Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam rT

Co Trang - 0948.228.325 I I Aĩ II ■

loÁN I [\J.com](file:///J.com)

**CHUYÊN ĐÈ 1: ĐỌC, VIẾT, so SÁNH SÔ  
A - LÝ THUYẾT**

1. **Đọc số**

Cách đọc số:

* Tách số thành các lớp, mỗi lớp 3 hàng theo thứ tự từ phải sang trái.
* Đọc số dựa vào cách đọc số có ba chữ số kết hợp với đọc tên lóp đó (trừ lóp  
  đơn vị).

**Ví dụ:**

Số: 123 456 789,  
triệu nghìn đơn vị

Đọc số: Một trăm hai mươi ba *triệu* bốn trăm năm mươi sáu *nghìn* bảy trăm  
tám mươi chín.

1. **Trường hợp số có chữ số tận cùng là 1.**

* Đọc là “một” khi chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1.

**Ví dụ:**

301: Ba trăm linh *một.*

911: Chín trăm mười *một.*

687901: Sáu trăm tám mươi bảy nghìn chín trăm linh *một.*

* Đọc là “mốt” khi chừ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn hoặc bằng 9.

(đọc là “mốt” khi kết họp với từ “mươi” liền trước).

**Ví dụ:**

1521: Một nghìn năm trăm hai mươi *mốt.*

72831: Bảy mươi hai nghìn tám trăm ba mươi *mốt.*

808561: Tám trăm linh tám nghìn năm trăm sáu mươi *mốt.*

1. **Trường họp số có chữ số tận cùng là 4.**

* Đọc là “bốn” khi chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1.

**Ví dụ :**

3204: Ba nghìn hai trăm linh *bốn.*

89514: Tám mươi chín nghìn năm trăm mười *bốn.*

281304: Hai trăm tám mươi mốt nghìn ba trăm linh *bồn.*

* Đọc là “tư” khi chữ số hàng chục lớn hon hoặc bằng 2, nhỏ hơn hoặc bằng 9.

(đọc là “tư” khi kết họp với từ “mươi” liền trước).

**Ví dụ :**

324: Ba trăm hai mươi *tư.* (Ba trăm hai mươi *bốn)*

1944: Một nghìn chín trăm bốn mươi *tư.* (Một nghìn chín trăm bốn mươi *bốn)*9764: Chín nghìn bảy trăm sáu mươi *tư.*

(\* Lưu ý: Có thể đọc là “bốn” khi chữ số hàng chục bàng 2 hoặc 4).

1. **Trưòng họp số có chữ số tận cùng là 5.**

* Đọc là “lăm” khi chữ số hàng chục lớn hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng 9.

(đọc là “lăm” khi kết họp với từ “mươi” hoặc “mười” liền trước).

**Ví dụ:**

2115: Hai nghìn một trăm mười *lăm.*

5555: Năm nghìn năm trăm năm mươi *lăm.*

20395: Hai mươi nghìn ba trăm chín mươi *lãm.*

* Đọc là “năm” khi hàng chục bằng 0 hoặc khi kết họp với từ chỉ tên hàng, từ  
  “mươi” liền sau.

**Ví dụ:**

6805: Sáu nghìn tám trăm linh *năm.*

687586: Sáu trăm tám mươi bảy nghìn *năm trăm* tám mươi sáu.

505155: *Năm* trăm linh *năm* nghìn một trăm *năm* mươi *lăm.*

1. **Cách đọc chữ số 0.**

* Đọc là linh khi chữ số 0 ở hàng chục.

Ví dụ: 105: một trăm linh năm.

* Đọc là không khi ở hàng trăm.

Ví dụ: 1036: một nghìn không trăm ba mười sáu.

* Đọc là mươi khi ở vị trí hàng đơn vị, mà hàng chục khác 1.

Ví dụ: hai mươi, ba mươi,

1. **Viết số:**

Cách viết số:

* Viết số theo tùng lóp (từ trái sang phải).
* Viết đúng theo thứ tự các hàng từ cao xuống thấp.

1. **Viết số theo lòi đọc cho trước.**

* Xác định các /ớp. (chữ chỉ tên lớp).
* Xác định số thuộc lóp đó. (nhóm chữ bên trái tên lóp).

(Lưu ý: khi đọc số không đọc tên lớp đơn vị nên nhóm chữ bên phải lóp *nghìn* là  
nhóm chữ ghi lời đọc số thuộc lóp đơn VỆ).

**Ví dụ:** Viết số sau:

* Chín trăm mười hai nghìn ba trăm bốn mươi bảy.

**Hưóng dẫn:**

* Chín trăm mười hai *nghìn* ba trăm bốn mươi bảy.

I

912 (tên lóp) 347

=> Viết số: 912 347

**Ví dụ :**

+ Viết số, biết số đó gồm: 5 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 nghìn, 9 chục và 8

đơn vị.

Cách xác định:

+ Liệt kê các hàng theo thứ tự từ 1ÓT1 đến bé.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trăm nghìn | chục nghìn | nghìn | trăm | chục | đơn vị |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 |



5 trăm nghìn 6 chục nghìn 3 nghìn 9 chục 8 đơn vị.

+ Xác định giá trị các hàng rồi viết vào hàng đó các giá trị tương ứng.

