Тема: Інсценізація казки «Рукавичка»

Мета:  Сприяти бажанню дітей брати участь у театралізованій грі.

            Формувати артистизм; засоби емоційної виразності.

            Активізувати навички мовленнєвого спілкування дітей.

            Виявляти художньо-творчі здібності.

            Виховувати почуття взаємної приязні, дружби.

            Підтримувати позитивні емоції дітей.

Попередня робота: Читання та переказ української народної казки           «Рукавичка».

Малювання рукавички.

Вправи на формування виразних рухів: «Цікаві звірі», «Хто я?», «Різна хода», «Правильно відтвори».

Розподіл ролей, вивчення слів персонажів казки.

Репетиції інсценівки казки.

Обладнання: Декорації лісу, бутафорна рукавичка, маски та костюми       казкових героїв. Виставка творчих виробів на тему «Рукавичка».

Хід заняття

 Вчитель

Привіт усім!

Це казочка прийшла,

Щасливу мить вам принесла!

Сьогодні казка у нас

„ Хоч вона і невеличка,

Та все ж героїв тут багато,

А яка це казка відгадаєте загадку?

Дивна хатка є у лісі – вся ворушиться, дрижить.

          Кожен в хатці  хоче жити. Дуже тісно новоселам,

          Вже по швам тріщить оселя. Що за дім ото лежить?

 Діти:  Рукавичка!

Вчитель :Тож   Ми казку починаємо. А Було це так давно,

           Про звірят і рукавичку ми вам розповімо.

Якось зимової пори,  коли сніги упали,

           Занесло всі кругом двори

Дід із бабою жили,

Ще й собачку завели.

Коло лісу близько жили

В хаті дровами топили.

**Баба:**

Діду, діду, не сиди,

А до лісу трохи йди.

Сухостою назбирай,

Заодно і погуляй.

Вчитель 6Не дуже дідові хотілося із теплої хати йти у зимовий ліс.

Але, що робити? Баба наполягала, бо вже дрова закінчувались, а мороз великий- хату треба гріти. От дід натягнув кожуха, взяв палицю, шапку, теплі рукавиці. В компанію взяв собі собачку та й подався до лісу.

Дідусь:     Дивись, Дружок, як гарно скрізь усе зима прибрала.

        Дружок:   Гав, гав і справді, гарно тут: сніжинки ,наче, в казці,

Дідусь:     Так-так, додому нам пора, поки нічка не настала.

Вед:   Пішов дідусь, побіг Дружок, у лісі тихо стало,

         та й не зоглянувся, як рукавичка впала. А дід із собачкою пішли собі далі. Рукавичка лежала, лежала, холодно і самотньо їй стало.. Коли це біжить Мишка.

         маленька сіра Мишка, тоненький хвостик має,

                Все смачненьке полюбляє, що знайде несе додому, бо старанна явона у всьому.

Мишка:   Пі-пі-пі Ой, рукавичка  (розглядає)

                Нікого немає. Ось у ній я тепер буду жити.

                Пі-пі-пі, зігрію лапки, з рукавички зроблю хатку.

                (ховається в рукавичці)

Вчитель:  А тут Жабка стрибає замерзає.     (під музику скаче Жабка)

Невеличка, зелененька, на болоті проживає,

               Жабка квакає, співає. Жабка:  Ой, рукавичка! (розглядає)

 Ква-ква-ква!

Жабка:  Ква-ква-ква. Хто в рукавичці живе?

Мишка: Пі-пі-пі . Я, Мишка-шкряботушка, а ти хто?

Жабка:   Ква-ква-ква. А, я жабка-скрекотушка. Пусти мене в хатку.

Мишка: Заходь, тут будем жити.  Будем разом ми дружити.

                (ховаються в рукавичку).

Вчитель  Аж тут зайчик стрибає

Лапки перетирає у білій шубці непомітній,

                      Гляне, а тут рукавичка лежить!

Заєць: Ой, рукавичка!   (розглядають)Хто в рукавичці живе?

Миша :Я, Мишка-шкряботушка,

Жабка:Я, Жабка-скрекотушка.

 А ви хто? (разом)

Зайчик1: я – зайчик побвгайчик!

Пустіть в хатку.Бо зима ,ой як морозить !!!.

Мишка: Заходь, тут будем жити. Будем разом ми дружити.

              (ховаються в рукавичку)

Вчитель : Білка в лісі любить жити. Білка весело біжить.

             Із сосни на дуби  білочка стрибає.

                Гострі вушка, спритні ніжки має

                Хвіст допомагає. Зима її не лякає.

Глянь, аж тут рукавичка лежить.

Білочка: Ой, рукавичка! (розглядає) Хто в рукавичці живе?

Звірята відповідають: Я, Мишка-шкряботушка, Я, Жабка-скрекотушка,

                                      Я, Зайчик побігайчик, Я, Зайчик-пострибайчик.

Разом звірята питають: А ти хто?

Білочка: Я Білочка-господарочка, пустіть і мене в хатку.

Зайчик1: Заходь! Тут будем жити. Будем разом ми дружити.

                (ховаються в рукавичку)

Вчитель : Вийшов лісом погуляти Кіт воркіт біленькі лапки.

По дорозі білий сніг виступа поважний кіт.

        З хвостиком і вушками, лапки з подушками.

