**VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM 202--2022**

**VÒNG 8**

**LÊ CÔNG VINH – NGÀY 23/01/2022**

**Bài 1. Thế giới côn trùng.**

**Câu 1.** Bạn nào thấp nhất trong các bạn?

A picture containing toy, doll

Description automatically generated

a. bạn Hồng b. bạn Đức c. bạn An d. bạn Chi

**Câu 2.** Bạn nào cao nhất trong các bạn?

A picture containing toy, doll

Description automatically generated

a. bạn Hồng b. bạn Đức c. bạn An d. bạn Chi

**Câu 3.** Bạn nào thấp nhất trong các bạn?

A picture containing text, toy, doll

Description automatically generated

a. bạn An b. bạn Hoàng c. bạn Linh d. bạn Minh

**Câu 4.** Bạn nào cao nhất trong các bạn?

A picture containing text, toy, doll

Description automatically generated

a. bạn An b. bạn Hoàng c. bạn Linh d. bạn Minh

Câu 5. Cái bút nào là ngắn nhất?

Icon

Description automatically generated

a. Cái bút 1 b. Cái bút 2 c. Cái bút 3 d. Cái bút 4

Câu 6. Số thích hợp: 6+ ……… = 8

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Câu 7. Số thích hợp: 4 + …….. = 9

Câu 8. Số thích hợp: 3 + ……….. = 9

Câu 9. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm?

A picture containing text, metalware

Description automatically generated

a. 11 b. 12 c. 13 d.14

Câu 10. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm?

Icon

Description automatically generated

a. 16 b. 17 c. 18 d. 19

Câu 11. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm?

Icon

Description automatically generated

a. 12 b. 13 c. 14 d. 15

Câu 12. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm?

Icon

Description automatically generated

a. 12 b. 13 c. 14 d. 15

Câu 13. Trong hình có bao nhiêu cái kẹo?

A picture containing fabric

Description automatically generated

a. 10 cái kẹo b. 12 cái kẹo c. 14 cái kẹo d. 16 cái kẹo

Câu 14. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu quả xoài?

A group of red and green apples

Description automatically generated with medium confidence

a. 10 quả b. 12 quả c. 13 quả d. 15 quả

Câu 15. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu quả bí ngô?

A group of pumpkins

Description automatically generated with medium confidence

a. 10 quả b. 12 quả c. 14 quả d. 15 quả

Câu 16. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu quả táo?

A group of green apples

Description automatically generated with medium confidencea. 10 quả táo b. 11 quả táo c. 12 quả táo d. 13 quả táo

Câu 17. Kết quả của phép tính: 3 + 5 – 2 = ………….

Câu 18. Kết quả của phép tính: 3 + 6 – 4 = ………..

Câu 19. Kết quả của phép tính: 5 + 2 – 4 = ………

Câu 20. Kết quả của phép tính: 5 + 3 – 7 = ……….

Câu 21. Số liền sau của 18 là…………

a. 16 b. 17 c. 19 d. 20

Câu 22. Số liền trước của 12 là…………..

Câu 23. Số liền sau của 15 là………..

Câu 24. Số liền sau của 14 là……….

Câu 25. Mẹ nuôi 6 con gà mái và 3 con gà trống. Hỏi mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

a. 8 con b. 9 con c. 10 con d. 11 con

Câu 26. Chọn đáp án đúng. 3 + 4 ………… 6 + 2

a. > b. < c. + d. =

Câu 27. Chọn đáp án đúng. 5 + 4 ………… 6 + 3

a. > b. < c. + d. =

Câu 28. Chọn đáp án đúng. 5 + 4 ………… 7 + 1

a. > b. < c. + d. =

Câu 29. Chọn đáp án đúng. 6+ 4 ………… 7 + 3

a. > b. < c. + d. =

Câu 30. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 6 + ……. = 9.

