**СПОКОЙНОЙ НОЧИ!**

Сначала довели ойкающего на каждом шагу Малахая до старого дома. Кот на прощание напомнил, что теперь ему, как и дедушке Ибрагиму, по­ложена воинская пенсия. Когда он ушел, Йондозбай вздохнул:

* И как я мышей для ровесника буду ловить?
* Об этом не думай, дядюшка Йондозбай, — тявкнул щенок. — Я вагаповскую кошку за шкирку потрясу, она столько мышей натаскает — дя­дюшка Малахай устанет есть!

Ялай нырнул в конуру, где уже давно посапывал его старый дедушка Алабай. Петух с цыпленком направились к курятнику. Йондозбай спросил:

* Что, племянник, не ожидал, что Малахай таким храбрым окажется?
* А ты, дядя?
* Я? — петух задумался. — Я ведь, Айбулат, помню его еще котен­ком. Ласковый был, добрый. В одну весну родились мы с ним и крепко сдружились. Найдет, бывало, зернышко в траве и зовет меня. И радуется, будто для себя нашел. А я ничего не мог найти для него. Чудесный был котенок! Но лень его испортила. Теперь он про одну сметану думает. Сметану и теплую печку. И телевизор. Любит повторять: «Не спи, Ма­лахай, а друзьям помогай!». Хотя и сам этим словам не верил. Но увидел, что мы в смертельной опасности, и бросился на помощь. У меня сегодня на двух друзей стало больше: появился новый Друг — мельница и вер­нулся старый — Малахай. Конечно, и лениться будет, и врать не пере­станет, но я постараюсь помнить одно: как он, рискуя жизнью, бросился нас спасать.
* Лучше пусть не врет! Тогда и стараться не нужно.

— Ты что остановился? Пошли, а то и вторых петухов пропустим. Дядя с племянником прошмыгнули в курятник.

Айбулат юркнул в большое лукошко и прижался к маме Суарбике, ря­дом посапывали его девять братьев и сестер. Мама проснулась и по привыч­ке пересчитала своих цыплят. Получилось десять, ровно столько, сколько положено. И она, приласкав крылом Айбулата, снова задремала.

Айбулат заснул не сразу. Болел ушибленный бок. И он, чтобы нe ду­мать о нем, стал вспоминать прошедший день. Все было прекрасно! Одно жаль, не может мельница дать им воздушного шарика. Но ничего, они с Ялаем что-нибудь придумают! И полетят, полетят... Перед его глазами по­летели шары, закружилась лиса с Малахаем на загривке. Затем понеслись куда-то круглые белые одуванчики, а он стал собирать в траве рифмы. Ай­булат заснул...

Йондозбай тоже заснул не сразу. Он тоже думал о прошедшем дне, каким долгим и нелегким он выдался! И хорошо, что хорошо закончился. Конечно, жалко, что он не получил очков от куриной слепоты. Но зато будет у Айбулата строгий учитель, мельница научит его законам стихо­сложения. Вышли из нашего аула два народных поэта, может, наконец, из петухов тоже выйдет знаменитый поэт? Хорошая молодежь растет в ауле Кляш! Интересно, спит уже Малахай? Как он поведет себя завтра? А горло-то болит, крепко ухватила лисица острыми зубами. Если бы не ровесник, полегли бы они на картофельных грядках все трое. Эх-хе-хе, скоро уже рас­свет. Надо бы вздремнуть, завтра — не сабантуй!