**BÀI TẬP TV1 – ÔN TẾT**

**Câu 1.**  Điền vào chỗ trông:

**a.  ch hay tr:**

- …ường học  - kể …uyện - …ật tự

- …anh vẽ  - …ủ nhật  - đọc …. uyện

**b. gi, d hay r:**

- …a đình em  - …a trắng hồng - …íu rít

- con …ao - …ao bài tập về nhà  - tiếng … ao hàng đêm

**Câu 2.** Điền vào chỗ trống:

**a. ăc hay âc**

- s… đẹp - quả g… - gió b… - hướng b… - gi… mơ

**b. iêp hay ươp**

- rạp x… - quả m… - b… nhảy - xanh b… - nườm n…

**c. oa hay oe**

- bông h… - x… ô - đỏ h… - dầu h… - tròn x…

**Câu 3.** Chọn các từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: *xinh, mới, khỏe, giỏi*.

a. Cô giáo em rất…

b. Bạn Hoa là một học sinh…

c. Bố mua cho em một quyển vở…

d. Hùng là một cậu bé rất…

**Câu 4.**  Đặt câu với các từ sau:

- Bông hoa... - Bàn tay... - Đôi mắt...

- Nụ cười... - Ông nội... - Cô giáo...

**Câu 7.** Điền l hoặc n vào chỗ trống:

a. quả … ê b. số … năm c. ...ấm hương d. cao …ớn e. ...âng ... âng

g. con ...ợn

**Câu 11.** Điền *tr* hay *ch*?

a. con …âu b. ...ung thành c. ...iếc bút d. con ...im e. ca ...ù

**Câu 12.** Chọn cách từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

a. Những bông hoa trong vườn đã …

b. Con đường vừa được … xong.

c. Cô giáo giống như … hiền.

d. Chiếc đồng hồ kêu …

*(xây, nở, mẹ, tích tắc)*

**Câu 32.** Điền vào chỗ trống:

a. *tr* hay *ch*

- ...ung tâm - chương …ình - ...ính xác - …ẻ em

b. *ươn* hay *ương*

- t… lai - con l…  - x… rồng - b.. chải

**Câu 45:** Viết 2 – 3 câu nói về bản thân em.

****

**Câu 46: Viết 2 - 3 câu nói về một người bạn của em.**

****

**Câu 47: Viết 2 – 3 câu về gia đình em.**



****

**Câu 48: Viết 2 -3 câu kể về một lần em đi chơi cùng gia đình.**

****

**Câu 49: Viết 1 -2 câu chúc mừng sinh nhật bạn em.**

****

**Câu 50: Viết 1 – 2 câu về một lần em giúp bạn.**



**TRẮC NGHIỆM**

Câu 1: Trong…………., hổ vẫn có thể nhìn rõ mọi vật.

A. hung dữ B. trong rừng C. đêm tối D. chúa tể

Câu 2: Trong bài tập đọc “Giải thưởng tình bạn”. Khi hoẵng ngã, nai đã làm gì?

 A. dừng lại B. chạy đi C. đứng dậy D. ngồi xuống

Câu 3: Từ nào viết đúng chính tả?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. lặng nề | B. no lắng | C. ánh lắng | D. lắng nghe |

Câu 4: Điền từ nào sau đây vào chỗ chấm?

 Cành liễu rủ lá trông……………. như một mái tóc.

1. dẻo dai B. mềm mại C. lắc lư D. xanh tốt

Câu 5: Cứu hỏa là một công việc rất……........ Từ cần điền là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. nguy hiểm | B. nhẹ nhàng | C. khó nhọc | D. bình thường  |

Câu 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm

 Cô giáo ………. nhìn các bạn chơi ở sân trường.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. buổi mai | B. xa lạ | C. âu yếm |  D. tức giận |

Câu 7: Cho từ truyện ……. anh. Âm cần điền là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.tr | B.ch | C.t | D.x |

Câu 8: Khi muốn người khác cho phép để làm điều gì đó, em sẽ nói lời?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. cảm ơn | B.xin lỗi | C.chúc mừng | D.xin phép |

Câu 9: Viết tiếp vào chỗ trống để thành câu hoàn chỉnh.?

 Mấy chú chim sẻ đang ……………. trên cành cây.

Câu 10: Trong các câu dưới đây, câu nào viết đúng:

1. Thu là bạn thân nhất của em. B. hà là bạn của em.

C. Bạn mai rất vui vẻ D. Hải thích sem phim hoạt hình.

Bài 11: Trong bài đọc Du lịch biển Việt Nam có những bãi biển nổi tiếng nào của nước ta được nhắc đến?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Thanh Hóa | B. Khánh Hòa | C. Đà Nẵng | D. Nghệ An |

Bài 12: Khi đi biển chúng ta được làm những gì?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Xây lâu đài cát | B. nhặt vỏ sò | C. vứt rác ra bãi biển | D. bơi lội |

Bài 13: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống

Đến Mũi Né, bạn sẽ được ngắm nhìn những …………. mênh mông.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.thay đổi | B. mênh mông | C. đồi cát | D. bầu trời |

Bài 14: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống

Vì ………… làm cho hình dạng các đồi cát luôn thay đổi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.cát bay | B. gió thổi | B. nước biển | D. con người |

Bài 15: Đúng Ghi Đ, sai ghi S

Dọc bờ biển nước ta có nhiều khu du lịch đẹp nổi tiếng.

