Câu 1.

Từ ngữ nào dưới đây chỉ đồ chơi?

A.

gấu trắng

B.

gấu mèo

C. gấu bông

D.

gấu trúc

Câu 2.

Bạn Đăng Khôi viết tấm thiệp dưới đây cho bạn Thanh Hoa nhân dịp gì?

A text on a pink background

Description automatically generated

A.

Khai giảng năm học mới

B. Sinh nhật bạn Thanh Hoa

C.

Quốc tế thiếu nhi

D.

Liên hoan cuối năm học

Câu 3.

Những đồ vật nào xuất hiện trong hình ảnh sau?

A cartoon of a child waking up in a pink bedroom

Description automatically generated

[[túi]]

A.

túi

[[giường]]

B.

giường

[[tranh]]

C.

tranh

[[dép]]

D.

dép

[[tủ]]

E.

tủ

Câu 4.

Dấu chấm hỏi thích hợp để kết thúc dòng nào dưới đây?

A.

Tớ với cậu ra vườn chơi đi

B. Vườn nhà cậu có hoa hướng dương không

C.

Khu vườn vừa đẹp lại vừa mát

D.

Khu vườn nhà cậu đẹp quá

Câu 5.

"Con mèo" thích hợp ghép với đáp án nào dưới đây để tạo thành câu nêu đặc điểm?

A.

rình bắt chuột trước cửa bếp

B. đáng yêu, nhanh nhẹn

C.

nằm sưởi nắng trước hiên nhà

D.

chạy nhảy khắp nơi trong sân

Câu 6.

Câu nào dưới đây nói về tình cảm của em đối với trường học?

A.

Trường em nằm trên đường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

B.

Trường em phát động phong trào "Bảo vệ môi trường".

C.

Trường em có rất nhiều cây xanh và hoa thuỷ tiên.

D. Em luôn yêu quý và gắn bó với trường học như ngôi nhà thứ hai.

Câu 7.

Nghe đoạn thơ dưới đây và cho biết cỏ cây cảm thấy như thế nào khi mùa xuân đến?

((Audio))

A. hân hoan, háo hức

B.

buồn bã, thất vọng

C.

chán chường, ủ rũ

D.

hồi hộp, lo lắng

Câu 8.

Hình ảnh sau gợi nhắc đến thành ngữ nào?

A cartoon of a child playing a guitar next to a buffalo

Description automatically generated

A. Đàn gảy sừng trâu

B.

Đàn hát tai trâu

C.

Đàn vẫy đuôi trâu

D.

Đàn gảy tai trâu

Câu 9.

Hình ảnh nào thích hợp để minh hoạ cho đoạn thơ sau?

Chị nắng trườn qua ngõ

Đến chào em trong sân

Vắt mình qua tường đỏ

Nắng vàng khắp giàn nho.

(Như Mai)

A.

A group of children running around chickens

Description automatically generated

B.



C.

A child holding a fruit

Description automatically generated

D.  

Câu 10.

Câu văn nào thích hợp để miêu tả khung cảnh thiên nhiên trong đoạn phim sau?

((Video)): Khoi 2/3 - Ôn luyện Trạng Nguyên Tiếng Việt - Khối 2 Năm học 2024 - 2025/10 - Ôn luyện vòng Sơ khảo - Cấp Trường (Bài 4) - 2024 - 2025.html

Pause

Play

A. Nước biển xanh ngắt, thấp thoáng mấy cánh buồm ra khơi.

B.

Những đám mây đen ùn ùn kéo đến báo hiệu trời sắp mưa lớn.

C.

Dưới ánh hoàng hôn, mặt trời như một quả trứng hồng từ từ lặn xuống biển khơi.

D.

Mặt trời từ từ nhô lên trong ánh bình minh, toả những tia nắng đầu tiên xuống mặt biển.

Câu 11.

Em nên nói lời chúc mừng trong trường hợp nào dưới đây?

