**TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 NĂM 2023-2024**

**VÒNG 7– VÒNG THI HỘI**

Phần 1: Trâu vàng uyên bác

**Em hãy giúp bạn Trâu điền từ, số thích hợp vào ô trống**

**Câu 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **ng** |  | **nói** | **thăng** |

Câu 2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Có** | **chí** |  | **nên** |
| **Câu 3:** |
| **Trẻ** | **người** |  | **dạ** |

Câu 4:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ác** | **giả** | **ác** |  | **áo** |

Câu 5:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **to** |  | **ói** | **lớn** |
| **Câu 6:** |
| **Ân** | **sâu,** |  | **ĩa** | **nặng** |
| **Câu 7:** |
| **Chân** | **lấm** |  | **ay** | **bùn** |

Câu 8:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **sung** | **mặc** |  | **ướng** |
| **Câu 9:** |
| **Dù** | **ai** | **nói** | **ngả** |  | **nghiêng** |

Câu 10:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tôn** | **sư** |  | **ọng** | **đạo** |

Câu 11:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chó** | **treo** |  | **đậy** |

Câu 12:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cá** | **chép** | **hóa** |  | **ồng** |
| **Câu 13:** |
| **Trèo** | **cao** | **nga** | **đ** |  |

Câu 14:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bèo** | **dạt** | **mây** |  | **ôi** |

Câu 15:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anh** | **em** | **như** | **thể** |  | **ay** | **chân** |
| **Câu 16:** |
| **Con** |  | **âu** | **là** | **đầu** | **cơ** | **nghiệp** |

Câu 17:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Của** | **ít** | **lòng** |  | **iều** |
| **Câu 18:** |
| **Trăm** |  | **ông** | **nghìn** | **việc** |
| **Câu 19:** |
| **Có** |  | **í** | **thì** | **nên** |
| **Câu 20:** |
| **biết** |  | **ười** | **biết** | **ta** |

Câu 21:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trâu** | **buộc** | **ghét** | **trâu** | **ă** |  |
| **Câu 22:** |
| **Mưa** | **thuận** | **gió** |  |
| **Câu 23:** |
| **Mình** |  | **da** | **sắt** |
| **Câu 24:** |
|  | **mua** | **vừa** | **bán** |

Câu 25:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **kh** | **ỏi** |  | **ầu** |

Câu 26:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nắng** |  | **vào** | **cửa** | **lóp** |
| **Câu 27:** |
| **Cô** | **mỉm** | **cười** | **thật** | **tưoi** |

Câu 28:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **s** | **ẻ** |  | **ia** |

**Câu 29:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **c** | **ô** | **gi** |  |
| **Câu 30:** |
| **Một** | **con** | **ngựa** | **đau,** |  | **tàu** | **bỏ** | **cỏ** |

Câu 31:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nhìn** |  | **trông** | **rộng** |

Câu 32:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rồng** |  | **phuợng** | **múa** |

Câu 33:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chó** |  | **mèo** | **đậy** |

Câu 34:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mưa** |  | **uận** | **gió** | **hòa** |

Câu 35:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thua** | **keo** | **này,** |  | **keo** | **khác** |

Câu 36:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **kĩ** |  | **lâu** | **cày** | **sâu** | **tốt** | **ỉúa** |

Câu 37:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đói** | **cho** | **sạch,** |  | **ách** | **cho** | **thom** |

Câu 38:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Non** |  | **nước** | **biếc** |

Câu 39:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiên** | **học•** | **lễ,** | **hậu•** | **học•** | **văn** |

Câu 40:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tre** |  | **dễ** | **uốn** |

Câu 41:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngưòi** | **không** | **học** | **như** |  | **không** | **mài** |

Câu 42:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tốt** | **gỗ** | **hon** | **tốt** | **nước** |  | **on** |

Câu 43:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **tháng** | **mưòi** | **chưa** | **cưòi** | **đã** |  | **ối** |

Câu 44:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thức** |  | **uya** | **dậy** | **tối** |
| **Câu 45:** |
| **Thất bại** | **là** | **mẹ** | **ành** | **công** |

Câu 46:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tre** | **già** | **măng** |  | **ọc** |
| **Câu 47:** |
| **Đêm tháng năm chua nằm** | **đã** | **áng** |

Câu 48:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ở** | **bầu** | **thì** | **tròn** | **ở** | **ống** | **thì** |  | **ài** |

Câu 49:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Của** | **bền** | **tại** |  | **ười** |

Câu 50:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **kĩ** | **no** | **ỉâu,** | **cày** |  | **âu** | **tốt** | **ỉúa** |

Câu 51:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thay** |  | **a** | **đôi** | **thịt** |
| **Câu 52:** |
| **Cây** | **có** | **cội,** | **nước** | **có** |  | **uồn** |

Câu 53:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Học** |  | **ộng** | **tài** | **cao** |

Câu 54:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ãn** | **vóc** |  | **hay** |

Câu 55:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ở** | **hiền** | **gặp** |  | **ành** |
| **Câu 56:** |
| **đ** | **ầm** | **ấm** |

Câu 57:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Có** | **công** | **mài** | **sắc** | **có** | **ngày** | **nên** |  |

Câu 58:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muốn** | **biết** | **phải** | **hỏi,** | **muốn** |  | **ỏi** | **phải** | **học** |

Câu 59:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Một** | **mặt** | **người** | **hơn** | **mưòi** | **mặt** |  | **ủa** |

Câu 60:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dãi** | **nắng** | **dầm** |  | **ương** |
| **Câu 61:** |
| **Mưa** |  | **uận** | **gió** | **hòa** |

Câu 62:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **điều** |  | **lẽ** | **phải** |
| **Câu 63:** |
| **Kề** |  | **sát** | **cánh** |

Câu 64:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Con** |  | **âu** | **là** | **đầu** | **cơ** | **nghiệp** |

Câu 65:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rừng** | **vàng** | **biên** |  | **ạc** |

Câu 66:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **quả** | **nhớ** | **kẻ** |  | **ồng** | **cây** |

Câu 67:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mắt** | **thấy** |  | **ai** | **nghe** |
| **Câu 68:** |
| **Học** | **một** | **biết** |  | **ười** |
| **Câu 69:** |
| **ơn** | **sâu** |  | **ĩa** | **nặng** |

Câu 70:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đoàn** | **kết** | **là** |  | **ức** | **mạnh** |

Câu 71.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Một** | **giọt** | **máu** | **đào** | **hơn** | **ao** |  | **lã** |
| **Câu 72.** |
| **Bán** | **anh** | **em** | **xa,** |  | **láng** | **giềng** | **gần** |

Câu 73.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **nh** | **ưòng** |  | **Ịn** |
| **Câu 74.** |
| **Nghĩa** | **mẹ** | **như** |  | **trong** | **nguồn** | **chảy** | **ra** |

Câu 75.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **k** | **inh** |  | **ọng** |
| **Câu 76.** |
| **Công** | **cha** | **đức** | **mẹ** |  | **dày** |

Câu 77

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lá** | **lành** |  | **lá** | **rách** |

Câu 78.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Con** | **hiền,** |  | **thảo** |

Câu 79:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kính** | **trên** |  | **dưới** |

Câu 80.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tháp** | **Mưòi** |  | **nhất** | **bông** | **sen** |

Câu 81.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Có** | **thực** | **mói** |  | **được** | **đạo** |

Câu 82:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chân** | **cứng** |  | **mềm** |
| **Câu 83.** |
| **Việt** | **Nam** |  | **nhất** | **có** | **tên** | **Bác** | **HỒ** |
| **Câu 85.** |
| **Cái** | **răng,** | **cái** | **tóc** | **là** | **vóc** |  | **người** |
| **Câu 82.** |
| **Môi** |  | **răng** | **lạnh** |

Câu 83.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Há** | **miệng** |  | **sung** |
| **Câu 84.** |
| **Ruột** | **để** |  | **da** |

Câu 85.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đêm** | **tháng** | **năm** | **chưa** |  | **đã** | **sáng** |

**Phần 2. Trắc nghiệm**

**Câu 1:** Đọc đoạn văn sau và cho biết đoạn văn miêu tả cảnh gì?

"Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên
biên lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi mới được thấy. Màu trăng như màu
lòng đỏ trứng, mỗi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần,
càng vàng dần, càng nhẹ dần."

1. Cảnh trăng mọc trên sông B.Cảnh trăng lặn trên biên

C.Cảnh trăng mọc trên biên D.Cảnh trăng lặn trên sông

**Câu 2:** Đáp án nào sau đây chỉ gồm các từ chỉ hoạt động?

1. thức dậy, tràn trề, sức sống B.sum họp, quây quần, tất niên

C.chúc mừng, lì xì, may man D.cổ vũ, nghiên cứu, báo hiệu

**Câu 3:** Những câu văn nào dưới đây là câu nêu đặc diêm?

1. Ánh trăng vàng và lung linh trong đêm.
2. Đêm khuya, khắp bản làng tối tăm và lạnh giá.
3. Mọi người đã đi ngủ cả.
4. Một con gà trống vồ cánh, gáy vang bên bìa rừng.
5. Khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.
6. Mấy con đom đóm từ bụi cấy bay lên bầu trời.
7. (3), (2) và (4) B.(2), (5) và (1)

C.(5), (4) và (2) D.(l), (5) và (6)

**Câu 4:** Giải câu đố sau:

Da tôi xấu xí xù xì

Đêm đêm người ngủ tôi thì bắt sâu
Khi nào trời nắng hạn lâu
Tôi kêu mấy tiếng mưa đâu bay về.

Là con gì?

1. con đom đóm B.con ve C.concóc D.con chuồn chuồn

**Câu 5:** Từ nào dưới đây là từ chỉ đặc diêm?

A.lạc quan B.liên lạc C.củ lạc D.lạc đà

**Câu 6:** Đọc đoạn văn sau và cho biết những câu vãn nào là câu nêu hoạt động?

1. Mùa xuân, thời tiết dan ấm áp hơn. (2) Hoa chanh, hoa bười trắng muốt,
ngát hương quanh vườn. (3) Đàn chim én từ phương Nam đã quay trờ về, chao
liệng trên bầu trời trong xanh. (4) Chú mèo con rời xó bếp ra nằm sưởi nắng ở
góc sân. (5) Dưới nắng xuân, đôi má bé càng thêm ửng hồng, nụ cười càng thêm
tươi xinh.

A.(l)và(4) B.(2)và(3) C.(3)và(4) D.(5)và(4)

**Câu 7:** Những câu thơ sau trong bài tập đọc "Ngày hôm qua đâu rồi?" của tác
giả Be Kiến Quốc đang bị đảo trật tự. Em hãy sắp xểp lại sao cho đúng.

1. Đợi đến ngày toả hương
2. Nụ hồng lớn lên mãi
3. - Ngày hôm qua ờ lại
4. Trên cành hoa trong vườn

A.(3) - (2) - (4) - (1) B.(3) - (4) - (2) - (1)

C.(3) - (2) - (1) - (4) D.(3) - (1) - (2) - (4)

**Câu 8:** Đáp án nào dưới đây gôm các từ trái nghía với từ "mát mẻ"?

A.lạnh lẽo, run rẩy B.mệt mỏi, ngột ngạt

c.oi bức, nóng nực D.ấm áp, thoải mái

**Câu 9:** Đọc câu chuyện sau và cho biết câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều
gì?

"Ngày xưa, gà trống có thê bay cao và bay xa nhất trong họ nhà chim và được
trao tặng một chiếc mũ miện đỏ chót. Gà trống kiêu hãnh lắm, nó thường ngửa
cổ gáy vang: "Ò..Ó..O... nhà vô địch chính là ta!"

Thế rồi, ngày nào gà trống cũng chi say sưa ca hát mà không chịu tập luyện gì
nữa. Chẳng bao lâu, gà trống đã béo phì ra. Từ đó, gà trống chẳng thê bay cao
và xa được nữa."

1. Câu chuyện khuyên chúng ta phải vâng lời, lề phép vói người lớn.
2. Câu chuyện khuyên chúng ta không nên kiêu căng, phải luôn chăm chỉ.
3. Câu chuyện khuyên chúng ta phải dũng cảm, gan dạ, dám bênh vực kẻ yểu.
4. Câu chuyện khuyên chúng ta phải trung thực, dám nhận lồi sai.

**Câu 10:** Câu tục ngừ nào dưới đây có cặp từ trái nghía?

1. Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.
2. Lá lành đùm lá rách.
3. Ẽch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.
4. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.

**Câu 11:** Đáp án nào sau đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả?

A.dã từ, dòn dã B.dầm dề, dành dụm

C.dám sát, dàn dụa D.củ diềng, dấu diếm

**Câu 12:** Đáp án nào là thành ngữ đúng?

A.Rừng vàng biên bạc B.Rừng vàng non bạc

C.Rừng vàng núi non D.Rừng vàng núi bạc

**Câu 13:** Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

"Những chùm hoa trắng ngà hôm trước giờ đã thành những chùm quả xanh
non. Rồi khi lúa vàng rộm trên đồng và đàn tu hú về đậu trên cành cũng là lúc
vải chín. Quả vải thiều vừa ngon lại vừa ngot. Không biết tự thuở nào, quả vải
đã được mệnh danh là đặc sản quê hương tôi."

(Quỳnh Nga)

Các từ gạch chân trong đoạn văn trên là gì?

A.Từ chỉ hoạt động B.Từ chỉ đặc diêm

C.Từ chỉ người D.Từ chỉ đồ vật

**Câu 14:** Những câu văn nào dưới đây sử dụng sai dấu câu?

1. Chú mèo con mới đáng yêu làm sao?
2. Chú mèo đang nằm cuộn tròn bên cửa sổ.
3. Em yêu chú mèo nhà em biết bao!
4. Nhà bà có bao nhiêu chú mèo ạ!

A.(4) và (2) B.(l)và(3) C.(2)và(l) D.(4)và(l)

**Câu 15:** Câu văn nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

A.Những chú hải âu sải rộng cánh bay trên mặt biên.

