Ngày soạn:

Ngày giảng:

Tiết **106 ÔN TẬP CUỐI NĂM**

**I. Mục tiêu**

1 \* Kiến thức : Củng cố các kiến thức, qui tắc về tỉ số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích.

2\* Kỹ năng :Rèn luyện kĩ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số, luyện ba bài toán

cơ bản về phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.

3 \* Thái độ : HS biết áp dụng các kiến thức và kĩ năng nói trên vào việc giải một số bài toán thực tiễn.

**II. Chuẩn bị**

 1. Giáo viên : Phấn màu.

 2. Học sinh : Đọc trước bài, SGK, đồ dùng học tập.

**III. Hoạt động dạy học**

 1 . Ổn định

 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp

 3 . Bài dạy

**H§1: Luyện tập (20ph)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động của Thầy** | **Hoạt động của Trò** | **Nội dung ghi bảng** |
| Bài 138 (SGK – 58). Viết các tỉ số sau thành tỉ số giữa các số nguyên:a)  b) c)  d) GV cho 2 HS lên bảng, HS lớp làm vào vở.GV cho HS nhận xét ,bổ sung… | Hai HS lên bảng chữa bài.HS1: Câu a,cHS2: Câu b,d | Bài 138 (SGK – 58)Viết các tỉ số sau thành tỉ số giữa các số nguyên:a) b) c) d)  |
| HĐ 2 Toán thực tế (15ph) |
| **Hoạt động của Thầy** | **Hoạt động của Trò** | **Nội dung ghi bảng** |
| Cho lµm bµi 141 (SGK-58)BiÕt tØ sè cña 2 sè a vµ b bằng T×m hai sè ®ã biÕta – b = 8-Yªu cÇu nªu ph­¬ng ph¸p gi¶i | Nªu c¸ch lµm:+TÝnh a theo b+Thay vµo a – b = 8 tÝnh ®­îc b, rèi thay l¹i b vµo tÝnh ®­îc a. | Bài 141 (SGK-58) Tìm tỉ số của hai số.a-b = 8 ⇒ b= 16; a = 24 |
| -Cho lµm Bµi 142 (SGK-59)Cho ®äc, tãm t¾t ®Ò bµi:-Em hiÓu thÕ nµo lµ vµng bèn sè 9 (9999)?- Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm.Cho lµm bµi 143(SGK-59)-Yªu cÇu tãm t¾t ®Çu bµi.-Hái: C¸c c©u a,b,c thuéc d¹ng g×?- Cho 3 HS lªn b¶ng lµm BT -H­íng dÉn x©y dùng c«ng thøc liªn hÖ gi÷a 3 bµi to¸n vÒ phÇn tr¨m. | Vµng 4 sè 9 nghÜa lµ trong 10000 g vµng nµy chøa tíi 9999g vµng nguyªn chÊt, tØ lÖ vµng nguyªn chÊt lµ:-1 HS lªn b¶ng lµm- C©u a: D¹ng t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña 1 sè cho tr­íc.- C©u b: D¹ng t×m 1 sè khi biÕt gi¸ trÞ 1 ph©n sè cña nã.Cïng GV x©y dùng c«ng thøc | Bài 142 (SGK-59)Vµng 4 sè 9 cã tØ lÖ vµng nguyªn chÊt lµ: Bµi 143(SGK-59)a)TØ sè phÇn tr¨m muèi trong n­íc biÓn lµ:b)L­îng muèi chøa trong(tấn)c) §Ó cã 10 tÊn muèi th×(tấn) |
| **4: Hướng dẫn về nhà (2ph)** |
| - ¤n l¹i c¸c d¹ng bµi võa lµm.- BTVN: BT 148 (SGK-60), 137,141,142,146,148 (SBT-26; 27). |

5.Rót kinh nghiÖm :

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