Câu **1**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Cô giáo thưởng cho mỗi bạn học sinh giỏi 5 quyển vở. Lớp có 10 bạn học sinh giỏi. Số vở cô cần chuẩn bị để thưởng đủ cho số bạn học sinh giỏi là:

A. 50 quyển

B. 45 quyển C. 40 quyển D. 55 quyển

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Số vở cô cần chuẩn bị đủ thưởng cho 10 học sinh là:  
5 × 10 = 50 (quyển)  
**Đáp án:**50 quyển.

Câu **2**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
5 × 1 = [[5]]  
5 × 5 = [[25]]  
5 × 9 = [[45]]

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
5 × 1 = 5  
5 × 5 = 25  
5 × 9 = 45  
**Đáp án:**  
5  
25  
45

Câu **3**: [NB]

Bạn hãy chọn **tất cả**đáp án đúng.  
Phép tính nào dưới đây đúng?

A. 10:5=5

B. 20:5=4

C. 30:5=7

D. 40:5=8

 50 : 5 = 9

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Từ bảng chia 5 ta có:  
10 : 5 = 2  
20 : 5 = 4  
30 : 5 = 6  
40 : 5 = 8  
50 : 5 = 10  
Vậy các đáp án đúng là:  
20 : 5 = 4  
40 : 5 = 8  
**Đáp án:**  
20 : 5 = 4  
40 : 5 = 8

Câu **4**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
5 × 2 = [[10]]  


Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Theo bảng nhân 5 ta có: 5 × 2 = 10  
Hoặc đếm cách 5 hai lần 5 + 5 = 10  
**Đáp án:**10 .

Câu **5**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Kết quả của phép tính: 5 × 9 = [[45]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Theo bảng nhân 5 ta có: 5 × 9 = 45 .  
Vậy số cần điền vào ô trống là 45 .  
**Đáp án:**  
45

Câu **6**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Kết quả của phép tính 45 : 5 là:

A. 9

B. 5 C. 8 D. 7

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Theo bảng chia 5 ta có: 45 : 5 = 9 .  
Vậy kết quả của phép tính 45 : 5 là 9 .  
**Đáp án:**  
9

Câu **7**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Kết quả của phép tính 5 × 4 là:

A. 20

B. 21 C. 22 D. 23

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Theo bảng nhân 5 ta có:  
5 × 4 = 20  
Vậy kết quả của phép tính 5 × 4 là 20 .  
**Đáp án:**  
20

Câu **8**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Kết quả của phép tính: 5 × 6 = [[30]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Theo bảng nhân 5 ta có: 5 × 6 = 30 .  
Vậy số cần điền vào ô trống là 30 .  
**Đáp án:**  
30

Câu **9**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
5 × 4 = [[20]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Ta có 5 × 4 = 20 .  
**Đáp án:**20 .

Câu **10**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
A black line with black text

Description automatically generated  
Số thích hợp điền vào ô trống là:

A. 20

B. 40

C. 45 D. 15

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Ta có 5 × 8 = 40 nên số cần điền là 40 .  
A black line with a number and a black arrow

Description automatically generated with medium confidence  
**Đáp án:**40 .

Câu **11**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Phép tính nào dưới đây đúng?

A. 35:5=8

B. 35:5=7

C. 35:5=5 D. 35:5=9

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Ta có 35 : 5 = 7 nên phép tính đúng là 35 : 5 = 7 .  
**Đáp án:**35 : 5 = 7 .

Câu **12**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
20 : 5 = . . .  
Số thích hợp điền vào dấu ba chấm là: [[4]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Ta có 20 : 5 = 4 nên số cần điền vào dấu ba chấm là 4 .  
**Đáp án:**4 .

Câu **13**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Bạn Mai nói: “Kết quả của phép tính 5 × 6 là 15 ”.  
Bạn Mai nói đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Ta có 5 × 6 = 30 nên bạn Mai nói sai.  
**Đáp án:**Sai.

Câu **14**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào ô trống.  
45 : 5 [[>]] 8

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Ôn tập bảng nhân 5 , bảng chia 5 .  
  
Ta có 45 : 5 = 9  
Vì 9 > 8 nên 45 : 5 > 8 .  
**Đáp án:**> .