ПЕНЬ ПНЕМ

— Кто начнет? — спросил петух.

Щенок и цыпленок посмотрели друг на друга и разом выпалили:

— Надо подумать!

Они помолчали. Задумались. Что же попросить? Казалось, что в го­лове так и закружатся разные чудеса, которые должны сбыться, так и будут толпиться. Но ничего в голове не толпилось и не кружилось.

— Дядя Йондозбай, давай ты первый!

— Кхе... кхе... растерялись? — спросил петух. — Ничего в голову не приходит? Так, сейчас... сейчас... — и он задумался. Чего же попросить?

Кажется, все у него есть. Хозяева добрые, корм сыплют исправно, куры слушаются, авторитет тоже есть, его не только их улица, весь аул знает, даже в Арове его слышно.

— Попросим кыстыбый. Проверено, — сказал он, — еще Йомарт его просил.

Он крутнул ручку и сказал:

— Дай нам, пожалуйста, кыстыбыя.

Никакого кыстыбыя. Только проскрипело что-то внутри.

— Проси ты, — сказал Йондозбай цыпленку. — Может, ты ей больше понравишься?

Айбулат тоже покрутил ручку и попросил кыстыбый. И ничего, кроме скрипа.

— Давай ты, Ялай.

Но у щенка тоже ничего не вышло.

Потом они и другие блюда просили, и ручку в обратную сторону кру­тили. Мельница только скрипела.

— Сломалась! — сказал сверху злорадно кот. — И никогда волшеб­ной не была!

Он спрыгнул вниз и выскочил из избы. Щенок даже тявкнуть не успел.

— А может, ровесник прав? — уныло протянул Йондозбай. — Может, не волшебная она? Может, сломалась мельница? Сто лет в земле пролежала. Что мы знаем о ней? Сказки летучей мыши — тетушки Ярканат? — раз­вел он крыльями.

* Как это — не волшебная? — рассердился цыпленок. — Мы еще не все попробовали! Может, заветное слово нужно сказать?
* «Пожалуйста» мы уже говорили, — сказал Ялай.
* Конечно, — кивнул петух, — доброе слово — ключ ко всем зам­кам, так еще древние говорили. Можно еще сказать «сделайте одолжение», «будьте любезны», «не сочтите за труд».
* «Не в службу, а в дружбу», — подсказал щенок, который все делал исключительно по дружбе.

Они повторили все эти слова, опять просили кыстыбый, чак-чак, губадию, пшена и сливок, но мельница — будто оглохла. У петуха в горле пересохло, попросил воды — и капли не дала.

* Значит, другое слово нужно! — сказал щенок.
* Какое слово? — вздохнул цыпленок. — Гляньте, сколько их вокруг. Травы, ягоды, деревья, рыбы, птицы и насекомые от ласточки до комара, звезды, и у каждого свое имя, а еще звезды и Луна с Солнцем. Три года мож­но называть... Слушайте! — вспомнил он вдруг. — А может, летучая мышь знает? Тетушка Яр канат?
* Ура! — сказал щенок. — Скорей, к летучей тетушке Ярканат, пока не улетела!
* Сейчас она спит, — сказал петух. — Нехорошо это — будить по­жилую тетушку, невоспитанно. Идти надо вечером, когда она проснется.