Câu 1.

Tiếng nào có thanh ngã (~)?

A. nhẹ

B. khẽ

C. trà

D. chẻ

Câu 2.

Từ ngữ nào viết sai chính tả?

A. cá ngừ

B. ngắm nghía

C. con ngan

D. thơm nghát

Câu 3.

Những tiếng nào có âm "th"?

[[A]]

A. thu

[[C]]

B. nhỏ

[[D]]

C. thơ

[[D]]

D. thả

[[ ]]

E. tre

Câu 4.

Tên loại quả nào có vần "am"?

A. A purple eggplant with green leaves

Description automatically generated

B.  A group of yellow fruit with green leaves

Description automatically generated

C. A close up of a fruit

Description automatically generated

D. A group of oranges with leaves

Description automatically generated

Câu 5.

Tên những loại quả sau có chung âm gì?

A close up of a vegetable

Description automatically generated

A close up of a fruit

Description automatically generated

A. âm "x" và âm "u"

B. âm "v" và âm "u"

C. âm "s" và âm "ư"

D. âm "s" và âm "u"

Câu 6.

Từ ngữ nào viết đúng chính tả?

A. giá rét

B. dổ dá

C. giữ dìn

D. giọn nhà

Câu 7.

Đáp án nào chỉ gồm các từ ngữ đúng chính tả?

A. ghỗ xẻ, ngi ngờ

B. ghò bó, ngủ khì

C. ghõ cửa, ngắn ghọn

D. gồ ghề, ngô nghê

Câu 8.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong thành ngữ sau:

Chậm như …

A. tôm

B. cua

C. vẹt

D. rùa

Câu 9.

Chữ nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?

Lam là cô bạn rất cẩn …ận.

A. chữ "kh"

B. chữ "tr"

C. chữ "th"

D. chữ "ch"

Câu 10.

Những từ nào chứa âm "e" trong khổ thơ sau?

Bà ru bé ngủ

Lá khẽ đu đưa

Gió lùa khe cửa

Cho bé ngủ trưa.

(Như Mai)

A. bé, khẽ, khe

B. bé, hè, nhẹ

C. bé, sẻ, xe

D. bé, nhẹ, tre

Câu 11.

Đáp án nào sắp xếp đúng thứ tự các chữ trong bảng chữ cái?

A. v, r, y

B. t, l, k

C. u, e, ê

D. i, k, l

Câu 12.

Tên đồ vật nào có vần "an"?

A. A close-up of a chair

Description automatically generated

B. A red television with a screen

Description automatically generated

C.  A yellow table with black legs

Description automatically generated

D. A green and blue umbrella

Description automatically generated

Câu 13.

Tên con vật nào có vần "it"?

A. A dog standing on a white background

Description automatically generated

B.  A white rabbit with red eyes

Description automatically generated

C. A close up of a hedgehog

Description automatically generated

D. A white duck with orange beak

Description automatically generated

Câu 14.

Những từ nào thích hợp điền vào chỗ trống sau?

Bố ... cả nhà đi ăn phở bò.

[[B]]

A. ngõ

[[B]]

B. chở

[[C]]

C. đưa

[[C]]

D. trở

[[ ]]

E. tro

Câu 15.

Tên những sự vật nào có "ua"?

[[A]]

A. A plant with long green stems and yellow flowers

Description automatically generated with medium confidence

[[B]]

B. A candle with a flame

Description automatically generated

[[D]]

C. A cartoon of a turtle

Description automatically generated

[[E]]

D. A pineapple with green leaves

Description automatically generated

[[ ]]

E. A hammer with a wooden handle

Description automatically generated

Câu 16.

Vần nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?

Mẹ làm món thịt chua ngọt rất ng... .

A. on

B. om

C. ơn

D. ôm

Câu 17.

Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu đúng.

Bữa/kho./trưa/cá/có

A. Bữa kho cá có trưa.

B. Bữa kho cá trưa có.

C. Bữa có cá kho trưa.

D. Bữa trưa có cá kho.

Câu 18.

Điền chữ thích hợp vào chỗ trống sau:

A lion standing on a white background

Description automatically generated

sư [[t]] ử

Câu 19.

Điền chữ thích hợp vào chỗ trống sau:

A cartoon of a chicken

Description automatically generated

con [[g]] à

Câu 20.

Điền vần thích hợp vào chỗ trống sau:

A green ice cream cone

Description automatically generated

que k [[o]]

Câu 21.

Điền vần "in" hoặc "im" thích hợp vào chỗ trống sau:

Bé x [[im]] khế về cho mẹ kho cá.

Câu 22.

Điền vần "on" hoặc "om" thích hợp vào chỗ trống sau:

Bé đi l [[om]] ton trên sân.

Câu 23.

Điền vần thích hợp vào chỗ trống sau:

Các tiếng "đàn, trán, bạn" có chung vần [[an]] .

Câu 24.

Điền vần thích hợp vào chỗ trống sau:

Các tiếng "sen, len, chén" có chung vần [[en]] .

Câu 25.

Điền vần "em" hoặc "en" thích hợp vào chỗ trống sau:

Chủ nhật, chị và bé xin bố mẹ cho đi x [[em]] phim.

Câu 26.

Điền "r/d" hoặc "gi" thích hợp vào chỗ trống sau:

Ngựa và lừa thi chở cỏ. Lừa vừa chở cỏ vừa phì phò thở. Ngựa thì phi như [[gi]] ó về nhà.

(Như Mai)

Câu 27.

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

"Khi mùa hè từ giã

Mùa thu ở phía xa

Ùa về nhà [[g]]õ cửa

Dã quỳ khẽ đu đưa

Thu về chưa thế nhỉ?"

(Như Mai)

Câu 28.

Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành từ đúng.

nhà [(nề)]

thợ [(văn)]

y [(tá)]

Câu 29.

Hãy ghép hình ảnh với từ tương ứng.

A lion with a mane

Description automatically generated [(sư tử)]

A cow with a rope around its neck

Description automatically generated [(bò sữa)]

A close-up of a hippo

Description automatically generated [(hà mã)]

Câu 30.

Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu đúng.

Mùa hè [(như lò lửa.)]

Ngựa [(ăn cỏ trên đê.)]

Bà [(kho cá trắm.)]