=> Viết số: 563 098

1. **Cho số viết lòi đọc.**

- Nhìn vào các số (viết bằng chữ số) đọc lên bằng lời rồi viết lại lời đọc.

**Ví dụ 1:** 307: Ba trăm linh bảy

**Ví dụ 2:** Tìm số liền trước kết quả của phép tính sau: 45 + 55 - 100

Giải:

Ta có: 45 + 55 - 100 = 100 - 100 = 0

Nhận thấy số 0 không có số liền trước nên kết quả của phép tính trên không có  
số liền trước.

**Ill - So sánh**

Các bước so sánh hai số:

1. Bước 1: So sánh số chữ số:

+ Số nào có nhiều chữ số lớn hon thì lón hơn: 100 > 99

+ Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn: 56 < 873.

1. Bước 2: Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh tùng cặp chữ số ở cùng  
   một hàng từ trái qua phải:

+ 408 > 398 vì ở hàng trăm: 4 > 3.

+ 978 < 988 vì ở hàng trăm 9 = 9, nhung ở hàng chục : 7 < 8.

+ 876>875 vì các cặp số ở hàng trăm và hàng chục bằng nhau, nhưng ở hàng đơn  
vị: 6 > 5.

Chú ý: Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó  
bằng nhau.

**B- BÀI TẬP**

**Dạng 1: Điền số thích họp vào chỗ chấm.**

1. Số gồm ba chục, bốn đơn vị và chín trăm được viết là:...
2. Số gồm tám trăm, chín chục và ba đơn vị được viết là...
3. Số gồm bảy trăm, bốn đơn vị và hai chục được viết là:...
4. Số gồm hai chục, chín đơn vị và năm trăm được viết là: ...
5. Số gồm ba trăm, hai đơn vị đọc là:...
6. Số gồm bốn nghìn, một trăm và chín đơn vị được viết là: ...
7. Số ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm được viết là: ...
8. Số gồm 2 chục nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 6 chục và 2 đơn vị được viết là:...
9. Số ba mươi sáu nghìn bốn trăm tám mươi viết là: ...
10. o.số năm mươi hai nghìn chín trăm ba mươi viết là: ...
11. .Số ba mươi tám nghìn không trăm linh năm viết là: ...

**Dạng 2: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 538-204 ... 695-361 | 17.3649+ 1478 ... 2584 + 5830 |
| 2. 40 + 200... 239. | 18.9675 :3 ... 1075 x3 |
| 3. 500 + 40 ... 300 + 239 | 19.2836 + 5197 ...4318 + 3795 |
| 4. 213 + 346 ... 879-310 | 20.90: 9...45: 9x2 |
| 5. 302 + 284... 433 + 153 | 21.513-286-49 ... 188 |
| 6. 958-315 ... 857-224 | 22.98:2: 7...54: 9 |
| 7. 315- 15 ...290+ 10. | 23.12x6:9 ...2x4 |
| 8. 620-20 ... 500+ 100+1 | 24.96 : 3 x 7 ... 224 |
| 9. 203 + 345 ...423 + 116 | 25.214x3 ... 163 x4 |
| 10.678-252 ... 596- 150 | 26.275 : 5 ... 31 X 5 -20 |

11.765-341 ... 321 + 103

12.400 + 80 + 7 ... 256 + 241

13.92x2: 4...92: (4:2)

14.6075 ... 6059

15.3056 + 4974 ... 5165 + 2875

16.2421 x3 ... 1815 x4

27.XIX-IV ... XIV

28.IV + XV ... XX

29.1873 +2958 ... 6422-1593

30.5615 + 5 ...4621 -3098

31.5028 : 6 ...1203 -365  
32.1364x2 ....2720

**Dạng 3: Điền số thích họp vào chỗ chấm**1/289 = ... + 80 + 9.

1. 139=100 + ...+9
2. 634 = 600 +...+4
3. 430+ ... =925- 162

5 260 + ... = 325 + 147

**Dạng 4: So sánh**

1. Số bé nhất trong các số: 218; 128; 812; 324; 416; 134 là:...
2. Số bé nhất trong các số: 113; 219; 305; 108; 204; 476 là...
3. Số lớn nhất trong các số: 623; 304; 541; 216; 715; 679 là...
4. Cho các số: 456; 465; 564; 546. số lớn nhất trong các số trên là: ...
5. Số nhỏ nhất trong các số: 2536; 2563; 2356; 2365; 2635; 2653 là:...
6. Số lớn nhất trong các số: 3789; 3879; 3978; 3987; 3798; 3897 là ...
7. Cho 5(147 < 5147. Giá trị của chữ số là là: ,...
8. 835 < 3142 - B < 837. Giá trị của số B là: ...
9. Cho 2014 < M - 2548 < 2016. Giá trị của số M là: ...
10. Điền số thích họp vào chỗ chấm: 5x5<....<3x9

1 l.số lớn hon 957 nhưng nhỏ hon 959 là số...

