Câu 1.

Trong lời nhắn sau, bạn Hiếu nhắn bạn Tùng sang nhà mình để làm gì?

A text on a blue background

Description automatically generated

A. Chơi cầu lông và vẽ tranh

B. Vẽ tranh và chơi cờ vua

C. Vẽ tranh và xem phim hoạt hình

D. Đá bóng và xem phim hoạt hình

Câu 2.

Những hoạt động nào có trong bức tranh sau?

A person and child watering plants in a room

Description automatically generated

[[tưới cây]]

A.

tưới cây

[[quét nhà]]

B.

quét nhà

[[ ]]

C.

nấu ăn

[[ ]]

D.

chơi cờ

[[ ]]

E.

đọc báo

Câu 3.

Nghe và cho biết những màu sắc nào được nhắc đến trong đoạn thơ dưới đây?

((Audio))

[[màu xanh]]

A.

màu xanh

[[màu đỏ]]

B.

màu đỏ

[[màu hồng]]

C.

màu hồng

[[màu vàng]]

D.

màu vàng

[[ ]]

E.

màu tím

Câu 4.

Từ ngữ nào dưới đây chỉ người thân trong gia đình?

A. cô giáo

B. bảo vệ

C. bác sĩ

D. chị gái

Câu 5.

Dòng nào dưới đây có thể kết thúc bằng dấu chấm?

A. Chú mèo nhà cậu lông màu gì thế

B. Nhà cậu có nuôi chú mèo nào không

C. Nhà cậu nuôi chú mèo này lâu chưa

D. Chú mèo nhà em bắt chuột rất giỏi

Câu 6.

Dòng nào dưới đây gồm các tên riêng được sắp xếp theo đúng thứ tự bảng chữ cái?

A. An, Bình, Uyên, Khôi, Hoa

B. An, Bình, Khôi, Hoa, Uyên

C. An, Hoa, Khôi, Uyên, Bình

D. An, Bình, Hoa, Khôi, Uyên

Câu 7.

Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả?

A. nghỉ ngơi

B. giấc ngủ

C. nỏn nà

D. suy ngẫm

Câu 8.

Đáp án nào dưới đây trả lời cho câu hỏi "Làm gì?" trong câu văn sau?

Chiều hôm qua, em cùng bố ra vườn tưới cây.

A. Em

B. Em cùng bố

C. Chiều hôm qua

D. Ra vườn tưới cây

Câu 9.

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

Bố em vào bếp (…) cho cả nhà.

A. vẽ tranh

B. làm bài

C. tưới cây

D. nấu ăn

Câu 10.

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

Tro bếp làm đệm

Mèo ta khoanh tròn

Cả hai cùng ấm

Cùng ngủ thật ngon.

(Phạm Hổ)

A.

A cat lying on a porch with flowers

Description automatically generated

B.

A cat lying on a stone surface

Description automatically generated

C.

A cat holding a ball of yarn

Description automatically generated

D.

A cat sitting on a pile of wood next to a fireplace

Description automatically generated

Câu 11.

Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tình cảm giữa anh chị em trong gia đình?

A. Ở hiền gặp lành.

B. Chị ngã em nâng.

C. Uống nước nhớ nguồn.

D. Có chí thì nên.

Câu 12.

Nghe đoạn trích dưới đây và cho biết khung cảnh trong vườn như thế nào khi mùa xuân đến?

((Audio))

A. Thanh bình, yên ả

B. Tươi mới, tràn đầy sức sống

C. Hùng vĩ, tráng lệ

D. Ủ rũ, héo úa

Câu 13.

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

((Video)): Khoi 2/3 - Ôn luyện Trạng Nguyên Tiếng Việt - Khối 2 Năm học 2024 - 2025/5 - Ôn luyện vòng 5 - 2024 - 2025.html

Pause

Play

A. Những cánh hoa đỏ thắm rung rinh trong gió như đón chào ngày mới.

B. Những bông hoa bung nở với đủ sắc màu rực rỡ thu hút đàn bướm tới chơi.

C. Trong vườn, những cánh hoa vàng tươi đang rung rinh theo gió.

D. Những giọt sương đêm đọng trên cánh hoa long lanh như hạt ngọc.

Câu 14.

Hình ảnh sau gợi nhắc đến câu tục ngữ nào?

A cat and dog sitting on a table in a room

Description automatically generated

A. Chó treo mèo đậy.

B. Chó trắng mèo vàng.

C. Chó chê mèo lắm lông.

D. Chó khôn mèo ngoan.

Câu 15.

Trong giờ kiểm tra, bút của em bị hết mực, Giang cho em mượn một chiếc bút. Trong trường hợp này, em nên nói với Giang như thế nào?

A. Tớ cảm ơn cậu nhé!

B. Cậu giỏi quá!

C. Tớ xin lỗi cậu nhé!

D. Tớ chúc mừng cậu nhé!

Câu 16.

