**Урок - свято. " Казка в гості до нас завітала"**

**Урок підготувала**

**Білоус Галина**

**Вчитель початкових класів.**

**Мета:** Поглибити знання дітей про казку, розвивати творчі здібності у дітей, сценічну майстерність, інтонація, дикцію. Виховувати повагу до усної народної творчості, бажання читати казки.

**Хід уроку.**

1. Організаційний момент

Знову школі задзвенів

Наш шкільний дзвінок

Він, як пташечка співає

Й кличе на урок

На урок же завітала

Казка чарівна

Хто ж придумати зумів,

Звідкіля вона.

Ну і хто вона така

І чого навчає

В книжку кожну і портфель

Всюди заглядає.

Може скаже хтось із вас

Хто вона - ця казка

Ну ж подумайте і нам

Розкажіть будь – ласка.

Нагадайте Колобка

Чи про курку Рябу

Чи про рибку золоту

Чи царівна –жабу

В кожнім домі, в кожній - хаті,

І у місті, і в селі –

Хто навчився вже читати

Має казку на столі.

( Стук у двері. Заходить Королева казок)

Королева казок :

 - Добрий день! До вас я прийшла із далеких країн. Ви ж, напевно мене добре знаєте. Я часто приходжу до вас перед сном, щоб ви спокійно спали. Дякую, що запросили мене на свято. А зараз, я хочу перевірити, як ви знаєте казки.

1. Вікторина " З якої казки - цей герой"

Що за звір

Вплітає сало

І кричить все

" мало, мало!"

 у жупані парубоцькім

Впізнали хто це? ( ПАН Коцький)

Я бичок - третячок

Із соломи мене Дід зробив

Бік смолою засмутив. ( Солом’яний бичок)

Старенька бабуся у лісі жила

Гостинці для неї Онука несла

Дівчатко симпатичне

В шовковім фартушку ( Червона шапочка)

Хто під кущиком гніздечку

 З ніжкою скаліченою жив

Хто дідусеві і бабусі

Вірою і правдою служив (Кривенька качечка)

Хто це в човнику пливе

Й рибку матінці везе?

І кого змія страшнюча

З'їсти хоче більш за все. ( Івасик Телесик)

Королева казок:

* Молодці діти! Добре знаєте казки.

( Стук в двері. Заходить Буратіно і Мальвіна)

Буратіно:

* Я - веселий Буратіно

 До вас прийшов я із кіно.

Мальвіна:

* А мене зовуть Мальвіна

 Я подружка Буратіно

Разом:

* З святом казки вас вітаєм

І удачі всім бажаєм.

Буратіно:

- Я підготував вам завдання пов'язані із числом три.

1. Як звали трьох поросят із англійської народної казки. «Троє поросят» . ( Ніф -Ніф, Ниф- Наф, Нуф-Нуф)

2. Як звали трьох ведмедів із казки Л.Толстого « Три ведмеді» .

( Михайло Потапович, Настя Петрівна, Мишко).

3. Як звали трьох товстунів із повісті О. Олені «Три товстуни»

 ( імен не має)

Мальвіна:

* А я хочу дізнатися чи знаєте ви пісні, які співали казкові герої.

1. Яку пісню співала мати Телесику?

 ( Телесику, приплинь, приплинь до бережка!

Дам я тобі їсти , пити!)

2. Якою піснею відлякувала Коза-Дереза ворогів.

( Я - Коза –Дереза, пів- бок- луплена, за три копи куплена. Тупу- тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть).

3. А яку пісеньку співала Коза своїм козенятам?

( Ой ви діточки - козеняточка! Відімкніться, відчиніться. Ваша мати прийшла - молочка принесла.)

( Заходить Лисичка)

Лисичка:

* Я – лисичка, я - сестричка

 Хитрувати маю звичку

 Загубила свою казку

 Підскажіть мені будь - ласка.

Королева казок:

Діти допоможіть Лисиці знайти свою казку. Пригадайте казки, у яких героїнею є Лисичка.

( Діти називають казки) .

Королева:

* Лисичко, ти можеш обрати будь – яку казку? Яку ж ти обираєш.

Лисичка:

Всі казки звичайно гарні,

Я ж піду до… журавля

Нагодую його смачно

Стану товаришувать

Хитрі звичку я забуду

Звірів буду шанувати

Дякую вам, діти,

За вашу допомогу.

Вчитель:

Дорогі гості. Ми дуже вдячні, що ви завітали до нас. А тепер всідайтесь зручненько і слухайте гарненько.

Прийшла, нарешті, довгождана мить.

Чарівна музика тихенько звучить.

І казка перед нами оживає.

Інсценізація казки "Курочка Ряба"

"Курочка Ряба"

Дійові особи: Автор, Дід, Баба, Курочка Ряба, Мишка.

Автор:

 У великому селі

Що лежить над ставом

Де калина, наче жар

Звисла кучерява

Де шовкова сон - трава

В воду заглядає

Одуд грає на Дуду

Соловей співає.

Височить там храм святий

Хати чепурненькі

Зроду-віку там жили

Дід і баба старенькі

Ой, як були молоді

То й хазяйнували

Свині, вівці,корови

Й птицю різну мали.

А тепер руки не ті

Молодість злетіла

Білим снігом сивина

В косах забіліла.

Лиш одна в них радість є

Це Курочка Ряба.

Дід їй носить воду з джерела

Й догоджає баба.

