**Giọt Nắng**  
 Giọt nắng của mùa xuân  
Nghe rơi trên lộc biếc  
Chợt trở mình mở mắt  
Lộc nở thành chồi xanh  
  
Giọt nắng của mùa hạ  
Có hơi nóng mùa hè  
Rơi trên cánh đồng quê  
Ủ chin vàng hạt lúa.  
  
Giọt nắng của mùa thu  
Trong veo màu ngọc bích  
Nắng tan vào bông cúc  
Làm vàng cả mùa thu.  
  
Giọt nắng của mùa đông  
Say sưa ngủ ngoài đồng  
Cho cây bắt cải nhỏ  
Mở mắt tròn bâng khuâng.  
   
                   ***Vương Triều Hải***

***Thơ: Ảnh Bác***

Nhà em treo ảnh Bác Hồ  
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi  
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười  
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà  
Ngoài sân có mấy con gà  
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi  
Em nghe như Bác dạy lời  
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa  
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà  
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi  
  
            \*  
  
Bác lo bao việc trên đời  
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em...

***Truyện: Sự tích ngày và đêm***

**Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ.**

Mặt Trăng thích cái mũ đỏ của Gà Trống lắm. Một hôm, Mặt Trăng nói với Gà Trống:

- Chúng mình đổi áo và mũ cho nhau nhé!

Gà Trống đáp:

- Tớ không thích cái áo màu trắng của cậu. Tớ không đổi mũ lấy áo đâu!

Mặt Trăng cứ gạ đổi mãi nhưng Gà Trống nhất định không chịu. Mặt Trăng liền giật mũ của Gà Trống và vứt xuống đất. Gà Trống vội bay xuống đất để nhặt mũ. Nhưng Mặt Đất tối đen nên Gà Trống không tìm thấy mũ. Gà Trống sực nhớ tới Mặt Trời, Gà Trống liền ngửa cổ lên trời và cất tiếng gọi:

- Mặt Trời ơi! Mặt Trời ơi!

Mặt Trời vội vén màn mây nhìn xuống dưới đất. Những tia nắng rực rỡ tỏa sáng khắp nơi. Nhờ có ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống, Gà Trống nhìn thấy cái mũ đỏ của mình mắc trên một cành cây. Gà Trống sung sướng bay lên cây để lấy chiếc mũ và đội lên đầu.

Gà Trống định bay về trời nhưng vì quá mệt nên không đủ sức cất cánh bay lên nữa. Gà Trống cất tiếng gọi:

- Mặt Trời ơi! Kéo tớ lên với!

Nhưng Mặt Trời không thể kéo Gà Trống lên được. Mặt Trời đành an ủi Gà Trống:

- Gà Trống ơi! Bạn hãy ở lại dưới mặt đất vậy. Buổi sáng sớm bạn hãy gọi “Ò ó o…! Mặt trời ơi!”, tôi sẽ thức dậy và trò chuyện với bạn nhé!

Từ đó trở đi, Gà Trống luôn dậy sớm và cất tiếng gáy “ò ó o” để đánh thức Mặt Trời dậy. Ở tít trên cao, Mặt Trời với gương mặt hồng hào tròn trịa, mỉm cười nhìn Gà Trống. Muôn loài hoa đua nở, khoe sắc màu rực rỡ. Cây lá cũng mở bừng mắt reo vui chào đón ánh Mặt Trời. Người ta gọi lúc đó là ngày.

Còn Mặt Trăng thì cảm thấy rất hối hận và xấu hổ vì đã đối xử không tốt với bạn Gà Trống. Vì thế, Mặt Trăng cứ đợi đến khi Mặt Trời lặn xuống phía bên kia rặng núi, Gà Trống lên chuồng đi ngủ mới dám xuất hiện. Người ta gọi lúc Mặt Trăng tỏa những tia sáng dịu dàng, yếu ớt gọi là đêm.

**Thơ: Mùa hè của bé**

Mẹ ơi

Mùa hè là gì hả mẹ

Có phải là mùa của những chú ve

Cả đất trời bỗng chốc thành sân khấu

Quên ngày đêm ve hát mải mê

Mẹ ơi

Mùa hè là gì hả mẹ

Có phải là mùa để con được rong chơi

Về quê nội trèo cây hái quả

Hay tắm biển mát xanh ở quê ngoại mến thương

Mẹ ơi

Mùa hè là gì hả mẹ

Sao con cứ ngóng trông

Khi sau nhà Phượng  đang thắp lửa

Khi trước sân Điệp đang rải mật vàng

Trái tim con rộn ràng

Đôi chân con nhịp nhàng

Vòng tay con rộng mở

Đón mùa hè bằng cả trái tim.