1. Với y là số tự nhiên, hãy tính giá trị bé nhất của biểu thức:

A = 8 X (y + 25) + 1815

1. Điền các số thích họp vào chỗ chấm: 5x7<...<4xl0

14. Sắp xếp theo thử tự tăng dần:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 567 | 729 | 312 | 125 | 649 |
| 31 | 309 | 296 | 934 | 64 |
| 456 | 248 | 881 | 51 | 474 |
| 369 | 464 | 35 | 658 | 187 |

— 7 - 7— “V

15.Săp xêp theo thứ tự tăng dân

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | 296 | 567 | 618 | 477 |
| 863 | 464 | 375 | 54 | 483 |
| 155 | 649 | 963 | 36 | 161 |
| 156 | 125 | 234 | 786 | 289 |

**—“3 7 Ị “T**

16.Săp xêp theo thứ tự tăng dân

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 | 669 | 122 | 711 | 345 |
| 48 | 99 | 567 | 159 | 876 |
| 127 | 896 | 148 | 367 | 90 |
| 132 | 632 | 576 | 565 | 696 |

17.Sắp xếp theo giá trị tăng dần

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 432 | 146 | 246 | 155 | 383 |
| 87 | 528 | 592 | 147 | 636 |
| 961 | 589 | 862 | 57 | 336 |
| 256 | 187 | 303 | 369 | 309 |

*——~7* **7 ỵ— “V**

18.Săp xêp theo thứ tự tăng dân.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2280-1919 | 948 :4 + 1999 | (2789 - 868) X 2 | 300 X 5 X 2 |
| 403 X 5 | 981 -666 | 102x2 + 267 | 1942 x3 - 3845 |
| 1235 x3 - 1829 | 115 x3 | 1226x3-468 | 2016- 1686 |
| 942x2 + 2016 | 1394- 1096 | 4728-476x6 | 289 + 376 |
| 139+186 | 100x4 | 2016- 1536 | 295 5 - 975 |

**' 7 < ĩ** *~r*

19. săp xêp theo thứ tự tăng dân.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30x6 | 191 | 3524 | 8998 |
| 82x4 | 2948+ 1364 | 139x3 | 112x6-108 |
| 201-86 | 3388 + 3515 | 748 | 59x7-29 |
| 256 X 3 + 24 | 16x5x5 | 600 : 3 | 39x9+18 |
| 138 | 214 | 146 | 58 + 76 |

20.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 129 | 40x5 | 28x2 | 185 |
| 24:6 | 79 | 85 | 38x2 | 177 |
| 31 x3 | 92 | 97 | 35x5 | 27x5 |
| 54:6 | 20x7 | 123 | 36 | 62x3 |

21. Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8x9 | 45 : 9 | 748 :4 | 50x4 |
| 68 | 738 : 3 | 205 : 5 | 105 |
| 43x3 | Số lớn nhất có một chữ số | 53 X 6 | Số tự nhiên bé nhất |
| 576 : 3 | 38 X 5 | Số lớn nhất có ba chữ số | 168 |
| 25x8 + 50 | 24x6 | 12:4:3 | 9x 10 |

22.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59 + 29 | 7 | 68 | 37 + 15 |
| 76-32 | 47 + 43 | 45 + 32 | 17 |
| 81 + 18 | 28 + 12 | 45 | 29+13 |
| 41 | 15 | 57-35 | 67+15 |
| 56-43 | 86 | 38 + 17 | 39 |
| 23.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần | | | | |
|  | 67 + 24 | 68 | 35 | 38 + 17 |
| 24 | 45 + 52 | 36 | 62 + 35 |
| 58 + 34 | 37+16 | 51 | 96 |
| 57+15 | 17 | 57 + 35 | 19 |
| 34 | 29+17 | 57 | 15 |
| 24.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 84 | 62x3 | 29x5 | 59 |
| 20 X 5 | 134 | 131 | 31x3 | 147 |
| 94 | 35x2 | 127 | 27x5 | 21 |
| 38x2 | 124 | 85 | 30x6 | 7 x4 |

25.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dân

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29+15 | 7 | 54 | 34 |
| 23 | 48 + 25 | 77 | 29 |
| 46 + 38 | 29 + 29 | 27 + 23 | 56+15 |
| 9 + 6 | 63 + 35 | 68 | 19 + 12 |
| 8 + 9 | 87 | 8 +3 | 49 |

26.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dân

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 56+16 | 9 + 7 | 37 + 14 | 16+19 |
| 27 + 72 | 41 +28 | 56 + 5 | 29 |
| 20 | 89-32 | 36 | 66+18 |
| 37 + 25 | 9 | 16 + 5 | 46 + 24 |
| 11 | 57 + 23 | 76 + 17 | 87 |

27.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

| 162x4 | 114 | 210-20 | 56x8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 x4 | 58 + 74 | 50x7 | 336 |
| 189 + 108 | 125 X 5 | 63x6 | 92 X 3 X 3 |
| 227x3 | 165 | 324 : 3 X 8 | 293 |
| 89 + 66 | 285 | 35 + 66 | 249 + 29 |

31 .Chọn các giá trị theo t

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 93 | 15 + 16 | 28 + 13 | 82-23 |
| 59 + 14 | 42-23 | 33-18 | 39+17 |
| 52-18 | 52 | 62-34 | 48 + 22 |
| 57 | 47 + 47 | 96 | 32 |
| 92-28 | 77 + 8 | 36 | 6 |

