**VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM 2020-2021**

**VÒNG 9**

**Bài 1. Đập dế**

Câu 1. Kết quả của phép tính: 17 – 3= ……….

a. 13 b. 14 c. 16 d. 17

Câu 2. Kết quả của phép tính: 18 – 3= ……….

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

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

Câu 5. Kết quả của phép tính: 13 + 3 =…………….

Câu 6. Kết quả của phép tính: 14 + 5 = …………….

Câu 7. Kết quả của phép tính: 14 + 2= ……………

Câu 8. Kết quả của phép tính: 14 + 4 =

a. 14 b. 15 c. 17 d. 18

Câu 9. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm? 19 – 6 + ……?...... = 17

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

Câu 10. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm? 16 – 4 + ………… = 18

a. 7 b. 4 c. 5 d. 6

Câu 11. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm? 17 – 3 + ………… = 19

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

Câu 12. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm? 19 – 7 + ……?...... = 16

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

Câu 13. Chọn đáp án thích hợp: 15 + 4 ………… 25

a. = b. > c. < d. không so sánh được

Câu 14. Chọn đáp án thích hợp: 12 + 5 ………….30

a. = b. > c. < d. không so sánh được

Câu 15. Chọn đáp án thích hợp: 15 + 3 ………… 26

a. = b. > c. < d. không so sánh được

Câu 16. Chọn đáp án thích hợp: 13 + 5 ………… 20

a. = b. > c. < d. không so sánh được

Câu 17. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm: 79………..91

a. = b. > c. < d. không so sánh được

Câu 18. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm: 84 ………..59

a. = b. > c. < d. không so sánh được

Câu 19. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm: 48 ………..53

a. = b. > c. < d. không so sánh được

Câu 20. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm: 46 ……….39

a. = b. > c. < d. không so sánh được

Câu 21. **Số 98** có chữ số hàng chục là……….

a. 90 b. 9 c. 80 d. 8

Câu 22. **Số 76** có chữ số hàng chục là……….

a. 70 b. 7 c. 60 d. 6

Câu 23. **Số 86** có chữ số hàng chục là……….

a. 80 b. 8 c. 60 d. 6

Câu 24. **Số 23** có chữ số hàng chục là……….

a. 20 b. 2 c. 30 d. 3

Câu 25. cho hai chữ số 6 và 9. Hỏi từ hai chữ số đã cho, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

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

Câu 26. cho hai chữ số 7 và 9. Hỏi từ hai chữ số đã cho, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

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

Câu 27. cho hai chữ số 1 và 5. Hỏi từ hai chữ số đã cho, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

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

Câu 28. cho hai chữ số 4 và 6. Hỏi từ hai chữ số đã cho, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

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

câu 29. trong rổ có trứng gà và trứng vịt. Biết trong rổ có 12 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có tất cả bao nhiêu quả trứng?

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

câu 30. trong rổ có trứng gà và trứng vịt. Biết trong rổ có 11 quả trứng gà và 6 quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có tất cả bao nhiêu quả trứng?

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

câu 31. trong rổ có trứng gà và trứng vịt. Biết trong rổ có 10 quả trứng gà và 7 quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có tất cả bao nhiêu quả trứng?

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

câu 32. trong rổ có trứng gà và trứng vịt. Biết trong rổ có 15 quả trứng gà và 4 quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có tất cả bao nhiêu quả trứng?

a. 15 b. 16 c. 19 d. 18

Câu 33 . Một thùng gồm 17 quả cam và đào. Biết trong thùng có 7 quả đào. Hỏi số quả cam nhiều hơn số quả đào là bao nhiêu quả?

a. 3 b. 5 c. 6 d. 10

Câu 34. Một thùng gồm 16 quả cam và đào. Biết trong thùng có 6 quả đào. Hỏi số quả cam nhiều hơn số quả đào là bao nhiêu quả?

a. 7 b. 4 c. 5 d. 9

Câu 35. Một thùng gồm 19 quả cam và đào. Biết trong thùng có 9 quả đào. Hỏi số quả cam nhiều hơn số quả đào là bao nhiêu quả?

a. 1 b. 8 c. 10 d. 6

Câu 36. Bạn Linh có 19 quả cam, Linh mang biếu ông bà 10 quả, sau đó Linh ăn 2 quả. Hỏi bạn Linh còn lại bao nhiêu quả cam?

a. 2 b. 6 c. 8 d. 7

Câu 37. Bạn Linh có 18 quả cam, Linh mang biếu ông bà 10 quả, sau đó Linh ăn 2 quả. Hỏi bạn Linh còn lại bao nhiêu quả cam?

a. 2 b. 6 c. 8 d. 9

Câu 38. Bạn Linh có 17 quả cam, Linh mang biếu ông bà 5 quả, sau đó Linh ăn 2 quả. Hỏi bạn Linh còn lại bao nhiêu quả cam?

a. 12 b. 16 c. 8 d. 10

Câu 39. Bạn Linh có 18quả cam, Linh mang biếu ông bà 6 quả, sau đó Linh ăn 2 quả. Hỏi bạn Linh còn lại bao nhiêu quả cam?

a. 12 b. 16 c. 8 d. 10

**Bài 2. Đừng để điểm rơi.**

Câu 1. Kết quả của phép tính: 18 – 5 + 4= ……….

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

Câu 2. Kết quả của phép tính: 12 + 1 + 4 = ……….

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

Câu 3. Kết quả của phép tính: 11 + 4 + 2 = ……….

