Câu 1.

Đâu không phải từ ngữ chỉ đồ vật trong gia đình?

A. nồi cơm

B. bàn ghế

C. tủ lạnh

D. bệnh viện

Câu 2.

Hãy sắp xếp các chữ sau thành từ đúng:

A group of cards with black letters

Description automatically generated

A. tự ti

B. tự tin

C. tin tức

D. tự do

Câu 3.

Tiếng nào dưới đây ghép với "kéo" tạo thành từ chỉ tên một trò chơi dân gian?

A. gỗ

B. cá

C. co

D. xe

Câu 4.

Đáp án nào dưới đây gồm tên các con vật có bốn chân và đẻ con?

A. thỏ, tôm, báo, cua

B. cá, gà, vịt, chó

C. trâu, hổ, rùa, rắn

D. bò, hổ, lợn, mèo

Câu 5.

Đuổi hình bắt chữ:

Đây là gì?

A yellow star and a tree with yellow flowers

Description automatically generated

A. sao mai

B. sao chổi

C. sao biển

D. sao chép

Câu 6.

Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống:

(ong, cua, ve)

Những chú [[ong]] chăm chỉ làm mật.

Câu 7.

Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền lần lượt vào các chỗ trống:

(kho, ho)

1. Bé bị [[ho]] .

2. Mẹ nấu cá [[kho]] .

Câu 8.

Giải câu đố sau:

Quả gì têm với lá trầu

Ăn vào môi đỏ một màu như son?

Đáp án là: quả [[cau]] .

Câu 9.

Hãy ghép hình ảnh với từ tương ứng.

A carrot with green leaves

Description automatically generated [(cà rốt)]

A purple eggplant with green leaves

Description automatically generated [(cà tím)]

A group of tomatoes with a cut tomato

Description automatically generated [(cà chua)]

Câu 10.

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

sạch [(sẽ)]

lễ [(phép)]

ngăn [(nắp)]