28.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dân

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 48x6 | 128x5 + 297 | 52 X 5 - 3 | 49 + 52 |
| 54 X 4 - 3 | 159 | 154x3 | 318x3-178 |
| 121 | 99 + 36 | 75 + 58 | 216 X 2 |
| 192 | 108 | 54x4 | 38x7 + 5 |
| 57x4 | 175 X 5 | 26x9+145 | 237 4 + 45 |

29.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dân

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 62-6 | 15 | 77 | 45 |
| 46 + 41 | 78-45 | 45-22 | 91-26 |
| 19 | 24 + 68 | 92-44 | 27-18 |
| 70 | 76 | 34 + 16 | 35 + 18 |
| 85 | 34 | 57-22 | 86-72 |

30.Chọn các giá trị theo thứ tụ’ tăng dân

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 78x2 | 146 | 87 + 6x9 | 67x3 |
| 78 + 65 | 247 X 4 - 399 | 173 | 98 + 46 |
| 152 | 57x7 | 67 + 95 | 59x5 - 138 |
| 136x3+195 | 65 X 5 | 67 + 95 | 179+17x8 |
| 185 | 137x6 | 96:4+187 | 87 6-239 |

lứ tự tăng dẩn

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam r—.

Co Trang - 0948.228.325 **I I Aĩ If ■**

**lo ÁN I y^.com**

32.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 + 79 | 73 + 86 | 285 | 50x7 |
| 136 | 125x5 | 65+99 | 201 X 3 |
| 63 X 6 | 210-20 | 92 X 3 X 3 | 336 |
| 189+108 | 227 x3 | 56 X 8 | 249 + 29 |
| 597 | 161 x5 | 226 | 291-46 |

33.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 | 14 | 5x5 | 38 |
| 49 | 5x9+10 | 4 X 9 + 34 | 2 X 7 + 43 |
| 4x6 | 2x10 | 26 | 5x9 |
| 39 | 17 | 4x8 | 5x7 |
| 5x 10 | 3x5 | 13 | 31 |

34.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 58 + 76 | 258 | 362 | 30x6 |
|  | 315 | 60x4 | 87x8-81 | 201 -86 |
|  | 16x5x5 | 50x3 | 3388 + 3515 | 139x3 |
|  | 4423 - 1237 | 82x4 | 8998 | 748 |
|  | 331 | 600:3 | 2015 - 586 | 121 |
| 35.Chọn các giá trị theo t | | lứ tự’ tăng dần | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 346 + 278 + 537 | 346x2 | 1376 :4 | 3724 : 4 + 2765 : 5 |
| 9492 : 6 + 738 X 3 | 843 : 3 | 328 + 496 | 932 - 467 |
| 4925 : 5 | 369 x3 | 1036x2 | 458 x3 |
| 1576x4- 1173 x5 | 6834 : 6 | 379x4 + 758 | 1275 x3 - 1946 |
| 1038 x2 | 2735 : 5 | 235 x3 | 8376 : 8 - 7524 : 9 |

36.Chọn các giá trị theo thứ tự’ tăng dần

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IX | I | 2015-416 | X |
| 95x4x5 | 105 X 3 X 4 | 46x8 | XV |
| VI | XIII | V | 2014 |
| 256 X 4 | 281 | 220 X 9 + 1 | 1503 : 3 |
| 35x7 | 99x3 | 31x4 | VII |

37.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dân

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 X 3 | IX | 35x7 | 1503 : 3 |
| 2014 | 372 x5 | III | IV |
| 1234 + 321 | VI | 2015-416 | 702 - 327 |
| XIX | XX | XVIII | X |
| 399 | 95 X 4 X 4 | 210x9 | 281 |
| 38.Chọn các giá trị theo tì | | lứ tự tăng dần | | |
|  | 35x7 | 1234 + 4321 | 210x9 | 372 x5 |
| XIV | 2014- 1069 | XV | 200x5 |
| 46x8 | 472x4 | V | 95 X 4 X 5 |
| X | XI | XVII | 246x3 |
| VIII | 325 X 6 - 5 | III | 123-28 |
| 39.Chọn các giá trị theo t | | lứ tự tăng dần | | |
|  | 4x9+16 | 29 | 5 X9 + 35 | 56 |
| 5x10 | 11 | 82 | 14 |
| 4 X 6 + 40 | 16 | 5x 10+ 19 | 94 |
| 92 | 53 | 87 | 91 |
| 59 | 59 + 18 | 5 X 10 + 10 | 37 |
| 40.Chọn các giá trị theo tì | | lứ tự tăng dần | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 X 10+ 1 | 231 | 5x7-2 | 40x2 |
| 4x9 | 3x6 | 40:2 | 45 : 5 |
| 125 | 5x8 | 3x5 | 191 |
| 2x 10 + 2 | 28:4 | 148 | 60:2 |
| 140 | 5x5-6 | 168 | 16:2 |

41 .Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dân

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 302 + 405 | 259 | 502 + 330 | 121 +142 |
| 428 | 835 -234 | 437 | 614 |
| 536- 115 | 625 + 213 | 510 + 310 | 603 |
| 262 | 422 | 124 + 315 | 258 |
| 267 | 425 | 420 | 270 |