Câu 4. Kết quả của phép tính: 13 +3 + 2 = ………

Câu 5. Số liền trước của 96 là………….

Câu 6. Số liền trước của 86 là………….

Câu 7. Số liền trước của 80 là………….

Câu 8. Số liền trước của 95 là………….

Câu 9. Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là………….

Câu 10. Số lớn nhất có 2 chữ số là……………

Câu 11. Số bé nhất có 2 chữ số là……………..

Câu 12. Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là………..

Câu 13. Điền (<, >, =): 12 + 7 …………. 20

Câu 14. Điền (<, >, =): 11 + 8 …………. 16

Câu 15. Điền (<, >, =): 13 + 5 …………. 16

Câu 16. Điền (<, >, =): 16 + 3 …………. 20

Câu 17. trong các đáp án sau, đáp án nào có các số liên tiếp viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

a. 40, 42, 46, 48, 50, 52 b. 81, 82, 83, 84, 85, 86

c. 52, 50, 48, 46, 44, 42 d. 86, 85, 84, 83, 82, 81

Câu 18. trong các đáp án sau, đáp án nào có các số liên tiếp viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

a. 36, 37, 38, 39, 40, 41 b. 41, 40, 39, 38, 37, 36

c. 21, 23, 25, 27, 29, 31 d. 31, 29, 27, 25, 23, 21

Câu 19. trong các đáp án sau, đáp án nào có các số liên tiếp viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

a. 60; 62; 64; 66; 68; 70 b. 70; 68; 66; 64; 62; 60

c. 65; 64; 63; 62; 61; 60 d. 60; 61; 62; 63; 64; 65.

Câu 20. Chọn phép toán có kết quả lớn nhất?

a. 12 – 2 + 8 b. 12 + 5 – 7 c. 16 – 3 + 1 d. 10 + 5 – 4

Câu 21. Chọn phép toán có kết quả lớn nhất?

a. 10 + 5 – 3 b. 18 – 3 – 2 c. 19 – 6 + 5 d. 12 + 7 – 4

Câu 22. Chọn phép toán có kết quả lớn nhất?

a. 13 + 5 – 3 b. 18 – 6 + 7 c. 19 – 3 – 1 d. 10 + 7 – 4

Câu 23. Chọn phép toán có kết quả lớn nhất?

a. 19 – 5 + 4 b. 13 + 6 – 4 c. 12 + 5 – 3 d. 18 – 3 – 1

Câu 24. Bạn Kiên có 15 quyển vở, bạn Mai có nhiều hơn bạn Kiên 3 quyển. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu quyển vở?

 Trả lời: bạn Mai có………………quyển vở.

Câu 25. Bạn Kiên có 12 quyển vở, bạn Lan có nhiều hơn bạn Kiên 3 quyển. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu quyển vở?

 Trả lời: bạn Lan có………………quyển vở.

Câu 26. Bạn Kiên có 10 quyển vở, bạn Mai có nhiều hơn bạn Kiên 4 quyển. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu quyển vở?

 Trả lời: bạn Mai có………………quyển vở.

Câu 27. Bạn Kiên có 13 quyển vở, bạn Lan có nhiều hơn bạn Kiên 2 quyển. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu quyển vở?

 Trả lời: bạn Lan có………………quyển vở.

Câu 28. Có 17 con chim đang đậu trên cây. Sau đó có 6 con chim bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

 Trả lời: Trên cây còn lại ………………con chim.

Câu 29. Có 18 con chim đang đậu trên cây. Sau đó có 4 con chim bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

 Trả lời: Trên cây còn lại ………………con chim.

Câu 30. Có 15 con chim đang đậu trên cây. Sau đó có 4 con chim bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

 Trả lời: Trên cây còn lại ………………con chim.

Câu 31. Một cửa hàng có 18 cái vali. Buổi chiều cửa hàng bán được 6 cái vali. Buổi tối cửa hàng bán được 2 cái vali. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái vali?

 Trả lời: Cửa hàng còn lại …………….cái vali.

Câu 32. Một cửa hàng có 17cái vali. Buổi chiều cửa hàng bán được 5 cái vali. Buổi tối cửa hàng bán được 2 cái vali. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái vali?

 Trả lời: Cửa hàng còn lại …………….cái vali.

Câu 33. Một cửa hàng có 19 cái vali. Buổi chiều cửa hàng bán được 5 cái vali. Buổi tối cửa hàng bán được 2 cái vali. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái vali?

 Trả lời: Cửa hàng còn lại …………….cái vali.

Câu 34. Một cửa hàng có 17 cái vali. Buổi chiều cửa hàng bán được 4 cái vali. Buổi tối cửa hàng bán được 1 cái vali. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái vali?

 Trả lời: Cửa hàng còn lại …………….cái vali.

Câu 35. Cần bao nhiêu khối lập phương nữa để hình bên có 10 khối lập phương?



a. 3 b. 5 c. 6 d. 7

Câu 36. Cần bao nhiêu khối lập phương nữa để hình bên có 10 khối lập phương?



a. 3 b. 5 c. 6 d. 7

Câu 37. Cần bao nhiêu khối hộp chữ nhật nữa để hình bên có 10 khối hộp chữ nhật?



a. 3 b. 4 c. 5 d. 8

Câu 38. Cần bao nhiêu khối lập phương nữa để hình bên có 8 khối lập phương?



a. 6 b. 4 c. 5 d. 7

**Bài 3. Điền.**

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 14 + 3= …………

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

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 15 – 3= …………

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ………….. – 3 = 15

Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 16 – 5 + 3 = ……….

