**Су анасы (Водяная) Г. Тукай**

Лето. Жаркая погода. Прыгнешь в речку — благодать!
Любо мне нырять и плавать, воду головой бодать!
Так играю, так ныряю час, а то и полтора.
 Ну, теперь я освежился, одеваться мне пора.
Вышел на берег, оделся. Всюду тихо, ни души.
Пробирает страх невольный в этой солнечной глуши.
На мостки, зачем — не знаю, оглянулся я в тоске...
Ведьма, ведьма водяная появилась на доске!
Растрепавшиеся косы чешет ведьма над водой,
И в руке ее сверкает яркий гребень золотой.
Я стою, дрожа от страха, притаившись в ивняке,
И слежу за чудным гребнем, что горит в ее руке.
Водяная расчесала косы влажные свои,
В реку прыгнула, нырнула, скрылась в глубине струи.
Тихо на мостки всхожу я, выйдя из листвы густой.
Что это? Забыла ведьма чудный гребень золотой!
Оглянулся: пусто, глухо на реке, на берегу.
Гребень —
хвать и прямо к дому опрометью я бегу.
Ну лечу я, ног не чуя, ну и мчусь, как быстрый конь.
Я покрыт холодным потом, я пылаю как огонь.
Посмотрел через плечо я... Ай беда, спасенья нет:
Ведьма, ведьма водяная гонится за мною вслед!
 — Не беги! — кричит бесовка. — Погоди, воришка!
Стой!
Ты зачем украл мой гребень, чудный гребень золотой?
Я — бегом, а ведьма — следом. Ведьма — следом,
я — бегом.
Человека бы на помощь!. Тихо, глухо все кругом.
Через ямы, буераки до села мы добрались.
Тут на ведьму все собаки поднялись и залились.
Гав! Гав! Гав! — не уставая, лают псы,
щенки визжат,
Испугалась водяная, поскорей бежит назад.
Отдышался я, подумал: «Вот и минула беда!
Водяная ведьма, гребня ты лишилась навсегда!»
В дом вошел я: — Мать, нашел я чудный гребень
золотой.
Дай попить, бежал я быстро, торопился я домой.
Золотой волшебный гребень принимает молча мать,
Но сама дрожит, боится, а чего — нельзя понять.
Солнце закатилось. Ладно, спать ложусь я.
День потух.
И в избу вошел прохладный и сенной вечерний дух.
Я лежу под одеялом, мне приятно, мне тепло.
Стук да стук. Стучится кто-то к нам в оконное стекло.
Лень мне скинуть одеяло, лень добраться до окна.
Мать, услышав, задрожала, пробудилась ото сна.
 — Кто стучит в такую темень! Убирайся, проходи!
Что тебе приспело ночью? Пропадом ты пропади!
 — Кто я? Ведьма водяная! Где мой гребень золотой?
Давеча стащил мой гребень твой сынок,
воришка твой!
Одеяло приоткрыл я. Лунный луч блестит в окне.
 Ах, что станется со мною! Ах, куда податься мне!
Стук да стук. Уйди, бесовка, чтобы черт тебя унес!
А вода — я слышу — льется с длинных и седых волос.
Видно, славною добычей мне владеть не суждено:
Мать швырнула гребень ведьме и захлопнула окно.
Мы избавились от ведьмы, а не в силах были спать.
 Ох, бранила же, бранила, ох, меня бранила мать!
Вспоминая стук зловещий, я сгораю от стыда.
И чужие трогать вещи перестал я навсегда.

**Габдулла Тукай**

**Сказка о козе и баране**

Жил в старину мужик, и с ним жила жена.

Их жизнь крестьянская была всегда бедна.

Вот все хозяйство их: один баран с козой.

Баран был очень тощ, коза была худой.

Однажды говорит мужик: «Смотри, жена,

На сено поднялась базарная цена.

Баран с козой как раз и нас с тобой съедят,

Пускай себе идут куда глаза глядят».

Ответила жена: «Согласна я, мужик,

А от скотины прок давно уж невелик.

Пускай баран с козой уходят со двора,

Бездельников кормить не прежняя пора».

