Câu **1**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống  
Phép chia 8 : 4 là phép chia [[hết]] vì nó có số dư bằng [[0]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0  
  
Vì 8 : 4 = 2 dư 0 nên là phép chia hết.  
**Đáp án:**hết; 0 .

Câu **2**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống:  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng [[0]].  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác [[0]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0  
  
Theo lí thuyết, ta chọn được các đáp án đúng.  
**Đáp án:**  
0 , 0.

Câu **3**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Trong một phép chia có dư:

A. số dư bé hơn số chia.

B. số dư lớn hơn số chia. C. số dư bằng số chia.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Trong một phép chia, số dư bé hơn số chia.  
  
Trong một phép chia có dư, số dư bé hơn số chia.  
**Đáp án:**  
số dư bé hơn số chia.

Câu **4**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Phép chia 42 : 5 có số dư là bao nhiêu?

A. 2

B. 1 C. 3 D. 4

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 .  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 .  
  
Ta đặt phép tính:  
A number on a white background

Description automatically generated  
42 chia 5 được 8 ; viết 8 .  
5 nhân 8 bằng 40 ; 42 trừ 40 bằng 2 .  
Do đó 42 : 5 = 8 (dư 2 ).  
Vậy phép chia 42 : 5 có số dư là 2 .  
**Đáp án:**  
2

Câu **5**: [NB]

Bạn hãy chọn tất cả đáp án đúng.  
Trong phép chia cho 3 , số dư có thể là bao nhiêu?

A. 1

B. 3

C. 0

D. 4

 2

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 .  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 .  
  
Trong phép chia cho 3 , số dư có thể là: 0 , 1 , 2.  
**Đáp án:**  
0  
1  
2

Câu **6**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Trong các phép tính sau, phép tính nào là phép chia có dư?

A. 26:4

B. 35:5 C. 27:3 D. 18:2

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 .  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 .  
  
Ta thực hiện phép tính:  
26 : 4 = 6 (dư 2 ).  
35 : 5 = 7 là phép chia hết.  
27 : 3 = 9 là phép chia hết.  
18 : 2 = 9 là phép chia hết.  
Vậy phép chia có dư là: 26 : 4 .  
**Đáp án:**  
26 : 4

Câu **7**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Trong các phép chia dưới đây, phép chia nào là phép chia có số dư là 4 ?

A. 28:6

B. 12:6 C. 42:6 D. 38:6

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 .  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 .  
  
Đặt phép tính, ta có:  
A number squares with numbers

Description automatically generated with medium confidence  
28 : 6 = 4 (dư 4 ).  
12 : 6 = 2 là phép chia hết.  
42 : 6 = 7 là phép chia hết.  
38 : 6 = 6 (dư 2 ).  
Vậy phép chia có số dư bằng 4 là: 28 : 6 .  
**Đáp án:**  
28 : 6

Câu **8**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống để được câu trả lời đúng.  
Phép chia 28 cho 3 được thương là [[9]], số dư là [[1]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 .  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 .  
  
Ta có: 28 : 3 = 9 (dư 1).  
Vậy phép chia 28 cho 3 được thương là 9 , số dư là 1 .  
**Đáp án:**  
9  
1

Câu **9**: [NB]

Bạn hãy chọn tất cả đáp án đúng.  
Phép chia nào là phép chia hết trong các phép chia sau?

A. 32:4

B. 9:2

C. 36:6

D. 16:5

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 .  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 .  
  
Đặt phép tính, ta có:  
A number and numbers on a white background

Description automatically generated  
32 : 4 = 8 là phép chia hết.  
9 : 2 = 4 (dư 1 ).  
36 : 6 = 6 là phép chia hết.  
16 : 5 = 3 (dư 1 ).  
Vậy phép chia hết là: 32 : 4 , 36 : 6 .  
**Đáp án:**  
32 : 4  
36 : 6

Câu **10**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Cho phép chia có số bị chia là 38 và số chia là 5 . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Phép chia đã cho có thương là 7 và số dư là 3.

