**ZLATÁ LIŠČATA NA VÝLETĚ**

Dospat nemohl nikdo. Cesta ubíhala rychle a vesele. Pendolino nás přemístilo už po deváté hodině do našeho hlavního města, které nás přivítalo sluníčkem. První dojmy z jízdy lanovkou na Petřín byly rozpačité. Někdo byl nadšený, někdo měl trochu strach, ale pak se nám otevřel výhled na rozkvetlou Prahu a v tu chvíli se nám všem tajil dech. Byla to nádhera! Výstup na petřínskou rozhlednu některé děti vzdaly hned v přízemí, některé v 1. ochozu a jen ti nejsrdnatější využili možnosti vystoupat až nahoru. Zrcadlový sál byl v rekonstrukci, ale výborná zmrzlina a krásné prostředí parku toto malé zklamání rychle zahnaly. Cesta dolů byla přeci jenom napínavější. Zvláště vyhýbání s druhou kabinou lanovky bylo zajímavé. Z Petřína jsme směřovali na Výstaviště, kde nás čekala výstava Brána do vesmíru. Tady se děti rozprchly a každé z nich si v první hale prohlíželo právě to, co ho zaujalo. A bylo na co se dívat. Ve druhé hale byly slibované simulátory, které si všechny děti vyzkoušely. A kam teď? Teď nás volá ZOO! Přesun autobusem byl pro děti zase změna. Ve 14.00 hod se nás v ZOO ujala příjemná lektorka, která dětem velmi pěkně i názorně přiblížila „Co nosí zvířátka na sobě“. Poté jsme zahájili procházku po ZOO od pavilónu k pavilónu, od výběhu k výběhu. Bylo na co koukat, co zkoumat, co číst, ale hlavně si děti mohly vychutnávat tu atmosféru pohody a radosti z poznávání. Po hodině jsme si šli odpočinout do dětského areálu k dřevěné konstrukci s průlezkami, sítěmi, klouzačkou a tobogánem s názvem BORA – BORA. Tady děti zapomněly na svět kolem nich. Chtěli jsme si tu odpočinout, ale povedl se pravý opak. Děti se vyřádily a tak naše další tempo bylo poněkud zpomalené. Prošli jsme však celou ZOO. Nebylo nám jasné, proč sloni a žirafy byli již v pět hodin zahnáni z výběhů a tak je děti neviděly. Ale rozloučení se ZOO bylo přesto úžasné. Ve své majestátnosti se nám předvedl hroch ve svém bazénu za sklem. Jeho pohyby byly ladné a dokonalé. Kochali se všichni. A hroch si své úžasnosti byl dobře vědom! Děti trochu posmutněly, když jsme se ocitli za branami uzavřené ZOO. Sluníčko pořád hřálo a my se vydali do Mc Donald’s na večeři. V hlasování vyhrály kuřecí nugety a hranolky. Pak si ještě děti koupily nějaké dobrůtky a šťastné jsme je metrem dovezly – já a dvě odvážné maminky – do školy v Hájích. Paní ředitelka PhDr. Mgr. M.Thumsová nám umožnila nocování v této krásné škole. Tady se nás ujali zaměstnanci školy, provedli nás po přízemí a pak nás paní Košťálová ubytovala ve fit centru této školy. Bylo to neskutečné. K dispozici jsme měli luxusní sprchy a toalety a navíc TĚLOCVIČNU!!! Co víc si přát. Naivně jsme se domnívaly, že děti budou záhy unavené. Aby nám to doma věřili, raději jsme si jejich „únavu“ v tělocvičně nafilmovaly. Nicméně ve 21.15h jsme děti začaly ukládat ke spánku. Potom si místo večerníčku vyslechly program na druhý den a pomalu se odebraly do království Hypna. Budíček pošimráním slunečními paprsky dal tušit, že nás čeká opět krásný den. Teplá snídaně zajištěná panem učitelem Mgr. Adamírou byla dalším příjemným prožitkem rána dne 25.4. Pohodička, párečky, čajíček… A pak zase loučení. Pan učitel nám dal na cestu ještě čokoládu. Co dodat. Jako mravenečci, obloženi svými batohy a batůžky jsme nasedli opět do metra a většinu svého nákladu jsme uložili do úschovny na Hlavním nádraží. Odlehčeni jsme jeli na Václavské náměstí, podívat se na sv. Václava na koni. Ten tam ovšem měl společnost. Byly tam mluvící sochy a tak měly děti nečekanou atrakci. Odtud jsme pokračovali do Planetária. Po vystoupení z tramvaje jsme si opět prohlédli Výstaviště a na lavičkách ve Stromovce jsme posvačili. Děti se ještě proběhly v trávě a po uložení všech zavazadel do šaten, natěšené usedly do pohodlných křesel sálu COSMORÁMY, kde s napětím sledovaly příběh Aničky a Nebešťánka. Dojem z hvězdné oblohy, která se klene přímo nad hlavami diváků, je nezapomenutelný. Potom si děti vyzkoušely simulátory a už nás lákalo Muzeum Karla Zemana. Projeli jsme se tramvají, na Pohořelci jsme se vyfotili u soch hvězdářů J. Kepplera a Tycho Braha, Nerudovou uličkou došli až na Malostranské náměstí a pak už jen kousek do muzea. Děti si prohlédly zajímavé exponáty, vyzkoušely si technické kuriozity, zahrály si hru „Cesta do pravěku“ a za odměnu získaly trilobita. Některé děti si ještě zakoupily drobné dárečky a suvenýry na památku a už nedočkavě vyhlížely slíbené pizzy. Byly pravé italské a jezené pod Karlovým mostem chutnaly výborně! A teď už jen projít Karlův most, pokochat se pohledem na Vltavu a známé architektonické památky, včetně Staroměstského náměstí a známým orlojem, dojít na Hlavní nádraží, vyzvednout zavazadla a… A blíží se konec výletu. Už sedíme ve vlaku, relaxujeme a vzpomínáme na vše, co jsme zažili a viděli a slyšeli. Bylo toho tolik! Sluníčko nás doprovází ještě kus cesty, ale pak se počasí zakaboní a doma je skoro nevlídno. Zato jsou tu rodiče a babičky a dědečci a sourozenci! A jak se říká: Všude dobře, doma nejlíp. Ale nejsem si tak úplně jistá, jestli by s námi děti po výletě souhlasily. Nechtělo se jim z vlaku ani vystupovat. Tak zase příště. Za pohodový průběh výletu děkuji mamince Bc. B.Tintěrové a mamince L.Dubjakové.