Глянь, аж тут рукавичка лежить.

Кіт: Ой, рукавичка (розглядає)

Кіт: А Хто-хто в рукавичці живе?

Звірята відповідають: Я, Мишка-шкряботушка,  Я, Жабка-скрекотушка,

                                      Я, Зайчик побігайчик,  Я, Зайчик-пострибайчик.

                                      Я, Білочка-господарочка.

Разом звірята питають: А ти хто?

Кіт: Я – Кіт-воркіт. Пустіть мене до себе в хатку.

Білочка: Заходь. Тут будем жити. Будем разом ми дружити.

               (ховаються в рукавичку)

Вчитель: Завірюха завиває, снігом землю засипає,

                 Хитра лисичка в лісі проживає,

                 Довгий хвіст пухнастий має, слід до лісу замітає.

Глядить аж тут рукавичка лежить.

Лисичка: Ой, рукавичка! (розглядає)

Лисичка: А хто - Хто в рукавичці живе?

Звірята відповідають: Я, Мишка-шкряботушка, Я, Жабка-скрекотушка,

                                      Я, Зайчик побігайчик, Я, Зайчик-пострибайчик.

                                      Я, Білочка-господарочка, Я, Кіт-воркіт.

Разом звірята питають: А ти хто?

Лисичка: Я руда лисичка, буду всім сестричка.

                 Пустіть мене до себе, лякатися не треба.

                 Будемо в мирі жити, разом всі дружити.

(ховаються в рукавичку)

Вчитель: В лісі випав білий сніг, наступає Новий рік.

              Вовчик-брат тут біжить та Глядить- Аж тут рукавичка лежить.

Вовчик: Ой, рукавичка.(роздивляється) А Хто - Хто в рукавичці живе?

Звірята відповідають: Я, Мишка-шкряботушка, Я, Жабка-скрекотушка,

                                      Я, Зайчик побігайчик, Я, Зайчик-пострибайчик.

                                      Я, Білочка-господарочка, Я, Кіт-воркіт,

                                      Я, Лисичка-сестричка.

Разом звірята питають: А ти хто?

Вовчик: Я Вовчок – сірий бочок пустіть мене до себе,

              Лякатися не треба. Будемо в мирі жити. Разом всі дружити.

(ховаються в рукавичку)

Вчитель: Ведмедя в лісі добре знають, його всі поважають,йде він ледве- ледве аж глядить і рукавичка лежить.

Ведмідь: Ой, рукавичка. (роздивляється) Хто в рукавичці живе?

Звірята відповідають: Я, Мишка-шкряботушка, Я, Жабка-скрекотушка,

                                       Я, Зайчик побігайчик, Я, Зайчик-пострибайчик.

                                       Я, Білочка-господарочка, Я, Кіт-воркіт,

                                       Я, Лисичка-сестричка,  Я, Вовчик-братик.

Разом звірята питають: а ти хто?

Ведмідь: Я Ведмідь волохатий пустіть мене до хати.

                Лякатися не треба. Будемо в мирі жити. Разом всі дружити.

(ховаються в рукавичку)

Вчитель: Сумно,сумно одному Кабану в лісі темному.

            Він великі ікла має ,в лісі жолуді шукає.Глянь, аж тут рукавичка лежить.

Кабан: Ой, рукавичка. (розглядає)Хто в рукавичці живе?

Звірята відповідають:  Я, Мишка-шкряботушка, Я, Жабка-скрекотушка,

                                       Я, Зайчик побігайчик, Я, Зайчик-пострибайчик.

                                       Я, Білочка-господарочка, Я, Кіт-воркіт,

                                       Я, Лисичка-сестричка, Я, Вовчик-братик,

                                       Я, Ведмедюшка-батюшка.

Разом звірята питають: А ти хто?

Кабан:  Я – Кабан-іклан .Пустіть мене до хати,

             Лякатися не треба. Будемо в мирі жити. Разом всі дружити.

Вчитель Тільки зайшов у рукавичку Кабан, а рукавичка – трісь, трісь. А звідти звірята повистрибували і стала рукавичка маленькою. А в цей час дідові стало холодно в руки і згадав про рукавичку. Глянь, а її немає, та й повернувся назад шукати. Бачить: лежить рукавичка, а біля неї багато звірят. Згадав дід, що він не тільки мав погуляти, але і дров назбирати. Зажурився, та звірята прийшли йому на допомогу.

**Лисичка:**

Ти, дідусю, не переживай,

Краще з нами тут сідай,

Ми складем подяку.

**Звірі**(разом):

Ми всі вдячні дуже –

За твою рукавичку, любий друже,

В ній усі ми подружились

І добро творить навчились.

Зараз підемо у ліс,

Назбираєм дров цілий віз!

Буде тепло твоїй бабці,

Як нам у рукавичці – хатці.

**Ведуча:**

От так щасливо закінчилась наша казочка. Звірята допомогли дідові назбирати дров. Так дружно працювали, що сонечко аж замилувалось їх роботою, вийшло із-за хмар, послало свої ласкаві промінці – усмішки на землю і цим самим зігріло землю і всіх-всіх, хто на ній живе. Вже не потрібно було звірятам грітись у рукавичці, а дідові рубати дрова, щоб зігріти хату.

Всі : от І казочці кінець а хто слухав молодець