Câu 31. Bạn Minh có 19 cái kẹo. Bạn Lan có 14 cái kẹo. Hãy chọn nhận xét đúng.

a. Bạn Lan có nhiều cái kẹo hơn bạn Minh.

b. Bạn Minh có nhiều cái kẹo hơn bạn Lan.

c. Không so sánh được số cái kẹo của hai bạn.

d. Hai bạn có số cái kẹo bằng nhau.

Câu 32. Bạn Tùng có 18 cái kẹo. Bạn Dung có 17 cái kẹo. Hãy chọn nhận xét đúng.

a. Bạn Tùng có nhiều cái kẹo hơn bạn Dung.

b. Bạn Dung có nhiều cái kẹo hơn bạn Tùng.

c. Không so sánh được số cái kẹo của hai bạn.

d. Hai bạn có số cái kẹo bằng nhau.

Câu 33. Bạn Thắng có 1chục cái kẹo. Bạn Hà có 15 cái kẹo. Hãy chọn nhận xét đúng.

a. Bạn Hà có nhiều cái kẹo hơn bạn Thắng.

b. Bạn Thắng có nhiều cái kẹo hơn bạn Hà.

c. Không so sánh được số cái kẹo của hai bạn.

d. Hai bạn có số cái kẹo bằng nhau.

Câu 34. Bạn Tùng có 1chục cái kẹo. Bạn Dung có 19 cái kẹo. Hãy chọn nhận xét đúng.

a. Bạn Tùng có nhiều cái kẹo hơn bạn Dung.

b. Bạn Dung có nhiều cái kẹo hơn bạn Tùng.

c. Không so sánh được số cái kẹo của hai bạn.

d. Hai bạn có số cái kẹo bằng nhau.

Câu 35. Trong vườn mẹ trồng rau cải và súp lơ. Trong đó có 5 cây rau cải và 5 cây súp lơ. Hỏi mẹ trồng tất cả bao nhiêu cây?

a. 8 cây b. 9 cây c. 10 cây d. 11 cây

Câu 36. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 4 cái mũ. Ngày thứ hai cửa hàng bán được 5 cái mũ. Hỏi cả hai cửa hàng bán được bao nhiêu cái mũ?

a. 7 cái b. 8 cái c. 9 cái d. 10 cái

Câu 37. Một cửa hàng có hai loại giày màu xanh, màu vàng. Trong đó có 5 đôi giày màu xanh, 4 đôi giày màu vàng. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu đôi giày?

a. 8 đôi b. 9 đôi c. 10 đôi d. 12 đôi

Câu 38. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu khối hình chữ nhật?

A group of blue cubes

Description automatically generated with low confidence

a. 10 b. 15 c. 19 d. 20

Câu 39. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu khối lập phương?

A group of blue cubes

Description automatically generated with low confidence

a. 16 b. 18 c. 19 d. 10

Câu 40. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu khối lập phương?

A picture containing clipart

Description automatically generated

a. 17 b. 18 c. 19 d. 20

**Bài 2. Đừng để điểm rơi**

Câu 1. Chọn đáp án đúng.

Trên hình có bao nhiêu khối lập phương?

A group of colorful cubes

Description automatically generated with low confidence

a. 5 b. 6 c. 8 d. 9

Câu 2. Hình vẽ có bao nhiêu hộp quà?

A picture containing text, indoor, colorful

Description automatically generated

a. 10 hộp b. 12 hộp c. 18 hộp d. 20 hộp

Câu 3. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu cái điện thoại?

A picture containing text, clock, wall, different

Description automatically generated

a. 11 cái b. 12 cái c. 13 cái d. 20 cái

Câu 4. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu cái đồng hồ?

A picture containing text, clock, wall, different

Description automatically generated

a. 14 cái b. 16 cái c. 13 cái d. 24 cái

Câu 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu con gấu?

A picture containing transport, brass knucks

Description automatically generated

a. 16 con b. 18 con c. 19 con d. 20 con

Câu 6. Hình vẽ có bao nhiêu con cá?

