Câu 1.

Đuổi hình bắt chữ.

Đây là gì?

A book with fruit on it

Description automatically generated

A. nhãn lồng

B. nhãn hiệu

C. nhãn mác

D. nhãn vở

Câu 2.

Đáp án nào dưới đây gồm tên các loại quả có múi, nhiều hạt?

A. dưa, táo, nhãn, vải, chôm chôm

B. cam, chanh, bưởi, mít, quýt

C. lê, dứa, dâu tây, na, đu đủ

D. nho, dâu tây, thanh long, chuối, đào

Câu 3.

Hình ảnh nào thích hợp mô tả câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn."?

A.

A cat and dog sitting on a table

Description automatically generated

B.

A cartoon of a child drinking water

Description automatically generated

C.

A cartoon of ants and a pile of rice

Description automatically generated

D.

A child eating watermelon and dreaming of a garden bed

Description automatically generated

Câu 4.

Câu nào dưới đây viết về sự vật trong mùa hè?

A. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực cả một góc sân trường.

B. Tuyết rơi phủ trắng xoá trên đỉnh núi.

C. Ngoài vườn, những nụ đào đang hé nở đón Tết sang.

D. Đêm Trung thu, trăng tròn và sáng vằng vặc.

Câu 5.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm (...) để hoàn thành câu sau:

Những cánh ... vàng tươi từ lâu đã trở thành biểu tượng của mùa xuân ở phương Nam.

A. hoa xoan

B. hoa mai

C. hoa mơ

D. hoa phượng

Câu 6.

Đọc đoạn văn sau và cho biết vì sao bạn nhỏ nhận thấy cảnh vật hôm nay có sự thay đổi?

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

(Thanh Tịnh)

A. Vì bạn nhỏ đi du lịch.

B. Vì bạn nhỏ được cô giáo khen.

C. Vì bạn nhỏ đi học.

D. Vì bạn nhỏ về quê lần đầu tiên.

Câu 7.

Từ nào bắt đầu bằng "ch" hoặc "tr", là tên loại cây ăn quả thân thẳng, lá to, có hoa màu đỏ, quả dài hơi cong, khi chín có màu vàng, xếp thành buồng gồm nhiều nải?

A. chanh

B. chè

C. trúc

D. chuối

Câu 8.

Bức tranh dưới đây có thể minh hoạ cho đoạn thơ nào?



A.

Trường em mái ngói đỏ hồng

Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh

Gió về đồng lúa reo quanh

Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường.

(Nguyễn Bùi Vợi)

B.

Ngôi trường dễ thương

Đứng bên sườn núi

Có một dòng suối

Lượn qua cổng trường.

(Nguyễn Lãm Thắng)

C.

Trống báo giờ ra chơi

Từng đàn chim áo trắng

Xếp sách vở mau thôi

Ùa ra ngoài sân nắng.

(Nguyễn Lãm Thắng)

D.

Trường của em be bé

Nằm lặng giữa rừng cây

Cô giáo em tre trẻ

Dạy em hát rất hay.

(Hoàng Minh Chính)

Câu 9.

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

Ở trường cô giáo [[d]]ạy

Nhìn tín hiệu [[g]]ao thông

Khi đèn đỏ sáng lên

Người và xe [[d]]ừng lại.

(Theo Nguyễn Thị Kim Chi)

Câu 10.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong bài ca dao sau:

Trong đầm gì đẹp bằng [[sen]]

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Câu 11.

Điền "sung" hoặc "xung" thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:

A person reading a book to children

Description automatically generated

Các bạn nhỏ ngồi [[xung]] quanh bà cụ, nghe bà kể về "Sự tích cây [[sung]] ".

Câu 12.

Điền "tre" hoặc "che" thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:



Hàng [[tre]] xanh toả bóng mát, [[che]] nắng cho chú trâu đang nằm nghỉ.

Câu 13.

Giải câu đố sau:

Để nguyên học giỏi, thông minh

Bỏ huyền bộ phận giúp mình lắng nghe.

Từ bỏ dấu huyền là từ gì?

Đáp án: từ bỏ dấu huyền là [[tai]] .

Câu 14.

Giải câu đố sau:

Để nguyên ra rả hè sang

Thêm ngã tạo nét, tô vàng, tô xanh.

Từ để nguyên là từ gì?

Đáp án: từ để nguyên là từ [[ve]] .

Câu 15.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau:

A group of sheep in a field

Description automatically generated

Đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ trên thảo nguyên sanh.

Trong câu trên có từ [[sanh]] viết sai chính tả, sửa lại là [[xanh]] .

Câu 16.

Hãy ghép hình ảnh với từ tương ứng:

A papaya cut in half

Description automatically generated [(đu đủ)]

A group of strawberries with a cut half of it

Description automatically generated [(dâu tây)]

A close up of a fruit

Description automatically generated [(sầu riêng)]

Cột bên phải:

- đu đủ

- sầu riêng

- dâu tây

Câu 17.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng:

A cartoon character with a wheelbarrow and bricks

Description automatically generated [(Bác thợ nề đang xếp gạch, xây nhà mới.)]

