**Các số từ 111 tới 200. Các số có ba chữ số.**

**PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 29 – TOÁN 2**

**So sánh các số có ba chữ số. Mét**

1. **Viết vào ô trống ( theo mẫu)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Viết số** | **Đọc số** |
|  | Một trăm hai mươi sáu |
| 131 |  |
|  | Một trăm tám mươi |
|  | Một trăm bảy mươi lăm |
| 199 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Viết số** | **Đọc số** |
| 112 | Một trăm mười hai |
| 115 |  |
| 118 |  |
|  | Một trăm bốn mươi |
| 165 |  |

1. **a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số :**

 120 130 … ….. …. …. …. 190

 **b)** 124 … 125 141 … 128 162 … 162

**>**

**<**

**=**

  **?** 176 … 174 165 … 168 135 … 134

 158 … 158 138 … 136 192 … 187

1. **Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu )**

 Mẫu : Ba trăm năm mươi hai : 352

 Ba trăm bảy mươi mốt : ………. Bốn trăm ba mươi năm : ……….

 Bảy trăm năm mươi : ………. Tám trăm ba mươi tư : ……….

 Một trăm mười sáu : ………. Năm trăm linh tám : ……….

 Sáu trăm năm mươi tư : ………. Chín trăm chín mươi chín : ……….

1. **a)** 307 … 370 814 … 817 555 … 601

**>**

**<**

**=**

 945 … 945 935 … 930 720 … 702

 738 … 783 288 … 300 989 … 999

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

 416 ; 417 ; ……….; ……….; 420 ; ……….;……….; 432 ; ……….; 425.

1. **Khoanh vào chữ đặc trước câu trả lời đúng :**

 a) Số lớn nhất trong các số 475; 399; 625 ; 598 là :

 A. 475 B. 399 C. 625 D. 598

 b) Các số 286 ; 268 ; 327 ; 319 viết theo thứ tự từ lớn đến bé :

 A. 327; 319 ; 286 ; 268 B. 268 ; 286; 319 ; 327

 C. 327 ; 286 ; 268 ; 319 D. 286 ; 268 ; 327 ; 319

 c) Trong năm số 738 ; 740 ; 764 ; 783 ; 729 các số lớn hơn 738 là :

 A. 764 ; 783 ; 729 B. 740 ; 764 ; 783

 C. 738 ; 740 ;764 ; 783 D. 740 ; 764 ; 783 ; 729

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

1dm = …… cm 1m = …… dm 1m = …… cm

 3dm = …… cm 2m = …… dm 5m = …… cm

 **b) Tính :**

 34m + 8m = ………. 13m + 63m = ………..

 48m - 12m = ……… 62m - 38m = ……….

 8m x 3 = ……. 24m : 4 = ………….

1. **Viết m, dm hoặc cm vào chỗ chấm cho thích hợp :**

 a) Chiếc bút dài 14 …… b) Cây bàng cao 4 ……

 c) Cây mía cao 2 …… d) Em cao 126 ……

 e) Bàn học cao khoảng 7 …… g) Độ dài một gang tay của mẹ là 2 ……

1. **Viết tiếp vào chỗ chấm :**

 a) Cho ba chữ số 1 ; 3 ; 7 . Các số có ba chữ số khác nhau, mỗi số có cả ba chữ số đó là : …………………………………………………………………………………………………….

 b) Trong các số trên :

 - Số bé nhất là : …….

 - Số lớn nhất là : ……

1. - Các số có 3 chữ số giống nhau là : ………………………………………………….
* Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: ………………………………………………