Câu 1. ((Audio))

Đâu là chữ "đ"?

A.

A blue letter on a pink background with white flowers

Description automatically generated

B.

A blue letter k on a pink background with white flowers

Description automatically generated

C.



D.

A blue letter on a pink background with white flowers

Description automatically generated

Câu 2. ((Audio))

Đâu là con bò?

A.

A grey elephant with tusks

Description automatically generated

B.

A watercolor of a buffalo

Description automatically generated

C.

A brown horse with long mane

Description automatically generated

D.

A cow with horns standing

Description automatically generated

Câu 3. ((Audio))

Đâu là dấu nặng?

A.

A green wave logo

Description automatically generated

B.


A green object with a white background

Description automatically generated

C.



D.



Câu 4. ((Audio))

Tiếng nào mang thanh sắc?

A.

đỗ

B.

khá

C.

khỉ

D.

lạ

Câu 5. ((Audio))

Đâu là quả khế?

A.

A close up of fruit

Description automatically generated

B.

A close up of a fruit

Description automatically generated

C.

A papaya cut in half

Description automatically generated

D.

A avocado and a half of avocado

Description automatically generated

Câu 6. ((Audio))

Đâu là dấu ngã?

A.

A green wave logo

Description automatically generated

B.

A green circle on a white background

Description automatically generated

C.

A green object with a white background

Description automatically generated

D.

A green rectangle shaped object

Description automatically generated

Câu 7. ((Audio))

Đây là chữ gì?

A yellow letter h

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 8. ((Audio))

Tên con vật nào có âm "h"?

A.

cá

B.

hổ

C.

dế

D.

bò

Câu 9. ((Audio))

Đây là con gì?

A small orange monkey on a tree branch

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 10. ((Audio))

Tên loại quả nào có âm "ơ"?

A.

cà

B.

bơ

C.

bí

D.

khế

Câu 11. ((Audio))

Các tiếng "lá, cá, khá" có chung thanh gì?

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 12. ((Audio))

Các tiếng "kho, khế, khô" có chung âm gì?

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 13. ((Audio))

Các tiếng "dế, dì, dỗ" có chung âm gì?

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 14. ((Audio))

Tên con vật nào có âm "ê"?

A.

A close-up of a fish

Description automatically generated

B.

A close-up of a cricket

Description automatically generated

C.

A lion standing on a white background

Description automatically generated

D.

A tiger walking on a white background

Description automatically generated

Câu 15. ((Audio))

Tên bạn nào có âm "a"?

A.

A cartoon of a child

Description automatically generated

B.

A cartoon of a child

Description automatically generated

C.

A cartoon of a child

Description automatically generated

D.

A cartoon of a child

Description automatically generated

Câu 16. ((Audio))

Câu nào dưới đây thích hợp mô tả hình ảnh sau?

A person holding a baby

Description automatically generated

A.

Bà cho bé lê.

B.

Bà dỗ bé.

C.

Dì kho cá.

D.

Bố bế bé.

Câu 17. ((Audio))

Tên loại quả nào có âm "l"?

A.

A avocado cut in half

Description automatically generated

B.

A pumpkin with a stem

Description automatically generated

C.

A close up of a pear

Description automatically generated

D.

A purple eggplant with green leaves

Description automatically generated

Câu 18. ((Audio))

Đố bạn biết:

Con gì sống ở rừng xanh

Leo trèo nhảy nhót, hiền lành, vui tươi?

A.

bò

B.

gà

C.

hổ

D.

khỉ

Câu 19. ((Audio))

Hình ảnh sau giống chữ gì?

A slice of orange with a half of it

Description automatically generated

A.

chữ H

B.

chữ D

C.

chữ A

D.

chữ B

Câu 20. ((Audio))

Điền âm thích hợp vào chỗ trống sau:

Các tiếng "kẻ, kể, kĩ" có chung âm [[e]] .

((Audio))

Câu 21. ((Audio))

Điền "c" hoặc "k" thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

Bé Hà có lá [[c]]ờ đỏ.

Câu 22. ((Audio))

Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:

A giraffe and letters on a blue background

Description automatically generated

Trong hình trên có tất cả [[3]] chữ "h".

((Audio))

Câu 23. ((Audio))

Điền âm thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

A cartoon of a child pointing at a basket of vegetables

Description automatically generated

Bé Mơ có bí đỏ, [[b]]ơ, cà và lê.

