|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT**  Họ và tên: .........................................  Lớp:............ | **NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ MÔN TIẾNG VIỆT**  ***NĂM HỌC 2022 – 2023***  **TUẦN 1** |

**TỪ ĐỒNG NGHĨA**

**I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm**

***1. Khái niệm***

***Từ đồng nghĩa*** là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

*VD: đất nước – nong sông; kiến thiết – xây dựng….*

***2. Phân loại***

- ***Từ đồng nghĩa hoàn toàn***: Là những từ có nghĩa hoàn toàn giống nhau, có thể thay thế được cho nhau trong lời nói. *VD: xe lửa – tàu hỏa ; ba – tía; …..*

- ***Từ đồng nghĩa không hoàn toàn***: Là những từ tuy cùng nghĩa nhưng khác nhau về sắc thái biểu cảm. Khi dùng cần phải cân nhắc lựa chọn. *VD: cuồn cuộn – lăn tăn; ăn – xơi;…*

**II. Bài tập**

**Bài 1: §¸nh dÊu x vµo tr­íc nhãm tõ kh«ng ®ång nghÜa:**

vui vÎ, phÊn khëi, mõng rì.

x©y dùng, kiÕn thiÕt, kiÕn t¹o, kiÕn nghÞ.

tùu tr­êng, khai gi¶ng, khai tr­êng.

n¨m ch©u, hoµn cÇu, tr¸i ®Êt, ®Þa cÇu.

**Bài 2: Xếp các từ sau đây thành từng nhóm từ đồng nghĩa:**

*sợ, mừng, lo, áy náy, băn khoăn, vui, hãi, phấn chấn, lo ngại, kinh hồn, hí hửng, hoảng sợ, vui sướng, kinh hoàng, lo lắng, sung sướng, lo phiền, kinh hãi, vui vẻ.*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Bài 3: Tìm từ đồng nghĩa với các từ sau:**

Trẻ em:............................................... Bé bỏng.............................................................

Lễ độ : ............................................... Bà lão:...............................................................

Nhanh nhảu: ........................................ Hiền hậu:...........................................................

**Bài 4: Nối từ ngữ ở cột trái với từ ngữ ở cột phải để tạo thành câu:**

|  |
| --- |
| 1. Cánh đồng rộng |
| 2. Bầu trời rộng |
| 3. Con đường rộng |
| 4. Quần áo rộng |

|  |
| --- |
| a. thênh thang |
| b. mênh mông |
| c. thùng thình |
| d. bao la |

**Bài 5: Tìm từ láy tả:**

a. Tiếng mưa rơi: ...............................................................................................................

b. Tiếng chim:....................................................................................................................

c. Tiếng gió thổi:.................................................................................................................

d. Tiếng sấm: .....................................................................................................................