**Мінні-сценки для старшої групи.**

1. **Сценка «Мама і діти»**

*(Мати повертається після роботи додому)*

**Мама** - Як пройшов день? Що ви робили? **Перша дитина:** Матусю, ми так хотіли тобі допомогти, що вирішили переробити всю хатню роботу! Я посуд помив!

**Мама:**- Який ти в мене молодець, який турботливий!

**Друга дитина:**- Матусю, матусю, я також молодець, я весь посуд витер!

**Мати:** - І ти теж молодець! *(вона звертається до третьої дитини):*  
- А ти що робив цілий день?

**Третя дитина:** - А я позамітав всі уламки від посуду і виніс їх на смітник!

*Мама «падає» на крісло, потім приходить в себе і каже:*  
**Мама:** - Все одно ви у мене найкращі і найтурботливіші діти у цілому світі!

1. **Сценка «У пологовому будинку»**

*(У пологовому будинку до молодого батька, який очікує дружину з дитиною, медсестра приносить двох немовлят.)*

**Медсестра** - Вас не лякає, що їх більше одного?   
**Батько** - Ні, що ви! - розгублено відповідає той.  
**Медсестра** - Ну і чудово! Ви поки потримайте цих, а я збігаю за іншими.

1. **Сценка «Три мами»**

**Діючі лиця:** дівчинка з лялькою, мама, бабуся, ведучий.

**Ведучий.**

Танюша під вечір

З прогулянки прийшла

І ляльку запитала

**Дівчинка:**

Як, донечко, справи?

Знову ти залізла під стіл, непосида?

Знову просиділа весь день без обіду?

З цими дочками просто біда!

Скоро ти будеш, як сірник, худа,

Іди-но обідати, моя ти вреднуля.

(*бере ляльку, садовить за стіл.)*

**Ведучий.**

(Танина) мама

З роботи прийшла

І Таню запитала.

**Мама:** Як, донечко, справи?

Знову загралася, напевно, в саду?

Знов примудрилась забути про їжу?

«Обідати!» - кричала бабуся сто раз,

А ти відповідала «Зараз іду!», та «Зараз іду!»

З цими дочками просто біда!

Скоро ти будеш, як сірник, худа,

Іди-но обідати, моя ти вреднуля!

*(садовить дівчинку за стіл.)*

**Ведучий.**

Тут бабуся -

Мамина мама прийшла

І маму запитала

**Бабуся.**

Як, донечко, справи?

Напевно, в школі за цілу добу

Знову для їжі не знайшла ні хвилинки.

А ввечері з'їла сухого хліба скоринку?!

Не можна ж сидіти цілий день без обіду!

Учителем стала, а все - непосида.

З цими дочками просто біда!

Скоро ти будеш, як сірник, худа,

Іди-но обідати, моя ти вреднуля.

Всі сідають за стіл.

**Ведучий.**

Три мами на кухні сидять,

Три мами на дочок дивляться!

Що з дочками робити впертими?

Ох, як непросто бути мамами!

1. **Сюжет сценки. Вранці мама намагається розбудити сина, якому пора вирушати в школу.**

**Мати:** Вставай, синку, ти знову запізнишся до школи до початку занять!

**Син:** Не хочу! Петро завжди зі мною б'ється!

**Мати:** Ну, синку, так не можна, пора вставати, а то запізнишся!

**Син:** Ну її, цю школу! Сергій в мене ганчіркою кидається!

**Мати:** Давай, синку, вставай, бо вже пізна година!

**Син:** Не піду! Коля з рогатки в мене стріляє!

**Мати:** Синку, ти повинен ходити до школу, ти ж все-таки учитель!

1. **Сценка братик і сестричка**

**Саша:** - Що робиш, сестричко, ти там у куточку? І що ти ховаєш у цьому мішечку?

**Настя:** - На свято матусі дарунок готую! Нічого для неї не пожалкую!

**Саша:** - Чим же ти хочеш її привітати, можеш мені свій секрет розказати?

**Настя:** - Так подивися, ось книжку я маю, мама любить читати, я знаю. Тут ще ведмедиком я поділюся, іграшок зовсім не має матуся. Та це ще не все, подивись, що я маю, цукерки і печиво для неї тримаю.

**Саша:** - Послухай, сестричко, усе це матуся могла би придбати і інший дарунок хотіла би мати.

**Настя:** - А чим же я більше її привітаю? Інших дарунків я вже не маю?

**Саша:** - Найбільше чим можеш її привітати, слухняною бути у будні та свята!

**Діалог мами з сином.**

**Син:** Розкажи, матусю, казочку для мене,

Про сонечко ясне, листячко зелене.

**Мама:** Сонечко сміється, дубочок зростає.

А разом з дубочком і ти підростаєш,

Виростай, синочку, сили набирайся,

Батьківської хати, сину, не цурайся.

**Син:**  Не забуду, мамо, як кує зозуля,

Бо твій рідний голос, в твоїй пісні чую….

1. **СЦЕНКА « МАМА І НЕЧЕМНІ ДІТИ».**

**Ведучий:** Давно колись жили собі на світі,

Матуся бідна й неслухняні діти.

**Мати:** Сама варю, печу, латаю, прибираю,

І рибу я ловлю, і м’ясо здобуваю.

Хоч дітки підросли, побільшало роботи,

Вже й просвіту нема, самі лишень турботи.

**Ведучий:** Та й захворіла мати

Заслабла дуже – дуже,

Лежить сумна, зітхає,

Та діточкам байдуже.

**Мати:** Подайте, діточки води,

Зваріть чайку із квітів.

**Діти разом :** Нема коли, ми йдем гуляти!

**Дитина 1:** Я не маю чобіт, нехай сестра іде!

**Мати:** Піди, доню, принеси води.

**Дитина 2:** Я не маю хустки, нехай іде молодша.

**Дитина 3:** Я не маю в що вдягнутися.

**Ведучий:** Ну й неслухняні діти!

**Мати:** Ну що ж, від вас я полечу, зозулею до гаю,

Хай руки крилами стають, лечу я, відлітаю, ку–ку, ку–ку.

**Дитина 1:** Матусю, вернись, зрозуміли ми все,

Нехай твоє пір’ячко вітер знесе!

**Дитина 2:** Лишися, матусю, вертайся до хати,

**Дитина 3:** Ой, матінко люба, самотньо без тебе,

І холодно дуже, і сіре нам небо.

**Дитина 1:** І їстоньки хочеться діткам маленьким,

Біда нам, бо скривдили рідну ми неньку!

**Мати:** Зігріла серденько пекуча сльоза,

Я ж рідна вам мати, я вам не чужа.

Прощати уміє лиш мати дитині….

**Діти всі разом:** Ми слухатись будем, матусю від нині.

**Ведучий:** Ви мамі боляче ніколи не робіть,

Бо мамина сльоза – крові краплинка.

І як сльозина скотиться з очей,

Її життя стає коротшим на хвилинку.

І серце мами – не витримує образ.

Зім’яте серце в грудях важче б’ється

Бо мама, діти, дуже любить вас,

Біль скриє і крізь сльози усміхнеться…