**Сценарій вистави**

за мотивами української народної казки **«Рукавичка»**

для учнів початкової школи

**Виконавці:** ведучі, Бабуся, Дідусь, Онук, Хлопчик, Ялинка, Сніжинки, Білочка, Мишенятко, Жабка, Зайчики, Вовчик, Лисичка, Ведмедик, Горобчик, Песик.

## Ведуча 1 *(декламує вірш Анатолія Качана «Крихти хліба»)*:

## З лісосмуг, де свищуть сніговиці,Де не стало корму і тепла,Перебрались лагідні синиціУ садки до нашого села.В завірюху, ожеледь, морозиСтукають синиці у вікно,З горобцями ділять на дорозіКрихту хліба мерзлу і зерно.Пригощала пташок з годівниціЙ почала нарешті відчувать,Що для когось крихта – це дрібниця,А для пташки – жить чи замерзать.

## Ведуча 2 *(декламує вірш Наталі Забіли)*:

## Вдягнувшись тепліше,Морозяним ранкомСьогодні я вийшлаІ стала на ґанку.– Як гарно навколо!Все вкрилось кругомПухнастим та чистимБлискучим сніжком.У білому вбранніЗелені ялини.Під сніг, як під ковдру,Сховались рослини,Щоб їх не дісталиМорози страшні,Щоб взимку заснутиЙ ожить навесні.

# **Сніжинки** *(кружляють, разом декламують вірш* *Віри Ворскло)*:

Зима – це наша мати,
А хмара – наша хата.
Усі ми сестри рівні,
Сніжиночки-царівни.

Наш коник, скорий вітер,
Розносить нас по світу.
Ланам осиротілим
Тчемо тепленький килим.

Зеленому лісочку
Тепленьку тчем сорочку.
І навіть кожну стежку
Вдягаємо в одежку.

Ми любим танцювати,
Літати і кружляти,
А як затихне вітер –
Лягти і відпочити.

Сріблясті ми сніжинки,
легенькі, як пушинки,
Пухнасті, ніжні дітоньки
матінки хмаринки.

Ми любимо літати,
кружляти й танцювати,
Собою все довкола
ми любим прикрашати.

**Ведучі**: Усе це приказка була, а ось і казка до нас прийшла.

**Ведуча 1**: Не за морями глибокими, не за горами високими, а на нашій рідній українській землі жили-були дід і баба в одному селі. Бабуся була рукодільниця така – і шила, і вишивала, і варила, і пекла, і ось вона діду рукавички сплела.

**Ведуча 2**:Рукавички теплі, м’якенькі – ніякий мороз не страшний. Зрадів дідусь, подякував бабусі та й пішов у ліс… А бабця дома сидить і порядкує.

**Бабуся**:

У хаті в мене затишно і тепло,
Хоч за вікном мороз і вітер шаленіє в димарі.
Давно вже піднялося пухке тісто.
Уже спеклись ватрушки, пироги.
Дідусь із лісу прийде геть голодний,
Й онуків теж потрібно частувати.
Уже зварився в печі борщ, впріває каша,
Тож можна тепер сісти й трохи поплести.

**Ведуча 1**:До хати заходить онук.

**Онук**: Здрастуйте, бабусю!

**Бабуся**: Добридень, онучку!

**Онук:**

А я по вулиці іду і чую – пирогами пахне.
Це бабусенька моя, трудівниця золота,
Біля печі щось мудрує – ліпить, пече, фантазує:
Бублики, медівники, і ватрушки, й пироги,
Паляниці й короваї, лежні, дивні, калачі.
Паски, шишки, мандрики, жайворонки й калиту,
Хліб святий до столу.

– А де ж дідусь?

**Бабуся**: Та він у ліс пішов. Бо треба лосям і косулям сінця дати, покласти в годівницю грудку солі. А пташечкам підсипати насіння, хлібних крих, зерна.

