Bir zamanlar Londra’da soyadı Darling olan bir aile yaşarmış. Bu ailenin 3 çocuğu varmış. Michael, John ve en büyük kızları Wendy. Wendy sevgi dolu bir kız olduğu için sürekli kardeşlerine göz kulak olurmuş. Çocukların birde dadıları varmış. Bu dadı büyük bir Newfoundland köpeği olan Nana’ymış.-Keşke **Peter pan** buraya gelse. Peter pan , kaptan kanca, tinkerrr… Ertesi gün akşam anne ve baba Darling partiye gitmeye hazırlanıyordu. -John, Michael, Wendy biz çıkıyoruz. Çocuklar aşağı indi ve anneleri onlara sarıldı. Çocuklar odalarına çekildi ve uykuya daldılar. Çok geçmeden çatıdan aşağı bir ışık düştü. Peter pan ve Tinker bell dönmüştü. Peter pan yavaşça pencereyi açtı ve aceleyle eve girdi. Tinker bell evin dört bir yanında dolaşmaya, eşyaları düşürerek ses yapmaya başladı: -Shhh, ses çıkarma, uyanacaklar. Tinker bell Peter pan’ın gölgesinin gizlendiği çekmeceyi açtı. Peter gölgeyi yakaladı: -Ah seni tekrar bağlayayım. **Peter pan** gölgesini bağlamak için çok uğraştı ama başarılı olamadı: -Kımıldama.. Ancak Wendy çoktan uyanmış, hayretle Peter pan ’e bakıyordu. Peter pan : -Ah hayır… Wendy: -Kimsin sen? Burada ne işin var? Ben Peter pan . Aslında gölgemi bağlamaya çalışıyorum. -Bana ver, ben yaparım. Wendy iğne iplikle gölgeyi dikmeye çalıştı. Wendy gölgeyi dikerken **Peter pan** ona var olmayan ülkeden söz etti. Kayıp çocuklarla orada yaşıyordu. Kayıp çocukların lideriydi. Wendy’e çocukların öykülerini anlattı. Tinker bell bu yakınlaşmayı kıskanmaya başlamıştı. Wendy: -Vay canına, ne kadar macera dolu bir hayat. -Benimle gelmek ister misin? -Olur mu? Kardeşlerimde gelebilir mi? -Hmm, evet, tabiî ki. Çocuklara annelik yapar, onlara masallar anlatabilirsin. -Bitti. Artık gölgen senden kaçamaz. John ve Michael’ı uyandıracağım. -Teşekkür ederim Wendy! Peter minnetinin göstergesi olarak cevizden yapılmış bir kolye verdi. Wendy John ve Michael’ı **Peter pan** ile tanıştırdı. İki kardeşte Peter pan ’i gördüklerine sevinmişti.