**THƠ TRUYỆN, BÀI HÁT THÁNG 2 LỚP MẪU GIÁO NHỠ B4**

**TUẦN 1**

**Bài hát: “Quả”**

Quả gì mà chua chua thế, xin thưa rằng quả khế, ăn vào thì chắc là chua, vâng vâng chua thì để nấu canh chua.
Quả gì mà da cưng cứng, xin thưa rằng quả trứng, ăn vào thì nó làm sao, không sao ăn vào thì sẽ thêm cao.
Quả gì mà bao nhiêu áo, xin thưa rằng quả pháo, ăn vào thì chắc là dai, không dai nhưng mà thủng điếc hai tai.
Quả gì mà lăn lông lóc, xin thưa rằng quả bóng, sao mà quả bóng lại lăn, do chân bao người cùng đá trên sân.
Quả gì mà gai chi chít, xin thưa rằng quả mít, ăn vào thì chắc là đau, không đau thơm lừng tận mấy hôm sau.
Quả gì mà to to nhất, xin thưa rằng quả đất, to bằng quả mít mật không, to hơn to bằng đỉnh núi Thái Sơn.

**Truyện: Hạt đỗ sót**

Mùa thu đến, bà đem các hạt đỗ đen gieo trên luống đất sau nhà. Có một hạt đỗ bị mắc vào mạng nhện, nằm sót lại trong đáy lọ nên gọi là Đỗ Sót.
 Đố Sót kêu lên “ Còn chán nữa…cháu không ra được…” nhưng bà không hiểu tiếng nói của đỗ, nên không biết được trong lọ còn một hạt đỗ sót lại. Sống trong lọ vừa tối vừa vắng vẻ. Đỗ Sót rất buồn.
 Một hôm các chú Kiến bò vào lọ. Đỗ Sót mừng quá. Đỗ Sót chưa kịp chào, thì các chú Kiến đã lao xao hỏi:
-    Có cô Đỗ Sót đấy không? Các bạn cô ngoài kia nhờ chúng tôi mang cô ra vườn cùng các cô ấy đấy!
-    Các chú Kiến đấy ư? Tôi đây! Đỗ Sót đây! Thật may mắn quá. Cám ơn các chú!.
Các chú kiến xúm vào khiêng Đỗ Sót lên lưng. Các chú khiêng Đỗ Sót đến đầu nhà, trời bỗng đổ mưa. Các chú Kiến đặt Đỗ Sót vào kẽ gạch rồi dặn:
-    Trời mưa chúng tôi không đi được nữa. Cô cứ ở lại đây, khi nào tạnh chúng tôi lại mang cô ra với các bạn của cô.
 Đỗ Sót chia tay với các chú Kiến. Trời mưa mỗi lúc một to, những lớp đấy theo mưa phủ lên mình Đỗ Sót. Mấy ngày sau cô Đỗ Sót thấy trong mình xôn xao như đang lớn dậy. Vỏ cô bắt đầu tách ra, vươn lên một cái mầm xanh non, đầu đội chiếc mũ đến là xinh xắn.
Khi các chú Kiến trờ lại, các chú sửng sốt reo lên:
-    A! Thế là cô đã mọc mầm rồi. Cô đã có rễ rồi. Chúng tôi không khiêng cô đi được nữa. Thôi chào cô Đỗ Sót, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đến chơi.
 Mấy ngày sau một cô bé đi qua. Nhìn thấy cây đỗ, cô reo lên:
-    A! Cây đỗ.
 Bây giờ Đỗ Sót đã mọc thành cây. Cô bé đánh cây Đỗ Sót ra trồng ở luống đỗ sau nhà. Các cô Đỗ Đen thấy Đỗ Sót ra đều vui mừng, tíu tít hỏi han. Bây giờ đã được sống cùng các bạn, được cùng tắm nắng, uống nước. Cô mỗi ngày một lớn nhanh, tuy có lớn muộn hơn các bạn. Các bạn của cô đều đã ra hoa, kết quả. Riêng cô mới bắt đầu nhú lên những nụ hoa nhỏ xíu xinh xắn.

