Câu 1.

Tiếng nào có vần "êm"?

A. đêm

B. tìm

C. tên

D. xem

Câu 2.

Tiếng nào có thanh hỏi (❜)?

A. chở

B. nhớ

C. chờ

D. thợ

Câu 3.

Đâu là quả gấc?

A.

A fruit with leaves and a cut in half

Description automatically generated

B.

A red and yellow bell peppers

Description automatically generated

C.

A tomato and a slice of tomato

Description automatically generated

D.

A pumpkin with a stem

Description automatically generated

Câu 4.

Các tiếng "cơm, sớm, thơm" có chung vần gì?

A. vần "ôm"

B. vần "om"

C. vần "ơn"

D. vần "ơm"

Câu 5.

Từ nào viết đúng chính tả?

A. da dẻ

B. da giẻ

C. gia giẻ

D. ra rẻ

Câu 6.

Tên những con vật nào có "ưa"?

[[B]], [[D]]

A.

A horse with black hair running

Description automatically generated

B.

A tiger walking on a white background

Description automatically generated

C.

A cow standing on grass

Description automatically generated

D.

A hippo standing on a white background

Description automatically generated

E.

A camel standing on a white background

Description automatically generated

Câu 7.

Những tiếng nào chứa âm "a" trong khổ thơ sau?

Bé vẽ nơ cho mẹ

Vẽ nhà nhỏ cho ba

Vẽ cả nhà múa ca

Đó là quà quý giá.

(Hạ An)

A. nhà, cả, lá, cá, khá, đá, thả

B. nhà, ba, ra, da, giá, xa, bà

C. giá, cả, ba, ca, là, quà, nhà

D. quà, là, già, ra, giá, na, cả

Câu 8.

Những từ nào thích hợp điền vào chỗ trống sau?

Mẹ ... quà cho cả nhà.

[[B]]

A.

chưa

B.

mua

C.

mưa

D.

dưa

E.

chia

Câu 9.

Câu nào chứa tiếng có vần "ang"?

A. Chú Dũng chăm chỉ nâng tạ để đi thi.

B. Những bông hồng nở rực rỡ trong vườn.

C. Mẹ rang cơm với thịt băm rất ngon.

D. Bằng lăng nở tím biếc cả con đường.

Câu 10.

Đáp án nào chỉ gồm các từ ngữ viết đúng chính tả?

A. lấp ló, thìa nà

B. quả na, lo nghĩ

C. no nê, na cà

D. lúa mì, nò cò

Câu 11.

Hình ảnh nào giống chữ "O"?

A.

A candle with a flame

Description automatically generated

B.

A brown chair with a white background

Description automatically generated

C.

A black tire with a white center

Description automatically generated

D.

A yellow crescent moon

Description automatically generated

Câu 12.

Sắp xếp các tiếng sau để tạo thành câu đúng.

Bà / ở / trê / mua / cá / chợ.

A. Bà ở trê chợ mua cá.

B. Bà mua cá trê ở chợ.

C. Bà trê cá mua ở chợ.

D. Bà ở chợ trê cá mua.

Câu 13.

Điền "r/d" hoặc "gi" thích hợp vào chỗ trống:

A blue basket with holes

Description automatically generated

[[gi]] ổ nhựa

Câu 14.

Điền "ngh" hoặc "ng" vào chỗ trống:

Cả lớp chăm chú lắng [[nghe]] cô giảng bài.

Câu 15.

Điền "ph" hoặc "qu" thích hợp vào chỗ trống:

Lời ru có gió mùa thu.

Bàn tay mẹ [[qu]]ạt mẹ đưa gió về.

(Theo Trần Quốc Minh)

Câu 16.

Điền "r/d" hoặc "gi" phù hợp vào chỗ trống sau:

A pile of brown nuts

Description automatically generated

hạt [[d]]ẻ

Câu 17.

Điền "ng" hoặc "ngh" thích hợp vào chỗ trống:

Hà chờ Na ở [[ng]]ã ba.

Câu 18.

Điền "r/d" hoặc "gi" thích hợp vào chỗ trống:

Cò rủ thỏ đi kiếm ăn. Cò lặn ngụp mò được một [[gi]]ỏ cá to. Thỏ hì hục cũng nhổ được một [[củ]] cà rốt. Sự chăm chỉ của cò và thỏ thật đáng khen.

(Mai Hà An)

Câu 19.

Điền "g" hoặc "gh" thích hợp vào chỗ trống:

Dì Hà về quê có quà cho cả nhà, đó là cua, [[gh]]ẹ và chả cá.

