## ДИДАКТИЧНІ ІГРИ

КВІТИ, ДО МЕНЕ

 Роздати дітям картинки із зображеням різних квітів. Вихователька називає квітку, і діти, у кого в руках названа квітка, підходять до ведучої. Діти обмінюються картинками і гра повторюється.

СМУГАСТІ КИЛИМКИ (РУШНИЧКИ)

 Для кожної дитини аркуш білого паперу, на якому фарбами (черво-ною, жовтою і зеленою) намальована ліва половина смугастого килим-а (рушничка). Права половина килимка – контурне зображення сму-жок, які треба зафарбувати у відповідний колір.

*Хід вправи.*

 Вихователька привертає увагу дітей до зафарбованої частини килимка і запитує про назви кольорів. Потім вона пропонує їм зафарбувати праву частину килимка, добираючи фарби у відповідності із зафарбованою лівою частною килимка та в межах контурних ліній. Кращі килимки використовують для подарунків та в іграх з ляльками. Щоб не поми-литись у виборі фарб, роблять мазок спочатку на папері, порівнюють колір з лівою частиною килимка і лише потім наносять фарбу на праву частину.

НА МІСЦЯ

 Діти сидять на стільчиках, розміщених в один ряд. У них картинки, на яких намальовано іграшки, посуд, одяг. В різних місцях кімнати стільчиками відгороджені: “мисник”, “шафа для одягу”, “поличка для іграшок”. “Зараз,– говорить вихователька,– всі речі у вас. Всі ці речі треба розкласти по місцях: посуд – у мисник, одяг – у шафу, іграшки – на поличку. Діти за сигналом “на місця” знаходять місце для своїх картинок.

МАГАЗИН

 В “магазині” розміщені різні предмети за призначенням: посуд, іг-рашки, одяг. Щоб щось купити, треба описати відповідний предмет. Ви-хователька першою “купує” предмет, називає його, дає короткий опис, говорить, для чого він використовується. Наприклад: “Дайте мені, будь ласка, жовтий глечик з червоними смугами. Він мені потрібен для моло-ка”. Після цього діти самі “купують”, даючи більш або менш повний опис. Якщо діти користуються просто жестом, вказівним займенником “це”, вихователька ставить їм навідні питання, які допомагають пра-вильно описати предмет. Якщо дитина правильно описала іграшку, вона одержує її.

БАБУСИНА СКРИНЯ

 Мета: запам’ятовування назв українського одягу та розповідь про нього.

 Матеріал: іграшкова скринька, одяг: сукня, спідниця, пасок, вінок, хустка, вишиванка, намисто, чоботи, кожух, шаровари, пояс, шапка-бирка.

 Вихователька привертає увагу дітей до чарівної скрині. Звідкілля во-на? Хто ж це нам її прислав? (*Діти з вихователькою відкривають скри-ню.* *Дитина дістає із скрині лист. Вихователька читає лист.*).

 Ой, діти, це лист і скриня від бабусі Мелани. Послухайте, що вона нам пише. “Добрий день, люба малеча! Пише вам бабуся Мелана з дале-кого українського села Новоукраїнка. Я знаю, що ви дуже гарні діти і надсилаю вам свою скриню з українським одягом. Ви розгляньте його і скажіть, як він називається, коли його одягають, хто його одягає? А ще я вам надсилаю декілька загадок про одяг, відгадайте їх. А може, ви і самі знаєтє загадки про одяг, то загадайте їх один одному. До побачення, мої любі. Ваша бабуся Мелана.

 Діти розглядають одяг, розповідають про нього.

НАГОДУЄМО ВЕДМЕДИКА

 Мета: знайомити дітей з українським національним посудом: макітрою, глечиком, мискою, дерев’яними ложками та ін.

 Матеріал: предмети українського національного посуду, іграшковий ведмедик.

 Вихователька організовує дітей на гру, обігруючи вірш:

Ведмежаток я взяла,

Посадила до стола,

Стала медом частувати:

“Пригощайтесь, ведмежата!”

