Câu **1**: [NB]

Chọn đáp án đúng:  
Từ hai chữ số 3 ; 0 ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số?

A. 1 số

B. 2 số

C. 3 số D. 4 số

Lời giải:

**Bước 0:**

Từ hai chữ số 3 ; 0 ta có thể lập được các số có hai chữ số là: 30 ; 33  
Như vậy ta lập được 2 số.  
Số 0 3 chính là số 3 ; Số 00 chính là số 0 nên số 03 ; 00 không tính là số có hai chữ số.  
Đáp án: 2 số  
**Lưu ý: Khác với bài toán tấm thẻ, dạng bài này cho chữ số. Nên trong số ta lập, một chữ số có thể xuất hiện nhiều lần.**

Câu **2**: [NB]

Điền số thích hợp vào chỗ trống:  
A blue rectangle with black letters

Description automatically generated  
Có đúng hai thẻ viết số 5 ; 7 .  
Từ hai thẻ số trên, ta lập được số lớn nhất số có hai chữ số là [[75]]

Lời giải:

**Bước 1:**

Từ hai thẻ số 5 ; 7 ta có thể lập được các số có hai chữ số là:  
57 ; 75  
Do đó, ta lập được số lớn nhất số có hai chữ số là 75  
Vậy số cần điền là: 75  
**LƯU Ý: Vì mỗi chữ số được viết trên một tấm thẻ, nên với mỗi số ta lập, các chữ số chỉ được xuất hiện nhiều nhất một lần.  
Nên số 77 ; 55 không được tính.**

Câu **3**: [NB]

Chọn đáp án đúng:  
A blue rectangle with black numbers

Description automatically generated  
Có đúng hai thẻ viết số 7 ; 1 . Từ hai thẻ số trên, ta có thể lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số ?

A. 2 số

B. 1 số C. 3 số D. 4 số

Lời giải:

**Bước 0:**

Từ hai thẻ số trên, ta có thể lập được các số: 71 ; 17  
Như vậy ta lập được 2 số.  
Đáp án: 2 số  
**LƯU Ý: Vì mỗi chữ số được viết trên một tấm thẻ, nên với mỗi số ta lập, các chữ số chỉ được xuất hiện nhiều nhất một lần.  
Nên số 77 ; 11 không được tính.**

Câu **4**: [NB]

Điền số thích hợp vào chỗ trống:  
Từ hai chữ số 6 ; 8 , ta lập được số lớn nhất số có hai chữ số là [[88]]

Lời giải:

**Bước 1:**

Từ hai thẻ số 6 ; 8 ta có thể lập được các số có hai chữ số là:  
68 ; 86 ; 66 ; 88  
Do đó, ta lập được số lớn nhất số có hai chữ số là 88  
Vậy số cần điền là: 88  
**Lưu ý: Khác với bài toán tấm thẻ, dạng bài này cho chữ số. Nên trong số ta lập, một chữ số có thể xuất hiện nhiều lần.**

Câu **5**: [NB]

Chọn đáp án đúng:  
Số 31 có thể viết thành tổng của hai số trong hình nào dưới đây?  
A group of colorful squares with numbers

Description automatically generated

A. Hình chữ nhật màu vàng và hình vuông màu đỏ

B. Hình vuông màu cam và hình chữ nhật màu tím C. Hình chữ nhật màu vàng và hình chữ nhật màu tím D. Hình vuông màu cam và hình vuông màu đỏ

Lời giải:

**Bước 0:**

Ta có: 31 = 30 + 1  
Nên để tạo thành số 31 ta cần ghép Hình chữ nhật màu vàng và hình vuông màu đỏ.  
A colorful squares with numbers

Description automatically generated  
Đáp án: Hình chữ nhật màu vàng và hình vuông màu đỏ.

Câu **6**: [NB]

Chọn đáp án đúng:  
Từ hai chữ số 2 ; 8 , ta có thể lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số?

A. 4 số

B. 3 số C. 2 số D. 1 số

Lời giải:

**Bước 0:**

Từ hai chữ số 2 ; 8 , ta có thể lập được các số có hai chữ số là: 22 ; 88 ; 28 ; 82  
Như vậy, ta lập được tất cả 4 số.  
Đáp án: 4 số  
**Lưu ý: Khác với bài toán tấm thẻ, dạng bài này cho chữ số. Nên trong số ta lập, một chữ số có thể xuất hiện nhiều lần.**

Câu **7**: [NB]

Điền số thích hợp vào chỗ trống:  
Anh hai câu được 2 con cá và 1 chục con cá. Vậy anh hai câu được [[12]] con cá.

Lời giải:

**Bước 1:**

2 con cá và 1 chục con cá tức là 2 con cá và 10 con cá  
Số 12 gồm 2 đơn vị và 1 chục.  
Vậy anh hai câu được 12 con cá.  
Vậy số cần điền là: 12

Câu **8**: [NB]

Chọn đáp án đúng:  
A square with numbers in it

Description automatically generated  
Tìm hình còn thiếu để ghép vào bảng số trên cho phù hợp:

A.

B. C. D.

Lời giải:

**Bước 0:**

Nhìn vào bảng số ta thấy các số: 23 , 24 , 25 ; 33 , 34 , 35 ; 43 , 44 , 45  
Do đó, hình còn thiếu là hình  
A blue squares with numbers

Description automatically generated  
Đáp án:  
A blue squares with numbers

Description automatically generated

Câu **9**: [NB]

Chọn đáp án đúng:  
Bà có hai chục quả cam và ba quả cam. Hỏi bà có bao nhiêu quả cam?

A. 23 quả

B. 32 quả C. 20 quả D. 30 quả

Lời giải:

**Bước 0:**

Ta có:  
hai chục quả cam và ba quả cam tức là 20 quả cam và 3 quả cam.  
Vậy bà có 23 quả cam  
Đáp án: 23 quả

Câu **10**: [NB]

Bạn hãy chọn **tất cả**đáp án đúng.  


A. 65.

B. 57.

C. 75.

D. 58.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các bài toán cấu tạo số.  
  
Số 65 có chữ số hàng chục là 6.  
Số 57 có chữ số hàng chục là 5.  
Số 75 có chữ số hàng chục là 7.  
Số 58 có chữ số hàng chục là 5.  
Vậy các đáp án đúng là: 57 ; 58.  
**Đáp án:**  
57  
58

Câu **11**: [NB]

Bạn hãy chọn **tất cả**đáp án đúng.  


A. 74.

B. 54.


C. 46. D. 48.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các bài toán cấu tạo số.  
  
Số 74 có chữ số hàng đơn vị là 4.  
Số 54 có chữ số hàng đơn vị là 4.  
Số 46 có chữ số hàng đơn vị là 6.  
Số 48 có chữ số hàng đơn vị là 8.  
Vậy các đáp án đúng là 74 ; 54.  
**Đáp án:**  
74  
54

Câu **12**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
  
Số thích hợp điền vào ? là [[70]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các bài toán cấu tạo số.  
  
Dựa theo mẫu, ta thấy: 74 = 70 + 4.  
Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 70.  
**Đáp án:**  
70

Câu **13**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
A diagram of a number and a triangle

Description automatically generated with medium confidence  
Số thích hợp điền vào ? là [[5]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các bài toán cấu tạo số.  
  
Dựa theo mẫu, ta có: 45 = 40 + 5.  
Vậy số thích hợp cần điền vào ô trống là 5.  
**Đáp án:**  
5