Câu 1.

Tên con vật nào chứa tiếng có vần "uôn"?

A. chim ưng

B. sơn ca

C. chuồn chuồn

D. ngựa vằn

Câu 2.

Câu nào chứa tiếng có vần "iêm"?

A. Bà làm món thịt xiên rất ngon.

B. Mẹ hát ru cho bé ngủ ngon.

C. Mẹ mua hồng xiêm cho cả nhà.

D. Bé giúp bà nhặt rau.

Câu 3.

Câu nào mô tả đúng hình ảnh sau?

((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/Dia%20diem/hoang\_hon\_lua\_chin.png

A. Ruộng ngô quê em rộng bát ngát.

B. Nước sông quê em trong vắt.

C. Sương đêm đọng trên cành lá.

D. Cánh đồng lúa chín vàng xuộm.

Câu 4.

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

lắng [[ngh]] e

giấc [[ng]] ủ

Câu 5.

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

Nhà Lan có bộ bàn [[g]] ế [[g]] ỗ mới.

Câu 6.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng.

((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/cau\_hoi\_ghep\_cap/be\_phu\_me\_rua\_bat.png

((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/cau\_hoi\_ghep\_cap/kham\_rang.png

((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/cau\_hoi\_ghep\_cap/dua\_con\_di\_nha\_tre.png

Cột bên phải

- Hân phụ mẹ rửa bát trong bếp. [(Hân phụ mẹ rửa bát trong bếp.)]

- Bác sĩ đang khám răng cho Hưng. [(Bác sĩ đang khám răng cho Hưng.)]

- Mẹ đưa bé An và bé Dương đến nhà trẻ. [(Mẹ đưa bé An và bé Dương đến nhà trẻ.)]

Cột bên phải

- Hân phụ mẹ rửa bát trong bếp.

- Bác sĩ đang khám răng cho Hưng.

- Mẹ đưa bé An và bé Dương đến nhà trẻ.

Câu 7.

Hãy xếp các từ ngữ vào nhóm thích hợp.

bằng lăng

nâng đỡ

vâng dạ

hang động

bến cảng

xóm làng

mặt trăng

tâng cầu

quà tặng

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chứa tiếng có vần "ang" [[bằng lăng || hang động || bến cảng || xóm làng || mặt trăng || quà tặng]], [[bằng lăng || hang động || bến cảng || xóm làng || mặt trăng || quà tặng]], [[bằng lăng || hang động || bến cảng || xóm làng || mặt trăng || quà tặng]]

Từ ngữ chứa tiếng có vần "ăng" [[bằng lăng || tâng cầu]], [[bằng lăng || tâng cầu]], [[bằng lăng || tâng cầu]]

Từ ngữ chứa tiếng có vần "âng" [[nâng đỡ || vâng dạ]], [[nâng đỡ || vâng dạ]], [[nâng đỡ || vâng dạ]]

Câu 8.

Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

đang

thể

Nam

Bạn

tập

dục.

[(Bạn)] [(Nam)] [(đang)] [(tập)] [(thể)] [(dục.)]

Câu 9.

Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

((Image)): https://media.trangnguyen.edu.vn/uploads/2019/De%20thi%202023/Hoat%20dong/gat\_lua\_chin.png

Sáng sớm, mẹ em ra đồng [[gặt lúa]].

Câu 10.

Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

Các từ "hiền từ", "thân thiện", "hồn nhiên" có chung vần [[iên]].