Câu 1.

Từ ngữ nào chứa tiếng có vần "uc"?

A. bông cúc

B. lọ mực

C. chum nước

D. cốc chén

Câu 2.

Từ nào dưới đây là tên một loại rau củ?

A. súp lơ

B. bút dạ

C. hà mã

D. sa mạc

Câu 3.

Từ ngữ nào chứa tiếng có vần "ôt"?

A. ngọt lịm

B. tốt bụng

C. ngon giấc

D. đẹp đẽ

Câu 4.

Câu nào chứa tiếng có vần "iêc"?

A. Tiết học Tiếng Việt của cô Hà rất thú vị.

B. Bố làm món cá diếc rán cho bữa trưa.

C. Đi học về, bé liền vuốt ve chú chó nhỏ.

D. Lan là cô bạn rất siêng năng.

Câu 5.

Những tiếng nào chứa vần "ăp"?

[[A]]. thấp

[[B]]. nắp

[[C]]. hát

[[D]]. sáp

[[E]]. thắp

Câu 6.

Tên con vật nào có vần "iên"?

A. A peacock with its tail feathers spread

Description automatically generated

B.  A white duck with orange beak

Description automatically generated

C. A close up of a bee

Description automatically generated

D. A close-up of an ant

Description automatically generated

Câu 7.

Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

A. Trung được bố mua cho một chiếc bàn học bằng gỗ.

B. Lan gặp và quen bạn Chi trong cuộc thi viết chữ đẹp.

C. Bố đi công tác ở Hạ Long về mua gẹ và chả mực làm quà cho cả nhà.

D. Trên đường về, Long ghé qua nhà bạn Hưng để trả vở ghi.

Câu 8.

Câu nào dưới đây mô tả đúng hình ảnh sau?

A group of people working in a rice field

Description automatically generated

A. Các bạn nhỏ thả bò trên đồng lúa vừa gặt xong.

B. Các bác nông dân đang gặt lúa.

C. Các bạn học trò đang đạp xe đến trường.

D. Các bác thợ rèn đang làm việc trong nhà xưởng.

Câu 9.

Đáp án nào chỉ gồm các vần xuất hiện trong khổ thơ sau?

Chiếc ô nho nhỏ

Che mưa chắn gió

Che nắng cho em

Nhớ đem trong cặp

Khi cần có luôn.

(An Ly)

A. ăp, ăn, ăng, em, iêc

B. ăp, ăn, iêp, em, iêc

C. ăp, ăn, âng, em, iêc

D. ăp, ăn, ong, ung, iêc

Câu 10.

Những từ nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau?

Ông em ... một khóm hồng ở trong vườn.

[[A]]. trồng

[[B]]. nở

[[C]]. có

[[D]]. nhìn

[[E]]. trăng

Câu 11.

Câu nào mô tả đúng sự vật trong đoạn phim sau?

((Video)): Khoi 1/Ôn luyện Tiếng Việt cấp Huyện 2025 - Khối 1/Ôn luyện vòng thi Hương (Bài 7).html

Pause

Play

A. Hàng dừa đứng hiên ngang bên bờ biển.

B. Khu vườn ngập tràn sắc vàng của những bông hướng dương.

C. Khu rừng mùa thu tràn ngập sắc vàng của lá rụng.

D. Những bông hồng vàng nở rực rỡ trong vườn.

Câu 12.

Đoạn văn sau viết về loại quả nào?

Nghỉ hè có dịp về quê, Hà ghé thăm vườn nhà bà trước tiên. Trong vườn có vô số quả ngon. Thứ quả mà Hà ưa nhất là quả mang hương vị quen thuộc của tuổi thơ. Quả mọc từng chùm, thường chỉ có một hạt đen và có vị ngọt. Hưng Yên - quê của Hà được ví như "thủ phủ" của thức quả ngon đó.

(Hạ Vi)

A. mít mật

B. chôm chôm

C. nho đỏ

D. nhãn lồng

Câu 13.

Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

A straw hat with red ribbons

Description automatically generated

Tớ là nón. Tên của tớ có vần [[on]] .

Câu 14.

Điền tên một loại quả thích hợp vào chỗ trống.

A close up of oranges

Description automatically generated

Tớ là quả [[cam]] . Khi thì tớ có vị chua, khi thì tớ có vị ngọt.

Câu 15.

Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

A yellow table with legs

Description automatically generated

A group of longan fruits with leaves

Description automatically generated

Các sự vật trong hình có chung vần [[an]] .

Câu 16.

Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Các từ "trung thực, nhớ nhung, quả sung" có chung vần [[ung]] .

Câu 17.

Điền "ng" hoặc "ngh" vào chỗ trống:

A cartoon of dragonflies in a field

Description automatically generated

Trên đồng cỏ, những chú chuồn chuồn ớt đỏ thắm như [[ng]]ọn lửa. Những cô chuồn chuồn kim mắt to lượn khắp không muốn [[ng]]ỉ. Chú bọ [[ng]]ựa thì vung gươm tập múa trên những chiếc lá.

Câu 18.

