**THƠ – TRUYỆN - BÀI HÁT THÁNG 12**

**LỚP BÉ C4**

**TUẦN 1**

**Truyện ngụ ngôn : VỊT BẦU VÀ CON GÀ TRỐNG**

Gà Trống và Vịt Bầu là đôi bạn rất thân. Gà Trống tính tình kiêu căng, còn Vịt Bầu thì hiền lành, ngoan ngoãnvà tốt bụng.  
Một hôm, hai bạn xin phép bố mẹ rủ nhau đi chơi. Bố mẹ của hai bạn dặn rằng: “Các con đi chơi hoặc đi đâu, muốn làm một việc gì đó thì phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm nhé!”  
Hai bạn vừa đi vừa trò chuyện ríu rít. Đến một khúc sông rộng, Vịt Bầu bảo Gà Trống:  
-Gà Trống ơi! Phía bên kia sông cảnh đẹp lắm!  
Gà Trống nhìn thoáng qua rồi nói với Vịt Bầu:  
-Ừ nhỉ! Chúng mình sang bên kia sông chơi đi!

Vịt Bầu nghe Gà Trống nói, chợt nhớ lời mẹ dặn liền suy nghĩ một lúc rồi trả lời:  
-Không được đâu Gà Trống ơi! Khúc sông rộng như thế này, mình thì bơi được, còn bạn thì biết làm sao? Bạn không nhớ lời bố mẹ dặn à?  
Vịt Bầu vừa nói dứt lời thì Gà Trống đáp ngay:  
-Ôi dào! Cậu biết bơi thì bơi, còn mình biết bay thì bay chứ sao! Bởi vì mình có cánh mà.  
Vịt Bầu chưa kịp ngăn bạn thì Gà Trống đã vỗ cánh bay vèo. Nhưng đến giữa sông, Gà Trống nhìn xuống dòng nước đang chảy, chóng mặt và mỏi cánh quá không thể bay được nữa. Gà Trống bị rơi tõm xuống sông. Gà Trống kêu thất thanh:  
-Cứu mình với Vịt Bầu ơi! Cứu mình với!…  
Vịt Bầu vội bơi ra giữa dòng để cứu Gà Trống. Nhưng Gà Trống vừa to, vừa uống một bụng nước đầy nên Vịt Bầu chẳng làm sao đưa Gà Trống lên bờ được. Cũng may lúc đó bác Ngỗng Nâu bơi tới và đưa Gà Trống lên bờ.  
Được Vịt Bầu và bác Ngỗng Nâu cứu sống, Gà Trống ân hận lắm. Từ đó, Gà Trống bỏ được tính kiêu căng và luôn nhớ lời bố mẹ dặn.

**TUẦN 2 :**

**Truyện : Bác gấu đen và hai chú thỏ**

Trời mưa to như trút nước gió thổi ào ào bẻ gãy cả cành cây, bác gấu đen đi chơi về bị ướt lướt thướt, nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt bác gấu chạy mãi chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ, may quá nhà của thỏ nâu đây rồi!

- Cốc, cốc! thỏ nâu đang ngủ liền tỉnh dậy gắt gỏng hỏi:

- Ai đấy?

- Bác gấu đen đây! Mưa to quá, cho bác trú nhờ một đêm được không. Thỏ nâu không mở cửa nó càu nhàu:

- Không trú nhờ được đâu . bác to quá, bác làm đổ nhà của cháu mất! gấu đen van nài

- Bác không làm đổ nhà của cháu đâu, bác vào rất nhẹ nhàng thôi!

- Nhẹ cũng đổ, không nhẹ cũng đổ: bác đi đi ! thỏ nâu vẫn nằm trong nhà nói vọng ra, nó nhất định không ra mở cửa. gấu đen buồn rầu. gấu đen tiếp đi, đi mãi, đi mãi vừa mệt vừa rét.

Bỗng nhiên gấu đen nhìn thấy có một ngôi nhà. Trong nhà thắp đèn sang trưng. Có tiếng thỏ trắng khe khẽ hát “ là lá la….”, gấu đen lại gần rụt rè gõ cửa.