A picture containing fishbowl, vessel, carrot stick

Description automatically generated

a. 14 con b. 16 con c. 18 con d. 19 con

Câu 7. Kết quả của phép tính: 8 – 7 = …………

Câu 8. Kết quả của phép tính: 8 – 3 = …………

Câu 9. Kết quả của phép tính: 8 – 4 = …………

Câu 10. Kết quả của phép tính: 8 – 2 = ……..

Câu 11. Điền dấu (>, <, =) và chỗ chấm: 9 – 4 …………6

Câu 12. Điền dấu (>, <, =) và chỗ chấm: 9 – 2 ……….8

Câu 13. Điền dấu (>, <, =) và chỗ chấm: 5 + 4 – 3 ……..7

Câu 14. Điền dấu (>, <, =) và chỗ chấm: 9 – 5 ………..3

Câu 15. Điền dấu (>, <, =) và chỗ chấm: 6 + 3 – 5 ……… 2

Câu 16. Điền dấu (>, <, =) và chỗ chấm: 7 – 1 ……….8

Câu 17. Điền dấu (>, <, =) và chỗ chấm: 7 + 3 – 2 ………..8

Câu 18. Số nào dưới đây có cách đọc là “mười sáu”?

a. 10 b. 06 c. 16 d. 61

Câu 19. Số nào dưới đây có cách đọc là “mười lăm”?

a. 10 b. 05 c. 15 d. 51

Câu 20. Số nào dưới đây có cách đọc là “mười ba”?

a. 10 b. 03 c. 13 d. 31

Câu 21. Số nào dưới đây có cách đọc là “mười chín”?

a. 10 b. 09 c. 19 d. 91

Câu 22. Số gồm 1 chục và 8 đơn vị là số……………

Câu 23. Số gồm 1 chục và 5 đơn vị là số……………

Câu 24. Cho một số có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục là 1 chữ số hàng đơn vị là 7. Số đó là…………..

Câu 25. Cho một số có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục là 1 chữ số hàng đơn vị là chữ số nhỏ nhất. Số đó là…………..

Câu 26. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu cái quạt?

A picture containing window, building, yellow, drawn

Description automatically generated

a. 12 cái b. 14 cái c. 15 cái d. 16 cái

Câu 27. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu cái mũ?

A group of gold coins

Description automatically generated with low confidence

a. 15 cái b. 16 cái c. 17 cái d. 18 cái

Câu 28. Hình vẽ dưới có bao nhiêu quả cam?

A group of oranges

Description automatically generated with medium confidence

a. 17 quả b. 18 quả c. 19 quả d. 20 quả

Câu 29. Hình dưới có bao nhiêu chai sữa?

A picture containing icon

Description automatically generated

a. 16 chai b. 17 chai c. 18 chai d. 19 chai

Câu 30. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu quả ớt chuông đỏ?

A group of red and green peppers

Description automatically generated with low confidence

a. 11 quả b. 13 quả c. 16 quả d. 20 quả

Câu 31. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu quả ớt chuông xanh?

A group of red and green peppers

Description automatically generated with low confidence

a. 11 quả b. 13 quả c. 16 quả d. 24quả

Câu 32. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu cái bút chì?



a. 5 cái b. 7 cái c. 16 cái d. 17 cái

Câu 33. Cái bút nào là dài nhất?

Icon

Description automatically generated

a. Cái bút 1 b. Cái bút 2 c. Cái bút 3 d. Cái bút 4

Câu 34.Chiếc bút chì nào dài nhất?

A picture containing writing implement, stationary, pencil, pen

Description automatically generated

a. bút chì màu đỏ b. bút chì màu đen c. bút chì màu xanh d. bút chì màu vàng

Câu 35.Chiếc bút chì nào ngắn nhất?

