Câu **1**: [NB]

Số: ba mươi tám nghìn không trăm sáu mươi hai viết là [[38062]]

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**Khi đọc số có 5 chữ số thì tiến hành đọc từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.  
3 là chữ số hàng chục nghìn; 8 là chữ số hàng nghìn, 0 là chữ số hàng trăm; 6 là chữ số hàng chục và 2 là chữ số hàng đơn vị.  
**Đáp án:**38 062 .

Câu **2**: [NB]

Điền số thích hợp vào chỗ trống:  
[[90425]] = 90 000 + 400 + 20 + 5.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**Khi đọc số có 5 chữ số thì tiến hành đọc từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.  
Mỗi số hạng bên phải là giá trị của một chữ số ứng với các hàng chục nghìn, trăm, chục và đơn vị.  
**Đáp án:**90 425 .

Câu **3**: [NB]

Số nào dưới đây được đọc là: Ba mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi mốt

A. 38721


B. 37821 C. 78312 D. 38720

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**Viết liền các chữ số theo thứ tự trừ trái sang phải: Hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Hàng nào không được đọc sẽ được viết bằng chữ số 0 .  
**Đáp án:**38 721

Câu **4**: [NB]

Điền số thích hợp vào tia số  
  
Trả lời: Số cần điền vào chỗ trống là [[50000]]

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**Số có 5 chữ số là các số gồm 5 chữ số bao gồm các hàng tính từ phải sang trái là : đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn.  
Hai vạch liền kề trên tia số trên cách nhau 10 000 đơn vị.  
**Đáp án:**50 000 .

Câu **5**: [NB]

A close-up of a ruler and calculator

Description automatically generated  
Cho mẫu 72 549 = 70 000 + 2 000 + 500 + 40 + 9 .  
Điền số thích hợp vào chỗ trống theo mẫu trên.  
36 791 = [[30000]] + 6 000 + 700 + 90 + 1 .

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**Số có 5 chữ số là các số gồm 5 chữ số bao gồm từ phải qua trái là các hàng: đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn.  
chỗ trống cần điền là giá trị của chữ số hàng chục nghìn.  
**Đáp án:**30 000 .

Câu **6**: [NB]

  
Chữ số 6 trong số sau có giá trị là bao nhiêu?

A. 6000

B. 60000 C. 600000

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**Các số có 5 chữ số được viết theo thứ tự từ trái qua phải: Hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.  
**Đáp án:**6000

Câu **7**: [NB]

Chọn đáp án đúng :  
Cho số “Năm mươi ba nghìn sáu trăm linh năm”. Chữ số hàng chục của số đó là chữ số nào?

A. 5 B. 3

C. 0

D. 6

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Đọc các số có 5 chữ số theo thứ tự từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị.  
  
Số được đọc ở đây là: 53 605  
Tính từ phải qua trái chữ số hàng chục ở vị trí thứ hai nên chữ số hàng chục ở đây là số 0  
**Đáp án:**0

Câu **8**: [NB]

Chọn đáp án đúng:  
Cấu tạo của số 24 586 gồm:

A. Hai mươi nghìn, bốn trăm, tám chục, sáu đơn vị

B. Hai mươi nghìn, bốn nghìn, năm trăm, tám chục, sáu đơn vị

C. Hai tư nghìn, năm trăm, sáu chục, tám đơn vị

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Dựa vào cấu tạo số có năm chữ số để tách ra thành các hàng.  
  
Số 24 586 = 20 000 + 4000 + 500 + 80 + 6 nên có cấu tạo gồm hai mươi nghìn, bốn nghìn, năm trăm, tám chục, sáu đơn vị.  
**Đáp án:**  
Hai mươi nghìn, bốn nghìn, năm trăm, tám chục, sáu đơn vị

Câu **9**: [NB]

Chọn đáp án đúng:  
Số dưới đây được đọc là:  
  


A. Hai một tám năm không B. Hai một nghìn tám trăm năm mươi không C. Hai mươi mốt nghìn tám trăm bốn không

D. Hai mươi mốt nghìn tám trăm năm mươi

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Đọc số theo thứ tự từ trái qua phải: Hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục rồi hàng đơn vị.  
  
