Сценарій лінійки **«Що за диво ці казки!»**

**Заставка до програми «В гостях у казки»**

Казок чимало є на світі

Веселих і сумних.

Питання полягає в тому,

Чи можна жить без них?

Існує книг багато на землі,
Вони цікаві, мудрі та повчальні,
Та кожен з нас, дорослий чи малий,
Казки читає – дуже вони гарні.

Казка – це світ, чарівний та незвичний,
Казка – це диво, сповнене краси.
Поринуть у казку – це ж бо так цікаво,
Це справді свято, радість для душі.

У казці звірі свою мову мають,
Дерева розмовляють, мов живі,
Добро і правда завжди зло долають,
Тому і люблять казку діти всі.

Казки, казки... У світі їх багато.

 В них мрія людства, мудрість поколінь.

То ж розгорніть сторінку в будень чи у свято

І почерпніть наснагу і глибінь

 Казок народних, щоб душа прозріла

І повернулась у дитячий вік.

Щоб засвітилась радо, заясніла...

І помудрішає дорослий чоловік.

Казка — вигадка, всяк знає,

Але казка — дивина.

В ній усе не так буває

І потрібна нам вона!

Нас вона навчає жити

І поради нам дає.

Все в ній вміє говорити

І у казці — правда є.

 До роботи нас привчає

 І гостинності нас вчить.

 Той, хто казочки читає,

 Потім буде добре жить.

 Бо умітиме радіти

 І сміятись в добрий час.

Вмітиме добро творити.

**Казка мудрих робить з нас.**

Я спритний, і розумний,

І у міру за товстий,

На даху живу я здавна,

але завжди молодий.

Я про друзів не забуду,

Завжди в гості прилечу,

Допоможу і розрадю,

Тільки плюшок напечіть.

Так , це я – найкращий у світі **Карлсон,** який живе на даху. Чоловік у розквіті сил, найшвидший поглинач варення, ватрушок, печива, пиріжків та цукерок.

Я – **Мальвіна,** теж із казки,

Познайомимось, будь ласка,

Дуже ввічлива, розумна,

Не буває мені сумно.

Буратіно пострічала –

Рахувати научала.

Люблю справами займатись

І не маю часу гратись.

На бал я мріяла потрапити завжди,

Та шлях закритий був мені туди.

У шати одягла мене хрещенна

Й подарувала туфельки для мене.

Вони блищать у сяйві кришталя,

Тож здогадайтесь яке моє ім’я?

Я весела і мрійлива,

Заповзята і красива,

**Попелюшкою** зовуся

І роботи не боюся.

На балу як танцювала,

Принца я зачарувала.

Він мене шукав повсюди

І знайшов – щаслива буду!

Друзі мої – П’єро й Артемон,

Добрими бути – для нас це закон.

Навіть страшний Карабас Барабас

Зрадити дружбі не змусить всіх нас. **(Мальвіна)**

Моя казка всім відома,

У семи живу я гномів.

Стан тонкий, тендітна ніжка,

Хто я, друзі, - Білосніжка.

Сніжна і блискуча я

**Білосніжка** чарівна.

Дуже довго й міцно спала,

Відьма зла зачарувала.

Мене гноми стерегли,

Шанували, берегли,

Принц прекрасний відшукав

І життя подарував.

Крихітне дівчатко в квітці народилось,

Як зраділа жінка, серцем звеселилась.

Якось серед ночі дівчинки не стало,

бо нахаба- жаба з ліжечка украла.

Я – **Дюймовочка** гарненька,

Наче дюйм, зовсім маленька,

Дуже довго мандрувала,

Всіх нещасних рятувала.

А тепер в країні ельфів

В квіточці живу яскравій,

Маю крилечка прозорі

І літаю понад хмари.

Я **– царівна величава,**

Я ступаю, наче пава,

Зірка на чолі палає,

Місяць коси прикрашає.

Мудра, добра чарівниця\_

Я і дівчина, і птиця.

Злий чаклун зачарував,

А царевич врятував.

 Я з далекої планети прилетів,

Бо друзів мати більше захотів,

Я – **принц, хоч і малого** росту,

Є в мене правила прості:

Як встав уранці – прибери планету

І виполи всі баобаби навкруги.

А добре бачить тільки серце,

Вода потрібна навіть і душі.

Я лиса мудрість заучив

Завжди відповідати за тих, кого приручив.

Вітчизну й матір ми не вибираєм,

А просто любимо, бо це – святе.

Цю істину я усвідомив,

Коли признати я відмовив

В жебрачці матінку свою.

Страждання й муки я прийняв

І мудрим королем

В своїй країні став**.(Хлопчик Зірка)**

Мене можна впізнати за моїм золотим волоссям. Я та сама **Золотоволоска,** яку шукав Іржик для свого короля. Він виконав усі завдання мого батька і я його покохала. Я врятувала йому життя, покропила живою водою. Він став ще красивішим, ще молодшим. А злий король позаздрив молодому Іржику, та й постраждав, бо скільки не кропили його живою водою, він так і не ожив.

А мене ви впізнали за **червоною шапочкою**, яку мені подарувала бабуся. Я люблю свою бабусю і завжди ношу їй гостинці. Та вовкові я більше не повірю ніколи. Один раз я уже побувала у вовчому череві і більше не хочу. І ви стережіться злого вовка і ніколи не вступайте з ним в розмову.

А я ще й досі хочу спати. Та ніч була жахливою. Я довго не могла заснути. А у всьому винна та горошина, яку королева поклала мені під пуховики та перини. Та добре, що так сталося. Тепер всі знають , що я – справжня принцеса.

Привіт усім! Дорослим і малим. Вас вітає найкраща, найрозумніша, найсильніша – Я – **Пеппі Довгапанчоха.** моя завжди весела сім’я: чудовий кінь, мавпеня і я. Ми граєм і співаєм, гостей радо зустрічаєм. Моя мама – Ангел, а мій тато – негритянський король. А тільки-но мій тато збудує корабель, він припливе за мною і я стану негритянською королівною. Ото буде життя!

Навколо мене ліс чарівний, він повний загадок й чудес, а я сиджу в високій вежі до небес. Плету я довгі-довгі коси, волосся в мене золоте. І мрія перша і остання про те: дізнатись, що літає в небі, що то за вогники такі? Вони чарівні і прекрасні, мов Зірки. На принца я свого чекаю, **Рапунцель** він звідси забере, і я забуду все погане і старе.

 Я маю що вам розказати,
як **Шахразада**, знов і знов.
Казки нові розповідати
про щастя, вірність і любов.
Я, ніби тая чарівниця,

Дарую віру у добро.
 Казок зуміла я створити:
 аж тисячу і ще одну!

 Не можемо без казки у світі ми жити,

Бо казка нас вчить як потрібно дружити,

Як зло подолати, як хитрих провчити,

Як чуйних і добрих, сміливих любити.

Як добре, що казка усіх нас зібрала

Дорослих й дітей разом поєднала.

**Пісня із мультфільма «Бременські музиканти»**