|  |  |
| --- | --- |
| ***Họ và tên*** : ........................................... | **HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN** |
| Lớp 4.... | ***Tuần 3*** |

***Thứ hai***

**Bài 1**: **Viết số thích hợp vào chỗ chấm**: (Phiếu)

1. 456 123 ; 456 124 ; 456 125 ; ..............; ...............; ................
2. 123 453 ; 123 455 ; 123 457 ; ..............; ...............; ................
3. 357 432 ; 357 434 ; 357 436 ;............... ; ...............; ...............
4. ...............; 246 740 ; 246 750 ; ...............; ...............; ...............
5. 1670 ; 1675 ; 1680 ; ...............; ...............; ..............
6. 1 ; 4 ; 7 ; .............. ; ...............; ...............

**Bài 2**: **Viết số thích hợp vào chỗ chấm**: (Phiếu)

1. 10 000 000 + 5 000 000 + 20 000 =
2. 200 000 000 + 80 000 000 + 500 000 + 40 =
3. 80 000 000 + 800 000 + 8000 + 8 =
4. 400 000 000 + 200 + 30 + 1 =

**Bài 3**: **TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc**: (Vở)

 a) (215 $×$ 4 – 76 $×$ 5) : 4 b) 19805 + 17163 : 3 $× $ 5

***Thứ ba***

**Bài 1**: **Viết các số sau thành tổng theo mẫu**:(Phiếu)

***Mẫu***: 345 678 = 300 000 + 40 000 + 5000 + 600 + 70 + 8

1. 567 894 = ........................................................................................................
2. 123 568 =.........................................................................................................
3. 518 904 =.........................................................................................................

**Bài 2**: **Đọc và viết các số sau**: (Phiếu)

1. Số gồm 4 trăm triệu, 3 chục triệu, 9 triệu, 5 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 2 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 2 đơn vị:
2. Số gồm 5 trăm triệu, 7 chục triệu, 2 triệu, 0 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 7 nghìn, 8 trăm, 1 chục, 4 đơn vị:
3. Số gồm 3 trăm triệu, 7 triệu, 8 trăm nghìn, 2 trăm, 1 chục: ………………

**Bài 3**: **Tìm ba số tự nhiên, biết tổng của ba số là 190, số thứ nhất với số thứ hai là 100, số thứ hai với số thứ ba là 165**.(Vở)

***Thứ tư***

**Bài 1**: (Phiếu)

a.Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 23 687; 23 678; 23 887; 23 778.

………………………………………………………………………………………

b. Tìm giá trị của ***x*** biết:

3***x***645 < 33750

**Bài 2**: **Viết số**: (Phiếu)

a. Số bé nhất có 7 chữ số .......................................

b. Số lớn nhất có 8 chữ số khác nhau ...................

c. Số chẵn bé nhất có 9 chữ số ................................

d. Số lẻ bé nhất có 10 chữ số .................................

**Bài 3**: **Cho h×nh vu«ng cã ®é dµi mét c¹nh 8cm vµ h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 1dm, chiÒu réng 4cm. TÝnh hiÖu chu vi hai h×nh ®ã.** (Vở)

***Thứ năm***

**Bài 1**: **ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm**: (Phiếu)

a) 452 701; 452 703; 452 705;.......................;........................;.......................

b) 365 845; 365 840; 365 835;.......................;........................;.......................

 c) 4 ; 7 ; 10 ;.......................;........................;.......................

**Bài 2**: (Phiếu)

**a)** **Cho biÕt ch÷ sè 5 trong mçi sè sau thuéc hµng nµo, líp nµo?**

645 120: …………………………………………………..…………………….

437 685: ………………………………………………..…………….…………..

574 098: ………………………………………………………….……………..

b) **ViÕt gi¸ trÞ cña ch÷ sè 6 trong mçi sè ë b¶ng sau:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sè | 36 200 | 460 096 | 605 829 | 961 754 |
| Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 6 |  |  |  |  |

**Bài 3**: **HiÖn nay mÑ 43 tuæi, con 8 tuæi. Hái 3 n¨m vÒ tr­­íc tuæi mÑ gÊp mÊy lÇn tuæi con?** (Vở)