Đọc từ trái qua phải theo thứ tự như sau: Hai mươi mốt nghìn tám trăm năm mươi.  
**Đáp án:**Hai mươi mốt nghìn tám trăm năm mươi

Câu **10**: [NB]

Chọn đáp án đúng:  
“Bốn mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi mốt” là cách đọc của số nào dưới đây:

A. 48 721

B. 47 821 C. 78 312 D. 48 720

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Viết liền các chữ số theo thứ tự trừ trái sang phải: Hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Hàng nào không được đọc sẽ được viết bằng chữ số 0.  
  
Chữ số hàng chục nghìn là 4 , chữ số hàng nghìn là 8 , chữ số hàng trăm là 7 , chữ số hàng chục là 2 , chữ số hàng đơn vị là 1 .  
**Đáp án:**48 721 .

Câu **11**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống:  
Bạn Lan đọc một số là: “Tám mươi tám nghìn năm trăm chín mươi chín”. Số bạn Lan đọc viết dưới dạng số là [[88 599]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Khi đọc số có 5 chữ số thì tiến hành đọc từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.  
Tính từ trái sang phải:  
8 là chữ số hàng chục nghìn; 8 là chữ số hàng nghìn, 5 là chữ số hàng trăm; 9 là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 9 .  
**Đáp án:**88 599 .

Câu **12**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống:  
Bạn Nam đọc một số như sau: “ Tám mươi hai nghìn không trăm linh sáu”. Hỏi số bạn Nam đọc có bao nhiêu chữ số 0 ?  
Trả lời: Số bạn Nam đọc có [[2]] chữ số 0 .

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Khi đọc số có 5 chữ số thì tiến hành đọc từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.  
  
Số bạn Nam đọc là 82 006 .  
Như vậy có 2 số 0 ở số của bạn Nam đọc.  
**Đáp án:**2

Câu **13**: [NB]

Điền số thích hợp vào ô trống:  
Chữ số 5 trong số dưới đây có giá trị là [[50000]].  
  



Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Số có năm chữ số là các số gồm 5 chữ số bao gồm các hàng tính từ phải sang trái là: đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn.  
  
Số 5 đứng ở vị trí hàng chục nghìn nên có giá trị là 50 000 .  
**Đáp án:**50 000

Câu **14**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Mẫu:  
A table with numbers and text

Description automatically generated  
Từ bảng mẫu cho bảng sau:  
  
Số được đọc theo bảng trên là:

A. Mười ba nghìn năm trăm năm mươi hai.

B. Mười ba nghìn năm mươi hai. C. Mười ba nghìn năm trăm hai mươi lăm.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Trong số có năm chữ số, chữ số hàng chục nghìn đọc trước, sau đó đến chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và cuối cùng là chữ số hàng đơn vị.  
  
Số được viết thành theo bảng trên là 13 552 .  
Số đó được đọc là: Mười ba nghìn năm trăm năm mươi hai.  
**Đáp án:**  
Mười ba nghìn năm trăm năm mươi hai.

Câu **15**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Cho số:  
  
Chữ số hàng nghìn của số đã cho là [[8]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Số có năm chữ số là các số gồm 5 chữ số bao gồm các hàng tính từ phải sang trái là: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn.  
  
Số đã cho là 28 076 .  
Số đó có chữ số hàng chục nghìn là 2 ; chữ số hàng nghìn là 8 ; chữ số hàng trăm là 0 ; chữ số hàng chục là 7 ; chữ số hàng đơn vị là 6 .  
Vậy số cần điền vào ô trống là 8 .  
**Đáp án:**  
8

Câu **16**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Bạn Yến viết: “ 65 843 = 60 000 + 8000 + 500 + 40 + 3 ”  
Cách viết của bạn Yến đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Số có năm chữ số là các số gồm 5 chữ số bao gồm các hàng tính từ phải sang trái là: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn.  
  
Số 65 843 có chữ số hàng chục nghìn là 6 ; chữ số hàng nghìn là 5 ; chữ số hàng trăm là 8 ; chữ số hàng chục là 4 và chữ số hàng đơn vị là 3 .  
Vậy 65 843 = 60 000 + 5000 + 800 + 40 + 3 .  
Vậy cách viết của bạn Yến là sai.  
**Đáp án:**  
Sai

Câu **17**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Bạn Nam nghĩ ra một số:  
  
Chữ số 4 trong số đó có giá trị là [[400]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Số có năm chữ số là các số gồm 5 chữ số bao gồm các hàng tính từ phải sang trái là: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn.  
  
