Ngµy so¹n :

Ngµy gi¶ng:

Tiết 16 **Luyện tập**

**I. Mục tiêu**

1\* Kiến thức : Củng cố cho hs biÕt vËn dông c¸c qui ­íc vÒ th­ tù thùc hiÖn c¸c phÐp

tÝnh trong biÓu thøc ®Ó tÝnh ®óng gi¸ trÞ cña biÓu thøc.

2\* Kỹ năng : RÌn luyÖn cho HS tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n. RÌn luyÖn kü n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.

3\* Thái độ : Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, nhanh nhẹn

4. Năng lực

\* Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác

- Năng lực ngôn ngữ

- Năng lực tự quản lí, tự học

\* Năng lực riêng:

- Năng lực tính toán

- Năng lực suy luận

**II. Chuẩn bị**

1. Giáo viên : B¶ng phô ghi bµi 80

2. Học sinh : Đọc trước bài, Sgk, đồ dùng học tập, m¸y tÝnh bá tói.

**III. Tiến trình**

1 . Ổn định

2 . Kiểm tra bài cũ (kết hợp trong bài)

3. Bài mới

**A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động của Thầy** | **Hoạt động của Trò** | | | **Nội dung ghi bảng** | |
| ? Thế nào là biểu thức ?  ? Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức? | | | | | - Lũy thừa ⇒ Nhân, chia⇒ Cộng, trừ |
| **B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP** | | | | | |
| **H§1: Tìm hiểu Luyện tập (30p)** | | | | | |
| Bài 73. Thực hiện phép tính  a) 5 .42 – 18:32  b) 33.18 – 33 .12  c) 39.213 + 87- 39  d)  Y/c 4 hs thực hiện phép tính  a) Lũy thừa → Nhân chia → Trừ  b) Có thể áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ. Rồi áp dụng thứ tự thực phép tính.  c) Có thể áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ. | | - Hs 1 lũy thừa → nhân chia →  Trừ  - Hs 2 áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ.  - Hs 3  - Hs 4 | | Bài 73. Thực hiện phép tính  a) 5 .42 – 18:32  = 5. 4.4 – 18: 3.3  = 5. 16 – 18:9 = 80 – 2 = 78  b) 33.18 – 33 .12  = 33(18-12)  = 3.3.3 ( 18 -12)  = 27. 6 = 162  c) 39.213 + 87. 39  = 39(213 + 87) = 39.300  = 11700 | |
| Bài 74 (SGK-32)  a) 541 + (218 - x) = 735  c) 96 - 3(x + 1) = 42  GV: Gọi 2 hs chữa bài 74a,c  GV kiểm tra bài tập của một số hs  GV: Hướng dẫn hs cách kiểm tra đối với bài toán tìm x.  - Thay kết quả tìm được vào biểu thức ban đầu, nếu hai vế bằng nhau thì kết quả đúng.  Nhận xét chốt lại | | Hai HS lên bảng chữa  HS: Nhận xét bài làm của bạn  HS: Điền nhanh vào bảng phụ.  - Hs cùng kiểm tra kết quả | | Bài 74 (SGK-32)  a) 541 + (218 - x) = 735  218 - x = 735 - 541  218 - x = 194  x = 218 - 194  x = 24  b) 5(x + 35) = 515  (x + 35) = 515 : 5  (x + 35) = 103  x = 103 – 35  x = 68  c) 96 - 3(x + 1) = 42  3(x + 1) = 96 - 42  3(x + 1) = 54  x + 1 = 54 : 3  x + 1 = 18  x = 18 - 1  x = 17 | |
| -Yªu cÇu nh¾c l¹i thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh  -Treo b¶ng phô BT 75 SGK, yªu cÇu HS lªn ®iÒn «  -Yªu cÇu lµm BT 76 SGK  -L­u ý cã thÓ cßn c¸c c¸ch viÕt kh¸c  - L­u ý tr¸nh c¸c sai lÇm nh­ :  3+5.2 ≠ 8.2 | | | Nh¾c l¹i phÇn ®ãng khung trang 32 SGK  - Lªn b¶ng ®iÒn  - Lµm BT 76/32    (2+2+2+):2 = 3  2+2-2+2 = 4 | | Bµi 75(SGK-32): §iÒn số thích hợp vào ô trống  +3 x4  60  15  12  x3 - 4  11  5  15  Bài 76 (SGK-32) Dïng bèn ch÷ sè 2  22:22 = 1 ; 2:2+2:2 = 2 |
| **C. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI (2p)** | | | | | |
| - Bµi tËp: 77 ; 78 ;80 (SGK-32 ;33)  - TiÕt 17 tiÕp tôc luyÖn tËp, «n tËp. | | | | | |

Rót kinh nghiÖm :