42.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dân

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 + 322 | 123 +134 | 431 | 397- 137 |
| 603 | 102 + 334 | 422 | 834-224 |
| 745- 141 | 614 | 124+142 | 134+135 |
| 502 + 330 | 213 + 214 | 264 | 437 |
| 606 + 230 | 428 | 835 - 234 | 121+142 |

43.Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 611 | 264 | 568- 135 | 259 |
| 423 | 505 + 334 | 262 | 302 + 405 |
| 124 + 315 | 258 | 846-416 | 312 + 523 |
| 521 +302 | 602 | 267 | 425 |
| 124+142 | 432 | 102 + 334 | 617 |

**Dạng 5: Thứ tự:**

1. 628 là số liền trước của số nào?
2. Số liền sau của 811 là số:...
3. Số liền trước 239 là số nào?
4. Số liền sau số 416 là số nào?
5. 347 là số liền sau của số nào?
6. 346 là số liền sau của số nào?
7. Số liền trước của số 99 là số nào?
8. 379 là số liền trước của số nào?
9. 152 là số liền sau của số nào?
10. o.số liền sau của 2345 là số ...
11. .Số liền sau số nhở nhất có bốn chữ số là số...

12.Số liền trước số lón nhất có 4 chữ số là số...

13.Số liền trước số 1021 là số...

14.Số liền trước của số lớn nhất có 2 chữ số là: ....

1. Tìm một số biết số đó là số liền trước số lớn nhất trong bảng nhân 4.
2. Tìm một số biết số đó là số liền sau số lớn nhất trong bảng nhân 6.

17.Tìm một số biết số đó là số liên trước số là tích lớn nhất trong bảng nhân 5.

**Dạng 6: TÌM CẶP BẰNG NHAU**

1.’

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 167 | 20 | 862 | 83 |
| 87 | 118 + 49 | 521 | 625 + 237 |
| 99-12 | 186 | 150 + 36 | 475 + 354 |
| 518 + 318 | 95 | 159 | 4x5 |
| 419+102 | 100 + 59 | 583 + 246 | 77+18 |

2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 508 | 518 + 318 | 167 | 128 |
| 519 + 308 | 173 | 118 + 49 | 5x9 |
| 481 +373 | 20 | 4x5 | 45 |
| 72 + 27 | 854 | 836 | 99 |
| 100 + 20 + 8 | 372 + 136 | 123 + 50 | 453 + 374 |

3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 99 | 265 | 100 + 59 | 9 |
| 72 + 27 | 452 + 361 | 890 | 173 |
| 27 : 3 | 159 | 123+50 | 66+19 |
| 508 | 549 + 341 | 925 | 85 |
| 223 + 42 | 372+136 | 519 + 406 | 813 |

4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 200:4 | 618 | 748 :4 | 104x5 |
| 257 | 508 + 238 | 5x10 | 104x7 |
| 8x8 | 728 | 935 -678 | 187 |
| 8x 10 | 103 X 6 | 738 : 3 | 64 |
| 80 | 520 | 246 | 746 |

5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1357 + 792 | 516 : 4 + 229 | 784 | 196x4 |
| 3242 | 81 x3 | 162 X | 164 : 4 + 69 X 5 |
| 657 : 3 x4 | 6913 | 648 | 220 |
| 1983 + 1259 | 2194 | 386 | 4057 + 2856 |
| 876 | 22 X 5 X 2 | 243 | 358 |

6.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 + 32 | 38 + 14 | 99-70 | 38 + 7 |
| 58+15 | 27 + 18 | 59-33 | 12+ 14 |
| 27 + 43 | 28 + 32 | 27 + 25 | 53+23 |
| 47+13 | 99-41 | 14 + 15 | 47 + 23 |
| 35+23 | 57 + 23 | 97-21 | 47 + 26 |

7.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gấp số 11 lên 9 lần | 12 m | 14:2 | 5hm 6 dam+8hm 7dam |
| Giảm số 30 đi 2 lần | Giảm số 100 đi 5 lần | Gấp số 5 lên 2 lần | ị của 36m  3 |
| Ikm + 43 dam | 160 : 4 | Số lớn nhất có 2 chữ số | Giảm số 80 đi 2 lần |
| 35 : 5 | 3x5 | 77 : 7 | 99 |
| Số nhở nhất có 2 chữ số | 99 | Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số khác nhau | Giảm số 60 đi 3 lần |

8.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -của 120 m 4 | Số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau | 15m X 2 | 77 : 7 |
| 12m | 200 m | 2hm | Số lớn nhất có 2 chữ số |
| Giảm số 16 đi 4 lần | 2hm6dam | ị của 36m  3 | Gấp số 11 lên 9 lần |
| 12 dam | 99: 9 | 26dam | Ikm + 43 dam |
| 5hm6dam +  8hm7dam | 4 | 512-409 | 120m |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x4 + 3 | 5x4 | 234-68 | 245 - 191 |
| 83 X 2 | 36 : 2 | 80:4 | 45x6-35 |
| 235 | 42 : 6 | 33 : 3 | 7x4 |
| 34 | 35 : 5 | 24: 6 | 68 : 2 |
| 3x6 | 9x6 | 7x6-14 | 16:4 |

