**Тэатралiзаваная забава**

**«Як курачка пеунiка ратавала»**

**для дзяцей сярэдняй групы (4-5 гадоý)**

**Мэта**: фармiраваць станоучыя адносiны да беларускай нацыянальнай культуры, казак, песенак, гульняу, забаулянак.

**Праграмныя задачы**: фармiраваць у дзяцей уяуленнi аб сродках рухавай выразнасцi, заахвочваць да самастойнага пошука творчай кампазiцыi; з дапамогай беларускiх народных гульняу и песень замацоуваць веданне зместа казкi; выхоуваць жаданне размауляць на беларускай мове.

**Матэрыял / абсталяванне:** «куфар», музычнае афармленне; касцюмы герояў казкі.

**Ход забавы**

 Дзеці разам з выхавальнікам ўваходзяць у музычную залу, пасярэдзіне якой стаіць "казачны куфар»

**Выхавальнiца**: Глядзiце, дзецi, што за цуд!?

 З’явiуся куфар у нас тут.

 Чаго ж мы стаiм,

 Давайце у куфар паглядзiм.

 Дзеці паглядзіце, тут ліст, што ў ім напісана.

**Казачнiца**: (чытае лiст) – я куфар казачны, чароуны,

 Шмат казак ведаю, гiсторый.

Хто мяне адчыняе,

Той сам казку баiць пачынае,

У казачных герояу ператвараецца

I разам з iмi забауляецца.

Выхавальнiца: Вось дык цуд!

А як жа нам дазнацца,

 Як казка будзе называцца?

**Выхавальнiца**: Дзеці паглядзіце, тут касцюмы, мы іх зараз апранем і адправімся ў казку.

Куфар зачыняецца –

Казка пачынаецца.

**Выхавальнiца**: (дастае з куфра хустку и завязвае на сябе – ператвараецца ý бабулю.)

Хустку чароуную завязваю,

казку дзеткам расказваю.

Жыла-была бабуля Марыля,

Кожнай ранiцай курак сваiх кармiла.

**Пальчыкавая гiмнастыка «Прыляцели куры»**

 **(Словы народныя, апрацоука А.Рашчынскага).**

Дзецi ходзяць па зале за бабуляй, iмитуючы яе хаду.

**Выхавальнiца**: Жылі-былі курачка і пеўнік. Курачка яйкі несла, а пеўнік зярняткі здабываў, курачку частаваў. Выграбе з ямкі зярнятка і кліча курачку:

— Ко-ко-ко, Чубатка, знайшоў зярнятка!

Вось аднойчы выграб пеўнік вялікую бобінку.

Праглынуў — ды і падавіўся.

Паваліўся пеўнік, ногі задраў і не дыхае.

Падбегла да яго курачка:

**Курка**: — Што з табою, Пеця? Чаму ты ляжыш і не дыхаеш?

**Пеця**: — Ой, — бобінкай падавіўся…

**Курка**: — Як жа цябе ратаваць, Пеця?

**Пеця**: — Трэба,  — масла дастаць, горла змазаць.

**Курка**: — А дзе яго дастаць?

**Пеця**: — У каровы.

**Бабуля**: (звяртаецца да дзяцей). Давайце i мы разам да каровы збегаем, малачка адведаем.

Карова масла прагатуе,

Калi курка сенам пачастуе.

А з дзецьмi яна хоча

У гульню згуляць.

**Праводзiцца беларуская народная гульня «Бабка- Еука»**

**Курка**: — Карова, карова, дай масла!

**Карова**: — Нашто табе масла?

**Курка**: — Пеўнік ляжыць і не дыхае: бобінкай падавіўся.

**Карова**: — Добра,  — дам я табе масла. Але схадзі спярша да касцоў, папрасі сена.

**Бабуля**: Пабегла Курка да касцоу,

 Каб тыя сена далi.

**Уключаецца фанаграма «Касiу Ясь канюшыну», (хлопчукі імітуюць рухи касьбы касой, дзяўчынкі імітуюць рухи жніва жыта.)**

**Курка:** — Касцы, касцы, дайце сена!

**Касец першы**: — Нашто табе сена?

**Курка**: — Сена — карове. Карова дасць масла. Масла — пеўніку, бо пеўнік ляжыць і не дыхае: бобінкай падавіўся.

**Касцец другi**: — Схадзі да пекара, папрасі пірагоў.

**Касец трэццi**: Пірагі мы з’ядзім, тады і сена накосім.

**Бабуля:** пабегла курка да пекароу

I папрасiла пiрагоу.

Пекары паслалi у лес,

Каб прынесла дроу.

Пакуль курка бегала за дравамi,

Пекары з дзецьмi спявалi.

**Песня «Грыбны дожджык»**

**Бабуля:** Прынесла курка пекарам дроў,

Дали яны ей пірагоў.

Пiрагi касцам занесла

I карове мех сена прынесла.

Карова масла дала.

Пеунiк з’еу, и горла балець перастала.

Крыламi замахау и заспяваў:

**Пеця:** — Ку-ка-рэ-ку! Чуб-чубатка — малайчына!

**Бабуля**: Гуляе зараз певунок вяселы на двары,

 Спявае песнi ранiцой для малой дзятвы.

**Гульня- iмправизацыя «Кукарэку, певунок»**

**(беларуская, народная песня)**

**Бабуля**: (развязвае хустачку). Вось i скончылася наша казка пра курку i пеунiка. Дзякуй табе, куфар. (кладзе хустку)

 I ўсім гасцям на здзіўленне,

 Мы станцуем запрашэнне.

**Танец «Запрашэнне».**