**So¹n:13/1/2019 D¹y:**

**TuÇn:21**

**TiÕt 39: ®Þnh d¹ng trang tÝnh**

**I/Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- HS hiÓu ®­îc môc ®Ých cña viÖc ®Þnh ®¹ng trang tÝnh.

- HS biÕt c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng c¬ b¶n

- HS biÕt ®­îc c¸c tæ chøc th«ng tin trªn b¶ng tÝnh hîp lÝ vµ dÔ dµng tÝnh to¸n

**2.KÜ n¨ng**

- HS biÕt thùc hiÖn c¨n lÒ « tÝnh

**3.Th¸i ®é**

- RÌn luyÖn cho HS ®øc tÝnh cÈn thËn, t­ duy trong häc tËp.

**4/.Năng lực phẩm chất*:***

***4.1. Năng lực:***

*Năng lực chung:*Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, TÝnh to¸n nhanh, sö dông c¸c hµm.

***4.2.Phẩm chất:*** Sèng yªu th­¬ng, sèng tù chñ, sèng cã tr¸ch nhiÖm.

**II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH**

**1. Giáo viên:** Giáo án, SGK, sách thiết kế.......

**2. Học sinh:** SGK, vở, đồ dùng học tập......

**III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC**

**1. Ổn định tổ chức.**

Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.

Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép trong bài.

**2.Tổ chức các hoạt động dạy học**

***2.1.Khởi động.***

Gi¸o viªn chiÕu 1 b¶ng tÝnh ®· ®­îc ®Þnh d¹ng tr­íc vÒ ph«ng ch÷, cì ch÷, kiÓu ch÷, mµu ch÷ vµ mµu nÒn lªn mµn chiÕu cho häc sinh quan s¸t.

?C¸c em h·y nhËn xÐt vÒ b¶ng tÝnh trªn.