10.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 87 + 75 | 506cm | 5m 6cm | 162 |
| 390m | 889 | 936 | 302 - 129 |
| 203 | 127x7 | 70cm | 7 dm |
| 402 - 255 | 13 dam + 26dam | 65m - 57m | 139 + 64 |
| 156 X 6 | 147 | 173 | 800cm |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 : 5 | 192 : 8 | Thương của  423 và 9 | Số liền sau số 22 |
| 6 | 4x5 | XX | XIV |
| 5115 : 5 | XIV + IX | X | IX + XIX + XIX |
| Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau | XXIV | IX | 5 lần số lớn nhất có 1 chữ số |
| 112 : 8 | VI | 243 - 234 | XIX + XVIII + VIII |

12.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 4x8 + 19 | 3x5 + 37 | 3x6+1 |
| 3x1+2 | 5x8-2 | 3x4 | 5x5 + 4 |
| 4x5-1 | 3 X 10 | 4x9 + 2 | 5x7-4 |
| 3x5-2 | 5x6 + 21 | 3x2-1 | 4x2+1 |
| 5x6 | 3x 10- 1 | 5x6+1 | 4x3 + 1 |

13.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8740 :4 | 9042 : 6 | 7104- 5919 | 1292 |
| 323 x4 | 495 x3 | 1185 | 1276 |
| 8022 - 6827 | 279x5 | 1395 x6 | 1395 |
| 1507 | 1485 | 7590 | 8370 |
| 3795 X 2 | 1195 | 2185 | 898 + 378 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 323 x4 | 1728 x3 | 3795 x2 | 5243 - 3957 |
| 5184 | 1395 | 8370 | 1276 |
| 647x2 | 898 + 378 | 1395 | 1507 |
| 9042 : 6 | 7590 | 1294 | 1286 |
| 1292 | 1195 | 279x5 | 8022 - 6827 |

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam rr. \_

Co Trang - 0948.228.325 I I Aĩ ll ■

**loÁN 1 v^.com**

15.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7590 | 898 + 378 | 1069 + 98 | 6417 : 3 |
| 8740 :4 | 1157 | 1276 | 2185 |
| 346 X 4 | 1507 | 247 x6 | 1294 |
| 2139 | 647 X 2 | 6102-4945 | 1482 |
| 3795 X 2 | 9042 : 6 | 1167 | 1384 |

16.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7230 : 6 + 29 | 1983-4540 : 4 | 1041 | 205 X 6 - 185 |
| 385 X 4 - 306 | 7119 : 7 + 28 | 7812:6 -454 | 1208 X 3 |
| 1046 x2 x3 | 2014 + 4262 | 8046:9+ 147 | 2014-3204 : 3 |
| 179x6-50 | 604 x6 | 4295 : 5 + 87 | 671 X 3 |
| 3344 : 4 X 2 | 2505 X 2 : 3 | 6039 : 3 | 8192:4:2 |

17.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2508 x2 : 3 | 2014-3204 : 3 | 7230 : 6 + 29 | 7119 : 7 + 28 |
| 385 x4 - 306 | 2014 + 4262 | 8046 : 9 + 147 | 7812 : 6-454 |
| 1046x2x3 | 8192:4:2 | 4295 : 5 + 87 | 7812 : 6-454 |
| 1983 -4540:4 | 6039 : 3 | 1041 | 3344 : 4 X 2 |
| 671 x3 | 604x6 | 205 x6 - 185 | 179x6-50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-7483 : 7 | 135x8-56 | 8056 : 8 - 169 | 8160 :4-6 |
| 702x9 | 7299 : 9 + 135 | 9216:9 + 17 | 5467 : 7 + 1234 |
| 9005 : 5 - 567 | 3123 : 3 | 7168 :7 | 980 X 10+ 1 |
| 1234x5+ 148 | 9801 | 6433 : 7 - 81 | 468 X 3 - 320 |
| 5080 : 5 + 68 | 876 + 6834 : 6 | 678 x3 | 3110:2-321 |

19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 168x7-152 | 8192 : 8 | 4095:5 + 19 | 3267 X 3 |
| 8037 : 9 + 148 | 339 x6 | 2014-4272 : 4 | 6030 : 6- 167 |
| 6270 : 6 + 39 | 5104:6 + 82 | 879 + 5675 : 5 | 1026x6+ 162 |
| 8136 :4 | 6944 : 4 - 502 | 1089x9 | 148x6+ 196 |
| 502 X 2 + 70 | 2002 : 2 | 3159x2 | 6783 : 7 + 1045 |

**BÀI TẬP TỔNG HỢP**

1. X là số lớn nhất có 4 chữ số; y là số bé nhất có 4 chữ số. Vậy: X - y =

A. 8999 B. 9999 c. 1000 D.9000

1. Số gồm 3 đơn vị, 7 trăm, 8 chục và 2 nghìn là:

a. 3782 b. 7382 c. 3782 d. 2783

1. Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất là:

a. 4 b. 5 c. 6 d. 7

1. Số bé nhất trong các số: 5067, 5760, 6705, 5076 là:
2. 53...6 < 5316 , số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 1 B. 2 c. 3 D. 0

1. 51.. .VI, dấu cần điền vào chỗ chấm là:

A. > B. < c. = D. Không có dấu nào.

1. Tìm X, biết:

a/ X là số liền sau của số 999.

b/ X là số liền sau của số a.

