«НЕ ВОЛШЕБНАЯ!»

Три года назад хозяева построили новый дом. А старую избу ломать не стали. Давным-давно его построил вернувшийся с войны дедушка Ибра­гим. Тогда дедушка был еще молодой и совсем не дедушка. Теперь сюда складывали дрова, всякую утварь, лопаты, грабли, улья на зиму, висела ко­лыбелька, в которой выросли дети и внуки Ибрагима-бабая, лежали тут и три лукошка, в которых каждую весну появлялись на свет новые цыплята. Еще там был хороший погреб, где хозяйка хранила запасы. Когда на ули­це шел дождь, Малахай приходил сюда спать. И каждый раз мечтал: «Вот зайду сейчас, а погреб — открыт нараспашку!» Но хозяйка никогда не за­бывала плотно закрыть дверцу.

Ничего, теперь он будет полеживать на боку, а один кыстыбый будет катиться за другим, сметана растечется перед ним лужицей, только вылизы­вать успевай. И он левым глазом посмотрел на то, что принес с собой.

А притащил он с собой... мельницу!

Наверное, дорогой читатель, ты давно уже понял то, чего не поняли щенок, цыпленок и петух. Да, ты прав, мельницу украла не лиса. Ее у соб­ственных товарищей украл кот Малахай. Надо бы сказать так: жадный, ле­нивый и вдобавок лживый кот Малахай! Как только земля его носит!

Помните, мы с ним расстались, когда у кота закружилась голова и он ушел за угол, чтобы привести мысли в порядок. Мысли пришли в порядок, и Малахай придумал план, как украсть мельницу. Сначала он пытался об­мануть петуха, не вышло. Затем надел маску страшного разбойника, в ней хозяйские дети в школе на новогоднем празднике танцевали возле елки страшный разбойничий танец. Хотел напугать цыпленка, но получил клю­вом в глаз. Тогда он сбегал домой, перевязал глаз и, обманув щенка, украл-таки волшебную мельницу и приволок сюда.

Он сел и стал думать, как вот отсюда, где из других мельниц сыплется мука,сейчас польются сливки.

Они крепко подружатся — кот Малахай и волшебная мельница. Мель­ница будет угощать его всем вкусным, а Малахай, чтобы мельница не оби­жалась, будет все это съедать до конца. Все знают, Малахай сам не жадный и жадных не любит. Сначала он малость сливок отведает, потом губадии немного, затем пару блинов, затем за кыстыбый примется. Но пролезет ли большой, как шапка, кыстыбый вот в это маленькое отверстие? Ну, это не кота забота, мельница умная, сама знает! Вот теперь жизнь пойдет!

Кот подвинул миску поближе к мельнице и потребовал сливок. Но ни­чего из мельницы не полилось. «Что-то не так», — подумал он. Поморгал единственным глазом. Потребовал блинов. Снова ничего. Кота бросило в жар: «Значит, мельница не волшебная!» Опять в голове все смешалось. Он сел, поправил повязку на глазу и привел мысли в порядок. «Ага! — понял Малахай. — Надо крутить ручку!» Он строго насупился, сказал:

— Сливок! — и навалился на ручку.

Ручка с трудом поддалась, внутри мельницы что-то скрипнуло, фырк­нуло — но... ничего.

— Блинов!

Ничего.

Опять крутнул ручку.

* Губадии!
* Кыстыбыя!
* Чак-чака!

Ни-че-го.

Кот схватил мельницу и тряхнул ее:

— Сливок давай!

Но понял, что нельзя так с ней разговаривать, страхом ее не возьмешь. Кот быстро спрятал когти и принялся хвостом обтирать бока мельницы.

— Ай-xaй, бабай, — замурлыкал он, — весь ты в земле запачкался! Шутка ли, сто лет пролежал! Видишь, какие мягкие у меня лапки, какой пушистый хвост? Сейчас ни пылинки на тебе не останется. А знаешь, столько в ауле но­востей случилось, пока тебя не было! Вот только на пустой желудок плохо рассказывается. Меня ведь немножко подкормить, и я три дня буду рассказы­вать. У нас в ауле, чтобы язык лучше вертелся, принято начинать со сливок. Как ты думаешь? — и он взялся за ручку мельницы. — Можно крутить?

Но тут с улицы донеслось:

— Эй, дядя Малахай! Занятой кот!

Кот забегал по избе, не зная, что делать. Схватил лукошко и накрыл им мельницу.