1. Trên mặt biên, từng đoàn tàu rẽ sóng ra khơi đánh cá.
2. Bà ngoại chậm rãi kê truyện cho bé nghe.
3. Đám đông trầm trồ, tán thường màn biêu diễn trên sân khấu.

**Câu 16:** Câu tục ngữ nào dưới đây thê hiện tính kiên trì?

A.Thua keo này bày keo khác. B.Đói cho sạch, rách cho thơm.

C.Trăm nghe không bằng một thấy. D.Cái răng, cái tóc là góc con người.

**Câu 17:** Từ nào dưới đây là từ chỉ hình dáng con người?

A.ấm áp B.mềmmượt C.thoải mái D.thon thả

**Câu 18:** Đọc đoạn thơ sau và cho biết tàu dừa được so sánh với sự vật gì?

"Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa - đàn lợn con nằm trên cao
Đêm hè hoa nờ cùng sao

Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh."

(Trần Đăng Khoa)

A.cánh chim B.chiếc lược C.mái chèo D.đàn lợn con

**Câu 19:** Câu văn nào dưới đây sử dụng sai dấu câu?

1. Bạn thích ăn kẹo sữa hay kem dừa.
2. Bà ngoại mua cho tớ bao nhiêu là quà bánh!
3. Sinh nhật của bạn là ngày nào?
4. Bạn có bao nhiêu cuốn truyện tranh?

Câu 20: Giải câu đố sau:

Con gì tên rất ngọt ngào

Người người là bạn nơi nào cũng qua?

A.con sông B.con đường C.con dao D.con số

Câu 21. Điền từ còn thiếu: Cái nết đánh chết cái....

1. tốt b. xấu c. đẹp d. hay

Câu 22. Đáp án nào dưới đây không phải là tên của Bác Hồ.

1. Nguyễn Sinh Cung b. Nguyễn Ái Quốc

c. Nguyễn Đình Thi d. Nguyền Tất Thành

Câu 23. Giải câu đố

Cây gì thân to

Lá thưa răng lược

Ai đem nước ngọt

Đựng quả đầy xanh.

1. cây cam b. cây vú sữa c. cây dừa d. cây chuối

Câu 24. Chọn từ phù họp:

Giữa trăm nghề, làm nghề...

Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi.

1. thợ rèn b. thợ nề c. thợ xây d. thợ may

**Câu 25.** Từ nào chứa “kết” có nghĩa là yêu mến nhau, chung sức lại đê làm việc,

1. kết bài b. bồ kết c. đoàn kếtd. chung kết

**Câu 26.** Chọn từ phù hợp:

Những đêm đông

Khi cơn...

Vừa tắt

Tôi đứng trông

Trên đường lặng ngắt

Chị lao công

Như sắt

Như đồng.

a. gió b. giôngc. bão d. mưa

**Câu 27.** Cặp từ nào là cặp từ có nghĩa trái ngược nhau?

1. tốt - đẹp b. vui - hay c. gan - xa d. buồn - sầu
**Câu 28.** Từ nào viết sai chính tả?
2. lặng lẽ b. số lẻ c. vưong vải d. áo vải

**Câu 29.** Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Đê làm gì?” trong câu: “Chúng em
chăm chỉ học tập đê trờ thành học sinh giỏi”?

1. chăm chỉ học tập b. chúng em
2. đê trờ thành học sinh giỏi d. chúng em chăm chỉ học tập

**Câu 30.** Điền từ còn thiểu vào chồ chấm: Mùa xuân là.. .trồng cây.

a. ngày b. Tet c. lúc d. hội

**Câu 31.** Trong bài tập đọc "Thư Trung Thu", Bác Hồ mong muốn điều gì ở
thiểu nhi trong lời thơ dưới đây?

"Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Tùy theo sức của mình ..."

1. Bác mong thiếu nhi yêu thương lẫn nhau.
2. Bác mong thiếu nhi nghe lời bố mẹ, ông bà.
3. Bác mong thiểu nhi cố gắng thi đua học hành, làm những công việc vừa sức.
4. Bác mong thiểu nhi tích cực tham gia chiến đấu, chống lại giặc ngoại xâm.

**Câu 32.** Tố Hữu là tác giả của bài thơ nào dưới đây?

a. Cháu nhớ Bác Hồ b. Cây dừa

c. Lượm d. Gọi bạn

**Câu 33.** Nhóm từ nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

a. rộn ràng, rong ruổi b. rung rinh, ròng giã

c. rồng rắn, giỏi giang d. dằn vặt, dai dẳng

**Câu 34.** Em hãy chọn câu có dấu chấm, dấu phẩy được đặt đúng vị trí.

1. Chiều qua. Lan nhận được, thư bố.
2. Chiều qua, Lan nhận. Được thư bố.
3. Chiều qua, Lan nhận được thư bố.
4. Chiều qua. Lan, nhận được thư bố.

**Câu 35.** Dòng nào dưới đây thuộc câu kiêu "Ai thế nào?"?

a. Nắng ghé vào cửa lớp. b. Gió cù khe khẽ anh mèo mướp.

c. Năm gian nhà cỏ thấp le te d. Quê hương là đêm trăng tỏ.

**Câu 36.** Tìm những từ chi hoạt động trong khổ thơ dưới đây.

"Trên dòng sông trang

Cầu mới dựng lên

Nhân dân đi bên

Tàu xe chạy giữa

Tu tu xe lửa

Xinh xịch qua cầu."

(Theo Thái Hoàng Linh)

1. trắng, mới, tu tu, xinh xịch b. sông, dân, xe, cầu

c. dựng, đi, chạy, qua d. trên, giữa, bên, cầu

**Câu 37.** Từ nào dưới đây có nghĩa là "thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với nồi đau
của người khác"?

1. tình cảm b. cảm tình c. cảm thông d. cảm động

**Câu 38.** Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây không nói về tình cảm gia đình?

1. Anh em như thê chân tay b. Chị ngã em nâng

c. Người dưng nước lã d. Một giọt máu đào hơn ao nước

lã

**Câu 39.** Từ 3 tiếng: "trái","cây","đất" có thê ghép được bao nhiêu từ có nghĩa?

a. 1 từ b. 2 từ c. 3 từ d. 4 từ

**Câu 40.** Chọn từ có nghĩa khác biệt so với các từ còn lại.

a. trung úy b. đại tá c. trung sĩ d. giáo viên

**Câu 41.** Câu "Lóp em đi xem phim vào chủ nhật." không trả lời cho câu hỏi nào

dưới đây?

a. Khi nào? b. Mấy giờ? c. Lúc nào? d. Bao giờ?

**Câu 42.** Cặp từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược với nhau?

a. chăm chỉ - siêng năng b. xinh đẹp - tuyệt đẹp

c. tốt bụng - hiền lành d. gian dối - thật thà

**Câu 43.** Em hãy chọn một câu văn miêu tả không đúng về các sự vật trong tự
nhiên.

1. Hoa phượng nô đỏ rực chào đón mùa hè.
2. Những giọt sương long lanh đọng trên ngọn cỏ.
3. Những quả cau lúc lỉu trên giàn.
4. Những con sóng ưmg bọt nước trắng xóa.

**Câu 44.** Đoạn thơ sau viết về loại quả nào?

"Trông kìa, một đàn nhím

Bám chặt lấy thân cây

Chăm gội đầu tắm rửa

Phả hương vào gió mây.

Đêm mơ màng cổ tích

Trăng rót đầy mật vào

Đê sớm mai thức giấc

Cả khu vườn xôn xao...

Mẹ bế từng chú xuống

Bỏ lớp áo bên ngoài

Một màu trăng vàng đượm

Thơm lừng cả ban mai."

(Lương Đình Khoa)

a. quả cam b. quả mít c. quả chuối d. quả dứa

**Câu 45.** Câu văn nào dưới đây có lồi sai chính tả?

1. Những chú chim chiền chiên sà xuống cánh đồng.
2. Đường xá lầy lội vì mưa lớn.
3. Em rất thích uống trà đào cam sả.
4. Các chiến sĩ đã xả thân vì đất nước.

**Câu 46** . Chọn dòng thích hợp đê hoàn thiện bài ca dao dưới đây:

"Đi đâu mà vội mà vàng

Thong thả như chúng em đây,
Chẳng đá nào vấp, chăng dây nào quàng."

1. Mà vấp phải đá mà quàng phải cây.
2. Mà va phải đá mà quàng phải cây.
3. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
4. Mà vấp cành lá mà quàng phải dây.

**Câu 47.** Tiếng "truyền" có thê ghép được với những tiếng nào dưới đây?

a. bóng, cành b. thuyết, thống c. tay, dây d. lắc,

rung

**Câu 48.** Từ nào dưới đây dùng đê mô tả âm thanh của tiếng nước chảy?

a. vi vu b. loạt soạt c. róc rách d. lóc cóc

**Câu 49.** Giải câu đố sau:

Ai người tên có chừ Lương

Trạng Nguyên đất Việt, Trung Hoa thử tài

Sai người xuống thuyền cân voi

Rạng danh đất nước, muôn người biết tên?

a. Lương Ngọc Quyến b. Lương Văn Tụy

c. Lương Thể Vinh d. Lương Văn Can

**Câu 50.** Từ nào khác với các từ còn lại?

a. sáng da b. sáng suốt c. sáng ý d. sáng choang

**Câu 51.** Từ nào nói lên tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiểu nhi?

a. kính yêu b. kính trọng c. biết ơn d. thương yêu

**Câu 52.** Cậu ựic ngữ: "Lá lành đùm lá rách" có ý nghĩa là gì?

a. Đùm bọc, giúp đờ nhau lúc khó khăn b. Giữ gìn tài sản

c. Tiết kiệm d. Cả 3 đáp án trên

**Câu 53.** Từ nào không đồng nghĩa với "bát ngát" ?

a. bao la b. mênh mông c. chật hẹp d. rộng lớn

**Câu 54.** Bộ phận nào trong câu "Học sinh chăm chỉ học tập đê thi tốt" trả lời
câu hỏi "Đe làm gì" ?

a. học sinh b. chăm chỉ c. học tập d. đê thi tốt

**Câu 55.** Từ nào có nghĩa trái ngược với từ "lừa dối" ?

a. lừa lọc b. chán nản c. phản bội d. thành

thật

**Câu 56.** Câu "Bác Hồ sống giản dị" là loại câu nào?

a. Ai làm gì? b. Ai thể nào? c. Ai là gì? d. Vì sao?

Câu 57. Bộ phận " ờ chiến khu Việt Bắc" nằm trong câu "Có một thời gian, Bác
Hồ ờ chiến khu Việt Bắc" trả lời câu hỏi nào?

|  |  |
| --- | --- |
| a. Ở đâu? b. vì sao? c. Khi nào?**Câu 58.** Từ nào chỉ sự vật trong câu thơ sau: | d. Đê làm gì? |
| "Gió ờ rất xa, rất rất xaGió thích chơi thân với mọi nhà"a. gió, xa b. gió, than c. gió, nhà | d. nhà, xa |
| **Câu 59.** Từ nào viết sai chính tả?a. rộn ràng b. dọn dẹp c. dì dào**Câu 60.** Chọn cặp từ phù hợp: | d. giục giã |
| Điệu lục bát, khúc dân caViệt Nam ... Bác, Bác .. .Việt Nam.a. là-là b. có-là c. yêu-là | d. thương-là |

Câu 61. Chọn từ phù họp:

“Giưòng mây chiểu cói, .. .chăn gối

|  |  |
| --- | --- |
| Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn”.a. đôi b. thêm c. đơn | d. sờn |
| **Câu 62.** Từ nào viết đúng chính tảa. thục dục b. dữ dội c.giữ dìn**Câu 63.** Em hãy tìm hình ảnh so sánh thích hợp với từa. hiền như mưa b. hiền như tiên | d.giành giụm“hiền”. |

c. hiền như công chúa d. hiền như bụt

Câu 64. Điền từ vào chồ chấm

Anh dắt em vào cõi Bác xưa

Đường .. .hoa trắng nắng đu đưa

1. nhài b. dừa c. xoài d. quỳnh

**Câu 65.** Trong các từ sau, từ nào không thê ghép với từ “học” đê thành từ có
nghĩa

1. hành b. hôm c. trường d. hiếu

**Câu 66.** Tiếng chổi tre

Sớm tối

Đi về

Giữ sạch...

Đẹp lối

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Em nghe!a. đường b. lề | c. phố | d. vỉa hè |
| **Câu 67.** Tùy ... ứng biến. |  |  |
| a. nơi b. tâm**Câu 68.** Có cày có thóc, có học có . | c. cơ | d. lúc |
| a. khôn b. hay**Câu 69.** Từ nào viết sai chính tả | c. hơn | d. chữ |
| a.học tập b.học hành | c. đi học | d.sa sôi |
| **Câu 70.** Cụm từ nào trả lời cho câu“Đêm nay bên bến 0 Lâu | hỏi: “Ở đâu’ | ’? trong câu: |

Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ”?

1. đêm nay b. chòm râu c. Bác Hồ d. bên bến 0 Lâu

**Câu 71.** Từ nào dưới đây cùng nghĩa với từ “chăm chỉ”?

1. nhân hậu, siêng năng b. chăm làm, rèn luyện

c. hiền lành, đảm đang d. cần cù, chịu khó

**Câu 72.** Từ nào là từ chỉ đặc diêm trong câu : “ Đen gần cây đa, Bác chợt thấy
một chiếc rề đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất”?

1. gần, nằm b. nhỏ, dài, ngoằn ngoèo

c. đến trên d. cây đa, mặt đất

**Câu 73.** xếp các từ sau thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau: “Vui, tươi,
buồn, héo”.

1. vui-tươi, buồn - héo b. vui - héo; tươi - buồn

c. vui - buồn, tươi - héo d. buồn - tươi, héo - vui

**Câu 74.** Đáp án nào chứa từ không chỉ hoạt động?

1. vươn, reo, đâm chồi b. dắt, reo, thăm

c. đi, xới, buộc d. dài, sáng, xa

**Câu 75.** Từ nào viết sai chính tả?

1. bơi lặn b. lặn tượng c. lăn bánh

d. lăn tăn

d. đi, vấp, quàng

d. viết bài

**Câu 76.** Từ nào là từ chỉ hoạt động trong câu:

“Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây”?

