|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT**  Họ và tên: .........................................  Lớp:............ | **NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ MÔN TIẾNG VIỆT**  ***NĂM HỌC 2022 – 2023***  **TUẦN 2** |

**TỪ ĐỒNG NGHĨA (tiếp)**

**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: Khoanh tròn vào từ *không đồng nghĩa* với các từ trong mỗi nhóm dưới đây:**

a) Tổ quốc, quốc thể, đất nước, giang sơn.

b) quê hương, quê mẹ, quê quán, làng quê.

c) long lanh, lóng lánh, lấp ló, lấp lánh.

**Bài 2: Tìm những từ đồng nghĩa với từ in đậm trong từng câu dưới đây:**

a) Bóng tre trùm lên âu yếm **làng** tôi. ................

b) Đứa trẻ rất chóng lớn, người tiều phu **chăm nom** như con đẻ của mình. ..................

c) Đó là ngôi nhà **nhỏ** trên thảo nguyên. ......................

**Bài 3** : **Chọn từ đúng nhất trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm, gạch chân dưới từ đó.**

a) Thế hệ mai sau sẽ được hưởng những .........................(*thành quả, kết quả, thành tích)* của hôm nay.

b) Anh đã chiến đấu ......................( *ngoan cường, ngoan cố, quật cường)* cho đến giây phút cuối cùng.

c) Lao động là ...........................( *nghĩa vụ, nhiệm vụ, trách nhiệm)* thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi người.

**Bài 4:**

a)Tìm 5 từ đồng nghĩa với từ **chết:**

………………………………………………………………………………………...

b) Đặt 2 câu với từ vừa tìm được

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...