**Trường Tiểu học Phú Hòa 1**

**TÊN**:……………………………………..

**LỚP 3:** …………………..

**ÔN TẬP TOÁN Từ 04/04 ĐẾN 10/04**

**Bài 1. Viết các số sau theo mẫu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Viết số** | **Đọc số** |
| 6 097 |  Sáu nghìn không trăm chín mươi bảy |
| ………… | Tám nghìn bảy trăm linh ba |
| 9 787 |   |
| 7 065 |   |
| ………. | Hai nghìn chín trăm sáu mươi tư |
| 9 735 |   |
| ……….. | Tám nghìn sáu trăm ba mươi chín |
| 8 808 |   |
| 9 590 |   |

**Bài 2.** Viết các số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

|  |  |
| --- | --- |
| 8 985 =………………………………….. | 5 091 =………………………………….. |
| 9 945 =………………………………….. | 4 986 = …………………………………. |
| 5 098 =………………………………….. | 9 076 =………………………………….. |
| 4 980 =………………………………….. | 7 920 =………………………………….. |
| 9 888 =………………………………….. | 3 753 =………………………………….. |
| 6 765 =………………………………….. | 9 050 =………………………………….. |
| 8 999 =………………………………….. | 6 099 =……………………………….. |
| 7 090 =………………………………….. | 8 091 =……………………………….. |

**Bài 3, Viết các tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348**

|  |  |
| --- | --- |
| 6 000 + 500 + 90 + 2 = ………….. | 7 000 + 80 + 9 = …………….. |
| 9 000 + 6 = ………….. | 9 000 + 800 + 5 = …………….. |
| 8 000 + 900 + 6 = ………….. | 8 000 + 30 = …………….. |
| 6 000 + 500 = ………….. | 9 000 + 1 = …………….. |
| 6 000 + 200 + 90 = ………….. | 9 000 + 50 + 7 = …………….. |
| 5 000 + 90 + 2 = ………….. | 1 000 + 500 = …………….. |
| 9 000 + 70 + 3 = ……………. | 8 000 + 8 = ……………… |
| 8 000 + 9 00 = ……………. | 6 000 + 60 = ……………….. |

**Bài 4.** Viết số thích hợp vào chỗ chấm

A, 3005; 3010; 3015;................;.................;……………

B, 9 110; 9 120; 9 130; ...............; ...............;………… .

C, 5 800; 5 810; 5 820; ....................; ...................;……….

D, 7008; ..............; 7010; 7011; ................; ...............;…….. .

**Bài 5.** Điền dấu > < = vào chỗ chấm

|  |  |
| --- | --- |
| 8 255 ……… 8 255 | 3 092 ……… 4 000 |
| 7 258 ……… 7 285 | 8 242 ……… 8 243 |
| 2 549 ………… 3 041 - 430 | 6 679 ………… 6 908 - 2542 |
| 5 652 + 315 …………….. 5 745 | 462 + 5 254 …………….. 6 000 |
| 7 000 + 3 000…………… 10 000 | 9 000 - 3000…………… 8 000 |

**Bài 6. Tìm số lớn nhất trong các số sau:**

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

**Bài 7.** **Tìm số bé nhất trong các số sau:**

a, 9 653; 9 000; 8 999; 9 001; 9 888.

b, 6 098; 6 099; 6 199; 6 999; 6 899.

c, 3 978; 3 099; 3 699; 3 989; 3 089.

**Bài 8. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:**

a, 9 053; 9 000; 8 999; 9 001; 9 888.

.........................................................................................................

b, 6 098; 6 099; 6 199; 6 999; 6 899.

.........................................................................................................

c, 3 978; 3 099; 3 699; 3 989; 3 099.

.........................................................................................................

**Bài 9. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:**

a, 9 063; 9 000; 8 909; 9 001; 9 880.

.........................................................................................................

b, 6 508; 6 099; 6 599; 6 959; 6 899.

.........................................................................................................

c, 3 978; 3 009; 3 699; 3 989; 3 089.

.........................................................................................................

**Bài 10. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:**

|  |  |
| --- | --- |
| A, Số liền sau của 9999 là:………….. | F, Số liền sau của 6 975 là:………….. |
| B, Số liền sau của 8999 là:………….. | G, Số liền sau của 2 099 là:………….. |
| C, Số liền sau của 9 099 là:………….. | H, Số liền sau của 1 601 là:………….. |
| D, Số liền trước của 6 000 là:………….. | I, Số liền trước của 7 090 là:………….. |
| E, Số liền trước của 8 090 là:………….. | K, Số liền trước của 5 985 là:………….. |

**Bài 11. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?**

|  |  |
| --- | --- |
| A, 7 888; 7 889; 7 900 | C, 2 099; 3 084; 2 009 |
| B, 5 900; 5 899; 5 888 | D, 9 000; 9 080; 8 999 |

**Bài 12. Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?**

|  |  |
| --- | --- |
| A, 7 888; 7 889; 7 900 | C, 2 099; 3 084; 2 099 |
| B, 5 900; 5 899; 5 888 | D, 98 000; 99 000; 98 999 |

**Bài 13. Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau?**

|  |  |
| --- | --- |
| A, 7 888; 7 889; 7 900 | C, 2 099; 31 084; 27 099 |
| B, 5 900; 5 899; 5 888 | D, 9 000; 9 080; 8 999 |

**Bài 14. Khoanh vào số bé nhất trong các số sau?**

|  |  |
| --- | --- |
| A, 7 888; 7 889; 7 900 | C, 2 099; 3 084; 7 099 |
| B, 5 900; 5 899; 5 888 | D, 9 000; 9 080; 8 999 |

**Bài 15.** Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 40m, chiều rộng bằng 9m.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................

**Bài 16.** Một hình chữ nhật có chiều dài 45cm, chiều rộng kém chiều dài 18cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................

**Bài 17**.Hùng nghĩ ra một số, nếu lấy số đó chia cho 6 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất. Hãy tìm số đó?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………