В огромном Космосе, на маленькой планете Земля, жила кро-о-охотная Улитка. С виду она ничем не отличалась от своих братьев и сестёр, но внутри, в раковине, украшенной разными безделушками, Улитка часто размышляла, затаившись от всех. И вот однажды к ней пришла Великая Идея. Ей вдруг захотелось летать и видеть мир, как его видит птица. Так сильно захотелось, будто от этого зависела её жизнь, словно она больше не сможет вдохнуть, если не унесётся в небо. Мечта была такой огромной, что даже придавливала её к земле. Вскоре Улитка открыла глаза, выбралась из своей скорлупки и, увидев огненно-белое солнце, и нежные, мягкие облака, поняла, что никуда не денется, и - будь что будет. Собравшись с духом, она двинулась в путь, смело преодолевая метр за метром, камушек за камушком, стебель за стеблем.

Конечно, двигалась она медленно, а потому только к вечеру оказалась на опушке леса и замерла, прислушиваясь к таинственным звукам. Вдруг рядом раздался шум, и топот, и пыхтение – Ёж пробирался домой сквозь жёсткие заросли голубики. «Привет!» -- воскликнула Улитка. «Уф!» -- подпрыгнул Ёж, он был слегка близорук и не сразу различил в траве свою собеседницу. «Это ты? Что тебе нужно в лесу?» -- с интересом спросил он, шумно потягивая воздух. -- «Тебя, наверное, привело важное дело, тут столько опасностей». «Я хочу парить там, высоко-высоко…» -- ответила путешественница и вытянула свои рожки, указывая вверх. Ёж осторожно посмотрел в небо и пробормотал: «Как по мне, на земле куда надёжнее», - и, потоптавшись на месте, побрёл дальше, вздыхая громче и печальнее прежнего. Улитка ничего не поняла.

Скоро наступила ночь, лес заснул, и пробудились разные животные, так легко сливавшиеся с серыми контурами деревьев, что их невозможно было рассмотреть и только редкие шорохи выдавали их присутствие. Маленькому дневному существу, такому как улитка, нечего делать в такой темноте, она спряталась под куст земляники и быстро заснула.

Разбудило её цокающее причмокивание неподалёку. Она потихоньку высунула голову и облегчённо вздохнула: напротив неё висела гусеница, которая только что откусила большой кусок листа и теперь с удовольствием его пережёвывала. Улитке сразу захотелось есть, но она слишком хорошо знала правила вежливости.

-- Доброе утро – поздоровалась она.

-- Как тебя зовут? – весело спросила Гусеница.

Улитка на мгновение задумалась и сказала:

-- Улитка, а тебя?

-- А меня никак не зовут, если хочешь знать. Мы, бабочки, -- она значительно покачалась из стороны в сторону, -- выбираем себе имена, только после Великого Перерождения.

Гусеница полюбовалась произведённым эффектом и продолжила:

-- Ты, видимо, не местная, меня-то здесь каждый червяк знает. Что ты здесь делаешь? - она была чрезвычайно любопытной особой.

-- Я хочу увидеть мир с высоты птичьего полёта, -- пролепетала Улитка. – Добрая бабочка, расскажи мне, как отрастить крылья.

-- Прежде всего, тебе нужно забраться повыше на дерево, потом превратиться в куколку и подождать…

Улитка громко пискнула от радости, так что Гусеница от неожиданности свалилась, а наша мечтательница, не медля ни минуты, поползла к ближайшему дереву.

Она забиралась долго-долго… очень долго, слишком долго. Вскарабкавшись на предпоследнюю ветку, путешественница остановилась перевести дух. Едва подняв голову, она увидела дятла. Улитка никогда не встречала прежде таких важных джентльменов. А дятел, безусловно, был очень важным – он так увлечённо стучал, не замечая вокруг себя ничего, что Улитке стало неловко. Она сделала книксен и откашлялась, но на нее обратили внимания.

-- Я собираюсь вырастить крылья, сэр! – сказала путешественница громко, однако, не выходя за рамки приличия.

Дятел не отреагировал.

-- И ещё – закричала она теперь уже изо всех сил – Я ХОЧУ УВИДЕТЬ ВСЮ ЗЕМЛЮ СВЕРХУ!!!

Дятел резко повернулся к ней и обратил на неё взор, полный негодования, Улитка снова стала крооохотной, даже меньше, чем была, и догадалась, что зря отвлекла его. Тут Дятел повернул голову набок и посмотрел на неё как-то слишком внимательно, Улитка даже испугалась за свою жизнь. Но тут он сменил гнев на милость, вернувшись к своему делу.

Улитка поспешила убраться. Ей не понравился этот грубый тип.

«Почему он мне не ответил?..» -- размышляла она, пробираясь всё выше и выше.

Внезапно под ней что-то хрустнуло. Улитка не заметила, как оказалась на самой верхушке дерева и теперь летела вниз на первом пожелтевшем листе.

«Кажется, я скоро упаду, совсем упаду» -- мысли неслись, как ветер, - «Ой-ой-ой, это не хорошо»…

Она несмело посмотрела через край листа и замерла от восторга, позабыв обо всём.

Она всё летела и летела, кружилась и мечтая, пока не опустилась на что-то мягкое.

-- Ты держишься? – спросил Голубь.

Улитка не могла ответить, у неё перехватило дыхание, она сидела в мягких белоснежных перьях, и ей никогда не было так уютно. Она улыбалась и так жалела теперь всех своих друзей, ей очень хотелось, чтобы они тоже видели эту красоту, особенно жалела Ёжика. Улитка, не отрываясь, смотрела вниз, и сердце её наполнялось чем-то невесомым и очень тяжёлым одновременно. А там, там, где мы живём, неслись синие-синие реки, блестели озёра и волновались необъятные леса, облака бросали тень на поля, мягко меняя свои очертания, цветные горы тянулись ввысь…

-- Я всегда мечтала увидеть мир, -- прошептала Улитка.

-- Я покажу тебе всё, что ты хочешь, – нежно проворковал Голубь.