***2.2.Các hoạt động hình thành kiến thức.***

|  |  |
| --- | --- |
| *Ho¹t ®éng cña Thµy vµ trß* | *Néi dung* |
| **\* Ho¹t ®éng 1**  ***Phương pháp:*** Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm  ***Kỹ thuật:*** Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.  ***HTTC:*** 4 HS/nhóm  ***Định hướng năng lực:*** Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.  Häc sinh th¶o luËn nhãm  Nhãm 1,2 lµm hái chÊm 1 sgk  ( a. §iÓm kh¸c nhau: H×nh 1.58a trang t×nh ngÇm ®Þnh theo phÇn mÒm. Khã nh×n, H×nh 1.58b: Mµu ph«ng, ch÷, hµng cét râ dµng dÔ ph©n biÖt vµ dÔ so s¸nh h¬n thu hót ng­êi ®äc h¬n.  b. H×nh b dÔ thu hót ng­êi ®äc h¬n)  Nhãm 3,4 lµm hái chÊm 2 sgk.  ( Kh¶ n¨ng ®Þnh d¹ng v¨n b¶n vµ b¶ng tÝnh nh­ nhau)  ? Nh×n vµo h×nh 1.60a sgk h·y cho bÝªt lµm thÕ nµo ®Ó ®Þnh d¹ng ph«ng ch÷.  ? §Ó ®Þnh d¹ng cì ch÷ em chän vÞ trÝ nµo ë h×nh 1.60b  ? Nh×n vµo h×nh 1.60c em cho biÕt c«ng dông cña c¸c nót lÖnh B,I,U  GV: C¸c em nh×n vµo h×nh 1.60c sgk vµ tr×nh bµy c¸ch thay ®æi kiÓu ch÷.  ? Nh×n vµo h×nh 1.60d em cho biÕt c¸ch thay ®æi mµu ch÷  ? Lµm hái chÊm sgk trang 59 phÇn 1  **\* Ho¹t ®éng 2**  ***Phương pháp:*** Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm  ***Kỹ thuật:*** Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.  ***HTTC:*** 4 HS/nhóm  ***Định hướng năng lực:*** Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.  Häc sinh th¶o luËn nhãm  nhãm 1,2 t×m hiÓu d¶i lÖnh home  nhãm 3,4 t×m hiÓu c¸ch c¨n lÒ  ? C¸ch c¨n lÒ cho « tÝnh  GV: LÊy vÝ dô cho häc sinh  ? Muèn c¨n ch÷ vµo gi÷a « tÝnh em lµm thÕ nµo  **\* Ho¹t ®éng 3**  ***Phương pháp:*** Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm  ***Kỹ thuật:*** Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.  ***HTTC:*** 4 HS/nhóm  ***Định hướng năng lực:*** Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.  C¸c nhãm th¶o luËn  Nhãm 1,2 t×m hiÓu c¸ch t« mµu nÒn  Nhãm 3,4 t×m hiÓu c¸ch kÎ ®­êng biªn cho « tÝnh  ? Muèn t« mµu nÒn cho « tÝnh ta lµm nh­ thÕ nµo.  ? Muèn kÎ ®­êng biªn cho « tÝnh em ph¶i lµm nh­ thÕ nµo.  Gv: l­u ý cho häc sinh  **\* Ho¹t ®éng 3**  ***Phương pháp:*** Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm  ***Kỹ thuật:*** Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.  ***HTTC:*** 4 HS/nhóm  ***Định hướng năng lực:*** Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.  C¸c nhãm th¶o luËn  Nhãm 1,2 t×m hiÓu lÖnh Home  Nhãm 3,4 t×m hiÓu c¸ch t¨ng hay gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n  ? Em cho biÕt c¸ch lµm  GV: lÊy vÝ dô vµ gi¶i thÝch cho häc sinh   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Tin häc | to¸n | §TB | | 8 | 9 | 8.66 | | 7 | 10 | 9.0 | | **1/ §Þnh d¹ng ph«ng ch÷, cì ch÷ vµ kiÓu ch÷ vµ mµu ch÷**  §Ó ®Þnh d¹ng néi dung cña mét hoÆc nhiÒu « tÝnh em cÇn chän « tÝnh hoÆc c¸c « tÝnh ®ã. §Þnh d¹ng ko lµm thay ®æi néi dung cña « tÝnh ®ã  **a. Thay ®æi ph«ng ch÷**  Chän « hoÆc c¸c « cÇn ®Þnh d¹ng \ nh¸y chuét vµo « Font \ chän ph«ng ch÷ thÝch hîp.  **b. Thay ®æi cì ch÷**  Chän « hoÆc c¸c « cÇn ®Þnh d¹ng \ chän mòi tªn ë «Font Size \ chän cì ch÷ thÝch hîp.  **c. Thay ®æi kiÓu ch÷**  §Ó ®Þnh d¹ng c¸c kiÓu ch÷ ®Ëm, nghiªng, g¹ch ch©n ta sö dông nót lÖnh  B  : Ch÷ ®Ëm (Bold)    I  : Ch÷ nghiªng(Italic)  U  : Ch÷ g¹ch ch©n( Underline)  C¸ch lµm: Chän c¸c « cÇn ®Þnh d¹ng \ nh¸y vµo mét trong c¸c nót lÖnh trªn.  **d. Thay ®æi mµu ch÷**  chän ch÷ cÇn thay ®æi \ Font Color \ chän mµu cÇn thay ®æi  **2/ C¨n lÒ trong « tÝnh**  NgÇm ®Þnh trong « tÝnh d÷ liÖu v¨n b¶n ®­îc c¨n th¼ng lÒ tr¸i, cßn d÷ liÖu sè ®­îc c¨n th¼ng lÒ ph¶i    Vµo d¶i lÖnh Home \ Alignment \ Chän c¸c « cÇn c¨n lÒ sau ®ã chän mét trong nh÷ng  : C¨n th¼ng lÒ tr¸i  : C¨n gi÷a  : C¨n th¼ng lÒ ph¶i  : C¨n ®Òu hai bªn  VÝ dô : H×nh 1.62 sgk  \* NÕu muèn c¨n ch÷ (b¶ng ®iÓm líp em) vµo gi÷a ta lµm nh­ sau.  Chän « cÇn c¨n vµo gi÷a \ Merge & Center  **3/ T« mµu nÒn vµ kÎ ®­êng biªn cho « tÝnh**.  LÖnh Borders: LÖnh kÎ ®­êng biªn  LÖnh: Fill Color: t« mµu  **a. T« mµu nÒn**  Chän « cÇn t« mµu \ nh¸y vµo nót Fill Colors \ chän mµu cÇn t«.  **b. KÎ ®­êng biªn cho « tÝnh**  chän « cÇn kÎ ®­êng biªn \ Nh¸y chän nót Border \ chän ®­êng biªn.  \* L­u ý: sgk trang 63  **4/ T¨ng hoÆc gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n** **cña d÷ liÖu sè**.  LÖnh t¨ng hay gi¶m sè ch÷ sè thËp ph©n cã trong nhãm Number trªn d¶i lÖnh Home  :T¨ng thªm mét ch÷ sè thËp ph©n  .0  .00  .00  .0 .  : Gi¶m bít mét ch÷ sè thËp ph©n  • VÝ dô: TÝnh trung b×nh c¶ n¨m  Chän cét §TB cÇn gi¶m ch÷ sè thËp ph©n \ nh¸y chuét chän nót gi¶m. |

**2.3.Ho¹t ®éng luyÖn tËp**

? Qua tiÕt häc em ®· ®­îc lµm quen víi c¸c b­íc ®Þnh d¹ng nµo

HS : Nh¾c l¹i tõng b­íc

GV: Chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m cña tiÕt häc vµ ghi nhí cña bµi .