A. Em đến nhà cô chú chơi nhân dịp năm mới.

B.

Em va phải Minh trong giờ ra chơi khiến bạn bị ngã.

C.

Em đến thăm An - bạn cùng lớp đang bị ốm.

D.

Em muốn rủ Khoa cùng đến thư viện đọc sách.

Câu 12.

Giải câu đố sau:

Con gì ở tận cung trăng

Tai dài, lông lượt, chị Hằng rất thương?

A.

con cáo

B.

con sóc

C.

con chó

D. con thỏ

Câu 13.

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn đáp án đúng.

(1) Chú Sơn là bộ đội Biên phòng. (2) Cô Trang - vợ của chú là giáo viên Tiếng Anh ở trường em. (3) Do đặc thù công việc nên chú Sơn chỉ thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. (4) Mỗi lần về, chú lại dặn em nhớ qua chơi và giúp cô Trang trông em Bi. (5) Em rất yêu quý chú Sơn vì chú vui tính và hay kể chuyện cho em nghe mỗi lần về chơi.

A.

Câu (4) là câu nêu hoạt động của cô Trang.

B.

Đoạn văn có 1 câu giới thiệu.

C.

Câu (1) và câu (3) là câu nêu hoạt động.

D. Câu (5) là câu thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với chú Sơn.

Câu 14.

Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong đoạn thơ sau:

((Audio))

Hai ta thi đua nhé

Ở lớp mình chăm [[ngoan]]

Bài học cũng mười điểm

Hoa sáng bừng mỗi trang.

(Theo Nguyễn Trọng Hoàn)

Câu 15.

Điền "r" hoặc "d" thích hợp vào chỗ trống:

hạt [[d]] ẻ

cái [[r]] ổ

Câu 16.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ sau:

Kiến [[tha]] lâu cũng đầy tổ.

Câu 17.

Điền "g" hoặc "gh" thích hợp vào chỗ trống trong câu văn miêu tả bức tranh sau:

A child writing on a book

Description automatically generated

Trên chiếc bàn còn thơm mùi [[g]]ỗ mới, bạn nhỏ đang chăm chú [[g]]i bài.

Câu 18.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Bạn Ngọc Linh lớp em hát rất hai.

Câu văn trên có từ [[hai]] viết sai chính tả, sửa lại là [[hay]] .

Câu 19.

Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống trong đoạn hội thoại sau:

Đang mải dạo chơi, vịt con bỗng thấy một bạn nằm trong một cái túi trước ngực của mẹ. Vịt con cất tiếng chào:

- Chào bạn! Bạn tên gì thế [[?]]

- Chào vịt con! Tôi là chuột túi [[.]] Bạn có muốn nghe tôi kể chuyện về mẹ không [[?]]

Vịt con gật đầu. Nó thắc mắc:

- Sao cậu lại ở trong cái túi này thế?

Chuột túi cười:

- Vì ở trong này tớ được gần mẹ hơn đó!

(Sưu tầm)

Câu 20.

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

A square of letters on a purple background

Description automatically generated

Ô chữ trên có [[3]] từ chỉ đồ vật.

Câu 21.

Giải câu đố sau:

Để nguyên thường vẫn chan cơm

Thêm huyền cùng lá trong vườn đu đưa.

Từ để nguyên là từ [[can]] .

Câu 22.

Dựa vào bài đọc "Làm việc thật là vui", em hãy nối các sự vật với hoạt động thích hợp.

- Con tu hú [(kêu tu hú báo mùa vải chín.)]

- Con gà trống [(gáy vang báo trời sáng cho mọi người.)]

- Cành đào [(nở hoa cho mùa xuân thêm rực rỡ, tưng bừng.)]

Câu 23.

Hãy ghép hình ảnh với từ ngữ chỉ đồ dùng thích hợp.

 ).png [(bếp ga)]

 ).png [(cái quạt)]

 ).png [(máy giặt)]

Câu 24.