**Онук**: Я знаю, що від браконьєрів, від людей з рушницями й сокирами ліс треба захищати. Ось зараз розкажу я вам одну історію, що трапилась з одним моїм знайомим.

*(На сцену виходить Ялиночка)*

Раз він взувся в чобітки,
Одягнувся в кожушинку,
Сам запрігся в саночки
І поїхав по ялинку. *(Хлопчик підходить до Ялинки)*Ледве він зрубати встиг,
Ледве став ялинку брати,
А на нього зайчик – плиг!
Став ялинку віднімати.
Він – сюди, зайчик – туди...

**Зайчик 1:**

Не віддам нізащо!
Ти ялинку посади,
А тоді рубай, ледащо!
Не пущу, і не проси!
І цяцьками можна гратись:

Порубаєте ліси –
Ніде буде і сховатись.
А у лісі скрізь вовки,
І ведмеді, і лисиці,
І ворони, і граки,
І розбійниці-синиці.

**Ведуча 2:** Страшно стало...

**Хлопчик**:

Ой, пусти!
Не держи мене за поли!
Бідний зайчику, прости,
Я не буду більш ніколи!

**Онук**:

Низько-низько він зігнувсь,
Іще нижче скинув шапку...
Зайчик весело всміхнувсь

І подав сіреньку лапку.

**Бабуся**: Зайці в нас – справжні молодці. Як підеш ти до лісу, то не забудь їм по морквинці взяти – гостинчика сіреньким дати.

**Ялиночка:**

Я в лісі народилася, у лісі і живу.
Свої зелені рученьки до сонечка тягну.
Дарує мені дощик намистечко з краплинок,
А заметіль пухнасту шубку із сніжинок.
До мене прибігають зайчики ховатись,
На моїх вітах люблять пташечки гойдатись.
Дарую рудим білочкам смачні великі шишки,
А грибникам в корзинку грибочків дам я трішки.

*(Хлопчик йде по лісу з сокирою. Ялиночка побачила його, злякалася).*

– Але боюсь я дуже з сокирами людей!

**Хлопчик 2:**

Ялиночко, красунечко, пробач мене, будь ласка.

Я зрозумів і я жалкую, що злякав тебе дуже.

Я вирішив, що ліс, природу захищати мушу:

Я метелика не скривджу, хай летить.

І ялинку не зрубаю, хай стоїть.

Не затопчу мурашку, хай повзе.

Не зламаю з дуба гілку, хай росте.

Не впущу сміття у річку, хай бурлить.

Із гнізда яйце не скину, хай лежить.

В джерело не пущу камінь, нехай б’є.

В полі жито не столочу – це святе.

Верби посаджу в долині, хай шумлять.

Зерен птахам кину взимку, хай їдять.

Погодую приблуду-кішку і собачку.

Давайте будем разом природу берегти!

*(Вірш із сайту www. poetryclub.com.ua).*

**Ведуча 1:** Ходив-ходив дідусь по лісу та й загубив рукавичку. А в лісі хоч і мороз тріщить, та звірят повно. Он **Білочка** з гілки на гілку стрибає.

*(Виходить* ***Білочка*** *під музичний супровід пісні «Где-то на белом свете»)*

**Білочка:**

Я Білочка пухнаста,
Дбайлива господинька,
На зиму назбирала я
Горішків цілу скриньку.

Морози не страшні мені,
Ні буйнії вітри,
Бо затишно і тепло
У мене у дуплі.

Я бачила сьогодні:
Дідусь у лісі йшов,
Загубив він рукавичку,
І далі пішов.

На стежці Рукавичка
Самотньо лежить,
М’якенька, тепленька –
Чому б у ній не жить?

**Ведуча 2**: Ось **Мишенятко** вибігає, про щось весело співає.

**Мишенятко**:

(***Мишенятко*** *співає під музичний супровід дитячої пісні «Морозець»)*

Я маленьке Мишенятко,
Маю друзів Круть та Верть
Живу з мамою і татком,
Втік гулять у ліс тепер.

