Тема. Казка в гості завітала

Вихователь

Молодшої групи

дошкільного підрозділу

НВК «Берегиня»

Гончар В.А.

Мета. Закріплювати знання дітей про казкових героїв; учити дітей інсценізувати казку «Колобок», передавати емоції, міміку, жести героїв. Продовжувати чітко відповідати на запитання, закріпити вміння розрізнення і групувати предмети за кольором, геометричні фігури (прямокутник, трикутник, круг); вміти розрізняти фрукти і овочі; складати пазли; назву лісових мешканців та їхнє житло. Виховувати інтерес до народної творчості, бажання дізнатися про щось нове. Викликати інтерес до ліплення округлих форм; продовжувати формувати вміння розкачувати солоне тісто коловими рухами. Розвивати у дітей образне мислення, фантазію, творчу уяву, увагу, пам'ять, творчі здібності; виявляти доброту, бажання допомогти, формувати позитивні моральні риси.

Матеріал: д/ігри «Хто де живе?», «Наповни банку», «Знайди овочі і фрукти», «Знайди пару», «Зайчик умивається»: ляльковий театр, мішечок, іграшка Колобок, підкладні дощечки, солоне тісто, серветки, потіщка, народна творчість, печиво.

Хід заняття

- Ми - весела дітвора

Разом гратись полюбля

Вас вітаємо ми щиро

І бажаєм щиро всім

Весело провести з нами

Кілька радісних хвилин

-Діти, я бачила по вулиці

Казочка ходила

Чи сумно стало їй

Чи просто загубилась.

І ось вона прийшла до нас

Сьогодні на світаночку

Давайте разом зазирнемо

Швиденько в тую казочку

(Відкривається ширма і появляється Дід і Баба)

Дід: На сметані замісили

На вікні охолодили

Круглий бік

Скок - скок

Покотився Колобок

Баба: Ой, ой, нещастя сталось,

Скоріш сюди ходіть

Колобочка рум'яного

Нам знайти допоможіть. (плачуть)

Жив на світі Колобок

Рум 'яненький мав бочок.

Та такий непосидючий

Не хотів він Бабу й Діда слухать

-Діти, вам шкода Дідуся і Бабусю? Що потрібно зробити, щоб ви не плакали? Давайте розкажемо їм забавляночку.

Цить Дідусю, цить Бабусю,

Не плачте, принесе киця калач,

Медом помаже, вам покаже,

А сама з'їсть. Гам!

-Знаємо ми по вашу біду.

Пустунець Колобок

Дзвінко пісеньку співає,

Їсти хочуть зайчик, вовк,

Ведмідь пашу розкриває.

Пісеньку почули про голод забули.

Тільки лисонька руденька

Колобка не пожаліла,

Певно, хитрая Лисичка

Слухати пісні не вміла.

Допоможемо Вам Колобка повернути.

Дід: Та я вже скрізь обшукав,

Усіх розпитав - ніде його нема.

Баба: Так ви ж маленькі, ще заблукаєте...

- Нічого, що маленькі! Ми вашу казку добре знаємо. У ліс діти не самі йдуть, я за ними наглядатиму. Та й мешканців лісу ми знаємо, знаємо хто де живе. Давайте розкажемо Дідусю і Бабусі.

Д/Гра «Знайди хатинку»

Баба: Можливо і справді нам допоможете. Щасливої дороги!

- Вирушаємо малята. (Маленькі ніжки)

А хто це там прямує назустріч? (Лисичка з мішком) Діти, хто це? (Лисичка) Що зробила Лисичка з Колобком? (З'їла)

Лисичка: Я його ще не з'їла. У мішок поклала. А як знайду своїх діток -лисенят, то вже пообідаємо разом.

- Давайте попросимо Лисичку, що не їла Колобка.

Лисичка: А що мені за це буде?

- А що ти хочеш?

Лисичка: Хочу, щоб ви сказали, кого Колобок зустрів перед тим, як я його

спіймала?

Діти: Ведмедя, Вовка, Зайця.

Лисичка: Правильно! Але це ще не все. Ви їх знайдіть і з собою приведіть.

- А ти обіцяєш, що не з'їсиш Колобка?

