Câu 1.

Từ nào dưới đây là tên một đồ vật?

A. chảo

B. chao

C. cháo

D. chào

Câu 2.

Hình ảnh nào thích hợp để minh hoạ cho đoạn thơ sau?

Những trưa đồng đầy nắng

Trâu nằm nhai bóng râm

Tre bần thần nhớ gió

Chợt về đầy tiếng chim.

(Nguyễn Công Dương)

A.

A landscape with water and buffaloes

Description automatically generated

B.

A group of children flying kites on a buffalo

Description automatically generated

C.

A group of cows in a field with trees and mountains

Description automatically generated

D.

A buffalo eating grass under a tree

Description automatically generated

Câu 3.

Câu nào chứa tiếng có vần "ăng"?

A.

Cành bàng chi chít những lộc non mơn mởn.

B.

Từng chùm quả bàng chín vàng trong kẽ lá.

C.

Cây bàng vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá.

D.

Những tán lá bàng xanh um trong sân trường.

Câu 4.

Đi học về, Lan thấy ông bà đang ngồi uống trà. Trong tình huống này, Lan nên nói gì để thể hiện sự lễ phép?

A.

Cháu chào ông bà, cháu đi học về ạ!

B.

Ông bà thấy loại trà này có ngon không ạ?

C.

Trà ngon quá, ông bà cho cháu xin một ngụm ạ!

D.

Bộ ấm trà này ông bà mua ở đâu vậy ạ?

Câu 5.

Đoạn văn sau viết về loài hoa nào?

Hôm nay, mẹ cắm một lọ hoa màu trắng rất đẹp ở phòng khách. Cánh hoa dài, đầu cánh hơi nhọn. Năm cánh hoa nở san sát nhau, bảo vệ lấy nhị hoa bên trong. Bông hoa khi nở không ngửa lên như nhiều loài khác mà hơi nghiêng sang một bên, giống như chiếc loa, chiếc kèn vậy.

(Mai Hạ)

A.

hoa trạng nguyên

B.

hoa phượng vĩ

C.

hoa loa kèn

D.

hoa hướng dương

Câu 6.

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

Trời mùa thu xanh thẳm

Lồng lộng lá cờ bay

Sao cái gì cũng đẹp

Cũng đáng yêu thế này.

(Đinh Dũng Toản)

A.

ăm, anh, oa, iêu, ơi

B.

yêu, ang, ai, yên, ơi

C.

anh, ông, ang, yêu, ơi

D.

ay, ung, ăm, ên, ong

Câu 7.

Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

A.

Bạn Minh đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi vẽ tranh về gia đình.

B.

Các bạn học sinh tất bật chuẩn bị đón ngày khai trường.

C.

Bố mẹ rấc vui vì bé Ly đã biết chào hỏi mọi người.

D.

Mẹ dặn bé nhấc chân cao khi đi qua các sợi dây kẻo vấp ngã.

Câu 8.

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

((Video)): Khoi 1/Ôn luyện Tiếng Việt cấp Tỉnh 2025 - Khối 1/Ôn luyện vòng thi Hội (Bài 6).html

Pause

Play

A.

Sau cơn mưa, những con sóng lớn xô đuổi nhau vào bờ cát trắng ven biển.

B.

Từ bờ hồ nhìn ra, mưa phùn giăng giăng như bức màn mỏng, mờ đục cả khoảng trời.

C.

Sau cơn mưa, chiếc cầu vồng xuất hiện rực rỡ trên nền trời.

D.

Những giọt mưa rơi tí tách trên mặt hồ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Câu 9.

Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống:

A grey elephant with tusks

Description automatically generated

Tớ là con [[cá]] , tên của tớ có vần "oi".

Câu 10.

Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:

((Video)): Khoi 1/Ôn luyện Tiếng Việt cấp Tỉnh 2025 - Khối 1/Ôn luyện vòng thi Hội (Bài 6).html

Pause

Play

Đoạn phim trên có tất cả [[4]] đồ vật trong trường học.

Câu 11.

Điền vần "oe" hoặc "eo" thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

A person in a boat on a river with flowers and butterflies

Description automatically generated

Bên hồ nước trong v [[eo]] , những bông hoa vàng h [[oe]] đung đưa theo gió.

Câu 12.

Điền "r/d" hoặc "gi" thích hợp vào chỗ trống trong khổ thơ sau:

Mỏng như là [[gi]]ấy

Mưa nắng nào phai

Tên nghe rất mỏng

Nhưng mà [[d]]ẻo dai.

(Sưu tầm)

Câu 13.

Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:

A white square with black letters on it

Description automatically generated

Trong ô chữ trên có tất cả [[3]] từ chỉ đồ dùng học tập.

Câu 14.

Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống sau:

Đây là tên loài hoa bắt đầu bằng "s", sống trong đầm, ao, hạt có thể ăn hoặc làm thuốc, biểu tượng cho sự thanh khiết.

Đáp án là hoa [[sen]] .

Câu 15.

Giải câu đố sau:

Để nguyên đựng nước đánh răng

Thêm sắc con vật tung tăng trong hồ.

Từ để nguyên là [[ca]] .

Câu 16.

Hãy ghép hình ảnh với từ chỉ hoạt động trong trường học.

A group of kids reading books

Description automatically generated [(đọc sách)]

A cartoon of kids painting on a board

Description automatically generated [(vẽ tranh)]

A child and child doing stretching

Description automatically generated [(tập thể dục)]

Cột bên phải

tập thể dục

Cột bên phải

đọc sách

Cột bên phải

vẽ tranh

Câu 17.