Điền "l" hoặc "n" vào chỗ trống:

A pile of rice on a leaf

Description automatically generated

Cốm [[l]]àng Vòng là món quà từ [[l]]úa nếp [[n]]on.

Câu 19.

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

A close up of a letter

Description automatically generated

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

Câu 20.

Hãy ghép hình ảnh với tên đồ vật tương ứng.

A green pencil sharpener with a cross

Description automatically generated [(gọt bút chì)]

A cartoon of a backpack

Description automatically generated [(ba lô)]

A red alarm clock with bells

Description automatically generated [(đồng hồ)]

Cột bên phải

ba lô

Cột bên phải

đồng hồ

Cột bên phải

gọt bút chì

Câu 21.

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

khiêm [(tốn)]

dũng [(cảm)]

trung [(thực)]

Cột bên phải

tốn

Cột bên phải

cảm

Cột bên phải

thực

Câu 22.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng.

A person and a child painting

Description automatically generated [(Bố hướng dẫn Hạ Vi cắt dán.)]

A person cutting a child's hair

Description automatically generated [(Các bạn chăm chú nhìn chú thợ cắt tóc cho Long.)]

A child playing with a dog

Description automatically generated [(Đi học về, Dũng vuốt ve, vỗ về những chú chó con.)]

Cột bên phải

Các bạn chăm chú nhìn chú thợ cắt tóc cho Long.

Cột bên phải

Đi học về, Dũng vuốt ve, vỗ về những chú chó con.

Cột bên phải

Bố hướng dẫn Hạ Vi cắt dán.

Câu 23.

Hãy ghép vần với tên đồ vật trong hình chứa vần tương ứng:

A green circle with black text

Description automatically generated [( A sword with a red handle

Description automatically generated )]

A green circle with black text

Description automatically generated [( A cartoon of a hoe

Description automatically generated )]

A green circle with black text

Description automatically generated [( A shovel with a handle

Description automatically generated )]

Cột bên phải

A sword with a red handle

Description automatically generated

Cột bên phải

A cartoon of a hoe

Description automatically generated

Cột bên phải

A shovel with a handle

Description automatically generated

Câu 24.

Hãy xếp từ ngữ vào nhóm thích hợp.

- lượn xe

- chuông gió

- buồn bã

- ruốc tôm

- nhuộm tóc

- thuộc lòng

- bức tường

- hát tuồng

- ruộng đồng

- luộm thuộm

- căng buồm

- buộc chặt

Dưới đây là các nhóm:

Có vần "uôm" [[ruốc tôm || luộm thuộm ]], [[ruốc tôm || luộm thuộm ]]

Có vần "uôc" [[thuộc lòng || buộc chặt]], [[thuộc lòng || buộc chặt]]

Có vần "uông" [[chuông gió || ruộng đồng]], [[chuông gió || ruộng đồng]]

Câu 25.

Hãy xếp từ ngữ vào nhóm thích hợp.

- hồng xiêm

- giường ngủ

- hà mã

- cà rốt

- sa mạc

- biển cả

- bọ ngựa

- bò sữa

- sư tử

- cốc nước

- ghế gỗ

- cá mập

- dừa xiêm

- mặt trăng

- bí đỏ

- bàn học

Dưới đây là các nhóm:

con vật [[hà mã || bọ ngựa || bò sữa || sư tử || cá mập]], [[hà mã || bọ ngựa || bò sữa || sư tử || cá mập]], [[hà mã || bọ ngựa || bò sữa || sư tử || cá mập]], [[hà mã || bọ ngựa || bò sữa || sư tử || cá mập]], [[hà mã || bọ ngựa || bò sữa || sư tử || cá mập]]

đồ vật [[giường ngủ || cốc nước || ghế gỗ || bàn học]], [[giường ngủ || cốc nước || ghế gỗ || bàn học]], [[giường ngủ || cốc nước || ghế gỗ || bàn học]], [[giường ngủ || cốc nước || ghế gỗ || bàn học]]

củ, quả [[hồng xiêm || cà rốt || dừa xiêm || bí đỏ]], [[hồng xiêm || cà rốt || dừa xiêm || bí đỏ]], [[hồng xiêm || cà rốt || dừa xiêm || bí đỏ]], [[hồng xiêm || cà rốt || dừa xiêm || bí đỏ]]

Câu 26.

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

[(Hân)] [(Lâm)] [(Mơ)] [(Tùng)]

Câu 27.

Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh:

- chỉ.

- Những

- mật

- chăm

- chú

- ong

- rất

[(Những)] [(chú)] [(ong)] [(chăm)] [(chỉ)] [(mật)] [(rất)].

Câu 28.

Sắp xếp các chữ cái sau để tạo thành từ chỉ phẩm chất.

[(k)] [(h)] [(i)] [(ê)] [(m)] [(t)] [(ố)] [(n)]

Câu 29.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống sau:

A cartoon of a doctor

Description automatically generated

Tớ là [[bác sĩ]] .

Câu 30.

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

Con gì bé tí

Bò đi từng hàng

Kiếm được đồ ngon

Cùng tha về tổ ?

Đó là [[con kiến]]