## Shad:bookstation

## (ひ)




## Shad:bookstation




 بود بر ايشان مى كفت.

## Shad:bookstation








## Shad:bookstation




 كمكهاى اوليه، از آن استفاده مى كردند. ") , اهنماى كروه با عصبانيت به هانى نكَاه كرد.

## Shad:bookstation



در قسمت بعدى، راهنما كفت: ("توجه كنيد! اين، يكى لو كوموتيو است كه در قرن

> نوز دهم ساخته شده است."

بلند مى شود."

راهنما، كروه رابه تماشاى قسمت ديگَرى از موزه برد.

## Shad:bookstation



در اين قسهت، هانى يكى سطل أشغال بزر گى ديد. به طرف آن رفت و با صداى بلند كفت: (الطفاً





## Shad:bookstation



برداشت. أن را بُرد و در جاى اصلى اش اش يعنى قسهـت
دايناسور ها كذاشت.

## Shad:bookstation



 تاريخ رسيدهام!!"

## Shad:bookstation



بعد با احتياط از سطل بيرون آمد. به دور و برش نگًاه كرد. هيجّ كس آنجا نبود، به جز دايناسور هاى غول پييكر!

## Shad:bookstation



هانى خيلى تر سيده بود. ناكَهان احساس كرد كه يكى از دايناسور ها تكان
 وحشتناكى غُريّي.
هانى جيغ كشيد و كفت: (امن مى خواهم به خانه بركَردم!) و به طرف ماشين زمان دويد.

## Shad:bookstation



اما قبل از آن كه به داخل ماشين زمان بيرد، صداى آشنايى شنيد: (خانمها، آقايان! بها جالبترين و با بارزشترين قسمت موزه خوش آمديد! اينجا نمايشگاه دايناسورهاست.) هانى فر ياد زد: (اكمك! ... كمك! ! ...) و به طرف جمعيت دويد. او التماس مى كرد: (اكمكم كنيد! نجاتم دهيد! دايناسورها مى خواهند مرابگَيرند.") و بعد يكدفعه ساكت شد. با تعجب به باز ديد كنتدهها


## Shad:bookstation



راهنماى موزه با خنده كفت: (ماشين زمان كجا بود دختر جان! اين دايناسور ها كه واقعى نيستند! أنها ,ا اساختهاند.
 از خجالت سرش را ایايين انداخت.

