**Tuần 23 PHIẾU HỌC TẬP** **TOÁN**

**Tiết 113: LUYỆN TẬP**

**SAU KHI THEO DÕI BÀI GIẢNG TIẾT 113,**

**CÁC EM HÃY THỰC HIỆN CÁC BÀI TẬP DƯỚI ĐÂY:**

**Bài 1:** Viết vào ô trống

**Hướng dẫn:**

**Cách đọc:**Đọc số trước rồi đọc đơn vị đo thể tích sau.

**Cách viết:**Viết số trước rồi viết đơn vị đo thể tích phía sau.

|  |  |
| --- | --- |
| **Viết số** | **Đọc số** |
| 5 m3 |  |
| 2010 m3 |  |
| 2005 dm3 |  |
| 10,125 m3 |  |
| 0,109 cm3 |  |
| 0,015 dm3 |  |
| $\frac{1}{4} $m3 |  |
| $\frac{95}{1000} $dm3 |  |
|  | Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối |
|  | Hai nghìn không trăm mười năm mét khối |
|  | Ba phần tám đề-xi-mét khối |
|  | Không phẩy chín trăm mười chín mét khối |

**Bài 2:** Đúng ghi Đ, sai ghi S

0,25m3là

a) Không phẩy hai mươi lăm mét khối

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối

**Bài 3:** So sánh các số sau đây:

**Hướng dẫn:**

Đổi về cùng một đơn vị đo rồi so sánh. Lưu ý hai đơn vị đo thể tích liền kề gấp hoặc kém nhau 1000 lần

a) 913,232413m3 **……….** 913 232 413cm3

b) $\frac{12345}{1000}$ m3 **……….** 12,345m3

c) $\frac{8372361}{100}$m3 **………** 8 372 361dm3