*Додаток №11*

**ТУМАН**

У Тарасика вдома чекали з відря­дження тата. А він раптом подзвонив з аеропорту і сказав, що не може вилетіти,— погода нельотна.

— Ще б пак! — зітхнув дідусь, по­клавши трубку й дивлячись у вікно. — Такий туман! Зараз тисячі людей сидять в аеропортах, чекають чистого неба. Ну добре, хоч не летять у ту­мані. А ти уяви, як важко зараз маши­ністам поїздів, водіям автобусів чи автомобілів, яких туман застав у до­розі.

Тарас вийшов на балкон, глянув: ой-ой, нічого не видно, ні землі, ні неба, ні вулиці—лише біла імла. Простягнеш руку, а пальців уже не видно. Погравшись трохи з туманом, Тарас вернувся до кімнати й побачив, що рука в нього холодна і мокра.

— Щось я не розумію,— сказав хлопчик. — Туман — це сніг чи дощ?

— Туман — це хмара,— відповів дідусь. — Тільки створилася вона не на небі, а на землі. Пам'ятаєш, поза­вчора було дуже холодно. А потім сюди посунув циклон з Атлантики. Приніс велику масу теплого вологого повітря. У нашому холоді водяна пара знову стала дрібними водяними крапельками. Тобто утворилася найзвичайнісінька хмара, тільки на­земна.

— То що, вона завжди тут висі­тиме? — злякався Тарас.

— Чому завжди? — заспокоїв ді­дусь. — Зрештою сонце її подужає.

І правда — після обіду туман почав танути, відкрилася блакить неба, з нього всміхнулося сонце. І прилетів тато...



