**Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024**

**TOÁN**

**TIẾT 54, BÀI 36: CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ – TRANG 77**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:**

- Biết cách đặt tính và thực hiện chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (Chia hết).

- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống gắn liền với thực tế.

- Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.

- Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

**III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TG** | **Hoạt động của giáo viên** | **Hoạt động của học sinh** |
| **4p** | **1. Hoạt động mở đầu** |
|  | - GV tổ chức trò chơi truyền điện để khởi động bài học và ôn lại các bảng chia.+ Cho 1 HS nêu 1 phép chia trong bảng và gọi HS khác nêu kết quả. Lần lượt HS nối tiếp nhau.- Yêu cầu HS quan sát tranh, nêu phép tính tìm số sách trong mỗi ngăn tủ.- GV nhận xét, tuyên dương.- GV dẫn dắt vào bài mới | - HS tham gia trò chơi+ Trả lời đúng, nêu phép tính, gọi HS khác- HS quan sát tranh, nêu phép tính- HS lắng nghe |
| **14p** | **2. Khám phá***:* |
|  | \* HS tính 26 : 2 = ? - Yêu cầu HS thảo luận cách đặt tính và tính, đại diện nhóm nêu cách làm.- GV chốt lại cách làm:

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Đặt tính
 |
|   | * 2 chia 2 được 1, viết 1.

 1 nhân 2 bằng 2,  2 trừ 2 bằng 0. |
|   | * Hạ 6, 6 chia 2 được 3, viết 3.

 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. |

- GV giới thiệu kĩ thuật đặt tính viết thông qua một ví dụ đơn giản như 88 : 2 = ? Cụ thể, viết số bị chia; kẻ hai vạch thẳng (GV làm mẫu); viết số chia; thực hiện phép chia; viết số thương vào trong ô bên phải dưới số chia sao cho thằng cột với số chia.- GV chốt lại các bước thực hiện kĩ thuật tính viết như đã nêu trong bài học:+ Đặt tính. + Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải, từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất.+ Viết kết quả: 26 : 2 = 13. - GV gọi HS thực hiện phép chia 26 : 2?- Em có nhận xét gì sau khi thực hiện mỗi lần chia của phép chia 26 : 3?=> Phép chia vừa học là phép chia hết.+ Để thực hiện chia cho số có một chữ số ta thực hiện những thao tác nào?  (GV nhấn mạnh để HS nắm chắc các thao tác thực hiện trong mỗi lượt: ***chia, nhân, trừ, hạ***). \* GV yêu cầu HS thực hiện phép chia 48 : 2 - GV gọi HS báo cáo.- GV nhận xét và kết luận. | - HS đọc phép tính.- HS quan sát phép tính và thảo luận nhóm bàn nêu cách làm.- HS quan sát và lắng nghe.- 2 HS đứng tại chỗ thực hiện lại phép tính bằng miệng.- HS chia nhóm 2, làm việc trên phiếu học tập.- 3 – 5 HS nhắc lại cách thực hiện.- HS thực hiện.+ Trong phép chia này, ở mỗi lần chia đều là chia hết.- HS nêu các thao tác: chia, nhân, trừ, hạ.- HS thực hiện vào bảng con. - HS nêu cách thực hiện phép chia. |
| **10p** | **3. Luyện tập** |
|  | **Bài 1: Tính (Làm việc cá nhân)**- GV gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu bài.- Yêu cầu HS tính rồi viết kết quả của phép tính. - Yêu cầu HS đổi chéo vở, báo cáo kết quả.- Yêu cầu HS nêu kết quả chia.- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi sai cho HS.+ Các phép tính chia trên thực hiện qua mấy lượt chia?+ Mỗi lượt chia thực hiện qua mấy thao tác?**Bài 2:** Đặt tính rồi tính: **(Làm việc cá nhân)**Toán lớp 3 trang 77, 78 Chia cho số có một chữ số | Cánh diều- Gọi HS đọc đề bài + Bài tập có mấy yêu cầu? - Yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở, yêu cầu HS đổi chéo vở, báo cáo kết quả.- Gọi HS lên bảng thực hiện.- GV gọi HS nhận xét.- Yêu cầu HS thực hiện lại phép tính cho cả lớp nghe.- Mời HS nhận xét- GV nhận xét, kết luận=> Chốt: Để chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ta thực hiện theo mấy bước?- GV chốt từng bước thực hiện tính. | - HS đọc và xác định đề bài.- HS làm cá nhân vào vở.- HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.- HS nêu - HS trả lời- HS nêu yêu cầu- HS trả lời- HS làm vào vở, đổi vở kiểm tra- 4 HS thực hiện.- HS nêu cách làm các phép tính.- HS trả lời.- HS nhận xét- HS lắng nghe**(HSKT-THÀNH:****1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:****a, ....,2,3,...4,...,6,....,8,.....,......****b, 11,....,....,14,15,....,17,....,19,20****2. Tính:****17-6= 16+4=****12-2= 15-5=****13+4= 18+1=****3+7= 8+2=****3+3= 3+5=****6-2= 4-2=****3-2= 7-4=)** |
| **7** | **4. Hoạt động vận dụng****Bài 3: (Làm việc nhóm 3)** Gọi HS đọc đề bài: Có 84 quả cà chua xếp đều vào 4 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cà chua?Toán lớp 3 trang 77, 78 Chia cho số có một chữ số | Cánh diều- Cho HS thực hiện phân tích bài toán: + Bài toán cho biết gì?+ Bài toán yêu cầu gì?- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở. (3 bạn làm bảng nhóm).- GV gọi HS nhận xét.- Yêu cầu HS đổi chéo vở, kiểm tra đáp án có trùng khớp với bảng (nếu sai, sửa lại)- GV nhận xét lại bài của HS, chốt lại bài.Bài giải:Mỗi rổ có số quả cà chua là:84 : 4 = 21 (quả)Đáp số: 21 quả cà chua**\* Hoạt động nối tiếp**+ Hôm nay chúng ta học bài gì?+ Để chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ta thực hiện theo mấy bước?+ Nêu lại cách đặt tính+ Nêu lại các thao tác trong mỗi lượt chia.+ Liên hệ về nhà: Em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép chia đã học, đặt bài toán liên quan đến tình huống và chia sẻ với bạn. | - HS đọc bài toán.- HS phân tích đề theo cặp.- HS làm vào vở - 3 HS dán bảng nhóm, đọc bài giải.- HS nhận xét.- HS đối chiếu bài đúng trên bảng và đổi vở kiểm tra chéo.- HS nêu.- HS nhắc lại.- HS nghe, ghi nhớ để thực hiện. |
|  | **IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:**................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |