Druhý den – neděle

 Ráno jsme se vzbudili docela brzo. Pod okny nás zdravili ovečky béé, béé… Umyli jsme se, oblékli a pospíchali ještě před snídaní do herny zjistit, zda nám neutekla naše dinosauří mláďátka. Byla tam! Ani dinosauří kosti a nářadí od paleontologů z lesa nezmizely. Vše bylo na svém místě. Uf! Po snídani jsme si chvíli tříbili mozek a poté svou šikovnost při hodu kroužkem na cíl. Veškerý čas do oběda jsme trávili na hřišti a v pískovišti, kde jsme vytvářeli různé stavby a zkoušeli dělat dinosauří stopy. U kluků však vyhrál na celé čáře fotbal. Po obědě chvíli klid, potom přijel s pozdravy z domova pošťák-rošťák. Následovala příprava zásob pití, jídla a nářadí na další průzkum nových nalezišť. Jedno jsme objevili kousek od krmelce, plné zkamenělých kostí. Střídali jsme se o kladívka, štětce a měřidla, vyzvedávali jsme si je ve výdejně nářadí u vysokého smrku. Zde jsme si je nechávali dokonce opravovat. Většinu pobytu na novém výzkumném pracovišti jsme dolovali „zkamenělé kosti“ ze země. Někteří dokonce své nálezy zdokumentovali a míry zapsali na záznamové archy. Nakonec jsme ze všech kostí sestavili našeho dinosaura. Je to nově objevený a námi zdokumentovaný druh, který dostal jméno „chvojkosaurus“. O kousek dál jsme získali další dvě velké kosti, které jsme odnesli do mlýna. Celou zpáteční cestu jsme si zpívali novou píseň o příšeře z jezera. Objevili jsme veliký kříž i tajemnou černou vodu uprostřed lesa, ale jezero to nebylo. Jen taková černá díra plná vody. Možná to souvislost s neznámou příšerou má! Nebo nemá? Toť otázka. Cesta byla dlouhá, obdrželi jsme i sladkou odměnu ale i tak nám došly všechny zásoby a před mlýnem nás už trápil dinohlad. Ale zvládli jsme to. Odměnou nám byly buchtičky s krémem. Mňam, mňam. Po večeři jsme uložili všechny nálezy na naši improvizovanou výstavku, která se od včerejšího dne zase rozšířila. Pak už jsme se věnovali jenom hygieně, mlsání a pohádkám a nakonec pohlazení a dobrou noc. Sladké sny plné dinosaurů.