Câu 1. ((Audio))

Đâu là chữ "t"?

A.

A letter t surrounded by leaves

Description automatically generated

B.

A letter in a frame of leaves

Description automatically generated

C.

A letter in a frame of leaves

Description automatically generated

D.

A letter in a frame of leaves

Description automatically generated

Câu 2. ((Audio))

Đây là con gì?

A close up of a rabbit

Description automatically generated

A.

thỏ

B.

chó

C.

rùa

D.

gà

Câu 3. ((Audio))

Tiếng nào mang thanh nặng?

A.

dì

B.

bà

C.

bố

D.

chị

Câu 4. ((Audio))

Tiếng nào mang thanh ngã?

A.

giỏ

B.

ghế

C.

đũa

D.

thìa

Câu 5. ((Audio))

Đây là chữ gì?

A green leaves around a letter

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 6. ((Audio))

Tiếng "mía" mang thanh gì?

A.

A green rectangle shaped object

Description automatically generated

B.

A green object with a white background

Description automatically generated

C.

A green wave logo

Description automatically generated

D.



Câu 7. ((Audio))

Đâu là quả nho?

A.

A purple grapes with green leaves

Description automatically generated

B.

A bunch of bananas on a white background

Description automatically generated

C.

A close up of a fruit

Description automatically generated

D.

A group of yellow fruit with green leaves

Description automatically generated

Câu 8. ((Audio))

Đây là đồ vật gì?

A pair of chopsticks with red handles

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 9. ((Audio))

Các tiếng "lửa, cửa, trẻ" có chung thanh gì?

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 10. ((Audio))

Tên con vật nào có âm "ch"?

A.

chó

B.

khỉ

C.

ghẹ

D.

nghé

Câu 11. ((Audio))

Tên loại quả nào có âm "n"?

A.

me

B.

na

C.

cà

D.

bơ

Câu 12. ((Audio))

Các tiếng "chua, rùa, múa" có chung âm gì?

A.

A green leaves around a letter

Description automatically generated

B.

A green leaves around a letter

Description automatically generated

C.

A green leaves around a letter

Description automatically generated

Câu 13. ((Audio))

Các tiếng "gió, giẻ, già" có chung âm gì?

A.

A green leaves around a letter

Description automatically generated

B.

A green leaves around a letter

Description automatically generated

C.

A green leaves around a letter

Description automatically generated

D.

A green leaves around a letter

Description automatically generated

Câu 14. ((Audio))

Tên loại quả nào dưới đây có âm "m"?

A.

A green fruit with a slice cut in half

Description automatically generated

B.

 ).png

C.

A bunch of tamarind on a branch

Description automatically generated

D.

A close up of a pear

Description automatically generated

Câu 15. ((Audio))

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

A person holding an umbrella in the rain

Description automatically generated

A.

Mẹ đi chợ mua ô đỏ.

B.

Mẹ che mưa cho bé.

C.

Mẹ có ô đỏ che mưa.

D.

Mẹ có giỏ nho đỏ.

Câu 16. ((Audio))

Tên con vật nào dưới đây có âm "g"?

A.

A cartoon of an owl

Description automatically generated

B.

A cartoon of a chicken

Description automatically generated

C.

A cartoon of a turtle

Description automatically generated

D.

A pink pig with pointy ears

Description automatically generated

Câu 17. ((Audio))

Tên bạn nào dưới đây có âm "th"?

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 18. ((Audio))

Đố bạn biết:

Con gì tám cẳng, hai càng

Chẳng đi mà lại bò ngang suốt đời?

A.

cua

B.

bò

C.

cá

D.

rùa

Câu 19. ((Audio))

Hình ảnh sau giống chữ gì?

A candle with a flame

Description automatically generated

A.

chữ "n"

B.

chữ "i"

C.

chữ "r"

D.

chữ "t"

Câu 20. ((Audio))

Điền âm thích hợp vào chỗ trống sau:

Các tiếng "trẻ, trà, tre" có chung âm [[tr]] .