1. vội, vàng b. đá, dây c. đi, vội, đá

**Câu 77.TÙ** nào là từ chỉ hoạt động trong các câu sau :

1. Cái kéo b. chân c.khéo léo

| a. trường | b. đêm | c. hôm | d. bất |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu 79. Từ nào viết đúng chính tả ? |  |  |
| c. xạch xẽ | b. ngôi nhà | c.gồ gề | d. sa sôi |
| Câu 80. Từ nào khác với từ còn lại? |  |  |
| a. tôi mịt | b. tối om | c. tối dạ | d. tối đen |

Câu 78. Tiếng nào kết hợp với tiếng “bình” đê tạo thành từ có nghĩa?

**Câu 81.** Bộ phận “góc trong cùng” trong câu “Học kỳ I, em được ngồi bàn đầu,
góc trong cùng” trả lời cho câu hỏi nào?

a. ờ đâu? b. Vì sao? c. Khi nào? d. Đê làm gì?

**Câu 82.** Bộ phận “phấp phới bay” trong câu: “Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay”
trả lời cho câu hỏi nào?

a. Thể nào? b. Khi nào? c. Ở đâu? d. Làm gì?

**Câu 83.** Từ nào có nghĩa trái ngược với từ “mừng rỡ”?

a. phấn khôi b. vui vẻ c. hòa đồng d. bực tức

**Câu 84.** Từ nào nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ?

a. kính yêu b. khen ngợi c. thương cảm d. sẻ chia

**Câu 85.** Bộ phận nào trong câu : “Mẹ đi chợ đê nấu bữa sáng”. Trả lời cho câu
hỏi “Để làm gì?”

a. đi chợ b. đê nấu bữa sáng

c. nấu bữa sáng d. đi chợ đê nấu

**Câu 86.** Những từ nào là từ chỉ sự vật trong câu thơ:

Từng đàn sẻ rủ nhau

Cò bước từng bước một

Cu Gáy thì sốt ruột

Tiếng vọng gần vọng xa

c. đàn sẻ, cò, cu gáy d. sốt ruột

c. ôn luyện d. ôn thi

1. đàn, tiếng b. rủ, bước
**Câu 87.** Từ nào khác với từ còn lại?
2. ôn tập b. ôn tồn

**Câu 88.** Từ nào viết sai chính tả?

1. rộn ràng b. dọn dẹp c. dì dào

d. giục giã

d. chăm chút

**Câu 89.** Từ nào không cùng nghĩa với từ “săn sóc”?
a. chăm nom b. chăm sóc c. bỏ bê

**Câu 90.** Thành ngữ nào dưới đây nói về sự khó khăn, vất vả?

a. Chân lấm tay bùn b. Tay bắt mặt mừng

c. Chân yểu tay mềm d. Chân ướt chân ráo

**Câu 91.** Dòng nào dưới đây gồm các từ viết đúng chính tả?

1. xương mù, sương rồng, thiếu xót
2. xa sôi, say xưa, xực sôi
3. cối xay, xót xa, xương sườn
4. xạch sẽ, sang chọng, sâu sa

**Câu 92.** Giải câu đố sau:

Cầu gì chỉ mọc sau mưa

Lung linh bảy sắc, bắc vừa tới mây?

a. cầu dao b. cầu mong c. cầu treo d. cầu vồng
**Câu 93.** Câu nào dưới đây được đặt dấu phẩy đúng cách?

1. Ở miền Đất Đỏ, ai cũng biết chị Sứ là người chiến sĩ cách mạng kiên trung.
2. Ở miền Đất Đỏ ai cũng biết chị Sứ là người, chiến sĩ cách mạng kiên trung.
3. Ở miền Đất Đỏ ai cũng biết chị sứ là, người chiến sĩ cách mạng kiên trung.
4. Ở miền Đất Đỏ ai cũng biết chị Sứ, là người chiến sĩ cách mạng kiên trung.
**Câu 94.** Câu nào dưới đây là câu kiêu "Ai thế nào?"?
5. Bà em hiền lành và tốt bụng.
6. Mẹ mua cho Na đầy đủ sách vờ, quần áo đê đến trường.
7. Chim sẻ, chim ri hót vang cả khu vườn.
8. Chú mèo đang chạy ngoài sân.

**Câu 95.** Con gì sống trên bờ?

a. cá sấu b. cá vàng c. cá bơn d. con gà

**Câu 96.** Cùng nghĩa với xấu hổ là

a. vui tươi b. e thẹn c. hạnh phúc d. xấu xa

**Câu 97.** Hương đồng cỏ nội có nghĩa là nét đẹp .. .ân dị của làng quê

a. gi b. d c. đ d. r

**Câu 98.** Cái gì lơ lửng, trên tận trời cao, cạnh các vì sao, không ai lấy được.

a. máy bay b. vì sao c. trăng d. chim

**Câu 99.** Môn học giúp em có cách sống và cách ứng xử đúng đắn là

a. tiếng việt b. toán c. mỹ thuật d. đạo đức

**Câu 100. Giải đố:**

"Mồi cây một quả mới vui

Trên đầu vài sợi tóc thời răng cửa

Quả đầy những mắt lạ chưa

Gọt ra bỏ mắt ăn vừa ngọt thơm.”

a. Quả na b. Quả dứa c. Quả mít d. Quả sầu riêng

**Câu 101.** Từ nào là từ chỉ hoạt động trong câu: “Bông cúc tỏa hương thơm ngạt
ngào đê an ủi sơn ca.”?

a. Cúc, sơn ca b. Tỏa, an ủi

c. Thơm, ngào ngạt d. An ủi, sơn ca

**Câu 102.** Câu: “Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng
bột màu.” thuộc kiêu câu nào?

a. Ai làm gì? b. Ai thể nào? c. Câu hôi d. Ai là gì?

**Câu 103.** Từ nào viết sai chính tả?

a. Dự chữ b. Trữ lượng c. Trữ tình d. Chữ số

**Câu 104.** Từ nào trái nghĩa với bình tĩnh?

a. Ôn ào b. Mất bình tĩnh c. Vội vã

d. Thong thả

d. Phi công

d. Khời đầu

d. con chim
d.dầy dép

**Câu 105.** Từ nào không chỉ nghề nghiệp?

a. Nông dân b. Vui mừng c. Bác sĩ

**Câu 106.** Từ nào trái nghĩa với từ “cuối cùng”?

a. Bắt đầu b. Sau cùng c. Đầu tiên

**Câu 107.** Từ nào dưới đây viết sai chính tả ?

a. xa xôi b.rế mèn c. sông suối

**Câu 108.TÙ** nào dưới đây viết đúng chính tả?

A. xiêng năng b. siêng năng c. tre trờ

**Câu 109.Giải** câu đố sau

Quả gì đỏ tựa bông hồng

Trong trắng , có đốm đen trông như mè

a. quả nho b.quả mít c.quả thanh long d.quả măng cụt

**Câu 110.** Câu nào dưới đây là câu nêu đặc diêm?

1. Chị Na kê chuyện cho bé nghe.
2. Chị cùng em chơi đá cầu.
3. Giọng nói của cô ấm áp, dịu dàng.
4. Chúng em hái hoa tặng cô.

**Câu** lll.Từ nào dưới đây là từ chỉ hoạt động?

d.sơ cứu

a.sơđồ b.hồ sơ c.đơn sơ

**Câu 112.** Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
a.truyên động b.trống chải c.huy trương

d.triệu chứng

**Câu 113.** Tên riêng nào dưới đây viết đúng?
a.Minh trang b.Như Ý c.Hải yến

d.hương giang

**Câu** 114.Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu chấm hỏi?

1. ông kê cho em nghe biết bao nhiêu điều thú vị?
2. Con có thê mờ cửa giúp mẹ được không?
3. Bạn có tham gia thi Trạng Nguyên Tiếng Việt không?
4. Khi nào chúng ta được đi tham quan nông trại?

**Câu 115.** Từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược với "gọn gàng"?

1. sạch sẽ b.ngăn nắp c.chỉnh tề d.bừa bộn

**Câu 116.** Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?

1. phụ huynh b.phụ giúp c.phụ trách d.phụ thuộc

**Câu 117.** Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?

1. Nam là học sinh rất chăm chỉ.
2. Lan là học sinh giỏi của lớp em.
3. Tiếng Việt là môn học yêu thích của bé.
4. Cô giáo giao bài tập cho học sinh.

**Câu 118.** Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu phẩy?

1. Mùa đông, bầu trời xám xịt, cây cối tro trụi.
2. Con mèo, đang ngồi lim dim, ờ bên, bếp lửa.
3. Ngoài đường, cây bàng, cây xà cừ rụng hết lá.
4. Bà ngoại đan cho bé tất, khăn và mũ.

**Câu** 119.Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu chấm?

1. Bạn có thích cuốn sách này không.
2. Hiền cùng bạn vào thư viện đọc sách.
3. Liên thường đọc sách vào buổi tối.
4. Chị Hà mua tặng Mai một cuốn sách.

**Câu 120.** Câu tục ngừ nào dưới đây nói về lòng biết on?

1. Lá lành đùm lá rách.
2. uống nước nhó nguồn.
3. Giấy rách phải giữ lấy lề.
4. Có công mài sắt có ngày nên kim.

**Câu 121.** Đọc đoạn thơ sau và cho biết bông hoa thiên lí được so sánh với sự
vật nào?

"Xanh xanh giàn lí trước nhà

Bông như sao nhỏ thiệt là dễ thương

Thoảng thơm thơm thoảng đêm trường

Dịu dàng gió ... dịu dàng hương ... dịu dàng ..."

(Theo Nguyền Ngọc Hưng)

a.mặt trăng b.ngôi sao c.đám mây d.mặt trời

**Câu 122.** Đọc đoạn văn sau và cho biết hình ảnh hai chị em Net hiện lên như
thể nào?

"Ngày xưa, có hai chị em Net và Na mồ côi cha mẹ, sống trong ngôi nhà nhỏ
bên sườn núi. Net thương Na, cái gì cũng nhường em. Đêm đông, gió ù ù lùa
vào nhà, Net vòng tay ôm em:

* Em rét không?

Na ôm choàng lấy chị, cười rúc rích:

* Ẩm quá!

Net ôm em chặt hơn, thầm thì:

* Mẹ bảo chị em mình là hai bông hoa hồng, chị là bông to, em là bông nhỏ. Chị
em mình mãi bên nhau nhé!

Na gật đầu. Hai chị em cứ thể ôm nhau ngủ."

(Theo Trần Mạnh Hùng)

1. Hai chị em rất chăm chi, miệt mài trong học tập.
2. Hai chị em rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
3. Hai chị em rất hoà nhã với bạn bè.
4. Hai chị em rất tốt bụng, thường giúp đờ người khác.

**Câu 123.TÙ** nào dưới đây là từ chỉ đặc diêm?

a.thực vật b.trung thực c.thực đơn d.ẩm thực

**Câu** 124.Câu nào dưới đây là câu giới thiệu?

1. Trần Đăng Khoa là nhà thơ của thiểu nhi.
2. Na ngồi hát ngân nga bên cửa sổ.
3. Cô giáo dạy Na làm thơ.
4. Bà kê chuyện cổ tích cho Na nghe.

**Câu** 125.Nhóm từ nào dưới đây bao gồm các từ chỉ sự vật?

1. cây lúa, lười hái, cái cuốc
2. lười liềm, thu hái, cái cày
3. nhà nông, con trâu, cấy cày
4. gia súc, chăn nuôi, gia cầm

**Câu 126.** Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?

1. Hướng đông là hướng mặt trời mọc.
2. Chị hướng dẫn bé làm toán.
3. Anh Nam là hướng dẫn viên du lịch.
4. Hoa hướng dương vàng rực.

**Câu 127.**Giải câu đố sau:

Chim gì liệng tựa thoi đưa

Báo mùa xuân đẹp say sưa giữa trời?

a.chim họa mi b.chim tu hú c.chim én d.chim sâu

**Câu** 128.Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu chấm than?

1. Thời tiết hôm nay lạnh ghê!
2. Bạn thích mùa hè hay mùa xuân!

C.TÓC bé Chi mới đen làm sao!

d.Mẹ mua cho em cái váy đẹp lắm!

**Câu 129.TÙ** nào dưới đây là từ chỉ hoạt động?

a.bổ ích b.lao động c.khoa học d.quan trọng

**Câu** 13O.Giải câu đố sau:

Ai là tác giả bài thơ

Lời hay ý đẹp gửi nhờ yêu thương?

a.nhà thơ b.nhà văn c.nhà báo d.nhà giáo

**Câu** 131.Câu nào dưới đây là câu giới thiệu?

1. Hoa phượng đỏ rực cả một góc trời.
2. Hoa phượng là hoa học trò.
3. Mẹ gặt lúa trên đồng.
4. Cánh đồng rộng bát ngát.

**Câu** 132.Đáp án nào dưới đây là thành ngữ?

a.Con Rồng mẹ Tiên b.Con Rồng bố Tiên

1. Con Rồng cháu Tiên d.Con Rồng em Tiên

**Câu 133.** Từ nào dưới đây viết sai chính tả?

a.dản dị b.dữ dội c.di chuyên d.duyên dáng

**Câu 134.** Đáp án nào dưới đây gồm tên của các bạn học sinh đã được sắp xếp
đúng theo thứ tự trong bảng chữ cái?

a.Khánh, Hiền, Đại b.Sơn, Tân, Phát

c.An, Minh, Phưong d.Bình, Duy, Cường

**Câu** 135.Câu nào dưới đấy là câu nêu đặc diêm?

1. Đi đá bóng thích quá!
2. Trời hôm nay lạnh ghê!
3. Chiểc áo này đẹp thật đấy!
4. Bạn thích đọc truyện hay đá bóng!

