**CÁC BÀI THƠ CÂU CHUYỆN THÁNG 5 – LỚP C1 – MN CHIM ÉN.**

**TUẦN 1:**

**THƠ: Quả ( Sưu tầm)**

Tròn như quả banh

Vỏ có màu xanh  
     Đó là quả bưởi  
          Hay dành để ngửi  
       Là quả thị thơm  
           Múi trắng như cơm  
              Mãng cầu chua ngọt  
          Muốn ăn phải gọt  
      Là quả dứa gai  
      Quả cũng có tai  
       Là thanh long đỏ  
     Có gai ngoài vỏ  
     Là quả sầu riêng  
                    Những buổi chiều nghiêng  
            Ngắm nhìn vườn quả  
Em yêu tất cả  
      Vườn quả của em

**BÀI HÁT: Quả *( Xanh Xanh)***

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 người sẽ thêm cao

**NH: LÝ CÂY BÔNG**

Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi.  
Bông lê cho bằng bông lựu ơi bạn ơi.  
Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông.  
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi.  
Bông lê cho bằng bông lựu ơi bạn ơi.  
Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông

**TUẦN 2:**

**THƠ: ẢNH BÁC ( Trần Đăng Khoa)**

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.

**TUẦN 3:**

**TRUYỆN :** **Xe đạp con trên đường phố** *( Sưu tầm)*

  Sáng sớm nay mọi người đã đi làm hết. Chỉ còn mỗi mình Xe Đạp con ở nhà. Nằm một mình buồn quá, Xe Đạp con nghĩ: “Mình phải đi dạo phố mới được!”.Vừa ra khỏi nhà, Xe Đạp con đã thấy trên đường phố đầy ắp những Xe Tải, Xe Hơi, Xe Buýt, cả Xe Gắn Máy và Xe Đạp to nữa. Tất cả đều chạy rất trật tự trên con đường riêng của mình. Xe Đạp con cố len vào chạy cạnh những xe lớn. Chợt trông thấy một chiếc xe tải cũ dính đầy bụi đất, bên trên chất những bao hàng thật to, Xe Đạp con thắc mắc hỏi lớn:

- Bác Tải ơi! Bác chở gì nhiều thế?

Bác Tải già thì thầm:

- Bác chở gạo đấy cháu ạ!

Xe Đạp con vẫn hỏi tiếp

- Bác chở gạo để làm gì ạ?

Nghe Xe Đạp con hỏi, chú Buýt đi bên cạnh kêu lên:

- Ơ hay! Thế lúa gạo có ích gì cho con người hở cháu?

Xe Đạp con nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi tiêp chú Buýt:

- Thế sao chú không chở gạo giúp bác Tải mà chở toàn là người không vậy?

Chú Buýt ngập ngừng vì câu hỏi của Xe Đạp con:

- Ừ…thì…chú…

Bác Tải già từ tốn xen vào:

- Xe Đạp ơi! Cháu thấy trên mình bác có băng ghế nào không? Còn trên mình của chú Buýt thì đầy những băng ghế nệm êm ả đó thôi.

- “Ừ nhỉ!” – Xe Đạp con ngẫm nghĩ: “Mọi người tựa lưng vào băng ghế đọc sách, xem báo có vẻ thú vị lắm!”. Mải hỏi chuyện và suy nghĩ , Xe Đạp con quên mất mình đã chạy lấn sang vạch trắng giữa đường. Chợt có tiếng gọi khẽ: Này, Xe Đạp con ơi! Em đi sang bên đường của em đi nào!

Xe Đạp con quay người về phía có tiếng nói. Thì ra là chị Xe Hơi. Tiếng của chị mới êm ả làm sao chứ không rồ rồ ầm ĩ như bác Tải và chú Buýt. Trông dáng vẻ của chị cũng xinh thật là xinh!

Nghe chị Xe Hơi nhắc nhở, Xe Đạp con tỏ ra bực mình lắm:

- Mặc em, em thích chạy đua với mọi người cơ!

Xe Đạp con vẫn bướng bỉnh chạy phăng phăng phía sau chú Buýt.

Đèn đỏ bật lên, tất cả dừng lại. Bỗng một anh Cứu Thương phía sau chạy lên, tiếng còi inh ỏi làm Xe Đạp con luống cuống ngã lăn ra đường. Chị Xe Hơi phía sau vội vàng đỡ Xe Đạp dậy. Xe Đạp con thẹn thùng lí nhí:

- Em cảm ơn chị!

Rồi Xe Đạp con nhanh nhẹn chạy sang bên đường của mình, nơi có những xe đạp đang đi.

**BÀI HÁT : LÁI Ô TÔ**

Po pi po po po, tôi lái xe ô tô.  
Po pi po, tôi lái xe có ai đi không nào.  
Po pi po po po, tôi lái xe ô tô.  
Po pi po, tôi lái xe có ai đi không nào.  
Po pi po po po, tôi lái xe ô tô.  
Po pi po, tôi lái xe có ai đi không nào.  
Po pi po po po, tôi lái xe ô tô.  
Po pi po, tôi lái xe có ai đi không nào.

**BÀI HÁT : NHỚ LỜI CÔ DẶN (**Nhạc và lời: Nguyễn Tiến Nghĩa )

Lời cô dặn em chẳng dám quên

Tan học về phải đi mau về nhà

Không được la cà đùa giỡn hay rượt nhau

Khi băng qua đường em nhớ coi chừng xe

Đèn màu xanh em chớ băng qua

Màu đèn vàng em hãy chuẩn bị

Đèn màu đỏ em theo cô chú đi nhanh

Mấy lời cô dặn em chẳng dám quên

Những gì cô dặn em vẫn nhớ luôn