B. Phép chia đã cho có thương là 3 và số dư là 7. C. Phép chia đã cho có thương là 6 và số dư là 4. D. Phép chia đã cho có thương là 4 và số dư là 6.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 .  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 .  
  
Ta có:  
A number in a square

Description automatically generated with medium confidence  
38 chia 5 được 7 , viết 7 .  
7 nhân 5 bằng 35 ; 38 trừ 35 bằng 3 .  
Vậy 38 : 5 = 7 (dư 3 ).  
Vậy phép chia đã cho có thương là 7 và số dư là 3 .  
**Đáp án:**  
Phép chia đã cho có thương là 7 và số dư là 3 .

Câu **11**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Trong phép chia có dư với số chia là 4 , số dư nhỏ nhất có thể có của phép chia đó là bao nhiêu?

A. 1

B. 0 C. 2 D. 3

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 .  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 .  
  
Trong phép chia có dư với số chia là 4 , số dư có thể là: 1 , 2 , 3.  
Vì 1 < 2 < 3 nên số dư nhỏ nhất là: 1 .  
**Đáp án:**  
1

Câu **12**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Số thích hợp để điền vào ô trống để được phép tính đúng:  
16 : 4 = [[4]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0 .  
Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0 .  
  
Ta có: 16 : 4 = 4 .  
Đáp án đúng là: 4 .  
**Đáp án:**  
4

Câu **13**: [NB]


Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Bạn Hoa nói rằng: Phép chia 20 : 3 là một phép chia hết.  
Theo em, bạn Hoa nói đúng hay sai?

A. Sai.


B. Đúng.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
  
  
Ta có:  
20 chia 3 được 6 , viết 6 .  
6 nhân 3 bằng 18 ; 20 trừ 18 bằng 2 .  
Vậy 20 : 3 = 6 (dư 2 )  
Do đó phép chia 20 : 3 là một phép chia có dư.  
Vậy bạn Hoa nói sai.  
**Đáp án:**  
Sai.

Câu **14**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Phép chia dưới đây là phép chia hết hay phép chia có dư?  


A. Phép chia hết.

B. Phép chia có dư.

Lời giải:

**Bước 1:**


**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
  
Dựa vào phép chia trên ta có:  
18 chia 3 được 6 , viết 6 .  
6 nhân 3 bằng 18 , 18 trừ 18 bằng 0 .  
Do đó : 18 : 3 = 6 .  
Vậy phép chia đã cho là phép chia hết.  
**Đáp án:**  
Phép chia hết.

Câu **15**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống.  
Trong phép chia 26 : 3 , số dư [[nhỏ hơn]] thương.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
  
Đặt phép tính ta có:  
  
26 chia 3 được 8 , viết 8 .  
8 nhân 3 bằng 24 , 26 trừ 24 bằng 2 .  
Phép chia 26 : 3 có thương là 8 và số dư là 2 .  
Ta có: 2 < 8 nên số dư nhỏ hơn thương.  
**Đáp án:**  
nhỏ hơn

Câu **16**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Trong một phép chia, khi số dư là 5 thì số chia có thể là số nào trong các đáp án dưới đây?

A. 6

B. 5 C. 4

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
Số dư bé hơn số chia.  
  
Ta có: trong phép chia có dư số dư bé hơn số chia.  
Vì 5 < 6 nên khi số dư là 5 thì số chia có thể là 6 .  
Vì 5 = 5 nên khi số dư là 5 thì số chia không thể là 5 .  
Vì 5 > 4 nên khi số dư là 5 thì số chia không thể là 4 .  
Vậy đáp án đúng là: 6 .  
**Đáp án:**  
6

Câu **17**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Cho bảng sau:  
  
Số điền vào dấu ba chấm là:


A. 2

B. 3

C. 4

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
  
Đặt tính ta có:  
  
18 chia 5 được 3 , viết 3 .  
3 nhân 5 bằng 15 , 18 trừ 15 bằng 3 .  
Do đó: 18 : 5 = 3 (dư 3 ).  
Vậy số điền vào dấu ba chấm là: 3  
**Đáp án:**  
3

Câu **18**: [NB]


Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Cho phép chia 18 : 5 = 3 (dư 3 ).  
Bạn Lan nói rằng: Số dư của phép chia 28 : 5 lớn hơn số dư của phép chia 18 : 5 .  
Theo em, bạn Lan nói đúng hay sai?