A picture containing writing implement, stationary, pencil, pen

Description automatically generated

a. bút chì màu đỏ b. bút chì màu đen c. bút chì màu xanh d. bút chì màu vàng

Câu 36. Chọn dấu thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 4 – 2 …………5

a. > b. < c. + d. =

Câu 37. Ban đầu trên đĩa có 9 quả dâu tây. Bạn Hiếu lấy đi 5 quả dâu tây để ăn. Em gái lấy đi 2 quả dâu tây để ăn. Hỏi trên đĩa còn lại bao nhiêu quả dâu tây?

Trả lời: ………….quả

Câu 38. Ban đầu trên đĩa có 8 quả dâu tây. Bạn Hiếu lấy đi 3 quả dâu tây để ăn. Em gái lấy đi 3 quả dâu tây để ăn. Hỏi trên đĩa còn lại bao nhiêu quả dâu tây?

Trả lời: ………….quả

Câu 39. Ban đầu trên đĩa có 8 quả dâu tây. Bạn Hiếu lấy đi 2 quả dâu tây để ăn. Em gái lấy đi 2 quả dâu tây để ăn. Hỏi trên đĩa còn lại bao nhiêu quả dâu tây?

Trả lời: ………….quả

Câu 40. Ban đầu trên đĩa có 10 quả dâu tây. Bạn Hiếu lấy đi 4 quả dâu tây để ăn. Em gái lấy đi 1 quả dâu tây để ăn. Hỏi trên đĩa còn lại bao nhiêu quả dâu tây?

Trả lời: ………….quả

**Bài 3. Điền.**

**Câu 1.** Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 6= ………

Câu 2. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 = ………

Câu 3. Số thích hợp vào chỗ chấm: 3 + 4 = ………

Câu 4. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 6 + 2 = ……….

Câu 5. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 5 = ……….

Câu 6. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 7 + 4 = ………..

Câu 7. Số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 6 + 2 = ……….

Câu 8. Số thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 5 + 4 = ………..

Câu 9. Số thích hợp vào chỗ chấm: 0 + 3 + 5 = ………..

Câu 10. Số thích hợp vào chỗ chấm: 5 – 3 – 2 = ………

Câu 11. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 1 - 4 = ………

Câu 12. Số thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 6 + 4 = ………

Câu 13. Số thích hợp vào chỗ chấm: 6 – 3 – 1 = ………

Câu 14. Số thích hợp vào chỗ chấm: 6 – 1 + 2 = ……..

Câu 15. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 4 – 4 = ……….

Câu 16. Số thích hợp vào chỗ chấm: 4 + 2 – 1 = ……….

Câu 17. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 2 + 3 = ………..

Câu 18. Số thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 2 + 3 = …………

Câu 19. Số thích hợp vào chỗ chấm: 5 – 2 + 3 = ………..

Câu 20. Số thích hợp vào chỗ chấm: 4 + 1 – 2= ………

Câu 21. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 – 3= ………

Câu 22. Số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 5 + …………. = 10

Câu 23. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 - …………… = 2

Câu 24. Số thích hợp vào chỗ chấm: 6 – 2 + ………… = 4

Câu 25. Số thích hợp vào chỗ chấm: ……….+ 3 – 2 = 4.

Câu 26. Số thích hợp vào chỗ chấm: ………+ 2 – 0 = 4 – 0 + 1

Câu 27. Số thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 2 - ……….. = 1

Câu 28. Số thích hợp vào chỗ chấm: ……….+ 3 – 2 = 2

Câu 29. Số thích hợp vào chỗ chấm: 5 – 2 + ………. = 6

Câu 30. Số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 7 + ………= 5

Câu 31. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 4 - ………. = 1

Câu 32. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 8 - …………. = 6

Câu 33. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 + ………. = 7

Câu 34. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 8 + ……….. = 9

Câu 35. Tính: 1 + 3 + 5= ………….

Câu 36. Tính: 9 - 5 - 4= …………

Câu 37. Tính: 8 – 6 + 2 = ……….

Câu 38. Tính : 9 – 5 + 2 = ………..

