**Ігротренінг-театралізація (з елементами системи К.Орфа)**

***"Ми розповідаєм казку"***

***Іванкова хатинка***

**Обладнання**: книга казок з картинками, картки з символічними зображеннями персонажів (Іванко, Заєць, Ведмідь, Лисиця) і погодних явищ (Сонце, Завірюха, Вогонь), різнокольорові шифонові хустки, дитячі музичні інструменти (металофон, дзвоник, шумові), рулон білого паперу і фломастер.

*Діти сидять на стільчиках по колу, а в центрі розміщені картки, хустки, інструменти, смужка білого паперу прикріплена до дошки чи стіни.*

*Ведучий читає текст казки і показує картки:*

 На лісовій галявині в маленькій хатинці жив-був Іванко. Настала зима, і вся земля вкрилася білою ковдрою. Налетіли хуртовини, замели всі шляхи-доріжки. Холодно стало Іванкові, розпалив він в пічці вогонь і сів поруч погрітися.

Раптом чує: "Тук-тук-тук!"

"Хто там?" – запитав Іванко.

"Це Зайчик. Я був у лісі і дуже замерз. Пусти погрітися!"

Відчинив Іванко двері: "Ой ти, бідолашний, заходь, погрійся." Заєць сів біля вогню, зігрівся, і задрімав у куточку.

Раптом знову: "Тук-тук-тук!"

"Хто там?",- запитав хлопчик.

"Це Лисиця. Я була в лісі і дуже замерзла. Пусти погрітися!"

А Зайчик злякався і просить: "Не пускай її, вона мене з’їсть!"

Іванко відчинив двері Лисичці: "Ой ти, бідолашна, заходь, погрійся, але обіцяй Зайчика не чіпати, він у мене в гостях."

"Добре, не чіпатиму!" – пообіцяла Лисиця. Сіла біля вогню, зігрілася, і задрімала на іншому кінці лавки.

Раптом знову чути: "Тук-тук-тук".

"Хто там?" – запитав Іванко.

"Це Ведмідь. Я дуже замерз у лісі. Пусти погрітися".

А Лисиця злякалася і просить: "Не пускай Ведмедя, він мене поб’є, я в нього вчора курочку вкрала!"

Відчинив Іванко двері і Ведмедю: "Ой ти, бідолашний, заходь погрітися, але обіцяй Лисичку не чіпати, вона у мене в гостях".

"Добре, не чіпатиму",- пообіцяв Ведмідь, сів біля вогню, зігрівся та й задрімав біля пічки.

Тихо стало в хатинці, заснув й Іванко.

На ранок заметіль стихла, зійшло сонечко і зігріло все навколо.

Першим прокинувся Зайчик, тихенько вислизнув з хатинки – і навтьоки.

За ним прокинулась Лисиця, прошмигнула з хатинки – і бігом, тільки її й бачили.

Потім прокинувся Ведмідь, тихо вибрався з будинку – і почвалав собі.

Останнім прокинувся Іванко, роззирнувся навколо - нікого немає.

"Може, мені нічні гості приснилися?"- подумав хлопчик. Вийшов з хатинки, і побачив на снігу сліди: Маленькі – Зайця, більші – Лисички, найбільші – Ведмедя.

Посміхнувся Іванко: "Ні, не наснилися мені нічні гості. До побачення, друзі!"

*Ведучий разом з учасниками малює на папері "сценарій казки", на який діти будуть дивитися під час підсумкового виступу.*

*Потім всі діти вибирають собі по одній картці, і починають готуватися до виконання ролі.*

"Іванко" підв’язує червону хустку на пояс.

"Зайчик" прив’язує білу хустку на голову "як вуха".

"Лисичка" прикріпляє оранжеву хустку на пояс замість хвоста.

"Ведмідь" прив’язує коричневу хустку на шию.

"Сонечки" (їх декілька) беруть жовті хустки, металофони і дзвоники. Хтось придумує танець Сонцю, яке встає, інші – підходящу мелодію.

"Заметілі" (їх також декілька) беруть сині хустки, шумові інструменти.

"Вогонь" (їх декілька) беруть червоні хустки, музичні інструменти, сідають в центрі кола (це пічка) і разом придумують танцювально-музичну композицію.