Câu 20.

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

A close up of a chart

Description automatically generated

Trong ô chữ trên có tất cả [[3]] từ chỉ con vật.

Câu 21.

Hãy ghép hình ảnh với từ tương ứng.

A close up of a crab

Description automatically generated [(cua)]

A close up of a fish

Description automatically generated [(cá)]

A turtle with a shell

Description automatically generated [(rùa)]

Cột bên phải

cá

Cột bên phải

rùa

Cột bên phải

cua

Câu 22.

Hãy ghép vần với tên sự vật trong hình chứa vần tương ứng.

A close up of a word

Description automatically generated [( A purple and yellow flower

Description automatically generated )]

A close-up of a logo

Description automatically generated [( A group of peanuts and two brown nuts

Description automatically generated )]

A close up of a logo

Description automatically generated [( A close up of a mushroom

Description automatically generated )]

Cột bên phải

A group of peanuts and two brown nuts

Description automatically generated

Cột bên phải

A close up of a mushroom

Description automatically generated

Cột bên phải

A purple and yellow flower

Description automatically generated

Câu 23.

Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành từ đúng.

lo [(lắng)]

im [(lặng)]

quan [(sát)]

Cột bên phải

lắng

Cột bên phải

sát

Cột bên phải

lặng

Câu 24.

Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành từ đúng.

sửa [(chữa)]

ghi [(nhớ)]

dự [(trữ)]

Cột bên phải

nhớ

Cột bên phải

chữa

Cột bên phải

trữ

Câu 25.

Hãy xếp các hình ảnh vào nhóm thích hợp.

A brown cow with horns

Description automatically generated

A lion with a mane

Description automatically generated

A cheetah standing on a white background

Description automatically generated

A cartoon of a sheep

Description automatically generated

A cartoon of a bear

Description automatically generated

A cartoon of a deer

Description automatically generated

Dưới đây là các nhóm:

Động vật ăn cỏ [[ A brown cow with horns

Description automatically generated || A cartoon of a sheep

Description automatically generated || A cartoon of a deer

Description automatically generated ]], [[ A brown cow with horns

Description automatically generated || A cartoon of a sheep

Description automatically generated || A cartoon of a deer

Description automatically generated ]], [[ A brown cow with horns

Description automatically generated || A cartoon of a sheep

Description automatically generated || A cartoon of a deer

Description automatically generated ]]

Động vật ăn thịt [[ A lion with a mane

Description automatically generated || A cheetah standing on a white background

Description automatically generated || A cartoon of a bear

Description automatically generated ]], [[ A lion with a mane

Description automatically generated || A cheetah standing on a white background

Description automatically generated || A cartoon of a bear

Description automatically generated ]], [[ A lion with a mane

Description automatically generated || A cheetah standing on a white background

Description automatically generated || A cartoon of a bear

Description automatically generated ]]

Câu 26.

Hãy xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp.

vâng dạ

chuồn chuồn

bậc thang

căng mọng

răng miệng

chuột đồng

nâng tạ

nước dâng

nàng tiên

ốc sên

nắng mưa

xếp hàng

Dưới đây là các nhóm:

Có vần "ang" [[bậc thang || răng miệng || nàng tiên]], [[bậc thang || răng miệng || nàng tiên]], [[bậc thang || răng miệng || nàng tiên]]

Có vần "ăng" [[căng mọng || nâng tạ || nước dâng]], [[căng mọng || nâng tạ || nước dâng]], [[căng mọng || nâng tạ || nước dâng]]

Có vần "âng" [[vâng dạ || nắng mưa || xếp hàng]], [[vâng dạ || nắng mưa || xếp hàng]], [[vâng dạ || nắng mưa || xếp hàng]]

Câu 27.

Sắp xếp tên các bạn sau theo đúng thứ tự chữ cái trong bảng chữ cái.

[(Dung)] [(Hà)] [(Khang)] [(Lê)]

Câu 28.

Sắp xếp các từ sau thành thành ngữ đúng.

[[Tre]] [[già]] [[măng]] [[mọc]]

Câu 29.

Sắp xếp các chữ sau để tạo thành từ:

[(b)] [(ế)] [(n)] [(t)] [(i)] [(ơ)]

Câu 30.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để giải câu đố sau:

Mặt gì sáng tựa bóng đèn

Tròn vo, vằng vặc trong đêm khi rằm ?

Đáp án là (Chọn một trong các đáp án:

mặt trời

zzmặt trăng

mặt đất

) .