Câu 6. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 7 + ……. – 4 = 12 + 2

Câu 7. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 5 + 4 = 1 + 3 + ………

Câu 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ………… - 0 – 5 = 10 – 8 + 3

Câu 9. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 15 + 4 - …………….. = 16 – 3

Câu 10. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 18 = ………… + 8

Câu 11. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ………… + 5 = 17 – 2

Câu 12. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ……….. – 2 + 5 = 14 + 1

Câu 13. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3 + 3 + …… = 4 – 0 + 5

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

Câu 14. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3 + 10 + ……….. = 14 – 0 + 2

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

Câu 15. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 12 – 2 + 4 = 3 + 7 + ………

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

Câu 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 - …….+ 9 = 18 – 6 + 7.

a. 1 b. 2 c. 3 d. 0

Câu 17. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: …….. – 2 + 4 = 8 – 4 + 4 + 1

a. 5 b. 6 c. 7 d. 8

Câu 18. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ……… - 2 + 10 = 8 – 4 + 11

a. 5 b. 6 c. 7 d. 8

Câu 19. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 18 – 5 - ……………. > 11 + 1

Câu 20. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 4 < 5 + …….< 10 – 0 – 2

Câu 21. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 6 + 3 < ……… - 3 + 2 < 9 + 0

Câu 22. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 15 – 2 < 19 - ………. < 4 + 11

Câu 23. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 5 + 3 > …….. + 4 > 4 + 5 – 3

Câu 24. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 19 – 4 > ……..> 17 – 4

Câu 25. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 14 – 2 < …….. < 11 + 3

Câu 26. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 4 + 1 < ……. + 2 < 10 – 1

Câu 27. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 11 + 7 > ………+ 2 > 19 – 3

Câu 28. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 18 – 5 + 2 = ……..

a. 16 – 3 b.18 – 6 c. 11 – 1 + 5 d. 14 – 4 + 4

Câu 29. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 16 – 4 + 2 = ………

a. 16 – 3 + 1 b. 16 c. 13 + 4 – 2 d. 18 – 3 – 2

Câu 30. Số hoặc phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… = 13 – 3 + 5

a. 15 – 1 + 2 b. 13 + 1 c. 12 + 3 d. 12 + 6 – 1

Câu 31. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 18 – 5 + 4 = ………..

a. 1 + 14 b. 18 – 0 c. 7 – 4 + 14 d. 2 + 10 + 1

Câu 32. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 5 + 4 – 2 = ………. – 2 – 1

a. 4 + 4 – 1 b. 10 c. 8 d. 4 + 5

Câu 33. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 10 – 5 + 4 = ………..

a. 2 + 5 b. 7 + 3 c. 7 – 4 + 6 d. 8 – 0

Câu 34. Số hoặc phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 5 + 13 – 2 = ……… - 2 – 0

a. 18 b. 6 + 11 c. 15 d. 14 + 2

Câu 35. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 12 + 3 – 1 = ……

a. 18 – 3 b. 15 + 1 c. 15 – 1 d. 16 + 1

Câu 36. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 15 + 2 – 4= ………

a. 18 – 3 – 2 b. 16 – 1 c. 15 – 1 d. 17 – 5

Câu 37. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 18 – 7 + 5 = ………..

a. 10 + 4 b. 17 – 3 + 1 c. 17 – 0 d. 15 + 3 – 2

Câu 38. Số hoặc phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 12 + 4 – 1 = ………

a. 16 b. 12 + 3 c. 17 – 3 d. 18 – 5

Câu 39. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 16 – 2 + 3 = ……

a. 18 – 2 b. 14 + 3 c. 17 – 2 d. 15 – 1

Câu 40. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 17 – 1 – 5= ………

a. 18 – 3 b. 15 – 2 + 1 c. 12 + 1 – 2 d. 16 – 4

Câu 41. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… = 10 – 3 – 3 + 5

a. 6 + 3 b. 5 – 1 + 4 c. 2 + 6 – 1 d. 3 + 7

Câu 42. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 18 – 5 + 1 = ………..

a. 14 b. 15 c. 16 d. 17

Câu 43. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 10 – 1 – 3 = 3 + 5 - …….

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

Câu 44. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 2 + 5 + 2 ………10- 6 + 5

Câu 45. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 3 + 2 ……. 10 – 4 + 2

Câu 46. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 3 – 2 …….10 – 2 – 3

Câu 47. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 7 + 2 ……… 10 – 2 – 4

Câu 48. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 8 + 4 ……… 5 + 4 – 2

Câu 49. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 7 + 4 ……… 9 – 3 + 3

Câu 50. Số liền sau của số 10 là……….

Câu 51. Số liền trước của 1 là……….

Câu 52. Số tròn chục liền trước của 40 là………

Câu 53. Số liền trước của 15 là………..

Câu 54. Số tròn chục liền trước của 50 là………

Câu 55. Số liền sau của 18 là………..

Câu 56. Số A trừ đi 3 bằng 15. Tìm A. Trả lời: A = ……………..

Câu 57. Số A cộng với 2 bằng 16. Tìm A?. Trả lời: A = ……………..

Câu 58. 12 cộng 5 bằng 14 cộng…………..

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

Câu 59 . Số tròn chục bé nhất và lớn hơn 12 là số……….

Câu 60. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là…………

Câu 61. Số tròn chục nhỏ nhất là………..