Tác giả: Sưu tầm

**Truyện "Giọt nước tí xíu"**

         Tí Xíu là một giọt nước, quê ở biển cả. Họ hàng anh em nhà Tí Xíu đông lắm và ở khắp mọi nơi, ở biển cả, ở sông ngòi, ở ao hồ, ở trên trời, ở tất cả dưới mặt đất.

         Một buổi sáng biển lặng, Tí Xíu cùng các bạn bè đuổi theo các ngọn sóng nhấp nhô. Ông Mặt Trời thả những tia nắng xuống mặt biển. Bọn Tí Xíu reo vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan hoà. Chợt có tiếng ông Mặt Trời cất lên:

          -Tí Xíu ơi ! Cháu có đi với ông không.

         Tí Xíu ngẩng nhìn, chú đáp giọng rất khẽ, chỉ có ông Mặt Trời là nghe thấy:

          -Đi làm gì ạ ?

         Ông Mặt Trời cười bảo:

          -Trên mặt đất thiếu gì việc, chổ nào chẳng cần.

         Tí Xíu vui lắm. Nhưng sực nhớ mình là giọt nước không thể bay theo ông Mặt Trời được, chú nói:

          -Cháu nặng lắm, làm sao bay lên được.

         -Không lo - ông Mặt Trời ồm ồm nói .Ông sẽ làm cháu biến thành hơi.

         Nói rồi ông Mặt Trời vén mây, chiếu thật nhiều tia sáng xuống biển, Tí Xíu rùng mình và biến thành hơi. Chú chỉ  kịp nói với biển cả:

          -Chào mẹ, con đi ! Mẹ chờ con trở về.

         Tí Xíu nhập bọn với các bạn. Lúc đầu, chúng bay là là xuống biển rồi chúng hợp thành một đám mây mỏng rời mặt biển bay vào đất liền. Gió nhẹ nhàng đưa Tí Xíu lướt qua những dòng sông lấp lánh như ánh bạc. Xế chiều, ông Mặt Trời chiếu những tia nắng chói chang hơn lúc sáng. Không khí oi bức…Bỗng, từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Tí Xíu reo lên:

          -Mát quá các bạn ơi ! Mát quá !

         Tí Xíu và các bạn nhảy nhót, múa lượn vui thích. Nhưng rồi trời mỗi lúc một lạnh. Tí Xíu thấy rét. Các bạn của chú cũng thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một khối đông đặc toàn những chú bé giọt nước nhỏ li ti. Bọn Tí Xíu không bay lên cao được nữa, chúng sà xuống thấp, thấp dần.

         Một tia sáng vạch ngang bầu trời. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn. Bọn Tí Xíu níu lấy nhau thành những giọt nước trong vắt. Chúng thi nhau ào ào tuôn xuống đất…Cơn giông bắt đầu.

 Nguyễn Linh

**Bài hát "HẠT MƯA VÀ EM BÉ":**

Này anh giọt mưa ơi! Anh từ đâu tới đây? Mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim hót vui!  
Đốp đi đốp đi độp độp! Đốp đi đốp đi độp độp...  
Tiếng mưa rơi đi độp. Anh cứ mưa mưa hoài  
  
Này em nhỏ kia ơi! Ta từ xa tới đây!  
Để đem màu xanh tươi cho ngàn hoa lá cây  
Tách tí tách tí tạch tạch! Tách tí tách tí tạch tạch!  
Lá hoa rung rinh cười, vui đón khi mưa rơi  
  
Rồi anh về nơi đâu? Anh giọt mưa mến yêu!  
Mà thân hình anh rơi tan tả tơi khắp nơi  
Đốp đi đốp đi độp độp! Đốp đi đốp đi độp độp..  
Tiếng anh rơi "đi độp" vui vui thật là vui!

**Hạt Mưa Xinh**

**Tác giả** : [Quỳnh Hợp](http://www.lyrics.vn/artist/quynh-hop.html)

Hạt mưa be bé rơi từ trên cao  
Mưa roi rào rào nghe vui tai thế  
Hạt mưa be bé rơi từ trênmây  
Mưa như vẫy gọi hè ơi sang rồi  
Hạt mưa be bé sao mà nhát ghê  
Vừa rơi xuống đất, đã liền tan ngay

Đếm Sao

Tác giả: [Văn Chung](https://lyric.tkaraoke.com/1283/van_chung/)

Một ông sao sáng hai ông sáng sao  
Ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng  
Bốn ông sao sáng  
Kìa năm ông sao sáng  
Kìa sáu ông sáng sao trên trời cao  
Bảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sáng  
Sáng chiếu muôn ánh vàng  
Mười ông sáng sao  
Kìa sông Ngân trong sáng  
Mờ chiếu ánh muôn sao trên trời cao  
Đêm thì khắp bốn phương trời toàn sao lóng lánh sáng người chiếu xa  
Ngày thì sao sáng giữa cờ \_\_ vàng \_\_ đỏ em đếm  
kìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười  
trăm nghìn vạn triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam