**(str. 3)**

Paní Jane Mourková netušila, proč všechny její čtyři děti měly křídla.

“Asi byl jejich otec hodně přelétavý,” zachechtal se její soused a dál se plížil kolem popelnice.

„Možná mají křídla, protože jsem před jejich narozením snila o tom, že odsud jednoho dne odletím,“ uvažovala paní Jane Mourková. „Thelmo, máš umazaný obličej, umyj se. Rogere, nebij Jamese. Harriet, když vrníš, musíš přivřít oči a hníst mě předními packami – ano, tak je to správně. Jak vám dnes chutná mléko, děti?“

**(str. 10-11)**

Jak Thelma, Roger, James a Harriet letěli dál, sledovali, jak s každou mílí míjí další a další střechy a ulice města.

Vtom se k nim připojil holub. Letěl po jejich boku a nervózně po nich pokukoval svým malým, kulatým, červeným očkem. „Co jste vlastně za ptáky?“ Zeptal se nakonec.

„Holubi stěhovaví,“ odsekl James.

Harriet mňoukala smíchy.

Holub se zarazil, podíval se na ni, honem se otočil a ulítl velkým, rychlým obloukem.

„Taky bych chtěl umět tak létat,“ řekl Roger.

„Holubi jsou fakt hloupí,“ zamumlal si James pod vousky.

„Bolí mě křídla,“ postěžoval si Roger a Thelma přitakala, „mě taky. Přistaňme někde a odpočiňme si.“

Malá Harriet už mířila ke kostelní věžičce poblíž.

Drželi se řezby na kostelní střeše a pili vodu z okapu.