**THƠ – TRUYỆN - BÀI HÁT THÁNG 2**

**LỚP BÉ C4**

**TUẦN 1**

**Thơ : Vườn cây nhà bé**

Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh
Này na, này mít tỏa hương thơm lành
Cây dừa xõa tóc soi bóng bờ ao
Đàn con trên cao nô đùa vui vẻ
Ơ kìa cây khế hoa tím rụng đầy
Đàn con thơ ngây lúc la lúc lắc

Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh
Này cam này quít tỏa hương thơm lành
Đây là cây gấc quả chín đỏ tươi
Để bà thổi xôi những chiều thứ bảy
Đây vườn của bé cây nào cũng ngoan
Nở hoa kết trái hương thơm nồng nàn
(Đây vườn của bé cây nào cũng ngoan
Vườn cây giống Bé lớn lên từng ngày)

**TUẦN 2 :**

**Thơ : Chùm quả ngọt**

Rung rinh chùm quả mùa xuân

Nhìn xa thì ấm, nhìn gần thì no

Quả nào quả ấy tròn vo

Cành la, cành bỗng thơm tho khắp vườn

Tay ông năm ấy trồng  ươm

Bây giờ cháu hái quả thơm biếu bà

**Bài hát : Em yêu cây xanh**

Em rất thích trồng nhiều cây xanh. Cho con chim nhảy nhót trên cành. Sân chơi sẽ có nhiều bóng mát. Cho trường em muôn hoa đẹp xinh. Cô giáo dạy em yêu cây xanh. Cây có hoa quả chín trên cành. Vui mừng vui em sẽ lớn nhanh . Để mùa xuân mãi mãi của em

**TUẦN 3**

**Truyện : Hoa mào gà**

Ngày xưa chú gà nào cũng có một cái mào đỏ rất đẹp như mào các chú gà trống bây giờ. Một buổi sớm gà Mơ soi mình trong vũng nước và sung sướng thấy chiếc mào rực rỡ xoè trên đỉnh đầu như một chùm hoa đỏ rực. Gà Mơ khoan khoái đập cánh và hát bài hát quen thuộc của họ hàng nhà gà : “Cục ta cục tác, mào ta đã mọc, cục ta cục tác, mào ta đã mọc”.

Mọi vật quay ra nhìn Gà Mơ và cùng suýt xoa : “Chiếc mào mới xinh xắn làm sao; Trông Gà Mơ thật đáng yêu”. Gà Mơ đi tung tăng khắp nơi kiếm mồi. Nó đến bên bể nước và nghe thấy có tiếng khóc ti tỉ. Nó dừng lại nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt và lắng tai nghe. Thì ra có một cây mầu đỏ tía đang tấm tứt khóc một mình. Gà Mơ đang vui sướng, thấy bạn buồn, Mơ bỗng bối rối. Nó vội vàng chạy đến khẽ hỏi :
-Bạn sao thế ?
Cây rơi hạt nước mắt trong suốt như hạt sương xuống gốc và sụt sịt bảo :
-Các cây quanh đây, cây nào cũng có hoa mà chỉ có mỗi mình tôi không có hoa.
Chưa nói dứt câu, cây lại bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống thánh thót. Gà Mơ an ủi bao nhiêu cũng không làm cây nín. Gà Mơ nghĩ một lúc rồi quyết định :
-Tôi cho bạn bông hoa đỏ trên đầu tôi nhé.
Cây sung sướng vẫy lá rối rít :
- Thế bạn cho tôi thật nhé ! Cám ơn bạn !
Sáng hôm sau, mọi người ngạc nhiên khi thấy chiếc áo mào đẹp đẽ của Gà Mơ biến đâu mất. Còn cái cây bên bể nước thì lại nở chùm hoa rực rỡ y hệt chiếc mào của Gà Mơ.
Cây hoa sung sướng đón ánh mặt trời nhuộm cho bông hoa thêm đỏ thắm. Cây khe khẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về lòng tốt của Gà Mơ. Thế là mọi người gọi cây hoa đó là cây hoa mào gà.
Trên đầu Gà Mơ bây giờ cũng nhú lên một chiếc mào mới nho nhỏ, xinh xinh rồi đấy.