Câu 62. Số ba chục được viết là………

Câu 63. Số mười lăm viết là………

Câu 64. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Hai số tròn chục liên tiếp nhau cách nhau mấy đơn vị?

Câu 65. Số 60 gồm:

a. 60 chục b. 6 chục và 0 đơn vị c. 16 chục d. 0 chục và 6 đơn vị

Câu 66. Số 80 bao gồm:

a. 80 chục b. 8 chục và 0 đơn vị c. 18 chục d. 0 chục và 8 đơn vị

Câu 67. Số 50 gồm:

a. 50 chục b. 5 chục và 0 đơn vị c. 15 chục d. 0 chục và 5 đơn vị

Câu 68. Số 10 gồm:

a. 10 chục b. 1 chục và 0 đơn vị c. 11 chục d. 0 chục và 1 đơn vị

Câu 69. 12 cộng 5 bằng 14 cộng…….

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

Câu 70. Hãy cho biết, số nào trừ đi 5 bằng 12 cộng với 2?

Câu 71. Có tất cả …………số tròn chục có hai chữ số.

Câu 72. Từ 30 đến 70 có tất cả ………….số tròn chục.

Câu 73. Từ 20 đến 60 có tất cả ………….số tròn chục.

Câu 74. Từ 9 đến 18 có bao nhiêu số?

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

Câu 75. Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 15 và nhỏ hơn 80?

a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

Câu 76. Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 5 và nhỏ hơn 80?

a. 6 b. 7 c. 8 d. 5

Câu 77. Trong các số 50; 10; 90; 80. Số bé nhất là:

a. 50 b. 80 c. 90 d. 10

Câu 78. Trong các số 50; 10; 90; 80. Số lớn nhất là:

a. 50 b. 80 c. 90 d. 10

Câu 79. Cho các số: 80; 60; 90; 70. Số bé nhất là:

a. 90 b. 60 c. 80 d. 70

Câu 80. Cho các số: 80; 60; 90; 70. Số lớn nhất là:

a. 90 b. 60 c. 80 d. 70

Câu 81. Một trang trại có 20 con gà và 50 con vịt. Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

a. 90 con b. 70 con c. 60 con d. 80 con

Câu 82. Bạn An có 50 cái kẹo. An cho bạn 10 cái kẹo. Hỏi bạn An còn lại bao nhiêu cái kẹo?

a. 30 cái kẹo b. 20 cái kẹo c. 40 cái kẹo d. 60 cái kẹo

Câu 83. Bạn An có 30 cái kẹo. Bạn An cho em My 10 cái kẹo. Hỏi bạn An còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Câu 84. Một trang trại có 40 con gà và 30 con vịt. Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

Câu 85. Lan có 9 quyển vở. Cô Nhung thưởng cho Lan 1 chục quyển vở. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Câu 86. Một người lái đò chở 10 khách nam và 4 khách nữ sang sông. Hỏi trên đò có tất cả bao nhiêu người?

Câu 86. Lan có 18 cái kẹo. Sau khi Lan cho Hồng một số cái kẹo thì Lan còn lại 6 cái kẹo. Hỏi Lan đã cho Hồng bao nhiêu cái kẹo?

**HƯỚNG DẪN**

**Bài 1. Đập dế**

Câu 1. Kết quả của phép tính: 17 – 3= ……….

a. 13  **b. 14** c. 16 d. 17

Câu 2. Kết quả của phép tính: 18 – 3= ……**15**….

Câu 3. Kết quả của phép tính: 17 – 5 = ……**12**….

Câu 4. Kết quả của phép tính: 19 – 5 = ……**14**….

Câu 5. Kết quả của phép tính: 13 + 3 =……**16**……….

Câu 6. Kết quả của phép tính: 14 + 5 = ……**19**……….

Câu 7. Kết quả của phép tính: 14 + 2= ……**16**………

Câu 8. Kết quả của phép tính: 14 + 4 =

a. 14 b. 15 c. 17  **d. 18**

Câu 9. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm? 19 – 6 + ……?...... = 17

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

Câu 10. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm? 16 – 4 + ………… = 18

a. 7 b. 4 c. 5 **d. 6**

Câu 11. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm? 17 – 3 + ………… = 19

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

Câu 12. Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm? 19 – 7 + ……?...... = 16

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

Câu 13. Chọn đáp án thích hợp: 15 + 4 ………… 25

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

Câu 14. Chọn đáp án thích hợp: 12 + 5 ………….30

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

Câu 15. Chọn đáp án thích hợp: 15 + 3 ………… 26

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

Câu 16. Chọn đáp án thích hợp: 13 + 5 ………… 20

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

Câu 17. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm: 79………..91

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

Câu 18. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm: 84 ………..59

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

Câu 19. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm: 48 ………..53

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

Câu 20. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ chấm: 46 ……….39

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

Câu 21. **Số 98** có chữ số hàng chục là……….

a. 90 **b. 9**  c. 80 d. 8

Câu 22. **Số 76** có chữ số hàng chục là……….

a. 70 **b. 7**  c. 60 d. 6

Câu 23. **Số 86** có chữ số hàng chục là……….

a. 80 **b. 8** c. 60 d. 6

Câu 24. **Số 23** có chữ số hàng chục là……….

a. 20 **b. 2** c. 30 d. 3

Câu 25. cho hai chữ số 6 và 9. Hỏi từ hai chữ số đã cho, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

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

**hướng dẫn**

**Có thể lập được 2 số có hai chữ số khác nhau: 69 và 96.**

Câu 26. cho hai chữ số 7 và 9. Hỏi từ hai chữ số đã cho, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

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

Câu 27. cho hai chữ số 1 và 5. Hỏi từ hai chữ số đã cho, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

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

Câu 28. cho hai chữ số 4 và 6. Hỏi từ hai chữ số đã cho, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

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

câu 29. trong rổ có trứng gà và trứng vịt. Biết trong rổ có 12 quả trứng gà và 5 quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có tất cả bao nhiêu quả trứng?

