Іще кілька днів – і літо... Таке соковите, пахнюче, налите червоними вишнями, стиглими соняшниками та колосками пшениці, повними гронами винограду, запашними яблуками, солодкими грушами та сливами. Воно таке: поросле густою травою, переплетене гілками дерев, оприскане теплими дощами, зігріте цілоденним сонцем, таке приторно солодке на запах, солоновате від бризків моря, голосне від співу птахів, засліплююче зоряним сяйвом, трішки холодне на дотик ночами та пекуче в обідній час... Літо гамірне від дитячого сміху, ранкових кукурікань півнів, шумних трас, переповнених машинами, які їдуть у бік моря, від криків чайок, від оглушуючого дзижчання цвіркунів та співу зірок по ночах... Ця пора року завжди сповнена щасливим моментами, цікавими подіями, незабутніми пригодами і її смаку та запаху не можливо забути і ні з чим не переплутати. Від літа з'являється якась терпкість на язиці, якої ще важко позбутися в перші тижні осені.