Giải câu đố sau:

Có răng mà chẳng thể nhai

Bé dùng để chải, tóc tai gọn gàng.

Là cái gì?

A. cái lược

B. cái thước

C. cái gương

D. cái cặp

Câu 17.

Điền "en" hoặc "eng" thích hợp vào chỗ trống:

cuộn l [[en]]

xà b [[eng]]

Câu 18.

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

- Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước [[mong]] .

(Theo Bế Kiến Quốc)

Câu 19.

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

Chân yếu [[tay]] mềm

Câu 20.

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

An old person reading a book to a baby

Description automatically generated

Bé Bông [[ng]]ồi trên ghế [[ng]]e bà kể chuyện.

Câu 21.

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

A group of children playing in the shade of a tree

Description automatically generated

Lũ trẻ rủ nhau chơi đùa bên mấy đống rơm trước nhà. Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu lên mảnh sân [[,]] ngôi nhà [[,]] những sợi rơm vàng và cả mấy đứa nhỏ [[.]]. Khung cảnh như sáng lên và vàng rực trong nắng mùa thu.

Câu 22.

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đàn chim hót ríu rít trên cành cao rồi sà xuống cánh đồng lúa xanh rì.

Trong câu văn trên có [[2]] từ chỉ đặc điểm.

Câu 23.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Ông bà chúc em năm mới gặp thật nhiều điều mai.

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

Câu 24.

Hãy ghép hình ảnh với từ ngữ chỉ hoạt động thích hợp.

 ).png [(nhảy dây)]

A group of kids playing in a yard

Description automatically generated [(đá cầu)]

A cartoon of kids playing with kites

Description automatically generated [(thả diều)]

Câu 25.

Hãy ghép hình ảnh với từ chỉ người thân thích hợp trong gia đình của bạn Hà.

 ).png [(ông)]

A cartoon of a person

Description automatically generated [(mẹ)]

An old person sitting in a rocking chair knitting

Description automatically generated [(bà)]

 ).png [(bố)]

Câu 26.

Hãy ghép nội dung thích hợp ở hai vế với nhau để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Bà nội [(là người sinh ra bố.)]

Bà ngoại [(là người sinh ra mẹ.)]

Dì Lan [(là em gái của mẹ.)]

Cậu Đạt [(là em trai của mẹ.)]

Câu 27.

Hãy xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp.

nhẹ nhàng

bầu trời

chạy bộ

nói chuyện

khu rừng

xinh xắn

cây phượng

thông minh

chụp ảnh

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chỉ sự vật [[bầu trời || khu rừng || cây phượng]], [[bầu trời || khu rừng || cây phượng]], [[bầu trời || khu rừng || cây phượng]]

Từ ngữ chỉ hoạt động [[chạy bộ || nói chuyện || chụp ảnh]], [[chạy bộ || nói chuyện || chụp ảnh]], [[chạy bộ || nói chuyện || chụp ảnh]]

Từ ngữ chỉ đặc điểm [[nhẹ nhàng || xinh xắn || thông minh]], [[nhẹ nhàng || xinh xắn || thông minh]], [[nhẹ nhàng || xinh xắn || thông minh]]

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.

yêu quý

đùm bọc

bạn thân

anh chị

quan tâm

ông bà

đôi bạn

thiếu nhi

nhi đồng

bạn học

trẻ con

bố mẹ

Dưới đây là các nhóm:

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

Từ ngữ chỉ người thân trong gia đình [[anh chị || ông bà || bố mẹ]], [[anh chị || ông bà || bố mẹ]], [[anh chị || ông bà || bố mẹ]]

Từ ngữ chỉ trẻ em [[thiếu nhi || nhi đồng || trẻ con]], [[thiếu nhi || nhi đồng || trẻ con]], [[thiếu nhi || nhi đồng || trẻ con]]

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.

bể bơi

xuất sắc

bàn cờ

nhảy xa

bơi lội

điêu luyện

công viên

nguy hiểm

cái vợt

quả cầu

bóng rổ

sân bóng

Dưới đây là các nhóm:

Từ ngữ chỉ môn thể thao [[nhảy xa || bơi lội || bóng rổ]], [[nhảy xa || bơi lội || bóng rổ]], [[nhảy xa || bơi lội || bóng rổ]]

Từ ngữ chỉ dụng cụ chơi thể thao [[bàn cờ || cái vợt || quả cầu]], [[bàn cờ || cái vợt || quả cầu]], [[bàn cờ || cái vợt || quả cầu]]

Từ ngữ chỉ nơi chơi thể thao [[bể bơi || công viên || sân bóng]], [[bể bơi || công viên || sân bóng]], [[bể bơi || công viên || sân bóng]]

Câu 30.

Sắp xếp các chữ sau thành tên một trò chơi.

u

ầ

đ

á

c

[(đ)] [(á)] [(c)] [(ầ)] [(u)]