**ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 3**

**NĂM HỌC 2022- 2023**

**ĐỀ SỐ 1**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Câu 1**: Số liền sau của số **54 829**  là:

A. 54 828. B. 54 839. C. 54 830. D. 54 809.

**Câu 2**: 2m 2cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 4 cm. B. 202 cm. C. 22 cm. D. 220 cm.

**Câu 3:** Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:

      A. 6cm2  B. 9cm C. 9cm2 D. 12cm

**Câu 4: Kết quả của phép chia 4 525 : 5 là:**

**A. 405 B. 95 C. 905 D. 9 025**

**Câu 5**: Bốn bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông có cân nặng lần lượt là 33kg, 37kg, 35kg, 39kg. Cân nặng của các bạn được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

A. 33kg, 35kg, 37kg, 39kg B. 39kg, 37kg, 35kg, 33kg

C. 33kg, 35kg, 39kg, 37kg D. 39kg, 37kg, 33kg, 35kg

**Câu 6**. Lan có 5 000 đồng, số tiền của Mai gấp 3 lần số tiền của Lan. Mai có số tiền là:

A. 8 000 đồng B. 3 000 đồng C. 15 000 đồng D. 18 000 đồng

**Câu 7.** Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

**a)** **3km 12m =………………….m**

A. 312 B. 3 012 C. 36 D. 15

**b)** **4 giờ 9 phút = ………….phút**

A. 49 phút B. 36 phút C. 249 phút D. 13 phút

**Câu 8:** Các bán kính của hình tròn bên là:

C

O

A. OA,OB

B. OA,OC,AB

C. OA,OB,OC A B

**II. PHẦN TỰ LUẬN:**

**Câu 9:** Đặt tính rồi tính:

**a)** 16 427 + 7109   **b)** 8 680 – 7 451  **c)** 324 x 5 **d)** 21 847 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 10: Một hình chữ nhật có chiều rộng 9 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó.**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

**Câu 11:** Tìm y:

y - 257 = 32 x 3 y : 9 = 1 324 ( dư 8)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**ĐỀ SỐ 2**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

**Câu 1:** Số liền sau của 42 099 là:

**A**. 42 100              **B**. 42 098              **C**. 43 099                 **D**. 43 100

**Câu 2 :** Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

**A**. 8 576 **B**. 8 756 **C**. 8 765 **D.** 8 675

**Câu 3 :** Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?

**A**. Thứ tư             **B**. Thứ năm          **C**. Thứ bảy           **D**. Chủ nhật

**Câu 4.** Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

**A**. 24 cm2                **B**. 24cm                 **C**. 20 cm2                  **D**. 20 cm

**Câu 5 :** 1 giờ 15 phút = … phút

**A**. 115 phút **B**. 615 phút **C**. 65 phút **D**. 75 phút

**Câu 6:** Hình vuông MNPQ có chu vi là 20 cm. Diện tích của hình vuông là:

**A**. 10 cm               **B**. 20cm                 **C**. 25 cm2                 **D**. 25 cm

**Câu 7: 12m7dm = … dm.** Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

**A**. 1 207 dm         **B**. 127 dm            **C**. 1 270 dm             **D**. 1 027 dm

**Câu 8:** Tìm a biết: **a x 6 = 2 412**

**A**. 402         **B**. 412            **C**. 1 272            **D**. 14 472

**II. PHẦN TỰ LUẬN:**

**Câu 9**: **Đặt tính rồi tính**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) 27 684 + 11 023 | b) 84 695 – 2 367 | c) 1 041 x 7 | d) 24 672 : 6 |
| ……………………  ……………………  …………………….  …………………….  ……………………. | ……………………  ……………………  …………………….  …………………….  ……………………. | ……………………  ……………………  …………………….  …………………….  ……………………. | ……………………  ……………………  …………………….  …………………….  ……………………. |

**Câu 10**: **Tính giá trị của biểu thức**:

|  |  |
| --- | --- |
| a) 32 229 + 126 x 3 | b) (9 759 – 7 428) x 2 |
| **…………………………………………….**  **…………………………………………….** | **…………………………………………….**  **…………………………………………….** |

**Câu 11:** Có 5 xe chở hàng, mỗi xe chở được 1 842kg hàng. Số hàng này được chia đều vào 6 thùng. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Câu 12:** Một hình chữ nhật có chiều dài là 12cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Câu 13:** Một tờ giấy màu hình vuông diện tích 64 cm2. Tính chu vi khu tờ giấy màu đó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**ĐỀ SỐ 3**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

**Câu 1.**Trong các số: 82350, 82305, 82503, 82530. Số lớn nhất là:

**A.** 82350 **B.** 82305 **C.** 82503 **D.** 82530

**Câu 2.** Gi á trị của chữ số**7** trong số **57104** là:

**A.** 70 **B.** 700 **C.** 7000 **D.** 70 000

**Câu 3.** X : 8 = 1096 ( dư 7). Giá trị của X là :

**A.** 8768 **B.** 137 **C.** 144 **D.** 8775

**Câu4.** Điền dấu x; : thích hợp vào ô trống :

***24 6 2 = 8***

**Câu 5.** Châu có 10 000 đồng. Châu mua hai quyển vở, giá mỗi quyển vở là 4 500 đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền?

