**VĂN HỌC THÁNG 6**

**TUẦN 1:**

**TRUYỆN: ĐÁM MÂY ĐEN XẤU XÍ**

Dải mây trăng yểu điệu lượn gần tới đám mây đen xấu xí. Nó đỏng đảnh liếc mắt sang đám mây đen bĩu môi:  
 Nhọ nhẻm nhọ nhem thế mà cũng gọi là mây. Thật xấu hổ. Rồi cùng với làn gió nhẹ, dải mây trắng thướt tha trong tà váy bồng xốp trắng tinh lướt qua mặt đám mây đen một cách kiêu ngạo. Mây trắng nhởn nhơ dạo chơi trên những mái nhà, những cánh đồng khô khát. Mây đen vẫn chỉ lặng im.

Nó cúi nhìn xuống cánh đồng hạn hán và nghĩ ngợi: “Mình sẽ làm gì để giúp đỡ các cô bác nông dân được nhỉ?”. Nó cố chịu đựng một cái nóng bức dữ dội của ngày hè. Mỗi lúc, đám mây đen một thêm xạm lại, nặng nề, có vẻ như càng xấu xí hơn. Rồi không biết vì thương các bác nông dân hay thương cánh đồng đang khát nước dưới kia, đám mây đen bỗng òa khóc. Những giọt nước mắt của nó trong trắng tinh khiết và mát rượi thấm vào lòng đất mẹ thân yêu. Những cánh đồng reo vui, những cỏ cây hoa lá bừng tỉnh, ríu rang nói cười như trong ngày hội. Tất cả đều cám ơn đám mây đen, cám ơn cơn mưa tốt bụng.  
 Lúc bấy giờ, dải mây trắng mãi chơi và kiêu kỳ chợy thấy xấu hổ quá “Mình thật xấu tính và vô tích sự” Nó ân hận lắm. Nó muốn nói lời xin lỗi với đám mây đen nhưng đã quá muộn rồi.

**TUẦN 2:**

**THƠ: MÙA HẠ TUYỆT VỜI**

Bằng lăng đang hé mở  
Phượng rung rinh mắt cười  
Ve đâu đấy lấp ló  
Ca muôn khúc nhạc vui.  
  
Trời cao và xanh thế  
Nắng dọi khắp muôn nơi  
Như những sợi chỉ nhỏ  
Để nối đất với trời  
  
Ôi, mùa hạ tuyệt vời  
Cho em bao mơ ước.  
  
                      ***Phạm Hưng Long***

**TUẦN 3:**

**THƠ: HẠT MƯA**

Tôi ở trên trời  
Tôi rơi xuống đất  
Tưởng rằng tôi mất  
Chẳng hóa tôi không  
Tôi chảy ra sông  
Nuôi loài tôm cá  
Qua các làng xóm  
Theo máng theo mương  
Vào những ruộng nương  
Cho người trồng trọt  
Thóc vàng chật cót  
Cơm trắng đầy nồi  
Vậy chớ khinh tôi  
Hạt mưa hạt thóc.

**TUẦN 4:**

**TRUYỆN: HỒ NƯỚC VÀ MÂY**

Vào một ngày cuối xuân, những tia nắng đua nhau nhảy nhót trên mặt hồ nước. Mặt hồ lung linh, rạng rỡ dưới ánh mặt trời. bỗng nhiên trời nổi gió. Chị Mây sà thấp xuống mặt hồ. Hồ nước cuộn sóng nói với chị Mây: “Khi có ánh nắng, tôi lóng lánh đẹp hẳn lên, thế mà chị lại che nắng của tôi”. Chị Mây tung tà áo đen kịt và nói:  
–    Cô bé ơi! Nếu không có tôi thì sao có cô?  
–    Tôi cần gì chị  – Hồ nước lớn tiếng nói.  
 Chị Mây tức giận bỏ mặc Hồ nước và bay lên tận trời xanh.  
 Những ngày hè trời nắng chang chang. Hồ nước bị nung nóng bốc hơi dần lên nên ngày càng bé lại. Chị Mây vẫn giận hồ nước nên ở tít trên cao. Hồ nước bị cạn kiệt dần. Nó cầu cứu: “Chị Mây ơi! Không có chị tưới nước xuống tôi chết mất”. Bầy cá tôm trong hồ cũng than vãn: “Chúng tôi chết mất vì thiếu nước…”  
 Nghe tiếng gọi của Hồ nước và tiếng than vãn của bầy cá tôm…Chị Mây bay về tưới nước xuống Hồ cả một ngày đêm. Hồ nước lớn dần lên. Mặt hồ lao xao song: “ Cảm ơn chị Mây!Cảm ơn chị Mây!”. Hồ nước im lặng suốt cả mùa thu và mùa đông. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ cho bầu trời xanh ngát cao vời vợi soi mình. Tà áo đen của chị Mây nhỏ dần.

Mùa xuân sang, tà áo của chị Mây chỉ còn bằng dải lụa. Chị vội sà tấm thân mỏng tang, bé nhỏ xuống hồ nước mà nói:  
–    Không có cô bé, tôi cũng teo tóp dần không sống nổi đâu!.  
 Hồ nước lao xao sóng. Ông mặt trời tốt bụng rọi những tia nắng ấm đầu hè xuống mặt hồ. Hồ nước bốc hơi. Trên trời cao, chị Mây lớn dần lên. Từ đó Hồ nước và Mây không bao giờ tranh cãi kể công với nhau nữa. Cả hai đều thấm thía bài học: “Ở đời không ai sống được một mình”.