**Нос к носу, хвост к хвосту**

Когда настала холодная дождливая пора, в маленькой мышиной норке тоже стало зябко и неуютно. Замерзшие мышата жались друг к другу и жалобно попискивали. Их мать давно не появлялась, и два буровато-серых зверька начинали беспокоиться.

— Хвостик, где наша мамочка? — просила крошка Лили своего брата. — Я так проголодалась, что, кажется, готова проглотить собственный хвост.

— Не пищи зря, — наставительно ответил сестре Хвостик. Хотя он и родился в одном выводке с Лили, чувствовал свою ответственность за сестренку, особенно когда не было рядом матери.

— Заройся в сухую листву и не высовывай из гнезда нос, — сказал он малышке.

Маленькая Лили послушно накрылась листочками и притихла. Хвостик тоже молчал.

Проходили минуты и часы, а Cерая мышь — мать двух замерзших малышей — так и не появилась. Виной всему была ловушка — мышеловка, поставленная большим Человеком, возле амбара с зерном. И мама-мышь, и десятки других мышей, живших в окрестностях зернохранилища, в тот день домой так и не вернулись.

Напрасно прождав мать еще несколько часов, голодный Хвостик решил сам отправиться за кормом. Сестре строго-настрого он приказал не выходить из норки и не высовываться из гнезда. Лили была ужасная трусишка, поэтому не стала даже спорить с братом, а только грустно пропищала.

— Только приходи скорее, Хвостик. Ты же бросишь меня одну? Помни, мама всегда говорила нам держаться вместе.

Вместо ответа Хвостик нежно пощекотал носом мордочку Лили и тихонько выскочил из норки.

На поверхности Хвостику вдруг стало очень страшно. Отовсюду доносились незнакомые звуки, везде малыша подстерегала опасность. Но он понимал, что без пищи они с сестрой погибнут, а еще очень хотел найти мать, поэтому решил продолжать путь. Оказавшись наверху, мышонок прежде всего принюхался и прислушался — сделал все так, как учила его Cерая мышь. Ни совой, ни кошкой в воздухе не пахло, поэтому Хвостик смело побежал по желтой, местами мокрой от травы, листве.

Малыш вспомнил, как Серая мышь много раз рассказывала, что находит корм внутри какого-то волшебного амбара, но как до него добраться, мышонок не знал, и в нерешительности остановился. Внезапно совсем неподалеку, он увидел зверька, очень походившего на их мать. То была старая Бурая мышь.

— Простите, тетенька, вы не знаете, где наша мама? — обратился к Бурой мыши Хвостик. — Она пошла в амбар за зерном, но до сих пор не вернулась в наше гнездышко. А мы сестрой так замерзли и проголодались...

— Ах, бедняжки, — сказала старая мышь. — Я знала вашу мать. Но, боюсь, больше вы ее не увидите. Сегодня в амбаре осталось много нашего брата: Человек всюду расставил страшные ловушки, из которых уже никогда не выбраться. Сейчас ходить туда нельзя, поэтому тебе стоит поискать корм для себя и сестры где-нибудь в другом месте. Я помогу. Ступай прямо, на поле — там, возле ограды, осталось немного неубранного зерна. Двоим малышам вроде тебя этого хватит надолго.

Сказав это, Бурая мышь убежала, а опечаленный Хвостик отправился на поле. Путь к ограде для маленького мышонка оказался не близким, и малыш сильно устал, прежде чем добрался до желанной пшеницы. Поев сам, он прихватил несколько зерен для Лили, и побежал в свою норку. Уже начинало светать, и мышонок сильно торопился, так как знал, что скоро могут появиться люди, а еще жуткие мохнатые звери с острыми зубами и длинными усищами, которых маленькому мышонку лучше не встречать.

Сестру Хвостик нашел в том же месте, где оставил — от голода она обессилила, и едва попискивала. Покормив малышку, Хвостик рассказал ей страшную историю о мышеловках в амбаре, и вместе они еще долго оплакивали мать.

Затем мышата стали думать,как им быть дальше.

— Ах, Хвостик, теперь мы точно погибнем. Мы ничего не знаем в этом мире, а скоро зима. Холод и голод ждут нас, — сокрушалась малышка Лили.

— Что ты, глупая! Мама всегда говорила, что вдвоем мы не пропадем, и нам нельзя подводить ее. Слушай, там в огороде, возле забора осталось еще много зерен. Бурая мышь говорит, что нам двоим этого на зиму хватит, нужно только перетащить зернышки в наш дом. И тогда мы спасены!

С этого момента каждый день два маленьких мышонка приносили в свою норку по несколько зерен пшеницы с огорода, и скоро сделали хороший запас. Каждый день они знакомились с большим миром, росли и крепли, и хотя многого еще не знали, но чувствовали себя гораздо увереннее, чем раньше. Всюду Хвостик и Лили держались вместе, как и велела им мать, и не раз это спасало их серые шкурки.

Зашипит ли где-то кошка или закричит сова, или, что самое страшное, появится Человек, один мышонок сразу спешит предупредить другого, и оба они стремглав несутся в родное гнездышко. Готовясь к зиме, туда мышата натаскали много-много разной ветоши с огорода, сухих листьев и лохмотьев: в их доме сделалось уютно и тепло.

Когда всю землю накрыло белое покрывало, и разом ударили морозы, Хвостик и Лили были согреты и накормлены. Так проходили дни за днями. Мышата незаметно взрослели и к весне в маленьком гнездышке Хвостику и Лили вдвоем стало тесно.

Когда же совсем стаял снег, Хвостик принялся принялся усердно копать землю, чтобы сделать норку глубже и построить еще одно гнездо. Вскоре он привел туда жену — молодую Бурую мышь, и к концу лета норка вновь наполнилась писком крохотных розовых комочков.

Спустя всего несколько дней, у Лили тоже вывелись мышата, и она, так же, как когда-то ее мать, Серая мышь, учила их всему, что нужно знать и уметь в этой жизни маленькому зверьку.

— Берегитесь Человека, кошки и филина, — говорила Лили. — Но самое главное, держитесь всегда вместе: нос к носу, хвостик к хвосту, и никогда не пропадете. Мы с вашим дядюшкой это знаем точно!