A. Sai.

B. Đúng.

Lời giải:

**Bước 1:**


**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
  
  
Ta có: 28 chia 5 được 5 , viết 5 .  
5 nhân 5 bằng 25 , 28 trừ 25 bằng 3 .  
Do đó: 28 : 5 = 5 (dư 3 ).  
Theo đề bài ta có: 18 : 5 = 3 (dư 3 ).  
Vì 3 = 3 nên số dư của phép chia 28 : 5 bằng số dư của phép chia 18 : 5 .  
Vậy bạn Lan nói sai.  
**Đáp án:**  
Sai.

Câu **19**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Cho một phép chia, số bị chia là 46 , số chia là 6 .  
Khi đó, thương của phép chia là [[7]] và số dư của phép chia là [[4]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
  
Đặt tính ta có:  
  
46 chia 6 được 7 , viết 7 .  
7 nhân 6 bằng 42 , 46 trừ 42 bằng 4 .  
Do đó: 46 : 6 = 7 (dư 4 ).  
Vậy thương của phép chia là 7 và số dư của phép chia là 4 .  
Vậy số điền vào ô trống lần lượt là: 7 ; 4 .  
**Đáp án:**  
7  
4

Câu **20**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Nhận xét nào dưới đây đúng khi nói về phép chia có dư?

A. Trong phép chia có dư, số dư bé hơn số chia.


B. Trong phép chia có dư, số dư lớn hơn số chia. C. Trong phép chia có dư, số dư bằng số chia.

Lời giải:

**Bước 1:**


**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
Số dư bé hơn số chia.  
  
Trong phép chia có dư, số dư bé hơn số chia.  
**Đáp án:**  
Trong phép chia có dư, số dư bé hơn số chia.

Câu **21**: [NB]


Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Đặt tính:  
  
Số điền vào dấu ba chấm là: [[4]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
  
Ta có:  
  
24 chia 6 được 4 , viết 4 .  
4 nhân 6 bằng 24 , 24 trừ 24 bằng 0 .  
Vậy số điền vào ô trống là: 4 .  
**Đáp án:**  
4

Câu **22**: [NB]

Bạn hãy chọn **tất cả**đáp án đúng.  
Cho phép chia:  
  
Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. 2 là số dư của phép chia đã cho.

B. 2 là thương của phép chia đã cho.

C. 4 là thương của phép chia đã cho.

D. 4 là số dư của phép chia đã cho.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết và phép chia có dư.  
  
Theo đề bài ta có:  
22 chia 5 được 4 , viết 4 .  
4 nhân 5 bằng 20 ; 22 trừ 20 bằng 2 .  
Vậy 22 : 5 = 4 (dư 2 )  
Vậy 4 là thương của phép chia đã cho và 2 là số dư của phép chia đã cho.  
**Đáp án:**  
2 là số dư của phép chia đã cho.  
4 là thương của phép chia đã cho.

Câu **23**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
A different types of trucks

Description automatically generated  
Xe nào đi vào trạm xăng?

A. Xe A

B. Xe B

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Dựa vào bảng chia 5 , ta có: 45 : 5 = 9  
Vậy 45 : 5 là phép chia hết.  
Ta có:  
A black text on a white background

Description automatically generated  
Do đó 41 : 5 = 8 (dư 1 )  
Vậy 41 : 5 là phép chia có dư.  
Vậy xe A đi vào trạm xăng, xe B không đi vào trạm xăng.  
**Đáp án:**  
Xe A

Câu **24**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
A cartoon rabbit with a yellow sign

Description automatically generated  
Em hãy giúp bạn thỏ tìm củ cà rốt của mình nhé.

