**Інсценізація казки «Коза-дереза»**

***Звучить музика***

***Відкривається завіса***

**Вед.**

Сонце смачно позіхнуло,

Ніжки-ручки потягнуло,

Промінці свої збудило

І на землю їх пустило.

**Сонце**

Годі байдики вам бити,

Нумо, дружно всі служити!

**Вед.**

Ті спросоння розлетілись,

На подвірʼя приземлились.

Там у хатці біля граба

Жили-поживали дід і баба.

*Кукурікає півень,* ***виходить дід****, одягає кожух.*

*Кричать кури,* ***виходить баба****, йде годувати їх. Потім бере решето і теребить кукурудзу, сідаючи на сходині.*

*Дід готує ціпок, шнурок, одягає капелюх.*

**Дід.**
Ось, стара, надумав я

На базар сходити.

Прагне душенька моя
Кізоньку купити.

**Баба.**
То іди, старий, *(знизує плечима*) іди, *(складає йому у торбу їжу)*
Гарну кізоньку купи.

*Дід витягає гроші, рахує. Баба придивляється, бере гроші в діда, витягає свої, докладає і віддає діду.*

**Баба**

Ну а я піду до хати,

Буду вас обох чекати.

*Баба заходить до хати, готує істи.*

*Дід іде у зал, де сидить між глядачами коза.*
**Вед.**
По базарі ходив дід,
Перебрав чимало кіз
Та й купив таку красиву,
Щоб була усім на диво.

**Дід***.(іде до сцени)*
*(доходить до сцени, присідає на пеньок і мрійливо каже)*Купив козу таку красиву,
Щоб була усім на диво.

То ж її я доглядатиму,
Тож її я шануватиму!

**Сонце** *(переходить на інший бік плоту)*

Уже й на вечір повертає,

А старого десь немає.

Ще пішов в годині пʼятій

На базар козу купляти.

**Баба** *(виходить баба з рушником на плечі)*

Я вже й їсти наварила,

Миски, ложки перемила,

Пообідала сама, *(витирає рот)*

А його нема й нема!

**Сонце**

Закортіло, бач, старому

Привести козу додому!

**Баба**

Причепився, як смола.

Я й грошей йому дала

**Сонце**

А тепер, якщо ті гроші

Вкрадуть люди нехороші?

*Дід встає, бере козу і йде додому.*

**Баба** *(підходить до сонця)*

Діду я не подарую! *(прислухається)*

О, якусь розмову чую.

(виглядає в зал)

Мабуть, це мій дід іде

І козу свою веде.

**Дід**

Ти, козо, тримайсь позаду.

Що, стара, а ти й не рада,

Що козу тобі веду?

**Коза**

Ме-е-е…

**Баба**

Чує серце: на біду

Ти привів оцю тварину.

**Дід**

Та не лайся. Дай ряднину, *(баба дає рядно)*

Я підстилки принесу, *(приносить козі підстилки)*

Ну а ти паси козу.

*(коза впирається, баба її тягне)*

Та шукай гарненьку пашу,

Нагодуй козульку нашу,

Щоб була, немов гора.

Зрозуміла все, стара?

**Баба**

Зрозуміла. *(Іде пасти козу)*

*Дід іде до хати, виходить в червоних чоботах*

*(Баба повертаються назад, коза смикається і тягне до хати)*

Ач, проклята,

Ти не бачиш, що то – хата!

У хлівець ти завертай. *(намагається загнати козу)*

Діду, ну ж мерщій ціпок подай!

*Дід подає ціпок, разом заганяють козу в загородку.*

*Дід лагодить двері, кидає козі сіна.*

**Дід**

Ху! Полагодив я двері,

Сіна кинув до вечері.

Ще й соломи підстелив,

Наче все як слід зробив.

*(Підходить до кози)*

Кізонько моя мила,

Кізонько моя люба.

Чи ти пила, чи ти їла?.

**Коза**

Не пила я і не їла,

Баба пасти не хотіла.

Як ішла через місточок,

Ухопила кленовий листочок,

Як ішла через гребельку –

Ухопила водиці крапельку.

От і вся моя їда.

**Дід**

Що ти кажеш? От біда!

Ти чого, стара, не пасла?

Молока не буде й масла,

Як козу так годувать!

**Коза**

І води їй не давать!

**Баба**

І пила вона і їла

Чим же я їй не вгодила?

Бреше, бреше, ти не вір,

Не пускай її у двір!

Що робить мені з тобою?

Сам займуся я козою,

Сам водою напою,

Напасу і подою. Гей, Козо! *(бере козу і йде пасти)*

**Баба**

Ото потіха!

Мій старий із глузду з’їхав!

*(дід пасе козу)*

О! Назад уже жене.