А ведмедики сидять

І нічого не їдять…

 Вихователька стурбована, чому ведмедики нічого не їдять. Та ж во-ни не мають чим і з чого їсти. Ведмедикам треба дати посуд. В що наллємо меду? (*В тарілочку, поливану мисочку*). Чим будуть їсти ведмедики мед? (*Дерев’яними ложками*). З чим можна їсти мед? (*З чаєм, з молоком*). В чому поставимо молоко на стіл? (*В глечику*). Щоб у ведмеди-ків був смачний обід, ми поставимо пиріжки в макітру. (*Діти розглядають гарно прибраний стіл і розповідають про посуд*).

РУХЛИВІ ІГРИ

КОЛОБОК

 Діти сідають колом, обличчям до середини і перекочують “м’яч-колобок”. Ведучі, які ходить у колі (“дід”, або “баба”), намагаються затри-мати “м’яч-колобок”. Якщо це їм вдається, сідають у коло. Дитина, яка невдало подала м’яч, і тому він опинився в ведучого, сама стає ведучим. Під час перекочування м’яча діти можуть співати “пісню Колобка”.

ГРА-ХОРОВОД “ВІНОК”

 Діти стають в коло і беруться за руки. В середину виходить дівчинка-Оленка. Вихователь одягає дітям наголівники із зображенням квітів: ромашки, незабудки, барвінку та інших квітів.

 Діти ведуть хоровод. Дівчинка-Оленка всередині хороводу іде, співаючи, протиходом. На “ла-ла-ла”дитина-квітка кружляє з Оленкою, а діти, стоячи, плескають у долоні. Поступово квіти “в’ють” віночок все-редині кола.

 Закінчити можна проходженням дітей через ворітця.

Ми вінок на Оленку плетем,

У вінок ми ромашку зав’єм.

Іди до нас, Оксаночко,

Білесенька ромашечко.

Ла-ла, ла-ла-ла,(2)

Ми вінок на Оленку плетем,

У вінок незабудку зав’єм.

Іди до нас, Наталочко,

Блакитна незабудочко.

Ла-ла, ла-ла-ла,

Ми вінок для Оленки плетем,

У вінок ми барвінок зав’єм.

Іди до нас, Андрієчку,

Зелененький барвіночку.

ВІНОЧОК

Грає музика, діти-квіти стоять колом, плещуть в долоні. Обирається ведуча. Ведуча співає:

Ой піду я на лужок

Та й по квіти на вінок.

Я сплету віночок

Лише з ромашок!

 (*“Ромашки” стають в коло, танцюють в колі. Інші “квіти” плещуть в долоні.*)

 Ведуча: Ой піду я на лужок, та й по квіти на вінок. А тепер я сплету вінок лише із барвінку!

(*Діти-“Барвінки” танцюють*. *Ведуча по черзі називає всі квіти, які є на “лужку”. В кінці ведуча сплітає вінок з усіх квіток. Всі “Квіти” танцюють.*)

ІВАНОЧКУ, ПОКИНЬ СХОВАНОЧКУ

 Обирається Іванко. Він повертається до стіни обличчям. Діти стають гуртом і промовляють:

Іваночку, Іваночку,

Покинь свою схованочку.

Раз, два, три,–

Кого схочеш, того злови.

 Діти тікають, Іванко їх ловить.

ВЕДМЕДИК І ДІТИ

 З-поміж дітей обирають ведмедика, вихователь ставить його у середину кола. Діти довільно ходять круг нього і промовляють (чи підспівують) за дорослим:

Як у лісі ми гуляли,

То ведмедика шукали.

У барлозі він лежав,

Під ялиночкою спав.

 Вихователь допомагає утворити правильне коло, взявшись за руки:

 Круг ведмедика ходили

 І ведмедика будили:

-Прокидайся, уставай

 І малят наздоганяй.