А сьогодні ми у жмурки
Вирішили погулять,
І забіг я так далеко –
Шлях назад не відшукать.

Ось я бачу: Рукавичка
На стежиночці лежить.
Ох, яка ж вона тепленька,
В ній тепер я буду жить.

Пташці – гніздечко,
Білочці – дупло.
Мені – рукавичка,
Щоб сумно не було.

***Ведуча 1****.* Мишенятко ховається у Рукавичці. По лісовій стежці стрибає **Жабка.**

 *(під музичний супровід дитячої пісеньки)*

Я мала весела Жабка,
Вмію високо стрибать.
Взимку міцно сплять всі жабки,
А я хочу погулять.

В лісі гарно так, красиво,
Сніг пухнастий так блищить.
Тільки комарів немає
Й коник-стрибунець мовчить.

*(****Жабка*** *стрибає навколо ялинки)*

Як я схожа на ялинку,
Наче рідна їй сестра.
А сніжинки, як пушинки,
Забілила все зима.

Своїм братикам й сестричкам
Я про зиму розкажу.
Тільки б десь мені зігрітись,
Бо я вся уже дрижу.

*(****Жабка*** *підстрибує до Рукавички)*

– А хто, хто в Рукавичці живе?
– Я, маленьке Мишенятко. А ти хто?
– А я Жабка Веселинка. Пусти, будь ласка, мене в Рукавичку.
– Звичайно, пущу. Заходь, будь ласка.

**Ведуча 2**:Ось уже двоє звірят у Рукавичці живуть. А ось по лісовій стежці біжить **Зайчик.** (*Під музичний супровід дитячої пісеньки «В нашої бабусі два веселі гуси»).*

Побачив Рукавичку і питає:

**Зайчик 2:**

– А хто, хто в Рукавичці живе?
– Я – маленьке Мишенятко.
– А я Жабка Веселинка.
– А ти хто такий?
– А я – Зайчик Побігайчик, Пухнастенький Лапанчик,

Влітку сіру шубку маю,
Весело стрибаю.
Взимку я біленький,
Дуже я гарненький,
По лісочку я стрибаю,
Де б зігрітися шукаю.

Ось гарна Рукавичка,
Тут, мабуть, є пічка.
Хто тут є, пустіть погріться,
Мерзнуть зайцю не годиться.

– Пустіть, будь ласка, мене в Рукавичку.

– Звичайно, пустимо. Заходь, будь ласка.

**Ведуча 1:** Уже троє звірят у Рукавичці живуть. Ось по стежинці біжить руда Лисичка. Побачила Рукавичку, підійшла до неї і запитує:

– А хто, хто в Рукавичці живе?
– Я – маленьке Мишенятко.
– А я Жабка Веселинка.
– А я – Зайчик Побігайчик,
– А ти хто така?
– А я – Лисичка-сестричка.

**Лисичка:** *(Під музичний супровід дитячої пісеньки «Я Лисичка, я сестричка»)*

Я Лисичка, я сестричка
Не сиджу без діла.
В курниках курей лякаю,
Від собак тікаю.
Голодно і холодно
Взимку мені в лісі.
Рукавичку я знайшла,
Пустіть мене погрітись.

– Друзі, пустіть, будь ласка, мене в Рукавичку.
– Звичайно, пустимо. Заходь, будь ласка.

(*Чується вовче виття*)

**Ведуча 2**: Уже четверо звірят у Рукавичці живуть. А хто це так сумно виє?

**Ведуча 1**:Коли це виходить із лісу **Вовчик** і каже:

Я знаю, що хатинка тепла десь у лісі є.
А в тій хатинці Гномик, мій добрий друг, живе.
Давно я його бачив, давно у нього був.
Й дорогу до хатинки я, на жаль, забув.
А мороз все дужчає, міцніє, аж пече.
Як не знайду хатинки – замерзну, пропаду. (*Виє*)

**Вовк:** *(Під музичний супровід приспіву пісні «В лесу на опушке»*)

Я зубатий сірий Вовк,
Годують мене ноги.
Та хурделиця-зима
Засипала дороги.

