Câu 1. Chọn chữ thích hợp lần lượt điền vào chỗ chấm (...) sau:

Những giọt ...ương long lanh còn đọng lại trên lá ...en.

A. x - x

B. s - x

C. s - s

D. x - s

Câu 2. "Gà con" có thể ghép với đáp án nào dưới đây để tạo thành câu đúng?

A. kêu vo ve trong vườn hoa

B. hót véo von trên cành cây

C. kêu chiêm chiếp trong vườn

D. sủa vang khi thấy người lạ

Câu 3. "Ốc sên" có thể ghép với đáp án nào dưới đây để tạo thành câu đúng?

A. bò chầm chậm trên tường

B. chín vàng trên cây

C. bơi tung tăng dưới nước

D. bay thấp thì mưa

Câu 4. Câu nào dưới đây viết về con người?

A. Bác ngựa cặm cụi ăn cỏ trên đồi.

B. Bác nông dân đang khom lưng cấy lúa.

C. Chú ong chăm chỉ hút mật hoa.

D. Chú voi con tinh nghịch đang huơ vòi.

Câu 5. Hình ảnh nào thích hợp minh hoạ câu tục ngữ "Chó treo, mèo đậy."?

A.

A cartoon frog on a leaf

Description automatically generated

B.

A cartoon of a child standing on a bamboo tree

Description automatically generated

C.

A cat and dog sitting on a table

Description automatically generated

D.

A screenshot of a video game

Description automatically generated

Câu 6.

Đáp án nào dưới đây chỉ gồm tên các con vật có hai chân, đẻ trứng?

A.

vẹt, vịt, cua, lợn, chó

B.

ngan, thiên nga, gấu, dế, nhện

C.

gà, vịt, ngan, ngỗng, đà điểu

D.

ngỗng, thỏ, kiến, rùa, chuột

Câu 7.

Những vần nào xuất hiện trong khổ thơ sau?

Ở trường cô giáo dạy

Nhìn tín hiệu giao thông

Khi đèn đỏ sáng lên

Người và xe dừng lại.

(Theo Nguyễn Thị Kim Chi)

A.

ưng, ươi, ang, ông, iêu

B.

oang, oi, ôi, ay, un

C.

uông, âng, ach, uôi, eo

D.

ung, yên, iêm, êm, ăm

Câu 8.

Sắp xếp các chữ sau thành từ đúng.

A group of cards with black letters

Description automatically generated

A.

tự ti

B.

tự chủ

C.

tự tin

D.

thứ tự

Câu 9.

Đuổi hình bắt chữ.

Đây là gì?

A bird cage with fruit inside

Description automatically generated

A.

nhãn lồng

B.

nhãn hiệu

C.

nhãn vở

D.

nhãn mác

Câu 10.

Tên sự vật nào bắt đầu bằng "l", thường được làm từ lông một số động vật như lông cừu, dùng để đan, dệt đồ giữ ấm?

A.

lọ

B.

lụa

C.

len

D.

lược

Câu 11.

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

A rainbow over a waterfall

Description automatically generated

A.

Thác trắng tung bọt nước

Bọt nước hoá sương bay

Ánh cầu vồng chợt hiện

Tưởng chỉ trong tầm tay.

(Nguyễn Viết Bình)

B.

Mở mắt em đã thấy

Mây bay trước hiên nhà

Gà trong sân mổ thóc

Giàn mướp nở đầy hoa.

(Bích Ngọc)

C.

Sông đang thay màu áo

Cúc nở bung cánh mềm

Sắc vàng tươi phơi phới

Vẫy gọi mùa thu sang.

(Sưu tầm)

D.

Giữa sân trường đầy nắng

Em tung tăng chơi đùa

Nào nhảy dây, trốn tìm

Nào đá cầu, đuổi bắt...

(Sưu tầm)

Câu 12.

Giải câu đố sau:

Cái gì có cặp có đôi

Bé so mỗi bữa khi ngồi vào ăn?

(Trạng Nguyên)

A.

đôi dép

B.

đôi giày

C.

đôi guốc

D.

đôi đũa

Câu 13.

Sắp xếp các tiếng sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Tết / họp. / dịp / sum / để / đình / gia / là

A.

Tết là dịp để gia đình tụ họp.

B.

Tết là dịp để gia đình sum vầy.

C.

Tết là dịp để gia đình sum họp.

D.

Tết là dịp để gia đình đoàn tụ.

Câu 14.