 Ведмедик озивається: – Хто мене збудив? Діти вигукуючи “Не я!”, “Не я!”, розбігаються. Ведмедик наздоганяє їх. Той, кого він торкнеться, відходить убік. Коли упіймано 3–4 дітей, за допомогою лічилки обирається новий ведучий. Гра повторюється.

ЙШОВ КОТОК

 Діти стоять у колі, взявшись за руки. Посередині – котик, який тримає в руках 5–6 паперових рибок. Діти рухаються проти годинникової стрілки, котик ходить навпаки. Діти промовляють або підспівують за вихователем (двічі): – Пішов котик на мосток, зловив рибку на гачок!

 Котик відгукується (двічі): - Чи їсти самому, чи нести додому?

 Діти зупиняються, обертаються обличчям до центра: – їсти самому!

 Котик на те: – Ні, я сам укушу, та ще й діткам віднесу!

 Діти: – Не хочемо рибки!

 Після цих слів діти розбігаються, а котик ловить їх. Кого торкнеться, тому дає паперову рибку. Вихователь зупиняє гру, коли кілька рибок роздано, лічить, скільки саме. Після повторень гри зазначає, який котик виявився найспритнішим.

КАЧЕЧКА

 Діти стоять колом, тримаючись за руки. Качечка поза колом. Вихователь співає:

Ду-ду-ду-ду, дудочка,

Ду-ду-ду-ду-ду!

Ой заграла дудочка

В нашому саду.

 Діти ідуть в один бік, качечка з каченятами – в протилежний.

**Вихователь:**

Он пливе білесенька

Качка по воді.

Хто це так гарнесенько

Грає на дуді?

 Двоє дітей утворюють ворота. Качечка з каченятами входить у коло. Вони “пливуть” один за одним, ніби загрібають лапками воду. Діти грають на дуду (дуда з кулачків). Качка з каченятами продовжують плавати.

#####  **Вихователь:** Стала з каченятами

 Качка танцювати,

 Крильцями і лапками

 Воду колихати.

 Діти повільно розмахують зчепленими руками, зображуючи коли-вання води. Каченята танцюють, кружляють то в один бік, то в інший, повільно розмахуючи руками (“крильцями”). Діти знову грають на дуду:

Ду-ду-ду-ду, дудочка!

Ду-ду-ду-ду-ду!

Ой, хороша дудочка

В нашому саду.

 Діти зупиняються, ворота відчиняються, качка з каченятами виходить з кола на бережок. Гра повторюється.

ЛЕЛЕКА І ЖАБЕНЯТА

 Серед дітей обирається лелека, а інші діти – жабки. По болоту ходить, високо згинаючи ноги, лелека. Жабки стрибають. Опинившись близько біля лелеки, жабенята тікають у воду (в озеро). Кого лелека упіймає, той вибуває з гри. Гра супроводжується словами ведучого (вихователя). Поступово діти запам’ятовують ці слова:

Дибає лелека по болоту –

Зранку він вже вийшов на роботу,

Скоса поглядає, чи немає

Де малих зелених жабеняток.

Зупинився враз, відкривши дзьоба,

А з-під ніг у нього жаба – стриб!

Він вхопив її в цю ж мить.

ДО БАБИ ПО СІЛЬ

 Двоє стають навпроти одне одного. Хтось починає говорити:

 – Підеш до баби по сіль?

 – Піду.

 – А не боїшся її псів?

 – Ні.

 Щоб упевнитися, що це так, той, хто питав, сплескує перед очима другого в долоні. Якщо той кліпне, то боїться, а як витримає – не боїть-я. Тоді той, кого випробовували, каже:

 – Ану ж, подивимось, чи ти не злякаєшся?

Діти міняються ролями.

ХЛІБЧИК

 Діти шикуються парами. Спереду стає хтось один. Передній говорить:

 – Печу, печу хлібчик!

 – А випечеш? – озивається остання пара.

 – Випечу.

 – А втечеш?

 – Побачу.

 Той, хто “пік хліб”, зразу біжить, а задня пара його ловить. Хто спіймає, з тим стане в парі спереду, а хто залишиться без пари – “пектиме хлібчик”.