1. Trong các số: 537, 701, 492, 609, 573, 476 số lớn nhất là:...
2. (15 + 3): 2 .... (13+5): 2, dấu cần điền vào chỗ chấm là:

A. > B. = c. < D. không có dấu nào

1. Trong các phép chia có số chia là 5, số dư lớn nhất là:

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4

1 l.Chữ số 6 trong số 9367 chỉ:

A. 6 trăm B. 6 nghìn c. 6 chục D. 6 đơn vị

1. Phân tích số 6245 thành tổng của:

* Các nghìn, trăm, chục, đơn vị:
* Các trăm và đơn vị:
* Các chục và đơn vị:

1. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 48671; 48716; 47861;47816. B. 48716; 48617; 47861; 47816.

c. 47816; 47861; 48617; 48716. D. 48617; 48716; 47816; 47861.

14.SỐ lớn nhất trong các số: 49376; 48736; 38999; 48978 là:

15.Số bé nhất trong các số: 748; 632; 809; 623 là....

1. Viết số thích họp vào chỗ chấm:
2. 1236 < .... < 1278
3. 674 < .... < 678
4. 543 < .... < 547
5. Viết các số sau thành tổng các nghìn, trăm, chục, đơn vị.

8679 = .

5073 =

7005 =

a326 =

abOc =

1. Viết các số: 473; 607; 3001;890 (Theo mẫu )

Mau: 473 =400 + 70 + 3

1. Viết số biết số đó gồm

a/ Mười nghìn, năm chục, một đon vị:

b/ Năm mươi nghìn, năm chục, một đơn vị:

1. Viết số gồm

* 5 chục và 5 đơn vị:
* 6 chục và 0 đon vị:

**HƯỚNG DẢN - GỢI Ý - ĐÁP ÁN**

**Dạng 1: Điền số, viết lòi thích họp vào chỗ chấm.**

1. Số gồm ba chục, bốn đơn vị và chín trăm được viết là:...934
2. Số gồm tám trăm, chín chục và ba đơn vị được viết là.. .893
3. Số gồm bảy trăm, bốn đơn vị và hai chục được viết là:.. .724
4. Số gồm hai chục, chín đon vị và năm trăm được viết là: .. .529
5. Số gồm ba trăm, hai đơn vị đọc là:.. .ba trăm linh hai.
6. Số gồm bốn nghìn, một trăm và chín đơn vị được viết là: ...4109
7. Số ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm được viết là: .. .3675
8. Số gồm 2 chục nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 6 chục và 2 đon vị được viết là: 25462
9. Số ba mươi sáu nghìn bốn trăm tám mươi viết là: .. .36480

10.SỐ năm mươi hai nghìn chín trăm ba mươi viết là: .. .52930

11 .Số ba mươi tám nghìn không trăm linh năm viết là: .. .38005

**Dạng 2: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 538-204 = 695-361 | 17.3649+ 1478 <2584 + 5830 |
| 2. 40+ 200 >239. | 18.9675:3 = 1075 x3 |
| 3. 500 + 40 >300 + 239 | 19.2836+ 5197 <4318 + 3795 |
| 4. 213 + 346 <879-310 | 20.90 : 9 = 45 : 9x2 |
| 5. 302 + 284 =433 + 153 | 21.513 - 286 - 49 < 188 |
| 6. 958-315 > 857-224 | 22.98 : 2 : 7 > 54 : 9 |
| 7. 315- 15 =290+ 10. | 23.12x6:9 =2x4 |
| 8. 620-20 <500+ 100+ 1 | 24.96 : 3 X 7 = 224 |
| 9. 203 + 345 >423 + 116 | 25.214x3< 163x4 |
| 10.678-252 < 596- 150 | 26.275 : 5 <31 X 5-20 |
| 11.765-341 =321 + 103 | 27.XIX- IV > XIV |
| 12.400 + 80 + 7 <256 + 241 | 28.IV + XV<XX |
| 13.92x2:4 = 92 : (4 : 2 )  14.6075 >6059 | 29.1873 + 2958 >6422- 1593  30.5615 : 5 <4621 -3098 |
| 15.3056 + 4974 <5165 + 2875 | 31.5028 : 6 = 1203-365 |
| 16.2421 x3 > 1815x4 | 32.1364 x2.> 2720 |

**Dạng 3: Điền số thích họp vào chỗ chấm**

1. 289= 200 + 80 + 9.
2. 139 = 100 + 30 + 9
3. 634 = 600 + 30 + 4
4. 430 + 333 = 925- 162
5. 260 + 212 = 325 + 147

**Dạng 4: So sánh**

1. Số bé nhất trong các số: 218; 128; 812; 324; 416; 134 là:... 128
2. Số bé nhất trong các số: 113; 219; 305; 108; 204; 476 là... 108
3. Số lớn nhất trong các số: 623; 304; 541; 216; 715; 679 là...715
4. Cho các số: 456; 465; 564; 546. số lớn nhát trong các số trên là: ... 564
5. Số nhỏ nhất trong các số: 2536; 2563; 2356; 2365; 2635; 2653 là:...2356
6. Số lớn nhất trong các số: 3789; 3879; 3978; 3987; 3798; 3897 là .. .3987
7. Cho 5ữ47 < 5147. Giá trị của chữ số là là: .. .0
8. 835 < 3142-B< 837. Giá trị của số B là: ...2306
9. Cho 2014 < M - 2548 <2016. Giá trị của số M là: .. .4563
10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5x5<....26<3x9

1 l.số lớn hon 957 nhưng nhỏ hon 959 là số...958

1. Với y là số tự nhiên, hãy tính giá trị bé nhất của biểu thức:

A = 8x(y + 25) + 1815

A bé nhất khi y là số tự nhiên nhỏ nhất.