**2.4. Ho¹t ®éng vËn dông**

Häc kÜ néi dung bµi häc vµ ®äc tiÕp phÇn 3,4,5 sgk.

**2. 5. Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

? T×m hiÓu t¸c dông vµ c¸ch sö dông lÖnh Format Painter

? Thùc hiÖn viÖc sao chÐp ®Þnh d¹ng vµ so s¸nh c¸c tÝnh chÊt ®Þnh d¹ng trong « nguån vµ « ®Ých.

**So¹n:13/1/2019 D¹y:**

**TuÇn:21**

**TiÕt 40: bµi thùc hµnh 6**

**®Þnh d¹ng trang tÝnh**

**I/Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- HS thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c c¨n chØnh d÷ liÖu vµ ®Þnh d¹ng trang tÝnh.

**2.KÜ n¨ng**

- HS biÕt tr×nh bµy mét trang tÝnh ®Ñp kÜ thuËt.

- HS biÕt ®­îc môc ®Ých cña viÖc ®Þnh d¹ng trang tÝnh

**3.Th¸i ®é**.

- RÌn luyÖn cho HS ®øc tÝnh cÈn thËn, t­ duy trong häc tËp.

**4/.Năng lực phẩm chất*:***

***4.1. Năng lực:***

*Năng lực chung:*Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, TÝnh to¸n nhanh, sö dông c¸c hµm.

***4.2.Phẩm chất:*** Sèng yªu th­¬ng, sèng tù chñ, sèng cã tr¸ch nhiÖm.

**II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH**

**1. Giáo viên:** Giáo án, SGK, sách thiết kế.......

**2. Học sinh:** SGK, vở, đồ dùng học tập......

**III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC**

**1. Ổn định tổ chức.**

Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.

Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép trong bài.

**2.Tổ chức các hoạt động dạy học**

***2.1.Khởi động.***

LÝ thuyÕt c¸c em võa ®­îc häc ë bµi tr­íc. VËy b»ng kiÕn thøc ®· häc h·y vËn dông vµo thùc hµnh. Em h·y khëi ®éng ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh vµ më c¸c d¶i lÖnh 1 l­ît.

