Câu 1.

Đâu là từ ngữ chỉ đồ vật trong gia đình?

A. ấm áp

B. ấm cúng

C. ấm no

D. ấm nước

Câu 2.

Đâu là từ chỉ con vật?

A. bàn ghế

B. bút chì

C. ngựa vằn

D. xe đạp

Câu 3.

Tiếng nào dưới đây ghép với "dân" tạo thành từ chỉ nghề nghiệp?

A. chung

B. cạn

C. ốc

D. nông

Câu 4.

Đuổi hình bắt chữ:

Đây là gì?

A cheetah standing next to a stack of books

Description automatically generated

A. thông báo

B. sách báo

C. báo cáo

D. biển báo

Câu 5.

Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc điền vào các chỗ trống:

(giun, run)

1. Mùa đông về, lũ gà rét [[run]] .

2. Con [[giun]] bò trên mặt đất bà vừa cuốc.

Câu 6.

Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống:

(ong, cua, ve)

Con [[cua]] bò ngang trên bờ ruộng.

Câu 7.

Giải câu đố sau:

Quả gì chín mở mắt ra

Hạt đen, thịt trắng nõn nà, ngọt thơm?

Đó là quả [[na]] .

Câu 8.

Hãy ghép hai vế với nhau để tạo thành tên trò chơi dân gian.

A group of children playing

Description automatically generated [(Bịt mắt bắt dê)]

A group of kids playing a board game

Description automatically generated [(Ô ăn quan)]

A group of children sitting together

Description automatically generated [(Nu na nu nống)]

Câu 9.

Hãy xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp.

bút chì

chăn

bếp ga

phượng vĩ

giường

lò vi sóng

xe đạp

nệm

hộp bút

giá bát

thước kẻ

ghế đá

Dưới đây là các nhóm:

Đồ dùng học tập [[bút chì || hộp bút || thước kẻ]], [[bút chì || hộp bút || thước kẻ]], [[bút chì || hộp bút || thước kẻ]]

Đồ dùng trong bếp [[bếp ga || lò vi sóng || giá bát]], [[bếp ga || lò vi sóng || giá bát]], [[bếp ga || lò vi sóng || giá bát]]

Đồ dùng trong phòng ngủ [[chăn || giường || nệm]], [[chăn || giường || nệm]], [[chăn || giường || nệm]]

Câu 10.

Hãy sắp xếp các ô sau thành từ chỉ nghề nghiệp.

ư

tr

k

iến

úc

s

[(k)] [(iến)] [(tr)] [(úc)] [(s)] [(ư)]