**TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4**

Lớp: Lá (5-6 tuổi)

**Đề tài: KỂ CHUYỆN “BA CÔ GÁI”**

**I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:**

GV:NguyễnThịHuyền Mai

Lớp: Chồi 1

Ngàydạy: 21/2/2017

- Trẻ nghe hiểu nội dung chuyện “Ba cô gái”: Cô út rất hiếu thảo và yêu thương mẹ, còn cô cả và cô hai không quan tâm chăm sóc, không yêu thương mẹ.

**II. CHUẨN BỊ:**

* Tranh kể chuyện (6 tranh).
* Sa bàn kể chuyện.
* Rối các nhân vật trong truyện.
* Nhạc nền kể chuyện.
* Nhạc bài hát “bàn tay mẹ”.

**III.TIẾN HÀNH:**

* **Hoạt động 1: Kể chuyên với tranh**

- Ổn định: Bài hát “ Bàn tay mẹ”

- Cô trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt vào câu chuyện

+ Bài hát nói về điều gì?

+ Các con có biết câu chuyện nào nói về tình yêu của mẹ và những người con?

* Sau đây cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện nói về người mẹ có ba cô con gái. Các con hãy cùng lắng nghe, câu chuyện có tên “Ba cô gái”.
* Cô kể diễn cảm bằng tranh kết hợp câu hỏi tình huống:

+ Nghe tin mẹ bệnh, cô chị cả, chị hai, em út đã nói gì?

* **Hoạt động 2: Kể chuyên bằng sa bàn**
* Trò chơi chuyển: Vỗ cái tay
* Cô kể chuyện bằng sa bàn.
* Đàm thoại:

+ Câu chuyện cô vừa kể tên gì?

+ Trong câu chuyện gồm có nhân vật nào?

+ Khi nghe tin mẹ bị ốm thái độ của chị cả như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra?

+ Vậy còn chị hai khi nghe tin mẹ ốm đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra?

+ Cô út đã làm gì khi nghe tin mẹ bị ốm?

+ Trong 3 cô con gái ai là người con yêu thích nhất? Vì sao?

+ Nếu con là cô chị cả/ chị hai khi nghe tin mẹ bị ốm con sẽ làm gì? Vì sao?

* Giáo dục trẻ: Mẹ là người đã sinh ra con, rất vất vả chăm sóc con hằng ngày. Vì vậy con phải biết yêu thương, quan tâm chăm sóc ba m

**CÂU CHUYỆN “BA CÔ GÁI”**

Ngày xưa có gia đình nọ sinh được ba cô con gái, người cha chẳng may lâm bệnh nặng qua đời, để lại người mẹ chăm lo cho các con. Nhà nghèo, chỉ có túp lều tranh và mảnh vườn nhỏ. Hằng ngày bà mẹ phải vất vả kiếm tiền nuôi con, dù có khổ cực thế nào bà cũng không một lời than phiền. Bà chăm lo cho các con từng li từng tí một, mong các con được khôn lớn, đầy đủ như người ta.

Ba người con được mẹ quan tâm chăm sóc thì lớn nhanh như thổi, cả ba đều khỏe mạnh, xinh đẹp, tươi tắn như hoa. Thế rồi, các cô cũng đã lớn, đã đến tuổi cập kê, bà mẹ dù rất yêu thương con nhưng cũng vui vẻ tiễn các con đi lấy chồng.

Các cô lấy chồng đã lâu, cô nào cũng bận việc nhà chồng mà quên đi bà mẹ đang một mình cô đơn ở nhà. Năm tháng trôi qua, bà mẹ tuổi mỗi ngày một già, sức mỗi ngày một yếu. Một hôm, bà thấy trong người không được khỏe, không còn sức mà ngồi dậy làm việc được nữa, biết mình không còn sống được bao lâu, lại thương nhớ các con mà cô nào cũng ở xa, sức bà thế này sao mà đến thăm con được. Bà liền gọi Sóc nhỏ đến và nhờ:

Sóc ngoan, ta bệnh quá, không thể đi thăm con được, Sóc hãy mang thư này đến ba người con của ta và bảo chúng về thăm ta ngay nhé.

Sóc nhanh nhảu:

Bà cứ yên tâm nằm nghỉ, con sẽ đi nhanh về nhanh ngay thôi.

Sóc vội vàng lên đường, đi mất một ngày đêm, vượt qua ba con suối, băng qua rừng đến đến nhà cô chị cả, thấy cô chị cả đang cọ chậu, Sóc đưa thư cho cô và nói:

Chị cả ơi, mẹ chị đang ốm nặng lắm, bà không thể xuống giường được, bà nhớ chị lắm, chị về nhà gặp mẹ chị ngay đi nhé. Nghe Sóc nói, cô cả đáp:

Mẹ chị ốm nặng thật hả Sóc? Ôi! Khổ thân mẹ quá, chị thương mẹ chị lắm, chị cũng muốn về thăm mẹ chị ngay, nhưng chị còn phải cọ xong mấy cái chậu này đã.

Nghe chị cả nói xong, Sóc con tức giận quát:

Chị nói thương mẹ mà mẹ đang nằm ốm ở nhà chị còn không về luôn, ngồi đó mà cọ chậu, thế thì chị cứ ở nhà mà cọ chậu đi.

Ngay lúc đó, cô chị cả ngã lăn ra đất, biến thành một con rùa, bò ra khỏi nhà đi mãi.

Sóc lại tiếp tục đi đến nhà cô thứ hai, đi mất một ngày đêm nữa, vượt qua ba quả đồi, một con sông lớn thì đến nhà cô hai. Thấy cô hai đang xe chỉ, Sóc đưa thư cho cô và bảo:

Chị hai ơi chị hai, mẹ chị đang ốm đấy, mẹ chị rất muốn gặp chị, chị về nhà ngay đi nhé.

Nghe Sóc con nói, cô hai đáp:

Thế hả Sóc? Mẹ chị đang ốm nặng à? Chị thương mẹ quá, nhưng mà chị phải xe cho xong chỗ chỉ này đã.

Nghe cô hai nói, Sóc con quay mặt bỏ đi:

Mẹ chị thương chị như thế mà chị còn xe chỉ xong mới về thăm mẹ, thế thì chị cứ ở nhà mà xe chỉ suốt đời.

Sóc vừa dứt lời thì cô hai biến thành con nhện, suốt đời giăng tơ.

Lần này Sóc đến nhà cô út, nhà cô út ở xa nhất, Sóc phải đi rất lâu mới đến được nơi, thấy cô đang nhào bột, Sóc vào đưa thư cho cô. Cô út đọc xong thì khóc nức nở, vội vàng về thăm mẹ ngay tức khắc.

Thấy cô út thật tình yêu thương mẹ, Sóc con cảm động:

Chị út ơi, chị đúng là người con có hiếu. Mọi người luôn yêu mến chị, các con chị chắc chắn sau này cũng rất ngoan ngoãn và hiếu thảo như chị vậy.