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

**hướng dẫn**

Trong rổ có tất cả số quả trứng là:

12 + 5 = 17 (quả)

Đáp số: 17 quả trứng.

**Chọn c.**

câu 30. trong rổ có trứng gà và trứng vịt. Biết trong rổ có 11 quả trứng gà và 6 quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có tất cả bao nhiêu quả trứng?

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

câu 31. trong rổ có trứng gà và trứng vịt. Biết trong rổ có 10 quả trứng gà và 7 quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có tất cả bao nhiêu quả trứng?

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

câu 32. trong rổ có trứng gà và trứng vịt. Biết trong rổ có 15 quả trứng gà và 4 quả trứng vịt. Hỏi trong rổ có tất cả bao nhiêu quả trứng?

a. 15 b. 16 **c. 19**  d. 18

Câu 33 . Một thùng gồm 17 quả cam và đào. Biết trong thùng có 7 quả đào. Hỏi số quả cam nhiều hơn số quả đào là bao nhiêu quả?

a. 3 b. 5 c. 6 d. 10

**Bài làm**

Có số quả cam là:

17 – 7 = 10 (quả)

Số quả cam nhiều hơn số quả đào số quả là:

10 – 7 = 3 (quả)

Đáp số: 3 quả

**Chọn a**

Câu 34. Một thùng gồm 16 quả cam và đào. Biết trong thùng có 6 quả đào. Hỏi số quả cam nhiều hơn số quả đào là bao nhiêu quả?

a. 7 b. 4 c. 5 d. 9

**hướng dẫn**

Có số quả cam là:

16 – 6 = 10 (quả)

Số quả cam nhiều hơn số quả đào số quả là:

10 – 6 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả

**Chọn b**

Câu 35. Một thùng gồm 19 quả cam và đào. Biết trong thùng có 9 quả đào. Hỏi số quả cam nhiều hơn số quả đào là bao nhiêu quả?

a. 1 b. 8 c. 10 d. 6

**hướng dẫn**

Có số quả cam là:

19 – 9 = 10 (quả)

Số quả cam nhiều hơn số quả đào số quả là:

10 – 9 = 1 (quả)

Đáp số: 1 quả

**Chọn a.**

Câu 36. Bạn Linh có 19 quả cam, Linh mang biếu ông bà 10 quả, sau đó Linh ăn 2 quả. Hỏi bạn Linh còn lại bao nhiêu quả cam?

a. 2 b. 6 c. 8 d. 7

**hướng dẫn**

Linh còn lại số quả cam là:

19 – 10 – 2 = 7 (quả)

Đáp số: 7 quả

**Chọn d**

Câu 37. Bạn Linh có 18 quả cam, Linh mang biếu ông bà 10 quả, sau đó Linh ăn 2 quả. Hỏi bạn Linh còn lại bao nhiêu quả cam?

a. 2 **b. 6**  c. 8 d. 9

Câu 38. Bạn Linh có 17 quả cam, Linh mang biếu ông bà 5 quả, sau đó Linh ăn 2 quả. Hỏi bạn Linh còn lại bao nhiêu quả cam?

a. 12 b. 16 c. 8 **d. 10**

Câu 39. Bạn Linh có 18quả cam, Linh mang biếu ông bà 6 quả, sau đó Linh ăn 2 quả. Hỏi bạn Linh còn lại bao nhiêu quả cam?

a. 12 b. 16 c. 8 **d. 10**

**Bài 2. Đừng để điểm rơi.**

Câu 1. Kết quả của phép tính: 18 – 5 + 4= ……….

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

Câu 2. Kết quả của phép tính: 12 + 1 + 4 = ……….

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

Câu 3. Kết quả của phép tính: 11 + 4 + 2 = …**17**…….

Câu 4. Kết quả của phép tính: 13 +3 + 2 = …**18**……

Câu 5. Số liền trước của 96 là……**95**…….

Câu 6. Số liền trước của 86 là……**85**…….

Câu 7. Số liền trước của 80 là………**79**….

Câu 8. Số liền trước của 95 là………**94**….

Câu 9. Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là……**98**…….

Câu 10. Số lớn nhất có 2 chữ số là………**99**……

Câu 11. Số bé nhất có 2 chữ số là……**10**………..

Câu 12. Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là……**11**…..

Câu 13. Điền (<, >, =): 12 + 7 ……<……. 20

Câu 14. Điền (<, >, =): 11 + 8 ……>……. 16

Câu 15. Điền (<, >, =): 13 + 5 ……>……. 16

Câu 16. Điền (<, >, =): 16 + 3 ……<……. 20

Câu 17. trong các đáp án sau, đáp án nào có các số liên tiếp viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

a. 40, 42, 46, 48, 50, 52 **b. 81, 82, 83, 84, 85, 86**

c. 52, 50, 48, 46, 44, 42 d. 86, 85, 84, 83, 82, 81

Câu 18. trong các đáp án sau, đáp án nào có các số liên tiếp viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

**a. 36, 37, 38, 39, 40, 41**  b. 41, 40, 39, 38, 37, 36

c. 21, 23, 25, 27, 29, 31 d. 31, 29, 27, 25, 23, 21

Câu 19. trong các đáp án sau, đáp án nào có các số liên tiếp viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

a. 60; 62; 64; 66; 68; 70 b. 70; 68; 66; 64; 62; 60

c. 65; 64; 63; 62; 61; 60 **d. 60; 61; 62; 63; 64; 65.**

Câu 20. Chọn phép toán có kết quả lớn nhất?

