Рукавичка

*Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку.*

*От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже:*

— Тут я буду жити!

*Коли це жабка плигає та й питає:*

— А хто-хто в цій рукавичці?

— Мишка-шкряботушка. А ти хто?

— Жабка-скрекотушка. Пусти й мене!

- Добре, пущу, але якщо ти разом з малюками виконаєш моє завдання.

-Діти, допоможете мені? Кажи, мишко

-Тут так багато листя навколо, потрібно його прибрати трохи. Тому ваше завдання – зібрати листочки та скласти їх у коробочку.

*От уже їх двоє. Коли біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає:*

— А хто-хто в цій рукавичці?

— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка. А ти хто?

— А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене!

* Добре, але якщо ти виконаєш разом з малятами наше завдання
* Я впевнений, що малюки мені допоможуть. Кажіть що треба робити.
* Потрібно за голосом впізнати що це за тваринка і показати її фігурку.

— Молодці, заходь, зайчику!

*От уже їх троє.*

*Коли це біжить лисичка — та до рукавички:*

— А хто-хто в цій рукавичці живе?

— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто?

— Та я лисичка-сестричка. Пустіть і мене! Добре, але якщо ти виконаєш із дітлахами моє завдання

* Та кажи вже.
* Потрібно принести мені м'ячик. Беремо м'яч і передаємо один одному поки він не потрапить до нас.

— Гарно справились із завданням, заходь лисичко!

*От вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик — та й собі до рукавички, питається:*

— А хто-хто в цій рукавичці живе?

— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто?

— Та я вовчик-братик. Пустіть і мене!

— Добре, якщо виконаєш із малюками наше завдання – пустимо!

* Давайте, розказуйте що робити.
* Потрібно навчити нас пускати та лопати мильні бульбашки. Допоможете?

*Молодці, от їх уже і п'ятеро в рукавичці.*

*Де не взявся — біжить кабан.*

— Хро-хро-хро! А хто-хто в цій рукавичці живе?

— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто?

— Хро-хро-хро! А я кабан-іклан. Пустіть і мене!

— Оце лихо! Хто не набреде — та все в рукавичку! Куди ж ти тут улізеш?

— Та вже влізу,— пустіть!

— Та що вже з тобою робити,— йди, але якщо виконаєш наше завдання! Потрібно зробити гарне намисто. Зможете?

*От уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь — та й собі до рукавички, реве й питається*:

— А хто-хто в цій рукавичці живе?

— Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик та кабан-іклан. А ти хто?

—Як вас багато! А я ведмідь-набрідь. Пустіть і мене!

— Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно?

— Та якось будемо.

— Та вже йди, тільки скраєчку і тільки якщо виконаєш наше завдання. Для цього нам знадобиться шапка і весела музика. Поки грає музика – передаємо шапку один одному, як тільки музика скінчиться – той у кого опинилася шапочка має її одягти.

 *Отож, ведмідь виконав завдання і приєднався до них*

*Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься.*

*Коли це дід оглядівся,— нема рукавички. Він тоді назад — шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить — лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді: «Гав-гав-гав!»*

*Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички,— так усі й порозбігалися лісом.*

*Прийшов дід та й забрав рукавичку.*