Ну, згадаєш ти мене!

**Дід** *(задоволений заганяє козу в загородку)*

 А тепер, стара, не лайся,

А скоріш козу питайся,

Чи на полі паша є?

До цих пір траву жує!

**Баба**

 Кізонько моя люба,

Кізонько моя мила,

Чи ти їла, чи ти пила?

**Коза**

Не пила я і не їла.

**Дід**

Як таке сказать посміла!

**Коза**

Тільки бігла через місточок,

 Ухопила кленовий листочок,

Тільки бігла через гребельку

Ухопили водиці крапельку!

**Дід**

Кізко, кізко, схаменися!

**Коза**

 От дивися, причепився!

Бабо, ти йому не вір,

Не пускай його у двір.

**Дід**

Де мій ніж! Заріжу кляту!

**Коза**

Ох, який ти, дід завзятий,

А попробуй-но заріж

Та не візьме мене ніж!

*(Дід хоче різати козу, коза виривається, ховається за деревом)*

**Пісня «Ти ж мене підманула»**

Я купив тебе, тварино,

Доглядав тя, як дитину.

Ну, а ти, козо, взяла

Підманула, підвела!

Ти ж мене підманула,

Ти ж мене підвела,

Ти ж мене старенького

З ума-розуму звела!

Я ж тебе підманула,

Я ж тебе підвела,

Я ж тебе старенького

З ума-розуму звела.

Ти купив собі козу.

Я ж казала:«На біду».

Гарна кізонька була!

Підманула? Підвела!

Ти ж його підманула,

Ти ж його підвела,

Ти ж його старенького

З ума-розуму звела!

Я ж його підманула,

Я ж його підвела,

Я ж його старенького

З ума-розуму звела. *( і сховалася)*

**Дід** *(до баби)*

Ти на мене не дивися,

Бачу й сам, що помилився,

Думав, буде молоко,

А воно, бач, отако...

**Дія** ІІ

( *Через ліс іде Коза)*

**Коза.**

Я Коза-Дереза,

Півбока луплена,

За три копи куплена,

Як залізе в мене біс –

Розтопчу увесь цей ліс!

Тупу, тупу ногами,

 ( *Зайцева хатка. Коза зупиняється, заглядає у вікно)*

**Коза.**

От і хатка є для мене,

 В хаті печене й варене,

Стіл накритий, ти дивись!

Гей, хазяїне, озвись!

Утомились мої ноги,

Та й голодна я з дороги,

Ще й не спала цілу ніч!

А пускай мене на піч!

А хазяїна немає...

Ну, поки він десь гуляє,

*Я* наїмся і нап’юся

 І в цім хаті *поселюся. (заходить і сідає за стіл)*

*З’являється заєць)*

**Заєць.**

 Іменинник я сьогодні!

То ж іще напередодні

Всім запрошення послав

І обід приготував.

Бочка меду є Ведмедю,

Для Лисиці буде птиця,

Вовку м’яса кілограм

З холодильника подам...

О! То хто в мою хатку

Сам прийшов на іменини?

Бачу, цей незваний гість

 Всі харчі мої поїсть.

А хто-хто в моїй хатці?

**Коза.**

Я Коза-Дереза,

За три копи куплена,

Я Коза-Дереза

Півбока луплена.

Ту-пу, ту-пу ногами,

Сколю тебе рогами,

Хвостиком замету.

Ту-пу, ту-пу ногами

Сколю тебе рогами,

Ніжками затопчу.

Тут тобі й смерть,

Тут тобі і смерть,

Ріжками заколю.

Тут тобі й смерть,

Тут тобі і смерть,

Ніжками затопчу!

**Заєць.**

Ой не хочеться вмирати!

Але ж як зайти до хати.

Іменинник я!

**Коза.** Ме-е!

**Заєць.**

Пропав! Нащо хоч гостей гукав?

*(Заєць сідає край дороги)*

*(Біжить Лисичка).*

**Лисичка.**

Я лисичка, я сестричка,

Не сиджу без діла.

Я гусятка пасла,

Полювать ходила.

А тепер мені в неділю

Треба відпочити,

Свою хату гарнесеньку

 треба прикрасити.

А щоб краща,

А щоб краща

Була моя хатка,

Піти треба у садочок

Квіточок нарвати.

Гей, сусіде! Чом ти плачеш?

В гості кликав ти неначе?

В шлунку пусто, в горлі сухо,

Дай-но підтягну за вухо,

Та пішли мерщій до хати.

Будеш мене частувати,

Бо стомилась я з дороги.

Чом тікаєш від порогу?

**Заєць.**

Там у хаті звір рогатий,

Проганяє він мене.

**Лисичка.**

Ну, мене не прожене.