 *(Побачив Рукавичку, показує лапою на неї)*

Рукавичка ось лежить,
Хто є в ній – озвіться.
Змерз я дуже, упустіть.
Займу я мало місця.

**Ведуча 2**: Із Рукавички виглядає Лисичка, відповідає Вовчику.

– Рукавичка в нас маленька і в ній мало місця. А, крім мене, в ній живуть:
– Я – маленьке Мишенятко.
– А я Жабка Веселинка.
– А я – Зайчик-Побігайчик.

*(Усі разом)*

– Не пустимо тебе, Вовчику, біжи собі далі.

**Ведуча 1**:Вовчик у розпачі, пританцьовує від холоду*.*

Пожалійте мене, дуже прошу,
Свої ноги погріти дуже хочу,
І хвоста я свого не відчуваю.
Упустіть у Рукавичку, я благаю!

**Ведучі***(розмовляють між собою)*:

**–** Допоможемо Вовчику?

**–** Давай.

**Ведучі** *(просять звірят):* Упустіть Вовчика в Рукавичку погрітися, будь ласка*.*

**Звірята** *(відповідають хором)*: Гаразд, Вовчику, заходь, грійся.

**Ведуча 2**: Ось виходить із-за кущів **Ведмедик**.

**Ведмедик**:

***(Ведмедик*** *– під музичний супровід дитячої пісеньки «Кузнечик» у стилі латина)*

Я – Ведмедик волохатий,
Взимку дуже люблю спати,
Та сьогодні щось не спиться,
Хочу чимось підживиться.

 *(Здивовано оглядається навколо)*

А чому кругом так біло,
Де травичка, де малина?
Сонечко чому не гріє?
Ліс незвичний, що за диво?

На доріжці щось лежить,
Там є, мабуть, мені обід!
Рукавичка! Хто тут є?
Нагодує хто мене?

– А хто, хто живе у Рукавичці?
– Я – маленьке Мишенятко.
– А я – Жабка Веселинка.
– А я – Зайчик-Побігайчик,
– А я – Лисичка-Сестричка.
– А я – сіренький Вовчик.
– А ти хто такий?
– А я – Ведмедик волохатий.

*(Звірята хором відповідають)*

* Дуже велика у нас тіснота. У Рукавичці для тебе місця нема.

**Ведучі***(розмовляють між собою)*:

**–** Допоможемо Ведмедику?
 **–** Давай.

*(****Ведучі*** *вибігають на середину сцени і чаклують)*

**Ведучі**: **–** Краблі, драблі, граблі, брись, весела музика, з’явись!

*(Грає музика. Ведучі співають* ***«Пісню про гномика»*** *Наталії Май. Звірята виходять із Рукавички, пританцьовують та співають).*

У лісі, лісі темному,

Де зайчики стрибають,

Де сосни величезнії

До неба дістають,

У лісі, лісі темному

Навмисне заблукаю,

Щоб гномика-чарівника

Зустріти прямо тут.

*Приспів*: А я скажу вам щиро:

Його я не боюсь!

Цей гном – створіння миле,

Йому я посміхнусь!

У лісі, лісі темному,

Де сонечка немає,

Де птахи перелітнії

Дзвіночками дзвенять,

У лісі, лісі темному

Навмисне заблукаю,

Щоб з гномиком-чарівником

Удвох потанцювать.

 *Приспів. (2)*

*(Звірята заходять до Рукавички)*

**Ведуча 1**:

Ось летить знесилена пташина,
Злий мороз пройма наскрізь, пече.
Знайде пташечка собі притулок чи загине?
Може, друзів все ж собі знайде?