**Câu** 136.Câu nào dưới đây là câu nêu đặc diêm?

1. Cún con nô đùa với quả bóng.
2. Chú chó vẫy đuôi mừng.
3. Lông của chú chó bông xù, mềm mượt.
4. Chú chó là bạn thân của bé.

**Câu** 137.Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?

1. Chúng em đang chơi thả diều.
2. Buổi chiều ờ chân đê mát rượi, thoảng hương thơm hoa cỏ.
3. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi.

D.Cây tre là người bạn của nông dân Việt Nam.

**Câu 138.TÙ** nào dưới đây có nghĩa giống với từ "nồ lực"?

a.hồi hộp b.đam mê c.gan dạ d.cố gắng

**Câu 139.** Bên ngoài gai vỏ xù xì

Chín thơm ngào ngạt, múi thì vàng ươm?

Là quả gì?

a.quả gấc b.quả vải c.quả đào d.quả mít

**Câu 140.** Từnào dưới đây là từ chỉ hoạt động?

a.báo hiệu b.huy hiệu c.cửa hiệu d.danh hiệu

**Câu 141.** Giải câu đố sau

Da trắng muốt.

Ruột trắng tinh.

Bạn với học sinh.

Thích cọ đầu vào bảng? (Là cái gì?).

a.Viên phấn. B.sách c. cái bút d. bảng

**Câu 142.** Từnào bị dùng sai trong câu sau “ Gia cảnh chăng mấy dư giả, vợ
chồng anh Bình luôn cố gắng chi tiêu dè sẻn đê lo cho các con”
a. gia cảnh b.dư giả c.chi tiêu d.dè sẻn

**Câu 143.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. nóng nảy b.lảy mam c. tiếng nóng d.nong nanh

**Câu 144.**Chọn từ viết đúng chính tả đê điền vào chồ trống trong câu sau . “Cậu
ấy ... phát hiện ra chồ tiền mình ... bấy lâu đã không cánh mà bay”
a. giật mình , dành dụm b.giật mình , giành dụm
c.dật mình, dành dụm c.dật mình, rành rụm

**Câu 145.** Từnào dùng bị sai trong câu sau “Chị Quỳnh là một người phụ nữ
tháo dát, khó khăn nào trong công việc cũng được chị giải quyết một cách
nhanh gọn”

a. tháo dát b.khó khăn c. công việc d.giải quyết

**Câu** 146.Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. diêm xuyến b. đọc giả c. đường xá d. giả dối

**Câu** 147.Chọn từ viết đúng chính tả đê điền vào chồ trống trong câu sau : “Hắn

ta là một kẻ ...... tổ chức chỉ vì lợi ích cá nhân”

a. gian xảo , gia nhập b. gian xảo , ra nhập

c. gian sảo , gia nhập d. dan xảo, gia nhập

**Câu 148.** Từnào dùng bị sai trong câu sau . “ Hằng ngày , anh ấy vẫn luôn rành
cho mình một khoảng thời gian đê nhó về những gì đã qua”
a. hàng ngày b. rành c. khoảng d. thời gian

**Câu** 149.Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. nhận chức b. nhậm chức c. chín mùi d. thăm quan

**Câu 150.** Từ nào dùng bị sai trong các câu sau . “ Nhờ sự động viên của cô giáo
chủ nhiệm , Long đã tự ti và mạnh dạn thê hiện bản thân mình hon”

a. động viên b. tự ti c. mạnh dạn d. bản thân

**Câu 151.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. dành giật b. dành dụm c. để dành d. tranh dành

**Câu 152.** Chọn các từ viết đúng chính tả đê điền vào chồ trống trong câu sau .

“ Hắn ta thật liều người mà vẫn ăn mặc ...”

a. rét run, phong phanh b. rét giun, phong phanh

c. rét giun, phong thanh d. rét dun, phong thanh

**Câu 153.** Từ nào dùng bị sai trong câu sau : “Mỗi khi rãnh rỗi, hai vợ chồng

bác Năm sẽ lái xe ra ngoại ô đê thư giãn”

a. rãnh rỗi b. lái xe c. ngoại ô d. thư giãn

**Câu 154.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. lãng mạng b. xem sét c. nhận chức d. xúi giục

**Câu 155.** Chọn từ viết đúng chính tả đê điền vào chồ trống trong câu sau .

“ Nhờ đạt được những thành tích ... trong công việc , anh Luân đang được ban
giám đốc ... chọn vị trí trường phòng kinh doanh”

a. suất sắc, xem xét b. xuất sắc, xem xét

c. xuất xắc , xem xét d. suất xắc , xem xét

**Câu 156.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. xác xuất b. năng xuất c. xúi giục d. xem sét

**Câu 157.** Chọn từ viết đúng chính tả đê điền vào chồ trống trong câu sau .

“ Quảng cáo là ... trong việc ... thị phan của các công ty”

a. yểu diêm, mờ giông b. diêm yếu, mô rộng

c. yếu diêm, mở rộng d. diêm yếu , mờ giông

**Câu 158.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. vô vàng b. xem sét c. trao chuốt d. sở dĩ

**Câu 159.TÙ** nào dùng bị sai trong câu . “Anh nờ đành lòng nừa dối chị ấy sao”

a. nờ b. lòng c. nừa d. dối

**Câu 160.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. khắc khe b. khoảnh khắc c. hàm súc d. dả dối

**Câu 161.TÙ** nào dùng sai trong cấu sau . “ Chỉ vì một chút so xuất, anh ta đã
phải sữa chừa lại toàn bộ dự án”

a. so xuất b. sửa chữa c. dự án d. cả a và b

r

**Câu 162.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. xoay sở b. súc tích c. xinh sắn d. xung sức

**Câu 163.** Từ nào dùng sai trong câu sau. “ Bời vì đường sá xa xôi, anh ấy đã
nờ hẹn vói chúng tôi”

a. đường sá b. xa xôi c. nõ hẹn d. chúng tôi

**Câu 164.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. sừa bò b. sữa chữa c. suông sẻ d. xán lạn

**Câu 165.** Từ nào dùng sai trong câu sau . “ Muốn kế hoạch diễn ra suông sẻ thì
đừng so suất để xảy ra sự cố”

a. suông sẻ b. so suất c. xảy ra d. cả a và b

**Câu 166.** Trong các loài cây sau, cây nào là cây lấy gỗ ?

a.cây ổi b.cây gụ c.cây đa d.cây bàng

**Câu** 167.NOĨ đất trũng chứa nước, tưong đối rộng và sâu, ờ trong đất liền là
nghĩa của từ nào trong các từ sau ?

a.sông b.suối c.biên d.hồ

**Câu 168.** Chọn cặp từ thích hợp đê điền vào chỗ trống trong câu:

"Quạ tắm thì , sáo tắm thì "

a.nắng - mưa b.mưa - ráo

c.ráo - mưa d.mưa - nắng

**Câu 169.** Chọn từ thích hợp đê điền vào chồ trống trong câu: "Thẳng như
ruột "

a.hươu b.ngựa c.vượn d.cáo

**Câu 170.** Đồ vật nào không có trong phòng tắm?

a.xà phòng b.chậu c.bếp ga d.khăn mặt

**Câu 171.** Trong các từ sau, từ nào không dùng đê tả về gốc cấy ?
a.sần sùi b.mảnh mai c.xum xuê d.chắc nịch

**Câu 172.** Trong trường họp nào thì em nói lời cảm on với người khác ?

1. Khi em gặp người lớn tuổi
2. Khi em muốn trình bày ý kiến
3. Khi em được người khác giúp đõ
4. Khi em phạm lồi

**Câu 173.** Trong trường họp nào thì em nói lời xin lồi vói người khác ?

1. Em bé nhặt hộ em chiếc bút roi
2. Bạn cùng lóp cho em đi chung áo mưa
3. Em lõ giẫm vào chân bạn
4. Cô giáo cho em mượn

**Câu 174.** Trong bài tập đọc "Ngày hôm qua đâu rồi ?", ngày hôm qua ờ lại
trong cái gì của con ?

a.cặp sách b.vờhồng c.nét bút d.điêm mười

**Câu 175.** Trong bài tập đọc "Làm việc thật là vui", bé đã làm những việc gì ?

1. làm bài, đi học, rửa bát
2. quét nhà, giặt quần áo, đi học
3. nhặt rau, thổi com, đun nước
4. đi học, quét nhà, nhặt rau

**Câu 176.** Trong các từ sau, từ nào không chi hoạt động của học sinh ?

a.xây nhà b.học bài c.đọc sách d.nghe giảng

**Câu 177.** Trong các từ sau, từ nào không chi tính nết của học sinh ?
a.chăm chỉ b.ngoan ngoãn c.tập thê dục d.hănghái

**Câu 178.** Trong các từ sau, từ nào chi đặc diêm, trạng thái?

a.hớt hải b.bông hồng c.bay lượn d.họa mi

**Câu 179.** Câu: “Cô bé áp bông hồng vào ngực.’’ thuộc kiêu câu nào?

a.Ai làm gì? b.Ai thể nào? c.Ai là gì? d.Khi nào?

**Câu 180.BỘ** phận “Mùa xuân’’ trong cấu “Mùa xuân, cô bé vào trong vườn.” trả

lời cho cấu hỏi nào?

a.Vì sao?

b.ỏ đâu?

c.Làm gì? d.Khi nào?

**Câu 181.** Chọn từ khác vói các từ còn lại.
a.nặng b.đẹp c.gầy

d.đi

d.người lớn

d.xám xịt

d.làm lụng

d.xa sưa

**Câu 182.** Từ nào đồng nghĩa vói từ “trẻ em”?
a.nhi đồng b.thanh niên c.cụ già

**Câu 183.** Từ nào không dùng đê chỉ màu sắc của bông hoa?
a.đỏ thắm b.tím biếc c.hồng tưoi

**Câu 184.** Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

a.núi lon b.công lao c.nuôi nấng

**Câu 185.** Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?
a.sung xức b.xáng sủa c.sắp xếp

**Câu 186.** Trong các từ sau, từ nào chi sự vật?

a.già b.mây c.thấy d.kìa

**Câu 187.** Tìm từ chỉ hoạt động trong câu: “Cá không ăn muối cá ưon.”?

a.cá b.không c.ăn d.ưon

**Câu 188.** Thời tiết mưa phùn gió bấc là đặc diêm của mùa nào?
a.mùa thu b.mùa đông c.mùa hạ d.mùa xuân

**Câu 189.** Chọn từ thích họp đê điền vào chồ trống trong câu : "Rằm tháng
bảy nhảy lên bờ"

a.cua b.nước c.cá sấu d.cá

**Câu** 19O.Chọn từ thích hợp đê điền vào chỗ trống trong câu :

Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu, bừa , phân gio cho nhiều.

a.tốt b.sâu c.kì d.nông

**Câu 191.** Chọn từ thích họp đê điền vào chồ trống trong câu :

Mưa yêu em mưa đến

 cùng đùa vui

Mưa cũng làm nũng mẹ
Vừa khóc xong đã cười.

a. Tíu tít b.Dung dăng c.Lả lướt d.Tung tăng

**Câu 192.** Chọn cặp từ trái nghĩa thích họp đê điền vào chỗ trống trong câu sau :
Đêm tháng năm chưa nằm đã

Ngày tháng mười chưa cười đã

d.trái đất

d.rau cải

d.ẩm thực

d.phụ thuộc

d.dí dỏm

d.con chim

a.tối - sáng b.đen - sáng c.sáng - tối d.sáng - đen

**Câu 193**.Điền từ còn thiếu vào chồ trống trong câu sau: “Vào đêm rằm Trung
thu,.... có hình tròn.”

a.mặt trời b.trăng c.sao

**Câu 194.** Thực phẩm nào có màu xanh?
a.khoai tây b.bánh mì c.cà rốt

**Câu 195.** Từ nào dưới đây là từ chỉ đặc diêm?
a.thực đơn b.thực vật c.trung thực

**Câu 196.** Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu chấm than?

1. Trời hôm nay lạnh ghê!
2. Chiếc áo này đẹp thật đấy!
3. Đi đá bóng thích quá!
4. Bạn thích đọc truyện hay đá bóng!

**Câu 197.** Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?
a.phụ huynh b.phụ giúp c.phụ trách

**Câu 198.TÙ** nào dưới đây viết sai chính tả?
a.rảnhdồi b.giảngdạy c.dạtdào

**Câu 199.** Loài vật bay lượn trên không ?
a.con cá b.con cua c.con tôm

**Câu** 2OO.Tiếng nào dưới đây có thê kết hợp với tiếng "mưa" đê tạo thành từ ngữ?
a.bổ b.dự c.rào d.hạn

**ĐÁP ÁN**

Phần 1: Trâu vàng uyên bác

**Em hãy giúp bạn Trâu điền từ, số thích hợp vào ô trống**

**Câu 1:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **ng** | **ay** | **nói** | **thăng** |
| **Câu 2:** |
| **Có** | **chí** | **thì** | **nên** |
| **Câu 3:** |
| **Trẻ** | **người** | **non** | **dạ** |
| **Câu 4:** |
| **Ác** | **giả** | **ác** | **b** | **áo** |
| **Câu 5:** |
| **Ăn** | **to** | **n** | **ói** | **lớn** |
| **Câu 6:** |
| **Ân** | **sâu,** | **ngh** | **ĩa** | **nặng** |
| **Câu 7:** |
| **Chân** | **ỉấm** | **t** | **ay** | **bùn** |
| **Câu 8:** |
| **Ăn** | **sung** | **mặc** | **s** | **ướng** |
| **Câu 9:** |
| **Dù** | **ai** | **nói** | **ngả** | **nói** | **nghiêng** |
| **Câu 10:** |
| **Tôn** | **sư** | **tr** | **ọng** | **đạo** |
| **Câu 11:** |
| **Chó** | **treo** | **mèo** | **đậy** |
| **Câu 12:** |
| **Cá** | **chép** | **hóa** | **r** | **ồng** |
| **Câu 13:** |
| **Trèo** | **cao** | **ngã** | **đ** | **au** |

