**NỘI DUNG ĐỌC MỞ RỘNG KHỐI LỚP 3**

**CHỦ ĐỂ: ƯỚC MƠ TUỔI THƠ – TUẦN 10**

**I. BÀI ĐỌC 1**

**MƠ ƯỚC CỦA SAM**

1. Sam là một cậu bé nhà nghèo. Cha cậu làm thuê cho chủ các trại ngựa trong vùng. Những ngày nghỉ, Sam thường theo cha đi hết trại ngựa này sang trại ngựa khác để phụ giúp ông. Vì thế, cậu rất yêu quý những chú ngựa.

2. Một hôm, thầy giáo ra đề bài: "Lớn lên, em muốn làm nghề gì?". Khi các bạn viết sẽ trở thành bác sĩ, giáo viên, diễn viên, người làm vườn,... thì Sam viết cậu muốn làm chủ một trại nuôi ngựa. Cuối giờ, thầy giáo gặp Sam, ân cần nói:

- Sam à, mơ ước của em thật tuyệt! Nhưng để làm chủ một trại ngựa cũng không dễ. Em sẽ phải cố gắng nhiều đấy.

Sam lễ phép:

- Dạ...

Thầy động viện:

- Em có thể suy nghĩ thêm và gửi lại bài cho thầy sau.

3. Suốt cả tuần sau đó, Sam suy nghĩ rất nhiều. Cậu quyết định hỏi ý kiến cha.

- Con trai thân yêu, con phải tự quyết định thôi! - Cha cậu bảo.

Cuối cùng, Sam quyết định nộp lại bài làm cũ. Cậu mạnh dạn nói:

- Thưa thầy. Em xin được giữ ước mơ ạ.

4. Nhiều năm trôi qua, một ngày nọ, thầy giáo năm xưa dẫn học trò của mình đi dã ngoại đến một trang trại nuôi ngựa rộng hai trăm mẫu. Thật bất ngờ, chủ trang trại chính là cậu học trò nhỏ năm nào. Hai thầy trò gặp lại nhau. Thầy nói:

- Sam ạ, em là một chàng trai đầy nghị lựa. Chúc mừng em đã thực hiện được ước mơ!

**Phỏng theo HẠT GIỐNG TÂM HỒN, TẬP 3.**

**II. BÀI ĐỌC 2**

**BA ĐIỀU ƯỚC**

Ngày xưa, có một chàng thợ rèn tên là Rít. Chàng được một ông tiên tặng cho ba điều ước. Nghĩ trên đời chỉ có vua là sung sướng nhất, Rít ước trở thành vua. Phút chốc, chàng đã đứng trong cung cấm tấp nập người hầu. Nhưng chỉ mấy ngày, chán cảnh ăn không ngồi rồi, Rít bỏ cung điện ra đi.

Lần kia gặp một người đi buôn, tiền bạc nhiều vô kể, Rít lại ước có thật nhiều tiền. Điều ước được thực hiện. Nhưng có của, Rít luôn bị bọn cướp rình rập. Thế là tiền bạc cũng chẳng làm chàng vui.

Chỉ còn điều ước cuối cùng. Nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời, Rít ước bay được như mây. Chàng bay khắp nơi, ngắm cảnh trên trời dưới biển. Nhưng mãi rối cũng chán, chàng lại thèm được trở về quê.

Lò rèn của Rít đỏ lửa, ngày đêm vang tiếng búa đe. Sống giữa sự quý trọng của dân làng, Rít thấy sống có ích mới là điều đáng ước mơ.

***Theo* TRUYỆN CỔ BA-NA**

**III. BÀI ĐỌC 3**

**NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY**

   Ngày 16-7-1945, nước Mĩ chế tạo được bom nguyên tử. Hơn nửa tháng sau, chính phủ Mĩ quyết định ném cả hai quả bom mới chế tạo xuống Nhật Bản.

   Hai quả bom ném xuống các thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki đã cướp đi mạng sống của gần nửa triệu người. Đến năm 1951, lại có thêm gần 100 000 người ở Hi-rô-si-ma bị chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử.