Số bạn Nam nghĩ ra là 23 456 .  
Số 4 đứng ở vị trí hàng trăm nên có giá trị là 400.  
**Đáp án:**  
400

Câu **18**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Cho số:  
A blue and white number

Description automatically generated  
Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Chữ số hàng trăm lớn hơn chữ số hàng đơn vị. B. Chữ số hàng trăm bằng chữ số hàng đơn vị.

C. Chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Số có năm chữ số là các số gồm 5 chữ số bao gồm các hàng tính từ phải sang trái là: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn.  
  
Số 24 546 có:  
Chữ số hàng trăm là 5 .  
Chữ số hàng đơn vị là 6 .  
Vì 5 < 6 nên chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị.  
**Đáp án:**  
Chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị.

Câu **19**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống.  
Cho số:  
A blue number with a reflection

Description automatically generated with medium confidence  
Tổng chữ số hàng nghìn và hàng chục của số đã cho là [[8]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Số có năm chữ số là các số gồm 5 chữ số bao gồm các hàng tính từ phải sang trái là: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn.  
  
Số 24 546 có chữ số hàng chục nghìn là 2 , chữ số hàng nghìn là 4 , chữ số hàng trăm là 5 , chữ số hàng chục là 4 , chữ số hàng đơn vị là 6 .  
Tổng chữ số hàng nghìn và hàng chục của số đã cho là 4 + 4 = 8 .  
Vậy đáp án cần chọn là 8 .  
**Đáp án:**  
8

Câu **20**: [NB]


Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Số liền sau của số 31 459 là số [[31460]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các số có 5 chữ số.  
  
Số liền sau của số 31 459 là số 31 460 .  
Vậy số cần điền vào ô trống là 31 460 .  
**Đáp án:**  
31 460

Câu **21**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Mẫu:  
  
Viết số: 23 232  
Từ bảng mẫu, cho bảng sau:  
A table with numbers and text

Description automatically generated with medium confidence  
Số viết được trong bảng trên là [[32432]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Viết các chữ số tương ứng giá trị của mỗi hàng từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị theo thứ tự từ trái sang phải.  
  
A table with numbers and circles

Description automatically generated  
Số viết được là 32 432 .  
**Đáp án:**  
32 432

Câu **22**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Cho các số: 12 470 ; 430 ; 4587  
Số có 5 chữ số trong các số đã cho là số [[12470]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Số có năm chữ số là các số gồm 5 chữ số bao gồm các hàng tính từ phải sang trái là: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn.  
  
Số 12 470 là số có 5 chữ số.  
Số 430 là số có 3 chữ số.  
Số 4587 là số có 4 chữ số.  
Vậy số cần điền vào ô trống là 12 470 .  
**Đáp án:**  
12 470

Câu **23**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Bạn An nghĩ ra một số:  
A child with brown hair and a blue bubble

Description automatically generated  
Số bạn An nghĩ ra được đọc là:

A. Mười bốn nghìn bốn trăm năm mươi.


B. Bốn mốt nghìn bốn trăm năm mươi. C. Mười bốn nghìn năm trăm bốn mươi.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Trong số có năm chữ số, chữ số hàng chục nghìn đọc trước, sau đó đến chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và cuối cùng là chữ số hàng đơn vị.  
  
Số bạn An nghĩ ra là 14 450 .  
Số đó được đọc là: Mười bốn nghìn bốn trăm năm mươi.  
**Đáp án:**  
Mười bốn nghìn bốn trăm năm mươi.

Câu **24**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Cho các hình dưới đây:  
  
Hỏi trong hình A biểu diễn số nào?

A. 42438.

B. 44238. C. 32435. D. 42425.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Quan sát hình vẽ, ta thấy số ở hình A gồm: 4 chục nghìn, 2 nghìn, 4 trăm, 3 chục, 8 đơn vị.  
Do đó, hình A biểu diễn số: 42 438.  
**Đáp án:**  
42 438.

Câu **25**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Số 58 945 gồm 5 chục nghìn, [[8]] nghìn, [[9]] trăm, 4 chục, [[5]] đơn vị.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Số 58 945 gồm 5 chục nghìn, 8 nghìn, 9 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.  
Vậy số thích hợp cần điền vào ô trống lần lượt là 8 ; 9 ; 5.  
**Đáp án:**  
8  
9  
5

Câu **26**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Trong các số dưới đây, số nào có chữ số hàng nghìn là 1 ?