Câu 14:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bèo** | **dạt** | **mây** | **tr** | **ôi** |

Câu 15:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anh** | **em** | **như** | **thể** | **t** | **ay** | **chân** |
| **Câu 16:** |
| **Con** | **tr** | **âu** | **là** | **đầu** | **cơ** | **nghiệp** |
| **Câu 17:** |
| **Của** | **ít** | **lòng** | **nh** | **iều** |  |

Câu 18:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trăm** | **c** | **ông** | **nghìn** | **việc** |
| **Câu 19:** |
| **Có** | **ch** | **í** | **thì** | **nên** |

Câu 20:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **biết** | **ng** | **ười** | **biết** | **ta** |
| **Câu 21:** |
| **Trâu buộc ghét** | **trâu** | **ă** | **n** |
| **Câu 22:** |
| **Mưa** | **thuận** | **gió** | **hòa** |
| **Câu 23:** |
| **Mình** | **đồng** | **da** | **sắt** |  |
| **Câu 24:** |
| **Thuận** | **mua** | **vừa** | **bán** |
| **Câu 25:** |
| **kli** | **ỏi** | **đ** | **ầu** |  |
| **Câu 26:** |
| **Nắng** | **ghé** | **vào** | **cửa** | **lóp** |
| **Câu 27:** |
| **Cô** | **mỉm** | **cưòi** | **thật** | **tươi** |
| **Câu 28:** |
| **s** | **ẻ** | **ch** | **ia** |  |

Câu 29:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **c** | **ô** | **gi** | **áo** |

Câu 30:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Một con** | **ngụa đau,** | **cả tàu** | **bỏ cỏ** |
| **Câu 31:** |
| **Nhìn** | **xa** | **trông** | **rộng** |
| **Câu 32:** |
| **Rồng** | **bay** | **phượng** | **múa** |
| **Câu 33:** |
| **Chó** | **treo** | **mèo** | **đậy** |

Câu 34:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mưa** | **th** | **uận** | **gió** | **hòa** |

Câu 35:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thua** | **keo** | **này,** | **bày** | **keo** | **khác** |

Câu 36:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **Ịặ** | **no** | **lâu** | **cày** | **sâu** | **tốt** | **lúa** |

Câu 37:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đói** | **cho** | **sạch,** | **r** | **ách** | **cho** | **thom** |

Câu 38:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Non** | **xanh** | **nước** | **biếc** |
| **Câu 39:** |
| **Tiên** | **học** | **lễ,** | **hậu** | **học** | **văn** |
| **Câu 40:** |
| **Tre** | **non** | **dễ** | **uốn** |

Câu 41:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngưòi** | **không** | **học** | **như** | **ngọc** | **không** | **mài** |
| **Câu 42:** |
| **Tốt** | **gỗ** | **hon** | **tốt** | **nước** | **s** | **on** |

Câu 43:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **tháng** | **mưòi** | **chưa** | **cưòi** | **đã** | **t** | **ối** |

Câu 44:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thức** | **kh** | **uya** | **dậy** | **tối** |
| **Câu 45:** |
| **Thất** | **bại** | **là** | **mẹ** | **th** | **ành** | **công** |
| **Câu 46:** |
| **Tre** | **già** | **măng** | **m** | **ọc** |

Câu 47:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đêm** | **tháng** | **năm** | **chưa** | **nằm** | **đã** | **s** | **áng** |

Câu 48:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ở** | **bầu** | **thì** | **tròn** | **ở** | **ống** | **thì** | **d** | **ài** |

Câu 49:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Của** | **bền** | **tại** | **ng** | **ười** |

Câu 50:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **kĩ** | **no** | **lâu,** | **cày** | **1** | **âu** | **tốt** | **lúa** |

Câu 51:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thay** | **d** | **a** | **đổi** | **thịt** |
| **Câu 52:** |
| **Cây** | **có** | **cội,** | **nước** | **có** | **ng** | **uồn** |

Câu 53:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Học** | **r** | **ộng** | **tài** | **cao** |

Câu 54:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **vóc** | **học** | **hay** |

Câu 55:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ở** | **hiền** | **gặp** | **1** | **ành** |
| **Câu 56:** |
| **Đ** | **ầm** | **ấm** |

Câu 57:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Có** | **công** | **mài** | **sắc** | **có** | **ngày** | **nên** | **kim** |

Câu 58:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muốn** | **biết** | **phải** | **hỏi,** | **muốn** | **gi** | **ỏi** | **phải** | **học** |

Câu 59:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Một** | **mặt** | **người** | **hơn** | **mưòi** | **mặt** | **c** | **ủa** |

Câu 60:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dãi** | **nắng** | **dầm** | **s** | **ương** |
| **Câu 61:** |
| **Mưa** | **th** | **uận** | **gió** | **hòa** |

Câu 62:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **điều** | **hay** | **ỉẽ** | **phải** |

Câu 63:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kề** | **vai** | **sát** | **cánh** |

Câu 64:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Con** | **tr** | **âu** | **là** | **đầu** | **cơ** | **nghiệp** |

Câu 65:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rừng** | **vàng** | **biên** | **b** | **ạc** |

Câu 66:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ăn** | **quả** | **nhớ** | **kẻ** | **tr** | **ồng** | **cây** |

Câu 67:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mắt** | **thấy** | **t** | **ai** | **nghe** |
| **Câu 68:** |
| **Học** | **một** | **biết** | **m** | **ười** |
| **Câu 69:** |
| **Ơn** | **sâu** | **ngh** | **ĩa** | **nặng** |

Câu 70:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đoàn** | **kết** | **là** | **s** | **ức** | **mạnh** |
| **Câu 71.** |
| **Một** | **giọt** | **máu** | **đào** | **hơn** | **ao** | **nước** | **lã** |
| **Câu 72.** |
| **Bán** | **anh** | **em** | **xa,** | **mua** | **láng** | **giềng** | **gần** |

Câu 73.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nh** | **ưòng** | **nh** | **ịn** |
| **Câu 74.** |
| **Nghĩa** | **mẹ** | **như** | **nước** | **trong** | **nguồn** | **chảy** | **ra** |

Câu 75.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **K** | **inh** | **tr** | **ọng** |
| **Câu 76.** |
| **Công** | **cha** | **đức** | **mẹ** | **cao** | **dày** |
| **Câu 77** |
| **Lá** | **lành** | **đùm** | **lá** | **rách** |

Câu 78.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Con** | **hiền,** | **cháu** | **thảo** |

Câu 79:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính trên** | **nhường dưói** |
| **Câu 80.** |
| **Tháp** | **Mưòi** | **đẹp** | **nhất** | **bông** | **sen** |
| **Câu 81.** |
| **Có** | **thực** | **mói** | **vực** | **đượv** | **đạo** |

Câu 82:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chân** | **cứng** | **đá** | **mềm** |
| **Câu 83.** |
| **Việt** | **Nam** | **đẹp** | **nhất** | **có** | **tên** | **Bác** | **HỒ** |
| **Câu 85.** |
| **Cái** | **răng,** | **cái** | **tóc** | **là** | **vóc** | **con** | **người** |
| **Câu 82.** |
| **Môi** | **hở** | **răng** | **lạnh** |
| **Câu 83.** |
| **Há** | **miệng** | **chờ** | **sung** |
| **Câu 84.** |
| **Ruột** | **để** | **ngoài** | **da** |

Câu 85.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đêm** | **tháng** | **năm** | **chưa** | **nằm** | **đã** | **sáng** |

**Phần 2 Trắc nghiệm.**

**Câu 1:** Đọc đoạn văn sau và cho biết đoạn văn miêu tả cảnh gì?

"Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên
biên lúc mới mọc thì đây là lân đầu tiên tôi mới được thấy. Màu trăng như màu
lòng đỏ trứng, mồi lúc một sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần,
càng vàng dần, càng nhẹ dần."

(Trần Hoài Dương)
**A.Cảnh trăng mọc trên sông** B.Cảnh trăng lặn trên biên
C.Cảnh trăng mọc trên biên D.Cảnh trăng lặn trên sông

**Câu 2:** Đáp án nào sau đây chỉ gồm các từ chỉ hoạt động?

1. thức dậy, tràn trề, sức sống B.sum họp, quây quần, tất niên

C.chúc mừng, lì xì, may man **D.CO vũ, nghiên cứu, báo hiệu**

**Câu 3:** Những câu văn nào dưới đây là cấu nêu đặc diêm?

1. Ánh trăng vàng và lung linh trong đêm.
2. Đêm khuya, khắp bản làng tối tăm và lạnh giá.
3. Mọi người đã đi ngủ cả.
4. Một con gà trống vồ cánh, gáy vang bên bìa rừng.
5. Khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.
6. Mấy con đom đóm từ bụi cây bay lên bầu trời.

A.(3), (2) và (4) **B.(2), (5) và (1)**

C.(5), (4) và (2) D.(l), (5) và (6)

**Câu 4:** Giải câu đố sau:

Da tôi xấu xí xù xì

Đêm đêm người ngủ tôi thì bắt sâu
Khi nào trời nắng hạn lâu
Tôi kêu mấy tiếng mưa đâu bay về.

Là con gì?

1. con đom đóm B.con ve **C.con cóc** D.con chuồn chuồn

**Câu 5:** Từ nào dưới đây là từ chi đặc diêm?

1. **lạc quan** B.liên lạc C.củ lạc D.lạc đà

**Câu 6:** Đọc đoạn văn sau và cho biết những câu văn nào là câu nêu hoạt động?

1. Mùa xuân, thời tiết dần ấm áp hơn. (2) Hoa chanh, hoa bười trắng muốt, ngát
hương quanh vườn. (3) Đàn chim én từ phương Nam đã quay trở về, chao liệng
trên bầu trời trong xanh. (4) Chú mèo con rời xó bếp ra nằm sười nắng ở góc
sân. (5) Dưới nắng xuân, đôi má bé càng thêm ửng hồng, nụ cười càng thêm
tươi xinh.
2. (l)và(4) B.(2)và(3) **c.(3)và(4)** D.(5)và(4)

**Câu 7:** Những câu thơ sau trong bài tập đọc "Ngày hôm qua đâu rồi?" của tác
giả Be Kiến Quốc đang bị đảo trật tự. Em hãy sắp xếp lại sao cho đúng.

1. Đợi đến ngày toả hương
2. Nụ hồng lớn lên mãi
3. - Ngày hôm qua ờ lại
4. Trên cành hoa trong vườn

A.(3) - (2) - (4) - (1) **B.(3) - (4) - (2) - (1)**

C.(3)-(2)-(l)-(4) D.(3) - (1) - (2) - (4)

**Câu 8:** Đáp án nào dưới đây gồm các từ trái nghĩa với từ "mát mẻ"?

1. lạnh lẽo, run rẩy B.mệt mỏi, ngột ngạt

**c.oi bức, nóng nực** D.ấm áp, thoải mái

**Câu 9:** Đọc câu chuyện sau và cho biết câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều
gì?

"Ngày xưa, gà trống có thê bay cao và bay xa nhất trong họ nhà chim và được
trao tặng một chiếc mũ miện đỏ chót. Gà trống kiêu hãnh lắm, nó thường ngửa
cổ gáy vang: "Ò..Ó..O... nhà vô địch chính là ta!"

Thế rồi, ngày nào gà trống cũng chỉ say sưa ca hát mà không chịu tập luyện gi
nữa. Chăng bao lâu, gà trống đã béo phì ra. Từ đó, gà trống chăng thê bay cao
và xa được nữa."

1. Câu chuyện khuyên chúng ta phải vâng lời, lề phép với người lớn.
2. **Câu chuyện khuyên chúng ta không nên kiêu căng, phải luôn chăm chỉ.**
3. Câu chuyện khuyên chúng ta phải dũng cảm, gan dạ, dám bênh vực kẻ yếu.
4. Câu chuyện khuyên chúng ta phải trung thực, dám nhận lồi sai.

**Câu 10:** Câu tục ngừ nào dưới đây có cặp từ trái nghĩa?

1. Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.
2. **Lá lành đùm lá rách.**
3. Ẽch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.
4. Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão.

**Câu 11:** Đáp án nào sau đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả?

A.dã từ, dòn dã **B.dầm dề, dành dụm**

1. dám sát, dàn dụa D.củ diềng, dấu diem

**Câu 12:** Đáp án nào là thành ngữ đúng?

**A.Rừng vàng biển bạc** B.Rìmg vàng non bạc

C.Rừng vàng núi non D.Rừng vàng núi bạc

**Câu 13:** Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

"Những chùm hoa trắng ngà hôm trước giờ đã thành những chùm quả xanh
non. Rồi khi lúa vàng rộm trên đồng và đàn tu hú về đậu trên cành cũng là lúc
vải chín. Quả vải thiều vừa ngon lại vừa ngot. Không biết tự thuở nào, quả vải
đã được mệnh danh là đặc sản quê hương tôi."

(Quỳnh Nga)

Các từ gạch chân trong đoạn văn trên là gì?

A.Từ chỉ hoạt động **B.TÙ chỉ đặc điểm**

C.Từ chỉ người D.Từ chỉ đồ vật

**Câu 14:** Những câu văn nào dưới đây sử dụng sai dấu câu?

1. Chú mèo con mới đáng yêu làm sao?
2. Chú mèo đang nằm cuộn tròn bên cửa sổ.
3. Em yêu chú mèo nhà em biết bao!
4. Nhà bà có bao nhiêu chú mèo ạ!

A.(4) và (2) B.(l)và(3) C.(2)và(l) **D.(4)và(l)**

**Câu 15:** Câu vãn nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

1. Nhừng chú hải âu sải rộng cánh bay trên mặt biên.
2. Trên mặt biên, từng đoàn tàu rẽ sóng ra khoi đánh cá.
3. **Bà ngoại chậm rãi ke truyện cho bé nghe.**
4. Đám đông trầm trồ, tán thường màn biêu diễn trên sân khấu.

