Câu **1**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng:  
Số nhỏ nhất trong các số 31 , 27 , 25 và 42 là :  
A green chalkboard with white text

Description automatically generated

A. 25

B. 27 C. 31 D. 42

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Để so sánh các số có hai chữ số với nhau, ta so sánh chữ số hàng chục trước rồi mới so sánh chữ số hàng đơn vị.  
  
Do 25 < 27 < 31 < 42 nên 25 là số nhỏ nhất trong các số đã cho.  
Đáp án: 25  
**Đáp án khác:**  
42 - Học sinh có thể nhầm với số lớn nhất.  
31 - Học sinh có thể so sánh chữ số hàng đơn vị trước.

Câu **2**: [NB]


Điền số thích hợp vào ô trống:  
Số lớn nhất có hai chữ số là [[99]].

Lời giải:

**Bước 1:**

Số có hai chữ số cuối cùng là 99 nên nó là số lớn nhất có hai chữ số.  
Đáp án: 99 .

Câu **3**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Số nhỏ nhất trong các số 11 , 26 , 28 và 35 là  


A. 28. B. 26. C. 35.

D. 11.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Để so sánh các số có hai chữ số với nhau, ta so sánh chữ số hàng chục trước rồi mới so sánh chữ số hàng đơn vị.  
  
Do 11 < 26 < 28 < 35 nên số nhỏ nhất trong các số đã cho là 11 .  
**Đáp án:**11 .

Câu **4**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Các số nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự **giảm dần**?

A. 69,58,47.

B. 89,98,63. C. 58,63,89. D. 98,61,72.

Lời giải:

**Bước 1:**

Ta có: 69 > 58 > 47.  
**Đáp án:**69 , 58 , 47.

Câu **5**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống.  
Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và chữ số hàng chục bằng 7 là [[79]].

Lời giải:

**Bước 1:**

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và chữ số hàng chục bằng 7 là 79.  
**Đáp án:**79.

Câu **6**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Các số nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự **tăng dần**?

A. 29,44,23.

B. 33,44,55.

C. 67,27,87. D. 56,46,36.

Lời giải:

**Bước 1:**

Ta có: 33 < 44 < 55 .  
**Đáp án:**33 , 44 , 55.

Câu **7**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống.  
Túi 1 có 67 cái bút và túi 2 có 69 cái bút.  
Vậy túi [[1]] có ít bút hơn.  
  


Lời giải:

**Bước 1:**

Do 67 < 69 nên túi 1 có ít bút hơn.  
**Đáp án:**1.

Câu **8**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Trong các số dưới đây, số nhỏ hơn 50 là  


A. 49.

B. 51. C. 52. D. 53.

Lời giải:

**Bước 1:**

Ta có: 49 < 50 < 51 < 52 < 53 nên số nhỏ hơn 50 là 49.  
**Đáp án:**49.

Câu **9**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống.  
Số nhỏ nhất trong bốn số 23 , 20 , 45 và 54 là: [[20]].  


Lời giải:

**Bước 1:**

Do 20 < 23 < 45 < 54 nên 20 là số nhỏ nhất.  
**Đáp án:**20.

Câu **10**: [NB]

Điền số thích hợp vào chỗ trống.  
Trong hai số 68 và 86 , số lớn hơn là [[86]].  


Lời giải:

**Bước 1:**

Số 86 lớn hơn 68 vì hàng chục của 86 là 8 lớn hơn hàng chục của 68 là 6.  
**Đáp án:**86.

Câu **11**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống.  
Số tròn chục nhỏ nhất là [[10]].

Lời giải:

**Bước 1:**

Ta tìm được số tròn chục nhỏ nhất là 10.  
**Đáp án:**10.

Câu **12**: [NB]

Điền số thích hợp vào chỗ trống.  
Số có hai chữ số bé nhất trong các số sau là [[30]].  
img_question

Lời giải:

**Bước 1:**

Số có hai chữ số trong các số trên là 30 , 35 , 57 , 40 , 87.  
Mà 30 < 35 < 40 < 57 < 87 nên 30 là số có hai chữ số bé nhất trong các số trên.  
**Đáp án:**30.