A. 91000.

B. 100000. C. 10000. D. 87010.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Ta thấy:  
Số 91 000 có chữ số hàng nghìn là 1.  
Số 100 000 có chữ số hàng nghìn là 0.  
Số 10 000 có chữ số hàng nghìn là 0.  
Số 87 010 có chữ số hàng nghìn là 7.  
Vậy đáp án đúng là: 91 000.  
**Đáp án:**  
91 000.

Câu **27**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Số gồm 7 chục nghìn, 5 nghìn, 1 trăm, 9 chục, 3 đơn vị được viết là

A. 75193.

B. 75913. C. 71593. D. 79513.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Số gồm 7 chục nghìn, 5 nghìn, 1 trăm, 9 chục, 3 đơn vị được viết là 75 193.  
Vậy đáp án đúng là: 75 193.  
**Đáp án:**  
75 193.

Câu **28**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
58 664 = 50 000 + 8000 + [[600]] + 60 + 4.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Ta có: 58 664 = 50 000 + 8000 + 600 + 60 + 4.  
Vậy số thích hợp cần điền vào ô trống là 600.  
**Đáp án:**  
600

Câu **29**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Trong các số dưới đây, số nào là số tròn chục nghìn?

A. 50000.

B. 56000. C. 78950.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lý thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Ta thấy:  
Số 50 000 là số tròn chục nghìn.  
Số 56 000 , 78 950 không phải là số tròn chục nghìn.  
Vậy đáp án đúng là: 50 000.  
**Đáp án:**  
50 000.

Câu **30**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Số 73 000 đọc là:

A. Bảy mươi ba nghìn.

B. Bảy mươi tư nghìn. C. Ba mươi bảy nghìn. D. Bảy mươi ba nghìn ba trăm.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Số 73 000 đọc là: Bảy mươi ba nghìn.  
**Đáp án:**Bảy mươi ba nghìn.

Câu **31**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Số 45 718 gồm [[4]] chục nghìn [[5]] nghìn [[7]] trăm [[1]] chục [[8]] đơn vị.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Số 45 718 gồm 4 chục nghìn 5 nghìn 7 trăm 1 chục 8 đơn vị.  
Các số cần điền vào ô trống là: 4 ; 5 ; 7 ; 1 ; 8.  
**Đáp án:**4 ; 5 ; 7 ; 1 ; 8.

Câu **32**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp thích hợp vào ô trống.  
Chữ số hàng nghìn của số 78 981 là [[8]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Chữ số hàng nghìn của số 78 981 là 8.  
**Đáp án:**8.

Câu **33**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Cho số 16 780 , chữ số 7 có giá trị là:

A. 7 trăm.

B. 7 chục. C. 7 nghìn. D. 7 chục nghìn.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Trong 16 780 , chữ số 7 có giá trị là: 7 trăm.  
**Đáp án:**7 trăm.

Câu **34**: [NB]

Bạn hãy chọn đáp án đúng.  
Trong các số dưới đây, số nào là số tròn chục nghìn?

A. 80000

B. 85890 C. 67000 D. 99000

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Số 80 000 là số tròn chục nghìn.  
Các số 85 890 ; 67 000 ; 99 000 không phải là các số tròn chục nghìn.  
**Đáp án:**80 000.

Câu **35**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
87 965 = 80 000 + 7 000 + [[900]] + 60 + 5.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Ta có: 87 965 = 80 000 + 7 000 + 900 + 60 + 5.  
Số cần điền vào ô trống 900.  
**Đáp án:**900.

Câu **36**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
[[73254]] = 70 000 + 3 000 + 200 + 50 + 4.

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Ta có: 73 254 = 70 000 + 3 000 + 200 + 50 + 4.  
Số cần điền vào ô trống là 73 254.  
**Đáp án:**73 254.

Câu **37**: [NB]

Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.  
Số liền sau của số 65 761 là [[65762]].

Lời giải:

**Bước 1:**

**Lí thuyết:**  
Các số có năm chữ số. Số 100 000.  
  
Số liền sau của số 65 761 là 65 762.  
**Đáp án:**65 762.