**Thơ ca truyện kể khối nhà trẻ tuổi**

**Các bài thơ khối nhà trẻ tuổi**

**Thơ: Đi dép lê**

Đi dép lê

Không được chạy

Kẻo vấp ngã

Gãy trẹo chân

Rách áo quần

Tay lấm bẩn

Đi cẩn thận

Bước nhẹ nhàng

Chớ vội vàng

Các bạn nhé!

***Sáng tác: Phạm Thị Huế***

**Thơ: Nhắc bé**

Cái mũi để thở

Cái miệng để ăn

Nghe được rõ rành

Là tai bé đấy

Không dùng que, gậy

Hột hạt, đồ chơi

Cho vào mọi nơi

Mắt, tai, miệng, mũi

Nhỡ gặp điều rủi

Thì biết làm sao

Phải nhớ lúc nào

Cũng luôn phòng tránh.

***Tác giả: Tạ Thị Huế***

**Vè đi học**

Ve vẻ vè ve

Cái vè đi học

Bé ngoan đi học

Đến lớp Mầm non

Có cô có bạn

Có nhiều đồ chơi

Có cả cô nuôi

Cùng bác bảo vệ

***Tác giả: Phạm Thị Huế***

**Xe ô tô**

Xe bốn bánh

Chạy bon bon

Tiếng nổ giòn

Kêu bíp! bíp!

***Tác giả: Vũ Thị Hướng***

**Vè con ếch**

Ếch ở dưới ao

Vừa ngớt mưa rào

Nhảy ra bì bõm

Ếch kêu “ộp ộp”

Thấy bác đi câu

Rủ nhau trốn mau

Ếch kêu “ộp ộp”

***Tác giả: Vũ Thị Hướng***

**Truyện kể nhà trẻ tuổi**

**Truyện: Vịt nâu đi lạc**

Vịt nâu luôn được mọi người yêu quý vì rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên bạn vịt này lại vô cùng ham chơi.

- La la là lá la là, la la là lá la là.

Một hôm mẹ vịt nâu dắt bạn vịt nâu cùng đi mua sắm

- Ôi! ở chợ có nhiều thứ quá mẹ ơi.

Mẹ dắt vịt nâu đi và luôn dặn dò cẩn thận

- Con phải luôn đi bên cạnh mẹ kẻo bị lạc đấy nhé

- Vâng ạ! Vịt nâu nhanh nhẹn đáp. Thế nhưng chỉ một lúc sau bạn ấy quên mất  ngay lời mẹ nói và bị thu hút bởi các quầy đồ chơi và những gian hàng đông vui xung quanh

- Ôi! Cửa hàng đồ chơi đẹp quá: Có gấu bông này, có ô tô này, cố nhiều máy bay nữa này. Cửa hàng bóng bay kia thật là đẹp. Ôi! Những chùm bóng bay với nhiều màu sắc làm sao: Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu hồng này, màu tím, màu xanh dương. Chà chà đẹp quá đi mất thôi, vịt nâu cứ mải mê ngắm nhìn. Rồi vịt phát hiện ra không có mẹ ở bên cạnh bạn ấy mới hoảng hốt khóc to

- Ơ, mẹ, mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi. Hu..hu ..hu mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi

Thấy có tiếng khóc to, bác bảo vệ cừu trắng mới chạy ra an ủi vịt nâu.

- Nín đi cháu, bác sẽ giúp cháu tìm được mẹ. Bây giờ hai bác cháu mình sẽ đi gọi loa thông báo cho mẹ cháu biết đến đón cháu về nhé. Nghe vậy vịt nâu cũng không còn khóc to nữa thút thít đi cùng bác cừu trắng. Vừa đến phòng bảo vệ vịt nâu đã vỡ òa mừng rỡ vì nhìn thấy mẹ mình ở đó.

- Ôi! Con tôi, con đã đi đâu vậy. Con có biết mẹ tìm con khắp nơi không

- Mẹ ơi, mẹ con biết lỗi rồi, từ giờ con sẽ không thế nữa.

- Thôi hai mẹ con nín đi tìm lại được nhau là mừng rồi.

- Vâng ạ, hai mẹ con cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ.

Thì ra khi không thấy con đâu, vịt mệ đã vội vàng nhờ thông báo tìm vịt nâu. Hai mẹ con rối rít cảm ơn bác bảo vệ. Còn bạn vịt đáng yêu của chúng ta từ đó cũng bớt ham chơi và luôn ghi nhớ nghe theo lời mẹ dặn.

***Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt Ánh***

**Truyện: Chú gấu con ngoan**

Bác Voi tới nhà Gấu con chơi và tặng Gấu con một rổ lê thơm. Gấu con mừng lắm và không quên cám ơn bác Voi.

Gấu con chọn quả lê to nhất mang đến cho ông nội. Ông nội rất vui, xoa đầu Gấu con và bảo:

– Gấu con thật ngoan, đáng yêu nhất nhà!

Gấu con mang quả lê to thứ nhì đưa cho mẹ. Mẹ cũng rất vui, ôm hôn Gấu con và bảo:

– Gấu con của mẹ thật ngoan, mẹ thương nhất nhà!

Gấu con lại chọn quả lê to thứ ba mang đến cho Gấu em. Gấu em thích quá, ôm lấy quả lê, cười khúc khích. Gấu con thấy Gấu em vui cũng vui theo.

Thế là hai anh em Gấu con vừa cười vừa lăn khắp nhà.

***Tác giả: Tạ Thị Huế***

**Truyện: Bé Bon**

Bon đi học mầm non vừa về đến nhà khoe rối rít: Mẹ ơi Bon học ngoan, học giỏi

Mẹ cười nhìn bon và hỏi: Bon của mẹ ngoan như thế nào?

Bon trả lời: Cô giáo bảo thế mà, con yêu cô giáo lắm.