**DẠNG 3. SỐ CHỮ SỐ CÓ NGHĨA**

***Định nghĩa:*** *Chữ số có nghĩa là những chữ số (kể cả chữ số 0) tính từ trái sang phải kể từ chữ số khác không đầu tiên.*

**🕮 VÍ DỤ MẪU:**

|  |
| --- |
| **Ví dụ 1:** Giả sử sai số tuyệt đối hoặc tương đối của một đại lượng A nào đó nhận một trong các giá trị sau: 0,16; 0,002016; 1,50584; 0,3006; 90,236.  Số chữ số có nghĩa của các số trên là |

**Phân tích và hướng dẫn giải**

+ 0,**1**6: chữ số khác không đầu tiên (số 1) in **đậm** → có 2 chữ số có nghĩa

+ 0,00**2**016: chữ số khác không đầu tiên (số 2) in **đậm** → có 4 chữ số có nghĩa

+ **1**,50584: chữ số khác không đầu tiên (số 1) in **đậm** → có 6 chữ số có nghĩa

+ 0,**3**006: chữ số khác không đầu tiên (số 3) in **đậm** → có 4 chữ số có nghĩa

+ **9**0,236: chữ số khác không đầu tiên (số 9) in **đậm** → có 5 chữ số có nghĩa

**Lưu ý:**  khi xác định số chữ số có nghĩa thì đừng quan tâm dấu phẩy “,”.

|  |
| --- |
| **Ví dụ 2:** Phép đo độ dài quãng đường s cho giá trị trung bình là  = 1,46732 m. Với sai số phép đo tính được là ∆s = 0,0042 m thì sai số ở đây có mấy chữ số có nghĩa  **A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5. |

**Phân tích và hướng dẫn giải**

+ ∆s = 0,00**4**2 m: chữ số khác không đầu tiên (số 4) in **đậm** → có 2 chữ số có nghĩa.

**Chọn đáp án A**