Câu 1.

Tiếng "võ" mang thanh gì?

A. sắc ( ´ )

B. ngã ( ~ )

C. huyền ( ` )

D. nặng ( . )

Câu 2.

Tiếng nào chứa vần "at"?

A. cơm

B. tất

C. kem

D. hạt

Câu 3.

Đây là quả gì?

A red and yellow fruit with green leaves

Description automatically generated

A. đu đủ

B. cà chua

C. bí đỏ

D. chôm chôm

Câu 4.

Từ ngữ nào dưới đây là tên một loài vật?

A. sữa chua

B. giọt sữa

C. bò sữa

D. sữa bò

Câu 5.

Đây là con gì?

A chicken standing on a white background

Description automatically generated

A. gà

B. vịt

C. thỏ

D. bò

Câu 6.

Tiếng nào chứa âm "kh"?

A. khăn

B. chăm

C. than

D. nhìn

Câu 7.

Tên các đồ vật sau có chung vần gì?

A close-up of a guitar

Description automatically generated

A close-up of a table

Description automatically generated

A. vần "an"

B. vần "ăn"

C. vần "en"

D. vần "ân"

Câu 8.

Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả?

A. kể lể

B. kì lạ

C. kỉ vật

D. kăn nhà

Câu 9.

Câu nào dưới đây chứa tiếng có vần "ât"?

A. Hà có đôi mắt to tròn.

B. Nhà An có chú vẹt nhỏ.

C. Ân tìm tua vít đem cho bố.

D. Lan là cô bạn rất thật thà.

Câu 10.

Tên con vật nào dưới đây có vần "ên"?

A. A close up of a bug

Description automatically generated

B.  A cartoon of a hedgehog

Description automatically generated

C. A spider on a web

Description automatically generated

D. A cartoon of a green alligator

Description automatically generated

Câu 11.

Tên món ăn nào có vần "em"?

A. A basket of food with sesame seeds

Description automatically generated

B.  A bowl of colorful noodles

Description automatically generated

C. A plate of food with cucumbers and sauce

Description automatically generated

D. A plate of noodles and parsley

Description automatically generated

Câu 12.

Đáp án nào chỉ gồm các vần xuất hiện trong khổ thơ sau?

Mẹ làm món cá kho

Cho bữa trưa cả nhà

Kho kèm quả me ta

Đậm đà vị chua ngọt.

(Hạ An)

A. âm, em, ôm, ân, ot

B. âm, em, am, on, ot

C. âm, em, ăm, ơm, ot

D. âm, em, an, et, ot

Câu 13.

Câu nào dưới đây mô tả đúng đoạn phim sau?

((Video)): Khoi 1/Ôn luyện Trạng Nguyên Tiếng Việt - Khối 1 Năm học 2024 - 2025/Ôn luyện vòng Sơ khảo - Cấp Trường (Bài 5).html

Pause

Play

A. Đàn dê ăn cỏ trên bờ đê.

B. Đàn bò sữa nằm nghỉ trên đê.

C. Đàn bò sữa ăn cỏ trên bờ đê.

D. Đàn ngựa chầm chậm đi trên đê.

Câu 14.

Giải câu đố:

Quả gì ngon ngọt, hạt đen

Mở mắt là chín, thơm trên lá cành?

A. quả dừa

B. quả cam

C. quả dứa

D. quả na

Câu 15.

Giải câu đố:

Con gì ra rả mùa hè

Râm ran như hát, bạn bè tạm xa?

A. con nhện

B. con dế

C. con gián

D. con ve

Câu 16.

Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:

A giraffe standing in a field with letters

Description automatically generated

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

Câu 17.

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

ngọn lúa n [[on]]

s [[an]] sẻ

Câu 18.

Điền vần thích hợp vào chỗ trống sau:

Các tiếng "xem, đem, nem" có chung vần [[em]] .

Câu 19.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau:

A cartoon of a popsicle

Description automatically generated

Tớ là que [[kem]] . Tớ có vị ngọt, ăn rất mát.

Câu 20.

Điền "ng" hoặc "ngh" thích hợp vào chỗ trống trong câu mô tả hình ảnh sau:

A cartoon of a child mopping the floor

Description automatically generated

Chị dọn nhà cửa rất [[ng]]ăn nắp.

Câu 21.

Điền "c" hoặc "k" thích hợp vào chỗ trống trong câu mô tả hình ảnh sau:

A person and child walking on a beach

Description automatically generated

Bố dắt con đi trên bờ [[c]]át.

Câu 22.

Ghép hình ảnh với từ tương ứng.

A bunch of grapes on a vine

Description automatically generated [(mít)]

A orange with a slice of orange

Description automatically generated [(nho)]

A green fruit with a cut in half

Description automatically generated [(cam)]

Câu 23.

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

chia [(sẻ)]

hỗ [(trợ)]

quan [(tâm)]

Câu 24.

Hãy ghép vần với tên loại quả trong hình chứa vần tương ứng:

A yellow cloud with black letters

Description automatically generated [( A group of red fruit with green spiky stems

Description automatically generated )]

A yellow cloud with black letters

Description automatically generated [( A group of longan fruits

Description automatically generated )]

A yellow cloud with black letters

Description automatically generated [( A close up of oranges

Description automatically generated )]

Câu 25.

Hãy ghép hình ảnh với câu mô tả tương ứng.

A cartoon of a person hugging a child

Description automatically generated [(Bé kề má mẹ.)]

A cartoon of an old person hugging a young child

Description automatically generated [(Bé ôm bà.)]

A person feeding a child

Description automatically generated [(Mẹ cho bé ăn.)]

Câu 26.

Em hãy xếp các từ vào nhóm thích hợp.

- hót

- tết

- vết

- hết

- nét

- cốm

- vót

- thơm

- khét

- sét

- vẹt

- xóm

- nằm

- rót

- mệt

- bọt

Có vần "et" [[mệt || vẹt || khét]], [[mệt || vẹt || khét]], [[mệt || vẹt || khét]]

Có vần "êt" [[tết || hết || nét]], [[tết || hết || nét]], [[tết || hết || nét]]

Có vần "ot" [[hót || vót || rót || bọt]], [[hót || vót || rót || bọt]], [[hót || vót || rót || bọt]], [[hót || vót || rót || bọt]]

Câu 27.

Em hãy xếp các từ vào nhóm thích hợp.

- vin

- tím

- chùm

- nếm

- sim

- làm

- chum

- thím

- đêm

- chấm

- đệm

- nắm

- cúm

- mềm

- kìm

- hùm

Có vần "êm" [[nếm || đêm || đệm || mềm]], [[nếm || đêm || đệm || mềm]], [[nếm || đêm || đệm || mềm]], [[nếm || đêm || đệm || mềm]]

Có vần "im" [[tím || sim || thím || kìm]], [[tím || sim || thím || kìm]], [[tím || sim || thím || kìm]], [[tím || sim || thím || kìm]]

Có vần "um" [[chùm || chum || cúm || hùm]], [[chùm || chum || cúm || hùm]], [[chùm || chum || cúm || hùm]], [[chùm || chum || cúm || hùm]]

Câu 28.

Sắp xếp tên riêng dưới đây theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái.

- Hà

- An

- Vi

- Lâm

[[An]], [[Hà]], [[Lâm]], [[Vi]]

Câu 29.

Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

chân

Bàn

mĩm.

mũm

[(Bàn)] [(chân)] [(mũm)] [(mĩm.)]

Câu 30.

Sắp xếp các chữ sau để tạo thành từ đúng.

ĩ

c

s

a

[(c)] [(á)] [(i)] [(s)]