**DỤNG CỤ HỌC SỐ THẬP PHÂN**

**Nhóm**……………………………….. **Lớp**……………..

**PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1**

e

**Viết số, phần nguyên, phần thập phân của các số sau:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số** | **Cách đọc** | **Phần nguyên** | **Phần**  **thập phân** |
|  | Sáu mươi bảy phẩy chín mươi hai |  |  |
|  | Ba phẩy không trăm ba mươi ba |  |  |
|  | Bốn trăm linh năm phẩy một |  |  |
|  | Bảy mươi phẩy chín trăm linh bảy |  |  |

**PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2**

**Em hãy thực hiện các hoạt động sau:**

|  |  |
| --- | --- |
| **a.** Viết 4 số thập phân bất kì: ……………………...................................  **b.** Đọc các số thập phân vừa viết.  ……………………...................................  ……………………...................................  ……………………...................................  ……………………...................................  ……………………...................................  **c.** Sắp xếp các số thập phân viết được theo thứ tự từ bé đến lớn.  ……………………................................... | **d.** Nêu giá trị của từng chữ số trong mỗi số thập phân vừa viết.  ……………………...................................  ……………………...................................  ……………………...................................  ……………………...................................  **e.** Làm tròn các số thập phân vừa viết tới hàng phần mười.  ……………………...................................  **g.** Làm tròn các số thập phân vừa viết tới số tự nhiên gần nhất.  ……………………................................... |

**PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Phác thảo ý tưởng**  **của nhóm** | **Mô tả ngắn gọn cách làm sản phẩm:**  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  **Công dụng của sản phẩm:**  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… |

**PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4**

**Sử dụng dụng cụ học số thập phân thực hiện các nhiệm vụ sau:**

**1. Lập các số thập phân sau:**

277,426 ; 253,201 ; 359,603

**2. Làm tròn các số thập phân ở mục 1 đến hàng phần trăm.**

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

**3. Làm tròn các số thập phân ở mục 1 đến hàng phần mười.**

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

**4. Làm tròn các số thập phân ở mục 1 tới số tự nhiên gần nhất.**

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