Câu 1.

Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả?

A. mật ngọt

B. củ ngệ

C. con ngan

D. viên ngọc

Câu 2.

Từ ngữ nào dưới đây viết đúng chính tả?

A. quả ghấc

B. con gẹ

C. củ gừng

D. dưa ghang

Câu 3.

Tên con vật nào dưới đây bắt đầu bằng "g"?

A. ((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/dong%20vat/6520.png

B. ((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/dong%20vat/6517.png

C. ((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/dong%20vat/6514.png

D. ((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/dong%20vat/6515.png

Câu 4.

Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

A. Bà nhổ kỏ ở trong vườn.

B. Bé mua cho bà cốc nước mía.

C. Bé cất cốc cho bà.

D. Bà kể cho bé nghe về ông.

Câu 5.

Điền "c" hoặc "k" thích hợp vào chỗ trống:

Bố [[k]] ê bàn để đặt bể [[c]] á.

Câu 6.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Mẹ mua cho bé một cốc chè rất nghon.

Trong câu có từ [[nghon]] viết sai chính tả, sửa lại là [[ngon]] .

Câu 7.

Giải câu đố sau:

Cuộn gì để móc, để đan

Mẹ làm cho bé khăn quàng mùa đông?

Đáp án: cuộn [[len]] .

Câu 8.

Điền "n" hoặc "l" thích hợp vào chỗ trống:

Mẹ từ quê lên, đem về [[n]] úa [[l]] ếp [[n]] ương.

Câu 9.

Em hãy ghép tiếng ở hai vế với nhau để tạo thành từ đúng.

tre [[ngà]]

chà [[là]]

trà [[sữa]]

che [[chở]]

Xóa lựa chọn

ngà

Xóa lựa chọn

là

Xóa lựa chọn

sữa

Xóa lựa chọn

chở

Câu 10.

Hãy xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp.

…ô nếp

…ăn nắp

…e nhạc

…iêng ngả

…ề nghiệp

…ọt lịm

…ắn gọn

…ỉ trưa

Dưới đây là các nhóm:

1. Từ dùng "ng"

2. Từ dùng "ngh"

Từ dùng "ng" [[ngọt lịm || ngắn gọn || ngỉ trưa ]], [[ngọt lịm || ngắn gọn || ngỉ trưa ]], [[ngọt lịm || ngắn gọn || ngỉ trưa ]]

Từ dùng "ngh" [[ngô nếp || ngăn nắp || nghe nhạc || nghiêng ngả || nghề nghiệp ]], [[ngô nếp || ngăn nắp || nghe nhạc || nghiêng ngả || nghề nghiệp ]], [[ngô nếp || ngăn nắp || nghe nhạc || nghiêng ngả || nghề nghiệp ]], [[ngô nếp || ngăn nắp || nghe nhạc || nghiêng ngả || nghề nghiệp ]], [[ngô nếp || ngăn nắp || nghe nhạc || nghiêng ngả || nghề nghiệp ]]