Câu 39. Tính: 9 – 7 = ……….

Câu 40. Tính: 3 + 5 = ………..

Câu 41. Tính: 4 + 6 = ……..

Câu 42. Tính: 10 – 7 = ………..

Câu 43. Tính: 1 + 4 + 5 = …………

Câu 44. Tính: 10 – 6 + 3 = ……….

Câu 45. Tính: 8 – 5 + 3 = ………….

Câu 46. Tính: 9 – 3 – 2 = …………

Câu 47. Tính: 1 + 2 + 7 = …………

Câu 48. Bạn Hãy chọn phép tính có kết quả lớn nhất.

a. 5 + 1 + 1 b. 3 + 1 + 0 c. 2 + 1 d. 4 + 1 + 0

Câu 49. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 2 – 3 ……… 3 + 4

Câu 50. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 3 + 5 …………2 + 6

Câu 51. Câu 15. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 2 + 3 ……… 5 + 2

Câu 52. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 3 ……….10 - 5

Câu 53. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 2 ………4 + 1

Câu 54. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 4 + 1 ………. 10 – 3

Câu 55. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 5………1 + 3

Câu 56. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 4 ………….2 + 2

Câu 57. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 1 ………..1 + 3

Câu 58. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 3 + 6 ……….. 10 – 3 + 2

Câu 59. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 4 + 2 ……… 10 - 4

Câu 60. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 1 …………3 + 2

Câu 61. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 4 + 5 ………. 3 – 2 + 8

Câu 63. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 3 + 4 ……….10 – 1

Câu 63. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 7 ………..6 – 4 + 2

Câu 64. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 3…………2 + 2

Câu 65. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 + 3…………4 + 6 – 3

Câu 66. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 7 – 4 + 2 ……… 10 – 6

Câu 67. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 3 + 2 ……….. 10 – 3 – 2

Câu 68. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 6 + 2 ……….2 + 3 + 4

Câu 69. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm. 3 + 1………1 + 2

Câu 70. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm. 4 + 3 …….. 8 – 4 + 5

Câu 71. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm. 10 – 1 – 2 ………. 4 + 2

Câu 72. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm. 9 – 5 ………. 8 – 3 – 1

Câu 73. Dấu cần điền vào chỗ chấm để được phép so sánh đúng.

1 + 6 + 1 ………… 7 + 1

a. = b. < c. > d. không so sánh được

Câu 74. Nhìn vào hình vẽ rồi điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

A group of carved pumpkins

Description automatically generated with medium confidence 2……4

Câu 75. Số thích hợp điền vào chỗ chấm.

A group of red and green apples

Description automatically generated

4 + 3 = …………

Câu 76. Hình vẽ dưới có bao nhiêu viên bi màu đen?



a. 3 viên bi b. 4 viên bi c. 5 viên bi d. 6 viên bi

Câu 77. Số 15 gồm:

a. 15 chục b. 1 chục và 5 đơn vị c. 5 chục và 1 đơn vị d. 1 chục 5

Câu 78. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Một xe ô tô chở 10 hành khách. Đến bến có 3 hành khách xuống xe và 2 hành khách lên xe. Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu hành khách?

Câu 79. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có 10 người đang ở trong phòng.Một lúc sau, 4 người đi ra ngoài và 3 người đi vào. Vậy sau đó có bao nhiêu người trong phòng?

Trả lời: Có ………..người ở trong phòng.

Câu 80. Bạn Minh có 4 cái ô tô. Bạn Đức có 5 cái ô tô. Hai bạn có tất cả bao nhiêu cái ô tô?

