|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT**  Họ và tên: .........................................  Lớp:............ | **NỘI DUNG ÔN TẬP HÈ MÔN TIẾNG VIỆT**  ***NĂM HỌC 2022 – 2023***  **TUẦN 4** |

**TỪ ĐỒNG ÂM**

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

***1. Khái niệm***

***Từ đồng âm*** *là những từ giống nhau về âm thanh nhưng khác nhau về nghĩa.*

*VD: câu văn – câu cá; xôi đậu – đậu xe; ….*

**II. Bài tập**

**Bài 1: Bài 1: Nối mỗi câu ở cột A với nghĩa của từ " đông " ở cột B cho phù hợp.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** |  | **B** |
| a. Của không ngon nhà **đông** con cũng hết. |  | - "đông" là một từ chỉ phương hướng, ngược với hướng tây. |
| b. Thịt để trong tủ lạnh đã **đông** lại rồi. | - " đông" là trạng thái chất lỏng chuyển sang chất rắn. |
| c. Cơn đằng **đông** vừa trông vừa chạy. | - " đông " là từ chỉ số lượng nhiều. |
| d. **Đông** qua xuân tới, cây lại nở hoa. | - "đông" chỉ một mùa trong năm, sau mùa thu. |

**Bài 2:** **Gạch dưới các từ đồng âm trong đoạn thơ sau và nêu nghĩa của từ đó.**

Bà già đi chợ Cầu Đông

Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng?

Thầy bói gieo quẻ nói rằng:

- Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Bài 3: Gạch chân dưới các từ đồng âm trong những câu sau và giải thích nghĩa của chúng.**

1. Lồng hai cái lồng lại với nhau để đỡ cồng kềnh.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Chúng ta ngồi vào bàn bàn công việc đi thôi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Đi xem chiếu bóng mà mang cả chiếu để làm gì ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Bài 4: Đặt câu để từ** “ ***hay*** ” **được sử dụng với các nghĩa sau:**

* *giỏi ( thú vị)*:……………………………………………………………………………
* *hoặc:*……………………………………………………………………………………

*- thường xuyên*:.. …………………………………………………………………………….

***Bài 5:* Đặt câu để phân biệt nghĩa của các từ đồng âm:**

**a. Từ “ nước”**

Câu 1: ……………………………………………………………………………………………..

Câu 2: ……………………………………………………………………………………………..

**b. Từ “ kho”**

Câu 1: …………………………………………………………………………………………………

Câu 2: ………………………………………………………………………………………………..