**a. 12 – 2 + 8**  b. 12 + 5 – 7 c. 16 – 3 + 1 d. 10 + 5 – 4

Câu 21. Chọn phép toán có kết quả lớn nhất?

a. 10 + 5 – 3 b. 18 – 3 – 2 **c. 19 – 6 + 5** d. 12 + 7 – 4

Câu 22. Chọn phép toán có kết quả lớn nhất?

a. 13 + 5 – 3 **b. 18 – 6 + 7**  c. 19 – 3 – 1 d. 10 + 7 – 4

Câu 23. Chọn phép toán có kết quả lớn nhất?

**a. 19 – 5 + 4**  b. 13 + 6 – 4 c. 12 + 5 – 3 d. 18 – 3 – 1

Câu 24. Bạn Kiên có 15 quyển vở, bạn Mai có nhiều hơn bạn Kiên 3 quyển. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu quyển vở?

 Trả lời: bạn Mai có………**15 + 3 = 18**………quyển vở.

Câu 25. Bạn Kiên có 12 quyển vở, bạn Lan có nhiều hơn bạn Kiên 3 quyển. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu quyển vở?

 Trả lời: bạn Lan có………**12 + 3 = 15**………quyển vở.

Câu 26. Bạn Kiên có 10 quyển vở, bạn Mai có nhiều hơn bạn Kiên 4 quyển. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu quyển vở?

 Trả lời: bạn Mai có………**10 +4 = 14**………quyển vở.

Câu 27. Bạn Kiên có 13 quyển vở, bạn Lan có nhiều hơn bạn Kiên 2 quyển. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu quyển vở?

 Trả lời: bạn Lan có………**13 + 2= 15**………quyển vở.

Câu 28. Có 17 con chim đang đậu trên cây. Sau đó có 6 con chim bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

 Trả lời: Trên cây còn lại ………**17 – 6= 11**………con chim.

Câu 29. Có 18 con chim đang đậu trên cây. Sau đó có 4 con chim bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

 Trả lời: Trên cây còn lại …………**18 – 4 = 14**……con chim.

Câu 30. Có 15 con chim đang đậu trên cây. Sau đó có 4 con chim bay đi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim?

 Trả lời: Trên cây còn lại ………**15 – 4= 11**………con chim.

Câu 31. Một cửa hàng có 18 cái vali. Buổi chiều cửa hàng bán được 6 cái vali. Buổi tối cửa hàng bán được 2 cái vali. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái vali?

 Trả lời: Cửa hàng còn lại ……**18 – 6 – 2 = 10** ……….cái vali.

Câu 32. Một cửa hàng có 17cái vali. Buổi chiều cửa hàng bán được 5 cái vali. Buổi tối cửa hàng bán được 2 cái vali. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái vali?

 Trả lời: Cửa hàng còn lại ……**17 – 5 – 2 = 10**……….cái vali.

Câu 33. Một cửa hàng có 19 cái vali. Buổi chiều cửa hàng bán được 5 cái vali. Buổi tối cửa hàng bán được 2 cái vali. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái vali?

 Trả lời: Cửa hàng còn lại ………**19 – 5 – 2 = 12**…….cái vali.

Câu 34. Một cửa hàng có 17 cái vali. Buổi chiều cửa hàng bán được 4 cái vali. Buổi tối cửa hàng bán được 1 cái vali. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái vali?

 Trả lời: Cửa hàng còn lại ……**17 – 4 – 1 = 12**……….cái vali.

Câu 35. Cần bao nhiêu khối lập phương nữa để hình bên có 10 khối lập phương?



a. 3 b. 5 c. 6 d. 7

**Hướng dẫn**

Hình đã cho có 7 khối lập phương

Cần thêm số khối lập phương nữa để được 10 khối lập phương là:

10 – 7 = 3 (khối lập phương)

**Chọn a**

Câu 36. Cần bao nhiêu khối lập phương nữa để hình bên có 10 khối lập phương?



**a. 3**  b. 5 c. 6 d. 7

Câu 37. Cần bao nhiêu khối hộp chữ nhật nữa để hình bên có 10 khối hộp chữ nhật?



a. 3 **b. 4**  c. 5 d. 8

Câu 38. Cần bao nhiêu khối lập phương nữa để hình bên có 8 khối lập phương?



**a. 6** b. 4 c. 5 d. 7

**Bài 3. Điền.**

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 14 + 3= ……**17**……

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 17 – 3= ……**14**……

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 15 – 3= ……**12**……

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ……**18**…….. – 3 = 15

Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 16 – 5 + 3 = …**14**…….

