09.05. 5-А укр.літ. Добровольська В.Е.

Із сучасної української літератури

**Хід уроку**

**І. Організаційний момент**

**ІІ. Мотивація навчальної діяльності**

Дати відповіді на питання:

**Що ви бачите на малюнку?**

**Чому саме про котів ми будемо читати?**



**ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.**

1. **Знайомство**

Письменниця, чиї твори відомі і дорослій, і дитячий авдиторії. Не дарма її книги для дітей неодноразово нагороджувалися. Найбільш популярний твір серед моїх учнів – **"36 і 6 котів"** – став найсмішнішою книгою року за версією ВВС у 2013 році. Цей гіт і досі видається!

Це історія про "котяче товариство" – саме так авторка називає групу котів, які з різних причин опинилися на вулиці. Кожен кіт та кішка по-своєму унікальні та особливі. Діти, читаючи цей твір, впізнають в описах характерів себе та своїх друзів. Діалоги наповнені гумором та легкістю. Я і сама із захватом читала твір.

Ці та інші книжки для дітей Галини Вдовиченко вартують уваги, а саме: "Містельфи", "Хто творить різдво", "Життя іграшкових овечок", "Мишкові миші" та всі оповідання із серії "36 і 6 котів".

1. Читання фрагменту

Ця історія — про одне котяче товариство. Доволі велике.

Щиро кажучи, дуже велике.

Можливо, вам дотепер ніколи й не доводилося бачити стількох муркотунів одночасно. Тридцять шість і шість! От їх скільки.

Лише уявіть собі.

Це ж повнісінький котячий автобус.

Або велика котяча група у дитячому садочку.

Або переповнений котячий клас.

Багатенько, еге ж... Натомість — не юрба. Ні, не юрба, не натовп. А саме товариство, котяча спільнота.

Перш за все варто познайомитися з ними усіма, аби не плутатися згодом. Бо насправді цілковито однакових поміж них не знайти. Кожен неповторний. Кожен особистість. Хоч не завжди це можна зауважити з першого погляду.

Чому підвальні? Бо народилися у підвалі багатоповерхового будинку, там донедавна й жили.

1. **Дати відповіді на питання:**

**Як ви вважаєте, про що піде мова у творі?**

1. **Читання твору**

І було так. Одного дня у підвалі багатоповерхового будинку замінили старі двері на нові. Старі мали зручну дірку при самій землі, тож усі коти могли безперешкодно потрапити до підвалу і вільно вийти звідти у будь-який час. Нові металеві двері позбавили їх такої можливості. Ні зайти, ні вийти. Ще й усі віконечка у підвалі затулили, аби щурі не бігали. Від тих нововведень вуличні коти залишилися без притулку.

Не було куди подітися підвальним котам, що народилися у цьому підвалі, і голодним хавчикам, і жоржинкам, що вдень відпочивали під балконом. І кольоровим котам не було де спати. і танцюристам, і навіть котам із сусідньої брами. Це був їхній спільний підвал. А тепер усі без даху над головою. Навіть Малюки.

Що було робити?

На вулиці — вітер з дощем, і стрімко западає темрява. Куди сховатися? Де перебути негоду? Зібралися коти на сходовому майданчику першого поверху — й нумо радитися. Голота з Кутузовим мало не побилися, завзято вирішуючи, куди повести товариство — у комірчину під сходами чи на горище. Рушили було під сходи. А там — оце так сюрприз! — склад велосипедів та дитячих візочків. Не сховаєшся, бо проженуть. Потяглися довгою вервечкою на горище, а там — оце так несподіванка! — хтось горище замкнув. Не пройти, не пролізти. Ніде безпритульним котам свої голови прихилити.

— Бу-бу-бу-бу-бу...

Це розумнику Бубулякові сяйнула якась слушна думка. Він завжди спочатку думає, а потім говорить.

-А пані Крепова з першого поверху? — глянув на друзів питально.

— Та, що в окулярах? — озвався хтось.

— За отим вікном, що в'юнка троянда на драбинці?

— Що з прочиненої кватирки пахне свіжими булочками?

— Що племінник Стас?.. зі старим фольксвагеном?..

— Вона, мабуть, добра жінка, — провадив далі Бубуляк.

— Така добра, що жодного разу нам і сосиски не винесла!

— ...ані сардельки!

— ...ані ковбаски!

— ...ані ковбасної шкірки!

— Цитьте! — втрутився Голота, посмикуючи себе за кульчик. Мринь-бринь! Якщо вас, хавчики, не пригощали, це ще не значить, що та людина с недобра. Може, вона м'яса не їсть.

— Карочі, — Кутузов поправив пов'язку на оці. — Добра чи недобра, а вибору немає. Вперед!

— Можливо, пані Крепова не відмовить котам... у тимчасовому прихистку... — припустив Бубуляк. — Принаймні варто спробувати... То хто наважиться на перемовини? Хто піде проситися?.. Кутузов, Голота чи я?

**Домашнє завдання**

Прочитати «36 і 6 котів». Переказати момент, що найбільше сподобався.