***2.2.Các hoạt động hình thành kiến thức.***

|  |  |
| --- | --- |
| *Ho¹t ®éng cña Thµy vµ trß* | *Néi dung* |
| **\* Ho¹t ®éng 1**  ***Phương pháp:*** Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm  ***Kỹ thuật:*** Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.  ***HTTC:*** 4 HS/nhóm  ***Định hướng năng lực:*** Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.  Häc sinh thùc hµnh theo nhãm.  Nhãm 1,2 lµm yªu cÇu 1  Nhãm 3,4 lµm yªu cÇu 2,3  GV: Cho häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt so s¸nh sù kh¸c biÖt gi÷a trang tÝnh ch­a ®­îc ®Þnh d¹ng vµ trang tÝnh ®· ®­îc ®Þnh d¹ng vµ th«ng tin ®· ®­îc ®Þnh d¹ng vµ sau ®ã yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi.  ? Em cho biÕt c¸ch tr×nh bµy trang tÝnh cã ­u ®iÓm h¬n vµ h¬n ë ®iÓm nµo.  ? C¸c yÕu tè kh¸c biÖt lµ g×? LiÖt kª c¸c yÕu tè kh¸c biÖt ®ã.  **\* Ho¹t ®éng 2**  ***Phương pháp:*** Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm  ***Kỹ thuật:*** Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.  ***HTTC:*** 4 HS/nhóm  ***Định hướng năng lực:*** Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.  Häc sinh lµm thùc hµnh theo nhãm.  GV: §Æt tuú chän hiÓn thÞ sè ch÷ sè thËp ph©n ë cét §TB lµ hai hoÆc 3 ®Ó häc sinh lµm  Sau ®ã gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh c¸ch gép tiªu ®Ò cña hµng 1,2  **\* Ho¹t ®éng 3**  ***Phương pháp:*** Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm  ***Kỹ thuật:*** Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.  ***HTTC:*** 4 HS/nhóm  ***Định hướng năng lực:*** Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.  Häc sinh lµm thùc hµnh theo nhãm.  Nhãm 1,2 lµm c©u a,b  Nhãm 3,4 lµm c©u c,d,e  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi  GV: Yªu cÇu häc sinh tù nhËp d÷ liÖu sau ®ã tÝnh mËt ®é d©n sè.  Cét diÖn tÝch, d©n sè, tØ lÖ cÇn hiÓn thÞ sè thËp ph©n. Sau ®ã kÎ ®­êng biªn t« mµu cho thÝch hîp.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | stt | Qgia | Dtich | Dsè | M.®é | Tldstt | | 1 | Brul | 6 | 0.4 |  | 74 | | 2 | Cpch | 12 | 133 |  | 58 | | 3 | §tmo | 165 | 211 |  | 89 | | 4 | Lµo | 45 | 123 |  | 45 | | 5 | Mi | 789 | 546 |  | 56 | | 6 | Ph¸p | 300 | 505 |  | 12 | | 7 | Th¸i | 245 | 456 |  | 62 | | 8 | Xigpo | 213 | 578 |  | 58 | | 9 | Mia | 15 | 12 |  | 89 |   **\* Ho¹t ®éng 4**  ***Phương pháp:*** Dạy học trực quan, giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm  ***Kỹ thuật:*** Đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm.  ***HTTC:*** 4 HS/nhóm  ***Định hướng năng lực:*** Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị máy tính, năng lực sử dụng thành thạo phần mềm.  Häc sinh lµm thùc hµnh theo nhãm.  Nhãm 1,2 lµm ý 1,2,3  Nhãm 3,4 lµm 4,5,6  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi  Gv: Yªu cÇu häc sinh trang trÝ “kÕt qu¶ quyªn gãp” theo ý em sao cho næi bËt vµ ®Ñp m¾t b»ng c¸ch sö dông nót c«ng cô ®Þnh d¹ng ph«ng ch÷ vµ c¨n lÒ t« mµu nÒn cho trang tÝnh.  Gv: Quan s¸t häc sinh lµm vµ h­íng dÉn häc sinh | **1/ §Þnh d¹ng v¨n b¶n vµ c¨n chØnh d÷ liÖu, t« mµu, kÎ ®­êng biªn vµ t« mµu nÒn cho trang tÝnh**.  - Vµo File \ Open \ Bang diem lop em  - Thùc hiÖn ®Þnh d¹ng víi ph«ng ch÷, kiÓu ch÷, cì ch÷, mµu s¾c, d÷ liÖu sè ®ù¬c c¨n gi÷a.  - C¨n gi÷a A1,G1 b»ng Merge and Center).  **2/ Bµi tËp 1 sgk trang 66**  - TÝnh cét ®iÓm trung b×nh vµ lµm trßn ®Õn 2 sè  - Gép « A1 ®Õn G1 b»ng c¸ch chän khèi A1:G1 råi c¨n chØnh.  **3.Bµi tËp 2 sgk trang 57**  **a**. LËp trang tÝnh víi c¸c n­íc khu vùc ®«ng nam ¸ nh­ sgk.  **b**. E6 = D6/C6\*1000  **c.** ChÌn cét, hµng  Insert \ Colums  Insert \ Rows  **d.** File \ Save \ DNA\ Save.  **4. Lµm bµi tËp 6.11 ë quyÓn bµi tËp trang 39**  - NhËp d÷ liÖu nh­ cét A,F l­u ý nhËp tiªu ®Ò cña danh s¸ch(“kÕt qu¶ quyªn gãp”) vµo « A1 ®Ó rÔ c¨n gi÷a cho c¸c b­íc sau.  - §Þnh d¹ng ph«ng cho tiªu ®Ò  Chän « A1 sau ®ã chän ph«ng ch÷, cì ch÷ kiÓu ch÷  - Gép « vµ c¨n gi÷a  Chän khèi A1:F1  - §Þnh d¹ng tiªu ®Ò…  - §Þnh d¹ng ph«ng cho c¸c « cßn l¹i  Chän khèi A3:F7  A7:F7  - §Þnh d¹ng mµu nÒn cho c¸c trang  - C¨n chØnh ®é réng cho c¸c cét. |

**2.3. Ho¹t ®éng vËn dông**

Lµm tiÕp bµi 2 sgk trang 67 ®Ó giê sau thùc hµnh tiÕp.

**2.4. Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

? T×m hiÓu c¸ch sao chÐp ®Þnh d¹ng thuéc d¶i lÖnh Home

***Ngày........tháng......năm 2019***

***Nguyễn Thị Dung***