ПЕТУШИНОЕ ШЕЖЕРЕ\*

Тут из-под телеги выкатился круглый желтый цыпленок и пропищал:

* А мне кем приходится батыр Бикбулат? Скажи, дядюшка Йон­дозбай!
* Ты что подслушиваешь тут? — грозно выгнул спину кот Малахай.
* Я не подслушиваю, я заблудился.
* Опять? — удивился петух.
* Ступай отсюда, желторотый! — фыркнул кот.
* Совсем не желторотый! — пискнул малыш:

— Хоть на спинке желтый пух,

 Не цыпленок я — петух!

Петух Йондозбай повернулся боком и одним глазом оглядел цы­пленка:

* Это мой родственник, — сообщил он коту. — Тот самый, который уже говорит стихами. Но здороваться еще не научился.
* Я не нарочно, — смутился цыпленок. — Извините! Здравствуйте! Айбулатом меня зовут.
* Вот какая теперь молодежь! Только родился — и уже зазнался! — расфыркался Малахай. — А все потому, что его мама на всю улицу кудах­чет: вот, мол, ее сынок, только из скорлупы вылез, сразу стихами заговорил!
* Ладно, ладно, — остановил его Йондозбай — Ты, Айбулат, спра­шиваешь, кем тебе приходится наш славный предок Бикбулат? Боюсь, вы­считать это нелегко. Ведь прежде мы жили в темноте и невежестве, счета-грамоты не знали. А вот кем ты приходишься мне — отвечу. Нас было двенадцать близнецов, и самый славный из них — Бикбулат, — и есть твой прапрадед. Значит, ты мне — праправнучатый племянник. Хорошо, что ты спросил об этом: башкирские петухи должны знать свое шежере до седь­мого колена.
* Ладно, Айбулат, ступай, куда шел. У нас тут дела, — сказал кот.
* А вот мой прапрадядя так не думает! Верно, прапрадядя Йондозбай?
* Чего уж так пышно: прапрадядя... — моргнув от смущения, сказал петух. — Можно и уменьшительно: просто дядя. Мы же не чужие.
* Дядя Йондозбай, возьмите меня волшебную мельницу искать!