**Твір на тему дощ**

Весна — найкрасивіша пора року. Природа прокинулася від зимової сплячки та все навколо позеленіло. Дощу давно не було. Листя дерев жадібно розкрили свої гирла в очікуванні цілющої вологи.

І ось нарешті над землею розкотисто пролунав перший весняний грім. З великої чорної хмари полив густий дощ. Важкі краплі залопотіли по дахах, по деревах. По землі побігли веселі струмочки. Усе довкола вмилося благодатною дощовою водою.

Але невдовзі дощ несподівано вщух. Посміхнулося сонце з-за хмар. З листочків дерев потекли прозорі краплі, падаючи на землю. Ласкаво подув легенький вітерець. Небо стало не сірим, а біло-блакитним.

Цікаво спостерігати за хмаринками, що повільно рухаються по небу. Одна за формою нагадує котика, інша — їжачка, третя на людину схожа.

Блищать, переливаються краплинки на сонці, немов кришталеві. Дивлячись в них, можна навіть побачити веселку! Це так гарно!

Але всієї краси вмитою дощем природи не побачиш з вікна. Адже так приємно дивитися, як все навколо виблискує чистотою. Тому я швидко зробив всі уроки та попросив маму відпустити мене на вулицю. Коли вона дозволила, покликав друзів і пішов гуляти.