**TUẦN 2**

**Bài hát: “Bầu và bí”**

Trái bầu xanh trái bí xanh, theo gió trong lành cất tiếng hát vui chung. Bầu ơi, thương lấy bí cùng.Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Bầu ơi, thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

**Thơ: “Từ hạt đến hoa”**

|  |  |
| --- | --- |
| Bắt đầu là hạtRồi sau thành mầmGặp hạt mưa xuânXòe ra lá nhỏ.Lớn lên chút nữaVươn lên bầu trờiCái hạt bé xíuThành cây thật rồi.Mùa hạ nắng nôiMùa thu ngăn ngắtRồi mùa đông lạnhCứ dần đi xa… | Cái hạt hôm quaHôm nay, cây khỏeRồi cây khe khẽChồi ra nụ trònChùm nụ con conGặp làn mưa ấmGặp nhiều tia nắngGặp ngàn tiếng caChùm nụ xoè raNhững bông hoa thắmVà nhiều hoa lắmDệt thành mùa xuân |

**TUẦN 3**

**Bài hát: Vườn cây của ba**

 Má trồng toàn những cây dễ thương. Nào là hoa là rau là lúa. Còn Ba trồng toàn cây dễ sợ. Cây xù xì cây lại có gaị. Cái gai bưởi đụng vào là chảy máu. Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u. Nhựa hột điều dính vào là rách áo. Cây dừa cao eo ôi ôi là cao.
 Cây Ba trồng sống lâu lâu thiệt là lâu. Mưa chẳng dập gió lay chẳng đổ. Thân xù xì cứ đứng trơ trơ. Cành gai góc đâm ngang tua tuả. Bưởi, sầu riêng, dừa, điều và nhiều nữa. Cho em bốn mùa vị ngọt hương thơm. Vườn cuả Ba cây trồng thì dễ sợ. Mà Trái nào cũng thiệt dễ thương.

**Thơ: Hoa mào gà**

|  |  |
| --- | --- |
| Một hôm chú gà trốngLang thang trong vườn hoaĐến bên hoa mào gàNgơ ngác nhìn không chớpBỗng gà kêu hoảng hốt: | Lạ thật các bạn ơi!Ai lấy mào của tôi?Cắm lên cây này thế? |

**TUẦN 4**

**Bài hát: “ Lý cây bông”**

Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ bạn ơ. Bông lê cho bằng bông lựu ơ bạn ơ. Là đố í a đố bạn bông rồi lại mấy bông. Là đố í a đố bạn bông rồi lại mấy bông.

**Truyện : Con hãy đợi rồi sẽ biết**

Có một cây Bưởi Con mọc cạnh cây Bưởi Mẹ. Một hôm, Bưởi Con hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Con muốn biết khi lớn lên con sẽ làm được gì cho mọi người?. Bạn Hồng Xiêm cho mọi người quả ngọt, bạn Hoa Hồng cho mọi người hương thơm, bạn Bàng cho mọi người bóng mát. Còn con có thể làm được gì hả mẹ?”. Bưởi mẹ trả lời: “Con hãy đợi rồi sẽ biết”. Nghe lời mẹ, Bưởi con chờ đợi.
 Mùa xuân đến, Bưởi con nở đầy hoa. Ai đi qua cũng tấm tắc khen: “Ôi! Hoa bưởi trắng đẹp và thơm quá”. Bưởi con sung sướng nói với Bưởi Mẹ: “Mẹ ơi! Con đã mang đến cho mọi người hoa đẹp và hương thơm”
 Nhưng rồi một ngày nọ, những cánh hoa của Bưởi Con rụng xuống. Bưởi con buồn lắm: “Mẹ ơi! Nhũng cánh hoa của con rụng hết rồi, mọi người sẽ không còn cần con nữa, con phải làm gì bây giờ?”
    “Hãy đợi rồi con sẽ biết” - Bưởi Mẹ nói. Tin lời me, Bưởi Con yên tâm chờ đợi.
 Thời gian trôi đi, những quả bưởi nhỏ xíu, xinh xắn xuất hiện dần. Bưởi Con mừng lắm. Một hôm có cậu bé hái qua bưởi ăn thử. Cậu kêu lên: “Ôi! Cay quá!” và cậu ném quả bưởi đi. Thấy vậy Bưởi Con nói với mẹ: “ Mẹ ơi! Quả của con không ăn được”. Bưởi Mẹ bảo: “ Con đừng buồn, con hãy đợi rồi sẽ biết”. Bưởi con lại đợi.
 Rồi những quả bưởi ngày một lớn dần. Vào dịp Tết Trung Thu các bạn nhỏ chạy đến bên Bưởi Con sung sướng hái những quả bưởi to và thơm phức vào để bày cỗ Trung Thu. Bưởi Mẹ âu yếm nói với Bưởi Con: “ Bây giờ con đã biết con làm được gì cho mọi người rồi chứ”. “ Con biết rồi mẹ ạ!” Bưởi Con vui vẻ trả lời.