((Audio))

Câu 21. ((Audio))

Điền âm thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

A cartoon of a child standing next to a door

Description automatically generated

Nhà bé có [[gh]] ế gỗ và cửa gỗ.

Câu 22. ((Audio))

Điền âm thích hợp vào chỗ trống trong câu mô tả hình ảnh sau:

A baby buffalo lying on the ground

Description automatically generated

Nghé [[ng]] ỉ trưa ở bờ tre.

Câu 23. ((Audio))

Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:

A close up of a letter

Description automatically generated

Trong hình có tất cả [[4]] chữ "n".

((Audio))

Câu 24. ((Audio))

Em hãy ghép chữ với phát âm thích hợp.

A blue letter m

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

A purple letter k

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

A green letter n

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

Câu 25. ((Audio))

Em hãy ghép chữ với phát âm thích hợp.

A close up of a letter

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

A close up of a letter

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

A orange letter with green leaves around it

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

Câu 26. ((Audio))

Em hãy nghe và ghép tiếng với phát âm thích hợp.

nghỉ [( ((Audio)) )]

nghệ [( ((Audio)) )]

nghe [( ((Audio)) )]

Câu 27. ((Audio))

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

A corn on the cob

Description automatically generated [(ngô)]

A bunch of wheat with green stems

Description automatically generated [(lúa)]

A coconut with a straw and a flower

Description automatically generated [(dừa)]

Câu 28. ((Audio))

Em hãy xếp hình ảnh củ và quả vào nhóm thích hợp.

A carrot with green leaves

Description automatically generated

A brown fruit on a branch

Description automatically generated

A bunch of bananas on a white background

Description automatically generated

A fruit cut in half

Description automatically generated

A watermelon with a slice cut in half

Description automatically generated

A lime cut in half

Description automatically generated

A close up of food

Description automatically generated

A group of strawberries with a cut piece of fruit

Description automatically generated

Dưới đây là các nhóm:

Tên củ, quả có "m" [[me || mít]], [[me || mít]]

Tên củ, quả có "ch" [[chanh || chuối]], [[chanh || chuối]]

Tên củ, quả có "d" [[dưa hấu || dâu tây]], [[dưa hấu || dâu tây]]

Câu 29. ((Audio))

Em hãy xếp các ô chứa hình ảnh vào nhóm thích hợp.

(Lưu ý: con vật có 2 chân xếp vào ô số 1, con vật có 4 chân xếp vào ô số 2.)

((Audio))

A spider on a web

Description automatically generated

A white duck with orange beak

Description automatically generated

A blue peacock with feathers

Description automatically generated

A cartoon of a praying mantis

Description automatically generated

A pink pig with large ears

Description automatically generated

A cat sitting looking up

Description automatically generated

A cartoon of a dog

Description automatically generated

A chicken with a red crest

Description automatically generated

Dưới đây là các nhóm:

1. Con vật có 2 chân [[ A white duck with orange beak

Description automatically generated || A chicken with a red crest

Description automatically generated ]], [[ A white duck with orange beak

Description automatically generated || A chicken with a red crest

Description automatically generated ]]

2. Con vật có 4 chân [[ A spider on a web

Description automatically generated || A blue peacock with feathers

Description automatically generated || A cartoon of a praying mantis

Description automatically generated || A pink pig with large ears

Description automatically generated || A cat sitting looking up

Description automatically generated || A cartoon of a dog

Description automatically generated ]], [[ A spider on a web

Description automatically generated || A blue peacock with feathers

Description automatically generated || A cartoon of a praying mantis

Description automatically generated || A pink pig with large ears

Description automatically generated || A cat sitting looking up

Description automatically generated || A cartoon of a dog

Description automatically generated ]]

Câu 30. ((Audio))

Em hãy sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

Bé

đi

trẻ.

nhà

[(Bé)] [(đi)] [(nhà)] [(trẻ)].