***Кухонний концерт, або чий голос краще*** Одного дня на кухні посварився посуд, чий голос кращий. «У мене просто чарівний голос», - сказав великий кришталевий бокал. І задзвенів.

**БОКАЛ**
«У нас теж дуже приємні голоси», - сказали дві чашки. Одна з них була велика, і співала ось так.

**ВЕЛИКА ЧАШКА**

 А інша була маленька, але співала дуже дзвінко і весело.

**МАЛЕНЬКА ЧАШКА**

«Ми теж вміємо грати», - раптом сказали дві блискучі столові ложки, і простукали щось веселе.

**СТОЛОВІ ЛОЖКИ**

«А ось послухайте нас», - сказали баночки з крупою. «У нас хоч і не такий дзвінкий, але дуже цікавий голос". І вони загриміла, ось так:

**БАНОЧКИ З КРУПОЮ**

«Хіба це музика?», - Закричала велика пластмасова пляшка «Вас же майже не чути! Ось як треба грати!», - і голосно заспівала.

**ПЛАСТМАСОВА ПЛЯШКА**

«Звук гучний, але не дуже приємний», - сказала велика поважна і яскрава каструля . «Послухайте тепер мене» І вона задзвонила, як великий дзвін.

**КАСТРУЛЯ**

«Та хіба так співають?» образилась овочева терка. «Послухайте, як треба співати! Такого голосу як у мене, ви ще не чули!» і вона заспівала, що є сили.

**ОВОЧЕВА ТЕРКА**

«Ні! Ну ви послухайте цю співачку!» обізвався кухонний міксер. «Такий неповторний голос є тільки у мене», і він задзижчав як велетенський джміль.

**КУХОННИЙ МІКСЕР**

«Стоп, стоп, стоп! Так не годиться, припиніть сваритися!» Задзеленчали великі поважні кришки.

**КРИШКИ**

Ми можемо всі потоваришувати, адже всі ми маємо неповторні кухонні голоси. Ми можемо зіграти разом в одному кухонному оркестрі», - і вони задзвеніли, заспівали і задзеленчали на всі голоси.