A. 6 B. 8 C. 9 D. 7

**Hướng dẫn**

**Bài 1. Thế giới côn trùng.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Đáp án** | d | b | a | b | d | b | 5 | 6 | b | b |
| **Câu** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **Đáp án** | b | c | c | b | c | b | 6 | 5 | 3 | 1 |
| **Câu** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| **Đáp án** | c | 11 | 16 | 15 | b | b | d | a | d | 3 |
| **Câu** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** |
| **Đáp án** | b | a | a | a | c | c | b | a | d | a |

**Bài 2. Đừng để điểm rơi.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Đáp án** | b | c | a | c | d | b | 1 | 5 | 4 | 6 |
| **Câu** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **Đáp án** | < | < | < | > | > | < | < | c | c | c |
| **Câu** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| **Đáp án** | c | 18 | 15 | 17 | 10 | b | a | c | b | a |
| **Câu** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** |
| **Đáp án** | b | d | a | b | d | a | 2 | 2 | 4 | 5 |

**Bài 3. Điền.**

**Câu 1.** Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 6= ……**8**…

Câu 2. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 = …**5**……

Câu 3. Số thích hợp vào chỗ chấm: 3 + 4 = …**7**……

Câu 4. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 6 + 2 = ……**6**….

Câu 5. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 5 = ……**7**….

Câu 6. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 7 + 4 = ……**7**…..

Câu 7. Số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 6 + 2 = …**5**…….

Câu 8. Số thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 5 + 4 = ……**7**…..

Câu 9. Số thích hợp vào chỗ chấm: 0 + 3 + 5 = ……**8**…..

Câu 10. Số thích hợp vào chỗ chấm: 5 – 3 – 2 = …**0**……

Câu 11. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 1 - 4 = …**5**……

Câu 12. Số thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 6 + 4 = ……**6**…

Câu 13. Số thích hợp vào chỗ chấm: 6 – 3 – 1 = ……**2**…

Câu 14. Số thích hợp vào chỗ chấm: 6 – 1 + 2 = ……**7**..

Câu 15. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 4 – 4 = …**2**…….

Câu 16. Số thích hợp vào chỗ chấm: 4 + 2 – 1 = …**5**…….

Câu 17. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 2 + 3 = ……**7**…..

Câu 18. Số thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 2 + 3 = ……**6**……

Câu 19. Số thích hợp vào chỗ chấm: 5 – 2 + 3 = ……**6**…..

Câu 20. Số thích hợp vào chỗ chấm: 4 + 1 – 2= ……**3**…

Câu 21. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 – 3= …**2**……

Câu 22. Số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 5 + ………**6**…. = 10

Câu 23. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 - ……**3**……… = 2

Câu 24. Số thích hợp vào chỗ chấm: 6 – 2 + ……**0**…… = 4

Câu 25. Số thích hợp vào chỗ chấm: ……**3**….+ 3 – 2 = 4.

Câu 26. Số thích hợp vào chỗ chấm: ……**3**…+ 2 – 0 = 4 – 0 + 1

Câu 27. Số thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 2 - …**5**…….. = 1

Câu 28. Số thích hợp vào chỗ chấm: …**1**…….+ 3 – 2 = 2

Câu 29. Số thích hợp vào chỗ chấm: 5 – 2 + ……**3**…. = 6

Câu 30. Số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 7 + …**3**……= 5

Câu 31. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 4 - …**5**……. = 1

Câu 32. Số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 8 - ……**4**……. = 6

Câu 33. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 + ……**2**…. = 7

Câu 34. Số thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 8 + ……**7**….. = 9

Câu 35. Tính: 1 + 3 + 5= ……**9**…….

Câu 36. Tính: 9 - 5 - 4= ……**0**……

Câu 37. Tính: 8 – 6 + 2 = ……**4**….

Câu 38. Tính : 9 – 5 + 2 = …**6**……..

Câu 39. Tính: 9 – 7 = ……**2**….

Câu 40. Tính: 3 + 5 = ……**8**…..

Câu 41. Tính: 4 + 6 = ……**10**..

Câu 42. Tính: 10 – 7 = …**3**……..

Câu 43. Tính: 1 + 4 + 5 = …**10**………

Câu 44. Tính: 10 – 6 + 3 = ……**7**….