Câu 6. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 7 + …**11**…. – 4 = 12 + 2

Câu 7. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 5 + 4 = 1 + 3 + …**5**……

Câu 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ……**10**…… - 0 – 5 = 10 – 8 + 3

Câu 9. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 15 + 4 - ………**6**…….. = 16 – 3

Câu 10. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 18 = ……**10**…… + 8

Câu 11. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ……**10**…… + 5 = 17 – 2

Câu 12. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ……**12**….. – 2 + 5 = 14 + 1

Câu 13. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3 + 3 + …… = 4 – 0 + 5

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

Câu 14. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3 + 10 + ……….. = 14 – 0 + 2

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

Câu 15. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 12 – 2 + 4 = 3 + 7 + ………

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

Câu 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 - …….+ 9 = 18 – 6 + 7.

a. 1 b. 2 c. 3 **d. 0**

Câu 17. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: …….. – 2 + 4 = 8 – 4 + 4 + 1

a. 5 b. 6 **c. 7**  d. 8

Câu 18. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: ……… - 2 + 10 = 8 – 4 + 11

a. 5 b. 6 **c. 7** d. 8

Câu 19. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 18 – 5 - ………**0**……. > 11 + 1

Câu 20. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 4 < 5 + …**2**….< 10 – 0 – 2

Câu 21. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 6 + 3 < ……**9**… - 3 + 2 < 9 + 0

Câu 22. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 15 – 2 < 19 - …**5**……. < 4 + 11

Câu 23. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 5 + 3 > …**3**….. + 4 > 4 + 5 – 3

Câu 24. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 19 – 4 > …**14**…..> 17 – 4

Câu 25. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 14 – 2 < …**13**….. < 11 + 3

Câu 26. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 10 – 4 + 1 < …**6**…. + 2 < 10 – 1

Câu 27. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 11 + 7 > …**15**……+ 2 > 19 – 3

Câu 28. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 18 – 5 + 2 = ……..

a. 16 – 3 b.18 – 6 **c. 11 – 1 + 5**  d. 14 – 4 + 4

Câu 29. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 16 – 4 + 2 = ………

**a. 16 – 3 + 1**  b. 16 c. 13 + 4 – 2 d. 18 – 3 – 2

Câu 30. Số hoặc phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: ……… = 13 – 3 + 5

a. 15 – 1 + 2 b. 13 + 1 **c. 12 + 3**  d. 12 + 6 – 1

Câu 31. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 18 – 5 + 4 = ………..

a. 1 + 14 b. 18 – 0 **c. 7 – 4 + 14**  d. 2 + 10 + 1

Câu 32. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 5 + 4 – 2 = ………. – 2 – 1

a. 4 + 4 – 1 **b. 10**  c. 8 d. 4 + 5

Câu 33. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 10 – 5 + 4 = ………..

a. 2 + 5 b. 7 + 3 **c. 7 – 4 + 6**  d. 8 – 0

Câu 34. Số hoặc phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 5 + 13 – 2 = ……… - 2 – 0

**a. 18**  b. 6 + 11 c. 15 d. 14 + 2

Câu 35. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 12 + 3 – 1 = ……

a. 18 – 3 b. 15 + 1 **c. 15 – 1** d. 16 + 1

Câu 36. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 15 + 2 – 4= ………

**a. 18 – 3 – 2**  b. 16 – 1 c. 15 – 1 d. 17 – 5

Câu 37. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 18 – 7 + 5 = ………..

a. 10 + 4 b. 17 – 3 + 1 c. 17 – 0 **d. 15 + 3 – 2**

Câu 38. Số hoặc phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 12 + 4 – 1 = ………

a. 16 **b. 12 + 3**  c. 17 – 3 d. 18 – 5

Câu 39. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 16 – 2 + 3 = ……

a. 18 – 2 **b. 14 + 3** c. 17 – 2 d. 15 – 1

Câu 40. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: 17 – 1 – 5= ………

a. 18 – 3 b. 15 – 2 + 1 **c. 12 + 1 – 2**  d. 16 – 4

Câu 41. Phép tính thích hợp điền vào chỗ chấm là: …… = 10 – 3 – 3 + 5

**a. 6 + 3** b. 5 – 1 + 4 c. 2 + 6 – 1 d. 3 + 7

Câu 42. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 18 – 5 + 1 = ………..

**a. 14**  b. 15 c. 16 d. 17

Câu 43. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 10 – 1 – 3 = 3 + 5 - …….

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

Câu 44. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 2 + 5 + 2 ……=…10- 6 + 5

Câu 45. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 3 + 2 …>…. 10 – 4 + 2

Câu 46. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 3 – 2 …=….10 – 2 – 3

Câu 47. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 7 + 2 ……>… 10 – 2 – 4

Câu 48. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 8 + 4 ……<… 5 + 4 – 2

Câu 49. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm. 10 – 7 + 4 ……<… 9 – 3 + 3

Câu 50. Số liền sau của số 10 là……**11**….

Câu 51. Số liền trước của 1 là…**0**…….

Câu 52. Số tròn chục liền trước của 40 là…**30**……

Câu 53. Số liền trước của 15 là……**14**…..

Câu 54. Số tròn chục liền trước của 50 là……**40**…

Câu 55. Số liền sau của 18 là……**19**…..

Câu 56. Số A trừ đi 3 bằng 15. Tìm A. Trả lời: A = ………**15 + 3= 18**……..

Câu 57. Số A cộng với 2 bằng 16. Tìm A?. Trả lời: A = ………**16 – 2= 14**……..

Câu 58. 12 cộng 5 bằng 14 cộng…………..

a. 2 **b. 3**  c. 4 d. 5

Câu 59 . Số tròn chục bé nhất và lớn hơn 12 là số……**20**….