Hãy ghép các tiếng ở hai vế với nhau để tạo thành từ ngữ hoàn chỉnh.

xông [(pha)]

trú [(mưa)]

chú [(thích)]

sông [(ngòi)]

Câu 25.

Hãy ghép các từ ở cột bên trái với nội dung thích hợp ở cột bên phải để tạo thành câu hoàn chỉnh.

cá thu [(Mẹ làm món (...) xốt cà chua rất ngon.)]

mùa thu [(Vào (...), lá cây thường ngả sang màu vàng.)]

thu dọn [(Mẹ dặn Bi phải (...) đồ chơi vào giỏ sau khi chơi xong.)]

Câu 26.

Hãy ghép hai vế với nhau để tạo thành thành ngữ hoàn chỉnh.

Đồng sức [(hiệp lực)]

Đồng tâm [(đồng lòng)]

Kề vai [(sát cánh)]

Câu 27.

Hãy xếp các câu sau vào nhóm thích hợp.

- Vy tập hát để chuẩn bị cho kì thi văn nghệ sắp tới.

- Bàn tay mẹ mềm mại, trắng trẻo.

- Mái tóc của chị Linh óng ả, mượt mà.

- Chiếc xe đạp này là món quà ba tặng em nhân ngày sinh nhật.

- Ông Mạnh là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật này.

- Long đạp xe tới trường vào mỗi sáng.

Dưới đây là các nhóm:

Câu giới thiệu [[Chiếc xe đạp này là món quà ba tặng em nhân ngày sinh nhật. || Ông Mạnh là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật này.]], [[Chiếc xe đạp này là món quà ba tặng em nhân ngày sinh nhật. || Ông Mạnh là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật này.]]

Câu nêu hoạt động [[Vy tập hát để chuẩn bị cho kì thi văn nghệ sắp tới. || Long đạp xe tới trường vào mỗi sáng.]], [[Vy tập hát để chuẩn bị cho kì thi văn nghệ sắp tới. || Long đạp xe tới trường vào mỗi sáng.]]

Câu nêu đặc điểm [[Bàn tay mẹ mềm mại, trắng trẻo. || Mái tóc của chị Linh óng ả, mượt mà.]], [[Bàn tay mẹ mềm mại, trắng trẻo. || Mái tóc của chị Linh óng ả, mượt mà.]]

Câu 28.

Hãy xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

khám bệnh

xanh tươi

hoa hồng

tàu hoả

nấu ăn

bánh ngọt

lái xe

dễ chịu

trong lành

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chỉ hoạt động [[khám bệnh || nấu ăn || lái xe]], [[khám bệnh || nấu ăn || lái xe]], [[khám bệnh || nấu ăn || lái xe]]

Từ ngữ chỉ sự vật [[hoa hồng || tàu hoả || bánh ngọt]], [[hoa hồng || tàu hoả || bánh ngọt]], [[hoa hồng || tàu hoả || bánh ngọt]]

Từ ngữ chỉ đặc điểm [[xanh tươi || dễ chịu || trong lành]], [[xanh tươi || dễ chịu || trong lành]], [[xanh tươi || dễ chịu || trong lành]]

Câu 29.

Hãy xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

thư viện

rèn luyện

sân bóng

học tập

giáo viên

sạch đẹp

vui chơi

hiệu trưởng

rộng rãi

khang trang

thủ thư

phòng học

Dưới đây là các nhóm:

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

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

Từ ngữ chỉ đặc điểm của trường học [[sạch đẹp || rộng rãi || khang trang]], [[sạch đẹp || rộng rãi || khang trang]], [[sạch đẹp || rộng rãi || khang trang]]

Câu 30.

Sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh.

chân

bông

xíu.

chích

Hai

của

bé

[(Hai)] [(chân)] [(bé)] [(bông)] [(chích)] [(xíu)]