***(****Заходить до**хати*)

А хто-хто в Зайчиковій хатці сидить?

**Коза.** ( *Співає)*

*Я* Коза-Дереза..

**Лисичка.**

Е, хоч пахне в хаті й смачно,

Та зайти у хату лячно.

Жаль, пропав такий обід!

Ну, побігла я, привіт!

( *3ʼявляється Вовк)*

**Вовк.**

Ой я сірий вовчик.

По степах гуляю

Та на тих овечок

Пильно поглядаю.

А яка з них дурна,

Бо не слуха чабана,

Тут я зараз за чуприну

Та й потягну у ліщину. У-у-у-у…

*Підходить до пенька*

*Я* такого ще й не бачив:

 Іменинник гірко плаче!

Що там сталось, розкажи?

**Заєць.**

 Вовче-брате, поможи!

Там якась лиха тварина

Не пуска на іменини.

**Вовк.**

Що таке? Та хто посмів

Найсильнішого з Вовків

 Не пускать?

Клянусь богами –

З’їм з рогами і ногами!

Хто-хто в Зайчиковій хатці сидить?

**Коза.** *(Співає*)

Я Коза-Дереза...

**Вовк.**

Спішна, в мене є робота.

Краще я оцю біду

Стороною обійду.

*Виходить ведмідь*

**Ведмідь.**

В хаті мед є - нюхом чую.

Певно, тут я й заночую,

Ти диви, і зайча

У дворі мене стріча.

**Заєць.**

Пане, брате, ви ведмідь,

То візьміть і проженіть

Це страховисько рогате.

**Ведмідь.**

Чи зайти і справді в хату?

 Сил мені не позичать!

Чи спочатку закричать?

Закричу я страшно й дико,

Звір умре від того крику! *(кричить)*

Досить в хатці цій сидіть.

Гей, вилазь, бо я ведмідь!

**Коза.** *(Співає)*

 *Я* Коза-Дереза.

**Ведмідь.**

Ні, Зайчисько, я боюся,

Мабуть, звір цей щось не в дусі.

Ще й рогами штрикане,

Поминай, як звать мене.

То піду назад я, значить.

*(Ведмідь утікає. Заєць плаче.)*

*З’являється Рак.*

**Рак**.

 Що ти плачеш, зайцю сірий?

**Заєць.**

Бо ніхто не може звіра з хати вигнати.

**Рак.**

Що за звір?

**Заєць.**

Ти не виженеш, повір.

Тут були уже й сильніші,

Та розбіглися, як миші.

Звір той дуже-дуже злий.

**Рак.**

Не дивись, що я малий,

Бо не сила і не роги –

Запорука перемоги.

А хоробрий, вірний друг.

Та твердий незламний дух!

Чи готовий ти до бою?

**Заєць.**

Так.

**Рак.**

Тоді іди за мною,

І не бійся. Знає всяк,

Що в бою не видасть рак!

Хто-хто в зайчиковій хатці?

**Коза.** (Співає)

Я Коза-Дереза...

**Рак.**

А я Рак-Неборак,

Як ущипну, буде знак.

***Ведучий.***

На піч лізе і щіпає,

А коза у ліс втікає.

Хай тепер рогата знає,

дружба завжди виручає!

**Заєць.**

Утекла рогата з хати?

Буде знати, буде знати,

 **Рак.**

Що на всяку задираку

Є клешня кусюча в Рака.

А як ти усіх дурила,

То біжи у ліс щосили.

Куди, кізко, не підеш –

Справжніх друзів із брехнею

Ти ніколи не знайдеш.

**Заєць.**

Сто приятелів навкруг,

Але ти - найкращий друг!

 Допомога знадобиться-

Я піду за тебе биться.

Разом і ніякій злій тварині

Не здолати нас від нині.

***Коза.***

Ой, погана я була!

Нащо діда підвела?

Нащо я його дурила?

 Всіх я друзів розгубила.

***Вовк.***

Чи ви бачили таке?

На пеньку сидить коза.

Гірко плаче – вся в сльозах.

***Ведмідь.***

Може, друзі, ми підем,

Її до діда відведем?

Зрозуміла вже вона,

Що поганою була.

***Лисичка.***

Щоб тобі допомогти,

Треба дідуся знайти.

***Коза.***

Добрий день, дідусю любий!

Ти пробач мене, рогату!

Зрозуміла я сама,

Що поганою була.

Я усіх, усіх вас прощу:

Мені боки не лупіть.

Буду я тепер хороша,

Тож від себе не гоніть.

***Дід.*** Що ж тут робити? Бабусю, звірята лісові, пробачимо кізоньку.

***Всі.*** Пробачимо.

***Бабуся.*** От і добре. Усі помирились. Дружба – це велика сила!.

*(Пісня про дружбу)*