Šestý den – čtvrtek

Po včerejším deštivém dni jsme se probudili do zamračeného dne. Déšť však nepadal a to bylo velmi slibné. K snídani bylo pečivo a kromě obvyklého mazání i vajíčková pomazánka. A ta byla důležitá, neboť dnešní den proběhne ve znamení dinovajec. Jaká uvidíme nebo najdeme, to je překvapení pro všechny. Nejdřív jsme procvičili píseň, to něco uslyšíte. Když nepršelo, utíkali jsme na pískoviště. Z vlhkého písku se stavělo jedna báseň, hrady, silnice i tunely. Potom přišla na řadu vybijená. Po sportovním výkonu jsme odpočívali, jedli, pili, hodovali a zatím nám do vytyčeného hřiště přiběhly krásné, barevné dinomámy a okolo nich se povalovala nejméně stovka dinovajec. Určitě je z hnízd vyházela příšera. Pomohli jsme dinomaminkám roztřídit vejce podle ornamentu na jejich tělech. Bylo jich doopravdy hodně. Ale úspěch se dostavil. Všechna dinovejce našla svoje dinomaminky. Po obědě přijel pošťák-rošťák a pak jsme se připravili na výlet k dalšímu jezeru. Cesta byla označena modrými kolečky (jezero je asi modré), ale pořád jsme měli pocit, že nás někdo sleduje. Paleontologové, dinosauři, nebo snad příšera? Během putování jsme měli několik svačinových zastávek, pozorovali jsme velká mraveniště, sledovali veverku, zjistili jsme, jak se máme chovat v přírodní rezervaci. Nejprve jsme našli malé jezero s kuňkajícími žábami, ale o kousek dál nás čekalo velké překvapení. Lesní jezero plné kvetoucích leknínů, lemované žlutými irisy a na druhém konci pluli dvě labutě. No tady snad žádná příšera nežije. Ale možná sem chodí dinosauři na večeři, protože tu roste i přeslička. Ale hodin přibývalo, nám už nezbývalo mnoho dinočasu, tak jsme zpáteční cestu provedli zrychleným přesunem. I tak jsme objevili další čtyři odlitky kostí od paleontologů a skořápky dinovajec. Po návratu jsme ve mlýně uviděli pod stromy něco podobného hledané příšeře. My jsme u jezera a ona ve mlýně. Nechápem, divná náhoda, co to je! Utíkali jsme na večeři a pak jsme se dozvěděli, co to vlastně znamená. Příšera je doopravdy ve mlýně, přímo v budově a kdo řekne správně heslo, tomu ukáže tajemství. Sestoupili jsme do „botárny“ a pronesli srozumitelně heslo „PALEONTOLOGICKÝ VÝZKUM“. Odměnou nám byl nejen pohled na příšeru, ale i na hnízdo plné svítících, slizkých vajec. No ty byly. Škoda, že jsme si je nemohli odnést. No uvidíme. Někteří svůj zážitek okamžitě zdokumentovali. Spát jsme odcházeli plni zážitků a vyprávěli jsme si je ještě dlouho po tom, co jsme si popřáli dobrou noc. Ale i tak snad bude klidná.