Câu 1.

Sắp xếp các chữ sau thành từ đúng.

A close-up of a letter

Description automatically generated

A. trung thực

B. tự trọng

C. tập trung

D. tựu trường

Câu 2.

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

A. chào mào, sáo sậu, sơn ca, vành khuyên, bồ câu

B. châu chấu, đom đóm, ốc sên, bọ ngựa, chuồn chuồn

C. hà mã, tê giác, đà điểu, bọ cạp, lạc đà

D. hải cẩu, tôm hùm, bạch tuộc, cá voi, sao biển

Câu 3.

Câu nào dưới đây viết về cảnh vật trong mùa xuân?

A. Gió heo may ùa về mang theo hương hoa sữa nồng nàn.

B. Bên đường, cây cối khẳng khiu, trụi lá vì giá lạnh.

C. Trong tiết trời ấm áp, cây cối đua nhau đâm chồi, nảy lộc.

D. Đầm sen toả hương thơm ngát trong cái nắng oi ả.

Câu 4.

Hình ảnh nào thích hợp mô tả câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây."?

A. A cartoon of a child standing next to a bonfire

Description automatically generated

B. A cartoon of a child drinking water

Description automatically generated

C.  A child eating watermelon and dreaming of a garden bed

Description automatically generated

D. A cartoon of a child swimming underwater

Description automatically generated

Câu 5.

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

Tiếng chim hót

Ở trong vườn

Vườn xôn xao

Cành lá vẫy

Hoa quả dậy

Cùng toả hương.

(Theo Nguyễn Đức Hậu)

A. iêng, im, oe, ăc, ây

B. iêng, ươn, ưng, ươt, ây

C. im, ong, uôn, in, ây

D. oa, im, ươn, anh, ây

Câu 6.

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

A. có cái mỏ nhỏ xíu màu vàng

B. có cái mào đỏ chót ở trên đầu

C. có bốn chân nhỏ như những que tăm

D. có hai cái sừng cong cong trên đầu

Câu 7.

Từ nào bắt đầu bằng "ch" hoặc "tr", là tên loài vật có thân hình nhỏ bé, bốn chân, mõm nhọn, tai nhỏ, đuôi dài, thường sống theo bầy đàn và rất sợ mèo?

A. trâu

B. chó

C. chuột

D. trăn

Câu 8.

Hình ảnh dưới đây có thể minh hoạ cho đoạn thơ nào?

A hen with chicks in the dirt

Description automatically generated

A. Một buổi sớm mai

Trời chưa bừng sáng

Con gà trống xám

Đập cánh ó, o!

(Võ Quảng)

B. Cái mào màu đỏ

Cái mỏ màu vàng

Đập cánh gáy vang

Dưới giàn bông bí.

(Nguyễn Lãm Thắng)

C. Gà mẹ xoè đôi cánh

Làm hai mái nhà xinh

Đàn gà con rúc rích

Mưa rơi xuống nhà mình.

(Phùng Ngọc Hùng)

D. Mười quả trứng tròn

Mẹ gà ấp ủ

Mười chú gà con

Hôm nay ra đủ.

(Phạm Hổ)

Câu 9.

Điền "s" hoặc "x" thích hợp vào chỗ trống:

Bầu trời [[x]]anh cao tít

Nhấp nháy ngàn mắt [[s]]ao

Bao đêm rồi thao thức

Cùng gió thu lao [[x]]ao.

(Theo Nguyễn Lãm Thắng)

Câu 10.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu tục ngữ sau:

Chị ngã [[em]] nâng.

Câu 11.

Điền "se" hoặc "xe" thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:



Bố và bé đạp [[xe]] trong thời tiết [[se]] lạnh của mùa thu.

Câu 12.

Điền "sinh" hoặc "xinh" thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:

A cartoon of a child holding a box of toys

Description automatically generated

Vào dịp [[sinh]] nhật của mình, Lan nhận được những món quà rất [[xinh]] từ các bạn.

Câu 13.

Giải câu đố sau:

Để nguyên chẳng thấp bạn ơi

Bỏ "c" thay "s", đầy trời ban đêm.

Từ để nguyên là từ gì?

Đáp án là từ [[cao]] .

Câu 14.

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

A person on a boat in a lake surrounded by pink flowers

Description automatically generated

(cao, chen, hoa)

Trong đầm, [[hoa]] sen đã nở rộ. Hương sen thơm ngát. Lá sen màu xanh mát, lá [[cao]] , lá thấp [[chen]] nhau, phủ khắp mặt đầm.

Câu 15.

Giải câu đố sau:

Để nguyên làm mật cho ta

Thêm mũ - tóc bạc, người già đó thôi.

Từ để nguyên là từ gì?

Đáp án là từ [[ong]] .

Câu 16.

Hãy ghép hình ảnh với tên con vật tương ứng:

A hippo with a white background

Description automatically generated [(hà mã)]

A zebra standing on a white background

Description automatically generated [(ngựa vằn)]

A lion standing on a white background

Description automatically generated [(sư tử)]

Cột bên phải

- ngựa vằn

- sư tử

- hà mã

Câu 17.

