КТО ЭТО?

Ялай на всякий случай заглянул под подушку. Тоже пусто. Отчаянный лай разнесся по улице Черче. Никто не удивился, все и так знали, что наш щенок лает громче всех в ауле. Встревожились только Йондозбай с Айбулатом. Они тут же примчались к старой бане.

* Кыстыбый... — еле выговорил Ялай, — нашу мельницу... украл!
* Кто—кто? Куда-куда? — запаниковал петух.
* Не знаю. Нет мельницы! И Кыстыбыя нет!

— Это Башкисэр!— подпрыгнул на месте Айбулат. — Я же тебе го­ворил!

* Забыл! — понурился щенок. — Он назвался Кыстыбыем.
* Кто это — Башкисэр? — спросил петух.

Айбулат рассказал, как отбил атаку страшного и грозного разбойника, а Ялай про то, как этот Башкисэр притворился кыстыбыем и обманул его.

«Откуда же такой разбойник?» — задумался петух. Никогда прежде о таком и не слышали.

Ялай побежал за угол и принес в зубах старый малахай. Это он назвал­ся Кыстыбыем. Затем обнюхал ее. Шапка пахла... кем же?

Тут и цыпленок Айбулат побежал на место своего сражения с Башкисэром, поискал в траве и принес находку в клюве. Это была шерстинка. Длинная, рыжая, как у.... кого же?

А петух подумал про отвратительные вопли, которые чуть не застави­ли его прокукарекать полдень раньше времени. Явно измененным голосом кричал... кто же?

* Лиса! — воскликнули все трое.
* Остается одно: взять у Ибрагима-бабая ружье и открыть охоту на лису! — сказал петух.
* Ура, на охоту! — обрадовался щенок. Он уже забыл, что прохлопал мельницу.
* Ты на охоту не пойдешь, ты еще пост не сдал, — сказал Айбулат.
* Да, а где дядя Малахай? — вспомнил Ялай. — Почему на пост не заступает? Всегда так, а потом собаки виноваты, — проворчал он.