Материал представлен из коллекции электронной библиотеки «Писатели Чувашии – детям» – **pchd21.ru**

Электронная библиотека создана Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой **–** [**www.rdub21.ru**](http://www.rdub21.ru) – на средства гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства

**Автор: Кадкин Лев Кириллович**

**Книга: Воробьиный юг**

**Рассказ: Инкубаторский**

Жил во дворе цыплёнок. Не было у него ни сестёр, ни братьев. Мамы курицы тоже не было, потому что он был инкубаторский. Даже поиграть ему было не с кем. Сварливая гусыня гнала его от своих гусят. Большая корова просто не замечала маленького цыплёнка. А к овечкам он даже подходить боялся, слишком уж пугливые они, ненароком и задавить могут. Только старый Барбос Барбосыч был с ним ласков. Его-то и принимал цыплёнок за маму. Потому что тот жил в конуре и в непогоду позволял цыплёнку забраться туда, прижаться к его густой шерсти и обогревал сироту своим теплом. Если цыплёнок уходил куда-нибудь и долго не появлялся, пёс начинал беспокоиться, подавал голос или шёл по двору искать его.

«Ну, куда ты подевался, несмышлёныш инкубаторский?» − ворчал он. Цыплёнок не понимал, что значит инкубаторский, но ему нравилось это слово. Он так и думал, что это его имя. И если ему приходилось с кем-то знакомиться, то он с гордостью заявлял: «Меня зовут Инкубаторский!».

Как-то, гуляя по двору, он близко подошёл к гусятам. Ведь и они были маленькими и пушистенькими желторотиками. Ему так хотелось подружиться с ними. Но гусыня прогнала цыплёнка. А надменный гусак даже хотел его клюнуть своим большим клювом. Но Барбос Барбосыч, который всё это видел, только один раз рявкнул: «Р-р-р», − и гусак сразу пошёл к своей гусыне.

Во дворе все хорошо знали и уважали Барбоса Барбосыча. Однажды цыплёнок загулялся, собирая в траве букашки и лакомые зёрнышки, и не заметил, как оказался за воротами. Недалеко находился овраг, заросший кустарником и бурьяном. Барбос Барбосыч предупреждал его: «Не ходи за ограду. Там места тебе незнакомые и звери ненадёжные. Могут быть неприятности». Так и случилось.

В тех местах лиса блудила. Ну и поймала она зазевавшегося цыплёнка. «Не жирно, но пообедать можно», − подумала она и хотела было уйти с добычей с этого места, пока хозяева не хватились. Тут желторотик сам заговорил:

− Ты куда, лиса, торопишься?

− Как «куда»? В овраг.

− Ой, лиса, что же ты меня одного тащишь? Мы с мамой никогда в овраге не бывали. Я хочу, чтобы и она с нами пошла. Вместе веселее будет.

Лиса и подумала: «Вот какой глупый цыплёнок. Сам маму предлагает. Ну, теперь-то у меня будет хороший обед». Сама говорит цыплёнку:

− Иди, приведи мне твою маму, я с ней познакомиться хочу, за одно все вместе в овраге погуляем.

И отпустила его за мамой, а сама в бурьяне спряталась, рядом с дыркой, куда цыплёнок скрылся. Ждёт, когда же маленький несмышлёныш ему большую маму приведёт.

Цыплёнок добрался до конуры и зовёт Барбоса Барбосыча:

− Пойдём в овраг. Там за забором нас лиса дожидается, с тобой познакомиться хочет, гулять зовёт.

Понял старый пёс, что тут что-то неладно. «Как это лиса может его дожидаться, да ещё в овраг гулять зовёт». Но пошёл за цыплёнком. А цыплёнок добежал до забора и кричит:

− Лиса, а лиса, ты здесь?!

− Здесь я, - отвечает лиса, − вас дожидаюсь.

− А я с мамой пришёл. Сейчас мы с тобой знакомиться будем, − говорит цыплёнок.

− Давай познакомимся, – отвечает лиса, сама быстро к дырке пристроилась, чтобы маму курицу схватить.

А из дыры вместо курицы голова Барбоса Барбосыча появилась и говорит:

− Это я его мама. Лиса со страху и обомлела. А цыплёнок, пока Барбос Барбосыч пробирался в дырку, просунул голову в щель и кричит:

− Давай, лиса, знакомиться. Меня зовут Инкубаторский, а это моя мама, Барбос Барбосыч.

Лиса пришла в себя. Пока старый пёс пролазил в дыру, она уже далеко бежала, поджимая рыжий хвост и оглядываясь, не гонится ли за ней мохнатый мам.

Все тексты взяты из открытых источников и выложены на сайте для не коммерческого использования.
Все права на тексты принадлежат только их правообладателям.