Dọc bờ biển nước ta có nhiều khu du lịch đẹp mênh mông.

Miền Nam nước ta có những cánh đồng lúa rộng mênh mông.

Miền Nam nước ta có những cánh đồng lúa dộng mênh mông.

Bài1 6: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống

Biển ……. ta nơi đâu cũng đẹp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.nước | B. gió thổi | C. nước biển | D. con người |

Bài 17: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống

Sóng to quá, bé không ra ………. được.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.nước | B. biển  | C. bãi cát |

Bài 18: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống

Biển là …………… kì diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.người bạn | B. thiên nhiên  | C. món quà |

Bài 19: Điền chữ thích hợp vào chỗ trống “hoang …”

A. xơ B. sơ C. xoa D. sao

Bài 20: Chọn từ viết đúng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.Đà nẵng | B. Đà Nẵng | C. đà nẵng | D. đà Nẵng |

Bài 21: Khoanh vào từ KHÔNG chỉ hoạt động du lịch biển?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.lướt ván | B. nhặt vỏ sò | C. vứt rác ra bãi biển | D. bơi lội |

**Bài 22:** Tiếng nào ghép với tiếng “**đỉnh**” để tạo thành từ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.cá | B. núi | C. gà | D. khoai |

**Bài 23:** Chọn từ thích hợp để điền vào câu tục ngữ sau:

 **Đói cho …… , rách cho thơm.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.sạch | B. cơm | C. mì | D. bẩn |

**Bài 24:** Từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu “ Con ong cần .... để làm mật.” là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.hoa | B. mía | C. rừng | D. nước |

**Bài 25:** Vần nào **không xuất hiện** trong câu sau?

 **Cây nhót ở nhà bà đã chín đỏ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.ây | B. in | C. on | D. ot |

**Bài 26:** Câu nào viết đúng?

|  |  |
| --- | --- |
| A.Chim công có bộ nông rất đẹp. | B. Khỉ con giỏi leo trèo. |
| C. Ngựa phi dất nhanh. | D. Châu đang cày ruộng. |

**Bài 27:** Từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm: “*nhanh………..*” là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.như sóc | B. như rùa | C. như cọp | D. như cáy |

**Bài 28:** Điền *uya, uyp*, hoặc *uyt* vào chỗ chấm: (có thể thêm dấu thanh)

 đèn t……….; đêm *kh*…….….; xe b………….; *t* ..…… thuốc; *h………. sáo*

**Bài 29:** Trong câu sau, tiếng nào có chứa vần **iên**

 **Đi lại trên biển.**

A. đi B. lại C. trên D. biển

**Bài 30:** Các tiếng “ **chờ, chúc, cho**” có chung âm gì?

A. ch B. tr C. ơ D. u

**Bài 31:** Trong câu sau có mấy tiếng viết sai chính tả

 **Nhà vịt ở gần con cênh sinh sinh.**

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

**Bài 32:** Từ viết sai chính tả

A. quả chanh B. cây chuối C. học trò D. cây che

**Bài 33:** Tìm tiếng chứavần **ương** thích hợp để điền vào chỗ chấm sau:

 **Nắng xua tan màn............**

A. sương B. mưa C. gió D. nóng

**Bài 34:** Các từ ngữ sau có chung vần gì?

**mịn màng, nhìn ngắm, đèn pin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A.vần “in” | B. vần “ip” | C. vần “it” |

**Bài 35**: Những từ ngữ nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?

**Cô Thu đang ………… nhạc dân ca.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.cầm | B. đếm | C. nghe | D. đan | E. hát |

**Bài 36**: Câu tục ngữ, thành ngữ nào chứa tiếng có vần “am”?

|  |  |
| --- | --- |
| A.Có chí thì nên | B. Dám nghĩ dám làm |
| C. Nhát như thỏ đế | D. Chị ngã em nâng |

**Bài 37:** Chọn từ phù hợp điền vào khổ thơ sau:

**Từ nhà lên phố**

**Bế đến Thủ đô**

**Xe … như gió**

**Xe nhỏ, xe to**

**Hét hò ầm ĩ.**

(Như Mai)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.no | B. nằm | C. đi | D. múa |

**Bài 38: Đáp án nào có thể ghép với “Cơn mưa” để tạo câu đúng?**

|  |  |
| --- | --- |
| A.Đi bộ ở phố nhỏ | B. Râm ran mùa hè |
| C. Bất chợt ập đến | D. Mua bán tấp nập |