**Ведуча 2**:

Ось на гілку сів горобчик бідний.
Далі вже немає сил летіть.
А вітрюга зленний дме щосили,
А мороз лютішає щомить!

**Ведуча 1:** На галявину вилітає **Горобчик.**

*(Горобчик – під музичний супровід дитячої пісеньки «Черепаха»)*

**Горобчик:**

Я маленький хлопчик,
Звуть мене горобчик.
Змерз я дуже, зголоднів,
Крильця опустив.

Влітку тепло так було,
Комашні доволі!
Взимку снігом занесло
Сад і ліс, і поле…

Злий мороз пройма наскрізь,
Пір’ячко не гріє,
Далі сил нема летіть,
Тут, мабуть, і загину.

**Ведуча 2**:З’являється **Білочка**.

**Білочка**:

Чую я, що плаче хтось надворі.
Треба йти на допомогу, бо мороз тріщить.
Ой, погляньте – це малий Горобчик,
Треба його в Рукавичку запросить.

Мій горобчику маленький, я тебе зігрію,
Хвостиком пухнастим до тебе пригорнусь.
Поспіши, у Рукавичці дуже тепло.
Зерняток й водички тут тобі дадуть.

*(Білочка відводить Горобчика до Рукавички)*

**Ведуча 1**:На лісову галявину вибігає **Песик**.

**Песик**: *(Під музичний супровід дитячої пісеньки «Аеробіка від Бобика»)*

Я дідуся люблю,
Я хату стережу.
Злодіїв я проганяю,
Хліб собі я заробляю.
Рукавичку дід згубив,
Десь в снігах її лишив.
Побіжу її знайду,
Дідусеві принесу.

*(Песик бігає та шукає дідусеву рукавичку)*

Ось і Рукавичка
На стежечці лежить.
Чогось така велика,
Мабуть, в ній хтось сидить.

*(Песик гавкає, звірята вибігають з Рукавички)*

**Песик**:Діду, діду, в Рукавичці всі звірята грілися!

**Дідусь**: Оце диво! Що ж робити?

**Звірята** *(хором)*: Пожалій, дідусю, нас! Рукавичка твоя в лісі стала хаткою для нас.

**Дідусь:**

Та живіть, мені не жалко,
Тільки ж бабця вдома
Буде гніватись, сваритись,
Мені дорікати,

 Що роботу її я не поважаю,
 Рукавички в ліс відношу
 І там залишаю.
 Що ж робитимем, Сірку?

**Песик**:

Пожалій, дідусю!
Бабця сердитись не буде,
Вона зрозуміє,
За добро тебе похвалить,
За всіх порадіє.

**Дідусь**:

Так, я згоден,
Рукавичку в лісі я лишаю!
Треба всім добро робити,
Змалечку це знаю!
Дідову науку добре пам’ятаю.
Часто ж він казав:
– Онучку! Ти живи, працюй старанно
І добро звершай,
Та нагород за це не вимагай.
Бо лиш в добро та в вищу правду віра
Людину відрізня від мавпи та від звіра.
Тож хай лунає істина стара –

**Усі разом**: Людина починається з добра!

**Білочка:**

Тепердавайте будемо співати,
Хай голосніш луна веселий сміх,
Добро і співчуття завжди перемагають лінь, байдужість, злість!

*(****Звірята*** *співають веселу пісню* ***«Щастя і добра****» - взято з інтернет ресурсів)*

Неба вам, неба вам ясного.

Сонця вам, сонця золотого.

Злітної, злітної криниці.

Чистої, чистої водиці.

*Приспів (2 р.)*:

Щастя вам, щастя і добра

Бажаємо на довгії літа.

Радості, радості й любові.

Щирості, щирості у слові.

Хай для вас розквітають квіти.

Люблять вас і шанують діти.

*Приспів (2 р.)*