Câu 60. Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là……**90**……

Câu 61. Số tròn chục nhỏ nhất là……**10**…..

Câu 62. Số ba chục được viết là…**30**……

Câu 63. Số mười lăm viết là……**15**…

Câu 64. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Hai số tròn chục liên tiếp nhau cách nhau mấy đơn vị?

**Trả lời: Hai số tròn chục liên tiếp nhau cách nhau 10 đơn vị.**

Câu 65. Số 60 gồm:

a. 60 chục **b. 6 chục và 0 đơn vị** c. 16 chục d. 0 chục và 6 đơn vị

Câu 66. Số 80 bao gồm:

a. 80 chục **b. 8 chục và 0 đơn vị** c. 18 chục d. 0 chục và 8 đơn vị

Câu 67. Số 50 gồm:

a. 50 chục **b. 5 chục và 0 đơn vị** c. 15 chục d. 0 chục và 5 đơn vị

Câu 68. Số 10 gồm:

a. 10 chục **b. 1 chục và 0 đơn vị** c. 11 chục d. 0 chục và 1 đơn vị

Câu 69. 12 cộng 5 bằng 14 cộng…….

a. 2 **b. 3** c. 4 d. 5

Câu 70. Hãy cho biết, số nào trừ đi 5 bằng 12 cộng với 2?

**Hướng dẫn**

……….. – 5 = 12 + 2

………… - 5= 14

Số đó là: 14 + 5 = **19**

Câu 71. Có tất cả ……**9**…số tròn chục có hai chữ số. (**10; 20; 30; 40; 50 ; 60; 70; 80; 90)**

Câu 72. Từ 30 đến 70 có tất cả ……**5**…….số tròn chục. (**30; 40; 50; 60; 70)**

Câu 73. Từ 20 đến 60 có tất cả ……**5**…….số tròn chục. (**20; 30; 40; 50;60)**

Câu 74. Từ 9 đến 18 có bao nhiêu số?

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

**hướng dẫn**

Từ 9 đến 18 có:

18 – 9 + 1 = 10 (số)

**Chọn a**

Câu 75. Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 15 và nhỏ hơn 80?

a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

**hướng dẫn**

Các số tròn chục lớn hơn 15 và nhỏ hơn 80 là:

20; 30; 40; 50; 60; 70.

Vậy có **6** số. **chọn a**

Câu 76. Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 5 và nhỏ hơn 80?

a. 6 b. 7 c. 8 d. 5

**hướng dẫn**

Các số tròn chục lớn hơn 5 và nhỏ hơn 80 là:

10; 20; 30; 40; 50; 60; 70.

Vậy có **7** số. **chọn b**

Câu 77. Trong các số 50; 10; 90; 80. Số bé nhất là:

a. 50 b. 80 c. 90 **d. 10**

Câu 78. Trong các số 50; 10; 90; 80. Số lớn nhất là:

a. 50 b. 80  **c. 90**  d. 10

Câu 79. Cho các số: 80; 60; 90; 70. Số bé nhất là:

a. 90 **b. 60**  c. 80 d. 70

Câu 80. Cho các số: 80; 60; 90; 70. Số lớn nhất là:

**a. 90**  b. 60 c. 80 d. 70

Câu 81. Một trang trại có 20 con gà và 50 con vịt. Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

a. 90 con b. 70 con c. 60 con d. 80 con

**hướng dẫn**

Trang trại có tất cả số con gà và vịt là:

20 + 50 = 70 (con)

Đáp số: 70 con . **chọn b**

Câu 82. Bạn An có 50 cái kẹo. An cho bạn 10 cái kẹo. Hỏi bạn An còn lại bao nhiêu cái kẹo?

a. 30 cái kẹo b. 20 cái kẹo c. 40 cái kẹo d. 60 cái kẹo

**hướng dẫn**

Bạn An còn lại số cái kẹo là:

50 – 10 = 40 (cái kẹo)

Đáp số: 40 cái kẹo. **chọn c**

Câu 83. Bạn An có 30 cái kẹo. Bạn An cho em My 10 cái kẹo. Hỏi bạn An còn lại bao nhiêu cái kẹo?

**Hướng dẫn**

Bạn An còn lại số cái kẹo là:

30 – 10 = 20 (cái kẹo)

Đáp số: 20 cái kẹo.

Câu 84. Một trang trại có 40 con gà và 30 con vịt. Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu con gà và vịt?

**hướng dẫn**

Trang trại có tất cả số con gà và vịt là:

40 + 30 = 70 (con)

Đáp số: 70 con .

Câu 85. Lan có 9 quyển vở. Cô Nhung thưởng cho Lan 1 chục quyển vở. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?

**Hướng dẫn**

Đổi: 1 chục = 10

Lan có tất cả số quyển vở là:

9 + 10 = 19 (quyển vở)

Đáp số: 19 quyển vở

Câu 86. Một người lái đò chở 10 khách nam và 4 khách nữ sang sông. Hỏi trên đò có tất cả bao nhiêu người?

**Hướng dẫn**

Trên đò có tất cả số người là:

10+ 4 = 14 (người)

Đáp số: 14 người

Câu 86. Lan có 18 cái kẹo. Sau khi Lan cho Hồng một số cái kẹo thì Lan còn lại 6 cái kẹo. Hỏi Lan đã cho Hồng bao nhiêu cái kẹo?

**Hướng dẫn**

Lan đã cho Hồng số cái kẹo là:

18 – 6 = 12 (cái kẹo)

Đáp số: 12 cái kẹo.