**KẾ HOẠCH THƠ – TRUYỆN THÁNG 3**

**Thỏ con ăn gì ?**

   Vào một buổi sáng mùa xuân, Thỏ con đi lang thang trong rừng. Thỏ đi mãi, đi mãi mà chẳng tìm được cái gì để ăn .
    Thỏ gặp Gà Trống đang mổ thóc. Gà Trống mời : «  Bạn Thỏ ơi, tôi có nhiều thóc vàng, bạn hãy ăn cùng tôi ». Thỏ con nói : «  Cảm ơn bạn, nhưng tôi không ăn được thóc vàng ». Thỏ lại đi tiếp. Trên đường đi , Thỏ gặp mèo đang ăn cá. Mèo vui vẻ mời Thỏ : « Thỏ ơi, mời bạn ăn cá cùng tôi ». Thỏ nói :

 « Cảm ơn Mèo con nhé, tôi không ăn được cá đâu ».
   Thỏ lại tiếp tục bước đi, những bước đi nặng nề vì mệt và đói. Mêt quá, Thỏ con ngồi nghĩ dưới gốc cây và bật khóc : Hu...hu...
     Vừa lúc đó Dê con xách làn rau đi qua. Dê mời Thỏ con hai củ cà rốt. Thỏ con mừng rỡ cám ơn Dê con và chú ăn cà rốt một cách ngon lành.

                                                                                                           ***Hồ Lam Hồng***

**Truyện: Quả thị**

Có một quả thị, còn xanh lắm đang nằm ngủ im lìm dưới tán lá, chú Mèo đi ngang qua, nhìn lên quả thị rồi lấy chân quào quào lên cây thị và hát:​

*Meo...meo ...meo
Quả thị áo xanh
Quả thị áo xanh
Thị ơi! Dậy nhanh
Đi chơi thị nhé.*

Nhưng quả thị vẫn ngủ say sưa. Rồi chú Ỉn đi tới, chú dúi mõm vào gốc cây và hát:
*Ụt ịt...Ụt ịt...
Quả thị áo xanh
Quả thị áo xanh
Thị ơi! Dậy nhanh
Đi chơi thị nhé.*

Vịt xám đi đến cây thị và cũng rướn cổ lên hát

*Quạc ...quạc ...quạc
Quả thị áo xanh
Quả thị áo xanh
Thị ơi! Dậy nhanh
Đi chơi thị nhé.*

Quả thị hé mắt ra nhìn, lúc này, nó đã mang trên mình chiếc áo màu vàng . Nhưng các bạn thì đã đi chơi hết cả . Đúng lúc đó, một bà cụ đi tới bên gốc thị, ngửi thấy mùi thị thơm nức, bà nhìn lên thì thấy quả thị chín vàng rồi . Bà giơ giỏ ra và hát:

*Thị ơi! Thị rụng bị bà*​

*Thị thơm bà ngửi
Chứ bà không ăn.​*

Quả thị nghe vậy, rơi tõm luôn vào giỏ của bà, bà cụ đem quả thị về nhà, và từ đó quả thị về ở với bà cụ.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Mẹ và con***Cây ngô là mẹBắp ngô là conThân mẹ gầy còmThân con béo chắcMỗi cây mấy bắpHạt căng mẩy trònDồn sức nuôi conMẹ đâu có tiếcTất cả vì conCon ơi có biết | Bài thơ Bắp xải xanhBắp cải xanhXanh mát mátLá cải sắpSắp vòng trònBúp cải nonNằm ngủ giữa. |

## Kể chuyện: KHỈ CON ĂN CHUỐI

Một hôm, khỉ mẹ đi chơ về mua cho khỉ con một nải chuối. Khỉ con thích quá, cảm ơn mẹ rồi bê nải chuối ra bàn ngồi ăn. Khỉ con vừa ăn vừa ném vỏ chuối ra ngoài cửa sổ. Ăn xong cả nải chuối, khỉ con lăn ra ngủ khò khò. Chiều đến, khỉ con nghe tiếng chó vàng reo réo ngoài cổng:

- Khỉ con ơi, sang nhà bác Bò chơi không? Nhà bác Bò mới trồng nhiều cây và hoa đẹp lắm.

Nghe chó Vàng gọi, Khỉ con vùng dậy và chạy ra ngoài. Vừa chạy Khỉ con vừa nói:

- Đi chứ, đi chứ ! chờ mình một chút xíu.

Vừa nói dứt lời thì khỉ bị trượt chân, ngã xuống đất một cái thật đau. A ! hóa ra là những vỏ chuối mà khỉ con vứt bừa bãi hồi trưa đã làm khỉ con ngã đấy! Thấy Khỉ con ngã, chó vàng chạy đến đỡ khỉ con dậy. Sau đó chó vàng nhặt tất cả những vỏ chuối đang nằm rải rác trên sân bỏ vào thùng rác. Khỉ con cảm ơn chó Vàng rồi ngượng ngùng nói với bạn:

- Cảm ơn chó Vàng nhé ! Lần sau mình sẽ không vứt rác bùa bãi như thế nữa đâu.

Chó Vàng mỉm cười và cả hai vui vẻ dẫn nhau đi thăm nhà bác Bò.