*Ведучий дає команду про закінчення підготовки, казка починається…*

 На лісовій галявині в маленькій хатинці жив-був Іванко*.( Іванко ходить* *по колу, наспівуючи пісню.)* Настала зима, і вся земля вкрилася білою ковдрою. Налетіли хуртовини, замели всі шляхи-доріжки*.(По колу,* *розмахуючи хустками, танцюють Завірюхи, їм підігрують музиканти то* *затихаючи, то з новою силою.)* Холодно стало Іванкові, розпалив він в пічці вогонь і сів поруч погрітися*.(Іванко іде в центр кола, «роздуває Вогонь»,* *Вогонь спочатку з невеликою амплітудою, а потім активніше двома руками виконується танець, музиканти повторюють його рухи музикою).*

Раптом чує: "Тук-тук-тук*!"(За колом сидить Заєць, б’є лапкою об лапку, стукає).*

"Хто там?" – запитав Іванко*.(Підходить до «дверей»)*

"Це Зайчик. Я був у лісі і дуже замерз. Пусти погрітися!"(*Стрибає на місці,* *теребить вушка)*

Відчинив Іванко двері: "Ой ти, бідолашний, заходь, погрійся." *.(Іванко* *запускає Зайчика, той весело стрибає по колу)* Заєць сів біля вогню, зігрівся, і задрімав у куточку*. (Зайчик сідає в центр, до Вогню, вогонь розгорається,* *звучить музика вогню*.)Раптом знову: "Тук-тук-тук!"(*За колом стає Лисичка,* *б’є лапка об лапку, махає хвостиком, стукає).*

"Хто там?",- запитав хлопчик*.(Підходить до «дверей»)*

"Це Лисиця. Я була в лісі і дуже замерзла. Пусти погрітися!"(*Зайчик лякається, зістрибує з місця, бігає по колу, шукає, де заховатися)*

А Зайчик злякався і просить: "Не пускай її, вона мене з’їсть!"(*Кидається до* *Іванка, ховається за нього. Іванко гладить його по голівці, заспокоює.)*

Іванко відчинив двері Лисичці: "Ой ти, бідолашна, заходь, погрійся, але обіцяй Зайчика не чіпати, він у мене в гостях."(*Іванко пропускає Лисичку*, *свариться пальцем.)*

"Добре, не чіпатиму!" – пообіцяла Лисиця. Сіла біля вогню, зігрілася, і задрімала на іншому кінці лавки*.(Вона , облизуючись, поглядає на Зайчика, який заховався за Іванка, ходить по колу, замітає хвостом)*

Раптом знову чути: "Тук-тук-тук".*(За колом стоїть Ведмідь і перевалюється з ноги на ногу, стукає)*

"Хто там?" – запитав Іванко*.(Підходить до «дверей»)*

"Це Ведмідь. Я дуже замерз у лісі. Пусти погрітися".(*Лисиця лякається, метушиться по колу, шукає, де заховатися. Заєць радіє.)*

А Лисиця злякалася і просить: "Не пускай Ведмедя, він мене поб’є, я в нього вчора курочку вкрала!" (*Лисиця підбігає до Іванка, ховається за нього, а він гладить її по голівці рукою, заспокоює)*

Відчинив Іванко двері і Ведмедю: "Ой ти, бідолашний, заходь погрітися, але обіцяй Лисичку не чіпати, вона у мене в гостях".(*Іванко пропускає Ведмедя, свариться пальцем)*

"Добре, не чіпатиму",- пообіцяв Ведмідь, сів біля вогню, зігрівся та й задрімав біля пічки.(*Ведмідь сідає в центр до вогню, язики полум’я розгораються, звучить музика Вогню. Заєць сидить поруч, поглядаючи на Лисицю.)*

Тихо стало в хатинці, заснув й Іванко*.(Всі сидять біля Вогню, музика Вогню поступово затихає, знову за колом, розмахуючи хустками, танцюють Завірюхи, їм підігрують музиканти, поступово затихаючи.)*

На ранок заметіль стихла, зійшло сонечко і зігріло все навколо*.(Танцюють Сонечка, повільно підіймаючи руки з жовтими хустками, звучить ніжна мелодія на металофоні.)*

Першим прокинувся Зайчик, тихенько вислизнув з хатинки – і навтьоки*.(Зайчик потягається, роззирається навколо, підстрибуючи тікає, залишаючи сліди-взуття.)*

За ним прокинулась Лисиця, прошмигнула з хатинки – і бігом, тільки її й бачили*.(Лисичка потягається, роззирається, граціозно тікає, залишаючи сліди-взуття.)*

Потім прокинувся Ведмідь, тихо вибрався з будинку – і почвалав собі*.(Ведмідь потягається, роззирається, чвалає перевальцем, залишаючи «сліди»-взуття)*

Останнім прокинувся Іванко, роззирнувся навколо - нікого немає*.(Іванко потягається, здивовано роззирається.)*

"Може, мені нічні гості приснилися?"- подумав хлопчик. Вийшов з хатинки, і побачив на снігу сліди: Маленькі – Зайця, більші – Лисички, найбільші – Ведмедя*.(Іванко ходить по колу, і радісно знаходить «сліди».)*

Посміхнувся Іванко: "Ні, не наснилися мені нічні гості. До побачення, друзі!"

*(Махає рукою, кланяється). (Всі учасники аплодують одне одному.)*

Ця ж казка може бути розказана і показана зовсім по-іншому як результат спільної творчої діяльності педагога і учасників.