Câu 1.

Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?

A. lau chùi

B. dọn dẹp

C. máy bay

D. nấu nướng

Câu 2.

Câu nào thích hợp để miêu tả đoạn phim sau?

((Video)): Khoi 2/3 - Ôn luyện Trạng Nguyên Tiếng Việt - Khối 2 Năm học 2024 - 2025/18 - Ôn luyện cuối học kì I - Cánh diều - 2024 - 2025.html

Pause

Play

A. Những bông hoa tím biếc khẽ rung lên trong gió.

B. Đàn bướm mải mê bay lượn quanh những bông hoa tím biếc.

C. Những hạt sương đọng lại trên cánh hoa long lanh như hạt ngọc.

D. Những cánh hoa tím biếc rụng dưới đất như một tấm thảm lụa.

Câu 3.

Bức tranh nào dưới đây thích hợp để minh hoạ cho đoạn thơ sau?

Lũ trẻ chăn trâu trên đồng

Cánh diều sặc sỡ trên không cao vời

Nắng chiều trải màu vàng tươi

Không gian vang rộn tiếng cười trẻ thơ.

(Lê Minh Trí)

A.

A group of people working in a rice field

Description automatically generated

B.

A large tree with roots and roots growing out of the water

Description automatically generated

C.

A field of rice with trees and a sunrise

Description automatically generated with medium confidence

D.

A group of children flying kites in a field

Description automatically generated

Câu 4.

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

((Audio))

Hàng chuối lên [[xanh]] mướt

Phi lao [[reo]] trập trùng

Vài ngôi nhà đỏ ngói

In bóng xuống dòng sông.

(Theo Trần Đăng Khoa)

Câu 5.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Bố giúp ông cheo câu đối lên cửa.

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

Câu 6.

Giải câu đố sau:

Cây gì quả mọc thành buồng

Ngoài xanh, trong trắng, bà ăn với trầu?

Đáp án: cây [[cau]].

Câu 7.

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

Lửa thử vàng, [[gian nan thử sức.]]

Thua keo này, [[bày keo khác.]]

Chớ thấy sóng cả [[mà ngã tay chèo.]]

Cột bên phải

bày keo khác.

Cột bên phải

gian nan thử sức.

Cột bên phải

mà ngã tay chèo.

Câu 8.

Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

(Lưu ý: Với các từ ngữ không thuộc nhóm nào, em không xếp.)

lò vi sóng

nhanh chóng

cục tẩy

ô tô

hiện đại

nồi cơm điện

bút chì

bếp ga

máy bay

thước kẻ

tàu hoả

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chỉ đồ dùng học tập [[cục tẩy || bút chì || thước kẻ]], [[cục tẩy || bút chì || thước kẻ]], [[cục tẩy || bút chì || thước kẻ]]

Từ ngữ chỉ đồ dùng trong nhà bếp [[lò vi sóng || nồi cơm điện || bếp ga]], [[lò vi sóng || nồi cơm điện || bếp ga]], [[lò vi sóng || nồi cơm điện || bếp ga]]

Từ ngữ chỉ phương tiện giao thông [[ô tô || máy bay || tàu hoả]], [[ô tô || máy bay || tàu hoả]], [[ô tô || máy bay || tàu hoả]]

Câu 9.

Sắp xếp các chữ sau thành từ chỉ nghề nghiệp.

l

ư

s

t

ậ

u

[(t)] [(ư)] [(s)] [(l)] [(ậ)] [(u)]

Câu 10.

Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

A cartoon of boys walking on a path with rice fields and mountains in the background

Description automatically generated

Ba bạn nhỏ cùng nhau [[đi bộ]] trên con đường nằm giữa cánh đồng lúa [[vàng xuộm]] .