Câu 1. ((Audio))

Đây là chữ gì?

A letter c surrounded by leaves

Description automatically generated

A.

chữ "a"

((Audio))

B.

chữ "e"

((Audio))

C.

chữ "o"

((Audio))

D.

chữ "c"

((Audio))

Câu 2. ((Audio))

Đâu là bút bi?

A.

A blue pen with a silver cap

Description automatically generated

B.

A green ruler with black numbers

Description automatically generated

C.

A pencil with eraser

Description automatically generated

D.

A close up of a paint brush

Description automatically generated

Câu 3. ((Audio))

Đâu là cặp sách?

A.

A drawing of a ruler and a triangle

Description automatically generated

B.

A green and yellow hat

Description automatically generated

C.

A white calculator with a screen

Description automatically generated

D.

A blue backpack with a astronaut and rocket on it

Description automatically generated

Câu 4. ((Audio))

Đây là chữ gì?

A cartoon character with a road and hands

Description automatically generated with medium confidence

A.

chữ "c"

B.

chữ "b"

C.

chữ "a"


D.

chữ "d"

Câu 5. ((Audio))

Đâu là kẹp ghim?

A.



B.

A yellow roll of toilet paper

Description automatically generated

C.

A blue pencil sharpener with a silver x

Description automatically generated

D.

A pair of scissors with blue handles

Description automatically generated

Câu 6. ((Audio))

Đâu là dấu sắc?

A.

A yellow object on a white background

Description automatically generated

B.



C.

A black circle on a white background

Description automatically generated

D.



Câu 7. ((Audio))

Đâu là quyển vở?

A.

A box of crayons

Description automatically generated

B.



C.

A yellow notebook with cartoon animals on it

Description automatically generated

D.

A group of school name tags

Description automatically generated

Câu 8. ((Audio))

Đâu là dấu huyền?

A.

A green object with a white background

Description automatically generated

B.

A green wave logo

Description automatically generated

C.

A yellow object on a white background

Description automatically generated

D.

A black circle on a white background

Description automatically generated

Câu 9. ((Audio))

Đâu là phát âm của chữ cái trong hình sau?

A blue circle with a white bird

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 10. ((Audio))

Tên gọi của các loại quả sau đều có chứa âm gì?

A green fruit with brown stem

Description automatically generated

A purple eggplant with green leaves

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 11. ((Audio))

Đâu là phát âm của chữ cái trong hình sau?

A red strawberry with a black letter

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 12. ((Audio))

Tên con vật nào có âm "c"?

A.

bò

((Audio))

B.

dế

((Audio))

C.

cò

((Audio))

D.

bê

((Audio))

Câu 13. ((Audio))

Tên gọi của các đồ vật sau đều có chứa âm gì?

A blue umbrella with a handle

Description automatically generated

A blue basket with holes

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 14. ((Audio))

Tên con vật nào có âm "a"?

A.

ve

((Audio))

B.

dế

((Audio))

C.

cá

((Audio))

D.

cò

((Audio))

Câu 15. ((Audio))

Đây là con gì?

A cartoon of a hedgehog

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 16. ((Audio))

Đây là đồ vật gì?

A blue pencil sharpener with a silver x

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 17. ((Audio))

Trong hình có chữ số nào viết ngược?

Numbers on a beach

Description automatically generated

A.

số 7

B.

số 4

C.

số 3

D.

số 5

Câu 18. ((Audio))

Đố bạn biết:

Chữ gì thẳng như cột đình

Lại thêm dấu chấm nhỏ xinh trên đầu?

A.

A green apple with a letter i

Description automatically generated

B.

A green apple with a black letter

Description automatically generated

C.

A green apple with a black letter k

Description automatically generated

D.

A green apple with a letter t

Description automatically generated

Câu 19. ((Audio))

Hình sau giống chữ gì?

A brown chair with a white background

Description automatically generated

A.

chữ "r"

B.

chữ "h"

C.

chữ "k"

D.

chữ "g"

Câu 20. ((Audio))

Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:

A flower with a number on it

Description automatically generated

Đây là số [[7]] .

Câu 21. ((Audio))

Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:

A group of letters on a green background

Description automatically generated

Trong hình trên có tất cả bao nhiêu chữ "o"?

Đáp án: có [[3]] chữ "o".

((Audio))

Câu 22. ((Audio))

Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống sau:

A strawberry with a letter c

Description automatically generated

Đây là chữ [[c]] .

Câu 23. ((Audio))

Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:

A close up of a letter

Description automatically generated

Trong hình trên có tất cả bao nhiêu chữ "a"?

Đáp án: có [[5]] chữ "a".

((Audio))

Câu 24. ((Audio))

Em hãy nghe và ghép chữ cái với phát âm thích hợp.

