БИТВА НА КАРТОФЕЛЬНОМ ПОЛЕ

Они вышли на крыльцо.

* Какая сегодня луна? — спросил петух.
* Еще не взошла. В огороде темным-темно, — ответил щенок.
* Это хорошо. Значит, нас тоже не будет видно. Пойдем тихо, как в разведку. Так Ибрагим-бабай говорит. Ну, вперед!

Сначала по ступенькам прогрохотала мельница, затем простуча­ла рукоятка. Они молча пробирались через вскопанные картофельные грядки. Ноша была тяжелой, шли медленно. И все же дом и двор ста­новились ближе и ближе. Петух уже почуял тепло, идущее от нагретых за день стен их дома. Вдруг в разных концах аула раздался первый крик-петухов. Йондозбай бросил мельницу, захлопал крыльями и уже набрал воздуха, чтобы ответить, но вспомнил наставления Ибрагима-бабая и только клекотнул. Нельзя в разведке кричать на весь аул. Из всего оглу­шительного, известного всему аулу «кукареку-у» вырвалось только пер­вое «ку-ка».

И тут впереди вспыхнули два огонька. Вспыхнули так ярко, что их уви­дел даже петух и цыпленок. Два глаза!

Йондозбай так и застыл с раскрытым клювом. Щенок вжался в землю для прыжка. Айбулат бросил рукоятку и, прыгнув вперед, выпятил грудь.

Два глаза подвинулись ближе. Но почему они смотрят откуда-то сверху? Разве Малахай выше Йондозбая? И свет их не хитрый зеленоватый, как у кота, а яркий, желтый и злобный, как у...

— Лиса!!! — ахнули все трое разом.

Думали, их ждет обычная драка, а будет смертельный бой. Раздумывать было некогда.

— Р-р-р, гафф! — зарычал Ялай, и они бросились на лису, даже цы­пленок, который совсем забыл, что его место в засаде.

Лисица Сарыкай (а кто же еще?) легко расшвыряла их. Однако от та­кого дружного натиска немного растерялась. Она-то ждала легкой победы: задушит петуха, заберет мельницу и побежит домой. А тут, выходит, надо повозиться!

— Так, Йондозбай, та-ак... — сладенько протянула Сарыкай, — дав­ненько не виделись!..

А виделись они два года назад. Йондозбай тогда еле удрал, оставив в зубах у лисы половину крыла. Правда, и лиса запомнила, что когти у петуха железные, а клюв — булатный. Вот и сейчас проклятый крикун успел про­царапать ей бок. Щенок тоже цапнул за ногу. Да и цыпленок клюнул прямо в нос. «Возьму их по одному!» — решила она.

— Р-распотрошу! — взвизгнула лиса, нацелившись на петуха.

Но трое защитников снова опередили ее и напали первыми. Лиса за­вертелась, отбиваясь от них. Ей снова досталось: опять бок, опять нога, опять нюх. Но пострадали и три отважных кляшевца. У щенка заплыл левый глаз, теперь он видел только правым. Цыпленок так ударился о землю что лежал на боку без дыхания. Сам петух еле вырвался из пасти лисы, еще немного, и она прокусила бы ему горло. Стало ясно, что в третьей схватке им придется совсем плохо.

* Айбулат, Ялай, бегите! — крикнул петух. — Я удержу лису!
* Нет... — с трудом выговорил цыпленок. — Мы кляшевские, мы не сдаемся...
* Мы — кляшевские! — тявкнул Ялай.
* Очень хорошо! — пропела лисица. — А мы только кляшевских и едим!

Она уже собралась прыгнуть, как вдруг...

Никто не понял, что случилось, только Ялай единственным здоровым глазом успел заметить, как откуда-то сверху, громко шипя, на спину лисице шлепнулось что-то круглое и мохнатое. Лиса взвыла, закружилась, пытаясь стряхнуть это с себя, но... ничего не получилось. Тогда она упала, стала кататься по земле, затем помчалась к старой телеге, чтобы расшибить этого мохнатого и шипящего об старую телегу. Но промахнулась и влетела го­ловой между спиц колеса. Мохнатый наездник, кувыркнувшись, укатился куда-то в темноту. Лиса рванулась, но спицы крепко зажали ей голову. Она отчаянно задергалась, но Ялай с Йондозбаем, набросившись на вертящий­ся зад, принялись кусать и клевать. Клочьями полетела шерсть. Лисица за­вопила так, что во всех дворах залаяли собаки. Рванувшись изо всех сил, она выдернула голову из спиц, взвизгнула: «Мои уши!» — и припустила прочь. Ялай, вцепившись в ободранный хвост, проводил ее до плетня. Ког­да он прибежал обратно, цыпленок сидел на тропинке, а Йондозбай махал крыльями, помогая ему быстрей отдышаться.

И тут, словно возвещая победу, на улице Базарной прокричал чей-то заспавшийся петух.

Так закончилась великая битва на картофельном поле.

Но кто же их таинственный спаситель? Почему не подаст голоса?

Ялай и Йондозбай обошли старую телегу и застыли...