**ІНСЦЕНУВАННЯ КАЗКИ «ПАНІ МЕТЕЛИЦЯ»**

**5 клас**

**Дійові особи**: ведучий 1, ведучий 2,

брати Якоб та Вільгельм Грімм

(старшокласники, які володіють німецькою мовою),

Перекладач, Пані Метелиця, Пасербиця,

Мачуха, Рідна дочка,яблуня, піч з хлібом, півень

**Ведучий 1.**

Похмуре небо Німеччини уже вкотре сіяло дощем. В осінню мокру пору

грузькою дорогою повільно повзла карета. В кареті були брати Грімм,

Якоб та Вільгельм , які смішно сказати, їхали збирати та записувати

німецькі народні казки.

**Ведучий 2**

Аж ось карета зовсім загрузла на дорозі , і панам довелося вийти, щоб

допомогти кучерові штовхати її. Вибралися вони надвір, стомлені,

обличчя бліді. Дощик мрячить.

Якоб хукнув на задерев’янілі від холоду руки, а тут і перша сніжинка

впала.

**Вільгельм** : Зима, вже падають перші сніжинки.

**Якоб** : Дивись, Вільгельме, пані Метелиця вітає нас з неба.

**Вільгельм**: Так - так, пані Метелиця стелить постіль та витрушує свої подушки.

**Перекладач** : Якісь дивні ці німці! Спитаю в них про пані

( німецькою) : А хто вона така, ця пані Метелиця?»

**Якоб**. А ви, діти, знаєте казку про пані Метелицю ?

- Подивіться, брати Грімм вас запрошують ! - Якоб та Вільгельм разом.

**Ведучий 1**. В однієї вдови було дві доньки : рідна та пасербиця.

Рідна дочка була ледача й вередлива, а пасербиця — гарна й працьовита.

Але мачуха не любила падчерку, і тій доводилося виконувати всю брудну й

важку роботу в домі. Бідна дівчина сиділа цілими днями за прядкою на

вулиці, біля криниці. Вона пряла так багато, що в неї кров виступала на

пальцях. Одного разу з нею сталася така історія.

Пасербиця. Ах! Моє веретено знову все в крові. Обмию його в криниці.

Ведучий 2. Тільки-но дівчина схилилася над криницею, як веретено

вислизнуло в неї з рук і впало у воду. Дівчина, гірко заплакавши,

побігла до мачухи — розповісти про своє горе.

Пасербиця. Матінко! Я впустила веретено в криницю!

Мачуха. Ах ти незграбо! Тобі аби не працювати! Таке чудове веретено

загубила! Ну що ж, зуміла впустити — зумій і назад дістати.

Ведучий 1. Ще гірше заплакала падчерка, пішла до криниці і стрибнула у неї з

горя. У дівчини голова пішла обертом, і від страху вона заплющила очі. А

коли розплющила, то побачила, що опинилася посеред чудового зеленого

Пішла дівчина лугом і раптом бачить — стоїть піч, а в ній повно хлібин.

Хлібини. Дівчино, ах, дівчино! Витягни нас із печі, а то ми згоримо — ми давно вже спеклися!

Пасербиця. Мої ж ви запашні-рум'яні, зараз я вас витягну!

Ведучий 1. Дівчина вийняла всі хлібини й пішла далі стежкою. Бачить — стоїть яблуня, уся

всипана стиглими яблуками.

Яблука. Дівчино, ах, дівчино! Струси нас із дерева, ми давно вже достигли!

Пасербиця. Мої ж ви ароматні-соковиті, зараз я вас струшу!

Ведучий 2. Дівчина струсила з яблуньки всі яблучка, склала їх купкою й пішла далі. Прийшла

вона до маленького будиночка й на ґанку побачила бабусю. І були в тієї такі великі зуби,

що дівчині стало страшно. Вона хотіла була тікати. Але бабуся зупинила її.

Пані Метелиця. Люба дитинко, чого ж ти боїшся? Залишайся в мене. Будеш виконувати всіляку

хатню роботу. Якщо будеш старанна і працьовита, я винагороджу тебе. Тільки, дивись,

підбивай мою перину так, щоб пух із неї летів. Я ж пані Метелиця — і коли летить пух із

моєї перини, то в людей на землі падає сніг.

Пасербиця. Добре, пані Метелице, я залишуся жити з вами. Ви такі добрі, що я з радістю

допомагатиму вам по господарству.

Ведучий 1

Пасербиця дуже старалася догодити Метелиці. Коли вона збивала перину, пух і пір’я так і летіли

на всі боки, наче сніжинки. Бабуся полюбила дівчину, завжди була лагідна з нею. Дівчині жилося в

пані Метелиці набагато краще, ніж удома.