**Câu 16:** Câu tục ngữ nào dưới đây thê hiện tính kiên trì?

**A.Thua keo này bày keo khác.** B.Đói cho sạch, rách cho thom.

C.Trăm nghe không bằng một thấy. D.Cái răng, cái tóc là góc con người.

**Câu 17:** Từ nào dưới đây là từ chỉ hình dáng con người?

A.ấm áp B.mềm mượt C.thoải mái **D.thon thả**

**Câu 18:** Đọc đoạn tho sau và cho biết tàu dừa được so sánh với sự vật gì?

"Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa - đàn lơn con nằm trên cao

Đêm hè hoa nờ cùng sao

Tàu dừa - chiếc lược chải vào mây xanh."
(Trần Đăng Khoa)

A.cánh chim **B.chiếc lược** C.mái chèo D.đàn lợn con

**Câu 19:** Câu văn nào dưới đây sử dụng sai dấu câu?

1. **Bạn thích ăn kẹo sữa hay kem dừa.**
2. Bà ngoại mua cho tớ bao nhiêu là quà bánh!
3. Sinh nhật của bạn là ngày nào?
4. Bạn có bao nhiêu cuốn truyện tranh?

**Câu 20:** Giải câu đố sau:

Con gì tên rất ngọt ngào

Người người là bạn nơi nào cũng qua?

A.con sông **B.con đường** C.con dao D.con số

**Câu 21.** Điền từ còn thiếu: Cái nết đánh chết cái....

1. tốt b. xấu **c. đẹp** d. hay

**Câu 22.** Đáp án nào dưới đây không phải là tên của Bác Hồ.

1. Nguyễn Sinh Cung b. Nguyễn Ái Quốc

**c. Nguyễn Đình Thi** d. Nguyền Tất Thành

**Câu 23.** Giải câu đố

Cây gì thân to

Lá thưa răng lược

Ai đem nước ngọt

Đựng quả đầy xanh.

1. cây cam b. cây vú sữa **c. cây dừa** d. cây chuối

**Câu 24.** Chọn từ phù họp:

Giữa trăm nghề, làm nghề...

Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi.

1. **thợ rèn** b. thợ nề c. thợ xây d. thợ may

**Câu 25.** Từ nào chứa “kết” có nghĩa là yêu mến nhau, chung sức lại đê làm việc,

1. kết bài b. bồ kết **c. đoàn kết** d. chung kết

**Câu 26.** Chọn từ phù hợp:

Những đêm đông

Khi cơn...

Vừa tắt

Tôi đứng trông

Trên đường lặng ngắt

Chị lao công

Như sắt

Như đồng.

a. gió **b. giông** c. bão d. mưa

**Câu 27.** Cặp từ nào là cặp từ có nghĩa trái ngược nhau?

a. tốt-đẹp b. vui-hay **c. gần-xa** d. buồn-sầu

**Câu 28.** Từ nào viết sai chính tả?

a. lặng lẽ b. số lẻ **c. vưong vải** d. áo vải

**Câu 29.** Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Đê làm gì?” trong câu: “Chúng em
chăm chỉ học tập đê trờ thành học sinh giỏi”?

a. chăm chỉ học tập b. chúng em

**c. để trở thành học sinh giỏi** d. chúng em chăm chỉ học tập

**Câu 30.** Điền từ còn thiếu vào chồ chấm: Mùa xuân là.. .trồng cây.

a. ngày **b. Tet** c. lúc d. hội

**Câu 31.** Trong bài tập đọc "Thư Trung Thu", Bác Hồ mong muốn điều gì ô
thiếu nhi trong lời thơ dưới đây?

"Mong các cháu cố gắng

Thi đua học và hành

Tuôi nhỏ làm việc nhô

Tùy theo sức của mình ..."

1. Bác mong thiểu nhi yêu thương lẫn nhau.
2. Bác mong thiểu nhi nghe lời bố mẹ, ông bà.
3. **Bác mong thiếu nhi cố gắng thi đua học hành, làm những công việc vừa
sức.**
4. Bác mong thiểu nhi tích cực tham gia chiến đấu, chống lại giặc ngoại xâm.

**Câu 32.** Tố Hữu là tác giả của bài thơ nào dưới đây?

a. Cháu nhớ Bác Hồ b. Cây dừa

**c. Lượm** d. Gọi bạn

**Câu 33.** Nhóm từ nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

a. rộn ràng, rong ruổi **b. rung rinh, ròng giã**

c. rồng rắn, giỏi giang d. dan vặt, dai dăng

**Câu 34.** Em hãy chọn câu có dấu chấm, dấu phay được đặt đúng vị trí.

1. Chiều qua. Lan nhận được, thư bố.
2. Chiều qua, Lan nhận. Được thư bố.
3. **Chiều qua, Lan nhận được thư bố.**
4. Chiều qua. Lan, nhận được thư bố.

**Câu 35.** Dòng nào dưới đây thuộc câu kiêu "Ai thế nào?"?

1. Nắng ghé vào cửa lớp. b. Gió cù khe khẽ anh mèo mướp.

**c. Năm gian nhà cỏ thấp le te** d. Quê hương là đêm trăng tỏ.

**Câu 36.** Tìm những từ chỉ hoạt động trong khổ thơ dưới đây.

"Trên dòng sông trắng

Cầu mới dựng lên

Nhân dân đi bên

Tàu xe chạy giữa

Tu tu xe lửa

Xinh xịch qua cầu."

(Theo Thái Hoàng Linh)

1. trắng, mới, tu tu, xinh xịch b. sông, dân, xe, cầu

**c. dựng, đi, chạy, qua** d. trên, giữa, bên, cầu

**Câu 37.** Từ nào dưới đấy có nghĩa là "thấu hiêu và chia sẻ sâu sắc với nồi đau
của người khác"?

1. tình cảm b. cảm tình **c. cảm thông** d. cảm động

**Câu 38.** Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây không nói về tình cảm gia đình?

a. Anh em như thê chân tay b. Chị ngã em nâng

**c. Người dưng nước lã** d. Một giọt máu đào hơn ao nước

lã

**Câu 39.** Từ 3 tiếng: "trái","cây","đất" có thê ghép được bao nhiêu từ có nghĩa?

a. 1 từ **b. 2 từ** c. 3 từ d. 4 từ

**Câu 40.** Chọn từ có nghĩa khác biệt so với các từ còn lại.

a. trung úy b. đại tá c. trung sĩ **d. giáo viên**

**Câu 41.** Câu "Lớp em đi xem phim vào chủ nhật." không trả lời cho câu hỏi nào

dưới đây?

a. Khi nào? **b. Mấy giờ?** c. Lúc nào? d. Bao giờ?

**Câu 42.** Cặp từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược với nhau?

a. chăm chỉ - siêng năng b. xinh đẹp - tuyệt đẹp

c. tốt bụng - hiền lành **d. gian dối - thật thà**

**Câu 43.** Em hãy chọn một câu văn miêu tả không đúng về các sự vật trong tự
nhiên.

1. Hoa phượng nở đỏ rực chào đón mùa hè.
2. Những giọt sương long lanh đọng trên ngọn cỏ.
3. **Những quả cau lúc lỉu trên giàn.**
4. Những con sóng tung bọt nước trắng xóa.

**Câu 44.** Đoạn thơ sau viết về loại quả nào?

"Trông kìa, một đàn nhím

Bám chặt lấy thân cây

Chăm gội đầu tắm rửa

Phả hương vào gió mây.

Đêm mơ màng cố tích

Trăng rót đầy mật vào

Đê sớm mai thức giấc

Cả khu vườn xôn xao...

Mẹ bể từng chú xuống

Bỏ lớp áo bên ngoài

Một màu trăng vàng đượm

Thơm lừng cả ban mai."

(Lương Đình Khoa)

1. quả cam **b. quả mít** c. quả chuối d. quả dứa

**Câu 45.** Câu văn nào dưới đấy có lồi sai chính tả?

1. Những chú chim chiền chiên sà xuống cánh đồng.
2. **Đường xá lầy lội vì mưa lớn.**
3. Em rất thích uống trà đào cam sả.
4. Các chiến sĩ đã xả thân vì đất nước.

**Câu 46 .** Chọn dòng thích họp đê hoàn thiện bài ca dao dưới đây:

"Đi đâu mà vội mà vàng

Thong thả như chúng em đây,
Chăng đá nào vấp, chăng dây nào quàng."

1. Mà vấp phải đá mà quàng phải cây.
2. Mà va phải đá mà quàng phải cây.
3. **Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.**
4. Mà vấp cành lá mà quàng phải dây.

**Câu 47.** Tiếng "truyền" có thê ghép được với những tiếng nào dưới đây?

a. bóng, cành **b. thuyết, thống** c. tay, dây d. lắc,

rung

**Câu 48.** Từ nào dưới đây dùng đê mô tả âm thanh của tiếng nước chảy?

a. vi vu b. loạt soạt **c. róc rách** d. lóc cóc

**Câu 49.** Giải câu đố sau:

Ai người tên có chữ Lương

Trạng Nguyên đất Việt, Trung Hoa thử tài

Sai người xuống thuyền cân voi

Rạng danh đất nước, muôn người biết tên?

a. Lương Ngọc Quyến b. Lương Văn Tụy

**c. Lương Thế Vinh** d. Lương Văn Can

**Câu 50.** Từ nào khác với các từ còn lại?

a. sáng da b. sáng suốt c. sáng ý d. sáng choang

**Câu 51.** Từ nào nói lên tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi?

a. kính yêu b. kính trọng c. biết ơn **d. thương yêu**

**Câu 52.** Cậu tục ngừ: "Lá lành đùm lá rách" có ý nghĩa là gì?

**a. Đùm bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn** b. Giữ gìn tài sản

c. Tiết kiệm d. Cả 3 đáp án trên

**Câu 53.** Từ nào không đồng nghĩa với "bát ngát" ?

a. bao la b. mênh mông **c. chật hẹp** d. rộng lớn

**Câu 54.** Bộ phận nào trong câu "Học sinh chăm chỉ học tập đê thi tốt" trả lời
câu hỏi "Đe làm gì" ?

a. học sinh b. chăm chỉ c. học tập **d. đe thi tốt**

Câu 55. Từ nào có nghĩa trái ngược với từ "lừa dối" ?

|  |  |
| --- | --- |
| a. lừa lọc b. chán nản | c. phản bội **d. thành thật** |

Câu 56. Câu "Bác Hồ sống giản dị" là loại câu nào?

a. Ai làm gì? b. Ai thế nào? c. Ai là gì? d. Vì sao?

Câu 57. Bộ phận " ở chiến khu Việt Bắc" nằm trong câu "Có một thời gian, Bác
Hồ ô chiến khu Việt Bắc" trả lời câu hỏi nào?

|  |  |
| --- | --- |
| **a. Ở đâu?** b. vì sao? | c. Khi nào? d. Đê làm gì? |

Câu 58. Từ nào chỉ sự vật trong câu thơ sau:
"Gió ở rất xa, rất rất xa

|  |  |
| --- | --- |
| Gió thích chơi thân với mọi nhà"a. gió, xa b. gió, than | **c. gió, nhà** d. nhà, xa |
| **Câu 59.** Từ nào viết sai chính tả?a. rộn ràng b. dọn dẹp**Cấu 60.** Chọn cặp từ phù hợp: | **c. dì dào** d. giục giã |

Điệu lục bát, khúc dân ca

Việt Nam ... Bác, Bác .. .Việt Nam.

|  |  |
| --- | --- |
| **a. là-là** b. có-là**Câu 61.** Chọn từ phù họp: | c. yêu-là d. thương-là |

“Giường mây chiểu cói, .. .chăn gối

|  |  |
| --- | --- |
| Tủ nhỏ, vừa treo mây áo sờn”.a. đôi b. thêm | **c. đon** d. sờn |
| **Câu 62.** Từ nào viết đúng chính tảa. thục dục **b. dữ dội** | c.giữ dìn d.giành giụm |

Câu 63. Em hãy tìm hình ảnh so sánh thích hợp với từ “]
a. hiền như mưa b. hiền như tiên

c. hiền như công chúa **d. hiền như bụt**

**Câu 64.** Điền từ vào chồ chấm

Anh dắt em vào cõi Bác xưa

Đường ...hoa trắng nắng đu đưa

a. nhài b. dừa c. xoài d. quỳnh

Câu 65. Trong các từ sau, từ nào không thê ghép với từ “học” đê thành từ có

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nghĩaa. hành **b. hôm** | c. trường | d. hiếu |
| **Câu 66.** Tiếng chổi treSớm tốiĐi vềGiữ sạch...Đẹp lốiEm nghe!a. đường **b. lề** | c. phố | d. vỉa hè |
| **Câu 67.** Tùy ... ứng biến,a. nơi b. tâm | **c. cơ** | d. lúc |
| **Câu 68.** Có cày có thóc, có học có ..a. khôn b. hay | c. hơn | **d. chữ** |

**Câu 69.** Từ nào viết sai chính tả

1. học tập b.học hành c. đi học **d.sa sôi**

**Câu 70.** Cụm từ nào trả lời cho câu hỏi: “Ở đâu”? trong câu:

“Đêm nay bên bển 0 Lâu

Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ”?

a. đêm nay b. chòm râu c. Bác Hồ **d. bên bến Ô Lâu
Câu 71.** Từ nào dưới đây cùng nghĩa với từ “chăm chỉ”?

1. nhân hậu, siêng năng b. chăm làm, rèn luyện

c. hiền lành, đảm đang **d. cần cù, chịu khó**

**Câu 72.** Từ nào là từ chỉ đặc diêm trong câu : “ Đen gần cây đa, Bác chợt thấy
một chiếc rề đa nhỏ và dài ngoằn ngoèo nằm trên mặt đất”?

