Câu 1.

Dấu phẩy thích hợp điền vào vị trí nào trong câu sau?

Tùng mang giấy màu (1) keo dán (2) và kéo đến lớp (3) để học môn (4) Thủ công.

A. Vị trí số (1)

B. Vị trí số (3)

C. Vị trí số (2)

D. Vị trí số (4)

Câu 2.

Trong lời nhắn sau, bạn Ánh Nguyệt dặn bạn Ngọc Linh điều gì?

A notepad with a bee and grass

Description automatically generated

A. Đến công viên cùng chơi cầu lông vào cuối tuần

B. Đến nhà để cùng học nhóm vào cuối tuần

C. Đến nhà hát thành phố xem buổi biểu diễn văn nghệ vào cuối tuần

D. Đến thư viện thành phố cùng nhau đọc sách vào cuối tuần

Câu 3.

Tên riêng nào dưới đây viết hoa đúng quy tắc?

A. Nguyễn bảo trang

B. Lê Anh Tùng

C. Trần Văn hùng

D. Lê Thị thu hằng

Câu 4.

Nghe đoạn thơ dưới đây và cho biết thỏ con đã làm rơi đồ vật nào?

((Audio))

A. bút chì

B. cục tẩy

C. bút mực

D. thước kẻ

Câu 5.

Từ nào dưới đây là tên một môn thể thao?

A. cầu vồng

B. cầu dao

C. cầu lông

D. cầu chì

Câu 6.

Hình ảnh dưới đây gợi nhắc đến trò chơi dân gian nào?

A group of kids playing in a circle

Description automatically generated

A. Bịt mắt bắt dê

B. Chi chi chành chành

C. Nu na nu nống

D. Dung dăng dung dẻ

Câu 7.

Từ ngữ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?

A. vẽ tranh

B. bức tranh

C. tranh luận

D. tranh giành

Câu 8.

Từ ngữ nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau?

Trong giờ Thủ công, cô giáo dạy em gấp (...) thành một con thuyền xinh xinh.

A. giấy màu

B. bút mực

C. bút chì

D. cục tẩy

Câu 9.

Từ ngữ nào dưới đây không cùng nhóm với các từ còn lại?

A. thầy cô

B. kết bạn

C. bạn bè

D. anh chị

Câu 10.

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

Vầng trăng như lưỡi liềm

Ai bỏ quên giữa ruộng

Hay bác Thần Nông mượn

Của mẹ em lúc chiều.

(Nguyễn Hưng Hải)

A.

A field of flowers and trees with a full moon in the background

Description automatically generated

B.

A house with trees and a moon in the sky

Description automatically generated

C.

A landscape with a moon and a tree

Description automatically generated with medium confidence

D.

A path through a field of wheat

Description automatically generated

Câu 11.

Câu văn nào dưới đây thích hợp để miêu tả đoạn phim sau?

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

Pause

Play

A.

Những giọt nước đọng trên cánh hoa như hạt ngọc cài lên chiếc khăn hồng.

B.

Những giọt nước đọng trên cánh hoa long lanh như những hạt ngọc.

C.

Những hạt sương trên bông cúc vàng long lanh như những hạt ngọc.

D.

Những giọt nước đọng trên cánh hoa long lanh dưới ánh ban mai hoe vàng.

Câu 12.

Hình ảnh sau gợi nhắc đến thành ngữ nào?

A green bamboo plant with green leaves

Description automatically generated with medium confidence

A.

Trèo cao ngã đau

B.

Tre non dễ uốn

C.

Tre già măng mọc

D.

Trẻ người non dạ

Câu 13.

Nghe đoạn thơ dưới đây và cho biết vì sao nắng lại chui vào chăn cùng với bạn nhỏ?

((Audio))

A.

Nắng chui vào chăn với bạn nhỏ vì sợ gió.

B.

Nắng chui vào chăn với bạn nhỏ vì sợ rét.

C.

Nắng chui vào chăn vì muốn ru bạn nhỏ ngủ.

D.

Nắng chui vào chăn vì muốn nghe bạn nhỏ kể chuyện.

Câu 14.

Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng?

A.

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

B.

Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

C.

Thương người như thể thương thân.

D.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Câu 15.

Khôi được Hoa mời đến dự tiệc sinh nhật. Trong bữa tiệc, Khôi nên nói như thế nào khi tặng quà cho Hoa?

A.

Tớ rất thích món quà mà cậu tặng.

B.

Khi nào sẽ đến sinh nhật cậu thế?

C.

Chúc mừng sinh nhật Hoa nhé!

D.

Tớ xin lỗi vì không đến dự sinh nhật cậu được.

Câu 16.

Giải câu đố sau:

Con gì hai mắt trong veo

Hay rình bắt chuột, leo trèo rất nhanh?

A.

con dê

B.

con ong

C.

con mèo

D.

con gà

Câu 17.

Điền "ai" hoặc "ay" thích hợp vào chỗ trống:

hoa m [[ai]]

ng [[ay]] ngắn

Câu 18.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau:

- Ngày hôm qua ở lại

Trên cành [[hoa]] trong vườn

Nụ hồng lớn lên mãi

Đợi đến ngày toả hương.

