ПОДОРОЖ КРАПЛИНКИ

 Був звичайний літній сонячний ранок. Раптом небо затягнули хмари, почав іти дощ. Аж ось впала остання краплинка. Вона відчула, що не розбилася об землю, як інші. Краплинка покотилася лісовою стежкою. Раптом на дорозі з’явилася білочка.

* Хто ти? – запитала краплинка.
* Я білочка, – відповіла вона. – Була біля річки.
* А я краплинка. А що таке річка?
* Це великий бурхливий потік води.
* А я теж вода!

І краплинка покотилася лугом, зустріла вовка.

* Ти теж був біля річки?
* Так.
* А які ще є річки?
* Дніпро, Десна, Прут і багато інших. Крім річок, є озера, моря, океани.
* А я й не знала!

Краплинка полинула далі, останньою їй зустрілася лисичка.

* Звідки ти йдеш?
* Від річки.
* Розкажи мені ще щось про воду.
* Добре. Воді завдячує світ рослин і тварин. Для багатьох тварин вода є домівкою. Вона переважає у складі тіла людини.
* Як цікаво! Бувай!

Краплинка сказала собі: «Скільки нового дізналася про свою матінку. Я щаслива, що походжу з такого славетного роду».

Несподівано на небі з’явилося сонечко. Воно торкнулося лагідним промінчиком до краплинки. Вона відчула, що стає невагомою, відривається від землі, піднімається високо вгору… Так розпочалася наступна пригода маленької краплинки.

 Щурик Мар’яна, 6 кл.