**Ріпка**

***(стара казка на новий лад)***

 **Вступ**

Усі ми, друзі, із дитинства

Ще пам’ятаємо казки

Про Колобка, про Ріпку й інші

Розказували нам батьки.

То ж пропонуємо сьогодні

Дитячі роки пригадати

І казку, що давно ми знаєм,

На новий лад перечитати.

**Автор.** Посадив дід ріпку. Виросла ріпка велика- превелика.

**Ріпка.** Ну й дідусь мені попався!

Як мене він доглядав!

І полов, і поливав,

І не спав він, і не їв, а мене, красу, ростив

(на свою бідну голову).

Хоче він мене тепер

З місця рідного зірвать,

До хором своїх забрать.

Та нема, діду, дурних,

Буду краще тут сидіть!

**Дід** *(підходить до Ріпки)*

Ох, красива і велика,

Зростом вийшла з чоловіка.

Ну, прошу, не опирайся

Та скоріше виривайся!

**Автор**. Тягне дід ріпку, тягне, а витягнути не може.

**Дід.** Почекай же, дам я раду,

Кликну я скоріше бабу.

Бабо, гей ,там не лежи,

Ріпку вирвать поможи!

**Баба**. Діду, ти, мабуть, сказився!

Чо до мене причепився?

Ще «Кровинушка» в екрані,

Далі буде «Роксолана»,

Потім подивлюсь «Обручку»,

«Суд», «Менти»…

Поклич-но внучку.

Хай даремно не гуляє,

А тобі допомагає.

**Дід**. Внучко, внучко, не лежи,

Ріпку вирвать поможи!

**Внучка.** Шо? Не поняла!

Дєдуля! Хоч тебе тіпа

Люблю я,

Та на мене посмотрі:

Нуякую «рєпу рві»?

**Автор**. Кличе дід собачку Жучку.

**Дід.** Жучко, Жучко, не лежи,

Ріпку вирвать поможи!

**Жучка .**Ну й хазяї насмішать:

Собаки ріпу не їдять!

Дід, на мене не надійся,

До Мурки краще ти звернися!

**Автор**. Кличе дід кицьку Мурку.

**Мурка.** Діду, хоч давно тебе я знаю,

Дуже навіть поважаю,

Але ріпа – це несмачно,

Некультурно. Навіть лячно

Чути мені про город –

В хаті я живу давно.

«Кіті – кет» є в мене й «Віскас» -

Я ж сучасна супер – кіска!

**Автор.** Зажурився не на жарт дід:

До кого звернутись слід?

**Дід.** В казці миша помогла,

Але це ж коли було!

В хаті мишу не знайдеш –

Потравили всіх, егеж!

Правда, чув я, що Оришка

Завела у себе мишку,

Для комп’ютера вона

Ніби дуже помічна.

**Автор.** Так у роздумах й зажурі

День минув. Настала ніч.

Б’є дванадцяту годинник.

Глянув дід – а тут і миш!

**Миша.** Не журись так тяжко, діду.

Я вже знаю твою біду.

Допоможу, лиш скажи:

Для чого ріпу сіяв ти?

Популярні апельсини,

Ківі, манго, мандарини…

Ріпа, діду, вже не в моді,

Тож садити її годі!

**Дід.** Ріпа, мишо, непроста,

Вона, знаєш, чарівна!

В новорічну ніч її

Скуштувати треба всім.

Все враз зміниться навкруг:

Ворог стане тобі друг,

Щедрі, добрі і щасливі

Заживемо усі в мирі.

**Миша**. Якщо так, допоможу,

Вирвать ріпку накажу.

Рятувальників бригаду

Викличу сюди за мить.

Починаю вже дзвонить.

Гей, герої ви казкові,

Поспішайте всі сюди!

Вперту ріпку з огороду

Принести допоможіть!

Хоч співайте, хоч танцюйте,

А хоч силою тягніть!

*З’являються почерзі Баба Яга, Розбійники, Циганка, Чорт, Чіп і Дейл.*

**БабаЯга**. Ух! Ух! Чуюлюдський дух!

Хоч терпіть його не можу,

Але діду допоможу!

**Розбійник 1.**Гей, розбійники, босота!

Годі вам сидіть в болоті.

Мерщій усі сюди біжіть,

Ріпку вирвать поможіть!

**Розбійник 2.** Ну влаштуємо вам свято,

Капостей у нас багато!

**Розбійник 3**. Ріпку вирвемо й з’їмо,

Покуштувати вам не дамо!

**Циганка.**Дайте вам поворожу,

Усю правду розкажу,

Ручку лиш позолотіть

Й ріпку швидко покажіть!

**Чорт.**О! усі вже тут як тут!

Та без мене не зірвуть.

Я хвостом як потягну,

Висмикну за мить одну!

**Чіп.** Ану дайте нам дорогу –

Чіп і Дейл спішать на допомогу!

**Дейл**. Що тут сталося у вас?

Ріпку вирвать? Та це враз!

**Дід.** Як почула ріпка,

Скільки сили зібралось чарівної

Її з поля забирати,

**Баба**. То не стала чекати,

Поки почнуть її за чуб тягати,

**Внучка.** Сама швиденько покрутилась,

Від земельки відділилась,

**Жучка.** До діда прикотилась,

Вибачалася, молилась,

**Мурка**. До нас на свято напросилась.

**Ріпка.** З Новим роком всіх вітаю!

Сміхом, щастям пригощаю!

Хай панує поміж вас

Лиш добро!

**Всі.**У добрий час!

**Автор.** Хоч казка – вигадка,

Та хто її читає,

Багато мудрості

Із неї він черпає.

Напевно, всі ви зрозуміли,

Що в дружбі – сила,

Що треба інших поважати,

А не лише за себе дбати.

Хтось у біду попав – допомагати,

Мерщій з халепи витягати.

Лише тоді на всій Землі

Ми будем мати щастя й мир!