Román z léta

1

„To je fakt šílenost, co všechno lidi nevyhodí do moře,” povzdechl si John a hned nato zalitoval banálnosti své poznámky. Nicméně kam až oko dohlédlo, pokrývaly pláž zbytky kanystrů, zrezivělých plechovek od sprejů, kusy pneumatik ztvrdlé solí na kámen a zbytky rybářských sítí, a tvořili tak ponurý pás táhnoucí se rovnoběžně se břehem. Sehnul se, aby s povzdechem sebral lahvičku od opalovacího oleje a snažil se představit si tváře těch, nejspíš místních vodáků nebo rybářů, kteří se zcela bezostyšně a beztrestně zbavují svých odpadků jejich hozením přes palubu a přitom si moc uvědomují, co dělají.

začátek velmi pěkný