Але пожила пасербиця під землею якийсь час — і стала все-таки тужити за рідною домівкою

Пішла вона до пані Метелиці.

Пасербиця. Мені дуже добре у вас, бабусю. Але я так скучила за своїми рідними! Можна мені піти

додому?

Пані Метелиця. Я бачу, у тебе добре серце. І ти, звичайно, можеш повертатися додому. А за те, що

ти так сумлінно мені служила, я сама проводжу тебе туди.

**Ведучий 2** Пані Метелиця подала дівчині веретено й, узявши її за руку, вивела на ґанок. Бабуся

змахнула однією рукою.

Пані Метелиця. Це тобі за те, що ти так сумлінно працювала. *(На дівчину надівається накидка із золотого дощу.)*

Ведучий 1. На дівчину пролився золотий дощ, і в одну мить опинилась вона у дворі свого будинку. Подвір’ям поважно походжав півень.

Півень. Ку-ку-рі-ку! Гут! Гут! Наша дівчина золота вже тут.

Ведучий 2. Вибігли на ґанок мати з дочкою й побачили на подвір'ї падчерку, усю в золоті.

Мачуха. Донечка повернулася! Де ж ти стільки пропадала?

Пасербиця. Коли я стрибнула в криницю по веретено, то потрапила під землю, до пані Метелиці.

Незважаючи на страшні зуби, вона дуже добра бабуся. Я щодня підбивала їй перину, так що пух

летів. А коли я йшла додому, вона віддячила мені за роботу — у золотому дощі скупала.

*Мачуха* (звертаючись до рідної дочки). Як я хочу, щоб ти, донечко, теж розбагатіла! Іди сідай біля

криниці й починай прясти. А коли веретено кров'ю забрудниш, кидай його в криницю і стрибай за

ним слідом.

Дочка мачухи. От іще! Так довго прясти я не хочу! Я краще палець шипом троянди вколю й

веретено кров’ю забрудню.

Ведучий 1. Так ледача дівчина і зробила. А потім кинула забруднене кров'ю веретено в криницю і стрибнула слідом за ним.

Потрапила вона, як і її сестра, на прекрасний луг і пішла тією самою стежиною. Підійшла вона до печі.

Хлібини. Дівчино, ах, дівчино! Витягни нас із печі, а то ми згоримо!

Дочка мачухи. Дуже мені треба руки об вас бруднити!

Ведучий 2. 1 пішла ледарка далі. Зустрілася їй дорогою яблунька.

Яблука. Дівчино, ах, дівчино! Струси нас із дерева, ми давно вже достигли!

Дочка мачухи. Ні, не струшу! Ще на голову мені впадете й гулю наб'єте!

Ведучий 1. Прийшла ледача дівчина до будиночка. А пані Метелиця її на ґанку зустрічає.

Пані Метелиця. Будеш виконувати всіляку хатню роботу. Якщо будеш старанна і працьовита, я

винагороджу тебе. Тільки, дивись, підбивай мою перину так, щоб пух із неї летів. Я ж пані

Метелиця — коли летить пух із моєї перини, то в людей на землі падає сніг.

Дочка мачухи. Я за тим і прийшла, щоб у вас пожити та нагороду, як моя сестра, отримати!

Пані Метелиця. Тоді — до роботи.

Дочка мачухи (підбиває перину). Яка важка перина! А яка холодна,! Ну добре, доведеться

попрацювати! Дуже вже хочеться нагороду одержати! (Через якийсь час)

Як я втомилася! Рученьки мої змерзлі болять, і спину ломить. Трусну злегка перину — і годі. Баба,

мабуть, і не помітить.

Пані Метелиця. Підбила мою перину?

Дочка мачухи. Звичайно, підбила, пані Метелице!

Пані Метелиця (сама собі). Робітниця моя геть зледащіла. Пух із перини зовсім не летить. Земля

нагорі без снігу замерзне. (Дівчині.) Ходімо,дівчино, відведу тебе додому.

Дочка мачухи. Нарешті на мене проллється золотий дощ!

Пані Метелиця. Ось, маєш за свою роботу!

Ведучий 1. 1 на дівчину вилився цілий казан смоли. А коли підійшла вона свого будинку, побачив її,

замурзану, півень.

Півень. Ку-ку-рі-ку! Ой, не гут! не гут! Наша дівчина - бруднуля вже тут.

Ведучий 2. Милася, милася ледача дівчина — не змогла відмити смолу. Так і лишилася замазурою.

**Якоб Грімм**. ( німецькою) Діти, а чи сподобалася вам наша казка?

**Вільгельм Грімм**. Якщо так, в бібліотеці ви можете взяти та прочитати ще багато чудових

німецьких народних казок, які ми записали, адже ми були збирачами казок.

**Якоб та Вільгельм ( разом**) До побачення! До нових зустрічей з казкою!