Điền "xen" hoặc "sen" thích hợp để hoàn thành câu mô tả hình ảnh sau:

A pond with water and birds flying over it

Description automatically generated

Những bông hoa [[sen]] hồng thắm [[xen]] lẫn màu lá xanh tạo nên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.

Câu 15.

Điền "s" hoặc "x" thích hợp vào chỗ trống trong khổ thơ sau:

Gió vời vợi cánh diều

Chiều bến [[s]]ông bát ngát

Thì thầm nghe [[x]]óng hát

Ngọt ngào lời phù sa.

(Theo Nguyễn Trọng Hoàn)

Câu 16.

Điền vần "ao" hoặc "oa" thích hợp vào chỗ trống:

Những bông h [[oa]] mười giờ mới đẹp làm s [[ao]] !

Câu 17.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ sau:

Con có [[mẹ]] như nhà có nóc.

Câu 18.

Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống:

A tomato and a slice of tomato

Description automatically generated

Đây là quả cà [[tím]].

Câu 19.

Giải câu đố sau:

Mình tròn, lá nhỏ màu xanh xanh

Thân cao, nhiều đốt, mọc thành luỹ

Măng non từng lớp lên nhọn hoắt

Giúp người đánh giặc, chống ngoại xâm.

Là cây gì?

Đáp án: cây [[tre]].

Câu 20.

Chọn các từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau:

A landscape with a path and a waterfall

Description automatically generated

(hoa, xanh, cao)

Mặt trời càng lên [[cao]], núi rừng càng [[xanh]] hơn. Trên thảm cỏ xanh mướt, những bông [[hoa]] đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng.

Câu 21.

Hãy ghép hình ảnh với từ tương ứng:

A pink bag with a apple on it

Description automatically generated [(hộp bút)]

A pencil with eraser

Description automatically generated [(bút chì)]

A cartoon of a backpack

Description automatically generated [(ba lô)]

Câu 22.

Hãy ghép hình ảnh với từ tương ứng:

A peach cut in half

Description automatically generated [(đào)]

A bunch of bananas on a white background

Description automatically generated [(chuối)]

A close up of a fruit

Description automatically generated [(bưởi)]

Câu 23.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng:

A group of kids jumping rope

Description automatically generated [(Các bạn nhỏ đang nhảy dây.)]

A group of kids playing instruments

Description automatically generated [(Các bạn nhỏ đang tập văn nghệ.)]

A person reading a book to children

Description automatically generated [(Các bạn nhỏ chăm chú lắng nghe cô giáo đọc truyện.)]

Câu 24.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng:

A child mopping the floor

Description automatically generated [(Bạn nhỏ đang lau nhà.)]

A child sitting at a desk

Description automatically generated [(Bạn nhỏ đang ngồi học bài.)]

A cartoon of a child swimming in water

Description automatically generated [(Bạn nhỏ đang bơi.)]

Câu 25.

Hãy ghép hình ảnh với vần tương ứng:

A bouquet of flowers wrapped in paper

Description automatically generated [( A close up of a logo

Description automatically generated )]

A corn on the cob

Description automatically generated [( A close up of a logo

Description automatically generated )]

A bunch of green leaves

Description automatically generated [( A close up of a logo

Description automatically generated )]

Câu 26.

Hãy ghép các tiếng với nhau để tạo thành từ chỉ tính cách:

Chân [(thành)]

dịu [(dàng)]

thẳng [(thắn)]

Câu 27.

Hãy ghép các tiếng với nhau để tạo thành từ chỉ tính cách:

hài [(hước)]

thân [(thiện)]

tốt [(bụng)]

Câu 28.

Hãy ghép hình ảnh với vần tương ứng:

A dragonfly on a branch

Description automatically generated [( A close up of a logo

Description automatically generated )]

A cartoon of a mouse

Description automatically generated [( A close up of a logo

Description automatically generated )]

A cartoon of a deer

Description automatically generated [( A close up of a logo

Description automatically generated )]

Câu 29.

Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu đúng:

Chim sơn ca [(hót véo von trên cành cây.)]

Gà trống [(gáy râm ran khắp xóm.)]

Dế mèn [(kêu rả rích trong đêm.)]

Câu 30.

Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu đúng:

Mặt trăng [(sáng vằng vặc trong đêm.)]

Những đám mây [(trôi bồng bềnh trên bầu trời.)]

Mặt trời [(toả tia nắng ấm áp.)]