**Мій вихідний день**

Після напруженого навчального тижня вирушаю з батьками у наймальовничіший куточок Харківської області – Коробові Хутори. Вони знаходяться на березі Сіверського Дінця, в кількох кілометрах від міста Готвальда. Ці місця здавна були відомі своєю красою. Ріка тут широка, її береги вкриті багатою рослинністю. Навкруги ліс. Він розкинувся на багато кілометрів вздовж Сіверського Дінця: зліва – шпильковий, з правого боку – листяний. Повітря сповнене ароматом дерев, трав та квітів. У цій місцевості знаходяться овіяні легендами дві гори – Козача та Пташина. Говорять, що колись тут стояли вартові козацького війська, оберігаючи мир і спокій населення. Найкращою оздобою цього мальовничого куточка Харківщини є озера. Тут їх налічується біля трьохсот. Найбільш улюбленим серед відпочиваючих є Біле. Його площа 45 гектарів, а глибина -до семи метрів. Добре, що наш край багатий на такі чудові місця. Після відпочинку наступний навчальний тиждень не здаватиметься мені занадто важким.

Дрібний дощик

Дрібний дощику! Чому ти такий рясний?

Три дні й три ночі ллєш на дахи, які лише блищать і весело посміхаються.

Прохолодний дощику! Навіщо ти кропиш та кропиш річку? Води в ній і так багато.

Набридливий дощику! Ось я візьму, піднімуся на хмару й знайду те велике сито, крізь яке ти сієшся. Я закрию його долонями, зроблю в хмарці віконечно для яскравого сонечка й перекину над землею барвисту веселку. А коли побачу, як матуся йде, то крикну Сонцю:

- Посміхнися промінцями. Бачиш – он моя матуся йде! А ще крикну тобі, неслухняний дощику:

- Сійся-лийся на лани, на зелені килими. А на доріжку, якою ненька йде, не треба.

Ліс взимку

Чудово взимку в лісі! У срібному вбранні стоять дерева. Повітря сповнене запахом хвої. На лісовій стежинці залишив свої сліди заєць-біляк. А ось і він принишк під голим кущиком калини. Його розкішна шубка ніби змагається із сніговою красою. Що виблискує яскравіше?

Крізь гілля дерев, що рясно вкрите інеєм, кидає своє грайливе проміння сонечко. Під променями сніг виблискує різними барвами.

Від цієї краси так гарно на душі!

Лісові друзі

Крокую лісовою стежкою, милуючись незвичайністю природи. Ось стоять столітні велетні дуби, розкинули своє лапате розложисте гілля. Вітер-пустун перебирає листя, утворюючи хвилеподібний шум.

Навкруги виструнчилися нарядні берізки, похитують довгими косами, наче запрошують до розмови про свою білостовбурову красу.

Дикі кислиці та груші пропонують відвідати виплекані сонечком щедрі плоди. А ондечки виграють густим багрянцем китиці горобини. Дізнайся-но, чи будуть люті морози цієї зими!

Тріпоче безперестанку полохлива осика неспокійним листям; візерунчасті ясени та розлогі клени ведуть між собою спокійну розмову.Чудово влітку в лісі! Якими пахощами сповнене повітря! Дихаєш – і не надихаєшся. Не намилуєшся красою лісових дерев.