A.

B.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
A black text on a white background

Description automatically generated  
Do đó 32 : 5 = 6 (dư 2 )  
Vậy củ cà rốt của bạn thỏ là:  
A cartoon carrot with green leaves

Description automatically generated  
**Đáp án:**  
A cartoon carrot with green leaves

Description automatically generated

Câu **25**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
A cartoon of a rabbit

Description automatically generated  
Em hãy giúp bạn thỏ tìm hang của mình nhé.

A.

B.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
A black text on a white background

Description automatically generated  
Do đó 16 : 3 = 5 (dư 1 )  
Vậy phép chia 16 : 3 là phép chia có dư.  
Hang của bạn thỏ là:  
A cartoon of a hole in a bush

Description automatically generated  
**Đáp án:**  
A cartoon of a hole in a bush

Description automatically generated

Câu **26**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Số dư trong phép chia có số bị chia 18 và số chia là 2 là [[0]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
A black text on a white background

Description automatically generated  
Do đó 18 : 2 = 9 (dư 0 )  
Vậy số dư trong phép chia đó là 0 .  
**Đáp án:**  
0

Câu **27**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
19 : 6 = [[3]] (dư [[1]])

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
A black text on a white background

Description automatically generated  
Do đó 19 : 6 = 3 (dư 1 )  
Vậy các số thích hợp để điền vào ô trống lần lượt là 3 và 1 .  
**Đáp án:**  
3  
1

Câu **28**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
A cartoon of a child holding a sign

Description automatically generated  
Nhận xét trên đúng hay sai?

A.

B.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Trong một phép chia có dư ta có: Số dư luôn bé hơn số chia nên số chia luôn lớn hơn số dư.  
Do đó khẳng định “Số chia luôn lớn hơn số dư.” là đúng.  
**Đáp án:**  
A green tick on a sign

Description automatically generated

Câu **29**: [NB]


Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Em hãy giúp bạn mèo tìm đúng cuộn len của mình nhé!

A.

B. C.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
  
Do đó, 17 : 4 = 4 (dư 1 )  
Vậy cuộc len của bạn mèo là cuộn len ghi số 1.  
**Đáp án:**  


Câu **30**: [NB]


Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
  
Em hãy giúp bạn thỏ tìm củ cà rốt của mình nhé!

A.

B. C.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
  
Do đó, 16 : 7 = 2 (dư 2 )  
Vậy củ cà rốt của bạn thỏ là củ cà rốt ghi số 2.  
**Đáp án:**img_question

Câu **31**: [NB]


Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Nhận xét nào dưới đây đúng?

A. 14:6 là phép chia có dư.

B. 14:6 là phép chia hết.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
  
Do đó: 14 : 6 = 2 (dư 2 )  
Vậy nhận xét đúng là: 14 : 6 là phép chia có dư.  
**Đáp án:**  
14 : 6 là phép chia có dư.

Câu **32**: [NB]


Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Cho phép chia:  
img_question  
Phép chia trên là

A. phép chia có dư.

B. phép chia hết.

Lời giải:

**Bước 1:**


**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
  
Do đó: 31 : 9 = 3 (dư 4 )  
Vậy đáp án đúng là: phép chia có dư.  
**Đáp án:**  
phép chia có dư.

Câu **33**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
23 : 5 = [[4]] dư [[3]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
  
Do đó: 23 : 5 = 4 (dư 3 )  
Vậy các số thích hợp cần điền vào ô trống lần lượt là: 4 ; 3.  
**Đáp án:**  
4  
3

Câu **34**: [NB]


Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Cho phép chia sau:  
img_question  
Số thích hợp điền vào dấu ba chấm là

A. 1

B. 2 C. 3

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Phép chia hết. Phép chia có dư.  
  
Ta có:  
  
Do đó: 29 : 4 = 7 (dư 1 )  
Vậy số thích hợp cần điền vào dấu ba chấm là 1.  
**Đáp án:**  
1