(Theo Bế Kiến Quốc)

Câu 19.

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

A person and child riding a bicycle

Description automatically generated

Mẹ [[ch]]ở em đến [[tr]]ường bằng xe đạp.

Câu 20.

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

Mẹ tròn [[con]] vuông

Câu 21.

Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống trong câu văn miêu tả hình ảnh sau:

An old person and a baby sleeping in a hammock

Description automatically generated

Buổi trưa hè, gió thổi mát rượi, bà nội đang ru bé Lan ngủ trên chiếc võng trước hiên nhà [[.]] Bà khẽ vỗ về Lan, nhìn bé đầy trìu mến [[,]] âu yếm. Trong vòng tay bà, bé Lan đang say giấc, gương mặt em bầu bĩnh [[và]] đáng yêu biết bao!

Câu 22.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Bạn thanh hoa là lớp trưởng lớp em.

Tên riêng [[thanh hoa]] trong câu văn trên viết hoa sai quy tắc, sửa lại là [[Thanh Hoa]] .

Câu 23.

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đàn bướm bay lượn quanh khóm hồng.

Trong câu văn trên có [[2]] từ ngữ chỉ sự vật.

Câu 24.

Hãy ghép hình ảnh với từ ngữ chỉ môn thể thao thích hợp.

 ).png [(cầu lông)]

A cartoon of a child shooting a basketball

Description automatically generated [(bóng rổ)]

A cartoon of a child kicking a football ball

Description automatically generated [(bóng đá)]

Câu 25.

Hãy ghép đồ vật trong tranh với công dụng thích hợp.

 ).png [(quét nhà)]

A close-up of a pot

Description automatically generated [(nấu cơm)]

A wooden swinger with a hook

Description automatically generated [(treo quần áo)]

Câu 26.

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

kết bạn [(Trong buổi học đầu tiên, bạn Linh lớp trưởng đã (...) với cả lớp.)]

yêu quý [(Linh là bạn thân nhất của em ở lớp, em rất (...) bạn ấy.)]

bạn thân [(Ân và Tùng là đôi (...) chơi với nhau từ nhỏ.)]

Câu 27.

Hãy xếp các từ ngữ chỉ thời gian sau vào nhóm thích hợp.

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

nhanh nhẹn

buổi sáng

buổi tối

hôm qua, hôm nay, ngày mai

năm nay, năm sau, năm ngoái

buổi chiều

kiên cường

nỗ lực

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chỉ năm [[năm nay || năm sau || năm ngoái]], [[năm nay || năm sau || năm ngoái]], [[năm nay || năm sau || năm ngoái]]

Từ ngữ chỉ ngày [[hôm qua || hôm nay || ngày mai]], [[hôm qua || hôm nay || ngày mai]], [[hôm qua || hôm nay || ngày mai]]

Từ ngữ chỉ thời gian trong ngày [[buổi sáng || buổi tối || buổi chiều]], [[buổi sáng || buổi tối || buổi chiều]], [[buổi sáng || buổi tối || buổi chiều]]

Câu 28.

Hãy xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

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

nồng nàn

mùa thu

bạch tuộc

máy giặt

tủ lạnh

mùa đông

bếp ga

gấu trúc

chích choè

nhẹ nhàng

gấp gáp

mùa xuân

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chỉ thời gian [[mùa thu || mùa đông || mùa xuân]], [[mùa thu || mùa đông || mùa xuân]], [[mùa thu || mùa đông || mùa xuân]]

Từ ngữ chỉ con vật [[bạch tuộc || gấu trúc || chích choè]], [[bạch tuộc || gấu trúc || chích choè]], [[bạch tuộc || gấu trúc || chích choè]]

Từ ngữ chỉ đồ vật [[máy giặt || tủ lạnh || bếp ga]], [[máy giặt || tủ lạnh || bếp ga]], [[máy giặt || tủ lạnh || bếp ga]]

Câu 29.

Hãy xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

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

bạn học

đôi bạn

học bài

lái xe

đoàn kết

quý mến

nghiên cứu

múa hát

thân thiết

đá bóng

bạn thân

xây nhà

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chỉ bạn bè [[bạn học || đôi bạn || bạn thân]], [[bạn học || đôi bạn || bạn thân]], [[bạn học || đôi bạn || bạn thân]]

Từ ngữ chỉ tình cảm bạn bè [[đoàn kết || quý mến || thân thiết]], [[đoàn kết || quý mến || thân thiết]], [[đoàn kết || quý mến || thân thiết]]

Từ ngữ chỉ các việc em có thể làm với bạn bè [[học bài || múa hát || đá bóng]], [[học bài || múa hát || đá bóng]], [[học bài || múa hát || đá bóng]]

Câu 30.

Sắp xếp các chữ sau thành tên một môn thể thao.

c

a

ờ

u

v

[(c)] [(a)] [(u)] [(l)] [(ô)] [(n)] [(g)]