Câu **13**: [NB]

Điền số thích hợp vào chỗ trống.  
Cho các số 30 , 85 , 6 , 67 , 40 , 87 . Số lớn nhất trong các số trên là [[87]].  
img_question

Lời giải:

**Bước 1:**

Ta có: 6 < 30 < 40 < 67 < 85 < 87 nên 87 là số lớn nhất trong các số trên.  
**Đáp án:**87.

Câu **14**: [NB]

Điền số thích hợp vào chỗ trống.  
Số có hàng chục là [[9]] và có hàng đơn vị là [[9]] sẽ lớn hơn số 98 .  


Lời giải:

**Bước 1:**

Số có hàng chục bằng 9 và có hàng đơn vị cũng bằng 9 sẽ lớn hơn số 98 .  
Vậy số cần tìm là 99 .  
**Đáp án:**  
9.  
9.

Câu **15**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống.  
Trong các số từ 1 đến 99 , số tròn chục lớn nhất là [[90]].

Lời giải:

**Bước 1:**

Ta tìm được số tròn chục lớn nhất là 90.  
**Đáp án:**90.

Câu **16**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống.  
Số có hai chữ số giống nhau và chữ số hàng chục bằng 7 là [[77]].

Lời giải:

**Bước 1:**

Số có hai chữ số giống nhau và chữ số hàng chục bằng 7 là 77.  
**Đáp án:**77.

Câu **17**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
  
Số tròn chục lớn hơn 30 và nhỏ hơn 50 là

A. 30.

B. 40.

C. 50. D. 80.

Lời giải:

**Bước 1:**

Ta có: 30 < 40 < 50.  
Khi đó số tròn chục cần tìm là 40.  
**Đáp án:**40.

Câu **18**: [NB]

Điền số thích hợp vào chỗ trống.  
Số nhỏ hơn 48 và lớn hơn 46 là [[47]].  


Lời giải:

**Bước 1:**

Số nhỏ hơn 48 và lớn hơn 46 là số 47.  
**Đáp án:**47.

Câu **19**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Hỏi sâu ăn chiếc lá nào?

A.

B.

C.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
vì 37 < 50 nên sâu ăn chiếc lá img_question .  
**đáp án:**img_question .

Câu **20**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Hỏi sâu ăn chiếc lá nào?

A. B.


C.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
vì 64 > 32 nên sâu ăn chiếc lá img_question .  
**đáp án:**img_question .

Câu **21**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Hỏi số trong chậu hoa nào lớn hơn?

A. Chậu 1


B. Chậu 2

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
Vì 35 > 27 nên số trong chậu 2 lớn hơn.  
**Đáp án:**Chậu 2 .

Câu **22**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Hỏi số trong chậu hoa nào lớn hơn?

A. Chậu 1

B. Chậu 2

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
Vì 58 > 41 nên số trong chậu 2 lớn hơn.  
**Đáp án:**Chậu 2 .

Câu **23**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Quả bóng nào được ném trúng rổ?

A.

B. C.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
vì 45 > 18 nên quả bóng được ném trúng rổ là img_question .  
**đáp án:**img_question .

Câu **24**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Quả bóng nào được ném trúng rổ?

A. B.


C.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
vì 21 < 82 nên quả bóng được ném trúng rổ là  .  
**đáp án:** .

Câu **25**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Hỏi lọ nào có số lớn hơn?

A. Lọ 1


B. Lọ 2

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
Vì 24 < 36 nên lọ 2 có số lớn hơn.  
**Đáp án:**Lọ 2 .

Câu **26**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Hỏi lọ nào có số lớn hơn?

A. Lọ 1

B. Lọ 2

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
Vì 35 < 56 nên lọ 2 có số lớn hơn.  
**Đáp án:**Lọ 2 .

Câu **27**: [NB]


Bạn hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào ô trống.  
  
Dấu thích hợp cần điền vào dấu ba chấm là [[<]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
Vì 25 < 69 nên dấu thích hợp cần điền vào dấu ba chấm là < .  
**Đáp án:**< .

Câu **28**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào ô trống.  
  
Dấu thích hợp cần điền vào dấu ba chấm là [[>]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
Vì 83 > 72 nên dấu thích hợp cần điền vào dấu ba chấm là > .  
**Đáp án:**> .

Câu **29**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Hỏi thỏ ăn củ cà rốt nào?

A. B.

C.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
So sánh các số đến 100 .  
  
vì 12 < 15 nên thỏ ăn củ cà rốt img_question .  
**đáp án:**img_question .