Câu 45. Tính: 8 – 5 + 3 = ……**6**…….

Câu 46. Tính: 9 – 3 – 2 = ……**4**……

Câu 47. Tính: 1 + 2 + 7 = ……**10**……

Câu 48. Bạn Hãy chọn phép tính có kết quả lớn nhất.

**a. 5 + 1 + 1**  b. 3 + 1 + 0 c. 2 + 1 d. 4 + 1 + 0

Câu 49. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 2 – 3 ……<… 3 + 4

Câu 50. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 3 + 5 ……>……2 + 6

Câu 51. Câu 15. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 2 + 3 ……>… 5 + 2

Câu 52. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 3 ……=….10 - 5

Câu 53. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 2 …<……4 + 1

Câu 54. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 4 + 1 …<……. 10 – 3

Câu 55. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 5……>…1 + 3

Câu 56. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 4 ………=….2 + 2

Câu 57. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 1 ……<…..1 + 3

Câu 58. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 3 + 6 ……=….. 10 – 3 + 2

Câu 59. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 4 + 2 …=…… 10 - 4

Câu 60. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 1 …<………3 + 2

Câu 61. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 4 + 5 ……=…. 3 – 2 + 8

Câu 63. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 3 + 4 …=…….10 – 1

Câu 63. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 7 …<……..6 – 4 + 2

Câu 64. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 3……<……2 + 2

Câu 65. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 10 – 5 + 3……>……4 + 6 – 3

Câu 66. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 7 – 4 + 2 …>…… 10 – 6

Câu 67. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 8 – 3 + 2 ……>….. 10 – 3 – 2

Câu 68. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 6 + 2 …<…….2 + 3 + 4

Câu 69. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm. 3 + 1……>…1 + 2

Câu 70. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm. 4 + 3 …<….. 8 – 4 + 5

Câu 71. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm. 10 – 1 – 2 …>……. 4 + 2

Câu 72. Điền dấu (>, <, =)thích hợp vào chỗ chấm. 9 – 5 ……=…. 8 – 3 – 1

Câu 73. Dấu cần điền vào chỗ chấm để được phép so sánh đúng.

1 + 6 + 1 ………… 7 + 1

**a. =**  b. < c. > d. không so sánh được

Câu 74. Nhìn vào hình vẽ rồi điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

A group of carved pumpkins

Description automatically generated with medium confidence 2…<…4

Câu 75. Số thích hợp điền vào chỗ chấm.

A group of red and green apples

Description automatically generated

4 + 3 = ……**7**……

Câu 76. Hình vẽ dưới có bao nhiêu viên bi màu đen?



a. 3 viên bi b. 4 viên bi c. 5 viên bi **d. 6 viên bi**

Câu 77. Số 15 gồm:

a. 15 chục **b. 1 chục và 5 đơn vị**  c. 5 chục và 1 đơn vị d. 1 chục 5

Câu 78. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Một xe ô tô chở 10 hành khách. Đến bến có 3 hành khách xuống xe và 2 hành khách lên xe. Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu hành khách?

**bài làm**

Trên xe bây giờ có số hành khách là:

10 – 3 + 2 = 9 (hành khách)

Đáp số: 9 hành khách

Câu 79. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có 10 người đang ở trong phòng.Một lúc sau, 4 người đi ra ngoài và 3 người đi vào. Vậy sau đó có bao nhiêu người trong phòng?

Trả lời: Có ………..người ở trong phòng.

**Bài làm**

Sau đó có số người trong phòng là:

10 – 4 + 3 = 9 (người)

Đáp số: 9 người ở trong phòng

Câu 80. Bạn Minh có 4 cái ô tô. Bạn Đức có 5 cái ô tô. Hai bạn có tất cả bao nhiêu cái ô tô?

A. 6 B. 8 C. 9 D. 7

**Bài làm**

Hai bạn có tất cả số cái ô tô là:

4 + 5 = 9 (cái ô tô)

Đáp số: 9 cái ô tô