Pavouk

Ahoj všichni! Bydlím sama a musím říct, že se mi to fakt líbí. Mám svůj klid, vše mám pro sebe, nemusím se s nikým dělit. Ale bydlet sám může být někdy pěkně nebezpečné. Jako příklad vám teď povím, co se mi stalo včera. V bytě jsem měla pavouka! Byl opravdu obrovský. No dobře, zas tak obrovský nebyl, byl menší, ale byl strašně chlupatý! Brrr! Je mi to proti srsti, bojím se. Normálně mi pavouci nevadí, třeba v koupelně nebo v kuchyni, to je úplně v pohodě. Ráda si s ním i pokecám „Ahoj pavouku!“ Taky je to můj pomocník. Ale ten pavouk, o kterém já dnes mluvím, byl blízko mojí postele. Opravdu hodně blízko. Byl přímo na mém polštáři! Brrr. Vůbec jsem nemohla usnout. Přemýšlela jsem, co dělat. Samozřejmě by bylo nejjednodušší ho zabít, ale to jsem nechtěla. Vždyť je to jen nevinné zvířátko, může žít, tak proč bych ho zabíjela? Ale musím ho dát pryč, vyhodím ho ven z okna. Vzala jsem si tedy do jedné ruky papír a do druhé hrníček. Říkala jsem si: „Nabrat pavouka do hrníčku a vyhodit ho ven bude přece jednoduché!“ Sebrala jsem veškerou odvahu a blížila se k posteli. Připravuji se a hrníček všemožně šteluji, přemýšlím, jak pavouka chytit. Jenže po pěti minutách přípravy jsem to vzdala, protože se fakt moc bojím. Proč se vlastně bojím, vždyť o nic nejde ne? Přemýšlela jsem, co teď. A v tu ránu jsem dostala nápad! Dám si pivo! Nalila jsem si tedy pivo do sklenice a z plna hrdla se napila. Cítila jsem se již mnohem lépe. Sklenici jsem odložila a pokus číslo dva mohl začít. Cítila jsem totiž, že teď to už určitě zvládnu, že jsem odvážnější. Opět jsem se dlouho připravovala, všemožně štelovala, abych pavouka chytila co nejlépe. Jenže jsem takto stála už deset minut! A stejně jsem to nezvládla… Pořád jsem se bála. Ale čeho přesně? Že mě kousne do obličeje? Nee, to nee, toho jsem se nebála. Bála jsem se, že ucítím, jak po mně leze. Brrr! Tahle představa mě opravdu děsí.