**«Рукавичка»**

Ведуча: Якось лісом йшов дідусь,

Раптом озирнувся,

Рукавичку як згубив

Навіть і незчувся.

Бігло лісом мишеня

Бачить --- рукавичка.

Мишка: Буде тут моя хатинка,

Вже не змерзнуть личка

Дуже тут мені просторо

Місця досить ле-ле…

Ой, здається, хтось постукав

у гості до мене.

Жабка: Дуже прошу підкажіть,

Хто тут проживає,

бо у мене ліва лапка

Геть вже замерзає.

Мишка: В рукавичці я живу,

Мишеня сіреньке.

Будем разом тепер жити.

Жабко зелененька.

Ведуча: Стало їх уже там двоє

Мишка й жабенятко,

Раптом стукає у двері

Сіре зайченятко.

Зайчик: Ой, пустіть мене скоріше

До своєї хатки,

Бо замерзли дуже сильно

Хвостик й сірі лапки.

Мишка: Треба зайченятко

До нас запросити

Жабка: Хоч і тісно та весело

Разом буде жити.

Ведуча: Тільки зайчик в рукавичці

Гарненько вмостився,

Як до хатки- рукавички

Знову хтось прибився.

Лисичка: Ой, скажіть- но, добрі люди

Хто тут проживає,

бо пухнастенький мій хвостик

бурульки вкривають.

Геть замерзли мої лапки

І вушка гостренькі.

Зайчик: Ой, звірята, то напевно,

Лисичка хитренька?

Жабка: Ми, звичайно, тебе можем

Лисичко, пустити,

Та чи зможеш ти щиренько

Із нами дружити.

Лисичка: Я лисичка добра

Умію дружити,

Разом з вами в рукавичці

Дуже хочу жити.

Ведуча: Вже й лисичка в рукавичку

Скраєчку вмостилась.

Раптом сіре вовченя

з-за куща з’явилось.

Вовк: Ой, яка лежить тепленька

Гарна рукавиця

Може зможу я у ній

Трошки примоститься?

Ой, хто-хто скажіть, будь-ласка,

Живе в рукавиці?

Пустіть сіре вовченя

Хоч трішки погріться.

Лисичка: Та куди ж ми тебе пустим,

Вовченя сіреньке?

Рукавичка то маленька,

А нас багатенько.

Тут і мишка, й жабеня,

Зайченя, Лисичка,

Може тріснути вже скоро

наша рукавичка.

Вовк: Рукавичку розірвати

Зовсім не бажаю,

Тому лапки я під себе

Легко підібгаю.

Ведуча: Ой тріщать чомусь кущі

Хто це там несеться.

Кабан: Це Кабан-іклан до вас

В рукавичку рветься.

Зайчик: Та не можемо пустити

ми тебе, Кабане,

бо на тебе в рукавичці

містечка не стане.

Кабан: Не прошу багато місця

для мене робити

лиш пустіть, щоб ратички

і рильце зігріти.

Ведуча: Ще не встиг Кабанчик добре

Місце пошукати,

Як із лісу показався

ведмедик кудлатий

Ведмідь: Гу-гу-гу хатинка тепла

мені знадобиться,

бо в барлозі зимовій

щось мені не спиться.

Вовк: Ох, Ведмедику кудлатий,

Як тебе пустити,

Коли місця вже нема,

Де ж усім нам жити.

Ведуча: Раптом звідки не візьмись

Цуценя узялось.

Загарчало на весь голос---

Всі порозбігались.

Рукавичку взяв дідусь

Пухнасту-тепленьку

Та й собі помандрував

з цуциком маленьким.