- Cốc, cốc, cốc!

- - Bác gấu đen đây cho bác trú nhờ một đêm có được không,.. thỏ trắng bước ra mở cửa.

 Ai đấy?

- Bác gấu đen đây cho bác trú nhờ một đêm có được không,.. thỏ trắng bước ra mở cửa.

 - Ồ cháu chào bác gấu đen, mời bác vào đây bác ướt hết rồi! thỏ trắng dắt bác gấu đen vào nhà, kéo ghế mời bác ngồi trước bếp lò sửa ấm . gấu đen hơ người một lúc, nước mưa trên mặt cũng khô, trên cổ cũng khô. Trong khi bác gấu đen sửa ấm, thỏ trắng mang ra một đĩa bánh mời bác gấu đen ăn, gấu đen cảm động nói:

- Cảm ơn thỏ trắng rất nhiều.

Gấu đen ăn xong thỏ trắng và bác gấu đen cùng đi ngủ. nửa đêm bảo nổi lên ầm ầm, cành cây kêu răng rắc, có tiếng đập cửa thình thình:

- Bạn thỏ trắng ơi, cho tôi vào trú nhờ với nhà tôi bị đỗ mất rồi

Bác gấu đen vội choàng dậy chạy ra mở cửa, thỏ nâu vừa khóc vừa kể với bác gấu đen và thỏ trắng: hu hu hu nhà bị đổ mất rồi! làm thế nào bây giờ?

Gấu đen kéo thỏ nâu đến bên lò sưởi và an ủi: cháu sười người cho ấm đi! Nhà bị đổ à? lo gì sang mai bác và thỏ trắng sẽ làm lại nhà cho cháu.

Thỏ nâu sưởi ấm một lúc nước mưa trên người đã khô. Lúc bấy giờ thỏ nâu mới ân hận vì đã đuổi bác gấu đi. Thỏ nâu ngập ngừng xin lỗi bác gấu.

Thỏ nâu đừng buồn bác không giận cháu đâu. Thôi bác cháu ta đi ngủ, kẻo khuya quá rồi! đêm hôm ấy thỏ nâu và thỏ trắng ôm bác gấu đen ngủ ngon lành.

**Bài hát : Đố bạn**

Trèo cây nhanh thoăn thoắt đố bạn biết con gì . Đầu đội hai cái lá đó là chú hươu sao . Hai tai to phình phịch đó là chú voi con ,trông xem kìa trông xem kìa ai đi như thế kia. Phục phịch phục phịch đó là bác gấu đen.

**Tuần 3**

**Thơ : Con cá chép**

Đầy mình lợp ngói trắng

Căng bụng quả bóng bay

Đuôi quẫy tung tia nắng

Miệng đớp vầng trăng đầy

**Tuần 4**

**Thơ : Đêm noel**

Bố hái những chùm sao  
Trên nền trời xa tít  
Rối bố đem gắn vào  
Trên cây thông xanh biếc  
  
Những gói quà của mẹ  
Lủng lẳng trên cành xinh  
Bé ngồi nghe mẹ kể  
Chuyện ông già Noel  
  
Đêm nay không trăng sáng  
Vẫn rực rỡ sắc màu  
Bé nhìn cây thông đứng  
Nhấp nháy hoài mắt sao...

**Bài hát : Đêm Noel**

Đêm noel đêm noel ta hãy cùng vui lên  
Đêm noel ôi đêm ơn Chúa ban hòa bình chốn trần thế  
Đêm noel chuông vang lên chuông giáo đường vang lên  
Đêm noel ôi đêm noel ta hãy chúc nhau an bình  
Mừng chúa sinh ra đời và mình cùng nắm tay tươi cười  
Hòa bình đến cho muôn người  
Cùng cất tiếng ca mừng vui  
Mừng ngày giáng sinh an hòa  
Mừng hạnh phúc cho muôn nhà  
Từ thành phố hay đồng quê  
Muôn nơi vui tiếng ca hát mừng.