Câu 1. ((Audio))

Những đồ vật nào xuất hiện trong bức tranh sau?

A room with a desk and a bookcase

Description automatically generated

[[ghế || đèn || tủ || giường]]

A.

ghế

[[ghế]]

B.

đèn

[[đèn]]

C.

tủ

[[tủ]]

D.

túi

[[túi]]

E.

giường

[[giường]]

Câu 2.

Từ ngữ nào dưới đây chỉ tình cảm?

A. thương mến

B. thương lượng

C. thương binh

D. thương mại

Câu 3. ((Audio))

Chọn từ chỉ môn học thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau.

Trong giờ (...), cô giáo dạy chúng em gấp giấy màu thành một con thuyền xinh xinh.

A.

Tiếng Việt

B.

Thủ công

C.

Âm nhạc

D.

Thể dục

Câu 4. ((Audio))

Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng.

Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt . Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.

(Nguyễn Kiên)

A.

Trong các từ in đậm có 1 từ chỉ người trong gia đình và 3 từ chỉ loài vật.

B.

Đoạn văn có 4 từ chỉ con vật và 2 từ chỉ loài hoa.

C.

Trong các từ in đậm có 4 từ chỉ người.

D.

Tất cả các từ in đậm là từ chỉ người trong gia đình.

Câu 5.

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

A close up of a letter

Description automatically generated

Ô chữ trên có [[3]] từ chỉ người trong gia đình.

Câu 6.

Hãy ghép hình ảnh với tên môn thể thao thích hợp.

A cartoon of a child swimming in water

Description automatically generated [(bơi lội)]

A cartoon of a child kicking a football ball

Description automatically generated [(bóng đá)]

 ).png [(cầu lông)]

Câu 7.

Hãy ghép hình ảnh với tên đồ vật thích hợp.

 ).png [(cái quạt)]

A close-up of a pot

Description automatically generated [(cái nồi)]

 ).png [(cái chổi)]

Câu 8.

Hãy xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

Lưu ý: Với những từ ngữ không thuộc nhóm nào, em không xếp.

thư viện

sân bóng

tươi tốt

Mĩ thuật

Âm nhạc

lao công

Thể dục

phòng học

thủ thư

giáo viên

đá cầu

vững chãi

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chỉ người làm việc ở trường học [[lao công || thủ thư || giáo viên]], [[lao công || thủ thư || giáo viên]], [[lao công || thủ thư || giáo viên]]

Từ ngữ chỉ môn học [[Mĩ thuật || Âm nhạc || Thể dục]], [[Mĩ thuật || Âm nhạc || Thể dục]], [[Mĩ thuật || Âm nhạc || Thể dục]]

Từ ngữ chỉ các khu vực ở trường học [[thư viện || sân bóng || phòng học]], [[thư viện || sân bóng || phòng học]], [[thư viện || sân bóng || phòng học]]

Câu 9.

Hãy xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

Lưu ý: Với những từ ngữ không thuộc nhóm nào, em không xếp.

cái cuốc

cẩn thận

kĩ sư

tận tuỵ

bệnh viện

nhà máy

bộ đội

bác sĩ

nhiệt tình

máy tính

trường học

ống nghe

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chỉ nghề nghiệp [[kĩ sư || bộ đội || bác sĩ]], [[kĩ sư || bộ đội || bác sĩ]], [[kĩ sư || bộ đội || bác sĩ]]

Từ ngữ chỉ dụng cụ làm việc [[cái cuốc || máy tính || ống nghe]], [[cái cuốc || máy tính || ống nghe]], [[cái cuốc || máy tính || ống nghe]]

Từ ngữ chỉ nơi làm việc [[bệnh viện || nhà máy || trường học]], [[bệnh viện || nhà máy || trường học]], [[bệnh viện || nhà máy || trường học]]

Câu 10.

Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

phong

ông.

tặng

cảnh

vẽ

tranh

Em

[(Em)] [(vẽ)] [(tranh)] [(phong)] [(cảnh)] [(tặng)] [(ông.)]