**A.** 5 500 đồng **B.** 14 500 đồng **C.** 1 000 đồng

**Câu 6.** Một mảnh bìa hình vuông có cạnh 6cm. Diện tích mảnh bìa đó là:

**A.** 36 **B.** 24 **C.**12 

**Câu 7. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:**

**a)** **3km 12m =………………….m**

A. 312 B. 3012 C. 36 D. 15

**b)** **4 giờ 6 phút = ………….phút**

A. 46 phút B. 236 phút C. 246 phút D. 10 phút

**Câu 8**. Số 21 được viết bằng chữs ố La Mã là**:**

A. XI B. XII C. XXI D. IXX

**II. PHẦN TỰ LUẬN:**

**Câu 9.** Tính giá trị của biểu thức:

|  |  |
| --- | --- |
| a) 229 + 126 x 3 | b) (9 759 – 7 428) x 2 |

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Câu 10.** Đặt tính rồi tính:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a/ 71 584- 65739  ……………………………………………………………………………………………………………………………… | b/ 37 426 + 7 958  ………………….…………………………………………………………………………………………… | c/ 5 438 x 8  ………………………………………………………………………………………………………………. | d/ 14 889 : 7  ……………………………………………………………………………………………………………………………………................ |  |

**Câu 11**. Một hình vuông có chu vi 48 cm. Tính diện tích hình vuông đó

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Câu 12.**  Một kho thóc chứa 63 000 kg thóc. Người ta lấy ra khỏi kho 3 lần, mỗi lần lấy ra 10 470kg thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc**? (2đ)**

Bài giải:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Câu 13.** Hà nghĩ ra một số, biết số đó chia cho 5 thì được 2023 và có số dư là số dư lớn nhất có thể. Hỏi Hà đã nghĩ ra số nào?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

**ĐỀ SỐ 4**

**I. Phần trắc nghiệm:**

**Câu 1:** Giá trị của chữ số 4 trong số 25 403 là:

A. 400 B. 40 000 C. 4 D.40

**Câu 2:** Hiệu giữa số chẵn lớn nhất có bốn chữ số với số lẻ bé nhất có bốn chữ số là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 9 001 | B. 9 000 | C. 8 999 | D. 8 997 |

**Câu 3:** Phép chia 4 358 : 6 có số dư bằng:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 4 | B. 3 | C. 2 | D. 1 |

**Câu 4:** Số 2 038 làm tròn đến chữ số hàng chục ta được số:

A. 2 040 B. 2 030 C. 3 000 D. 2 000

**Câu 5:** Số liền sau của số 4 829 là số:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 4 827 | B. 4 828 | C. 4 831 | D. 4 830 |

**Câu 6:** Tháng nào dưới đây có 31 ngày?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Tháng 2 | B. Tháng 5 | C. Tháng 9 | D. Tháng 4 |

**Câu 7:** Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm là:

A. 9 cm B. 18 cm C. 9 cm2 D. 18 cm2

**II. Phần tự luận**

**Câu 8:** Đặt tính rồi tính:

a)   3 751 + 4 899 b) 1 029 x 5 c) 8 520 x 5 d) 21 435 : 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**Câu 9:** Tính giá trị biểu thức:

1. ( 327 + 655 ) x 6 b) 32 768 : 4 – 7 075

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 10:** Ngọc mua gấu bông hết 28 000 đồng, mua keo dán hết 3 000 đồng. Ngọc đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Ngọc bao nhiêu tiền?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Câu 11.** Một công ty thiết bị y tế lần thứ nhất đã nhập về 25 300 chiếc khẩu trang, lần thứ hai nhập ít hơn lần thứ nhất 8 600 chiếc khẩu trang. Hỏi cả hai lần công ty đã nhập về bao nhiêu chiếc khẩu trang?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Câu 12.** An nghĩ ra một số. Nếu lấy 508 trừ đi số đó ta được tích của 154 và 2

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................