Země byla měkká – a zvláštní! Nikdy předtím neviděli zemi bez dláždění, asfaltu a cementu. A tady byly samé nové věci – prach, hlína, spadané listí, tráva, výhonky, houby, červi. Všechno to vonělo náramně zajímavě. Nedaleko uslyšeli zpívat potůček a vydali se napít, protože už měli pořádnou žízeň. Když se napili, zůstal Roger stát na břehu, nakláněl se, div si nenamočil čumáček a zíral do vody.

„Co je to tam?“ zašeptal.

Ostatní se přišli také podívat. Zahlédli jen pohyb, ve vodě se něco mihlo a stříbrně zatřpytilo v měsíčním světle. Roger vymrštil tlapku…

„Myslím, že to je večeře,“ prohlásil.

Po večeři si všichni zalezli pod keř a schoulení do klubíčka zase usnuli. Co chvíli ale někdo – nejdřív Thelma, potom Roger, pak James a nakonec malá Harriet –zvedl hlavu, otevřel jedno oko a chvilku držel stráž a poslouchal. Věděli, že místo, na které přišli, je mnohem lepší než jejich ulice. Věděli však také to, že každé místo je nebezpečné, ať už jste ryba, kočka nebo třeba i kočka s křídly.

„Vzpomínáte si na Boty?“ zeptala se Harriet zasněně. Vypadala buclatá, možná proto, že byla tak malá. Její sestra a bráškové byli teď hubenější a působili zanedbaně.

„Ano,“ řekl James. „Jednou mě nějaké honily.“

„A vzpomínáte si na Ruce?“ zeptal se Roger.

„Ano,“ řekla Thelma. „Jedny mě jednou zvedly ze země, když jsem byla ještě kotě.“

„A co udělaly pak?“ ptala se Harriet.

„Hrozně mě mačkaly. A to, co k nim patřilo, volalo: ‚Křídla! Křídla! Má křídla!‘ Vykřikovalo to tím svým divným hlasem pořád dokola. A pořád mě to mačkalo.“

„Co jsi dělala ty?“

„Kousla jsem to,“ řekla Thelma hrdě. „Kousla jsem to, ono mě to pustilo a já běžela zpátky pod kontejner k mamince. To jsem ještě neuměla létat.“

„Dnes jsem jedno viděla,“ řekla Harriet.

„Co? Ruce? Boty?“ zeptala se Thelma.

„Lidské tvoření?“ vyzvídal James.

„Lidské stvoření?“ opravil ho Roger.

„Ano,“ odpověděla Harriet. „A ono mě taky vidělo.“

„Honilo tě?“

„Kopalo tě?“

„Házelo po tobě něčím?“

„Ne. Jenom tam tak stálo a dívalo se, jak letím. A rozsvítily se mu oči, skoro jako nám.“