1. gần, nằm **b. nhỏ, dài, ngoằn ngoèo**

c. đển trên d. cây đa, mặt đất

**Câu 73.** xếp các từ sau thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau: “Vui, tươi,
buồn, héo”.

**a. vui-tưoi, buồn - héo** b. vui - héo; tươi - buồn

c. vui - buồn, tươi - héo d. buồn - tươi, héo - vui

**Câu 74.** Đáp án nào chứa từ không chỉ hoạt động?

1. vươn, reo, đâm chồi b. dắt, reo, thăm

c. đi, xới, buộc **d. dài, sáng, xa**

**Câu 75.** Từ nào viết sai chính tả?

a. bơi lặn **b. lặn tượng** c. lăn bánh

d. lăn tăn

**d. đi, vấp, quàng**

**d. viết bài**

**Câu 76.** Từ nào là từ chỉ hoạt động trong câu:

“Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây”?

1. vội, vàng b. đá, dấy c. đi, vội, đá

**Câu 77.TÙ** nào là từ chỉ hoạt động trong các câu sau :

1. Cái kéo b. chân c.khéo léo

| a. trường | b. đêm | c. hôm | **d. bất** |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu 79. Từ nào viết đúng chính tả ? |  |  |
| c. xạch xẽ | **b. ngôi nhà** | c.gồ gề | d. sa sôi |
| Câu 80. Từ nào khác với từ còn lại? |  |  |
| a. tôi mịt | b. tối om | **c. tối dạ** | d. tối đen |

Câu 78. Tiếng nào kết hợp với tiếng “bình” đê tạo thành từ có nghĩa?

**Câu 81.** Bộ phận “góc trong cùng” trong câu “Học kỳ I, em được ngồi bàn đầu,
góc trong cùng” trả lời cho câu hỏi nào?

1. **ở đâu?** b. Vì sao? c. Khi nào? d. Đê làm gì?

**Câu 82.** Bộ phận “phấp phới bay” trong câu: “Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay”
trả lời cho câu hỏi nào?

1. **Thế nào?** b. Khi nào? c. Ở đâu? d. Làm gì?

**Câu 83.** Từ nào có nghĩa trái ngược với từ “mừng rỡ”?

1. phấn khởi b. vui vẻ c. hòa đồng **d. bực tức**

**Câu 84.** Từ nào nói lên tình cảm của thiểu nhi với Bác Hồ?

1. **kính yêu** b. khen ngợi c. thương cảm d. sẻ chia

**Câu 85.** Bộ phận nào trong câu : “Mẹ đi chợ đê nấu bữa sáng”. Trả lời cho câu
hỏi “Đe làm gì?”

a. đi chợ **b. đe nấu bữa sáng**

c. nấu bữa sáng d. đi chợ đê nấu

**Câu 86.** Những từ nào là từ chỉ sự vật trong cấu tho:

Từng đàn sẻ rủ nhau

Cò bước từng bước một

Cu Gáy thì sốt ruột

Tiếng vọng gần vọng xa

a. đàn, tiếng b. rủ, bước **c. đàn sẻ, cò, cu gáy** d. sốt ruột
**Câu 87.** Từ nào khác vói từ còn lại?

1. ôn tập **b. ôn tồn** c. ôn luyện d. ôn thi

**Câu 88.** Từ nào viết sai chính tả?

1. rộn ràng b. dọn dẹp **c. dì dào** d. giục giã

**Câu 89.** Từ nào không cùng nghĩa vói từ “săn sóc”?

1. chăm nom b. chăm sóc **c. bỏ bê** d. chăm chút

**Câu 90.** Thành ngữ nào dưới đây nói về sự khó khăn, vất vả?

**a. Chân lấm tay bùn** b. Tay bắt mặt mừng

c. Chân yểu tay mềm d. Chân ướt chân ráo

**Câu 91.** Dòng nào dưới đây gồm các từ viết đúng chính tả?

1. xưong mù, sưong rồng, thiểu xót
2. xa sôi, say xưa, xực sôi
3. **cối xay, xót xa, xưong sườn**
4. xạch sẽ, sang chọng, sâu sa

**Câu 92.** Giải câu đố sau:

Cầu gì chỉ mọc sau mưa

Lung linh bảy sắc, bắc vừa tói mây?

a. cầu dao b. cầu mong c. cầu treo **d. cầu vồng
Câu 93.** Câu nào dưới đây được đặt dấu phẩy đúng cách?

1. **Ở miền Đất Đỏ, ai cũng biết chị Sứ là người chiến sĩ cách mạng kiên
trung.**
2. Ở miền Đất Đỏ ai cũng biết chị Sứ là người, chiến sĩ cách mạng kiên trung.
3. Ở miền Đất Đỏ ai cũng biết chị sứ là, người chiến sĩ cách mạng kiên trung.
4. Ở miền Đất Đỏ ai cũng biết chị Sứ, là người chiến sĩ cách mạng kiên trung.

**Câu 94.** Câu nào dưới đây là câu kiêu "Ai thế nào?"?

1. **Bà em hiền lành và tốt bụng.**
2. Mẹ mua cho Na đầy đủ sách vờ, quần áo đê đến trường.
3. Chim sẻ, chim ri hót vang cả khu vườn.
4. Chú mèo đang chạy ngoài sân.

**Câu 95.** Con gì sống trên bờ?

a. cá sấu b. cá vàng c. cá bon **d. con gà**

**Câu 96.** Cùng nghĩa vói xấu hổ là

a. vui tưoi **b. e thẹn** c. hạnh phúc d. xấu xa

**Câu 97.** Hưong đồng cỏ nội có nghĩa là nét đẹp .. .ản dị của làng quê

**a. gi** b. d c. đ d. r

**Câu 98.** Cái gì lơ lửng, trên tận trời cao, cạnh các vì sao, không ai lấy được.

a. máy bay b. vì sao **c. trăng** d. chim

**Câu 99.** Môn học giúp em có cách sống và cách ứng xử đúng đắn là
a. tiếng việt b. toán c. mỹ thuật **d. đạo đức**

**Câu 100.** Giải đố:

"Mồi cây một quả mới vui

Trên đầu vài sợi tóc thời răng cửa

Quả đầy những mắt lạ chưa

Gọt ra bỏ mắt ăn vừa ngọt thơm.”

**a. Quả na** b. Quả dứa c. Quả mít d. Quả sầu riêng

**Câu 101.** Từ nào là từ chỉ hoạt động trong câu: “Bông cúc tỏa hương thơm ngạt
ngào đê an ủi sơn ca.”?

a. Cúc, sơn ca **b. Tỏa, an ủi**

c. Thơm, ngào ngạt d. An ủi, sơn ca

**Câu 102.** Câu: “Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi, là một người làm đồ chơi bằng
bột màu.” thuộc kiêu câu nào?

a. Ai làm gì? b. Ai thế nào? c. Câu hỏi **d. Ai là gì?**

**Câu 103.** Từ nào viết sai chính tả?

**a. Dự chữ** b. Trữ lượng c. Trữ tình d. Chữ số

**Câu 104.** Từ nào trái nghĩa với bình tĩnh?

a. Ôn ào b. Mất bình tình **c. Vội vã** d. Thong thả

**Câu 105.** Từ nào không chỉ nghề nghiệp?

a. Nông dấn **b. Vui mừng** c. Bác sĩ

d. Phi công

d. Khôi đầu

d. con chim

d.dầy dép

**Câu 106.** Từ nào trái nghĩa với từ “cuối cùng”?

a. Bắt đầu b. Sau cùng **c. Đầu tiên**

**Câu 107.** Từ nào dưới đây viết sai chính tả ?

a. xa xôi **b.rế mèn** c. sông suối

**Câu 108.TÙ** nào dưới đây viết đúng chính tả?

A. xiêng năng **b. siêng năng** c. tre trờ

**Câu** 109.Giải câu đố sau

Quả gì đỏ tựa bông hồng

Trong trắng , có đốm đen trông như mè

a. quả nho b.quả mít **c.quả thanh long** d.quả măng cụt

**Câu 110.** Câu nào dưới đây là câu nêu đặc diêm?

1. Chị Na kê chuyện cho bé nghe.
2. Chị cùng em chơi đá cầu.
3. **Giọng nói của cô ấm áp, dịu dàng.**
4. Chúng em hái hoa tặng cô.

**Câu lll.Từ** nào dưới đây là từ chỉ hoạt động?
a.sơ đồ b.hồ sơ c.đơn sơ

**d.sơ cứu**

**d.triệu chứng**

d.hương giang

**Câu 112.** Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
a.truyênđộng b.trống chải c.huy trương

**Câu 113.** Tên riêng nào dưới đây viết đúng?
a.Minh trang **b.Như Ý** c.Hải yến

**Câu 114.**Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu chấm hỏi?

1. **ông kể cho em nghe biết bao nhiêu điều thú vị?**
2. Con có thê mờ cửa giúp mẹ được không?
3. Bạn có tham gia thi Trạng Nguyên Tiếng Việt không?
4. Khi nào chúng ta được đi tham quan nông trại?

**Câu 115.** Từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược với "gọn gàng"?

a.sạch sẽ **b.ngăn nắp** c.chinh tề d.bừa bộn

**Câu 116.** Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?

**a.phụ huynh** b.phụ giúp c.phụ trách d.phụ thuộc

**Câu 117.** Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?

1. Nam là học sinh rất chăm chỉ.
2. Lan là học sinh giỏi của lóp em.
3. Tiếng Việt là môn học yêu thích của bé.
4. **Cô giáo giao bài tập cho học sinh.**

**Câu 118.** Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu phẩy?

1. Mùa đông, bầu trời xám xịt, cây cối trơ trụi.
2. **Con mèo, đang ngồi lim dim, ở bên, bếp lửa.**
3. Ngoài đường, cây bàng, cây xà cừ rụng hết lá.
4. Bà ngoại đan cho bé tất, khăn và mũ.

**Câu** 119.Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu chấm?

1. **Bạn có thích cuốn sách này không.**
2. Hiền cùng bạn vào thư viện đọc sách.
3. Liên thường đọc sách vào buổi tối.
4. Chị Hà mua tặng Mai một cuốn sách.

**Câu 120.** Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng biết ơn?

1. Lá lành đùm lá rách.
2. **uống nước nhớ nguồn.**
3. Giấy rách phải giữ lấy lề.
4. Có công mài sắt có ngày nên kim.

**Câu 121.** Đọc đoạn thơ sau và cho biết bông hoa thiên lí được so sánh với sự
vật nào?

"Xanh xanh giàn lí trước nhà

Bông như sao nhỏ thiệt là dề thương

Thoảng thơm thơm thoảng đêm trường

Dịu dàng gió ... dịu dàng hương ... dịu dàng ..."

(Theo Nguyền Ngọc Hưng)

a.mặt trăng **b.ngôi sao** c.đám mây d.mặt trời

**Câu 122.** Đọc đoạn văn sau và cho biết hình ảnh hai chị em Net hiện lên như
thế nào?

"Ngày xưa, có hai chị em Net và Na mồ côi cha mẹ, sống trong ngôi nhà nhỏ
bên sườn núi. Net thương Na, cái gì cũng nhường em. Đêm đông, gió ù ù lùa
vào nhà, Net vòng tay ôm em:

* Em rét không?

Na ôm choàng lấy chị, cười rúc rích:

* Ẩm quá!

Net ôm em chặt hơn, thầm thì:

- Mẹ bảo chị em mình là hai bông hoa hồng, chị là bông to, em là bông nhỏ. Chị
em mình mãi bên nhau nhé!

Na gật đầu. Hai chị em cứ thể ôm nhau ngủ."

(Theo Trần Mạnh Hùng)

1. Hai chị em rất chăm chỉ, miệt mài trong học tập.
2. **Hai chị em rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.**
3. Hai chị em rất hoà nhã với bạn bè.
4. Hai chị em rất tốt bụng, thường giúp đờ người khác.

**Câu 123.TÙ** nào dưới đấy là từ chỉ đặc diêm?

a.thực vật **b.trung thực** c.thực đơn d.ẩm thực

**Câu** 124.Câu nào dưới đây là câu giới thiệu?

1. **Trần Đăng Khoa là nhà thơ của thiếu nhi.**
2. Na ngồi hát ngân nga bên cửa sổ.
3. Cô giáo dạy Na làm thơ.
4. Bà kê chuyện cô tích cho Na nghe.

**Câu** 125.Nhóm từ nào dưới đây bao gồm các từ chỉ sự vật?

1. **cây lúa, lưỡi hái, cái cuốc**
2. lười liềm, thu hái, cái cày
3. nhà nông, con trâu, cay cày
4. gia súc, chăn nuôi, gia cầm

**Câu 126.** Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?

1. Hướng đông là hướng mặt trời mọc.
2. **Chị hướng dẫn bé làm toán.**
3. Anh Nam là hướng dẫn viên du lịch.
4. Hoa hướng dương vàng rực.

**Câu 127.**Giải câu đố sau:

Chim gì liệng tựa thoi đưa

Báo mùa xuân đẹp say sưa giữa trời?

a.chim họa mi b.chim tu hú **c.chim én** d.chim sâu

**Câu** 128.Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu chấm than?

1. Thời tiết hôm nay lạnh ghê!
2. **Bạn thích mùa hè hay mùa xuân!**

C.TÓC bé Chi mới đen làm sao!

1. Mẹ mua cho em cái váy đẹp lắm!

**Câu 129.TÙ** nào dưới đấy là từ chỉ hoạt động?

a.bổ ích **b.lao động** c.khoa học d.quan trọng

**Câu** 13O.Giải câu đố sau:

Ai là tác giả bài thơ

Lời hay ý đẹp gửi nhờ yêu thương?

**a.nhà thơ** b.nhà văn c.nhà báo d.nhà giáo

**Câu** 131.Câu nào dưới đây là câu giới thiệu?

1. Hoa phượng đỏ rực cả một góc trời.
2. **Hoa phượng là hoa học trò.**
3. Mẹ gặt lúa trên đồng.
4. Cánh đồng rộng bát ngát.