Vậy y = 0.

Giá trị bé nhất của A là:

8 X (0 + 25) + 1815 = 8 X 25 + 1815 = 200 + 1815 = 2015

Vậy giá trị bé nhất của A là 2015

1. Điền các số thích hợp vào chỗ chấm: 5 X 7 < ... 36; 37; 38; 39 < 4 X 10

**Dạng 5: Thứ tự:**

1. 628 là số liền trước của số nào? 629
2. Số liền sau của 811 là số:...812
3. Số liền trước 239 là số nào? 238
4. Số liền sau số 416 là số nào?417
5. 347 là số liền sau của số nào? 346

11 .Số liền sau số nhỏ nhất có bốn chữ số

1. 346 là số liền sau của số nào? 345
2. Số liền trước của số 99 là số nào? 98
3. 379 là số liền trước của số nào? 380
4. 152 là số liền sau của số nào? 151

10.Số liền sau của 2345 là số .. .2346

là số... 1001

12.Số liền trước số lớn nhất có 4 chữ số là số...9998

13.Số liền trước số 1021 là số... 1020

14.Số liền trước của số lớn nhất có 2 chữ số là: ....98

1. Tìm một số biết số đó là số liền trước số lớn nhất trong bảng nhân 4: 39
2. Tìm một số biết số đó là số liền sau số lớn nhất trong bảng nhân 6: 61
3. Tìm một số biết số đó là số liền trước số là tích lớn nhất trong bảng nhân 5: 49

**BÀI TẬP TÔNG HỢP**

1. X là số lớn nhất có 4 chữ số; y là số bé nhất có 4 chữ số. Vậy X - y =

**A. 8999** B. 9999 c. 1000 D. 9000

1. Số gồm 3 đơn vị, 7 trăm, 8 chục và 2 nghìn là:
2. 3782 b. 7382 c. 3782 **d. 2783**
3. Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất là:

a. 4 b. 5 **c. 6** d. 7

1. Số bé nhất trong các số: 5067, 5760, 6705, 5076 là: ...5067
2. 53...6 < 5316 , số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 1 B. 2 c. 3 **D. 0**

1. 51.. .VI, dấu cần điền vào chỗ chấm là:

A. > B. < c. = D. Không có dấu nào.

1. Tìm X, biết:

a/ X là số liền sau của số 999: **1000**

b/ X là số liền sau của số a: **a + 1**

1. Trong các số: 537, 701, 492, 609, 573, 476 số lớn nhất là:...**701**
2. ( 15 + 3 ) :2 ....(13 + 5): 2, dấu cần điền vào chỗ chấm là:

A. > **B. =** c. < D. không có dấu nào

1. Trong các phép chia có số chia là 5, số dư lớn nhất là:

A. 1 B. 2 c. 3 **D. 4**

1 l.Chữ số 6 trong số 9367 chỉ:

A. 6 trăm B. 6 nghìn **c. 6 chục** D. 6 đơn vị

1. Phân tích số 6245 thành tổng của

* Các nghìn, trăm, chục, đơn vị: = 6000 + 200 + 40 + 5
* Các trăm và đơn vị: = 6200 + 45
* Các chục và đơn vị: = 6240 + 5

1. Các số 48617; 47861; 48716; 47816 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 48671; 48716; 47861; 47816. B. 48716; 48617; 47861; 47816.

**c. 47816; 47861; 48617; 48716.** D.48617; 48716; 47816; 47861.

14.Số lớn nhất trong các số: 49376; 48736 ; 38999 ; 48978 là: 49376

15.Số bé nhất trong các số: 748; 632; 809; 623 là....623

1. Viết số thích họp vào chỗ chấm:
2. 1236 < 1237; 1238; 1239; ...; 1275; 1276 ; 1277 < 1278
3. 674 < **675; 676; 677 <** 678
4. 543 < **544; 545; 546 <** 547

ToÁNlQ .com

1. Viết các số sau thành tống các nghìn, trăm, chục, đơn vị.
2. 8679= 8000 + 600 + 70 + 9
3. 5073 = 5000 + 70 + 3
4. 7005 = 7000 + 5
5. a326 = 1000 X a + 300 + 20 + 6
6. abOc = 1000 X a + 100 X b + c
7. Viết các số: 473; 607; 3001; 890 (Theo mẫu )  
   Mầu 473 =400 + 70 +3

* 607 = 600 + 7
* 3001 =3000+1
* 890 = 800 + 90

1. Viết số biết sổ đó gồm
2. Mười nghìn, năm chục, một đơn vị: 10051
3. Năm mươi nghìn, năm chục, một đơn vị: 50051
4. Viết số gồm

* 5 chục và 5 đơn vị: 55
* 6 chục và 0 đơn vị: 60