zwembandjes, en ik was weer zo onbenullig om ze te vergeten. En daar ging ik, de bandjes loze zwemmer –die niet kon zwemmen uiteraard-. Ik zonk tot de bodem van het zwembad. Waar ik de 2 stomste minuten van mijn leven beleefde. Ik was bewusteloos geraakt door een gebrek aan zuurstof, mijn ma (ja mijn ma heeft mijn leven wel een paar keer gered)keek even op om een pauze te nemen van het lezen en zag mij daar onder water. Ze sprong in het water en haalde mij boven. Weer was ik bijna dood, ik begon heftig adem te halen en kwam weer bij.

Het begint wat te vervelen dat bijna dood gaan!

Een paar maand later:

Natuurlijk was het ik weer die tegen de muur liep en mijn neus moest breken. En ja, je raad het al, naar spoed. Mijn neus heb ik nog nooit zo hard zien bloeden. Het enige leuke was dat ik van de dokter een lolly kreeg, maar ik mocht mijn lolly pas opeten na dat mijn neus herstelt was( de breuk liep nog door tot onder mijn neus, en zuigen aan mijn lolly zou zorgen dat mijn neus niet zou herstellen).

Van 3 t.e.m.4 jaar:

Ik was dus naar een feest van de sportclub van mijn nonkel, en we speelden verstoppertje. Ik was dus onder een soort bord gekropen om mij te verstoppen. Het bord waaronder ik mij verstopte had scherpe randen. Na en tijdje vond de teller mij en ik stond recht, ik weet niet waar ik mee bezig was en ik stootte ik mijn hoofd tegen de scherpe rand van het bord. Resultaat: een gat in mijn hoofd en ik mocht naar het ziekenhuis om het te laten naaien.

Aan deze punt stootte ik mijn hoofd.

Ja de komende 2-3 jaar maar niet interessant genoeg om over te schrijven, maar hier is nog iets dat ik heb meegemaakt ton ik 7 was

Vallen is vrij normaal, maar niet als je valt zoals ik viel. Je wilt waarschijnlijk mijn spectaculaire val te horen krijgen: ik was aan het sprinten, zo hard ik kon. Ik zag niet dat er een omhoogstekende steen op mijn route lag. Ik struikelde er zo hard over dat ik en salto en een halve schroef maakte, en alsof het nog niet erg genoeg was, ik landde hard met mijn voorste 2 tanden in de grond. Hard genoeg om 2 grote stukken van mijn tanden af te breken. De pijn was ondraaglijk en ik moest direct naar de tandarts, die mijn tanden herstelde. Maar je ziet nog steeds de afdrukken van mijn tanden in de grond.

Van 7 t.e.m. 8 jaar:

 We waren op vakantie in Frankrijk, en we gingen naar zee. Ik zat wat in de golven.

Juist toen ik mij omdraaide om terug te gaan (ik had geen zin meer) kwam er een ongeveer 3 meter hoge golf die mij bijna 30 meter de zee in trok. Ik was zo hard geschrokken dat ik helemaal verstijfde. Normaal gezien zou ik zonder problemen terug kunnen zwemmen, maar omdat ik verstijfd was lukte dat niet echt. Als er op dat moment geen golven meer waren was ik verdronken. Maar gelukkig spoelde ik veilig aan op het strand.

8 t.e.m. 9 jaar:

Een brandwonde is normaal. Behalve als je een pot met meer als kokend frituur vet over je heen krijgt. Heel mijn lichaam was derde graad verbrand.

 En weer mocht ik naar het ziekenhuis. Na veel behandelingen was mijn huid al veel beter. Maar als je nu mijn huid goed bekijkt zie je nog steeds –op sommige plekken toch- nog steeds kleine, bijna onzichtbare rooie plekjes.

Mijn leven is een pechleven!

 Van 9 t.e.m. 10 jaar:

Ik ging met mijn gezin wandelen in het bos. En het waaide vrij hard. En opeens kwam er zo’n harde windstoot dat er een hele grote tak uit een boom viel. En toevallig ( dus niet) die tak op mijn been. We wisten sowieso dat er iets gebroken was. Dus we gingen naar het ziekenhuis. Zo als we al dachten was er iets gebroken, en meer als 1 iets. Ik had 3 breuken over heel mijn been verdeeld, dus heel mijn been moest in het gips. En dat betekende dus dat ik 8 weken op krukken moest lopen.

Van 10 t.e.m. 11 jaar

Dit jaar ging ik naar een verjaardagsfeestje van een meisje uit mijn klas. Haar sport was paardrijden en dus had ze besloten om te gaan paardrijden voor haar feestje.

Ik zat op een van de hoogste paarden die er was. En uiteraard was het een hengst. Opeens ging hij heel wild op zijn achterpoten staan, en ik werd eraf gekatapulteerd. Van een paar meter hoogte viel ik op mijn arm. Het was niet gebroken, maar was het maar zo. Er zat gewoon een wonde op mijn ellenboog. Op zich niets mis mee, behalve als het ontsteekt en een abces word. Een abces is een opzwelling waar etter in zit , in de meeste gevallen is het niet zo erg en zijn ze niet zo dik. Maar mijn abces was héééééééééééééél dik. Zo vreselijk dik dat ik naar het ziekenhuis moest om het er uit te laten snijden.De operatie duurde op zich niet lang maar het mocht niet genaaid worden.

Elke avond moest ik, het heel diepe gat in mijn arm laten ontsmetten en verzorgen, een paar maanden lang. Dat betekend geen sport meer een paar maanden lang.

11 t.e.m. 12 jaar:

Ook dit jaar gingen we op vakantie naar Frankrijk. Het was daar bijna 40°C in de schaduw. En ik laag daar te zonnen, ik was weer zo slim om dat te doen. Langzaam –eigenlijk weet ik niet eens wanneer het begon- begon ik hoofdpijn te krijgen. En toen begon dat ook met buikpijn. Zo ziek als ik was kwam ik naar binnen. Ik vroeg wat ik zou kunnen hebben. En het antwoord was een zonneslag.

 En het was geen lichte zonneslag. Toen moest ik naar het ziekenhuis voor verdere ingewikkelde behandelingen.

die winter nog:

Ik was een beetje verkouden en ik moest gaan wandelen met school. En het regende, het regende dat het goot. De dag na die wandeling was ik heel zwaar verkouden maar we deden er niet echt iets aan. En dat was zeer dom. Ik kreeg een longontsteking. En geen lichte. Ook nu moest ik naar het ziekenhuis, en het werd alleen waar erger. Ik moest een heel vieze siroop nemen 3 keer per dag. Oh… het was zo vies en het stonk. Het werd wel beter, maar zo, zo traag. En ik kon die siroop niet meer slikken. Uiteindelijk, na een maand was ik weer de oude maar ik proef nog altijd die vieze, oh zo vieze smaak van die siroop. Toch als ik mijn best doe.

Zo dit was deel 1 van My crazy life

Mijn ideeën voor meerdere boeken:

My crazy life deel 2

My crazy family

My crazy friends

Veel geluk, en doe mij zeker niet na. En hopelijk veel leesplezier in mijn volgende notitieboeken.

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!!!