Что сделает баран? Что сделает коза?

Перечить можно ли хозяину в глаза?

Сшивают для двоих один мешок большой

И странствовать в поля идут баран с козой.

Пошли. Идут в полях. Идут себе, идут.

Ни белое, ни черное не видится им тут.

Вот долго ль, коротко ль пришлося им идти,—

Вдруг волчью голову встречают на пути.

При виде том друзья перепугались вдруг.

Здесь трудно угадать, чей больше был испуг.

Дрожа, у головы стоят они вдвоем

И шепчутся: «Держи, в мешок ее возьмем».

Коза сказала: «Бей, баран! Ты посильней».

Баран в ответ: «Ударь, ты, борода, смелей».

Хоть с места сдвинули, боятся в руки взять,

Откуда смелости обоим им занять?

Немало времени стоят баран с козой,

Но не дотронутся до головы рукой.

Потом, взяв голову за кончики ушей,

Ее засунули в большой мешок скорей.

Идут, идут, идут, и путь у них далек,

Вдруг видят: вдалеке мерцает огонек.

Баран и говорит: «Нам отдохнуть пора.

Аида, коза, за мной, проспимся до утра! :

На этот огонек к нам волки не придут,

Не догадаются, что мы заснули тут».

Так согласилися друзья между собой.

Коза промолвила: «Аида, баран, за мной!»

Но только к огоньку поближе подошли

Бродяги бедные, вот что вблизи нашли:

Пять-шесть больших волков расселись

чинно в ряд

И кашу на костре старательно варят.

Ни живы, ни мертвы стоят теперь друзья,

Испуганы они, за них испуган я.

Все ж говорят волкам: «Здорово, господа!»

(Как будто робости в них нету и следа.)

А волки рады им, находка хоть куда —

Волкам баран с козой — превкусная еда.

«Съедим их, говорят, коль сами к нам пришли..

Вот к каше мясо мы нечаянно нашли!»

Коза и говорит:«3ачем же унывать?

Теперь мы вдосталь вам готовы мяса дать.

Чего, баран, смотреть? Не пожалей куска

И волчью голову тащи-ка из мешка!»

Точь-в-точь исполнил все баран

без дальних слов

И сразу оторопь нагнал на всех волков:

Так волчьей головы волкам ужасен вид!

Коза же сердится, копытами стучит.

Коза кричит: «Мики-ке-ке, мики-ке-ке!

Двенадцать спрятано у нас голов в мешке.

Как не ругать тебя, невежу-дурака,

Побольше голову тащи-ка из мешка!»

Вмиг козью выдумку баран мой признает

И ту же голову второй раз подает.

Теперь пять-шесть волков испуганы совсем,

Глаза уставили, не шевельнут ничем. ·

О каше ль думать им, пяти-шести волкам?

Охота всякому бежать к другим местам.

Но как им убежать? И выход тут каков?

Вот думают о чем теперь пять-шесть волков.

Встает и говорит им самый старший волк,

Матерый и седой, видавашй разный толк:

«Ненадолго схожу за ключевой водой,

Боюсь, чтоб каша-то не сделалась сухой».

Волк по воду пошел. Нет волка. Нет воды.

Уж не случилось ли какой-нибудь беды?

От волка старшего ни духа, ни следа.

Напрасно волки ждут: пропал он навсегда.

Теперь среди волков еще сильнее страх:

Их самый старший волк пропал в густых кустах.

За ним другой встает, уходит за водой:

«Старшого разыщу и приведу с собой!»

Понятно, что и он, как прежний, убежит

Недаром у него такой трусливый вид.

Четыре волка ждут, за часом час идет.

А из волков никто хвостом не шевельнет.

Потом, сорвавшись с мест,

бегут друг дружке вслед,

И около костра волков нисколько нет.

Так выгнали волков смышленые друзья.

Все веселы теперь: коза, баран и я.

Теперь баран с козой придвинулись к огню

И кашу кушают, превкусную стряпню.

На мягкую траву затем ложатся спать.

Никто не тронет их: в лесу и тишь и гладь.

А на заре друзья, чуть-чуть забрезжил свет,