Měkká zem — neznámá zem! Jediný povrch, který dosud znali, byl dlažba, asfalt a cement. Tohle všechno, hlína, země, spadané listí, tráva, větvičky, houby, žížaly, pro ně bylo nové. A všechno to zajímavě a zvláštně vonělo. Nedaleko od nich zurčela říčka. Slyšeli její volání, a protože měli velkou žízeň, šli se k ní napít. Poté, co dopili, zůstal Roger skrčený na břehu. Nos skoro namáčel ve vodě a zíral.

„Co to je v té vodě?“ Zašeptal. Ostatní se také přišli podívat. Sotva zvládli rozeznat, že se ve vodě něco hýbe. V měsíčním svitu byl vidět třpytivý záblesk.   
Roger s křikem zdvihl packu…  
„To bude nejspíš večeře!“

Po večeři se k sobě znovu přitulili a pod keřem usnuli. Ale ještě předtím zvedla nejdřív Thelma, pak Roger, pak James, a nakonec malá Harriet, hlavu, otevřeli očko a chvilku hlídali. Bylo jim jasné, že se octli na mnohem lepším místě, než byla jejich ulička, ale také dobře věděli, že žádné místo není bezpečné, ať už jsi ryba nebo kočka, nebo dokonce kočka s křídly.

„Pamatujete si ty Boty?“ Zasnila se Harriet. Byla trochu buclatá, nejspíš proto, že byla tak malinkatá.   
Její sourozenci začali hubnout a vypadat trochu zanedbaně.   
„Ano,“ prohlásil James. „Jednou mě nějaké honili.“  
„Pamatujete si ty Ruce?“ Zeptal se Roger.   
„Ano,“ odpověděla Thelma. „Jednou mě nějaké zvedali. Když jsem byla ještě kotě.“  
„Co ti udělaly — ty ruce?“ Vyptávala se Harriet.   
„Zmáčkly mě, až to bolelo. A ta osoba s rukama křičela: „Křídla! Křídla! Ono to má křídla!“, Tohle to hloupě pištělo dokola a dokola. A mačkalo mě to.“   
„Co jsi udělala?“   
„Kousla jsem to,“ Chlubila se Thelma.  
„Kousla jsem to a ono mě to pustilo. Potom jsem utekla zpátky pod popelnici za matkou. Ještě jsem neuměla létat.“

„Jednu jsem dneska viděla.“ Řekla Harriet.  
„Co? Ruce? Boty?“ Ptala se Thelma.   
„Lidskou bytnost? Zeptal se Roger.   
„Lidskou bytost? Pravil Roger.   
„Přesně tak,“ odpověděla Harriet. „Ono mě to vidělo taky.“  
„Začalo tě to honit?“  
„Koplo tě to?“  
„Házelo to po tobě něčím?“  
„Ne. Prostě to tam stálo a koukalo, jak létám. A vykulilo to na mě oči, jako to umíme my.