Câu 1. ((Audio))

Đây là chữ gì?

A green leaves around a white surface

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 2. ((Audio))

Tiếng nào mang thanh hỏi?

A.

nhà

B.

quế

C.

chợ

D.

quả

Câu 3. ((Audio))

Tiếng "phà" mang thanh gì?

A.

A green object with a white background

Description automatically generated

B.

A green rectangle shaped object

Description automatically generated

C.

A green wave logo

Description automatically generated

D.

A green circle on a white background

Description automatically generated

Câu 4. ((Audio))

Đây là món ăn gì?

A bowl of soup with meat and vegetables

Description automatically generated

A.

phở bò

B.

cá kho

C.

sữa bò

D.

mía đá

Câu 5. ((Audio))

Đâu là xe ô tô?

A.

A cartoon of a plane

Description automatically generated

B.

A blue and black scooter

Description automatically generated

C.

A pink bicycle with a basket of flowers on the back

Description automatically generated

D.

A red car with a white background

Description automatically generated

Câu 6. ((Audio))

Tiếng nào mang thanh ngã?

A.

mở

B.

đố

C.

vồ

D.

vẽ

Câu 7. ((Audio))

Đâu là chữ "qu"?

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 8. ((Audio))

Các tiếng "xô, xa, xẻ" có chung âm gì?

A.

A letter in a frame of leaves

Description automatically generated

B.

A number with a letter and leaves around it

Description automatically generated

C.

A letter x surrounded by leaves

Description automatically generated

D.

A letter s surrounded by leaves

Description automatically generated

Câu 9. ((Audio))

Đây là con gì?

A black bird with yellow beak

Description automatically generated

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 10. ((Audio))

Tên loại củ, quả nào có âm "t"?

A.

củ nghệ

B.

quả dừa

C.

quả nho

D.

củ từ

Câu 11. ((Audio))

Các tiếng "thẻ, thơ, thu" 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 orange letter with green leaves around it

Description automatically generated

D.

A green leaves around a letter

Description automatically generated

Câu 12. ((Audio))

Tên loại củ, quả nào có âm "ngh"?

A.

nho

B.

dừa

C.

nghệ

D.

khế

Câu 13. ((Audio))

Các tiếng "bé, nhớ, bố " có chung thanh gì?

A.

((Audio))

B.

((Audio))

C.

((Audio))

D.

((Audio))

Câu 14. ((Audio))

Tên bạn nào dưới đây có âm "m"?

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 15. ((Audio))

Tên đồ vật nào dưới đây có âm "gh"?

A.

A red pot with a wooden handle

Description automatically generated

B.

A brown chair with a white background

Description automatically generated

C.

A hammer with a wooden handle

Description automatically generated

D.

A green and blue umbrella

Description automatically generated

Câu 16. ((Audio))

Tên con vật nào dưới đây có âm "v"?

A.

A cartoon of a crab

Description automatically generated

B.

A cartoon of a turtle

Description automatically generated

C.

A close up of a bug

Description automatically generated

D.

A cartoon of a rooster

Description automatically generated

Câu 17. ((Audio))

Câu nào mô tả đúng hình ảnh sau?

A cartoon of a child drawing on a clipboard

Description automatically generated

A.

Cô bé vẽ lê và nho.

B.

Cô bé vẽ ô tô đỏ.

C.

Cô bé vẽ lọ và quả.

D.

Cô bé vẽ lá và cỏ.

Câu 18. ((Audio))

Đố bạn biết:

Tôi là loài chúa sơn lâm

Muôn loài khiếp sợ, tiếng gầm vang xa.

Là con gì?

A.

hổ

B.

chó

C.

bò

D.

khỉ

Câu 19.

Hình ảnh sau giống chữ gì?

A pair of scissors with red handles

Description automatically generated

A.

chữ "k"

B.

chữ "đ"

C.

chữ "x"

D.

chữ "h"

Câu 20. ((Audio))

Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:

A close up of a letter

Description automatically generated

Trong hình trên có tất cả [[2]] chữ "k".

((Audio))

Câu 21. ((Audio))

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

An old person and a baby lying in a hammock

Description automatically generated

Bà ru cho bé [[ng]]ủ.

Câu 22. ((Audio))

Điền âm thích hợp vào chỗ trống sau:

Các từ ngữ "xe cộ, xô đỏ, lò xo" có chung âm [[x]] .

((Audio))

Câu 23. ((Audio))

Điền âm thích hợp vào chỗ trống trong câu văn miêu tả bức tranh sau:

A cartoon of a family walking on a sidewalk

Description automatically generated

Bố và mẹ dắt bé đi [[b]]ộ ở hè [[p]]hố.

Câu 24. ((Audio))

Em hãy ghép hình ảnh với phát âm thích hợp.

A close up of a logo

Description automatically generated [(Audio)]

A close up of a logo

Description automatically generated [(Audio)]

A close up of a logo

Description automatically generated [(Audio)]

Câu 25. ((Audio))

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

A white washing machine with a round window

Description automatically generated [(Audio)]

A white refrigerator with a silver handle

Description automatically generated [(Audio)]

A wooden cabinet with drawers

Description automatically generated [(Audio)]

Câu 26. ((Audio))

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

A cartoon of a horse

Description automatically generated [(Audio)]

A cartoon of a cow

Description automatically generated [(Audio)]

A colorful rooster with a red and blue tail

Description automatically generated [(Audio)]

Câu 27. ((Audio))

Hãy ghép chữ cái với hình ảnh con vật mang tên gọi chứa chữ cái đó.

A letter d with leaves around it

Description automatically generated [( A cartoon of a goat

Description automatically generated )]

A letter v surrounded by leaves

Description automatically generated [( A cartoon of a duck

Description automatically generated )]

A letter r in a frame of leaves

Description automatically generated [( A cartoon of a turtle

Description automatically generated )]

Câu 28. ((Audio))

Em hãy xếp hình ảnh các loại quả vào nhóm thích hợp.

(Lưu ý: Quả có múi xếp vào ô số 1. Quả không có múi xếp vào ô số 2)

((Audio))

A close up of a fruit

Description automatically generated

A cut papaya with seeds

Description automatically generated

A orange with a slice of orange

Description automatically generated

A fruit cut in half

Description automatically generated

A yellow star fruit and a star fruit

Description automatically generated

A mango and a cut mango

Description automatically generated

A lime cut in half

Description automatically generated

Dưới đây là các nhóm:

1. Quả có múi [[qua\_cam || qua\_mit || chanh]], [[qua\_cam || qua\_mit || chanh]], [[qua\_cam || qua\_mit || chanh]]

2. Quả không có múi [[qua\_nhan || du\_du || khe\_chua || qua\_xoai]], [[qua\_nhan || du\_du || khe\_chua || qua\_xoai]], [[qua\_nhan || du\_du || khe\_chua || qua\_xoai]]

Câu 29. ((Audio))

Em hãy xếp các tiếng vào nhóm thích hợp.

vỗ

chè

xé

vè

xô

sả

hồ

giỏ

xa

sữa

sò

vỏ

Dưới đây là các nhóm:

Tiếng có "v" [[vỗ || vè || vỏ]], [[vỗ || vè || vỏ]], [[vỗ || vè || vỏ]]

Tiếng có "x" [[xé || xô || xa]], [[xé || xô || xa]], [[xé || xô || xa]]

Tiếng có "s" [[sả || sữa || sò]], [[sả || sữa || sò]], [[sả || sữa || sò]]

Câu 30. ((Audio))

Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

cá

cờ.

Bà

có

[(Bà)] [(có)] [(cá)] [(cờ.)]