Hãy ghép hai tiếng với nhau để tạo thành từ chỉ đức tính.

nết [(na)]

hoà [(đồng)]

siêng [(năng)]

Cột bên phải

năng

Cột bên phải

đồng

Cột bên phải

na

Câu 18.

Hãy ghép vần với hình con vật chứa vần tương ứng.

A close up of a logo

Description automatically generated [( A dragonfly with transparent wings

Description automatically generated )]

A close up of a logo

Description automatically generated [( A cartoon of a mouse pointing

Description automatically generated )]

A close up of a logo

Description automatically generated [( A gorilla sitting on the ground

Description automatically generated )]

Cột bên phải

A gorilla sitting on the ground

Description automatically generated

Cột bên phải

A cartoon of a mouse pointing

Description automatically generated

Cột bên phải

A dragonfly with transparent wings

Description automatically generated

Câu 19.

Hãy ghép hai tiếng với nhau để tạo thành từ đúng chính tả.

thịt [(nạc)]

củ [(lạc)]

no [(nê)]

lo [(lắng)]

Cột bên phải

nê

Cột bên phải

lắng

Cột bên phải

nạc

Cột bên phải

lạc

Câu 20.

Hãy ghép hai vế với nhau để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Cô y tá [(chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo.)]

Cô giáo [(miệt mài soạn giáo án mỗi đêm.)]

Cô lao công [(cần mẫn dọn dẹp đường phố sạch sẽ.)]

Cột bên phải

miệt mài soạn giáo án mỗi đêm.

Cột bên phải

cần mẫn dọn dẹp đường phố sạch sẽ.

Cột bên phải

chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo.

Câu 21.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng.

A group of kids playing with trash

Description automatically generated [(Các bạn nhỏ cùng nhau gom rác làm sạch môi trường.)]

A cartoon of a child and a child watering a tree

Description automatically generated [(Các bạn nhỏ trồng cây xanh để bảo vệ môi trường.)]

A person and a child crossing the street

Description automatically generated [(Bạn nhỏ giúp đỡ bà cụ sang đường.)]

Cột bên phải

Các bạn nhỏ trồng cây xanh để bảo vệ môi trường.

Cột bên phải

Các bạn nhỏ cùng nhau gom rác làm sạch môi trường.

Cột bên phải

Bạn nhỏ giúp đỡ bà cụ sang đường.

Câu 22.

Em hãy xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp.

thuyết trình

trăng khuyết

duyên dáng

tuyển chọn

con thuyền

xét duyệt

bóng chuyền

luyện tập

tuyệt vời

bông tuyết

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chứa vần "uyên" [[tuyển chọn || luyện tập || con thuyền]], [[tuyển chọn || luyện tập || con thuyền]], [[tuyển chọn || luyện tập || con thuyền]]

Từ ngữ chứa vần "uyêt" [[trăng khuyết || xét duyệt || tuyệt vời || bông tuyết]], [[trăng khuyết || xét duyệt || tuyệt vời || bông tuyết]], [[trăng khuyết || xét duyệt || tuyệt vời || bông tuyết]], [[trăng khuyết || xét duyệt || tuyệt vời || bông tuyết]]

Câu 23.

Sắp xếp các tiếng để tạo thành câu tục ngữ đúng.

cây.

trồng

quả

kẻ

Ăn

nhớ

[(Ăn)] [(quả)] [(nhớ)] [(kẻ)] [(trồng)] [(cây)].

Câu 24.

Sắp xếp các tiếng để tạo thành câu hoàn chỉnh.

tay

bàn

yêu

đôi

Em

nhất

là

mẹ.

[(Em)] [(yêu)] [(đôi)] [(bàn)] [(tay)] [(mẹ)] [(nhất)] [(là)].

Câu 25.

Sắp xếp các chữ sau để tạo thành từ.

ã

à

o

H

n

h

[(H)] [(à)] [(n)] [(h)] [(o)] [(ã)]

Câu 26.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

A cartoon of a ship in the water

Description automatically generated

Tớ là [[con thuyền]] (Chọn một trong các đáp án:

máy bay

con thuyền

) . Tớ có vần "uyên".

Câu 27.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:

Tôi là em gái ruột của mẹ bé Hà. Vì vậy bé Hà sẽ gọi tôi là [[dì]] (Chọn một trong các đáp án:

dì

bác

chú

) .

Câu 28.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu tục ngữ sau:

Cần cù bù [[siêng năng]] (Chọn một trong các đáp án:

siêng năng

thông minh

) .

Câu 29.

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

Áo sắt, ngựa sắt xông pha

Nhổ tre đánh giặc, muôn nhà mến yêu.

Đó là [[Thánh Gióng]] (Chọn một trong các đáp án:

Yết Kiêu

Thánh Gióng

Lang Liêu

) .

Câu 30.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn miêu tả hình ảnh sau:

A group of birds flying over water

Description automatically generated

Mặt trời vừa mọc đã thấy những cánh chim hải âu [[chao lượn]] (Chọn một trong các đáp án:

bơi lội

chao lượn

) đầy mặt biển. Chúng được coi là bạn của người dân chài lưới. Khi sắp có mưa, bão, chúng kêu réo [[inh ỏi]] (Chọn một trong các đáp án:

inh ỏi

dào dạt

khúc khích

) , bay hàng đàn trên đầu. Nhờ vậy, người dân biết được để tìm chỗ ẩn náu, tránh được nguy hiểm.

( Tuệ An)