**TUẦN 4**

 **Truyện : Sự tích hoa hồng**

Cách đây hàng ngàn năm về trước, ở một vương quốc nọ, dân chúng sống yên bình và hạnh phúc. Bỗng quân xâm lăng tiến đến, bọn chúng định cướp nước nhưng không thành, nhờ lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh của người dân, đất nước lại giành được độc lập. Vị anh hùng chỉ huy muôn dân đã được tôn lên làm vua. Nhưng trái ngược thay, độc lập giành về, mọi người lại chỉ lo hưởng thái bình, đức vua cũng ngủ quên trên chiến thắng, không chịu chăm lo cho đời sống nhân dân, để bọn quan lại trong triều lộng hành tác quái.

Muốn nhà vua chỉ ăn chơi sa đọa quên đi việc nước, mấy tên quan lại đã bàn với nhau chọn ra một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp cho vua lập làm hoàng hậu, nhưng trái với mong muốn độc ác của bọn tham quan, hoàng hậu sống rất mẫu mực, giúp vua cai quản hậu cung và luôn nhắc nhở vua lo lắng cho dân, chỉnh đốn triều đình. Vì thế, lũ quan lại ghét hoàng hậu lắm, nhưng chúng không thể động đến bà được, vì bà là người mà vua vô cùng yêu mến.

Rồi hoàng hậu mang thai, đên ngày sinh, hoàng hậu sinh ra một đứa con trai vô cùng kháu khỉnh dễ thương, tuy nhiên thân thể đứa bé lại trong suốt như pha lê, đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Lũ tham quan bàn bạc với nhau, rao tin là hoàng hậu chính là mụ phù thủy, đứa bé kia chính là một quái thai nhằm muốn nhà vua đuổi hoàng hậu đi. Nhà vua bị lời đồn làm mờ mắt, lại bị dân chúng dèm pha, vua quyết định đuổi mẹ con hoàng hậu đi. Bà đi đến đâu cũng bị hắt hủi, còn bị đánh đập rất dã man. Bà dùng thân thể của mình che chở cho con. Đặt được chân đến khu rừng già cũng là lúc hoàng hậu kiệt sức, máu từ cơ thể bà chảy từng giọt, từng giọt xuống đất đen, trước lúc chết, bà vuốt ve đứa con lần cuối.

Đứa bé vì đói khóc thét lên, tiếng khóc cảm động đến trời xanh, Thượng đế động lòng ngó xuống trần gian thì nhìn thấy cảnh tượng đẫm lệ đó, ngài nổi giận vì lòng tàn ác của con người vương quốc nọ, ngài ra lệnh cho các thần đưa đứa bé vào rừng sâu chăm sóc cho cậu, sau đó ngài ban một lời nguyền khiến tất cả người dân của vương quốc mọc gai nhọn toàn thân, suốt đời không ai được gần gũi ai cho đến khi mọi người biết yêu thương nhau. Nhà vua, các triều thần, hay người dân, ai ai cũng mang trên mình lớp gai nhọn. Người nào càng có lòng tham thì lớp gai càng dầy, càng nhọn hơn nữa.

Thế rồi một ngày nọ, nghe tin vương quốc này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Quân giặc đã sắp đến chân thành mà dân chúng ai cũng trốn tránh không ra đánh giặc, nhà vua dù đã tuổi cao vẫn bị lũ quan tham ép ra chiến trường. Nào ngờ đâu, lúc vua dẫn quân đi đánh giặc, thì ở nhà, lũ quan lại đã tự dâng thành cho giặc mất rồi. Uất hận vì mất nước, vua quyết đánh giành lại thành trì, chẳng may ông bị trúng một mũi tên độc, ông được quân sĩ trung thành cứu thoát và chạy trốn tới khu rừng già. Nhìn lại bao năm qua, ông mới hối hận đã không nghe lời hoàng hậu, để rồi bây giờ nên cơ sự này. Ông cũng nhớ thương về đứa con mà mình đã từ bỏ trước kia, không biết bây giờ con như thế nào, còn sống hay đã chết. Quyết giành lại giang sơn, không màng vết thương, vua lập cho mình một doanh trại ngay trong rừng, ngày đêm rèn luyện binh sĩ cứu nước.

**Bài hát : Mùa xuân**

Xuân Xuân ơi! Xuân đã về

Có nỗi vui nào vui hơn ngày Xuân đến

Xuân Xuân ơi! Xuân đã về

Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa Xuân

Xuân Xuân ơi! Xuân đến rồi

Cánh én bay về cho tim mình nao nức

Xuân Xuân ơi! Xuân đến rồi

Những đóa mây vàng chào mừng Xuân sang

Nghe âm vang bao câu chúc yên lành

Đất nước gấm hoa yên ấm an vui

Bao em thơ khoe áo mới tươi cười

Chào một mùa Xuân mới