A red strawberry with white dots

Description automatically generated [( (Audio))]

A letter b made of strawberry

Description automatically generated [( (Audio))]

A letter a made of strawberry

Description automatically generated [( (Audio))]

Câu 25. ((Audio))

Em hãy ghép hình ảnh đồ dùng học tập với phát âm thích hợp.

A cartoon of a backpack

Description automatically generated [( (Audio))]

A green pencil sharpener with a cross

Description automatically generated [( (Audio))]

A pink bag with a apple on it

Description automatically generated [( (Audio))]

Câu 26. ((Audio))

Em hãy nghe và ghép chữ số với phát âm thích hợp.

A blue flower with a yellow number three

Description automatically generated [( (Audio))]

A pink flower with a number five

Description automatically generated [( (Audio))]

A number on an orange flower

Description automatically generated [( (Audio))]

Câu 27. ((Audio))

Em hãy ghép dấu thanh với phát âm thích hợp.

A black circle on a white background

Description automatically generated [( (Audio))]

A black object with a white background

Description automatically generated [( (Audio))]

A black object on a white background

Description automatically generated [( (Audio))]

Câu 28. ((Audio))

Em hãy xếp các hình ảnh vào nhóm thích hợp.

(Lưu ý: Các loại quả kéo vào ô số 1, các loại hoa kéo vào ô số 2, các loại củ kéo vào ô số 3.)

((Audio))

A bouquet of flowers

Description automatically generated

A bunch of bananas on a white background

Description automatically generated

A close up of a flower

Description automatically generated

A red flowers with green leaves

Description automatically generated

A orange with a slice of orange

Description automatically generated

A carrot with green leaves

Description automatically generated

A cartoon of a hedgehog

Description automatically generated

A cartoon of a caterpillar on a leaf

Description automatically generated

A close up of food

Description automatically generated

A group of strawberries with a cut piece of fruit

Description automatically generated

A close up of food

Description automatically generated

A cartoon of a turtle

Description automatically generated

Dưới đây là các nhóm:

1. quả [[qua\_chuoi\_tieu || qua\_cam || dau\_tay]], [[qua\_chuoi\_tieu || qua\_cam || dau\_tay]], [[qua\_chuoi\_tieu || qua\_cam || dau\_tay]]

2. hoa [[hoa\_hue || hoa\_cuc || hoa\_ram\_but]], [[hoa\_hue || hoa\_cuc || hoa\_ram\_but]], [[hoa\_hue || hoa\_cuc || hoa\_ram\_but]]

3. củ [[Cu\_ca\_rot || cu\_khoai\_lang || Cu\_nghe]], [[Cu\_ca\_rot || cu\_khoai\_lang || Cu\_nghe]], [[Cu\_ca\_rot || cu\_khoai\_lang || Cu\_nghe]]

Câu 29. ((Audio))

Em hãy xếp các hình ảnh vào nhóm thích hợp.

A white letter on a red background

Description automatically generated

A green letter n

Description automatically generated

A pink letter with white stars

Description automatically generated

A blue letter r on a white background

Description automatically generated

A orange letter g

Description automatically generated

A yellow and purple letter m

Description automatically generated

A blue letter m

Description automatically generated

A blue letter n

Description automatically generated

Dưới đây là các nhóm:

Chữ "n/N" [[Chu\_N3 || Chu\_n41]], [[Chu\_N3 || Chu\_n41]]

Chữ "r/R" [[Chu\_r || Chu\_r3]], [[Chu\_r || Chu\_r3]]

Chữ "g/G" [[Chu\_g2 || Chu\_G]], [[Chu\_g2 || Chu\_G]]

Chữ "m/M" [[Chu\_m || Chu\_m3]], [[Chu\_m || Chu\_m3]]

Câu 30. ((Audio))

Em hãy xếp các hình ảnh vào nhóm thích hợp.

A blue letter with white background

Description automatically generated

A purple letter k

Description automatically generated

A red strawberry with white dots

Description automatically generated

A blue letter with a white background

Description automatically generated

A orange letter d with stars

Description automatically generated

A yellow letter b with a smiling face

Description automatically generated

A red and gold letter k

Description automatically generated

A yellow letter h

Description automatically generated

Dưới đây là các nhóm:

Chữ "k/K" [[Chu\_k1 || Chu\_k3]], [[Chu\_k1 || Chu\_k3]]

Chữ "d/D" [[Chu\_d3 || Chu\_d2]], [[Chu\_d3 || Chu\_d2]]

Chữ "b/B" [[Chu\_b2 || Chu\_b1]], [[Chu\_b2 || Chu\_b1]]

Chữ "h/H" [[Chu\_h3 || Chu\_h1]], [[Chu\_h3 || Chu\_h1]]