**NỘI DUNG ĐỌC MỞ RỘNG KHỐI LỚP 3**

**CHỦ ĐỂ: VÒNG TAY BẠN BÈ – TUẦN 15**

**I. BÀI ĐỌC 1**

**Chữ A và những người bạn**

Tôi là chữ A. Từ lâu, tôi đã nổi tiếng. Hễ nhắc đến tên tôi, ai cũng biết. Khi vui sướng quá, người ta thường reo lên tên tôi. Khi ngạc nhiên, sửng sốt, người ta cũng gọi tên tôi.

Tôi đứng đầu bảng chữ cái tiếng Việt. Trong bảng chữ cái của nhiều nước, tôi cũng được người ta trân trọng xếp ở đầu hàng. Hằng năm, cứ đến ngày khai trường, rất nhiều trẻ em làm quen với tôi trước tiên.

Tôi luôn mơ ước chỉ mình tôi làm ra một cuốn sách. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, nếu chỉ một mình, tôi chẳng thể nói được với ai điều gì. Một cuốn sách chỉ toàn chữ A không thể là cuốn sách mà mọi người muốn đọc. Để có cuốn sách hay, tôi cần các bạn B, C, D, Ð, E,....

Chúng tôi luôn ở bên nhau và cần có nhau trên những trang sách. Các bạn nhỏ hãy gặp chúng tôi hẳng ngày nhé!

***Theo* Trần Hoài Dương**

**II. BÀI ĐỌC 2**

**Tình bạn**

Tối hôm ấy, mẹ đi vắng, dặn Cún trông nhà, không được đi đâu. Chợt Cún nghe có tiếng kêu ngoài sân:

- Cứu tôi với!

Thì ra Cáo già đã tóm được Gà con tội nghiệp.

Cún con sợ Cáo nhưng lại rất thương Gà con. Cún nảy ra một kế. Cậu đội mũ sư tử lên đầu rồi hùng dũng tiến ra sân. Cáo già trông thấy hoảng quá, buông ngay Gà con để chạy thoát thân. Móng vuốt của Cáo cào làm Gà con bị thương. Cún liền ôm Gà con, vượt đường xa, vượt đêm tối, chạy một mạch đến nhà bác sĩ Dê núi. Bác sĩ nhanh chóng băng bó vết thương cho Gà con. Gà con run rẩy vì lạnh và đau, Cún liền cởi áo của mình ra đắp cho bạn. Thế là Gà con được cứu sống. Về nhà, Cún kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ liền xoa đầu Cún, khen:

- Con đúng là Cún con dũng cảm! Mẹ rất tự hào về con!

***Theo* Mẹ kể con nghe**

**III. BÀI ĐỌC 3**

**Chậm và nhanh**

Sang học kì mới, cô giáo góp ý với lớp nên lập ra những đôi bạn cùng tiến. Dũng nhìn Minh, nhìn lại bản nhận xét. Ở đó, thật ít lời khen. Dũng biết, Minh đã cố gắng rất nhiều.

Mẹ nói, ngày bé, Minh bị một tai nạn, cánh tay phải của cậu bị ảnh hưởng. Vì vậy, Minh không được nhanh nhẹn như bạn bè.

“Chậm đâu phải lúc nào cũng không tốt. Nhai chậm để nghiền kĩ thức ăn, đi chậm để tránh những tai nạn đáng tiếc. Bạn chậm thì mình phải giúp bạn để bạn tiến bộ hơn chứ.” - Dũng thầm nghĩ.

Các bạn trong lớp đang nhao nhao chọn bạn cho mình. Dũng giơ tay:

- Em xin được học cùng với bạn Minh.

Không riêng gì Minh, cả lớp lẫn cô giáo đều nhìn Dũng. Dũng nói:

- Mẹ em nói em nhanh ẩu đoảng, làm gì cũng mau mau chóng chóng cho xong. Em mong được bạn Minh giúp em chậm lại.

Cho đến lúc về, đôi lần Dũng thấy Minh đang lén nhìn mình. Đột nhiên cậu ta lên tiếng:

- Cảm ơn cậu.

- Sao cậu lại cảm ơn tớ?

- Vì cậu đã chọn tớ. Tớ cứ nghĩ sẽ không ai chịu học với tớ.

Dũng cười:

- Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Vì cậu đã cho tớ cơ hội được giúp đỡ người bạn tớ yêu quý.

Nhìn Minh đỏ mặt, Dũng thấy buồn cười. Chiều nay, Dũng sẽ xin bố bộ cờ vua, nghe nói, Minh rất thích chơi cờ.

***Theo* Hạt giống tâm hồn**

**IV. BÀI ĐỌC 4**

**Đôi bạn**

Gà con và Vịt con rủ nhau đi chơi. Tới bờ ao, Vịt con nói với Gà con:

- Bạn không biết bơi, để tớ giúp bạn nhé!

Thế là Gà con trèo lên lưng Vịt con để nó cõng sang bờ bên kia.

Lên tới bờ, Vịt con bị ngã xuống hố sâu. Gà con vội nói:

- Vịt con đừng sợ, mình đã có cách cứu bạn.

Gà con đi tìm lá sen múc nước dưới ao đổ vào hố, nơi Vịt con bị ngã. Nó chạy đi chạy lại múc nước nhiều lần. Nước trong hố cao dần lên giúp Vịt con thoát ra ngoài.

Từ đó, đôi bạn càng quý mến nhau hơn.

***Theo* Kể cho bé nghe**

**V. BÀI ĐỌC 5**

**Cát và đá**

Hai người bạn thân họ cùng nhau đi đến những vùng đất mới và trong chuyến đi ấy lại xảy ra những vấn đề để cả hai phải tranh cãi hay có hành động đánh người bạn kia của mình. Tưởng chừng như mọi vấn đề sẽ bị đẩy đến đỉnh điểm khi bị đau nhưng cậu bạn bị tát đã im lặng và viết lên cát: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã đấm vào mặt tôi".

Và như thế cái tát ấy được khắc vào cát, hai cậu bạn lại cùng nhau đến với một hòn đảo nơi đây cậu bạn lúc nãy bị ngã và được người bạn của mình kéo lên và giúp cậu ấy thoát khỏi nguy hiểm. Cậu ấy vui mừng và khắc lên đá: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi".

Vậy là cậu bạn còn lại thắc mắc: "Tại sao khi tôi đánh cậu cậu lại viết lên cát nhưng bây giờ tôi cứu cậu cậu lại khắc vào đá?"

Bạn của cậu ấy mỉm cười và bảo rằng: Khi chúng ta cảm thấy giận hờn ai hãy viết nó lên cát để gió cuốn cát đi và sẽ cuốn trôi tất cả những bực dọc cũng như phiền muộn mà chúng ta đang gặp phải. Còn khi chúng ta đã chịu ơn hay nhận sự giúp đỡ của ai khác hãy khắc lên đá để ghi lòng tạc dạ những tình cảm mà đối phương đã dành cho mình.

***Theo* Hạt giống tâm hồn**