**Đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm.**

**PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 28 – TOÁN 2**

**Các số tròn chục từ 110 đến 200. Các số từ 101 đến 110**

1. **Viết số thích hợp vào chỗ chấm :**

 10 đơn vị bằng ….. chục 1 chục bằng ….. đơn vị

 10 chục bằng ….. trăm 10 trăm bằng ….. nghìn

1. **Nối ( theo mẫu) :**

Chín trăm

 Tám trăm

Năm trăm

Ba trăm

Một trăm

Một trăm

Bảy trăm

Bốn trăm

Sáu trăm

Hai trăm

1. **Viết vào ô trống ( theo mẫu) :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Viết số** | **Đọc số** |
| 110 | Một trăm mười |
| 120 |  |
| 130 |  |
|  | Một trăm bốn mươi |
| 150 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viết số** | **Đọc số** |
|  | Một trăm mười |
| 170 |  |
|  | Một trăm tám mươi |
| 190 |  |
|  | Hai trăm |

1. 400 … 500 500 … 300 700 … 600

>

<

=

 **?** 200 … 200 800 … 600 700 … 900

 130 …140 140 …120 160 … 160

 150 … 120 170 … 150 190 … 160

 120 … 120 180 … 150 150 … 170

1. **a) Viết số thích hợp vào chỗ trống :**

 900; 800; …………; 600 ; …………; …………; …………; 200 ; …………

  **b) Viết số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm :**

1. ; 120 ; …………; 140 ; …………; …………; 170 ; …………; …………
2. **Nối ( theo mẫu ) :**

Một trăm linh một

Một trăm linh sáu

Một trăm linh hai

Một trăm linh bốn

Một trăm linh chín

Một trăm linh năm

1. a) 105 … 107 104 … 103 106 … 107

**>**

**<**

**=**

  **?** 109 … 104 102 … 102 107 … 108

 106 … 109 107 … 110 106 … 108

 b) Viết các số từ 106; 109; 103; 107; 105 theo thứ tự :

 - Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………..

 - Từ lớn đến bé : …………………………………………………………….

1. **a) Khoanh vào số bé nhất:**

 700 ; 200 ; 400 ; 100 ; 1000

**b) Khoanh vào số lớn nhất:**

 100 ; 300 ; 300 ; 500 ; 900

1. a) Số tròn trăm bé nhất là: ………………………………….

b) Các số tròn trăm lớn hơn 200 và nhỏ hơn 500 là: …………………….

1. **Viết tiếp vào chỗ chấm :**

 Số bé nhất có ba chữ số khác nhau mà tổng ba chữ số của số đó bằng 8 là : ………