Дід:

Пий водичку на здоров'я

Щоб гарніша стала

Щоб не висохло у горлі

Й дзвінко сокотала

Баба:

Тю, тю, тю. Іди сюди

Кашка тобі з гречки

І на сиплю ще зерна

Щоб несла яєчка.

Автор:

У чистенькому дворі

Квіти попід стежку

Ніби збігла до воріт

Вишита мережка

Гордовито поміж квіти

Курка походжає

То подряпає щось стрішки

То жучки збирає.

Баба:

Ой, вродлива ж стала курка

Зовсім вже доросла

Довгонога, рябе плаття

Та ще й довгохвоста.

Дід:

Три дні сідало ладнав я

В курнику старенькім

Постелили там соломи

Ще й сінце свіженьке

Автор:

Розляглася курка в сіні

І запахла м'ята

Й на весь двір засокотала

Курочка чубата

А як сонечко піднялось

Досвітком, раненько

І знесла в своїм гніздечку

Яєчко біленьке.

Курка:

Кут, куда куд куда куд кудак!

Знесла я яєчко

Ось теплесеньке лежить

На гнізді скраєчку.

Баба:

Зразу ж я у печі

Дрова розпалила

І печеню із яйця

Зготувать рішила.

Била, била й не розбила

Те яйце розбити

Погукала діда я

Щоб мені підсобити

Дід:

 Бив об стріл і молотком

В хаті й на криниці

Не розбив - нехай лежить

Поклав на полиці.

Автор:

На полиці у кутку

Мишка жила сіра

Десь здобула колосок

І додому спішила.

Як побачила яйце

Й дуже здивувалась

Мишка:

Хто зміг знести тут його

Звідки ж воно взялось?

Заберу його собі

Хай стоїть в порозі

Бож воно тут нічиє

Й прямо на дорозі.

Автор:

І яйце оте хвостом

Мишка зачепила

Покотилося яйце

Впало і розбилось.

З переляку мишка - шасть

Прямісінько в нірку.

Дід із бабою, як діти

Заплакали гірко

Дід:

Не доглянули йо, йой

Де ж той розум взяти

І чому оте яйце

В скриню не сховати?!

Баба:

Діду ,діду О,йо,йой

Як болить сердечко

Не долетіли хай грець,

Й пропало яєчко.

Автор:

Курка саме до гнізда

Свого поспішала

Як почула плач старих

Дуже жалко стало

Курка:

Ой не плачте ви мої

Голуби сивенькі

Я занесу вам ще не раз

Яйця не простеньке

Золоте яйце з несу

Щоб, як сонце гріло

Щоб ви сміялися завжди

І завжди раділи.

Автор:

І живуть ще й досі там

Дід й баба старенькі.

Курка ряба їм несе

Яйця не простенькі.

От і казочці моїй

Казочці кінець

А хто слухав й все почув

Справжній молодець.

**Як з'явилася ка*зка***

От і знову у нас урок

Його тема - казка

То ж запрошую всіх в клас

Сідайте будь – ласка

Звідки казочка взялась?

Чом казочкою звати?

Хто був перший той казкар?

І де його шукати?

Ой колись у давнину

Як царі ще жили

Воювали, кров лилась

Землі все ділили

Бідним був простий народ

Битий, перебитий

А ле він любив життя

Й був талановитий.

Перший плуг він змайстрував

Лодку в річку скинув

Храм до неба збудував

Й винайшов машину

Ну, а пісню як любив!

Й вмів її співати

І розчулити до сліз

І зачарувати.

А краса навкруг яка!

Серце, душу гріла

То цвіла, як дивоцвіт

То в снігах біліла

Хвилювалися моря

Гори в небо звисли

А веселка понад гай

Ніби коромисло

І цвіла калина там

Білою ватою

В трави падала роса

Срібною росою

Колоситься хліба

Золотом до сонця

Вишня вибігла з садка

І заглядав віконце

Там збиралися колись

Всі на вечорниці

Й хтось розказував завжди

Різні небилиці.

Люди слухали, ще й як

Казань оту дивну

Про чудесних силачів

Й гарну царівну.

І про звірів, про птахів

Зміїв, що несли лихо

Хоч не вірили у це

Та слухали тихо

Казкаря завжди і скрізь

Люди поважали

Й небилиці всі його

Казкою назвали

Часто і старець заходжав

На ці посиденьки

Слухав все, на вус мотор

І на кобзі бренькав

Й скоро в місті, чи в селі

Казку ту вже знали

Й кожний раз все щось своє

В казку додавали

З часом хто їх розказав

Вже й не пам'ятали

То ж усі оті казки

Народними стали.

Та мінялися роки

Цілі покоління

Розвивалося життя

Де й взялася вміння

Пішла грамота в життя

Прямо у народи

Села квітли і міста

Загули заводи

Перша книга в світі пішла

І її читали

Скоро в книгу вже й казки

Казкарі писали

Цілі збірники казок

Стали на полиці

В кожнім домі книжка ця

І у кожній світлиці

Знали люди вже своїх

Казкарів чудових

Їх казки читали всі

І чекали нових.

Та й народні ті казки

З часом не пропали

Їх збирали ніби скарб

Й в книги записали

Й кожен зможе тут із нас.

**Підсумок уроку**

Діти, наше свято підійшло до кінця.

Давайте подякуємо нашим казковим героям за те,

що завітали до нас.

А вам я хочу побажати, щоб ніколи

Не залишав вас світ казковий

Щоб ми з вами радо зустрічались

І завжди щиро усміхались.