2. P(x): “Từ x bao gồm ký tự a”. Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề sau.

1. P(orange)
2. P(lemon)
3. P(true)
4. P(false)

3. Q(x, y) là logic vị từ: “ x là thủ phủ của y”. Eg: TP.Hải Dương là thủ phủ của tỉnh Hải Dương. Xác định giá trị chân lý các mệnh đề.

1. Q(Denver, Colorado)
2. Q(Detroit, Michigan)
3. Q(Massachusettts, Boston)
4. Q(New York, New York)

4. Xác định giá trị của x sau khẳng định: Nếu P(x) thì x := 1 được thực thi (với P(x) là khẳng định “x > 1”).

1. x = 0
2. x = 1
3. x = 2

5. P(x) là khẳng định “x dành nhiều hơn 5 tiếng mỗi tuần trên lớp” với x bao gồm tất cả học sinh. Thể hiện mỗi thông báo sau bằng tiếng Anh.

1. ∃xP(x)
2. ∀xP(x)
3. ∃x!P(x)
4. ∀x!P(x)

6. N(x) là khẳng định “x đã thăm Bắc Dakota” với x là tất cả học sinh trong trường bạn. Diễn đạt các thông báo bằng tiếng Việt.

1. Tồn tại x N(x)
2. Mọi x N(x)
3. ! Tồn tại x N(x)
4. Tồn tại x ! N(x)
5. ! Mọi x N(x)
6. Mọi x ! N(x)

7. Dịch các mệnh đề sau sang tiếng Anh, với

C(x) là “x là một diễn viên hài”

F(x) là “x là người hài hước”

x bao gồm tất cả mọi người

1. Mọi x ( P(x) -> F(x) )
2. Mọi x ( P(x) ⋀ F(x) )
3. Tồn tại x ( P(x) -> F(x) )
4. Tồn tại ( P(x) ⋀ F(x) )

8. Dịch các mệnh đề sau sang tiếng Anh, với

P(x): “x là một con thỏ”

F(x): “x nhảy”

x bao gồm mọi động vật

1. Mọi x ( P(x) -> F(x) )
2. Mọi x ( P(x) ⋀ F(x) )
3. Tồn tại x ( P(x) -> F(x) )
4. Tồn tại ( P(x) ⋀ F(x) )

9. P(x): “x có thể nói tiếng Nga”

Q(x): “x biết ngôn ngữ lập trình C++”

x bao gồm mọi học sinh trong trường

Biểu diễn các câu dưới đây theo mối liên hệ của P(x), Q(x), lượng từ, liên kết logic.

1. Có một học sinh trong trường của bạn có thể vừa biết tiếng Nga vừa biết lập trình C++.
2. Có một học sinh trong trường của bạn có thể nói tiếng Nga nhưng không biết lập trình C++.
3. Mọi học sinh trong trường của bạn hoặc biết tiếng Nga hoặc biết lập trình C++.
4. Chẳng học sinh nào trong trường của bạn biết tiếng Nga và lập trình C++.

10. C(x): “x có một con mèo”

D(x): “x có một con chó”

F(x): “x có một con chồn hôi”

Biểu diễn logic các mệnh đề sau:

1. Một học sinh trong lớp có 1 mèo, 1 chó, 1 chồn hôi
2. Mọi học sinh trong lớp có 1 mèo, 1 chó, 1 chồn hôi
3. Vài học sinh trong lớp có 1 mèo, 1 chồn hôi nhưng không có 1 con chó
4. Không học sinh nào có cả 3 loài trên
5. Có một học sinh nhận nuôi 1 trong 3 loài trên làm thú cưng

11. P(x) “

1. P(0)
2. P(1)
3. P(2)
4. P(-1)

12. Q(x): “x + 1 > 2x” với x là số nguyên. Mệnh đề nào sau đây cho giá trị đúng?

1. Q(0)
2. Q(-1)
3. Q(1)

13. Xác định tính đúng đắn của các mệnh đề nếu tập xác định là mọi số nguyên.

14. Xác định tính đúng đắn của các mệnh đề nếu tập xác định là mọi số nguyên.

15. Giống 14

16. Giống 14

1. = 2)
2. = -1)
3. + 2

17. Giả sử tập xác định của hàm mệnh đề P(x) gồm các số nguyên 0,1,2,3,4. Viết ra mệnh đề sử dụng phép chia, phép liên từ và phép phủ định.

18-19-20. Giống 17.

21. Tìm tập domain để mệnh đề sau đúng và tập domain để mệnh đề sai.

1. Mọi người đang học Toán rời rạc
2. Mọi người già hơn 21 tuổi
3. Mỗi 2 người đều có chung 1 người mẹ
4. Không có 2 người khác nhau nào có chung bà ngoại

22. Giống 21.

1. Mọi người nói tiếng Hindi.
2. Tồn tại người lớn hơn 21 tuổi.
3. Mỗi 2 người đều có tên đầu giống nhau.
4. Vài người biết nhiều hơn người khác.

23. Dịch những câu khẳng định sau sang mệnh đề logic bằng 2 cách. Cách 1 với tập xác định là mọi người trong lớp bạn và Cách 2 với tập domain là mọi người.