Câu 24. ((Audio))

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

A letter h in a frame of leaves

Description automatically generated [( ((Audio)) )]

A letter in a frame of leaves

Description automatically generated [( ((Audio)) )]

A letter in a frame of leaves

Description automatically generated [( ((Audio)) )]

A letter k surrounded by leaves

Description automatically generated [( ((Audio)) )]

Câu 25. ((Audio))

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

A letter b with leaves around it

Description automatically generated [( ((Audio)) )]

A orange letter with green leaves around it

Description automatically generated [( ((Audio)) )]

A letter c surrounded by leaves

Description automatically generated [( ((Audio)) )]

A letter d surrounded by leaves

Description automatically generated [( ((Audio)) )]

Câu 26. ((Audio))

Em hãy ghép hình ảnh với tên sự vật thích hợp.

A red flag with a yellow star on a flag pole

Description automatically generated [(cờ đỏ)]

A close-up of a leaf

Description automatically generated [(lá cọ)]

A fish in a bowl

Description automatically generated [(bể cá)]

Câu 27. ((Audio))

Em hãy nghe và ghép phát âm với tiếng tương ứng.

((Audio)) [(da)]

((Audio)) [(đỗ)]

((Audio)) [(kể)]

Câu 28.

Em hãy xếp các hình ảnh vào nhóm thích hợp. (Lưu ý: Con vật biết bay xếp vào ô số 1; Con vật biết bơi xếp vào ô số 2.)

A cartoon of a green bird

Description automatically generated

A cartoon caterpillar on a leaf

Description automatically generated

A blue dolphin with a tail

Description automatically generated

A cartoon of a sheep

Description automatically generated

A cartoon shark with its mouth open

Description automatically generated

A squid with long tentacles

Description automatically generated

A dragonfly with transparent wings

Description automatically generated

A bird with a colorful head

Description automatically generated

A cat sitting looking up

Description automatically generated

Dưới đây là các nhóm:

1. Con vật biết bay [[ A cartoon of a green bird

Description automatically generated || A cartoon caterpillar on a leaf

Description automatically generated || A dragonfly with transparent wings

Description automatically generated || A bird with a colorful head

Description automatically generated ]], [[ A cartoon of a green bird

Description automatically generated || A cartoon caterpillar on a leaf

Description automatically generated || A dragonfly with transparent wings

Description automatically generated || A bird with a colorful head

Description automatically generated ]], [[ A cartoon of a green bird

Description automatically generated || A cartoon caterpillar on a leaf

Description automatically generated || A dragonfly with transparent wings

Description automatically generated || A bird with a colorful head

Description automatically generated ]]

2. Con vật biết bơi [[ A blue dolphin with a tail

Description automatically generated || A cartoon shark with its mouth open

Description automatically generated || A squid with long tentacles

Description automatically generated ]], [[ A blue dolphin with a tail

Description automatically generated || A cartoon shark with its mouth open

Description automatically generated || A squid with long tentacles

Description automatically generated ]], [[ A blue dolphin with a tail

Description automatically generated || A cartoon shark with its mouth open

Description automatically generated || A squid with long tentacles

Description automatically generated ]]

Câu 29.

Em hãy xếp các tiếng vào nhóm thích hợp.

kẻ

lề

cá

cờ

bò

hè

chẻ

kê

khế

chờ

bé

đố

bờ

đỏ

đỡ

bê

Dưới đây là các nhóm:

Có chữ "e" [[kẻ || hè || chẻ || bé || bê]], [[kẻ || hè || chẻ || bé || bê]], [[kẻ || hè || chẻ || bé || bê]], [[kẻ || hè || chẻ || bé || bê]], [[kẻ || hè || chẻ || bé || bê]]

Có chữ "ê" [[lề || kê || khế]], [[lề || kê || khế]], [[lề || kê || khế]]

Có chữ "ơ" [[cờ || chờ || bờ || đỡ]], [[cờ || chờ || bờ || đỡ]], [[cờ || chờ || bờ || đỡ]], [[cờ || chờ || bờ || đỡ]]

Câu 30. ((Audio))

Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

cá

có

Bà

kho.

[(Bà)] [(có)] [(cá)] [(kho.)]