Procházka v dešti

Je letní odpoledne a nebe je plné černých mraků. Z okna pozoruji oblohu v dáli. Vím, že déšť nás dneska nemine. Samozřejmě. Poté, co vyjdu ven z domu, začne pršet. Ale procházet se v letním dešti je nádherné. Těžké, osvěžující kapky mi dopadají na vlasy. Z vlasů se mi tvoří provázky. Začne foukat silnější vítr a já cítím, jak mě deštivé kapky šlehají do obličeje a stékají po tváři. Kapky dopadající na zem mi připomínají pláč někoho smutného. Je to jako jedna velká sprcha zalévající krajinu. Po cestě se tvoří louže a dělají problémy už tak namáhavé chůzi. Všude se táhne smutná nálada. Najednou cítím, jak déšť začne slábnout. Paprsky sluníčka si pomalu protrhávají cestu mezi mraky. Vracím se domů se svěžím pocitem.
Byla to krásná procházka.

 Tereza Štaffová 9 .ročník