**Câu** 132.Đáp án nào dưới đây là thành ngữ?

a.Con Rồng mẹ Tiên b.Con Rồng bố Tiên

**c.Con Rồng cháu Tiên** d.Con Rồng em Tiên

**Câu 133.** Từ nào dưới đây viết sai chính tả?

**a.dản dị** b.dữ dội c.di chuyên d.duyên dáng

**Câu 134.** Đáp án nào dưới đây gồm tên của các bạn học sinh đã được sắp xếp
đúng theo thứ tự trong bảng chữ cái?

a.Khánh, Hiền, Đại b.Sơn, Tân, Phát

**c.An, Minh, Phương** d.Bình, Duy, Cường

**Câu 135.Câu** nào dưới đây là câu nêu đặc diêm?

1. Đi đá bóng thích quá!
2. Trời hôm nay lạnh ghê!
3. **Chiếc áo này đẹp thật đấy!**
4. Bạn thích đọc truyện hay đá bóng!

**Câu** 136.Câu nào dưới đây là câu nêu đặc diêm?

1. Cún con nô đùa với quả bóng.
2. Chú chó vẫy đuôi mừng.
3. **Lông của chú chó bông xù, mềm mượt.**
4. Chú chó là bạn thân của bé.

**Câu** 137.Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?

1. **Chúng em đang chơi thả diều.**
2. Buổi chiều ờ chân đê mát rượi, thoảng hương thơm hoa cỏ.
3. Bầu trời trong xanh và cao vời vợi.

D.Cây tre là người bạn của nông dân Việt Nam.

**Câu 138.TÙ** nào dưới đây có nghĩa giống với từ "nồ lực"?

a.hồi hộp b.đam mê c.gan dạ **d.cố gắng**

**Câu 139.** Bên ngoài gai vỏ xù xì

Chín thơm ngào ngạt, múi thì vàng ươm?

Là quả gì?

a.quả gấc b.quả vải c.quả đào **d.quả mít**

**Câu 140.TÙ** nào dưới đây là từ chỉ hoạt động?

**a.báo hiệu** b.huy hiệu c.cửa hiệu d.danh hiệu

**Câu 141.** Giải câu đố sau

Da trắng muốt.

Ruột trắng tinh.

Bạn với học sinh.

Thích cọ đầu vào bảng? (Là cái gì?).

**a.Viên phân.** B.sách c. cái bút d. bảng

**Câu 142.TÙ** nào bị dùng sai trong câu sau “ Gia cảnh chăng mấy dư giả, vợ
chồng anh Bình luôn cố gắng chi tiêu dè sẻn đê lo cho các con”
a. gia cảnh **b.dư giả** c.chi tiêu d.dè sẻn

**Câu 143.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

**a. nóng nảy** b.lảy mầm c. tiếng nóng d.nongnanh

**Câu** 144.Chọn từ viết đúng chính tả đê điền vào chỗ trống trong câu sau . “Cậu
ấy ... phát hiện ra chồ tiền mình ... bấy lâu đã không cánh mà bay”

**a. giật mình , dành dụm** b.giật mình , giành dụm

1. dật mình, dành dụm c.dật mình, rành rụm

**Câu 145.TÙ** nào dùng bị sai trong câu sau “Chị Quỳnh là một người phụ nữ
tháo dát, khó khăn nào trong công việc cũng được chị giải quyết một cách

nhanh gọn”

**a. tháo dát** b.khó khăn c. công việc d.giải quyết

**Câu** 146.Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. điêm xuyến b. đọc giả c. đường xá **d. giả dối**

**Câu** 147.Chọn từ viết đúng chính tả đê điền vào chồ trống trong câu sau : “Hắn
ta là một kẻ ........ tổ chức chỉ vì lợi ích cá nhân”

**a. gian xảo , gia nhập** b. gian xảo , ra nhập

c. gian sảo , gia nhập d. dan xảo, gia nhập

**Câu 148.** Từ nào dùng bị sai trong cấu sau . “ Hằng ngày , anh ấy vẫn luôn rành
cho mình một khoảng thời gian đê nhớ về những gì đã qua”

a. hàng ngày **b. rành** c. khoảng d. thời gian

**Câu** 149.Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. nhận chức **b. nhậm chức** c. chín mùi d. thăm quan

**Câu 150.** Từ nào dùng bị sai trong các câu sau . “ Nhờ sự động viên của cô giáo
chủ nhiệm , Long đã tự ti và mạnh dạn thê hiện bản thân mình hơn”

a. động viên **b. tự ti** c. mạnh dạn d. bản thân

**Câu 151.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. dành giật **b. dành dụm** c. đê dành d. tranh dành

**Câu 152.** Chọn các từ viết đúng chính tả đê điền vào chồ trống trong câu sau .

“ Hắn ta thật liều ... người mà vẫn ăn mặc ...”

**a. rét run, phong phanh** b. rét giun, phong phanh

c. rét giun, phong thanh d. rét dun, phong thanh

**Câu 153.** Từ nào dùng bị sai trong câu sau : “Mồi khi rãnh rồi, hai vợ chồng
bác Năm sẽ lái xe ra ngoại ô đê thư giãn”

**a. rãnh rỗi** b. lái xe c. ngoại ô d. thư giãn

**Câu 154.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. lãng mạng b. xem sét c. nhận chức **d. xúi giục**

**Câu 155.** Chọn từ viết đúng chính tả đê điền vào chồ trống trong câu sau .

“ Nhờ đạt được những thành tích ... trong công việc , anh Luân đang được ban
giám đốc ... chọn vị trí trưởng phòng kinh doanh”

a. suất sắc, xem xét **b. xuất sắc, xem xét**

c. xuất xắc , xem xét d. suất xắc , xem xét

**Câu 156.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. xác xuất b. năng xuất **c. xúi giục** d. xem sét

**Câu 157.** Chọn từ viết đúng chính tả đê điền vào chồ trống trong câu sau .

“ Quảng cáo là ... trong việc ... thị phần của các công ty”

a. yểu diêm, mở giông b. diêm yếu, mờ rộng

**c. yếu điểm, mở rộng** d. diêm yếu , mờ giông

**Câu 158.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. vô vàng b. xem sét c. trao chuốt **d. sở dĩ**

**Câu 159.TÙ** nào dùng bị sai trong câu . “Anh nỡ đành lòng nừa dối chị ấy sao”
a. nờ b. lòng **c. nừa** d. dối

**Câu 160.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. khắc khe b. khoảnh khắc **c. hàm súc** d. dả dối

**Câu 161-Từ** nào dùng sai trong câu sau . “ Chỉ vì một chút sơ xuất, anh ta đã
phải sữa chữa lại toàn bộ dự án”

a. sơ xuất b. sửa chữa c. dự án **d. cả a và b**

**Câu 162.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. xoay sờ **b. súc tích** c. xinh sắn d. xung sức

**Câu 163.** Từ nào dùng sai trong câu sau. “ Bời vì đường sá xa xôi, anh ấy đã
nờ hẹn với chúng tôi”

**a. đường sá** b. xa xôi c. nờ hẹn d. chúng tôi

**Câu 164.** Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau

a. sửa bò b. sữa chữa c. suông sẻ **d. xán lạn**

**Câu 165.** Từ nào dùng sai trong câu sau . “ Muốn kể hoạch diễn ra suông sẻ thì
đừng sơ suất đê xảy ra sự cố”

**a. suông sẻ** b. sơ suất c. xảy ra d. cả a và b

**Câu 166.** Trong các loài cây sau, cây nào là cây lấy gỗ ?

a.cây ổi **b.cây gụ** c.cây đa d.cây bàng

**Câu 167.NƠĨ** đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền là
nghĩa của từ nào trong các từ sau ?

a.sông b.suối c.biên **d.hồ**

**Câu 168.** Chọn cặp từ thích hợp đê điền vào chồ trống trong câu:

"Quạ tắm thì , sáo tắm thì "

a.nắng - mưa b.mưa - ráo

**c.ráo - mưa** d.mưa - nắng

**Câu 169.** Chọn từ thích họp đê điền vào chồ trống trong câu: "Thăng như
ruột "

a.hươu **b.ngựa** c.vượn d.cáo

**Câu 170.** Đồ vật nào không có trong phòng tắm?

a.xà phòng b.chậu **c.bếp ga** d.khăn mặt

**Câu 171.** Trong các từ sau, từ nào không dùng đê tả về gốc cây ?

a.sần sùi b.mảnh mai **c.xum xuê** d.chắc nịch

**Câu 172.** Trong trường họp nào thì em nói lời cảm ơn với người khác ?

1. Khi em gặp người lớn tuổi
2. Khi em muốn trình bày ý kiến
3. **Khi em được người khác giúp đỡ**
4. Khi em phạm lồi

**Câu 173.** Trong trường họp nào thì em nói lời xin lồi với người khác ?

1. Em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi
2. Bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa
3. **Em lỡ giẫm vào chân bạn**
4. Cô giáo cho em mượn

**Câu 174.** Trong bài tập đọc "Ngày hôm qua đâu rồi ?", ngày hôm qua ờ lại
trong cái gì của con ?

a.cặp sách **b.vở hồng** c.nét bút d.điêm mười

**Câu 175.** Trong bài tập đọc "Làm việc thật là vui", bé đã làm những việc gì ?

1. làm bài, đi học, rửa bát
2. quét nhà, giặt quần áo, đi học
3. nhặt rau, thổi cơm, đun nước
4. **đi học, quét nhà, nhặt rau**

**Câu 176.** Trong các từ sau, từ nào không chỉ hoạt động của học sinh ?
**a.xây nhà** b.học bài c.đọc sách d.nghe giảng

**Câu 177.** Trong các từ sau, từ nào không chỉ tính nết của học sinh ?
a.chăm chỉ b.ngoan ngoãn **c.tập the dục** d.hăng hái
**Câu 178.** Trong các từ sau, từ nào chỉ đặc diêm, trạng thái?
**a.hớt hải** b.bông hồng c.bay lượn d.họa mi

**Câu 179.** Câu: “Cô bé áp bông hồng vào ngực.” thuộc kiêu câu nào?
**a.Ai làm gì?** b.Ai thể nào? c.Ai là gì? d.Khi nào?

**Câu 180.BỘ** phận “Mùa xuân’’ trong câu “Mùa xuân, cô bé vào trong vườn.” trả
lời cho câu hỏi nào?

a.Vì sao?

b.ở đâu?

c.Làm gì? **d.Khi nào?**

**Câu 181.** Chọn từ khác với các từ còn lại.
a.nặng b.đẹp c.gầy

**d.đi**

d.người lớn

**d.xám xịt**

d.làm lụng

d.xa sưa

**Câu 182.** Từ nào đồng nghĩa với từ “trẻ em”?
**a.nhi đồng** b.thanh niên c.cụ già

**Câu 183.** Từ nào không dùng đê chỉ màu sắc của bông hoa?
a.đỏ thắm b.tím biếc c.hồng tươi

**Câu 184.** Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả?

**a.núi lon** b.công lao c.nuôi nấng

**Câu 185.** Trong các từ sau, từ nào viết đúng chính tả?
a.sung xức b.xáng sủa **c.sắp xếp**

**Câu 186.** Trong các từ sau, từ nào chỉ sự vật?

a.già **b.mây** c.thấy d.kìa

**Câu 187.** Tìm từ chỉ hoạt động trong câu: “Cá không ăn muối cá ươn.”?

a.cá b.không **c.ăn** d.ươn

**Câu 188.** Thời tiết mưa phùn gió bấc là đặc diêm của mùa nào?

a.mùa thu **b.mùa đông** c.mùa hạ d.mùa xuân

**Câu 189.** Chọn từ thích họp đê điền vào chồ trống trong câu : "Rằm tháng
bảy nhảy lên bờ"

a.cua **b.nước** c.cá sấu d.cá

**Câu** 19O.Chọn từ thích hợp đê điền vào chồ trống trong câu :

Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu, bừa , phân gio cho nhiều.

a.tốt b.sâu **c.kĩ** d.nông

**Câu 191.** Chọn từ thích họp đê điền vào chồ trống trong câu :

Mưa yêu em mưa đến

 cùng đùa vui

Mưa cũng làm nũng mẹ

Vừa khóc xong đã cười.

a. Tíu tít **b.Dung dăng** c.Lả lướt d.Tung tăng

**Câu 192.** Chọn cặp từ trái nghĩa thích họp đê điền vào chồ trống trong câu sau :

Đêm tháng năm chưa nằm đã

Ngày tháng mười chưa cười đã

a.tối - sáng b.đen - sáng **c.sáng - tối** d.sáng - đen

**Câu** 193.Điền từ còn thiếu vào chồ trống trong câu sau: “Vào đêm rằm Trung
thu,.... có hình tròn.”
a.mặt trời **b.trăng** c.sao d.trái đất

**Câu 194.** Thực phẩm nào có màu xanh?
a.khoai tây b.bánh mì c.cà rốt **d.rau cải**

**Câu 195.** Từ nào dưới đây là từ chi đặc diêm?
a.thực đơn b.thực vật **c.trung thực** d.ẩm thực

**Câu 196.** Câu nào dưới đây sử dụng sai dấu chấm than?

1. Trời hôm nay lạnh ghê!
2. Chiếc áo này đẹp thật đấy!
3. Đi đá bóng thích quá!
4. **Bạn thích đọc truyện hay đá bóng!**

**Câu 197.** Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?

**a.phụ huynh** b.phụ giúp c.phụ trách d.phụ thuộc

**Câu 198.TÙ** nào dưới đây viết sai chính tả?

**a.rảnh dỗi** b.giảng dạy c.dạt dào d.dí dỏm

**Câu 199.** Loài vật bay lượn trên không ?

a.con cá b.con cua c.con tôm **d.con chim**

**Câu 200.**Tiếng nào dưới đây có thê kết hợp với tiếng "mưa" đê tạo thành từ ngữ?

a.bổ b.dự **c.rào** d.hạn