Kateřina Remundová

Nejenom, že má svěží pleť a čokoládové oči, má taky dvě krásné děti, které se jí zaplétají do její hřívy, Marysa, psychoterapeutka moje. Děti, které přivedla na svět, na fotce, kde se usmívá muž, kterého měla, ale už nemá, kterého musela ztratit mezi vším tím papírováním nebo mezi sezeními, anebo ztratil on ji, když miloval jinde, jak to tak v lepších rodinách bývá. Ovšem to, co Marysa Schencková pozoruje v mé tváři, ji poslouží k tomu, aby své děti milovala ještě víc, aby je milovala hluboce a navždy, a to já jí přeju ve jménu přátelství. To totiž nejsou žádné prázdné řeči, hluboká a věčná láska a já bych byl aspoň k něčemu dobrej a vnuknul bych něco většího, než jsem já, někomu staršímu, než jsem já. To by pro mě byla medaile za statečnost přišpendlená na mé husí kůži. To není nejhorší na týpka, kterej je teď neplodnej kvůli dusíkatým yperitům a cyklofosfamidům, který se řadí mezi chemoterapeutika, a který degustuju po tabletách v dávce padesáti miligramů.

Podívejte se ještě (hlasitým čtením) na rytmizaci textu – s navrhovanými vynechávkami a změnou FPV

K „inspirer“ : ale pokud přeložíme jako „vyvolal v ní“, nese to větší význam

Poznámky v pořádku, ještě by bylo dobré je strukturovat

Velmi pěkné, B