   Khi Hi-rô-si-ma bị ném bom, cô bé Xa-xa-cô Xa-xa-ki mới hai tuổi đã may mắn thoát nạn. Nhưng em bị nhiễm phóng xạ. Mười năm sau, em lâm bệnh nặng. Nằm trong bệnh viện nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình, cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh. Em liền lặng lẽ gấp sếu. Biết chuyện, trẻ em toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tấp gửi hàng nghìn con sếu giấy đến cho Xa-xa-cô. Nhưng Xa-xa-cô chết khi em mới gấp được 644 con.

   Xúc động trước cái chết của em, học sinh thành phố Hi-rô-si-ma đã quyên góp tiền xây một tượng đài tưởng nhớ những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại. Trên đỉnh tượng đài cao 9 mét là hình một bé gái giơ cao hai tay nâng một con sếu. Dưới tượng đài khắc dòng chữ: "Chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hòa bình".

***Theo* NHỮNG MẨU CHUYỆN LỊCH SỬ THẾ GIỚI**

**IV. BÀI ĐỌC 4**

**Ông tổ nghề thêu**

1. Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học khi đi đốn củi, lúc kéo tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu, Trần Quốc Khái đỗ tiến sĩ, rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.

2. Một lần, Trần Quốc Khái được triều đình cử đi sứ bên Trung Quốc. Vua Trung Quốc muốn thử tài sứ thần, sai dựng một cái lều cao, mời ông lên chơi rồi cất thang đi. Không còn lối xuống, ông ở lại trên lầu. Lầu chỉ có chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ “Phật trong lòng” và một vò nước.

3. Bụng đói mà không có cơm ăn, Trần Quốc Khải lẩm nhẩm đọc ba chữ trên bức trướng, rồi mỉm cười. Ông bẻ tay pho tượng để nếm thử. Thì ra hai pho tượng ấy nặn bằng chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông cứ ung dung bẻ dần tượng mà ăn. Nhân được nhàn rỗi, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng.

4. Học được cách thêu và làm lọng rồi, ông tìm đường xuống. Thấy những con dơi xòe cánh chao đi chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. Vua Trung Quốc khen ông là người tài, đặt tiệc to tiễn về nước.

**Theo** **NGỌC VŨ**

**V. BÀI ĐỌC 5**

**ƯỚC MƠ THÀNH BÁC SĨ**

     Em Nguyễn Thị Vân sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ở một mảnh đất còn rất nghèo của xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Ở nơi mà quanh năm thường hay xảy ra các dịch bệnh, đặc biệt là sốt rét đã làm kiệt quệ sức khỏe con người nhưng trung tâm y tế thì lại ở rất xa.

Lúc còn rất nhỏ em đã có ước mơ trở thành bác sĩ. Lần lượt chứng kiến cảnh người thân xung quanh em ra đi vì bệnh tật, rồi bốn năm trước căn bệnh lao phổi cũng đã hành hạ mẹ em không có một ngày sống yên vui.

Em không thể cầm lòng khi biết mẹ đã giấu bệnh trước đó từ rất lâu, âm thầm chịu đựng những cơn đau để đi làm nuôi chúng em và đồng thời không muốn con mình phải lo lắng. Còn lại mình Bố làm rẩy gồng gánh nuôi bảy anh chị em ăn học, mẹ lại thường đau ốm, mặc dù gia đình rất nghèo, đông anh em. Nhưng em sẽ cố gắng học tập thật tốt, không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và gia đình.

Ước mơ là một thứ hạnh phúc nhất, sống ở trên đời ai ai cũng cần phải có một ước mơ, một lý tưởng hoài bão cho tương lai, cho những bến đỗ bình yên. Đó là ước mơ của mình, còn các bạn thì sao? Nếu các bạn chưa có ước mơ thì ngay từ lúc này đây hãy nhìn lại và tìm cho mình một ước mơ để phấn đấu.

***Theo* THẦY NGUYỄN VĂN PHÚC**