A cartoon character pushing a green trash can

Description automatically generated [(Bác lao công đang đẩy xe rác.)]

A cartoon of a firefighter using a hose

Description automatically generated [(Chú lính cứu hoả đang phun nước dập đám cháy.)]

Cột bên phải:

- Bác lao công đang đẩy xe rác.

- Chú lính cứu hoả đang phun nước dập đám cháy.

- Bác thợ nề đang xếp gạch, xây nhà mới.

Câu 18.

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

hài [(hước)]

trung [(thực)]

hào [(phóng)]

Cột bên phải:

- hước

- thực

- phóng

Câu 19.

Hãy ghép vần với hình ảnh chứa vần tương ứng:

A close-up of a logo

Description automatically generated [( A green tree with white background

Description automatically generated )]

A close up of a logo

Description automatically generated [( A banana tree with a banana flower

Description automatically generated )]

A close-up of a letter

Description automatically generated [( A tree with apples on it

Description automatically generated )]

Cột bên phải:

- A green tree with white background

Description automatically generated

- A banana tree with a banana flower

Description automatically generated

- A tree with apples on it

Description automatically generated

Câu 20.

Hãy ghép vần với hình ảnh chứa vần tương ứng:

A close up of a logo

Description automatically generated [( A group of green vegetables with leaves

Description automatically generated )]

A logo with orange letters

Description automatically generated [( A group of onions with green leaves

Description automatically generated )]

A orange and white logo

Description automatically generated with medium confidence [( A close up of garlic

Description automatically generated )]

Cột bên phải:

- A group of green vegetables with leaves

Description automatically generated

- A group of onions with green leaves

Description automatically generated

- A close up of garlic

Description automatically generated

Câu 21.

Hãy ghép vần với hình ảnh chứa vần tương ứng:

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 white vegetable with green tops

Description automatically generated )]

A logo of a letter

Description automatically generated with medium confidence [( A group of carrots and slices

Description automatically generated )]

Cột bên phải:

- A corn on the cob

Description automatically generated

- A white vegetable with green tops

Description automatically generated

- A group of carrots and slices

Description automatically generated

Câu 22.

Em hãy xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp.

đào bới

hoa hồng

sao đêm

hoà bình

bút xoá

móc khoá

chào hỏi

cao ráo

cái loa

báo cáo

Dưới đây là các nhóm:

Từ chứa vần "ao" [[đào bới || cao ráo || sao đêm || báo cáo]], [[đào bới || cao ráo || sao đêm || báo cáo]], [[đào bới || cao ráo || sao đêm || báo cáo]], [[đào bới || cao ráo || sao đêm || báo cáo]]

Từ chứa vần "oa" [[hoa hồng || hoà bình || bút xoá || móc khoá || cái loa || chào hỏi]], [[hoa hồng || hoà bình || bút xoá || móc khoá || cái loa || chào hỏi]], [[hoa hồng || hoà bình || bút xoá || móc khoá || cái loa || chào hỏi]], [[hoa hồng || hoà bình || bút xoá || móc khoá || cái loa || chào hỏi]], [[hoa hồng || hoà bình || bút xoá || móc khoá || cái loa || chào hỏi]], [[hoa hồng || hoà bình || bút xoá || móc khoá || cái loa || chào hỏi]]

Câu 23.

Sắp xếp các tiếng để tạo thành câu tục ngữ hoàn chỉnh.

thì

nên.

chí

Có

[(Có)] [(chí)] [(thì)] [(nên.)]

Câu 24.

Sắp xếp các tiếng để tạo thành câu hoàn chỉnh.

phẩm

thà

Thật

tốt.

chất

một

là

[(Thật)] [(thà)] [(là)] [(một)] [(phẩm)] [(chất)] [(tốt.)]

Câu 25.

Sắp xếp các chữ sau để tạo thành từ.

ố

T

g

ụ

n

b

t

[(T)] [(ố)] [(b)] [(ụ)] [(t)] [(g)] [(n)]

Câu 26.

Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống sau:

A watercolor of a buffalo

Description automatically generated

Tớ là [[con trâu]] . Tớ là bạn của nhà nông.

Câu 27.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống sau:

A cartoon of a child in a uniform

Description automatically generated

Tôi là [[công an]] . Tôi có nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.

Câu 28.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ sau:

Đất [[lành]] chim đậu.

Câu 29.

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

Quả gì như quả bóng xanh

Chờ Trung thu đến, trên cành đung đưa ?

Đó là quả [[bưởi]] .

Câu 30.

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

A child walking with a buffalo

Description automatically generated

Chú bé dắt trâu ra đồng ăn cỏ. Hai bên đường là cánh đồng lúa [[xanh non]] cùng những khóm hoa. Trên bầu trời đàn chim đang [[chao liệng]] . Đó là một khung cảnh bình yên.