**ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – CẤP TỈNH**
*Năm học: 2024- 2025*
(Thời gian làm bài: 40 phút)

**Phần 1: Trâu Vàng Uyên Bác (10 điểm)**

*Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây.*

1. Trong câu "Bé Lan đang đọc sách", từ chỉ hoạt động là:
a) Bé
b) Đang
c) Đọc
d) Sách
2. Từ nào dưới đây có nghĩa trái ngược với từ "cao"?
a) Dài
b) Thấp
c) Xa
d) Ngắn
3. Từ nào là danh từ?
a) Chạy
b) Học
c) Cái bàn
d) Đẹp
4. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
"Mẹ mua cho bé một ... gấu bông rất đẹp."
a) Cái
b) Con
c) Chiếc
d) Tờ
5. Trong câu "Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời", bộ phận nào là chủ ngữ?
a) Mặt trời
b) Chiếu sáng
c) Rực rỡ
d) Trên bầu trời
6. Khi viết câu, chữ cái đầu tiên trong câu phải viết như thế nào?
a) Viết thường
b) Viết hoa
c) Viết nghiêng
d) Viết to hơn các chữ khác
7. Trong các từ sau, từ nào có vần "ươc"?
a) Mặc
b) Nước
c) Được
d) Nhạc
8. "Bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe" – Từ "kể" thuộc loại từ nào?
a) Danh từ
b) Động từ
c) Tính từ
d) Đại từ
9. Trong câu "Bé Na rất chăm chỉ học bài", từ "chăm chỉ" thuộc loại từ nào?
a) Danh từ
b) Động từ
c) Tính từ
d) Số từ
10. Từ nào có nghĩa gần với từ "xinh đẹp"?
a) Cao lớn
b) Dễ thương
c) Học giỏi
d) Hiền lành

**Phần 2: Trắc nghiệm (20 điểm)**

*Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống.*

1. Mẹ ... một chiếc bánh cho em.
a) Ăn
b) Tặng
c) Chạy
d) Xem
2. Bầu trời hôm nay rất ...
a) Trong xanh
b) Ngọt ngào
c) Vui vẻ
d) Lớn
3. Từ nào dưới đây chỉ sự vật?
a) Hát
b) Nhảy
c) Con mèo
d) Vui vẻ
4. Khi đi đường, cần đi ... để đảm bảo an toàn.
a) Chạy nhanh
b) Qua đường bất ngờ
c) Trên vỉa hè
d) Đi lung tung
5. Mặt trời mọc ở ... và lặn ở ...
a) Phía Bắc – Phía Nam
b) Phía Đông – Phía Tây
c) Phía Tây – Phía Đông
d) Phía Nam – Phía Bắc
6. Đồ vật nào không phải là phương tiện giao thông?
a) Xe đạp
b) Xe hơi
c) Bàn ghế
d) Tàu hỏa
7. Bé ăn cơm bằng ...
a) Cái bàn
b) Cái bát
c) Cái chổi
d) Cái đèn
8. Trời tối, mẹ bật ... để nhìn rõ hơn.
a) Quạt
b) Tivi
c) Đèn
d) Cửa
9. Một tuần có mấy ngày?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
10. Từ nào là từ láy?
a) Xinh đẹp
b) Đẹp đẽ
c) Lung linh
d) Chăm học

**Phần 1: Trâu Vàng Uyên Bác (10 điểm)**

1. c) Đọc
2. b) Thấp
3. c) Cái bàn
4. b) Con
5. a) Mặt trời
6. b) Viết hoa
7. c) Được
8. b) Động từ
9. c) Tính từ
10. b) Dễ thương

**Phần 2: Trắc nghiệm (20 điểm)**

1. b) Tặng
2. a) Trong xanh
3. c) Con mèo
4. c) Trên vỉa hè
5. b) Phía Đông – Phía Tây
6. c) Bàn ghế
7. b) Cái bát
8. c) Đèn
9. c) 7
10. c) Lung linh