Họ và tên:……………………………………………………..Lớp:………..

**PHIẾU ÔN TẬP HÈ LỚP 3 LÊN 4**

**Nội dung: Bài tập chính tả phân biệt l/n, x/s, ch/tr, d/r/gi,...**

**Bài tập 1: Điền l / n:**

…o …ê,  …o …ắng, …ưu …uyến,  …ô …ức,  …ão …ùng, …óng …ảy,  …ăn …óc,  …ong …anh,  …ành …ặn, …anh …ợi,  …oè …oẹt,  …ơm …ớp.

**Bài tập 2: Điền l /n:**

Tới đây tre …ứa …à nhà

Giò phong …an …ở nhánh hoa nhuỵ vàng

Trưa …ằm đưa võng, thoảng sang

Một …àn hương mỏng, mênh mang nghĩa tình.

…án đêm, ghé tạm trạm binh

Giường  cây …ót …á cho mình đỡ đau…

**Bài tập 3: Điền tiếng có chứa phụ âm đầu l /n:**

a) …….trường Tam Đảo chạy quanh quanh

Dòng ….…qua nhà lấp ……… xanh

Bãi cỏ xa nhấp nhô sóng …..…

Đàn cừu …..… gặm cỏ yên ….…

(Vĩnh Mai)

b) Trăng toả …… từng ánh vàng dìu dịu. Những cụm mậy trắng lững …… trôi. Đầu phố, những cây dâu da đang thầm ….… ban phát từng …… hương ngọt ngào vào đêm yên tĩnh. Càng về khuya, hoa càng nồng .…, … nức.

(Đức Huy)

**Bài tập 4:**Cho các tiếng sau :*la, lạc, lạm, nam, lam, lan, nan, nanh, lao, lát, lăm, lăng, năng, lập, neo, nép, linh, nòng, lóng, lỗi, lung, nương.* Tìm các từ chứa các tiếng trên.

**Bài tập 5: Điền ch / tr:**

…ong …ẻo, …òn …ĩnh, …ập …ững, …ỏng …ơ, …ơ …ọi, …e …ở, …úm …ím, …ẻ …ung, …en …úc, …ải …uốt, …ạm …ổ, …ống …ải.

#### Bài tập 6:

##### **a) Điền chung / trung:**

–        Trận đấu ….. kết. (chung)

–        Phá cỗ ….. Thu. (Trung)

–        Tình bạn thuỷ …..(chung)

–        Cơ quan ….. ương. (trung)

##### **b) Điền chuyền hay truyền:**

     – Vô tuyến …. hình. (truyền)

     – Văn học … miệng. (truyền)

     – Chim bay …. cành. (chuyền)

     – Bạn nữ chơi …. (chuyền)

**Bài tập7: Điền x/s:**

            …ơ …uất                  …uất …ứ                   …ót …a

           …ơ …ài                     …ứ …ở                     …a …ôi

            …ơ …ác                   …ao …uyến              …ục …ôi

            …ơ …inh                   …inh …ôi                 …inh …ắn

**Bài tập 8:** Tìm 5 từ láy có phụ âm đầu s; 5 từ láy có phụ âm đầu x; 5 từ ghép có phụ âm đầu s đi với x.

#### Bài tập 9: Tìm 4-5 từ có tiếng: sa, xác, xao, xát, sắc, song, sổ, xốc, xông, sôi, sơ, xơ, xuất, suất, sử, xử.

**Bài tập 10:** Điền gi/ d/ r

…ạy dỗ, …ìu …ắt, …áo dưỡng, …ung rinh, …òn giã, …óng dả, …ực rỡ, …ảng giải, …óc rách, gian …ối, ròng …ã.

 **Bài tập 11: Điền d/ r/ gi :**

– …ây mơ …ễ má.              – …út dây động …ừng.

– …ấy trắng mực đen.    – …ương đông kích tây.

– …eo gió gặt bão.          – …ãi …ó dầm mưa.

– …ối rít tít mù.               – …ốt đặc cán mai.

– …anh lam thắng cảnh.

**Bài tập12:**Tìm những từ ngữ có chứa tiếng rong, dong, giong để phân biệt sự khác nhau giữa chúng.

#### Bài tập 13: Tìm 3-5 từ có chứa tiếng: gia, da, rả, giả, dã, rã, dán, gián, dang, giang, danh, giành, rành, dành, giao, dò,dương, giương, rương.