1. Vài người trong lớp nói tiếng Hindi.
2. Mọi người trong lớp đều thân thiện.
3. Tồn tại người trong lớp không sinh ra ở California.
4. 1 hs trong lớp đã xem 1 bộ phim
5. Không có hs nào trong lớp tham gia khóa học lập trình logic.

24. Giống 23.

1. Mọi người trong lớp dùng điện thoại di động.
2. Vài người trong lớp đã xem phim nước ngoài.
3. Tồn tại người trong lớp không biết bơi.
4. Mọi học sinh có thể giải phương trình bậc hai.
5. Vài học sinh trong lớp không muốn giàu. //xã hội đã tiến đến gần giai đoạn cộng sản chủ nghĩa.

25. Dịch các khẳng định sau sang mệnh đề logic.

1. Không ai hoàn hảo.
2. Không phải ai cũng hoàn hảo.
3. Mọi bạn bè của bạn hoàn hảo.
4. Ít nhất 1 ng bạn của bạn là hoàn hảo.
5. Mọi người đều là bạn của bạn và đều hoàn hảo.
6. Không phải mọi người đều là bạn của bạn hoặc vài người không hoàn hảo.

26. Dịch các khẳng định sau sang mệnh đề logic bằng 3 cách. Cách 1: thay đổi tập domain. Cách 2: dùng vị từ với 1 biến. Cách 3: dùng vị từ với 2 biến.

1. Vài người trong trường bạn đã thăm Uzbekistan.
2. Mọi người trong lớp đã học Giải tích và C++.
3. Không ai trong trường bạn sở hữu cả 1 chiếc xe đạp và 1 chiếc xe máy.
4. Tồn tại người trong trường bạn không hạnh phúc.
5. Mọi người trong trường bạn đều sinh vào thế kỷ XX.

27. Giống 26.

1. 1 học sinh trong trường bạn đã sống ở Việt Nam.
2. Có hs trong trường không biết nói tiếng Hindi.
3. 1 hs trong trường biết Java, Prolog, C++.
4. Mọi người trong lớp thích đồ ăn Thái.
5. Vài người trong lớp không chơi khúc côn cầu.

28. Dịch những khẳng định sau sang mệnh đề logic sử dụng vị từ, lượng từ và phép toán logic.

1. Vài thứ không ở đúng chỗ.
2. Tất cả công cụ ở đúng nơi và ở điều kiện tuyệt vời.
3. Mọi thứ ở đúng chỗ và ở điều kiện tuyệt vời.
4. Chẳng cái j đặt đúng chỗ và ở điều kiện tuyệt vời.
5. 1 công cụ của bạn không ở đúng chỗ nhưng nó ở điều kiện tuyệt vời.

29. Biểu diễn những mệnh đề sau sử dụng toán tử logic, vị từ và lượng từ.

1. Vài mệnh đề là luôn đúng.
2. Phủ định của một mâu thuẫn (cái luôn sai) là luôn đúng .
3. Sự tách rời (phép tuyển) của 2 hàm mệnh đề có thể là luôn đúng.
4. Sự liên hợp (phép hợp) của 2 mệnh đề luôn đúng là 1 phép luôn đúng.

30. Giả sử x = 1, 2, 3

y = 1, 2, 3

Hàm mệnh đề P(x, y) cho kết quả bao gồm các cặp x, y. Viết ra những mệnh đề sử dụng phép OR và phép AND.

1. 3)

31. Giống 30.

32. Biểu diễn các khẳng định sau sử dụng lượng từ. Sau đó, sử dụng phép phủ định mệnh đề để sao cho không có phép phủ định nào nằm bên trái của lượng từ. Sau đó thể hiện sự phủ định bằng “simple English”. (Đừng chỉ đơn giản sử dụng câu: “Nó không là trường hợp như vậy”).

1. Mọi con chó đều có bọ chét.
2. Có 1 con ngựa có thể thêm.
3. Mọi gấu túi có thể leo trèo.
4. Không có con khỉ nào biết nói tiếng Pháp.
5. Có tồn tại 1 con lợn biết bơi và biết bắt cá.

33. Giống 32.

1. Vài con chó già có thể học vài trò mới.
2. Không con thỏ nào biết tính giải tích.
3. Mọi con chim đều biết bay.
4. Không có con chó nào biết nói.
5. Không ai trong lớp biết tiếng Pháp và tiếng Nga.

34. Biểu diễn phủ định những mệnh đề sau sử dụng lượng từ, và sau đó thể hiện dạng phủ định trong tiếng Anh.

1. Vài tài xế không chịu tuân theo giới hạn tốc độ.
2. Mọi phim của Thụy Điển đều nghiêm trọng.
3. Không ai có thể giữ một bí mật.
4. Vài người trong lớp không có thái độ tốt.

35. Thể hiện dạng phủ định của những mệnh đề sau về mặt định lượng mà không sử dụng ký hiệu phủ định.

1. … f) xem trong ảnh đi gõ mệt quá

36. Giống 35.

37. Tìm một phản ví dụ (nếu có thể) cho những mệnh định lượng sau với tâp domain là toàn số nguyên.

1. … c) xem trong ảnh