**Петушиная мельница**

КУДА УЛЕТАЮТ ОДУВАНЧИКИ?

Была та чудесная пора, когда в тени одуванчики еще желтые, а там, где солнце пригрело, они уже белые, пушистые, подует ветер — и лег­кий одуванчиковый пух разлетается над зеленой травой. А вот кое-где два одуванчика — желтый и белый — стоят рядом, и белый (он ведь старше) рассказывает дружку, еще желтому и несмышленому, как он скоро отправится в далекое путешествие, нужно только дождаться хо­рошего попутного ветра. И впрямь случается — пронесется порыв ве­тра, и к большому удивлению желтоголового одуванчика его старший друг, который только что рассказывал про будущее путешествие, вдруг исчезает. Выходит, он, дела не откладывая, уже отправился в дальнее странствие.

Вот и цыпленок Айбулат в день, когда исполнилась ровно неделя со дня его рождения, решил узнать, куда же улетают одуванчики.

Он приглядел один белый одуванчик и вместе с ним стал ждать попут­ного ветра. Налетел ветер и понес перышки одуванчика. Айбулат помчался следом...

Наступил вечер, и к петуху Йондозбаю прибежала пеструшка Суарбике. Он долго не мог понять ее кудахтанья, наконец, с трудом разобрал: уже темнеет, а один ее цыпленок куда-то пропал!

* Куда пропал? — спросил Йондозбай.
* Куда, куда! — запричитала Суарбике. — Не знаю куда! Он стихи сочиняет.
* Стихи сочиняет... — задумался Йондозбай. — Дело непростое. Вот мы ходим, зернышко, червячка в траве ищем. А поэты ищут рифму. Где он ищет?
* Йондозбай-агай! Откуда я знаю? Беги! Не стой! На тебя последняя надежда! — снова запричитала Суарбике.
* Так-так-так! Лиса! Коршун! — забормотал петух. Он глянул в небо, коршуна там не было. Значит, лиса?

И петух помчался в дальний конец огорода. Говорили, там порою шныряет лиса. Однако ни лисы, ни цыпленка там не оказалось. Два воро­бья, сидевшие на плетне, сообщили, что тут никого и не было. И только тогда Йондозбай заметил, что уже темно и у него, как у всех кур и петухов, началась куриная слепота. Как же теперь попасть в родной курятник? Он забегал вдоль плетня, в поисках лаза:

— Иди сюда, егет с улицы Серсе! — услышал он.

По голосу петух узнал летучую мышь Ярканат. С некоторых пор те­тушка Ярканат решила, что теперь она самая старая жительница нашего аула, и потому все остальные кляшевцы (кроме людей, конечно) для нее только «егет» или «сношенька». Йондозбай уже давно не был молодым егетом, но тут же побежал на голос.

— Заблудился? — спросила Ярканат.

— Куда? Где? Заблудился! Я! — залопотал петух.

Надо сказать, что у нашего петуха каждые пять минут случалась не­большая паника. Характер такой. Он немного побегал туда-сюда и спокой­но рассказал, как все произошло.

— Цыпленок уже вернулся, — сказала Ярканат. — Не слышал разве, как Суарбике его встречала?

Ярканат не торопилась. Вот сгустятся сумерки еще немного, и можно лететь на охоту, а пока с удовольствием поговорит. Хотя и назвала она со­лидного уже петуха егетом, но относилась к нему с уважением. Во время ночной охоты она всегда послушивала: вот первые петухи, вот вторые, а вот и третьи, пора возвращаться. И самый громкий, самый боевой среди ночной переклички — голос петуха Йондозбая. Она гордилась, что они живут в одном хозяйстве: она с подругой совой Ябалак в старой бане, а он в курятнике неподалеку.

* Да, Йондозбай, большое у тебя хозяйство, — сказала летучая мышь. — И за каждым присмотр нужен.
* Все на мне!.. — развел крыльями Йондозбай. «Эх, бежать бы скорей домой!» — подумал он. Но — нельзя, пока старшая (или старший) сама не отпустит тебя. Так его в детстве учили. А наш петух не только самый голо­систый петух в ауле Кляш, но и самый воспитанный.
* Ты самый старший среди кур, а я — во всем ауле, — сообщила Яр­канат. — Но я тебя понимаю. Я-то одну себя кормлю, а на тебе такая орава!
* Да хозяйка вроде нас не обижает.
* Но была бы у вас петушиная мельница, никому бы не кланялись.
* Какая петушиная мельница? — удивился петух Йондозбай.
* А-а, так ты не знаешь, что за петушиная мельница? — обрадовалась летучая мышь. — Вот-вот, все вы одинаковы, что петух, что курица: память короче носа. Сейчас расскажу!

И она поведала петуху историю, которую слышала еще в детстве. Свой рассказ тетушка Ярканат завершила такими словами:

— Никто уже не помнит, я помню. Последняя на свете осталась! — и тут же крикнула: — Скорее, сосед, беги, лиса подкрадывается!

Петух шмыгнул в лаз и припустил по тройке через огород. Летучая мышь пронеслась над землей и, насмешливо проверещав над крадущейся в траве лисицей Сарыкай, исчезла в сумерках.

Лиса подбежала к лазу и по привычке быстро все обнюхала. Поздно нюхать, петух уже был дома.

Сарыкай не упустила ни слова. Потому и не набросилась на петуха сразу, что хотела выслушать все до конца. Интересную историю рассказала старая трещотка. Очень интересную. Теперь надо только присматривать, как пойдут дела.

Вот так и получилось, что сначала цыпленок Айбулат решил узнать, куда улетают одуванчики. Затем петух Йондозбай отправился его искать. Потом летучая мышь Ярканат рассказала ему про волшебную мельницу, и, наконец, лисица Сарыкай подслушала их.

Вот только неизвестно, куда же улетают одуванчики?