**ÔN TẬP SỐ 3**

**IV\_ ÔN TẬP VỀ SỐ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH, THỜI GIAN.**

 **a\_ Lý thuyết:**

+) Nhắc lại các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích và mỗi đơn vị hơn kém nhau bao nhiêu lần?

Độ dài: Km, hm, dam, m. dm, cm, mm.

Khối lượng: Tấn - Tạ - Yến - Kg - hg - dag - g.

Diện tích: 1ha = 10.000 m2; 1km2  = 100ha; 1 mẫu = 3.600m2; 1 sào Bắc Bộ = 360m2.  1 Sào Trung Bộ = 497m2.

mm2-cm2-dm2-m2-a(are)-ha-km2

+) Nhắc lại về các đơn vị đo thời gian?

 **b\_ Bài tập:**

***Dạng 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:***

**Bài 1:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5m 2dm = ………dm

b) 97dm = ……..m m

c) 932hm = …….km……..hm

**Bài 2:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 162kg = ……………..g

b) 826kg = ………yến …….kg

c) 4 tấn 3 yến = ……kg

**Bài 3:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2m2 15 dm2 = ………..dm2 c) 15 km2 18 ha = ………..dam2

b) 3 ha 46 m2 = …………m2  d) 23 m2 9 dm2 = …………dm2

**Bài 4:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 47 m3 = ……..dm3  b) 2m3 78dm3 = ………………cm3

c) 19dm3 = ……..cm3 d) 29 m3 = ……………………..cm3

**Bài 5:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 ngày 2 giờ =………..giờ b) 29 tháng = ………năm…..tháng

c) 145 phút = ………giờ…….phút d) 3 phút 46 giây = …………..giây

***Dạng 2: Điền phân số, hỗn số thích hợp vào chỗ chấm:***

**Bài 1:** Điền phân số, hỗn số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 15m2 = ………dam2 b) 1925 m2 = …………..hm2

c) 5m2 25 dm2 = ……m2 d) 4 hm2 305 m2 = ………..hm2

**Bài 2:** Điền phân số, hỗn số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 giờ 40 phút = ……giờ b) 42 phút =………giờ

c) 6480 giây = ………giờ d) 108 giây= ……..phút

***Dạng 3: Viết các số đo dưới dạng số thập phân:***

**Bài 1:** Viết các số đo dưới dạng số thập phân:

a) 5 tấn 762 kg = ……………….tấn b) 285 g = ………kg

c) 4m 5cm = ………m d) 2006 m m = ………m

**Bài 2:** Viết các số đo dưới dạng số thập phân:

a) 2 m 75 m m = ……..m b) 16 km 335 m = ……….km

c) 36 ha = ………km2  d) 22 dm2 5 cm2 = ……..dm2

**Bài 3:** Viết các số đo dưới dạng số thập phân:

a)  tấn = …….tấn b)  km = ………km

c)  m = ……….km d)  kg =…………kg

***Dạng 4: So sánh:***

**Bài 1:** Điền dấu thích hợp vào ô trống:

3kg 55g □ 3550 g 4 km 44 dam □ 44 hm 4 dam

5m 5cm □ 50dm 5mm

**Bài 2:** Điền dấu thích hợp vào ô trống:

3dm2 7 cm2 □ 370 cm2   ha □ 19 dam

408 hm2 □ 8 km2

**Bài 3:** Điền dấu thích hợp vào ô trống:

1 giờ 20 phút □ 1,2 giờ  giờ □ 100,1 phút

 tuần □ 840 phút

*-------------------------🙛🙙🙘🙚🙛🙙-------------------------*