Hãy ghép hình ảnh với tên loại quả tương ứng:

A group of apples with leaves

Description automatically generated [(táo)]

A close up of a pear

Description automatically generated [(lê)]

A close up of a plant

Description automatically generated [(me)]

A bunch of grapes with leaves

Description automatically generated [(nho)]

Cột bên phải

- lê

- me

- táo

- nho

Câu 18.

Hãy ghép vần với hình ảnh chứa vần tương ứng:

A close up of a logo

Description automatically generated [( A cartoon of a train

Description automatically generated )]

A close up of a logo

Description automatically generated [( A bicycle with a chair

Description automatically generated )]

A close up of a logo

Description automatically generated [( A green and white bus

Description automatically generated )]

Cột bên phải

- A cartoon of a train

Description automatically generated

- A bicycle with a chair

Description automatically generated

- A green and white bus

Description automatically generated

Câu 19.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng:

A person wearing a face mask and gloves holding a trash bag

Description automatically generated [(Chú lao công đang gom rác.)]

A cartoon of a child driving a school bus

Description automatically generated [(Bác tài xế đang lái xe.)]

A person cutting a piece of wood with a saw

Description automatically generated [(Bác thợ mộc đang xẻ gỗ.)]

Cột bên phải

- Bác thợ mộc đang xẻ gỗ.

- Bác tài xế đang lái xe.

- Chú lao công đang gom rác.

Câu 20.

Hãy ghép vần với hình ảnh chứa vần tương ứng:

A close up of a logo

Description automatically generated [( A red alarm clock with bells

Description automatically generated )]

A close up of a logo

Description automatically generated [( A computer with a keyboard and a cup of coffee

Description automatically generated )]

A close up of a word

Description automatically generated [( A microwave oven with a glass door

Description automatically generated )]

Cột bên phải

- A microwave oven with a glass door

Description automatically generated

- A computer with a keyboard and a cup of coffee

Description automatically generated

- A red alarm clock with bells

Description automatically generated

Câu 21.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng:

A person in a rice field

Description automatically generated [(Bác nông dân đang cấy lúa.)]

A cartoon of a person painting

Description automatically generated [(Cô hoạ sĩ đang vẽ tranh.)]

A cartoon of a person singing into a microphone

Description automatically generated [(Cô ca sĩ đang hát say sưa.)]

Cột bên phải

- Bác nông dân đang cấy lúa.

- Cô hoạ sĩ đang vẽ tranh.

- Cô ca sĩ đang hát say sưa.

Câu 22.

Em hãy xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

- máy bay

- khay trà

- con nai

- đôi vai

- đôi tai

- may vá

- đôi tay

- xe tải

- say sưa

- hoa mai

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ có vần "ai" [[máy bay || con nai || đôi vai || đôi tai || hoa mai]], [[máy bay || con nai || đôi vai || đôi tai || hoa mai]], [[máy bay || con nai || đôi vai || đôi tai || hoa mai]], [[máy bay || con nai || đôi vai || đôi tai || hoa mai]], [[máy bay || con nai || đôi vai || đôi tai || hoa mai]]

Từ ngữ có vần "ay" [[khay trà || may vá || đôi tay || xe tải || say sưa]], [[khay trà || may vá || đôi tay || xe tải || say sưa]], [[khay trà || may vá || đôi tay || xe tải || say sưa]], [[khay trà || may vá || đôi tay || xe tải || say sưa]], [[khay trà || may vá || đôi tay || xe tải || say sưa]]

Câu 23.

Sắp xếp các tiếng sau thành câu tục ngữ hoàn chỉnh.

- cả

- bỏ

- Một

- đau,

- cỏ.

- tàu

- con

- ngựa

[(Một)] [(con)] [(ngựa)] [(đau,)] [(cả)] [(tàu)] [(bỏ)] [(cỏ.)]

Câu 24.

Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

- đón

- em

- hức

- khai

- háo

- trường.

- Chúng

- ngày

[(Chúng)] [(em)] [(háo)] [(hức)] [(đón)] [(ngày)] [(khai)] [(trường.)]

Câu 25.

Sắp xếp các chữ sau để tạo thành từ đúng.

- p

- ọ

- c

- H

- t

- ậ

[(H)] [(ọ)] [(c)] [(t)] [(ậ)] [(p)]

Câu 26.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống sau:

 ).png

Tớ là [[hoa hồng]] . Tên của tớ có vần "ông".

Câu 27.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống sau:

A cartoon of a chef

Description automatically generated

Tôi là [[đầu bếp]] . Tôi rất thích nấu ăn.

Câu 28.

Chọn từ còn thiếu điền vào chỗ trống để hoàn thành thành ngữ sau:

Góp gió thành [[bão]] .

Câu 29.

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

A person standing in front of a group of students

Description automatically generated

Chúng em [[chăm chú]] lắng nghe cô giáo giảng bài. Cô nhìn chúng em bằng ánh mắt dịu dàng và nở nụ cười rất [[tươi]] . Cô mang tới những bài học thú vị và luôn quan tâm, động viên chúng em.

Câu 30.

Chọn từ thích hợp để giải câu đố sau:

Tớ đây con vật hiền lành

Thường ăn cỏ, lá trên cành xanh xanh

Bộ lông trắng xốp, mọc nhanh

Làm len ấm áp, mùa lạnh dùng ngay.

Đó là con [[cừu]] .