Sedmý den – pátek

Dneska jsme se vzbudili, sluníčko svítilo a my věděli, že dnes si naposledy budeme hrát ve mlýně na hřišti, v písku i v okolním lese. Po snídani jsme si ještě znovu vyprávěli, co jsme včera viděli – jezero, příšeru, ale i svítící vejce. Ze sádrových odlitků jsme se pokusili sestavit dinosaura. Povedlo se, ale v žádné encyklopedii jsme ho nenašli. Určitě je to tedy nový druh, po Chvojkosaurovi již druhý námi objevený. Pojmenovali jsme ho Chvojkorexík mlýnský. Zkoušeli jsme ještě kreslit ostatní dinosaury, příšeru i vejce a pak jsme vyběhli ze mlýna. Pani správcová kropila všechny trávníky, a proto nám otevřela doopravdické sportovní hřiště. Odehrál se tam nejen fotbalový zápas, ale i velká vybíjená. Někteří si naposledy hráli na pískovišti. Průběžně jsme se fotografovali společně s kamarády, se kterými jsme celý týden sdíleli jeden pokoj. Ozdobili jsme se dinosauřími kůžemi a sauřími jmenovkami. Před obědem jsme hledali místo, trochu ve stínu, na společné fotografování. Pod stromy, odkud nás včera pozorovala příšera, ležela v trávě zmrzlá vajíčka. Každý si jedno vzal, hlídal si ho a zahříval tak dlouho, až se mu vylíhl malý dinosaurus. Byl mezi nimi např. velociraptor (tzn. rychlý zloděj), triceraptos (třírohá tvář), stegosaurus (střechovitý ještěr), brachiosaurus (ramenatý ještěr), maisaura (dobrá matka), pterosaurus (létající ještěr) i tyranosaurus (královský ještěr). Včera to byly tedy dinovejce a ne vejce, plné malých příšerek, jak jsme si původně mysleli. To znamená, že příšera je vlastně další, pro lidstvo zatím neznámý druh dinosaura, který jsme pojmenovali Příšerosaurus. Po obědě jsme se ještě šli rozloučit s lesem, zkontrolovat kostru Chvojkosaura a zamávat beránkům i kozám, pozdravit mravence. Poslední lesní překvapení bylo setkání se srnečkem. Chtěli jsme si ho pohladit, ale víme, že se to nesmí. Utíkal na třesoucích se nožkách za námi a my raději obešli půl lesa, abychom se ho nedotkli. Potom by ho maminka nechtěla, bála by se našeho lidského pachu. Po návratu nás čekalo už jen balení, úklid a loučení s celým mlýnem. Naposled jsme si procvičili naši písničku, kterou Vám zítra zazpíváme. Večer jsme si vyprávěli, co se komu nejvíc líbilo. Byli to hlavně čerstvě vylíhlí dinosauříci, ale i dinosauři s mašlemi, odlitky kostí z lesa, hry na hřišti, návštěva příšery a jezero s lekníny. A heslo PALEONTOLOGICKÝ VÝZKUM umíme všichni. A tak zítra už jen zavoláme: „Ahoj mlýne, lese, hřiště, jezero a hlavně dinosauři a příšero. AHÓÓÓJ!!!“