Câu 1.

Từ ngữ nào chứa tiếng có vần "eo"?

A. que kem

B. đôi dép

C. hồ sen

D. cá heo

Câu 2.

Câu nào chứa tiếng có vần "iêu"?

A. Bé cùng bạn chơi thả diều.

B. Cô giáo dạy bé viết chữ.

C. Ông bà rất yêu thương bé.

D. Bố dắt bé đến công viên.

Câu 3.

Câu nào mô tả đúng hình ảnh sau?

((Image)): https://minio.trangnguyen.edu.vn/img-courses/question-bank-file/1733369164218\_ruoc\_den\_trung\_thu1.png

A. Bé vẽ bức tranh tặng bố.

B. Bà quạt và hát ru bé ngủ.

C. Bà đan khăn len cho bé.

D. Bé cầm đèn ông sao đi chơi.

Câu 4.

Điền "g" hoặc "gh" thích hợp vào chỗ trống:

bếp [[g]] a

cái [[gh]] ế

Câu 5.

Điền "ng" hoặc "ngh" thích hợp vào chỗ trống:

((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/Hoat%20dong/ngoi\_nghe\_nhac.jpg

Chị Nhung đang [[ng]] ồi [[ngh]] e nhạc.

Câu 6.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng.

((Image)): https://minio.trangnguyen.edu.vn/img-questions/cau\_hoi\_ghep\_cap/lau\_cua\_kinh.png

((Image)): https://minio.trangnguyen.edu.vn/img-courses/question-bank-file/1733369515733\_mung\_giang\_sinh.png

((Image)): https://minio.trangnguyen.edu.vn/img-questions/cau\_hoi\_ghep\_cap/an\_banh\_kem.png

Cột bên phải

- Hai bạn nhỏ lau cửa kính cho sạch.

- Hai bạn nhỏ hát mừng Giáng sinh.

- Hai bạn nhỏ cùng nhau ăn bánh kem.

Cột bên trái:

- ((Image)): https://minio.trangnguyen.edu.vn/img-questions/cau\_hoi\_ghep\_cap/lau\_cua\_kinh.png [[Hai bạn nhỏ lau cửa kính cho sạch.]]

- ((Image)): https://minio.trangnguyen.edu.vn/img-courses/question-bank-file/1733369515733\_mung\_giang\_sinh.png [[Hai bạn nhỏ hát mừng Giáng sinh.]]

- ((Image)): https://minio.trangnguyen.edu.vn/img-questions/cau\_hoi\_ghep\_cap/an\_banh\_kem.png [[Hai bạn nhỏ cùng nhau ăn bánh kem.]]

Câu 7.

Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

bà

bé.

làm

nhật,

cho

bánh

Chủ

[(Chủ)] [(nhật,)] [(bà)] [(làm)] [(bánh)] [(cho)] [(bé)]

Câu 8.

Hãy xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp.

sáng sớm

thơm tho

đom đóm

chôm chôm

nấm rơm

làng xóm

trông nom

tôm hùm

đồ gốm

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chứa tiếng có vần "om" [[đom đóm || chôm chôm || tôm hùm]], [[đom đóm || chôm chôm || tôm hùm]], [[đom đóm || chôm chôm || tôm hùm]]

Từ ngữ chứa tiếng có vần "ôm" [[thơm tho || trông nom]], [[thơm tho || trông nom]], [[thơm tho || trông nom]]

Từ ngữ chứa tiếng có vần "ơm" [[nấm rơm]], [[nấm rơm]], [[nấm rơm]]

Câu 9.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

((Image)): https://minio.trangnguyen.edu.vn/img-courses/question-bank-file/1733369755142\_ba\_om\_be.png

Bà âu yếm [[ôm]] cháu vào lòng.

Câu 10.

Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

Các từ "chim én, đèn lồng, cuộn len" có chung vần [[en]] .