Лисичка: Обіцяю! Обіцяю! (шепче) Лиш лисенят знайду.

Хоч Лисичці не можна довіряти, але доведеться. Може встигнемо Колобка врятувати. Ходімо звірят шукати. (По рівненьких доріжках)

Діти, хто це? (Ведмедик)

- Ведмедику, ходи з нами, допоможеш нам Колобка в Лисички забрати. Ведмедик: Я ведмедик косолапий,

Люблю ласощі, малята.

Ви мені допоможіть

Баночки наповніть.

(Д/гра «Наповнити баночку»)

Ведмедик: Дякую вам, малята, ідемо Колобка рятувати.

Давайте послухаємо звуки лісу:

У-у-у - завіває вітер,

Ш-ш-ш - шумлять дерева,

Тук-тук-тук - вистукує дятел,

Трісь - впала суха гілка.

- Хто ж це до нас прямує? (Вовчик)

Добрий день, Вовчику. Допоможи нам Колобка врятувати, ідемо з нами до Лисички.

Вовк: Вовчик-братик я сіренький, Вовченят маю маленьких. Лапки мерзнуть вовченятам Допоможіть, малята.

- Допоможемо Вовчику

(Д/гра «Знайди пару»)

Вовк: Дякую, малята. Я рукавички покладу і з вами поспішу.

- Ідемо Зайчика шукати. Де Зайчика знайти в лісі? Давайте пошукаємо. Зай-чи-ку!

Зайчик: Ой, злякали ви мене (випускає корзинку).

-Не бійся, Зайчику. Ми тебе шукаємо, щоб ти з нами пішов Колобка рятувати. Давайте допоможемо Зайчикові зібрати фрукти і овочі.

Д/гра «Збери пазли»

Зайчик: Дякую, малята.

Я - зайчик - побігайчик,

Веселий по стрибайчик,

Споживаю вітаміни –

Здоров'я маю відмінне.

- Зайчик ще хоче показати як він збирається в гості. І ми разом із Зайчиком. Підніміться, навколо себе оберніться і на хвилинку станьте маленькими Зайченятами.

Д/гра «Зайчик умивається»

-Ой, дітки, Лисичка. Тікайте до мене.

Лисичка: Ага, піймалися зайці!

- Діти, швиденько поверніться і в діток оберніться. А тепер, Лисичко, ми не зайчата, а сміливі малята, і звірят ми всіх знайшли і тобі їх привели. Лисичко, віддай нам Колобка!

Лисичка: Не просіть мене, дітки,

Щоб віддала Колобка.

Подивіться на мене,

Вже запали тут бока,

Спідничка стала завелика,

Схудло моє личко.

- Лисичко, зачекай трішки. Діти, давайте зліпимо для Лисички багато Колобків, але не простих, а з секретом. Ліпити будемо із тіста. Але у нашому тісті міститься сіль. Надовго запам'ятає Лисичка Колобка. Адже від соленого завжди пити хочеться. Ніколи більше чужого не братиме. Ходімо працювати, Лисичку пригощати.

(Діти ліплять колобочки під спокійну музику)

Наші пальчики умілі,

Колобочків наліпили,

Лисичко пригощайся

Та на нас не ображайся!

Лисичка: Ой, які колобочки, як їх багато, які кругленькі і напевно дуже смачненькі. Візьміть свого Колобка, він мені вже не потрібен. Ходімо звірята зі мною, і вам дам по малесенькому колобочку.

- Діти, ми впорались із завданням. Врятували Колобка. Нам час повертатись, адже Дідусь і Бабуся чекають Колобка.

По стежинці ми йдемо,

Колобка ми несемо.

До Діда, до Баби,

Вони будуть раді.

Дід і Баба: Наші діточки ідуть,

Щось в руках вони несуть.

Дід: Та це ж наш Колобок!

Баба: Буде в нас тепер синок!

Дід і Баба: Щиро дякуємо вам.

Баба: На гостину просимо. Поки ви Колобка шукати ходили, я печива спекла. Пригощайтеся, любі дітки і гості.

- За гостину щиро вдячні,

Що не так, то ви пробачте.

До побачення.

Дід і Баба: Прощавайте та про нас не забувайте!

Добігла до кінця наша казка-подорож.