**TuÇn: 28 TiÕt: 53 Ngµy so¹n:9/3/2019 Ngµy d¹y:12/3/2019**

**tr×nh bµy trang v¨n b¶n vµ in**

**I/ Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

-Häc sinh n¾m ®ù¬c môc tiªu cña viÖc tr×nh bµy trang v¨n b¶n

- HS tr×nh bµy trang v¨n b¶n hîp lÝ

- HS kiÓm tra được trang v¨n b¶n tr­íc khi in vµ in v¨n b¶n

**2.KÜ n¨ng**

- HS biÕt chän h­íng trang vµ ®Æt lÒ cho trang.

**3.Th¸i ®é**

- RÌn luyÖn cho HS phong c¸ch lµm viÖc khoa häc, cã tæ chøc.

**4/.Năng lực phẩm chất*:***

***4.1. Năng lực:***

*Năng lực chung:*Phát triển cho học sinh năng lực: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông

***4.2.Phẩm chất:*** Rèn cho học sinh phẩm chất: Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.

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

1. ***Giáo viên:*** Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. ***Học sinh*:** Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

**III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC**

**1. Ổn định tổ chức.**

Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.

Kiểm tra bài cũ:

Em h·y nªu tÊy c¶ c¸c c¸ch ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?

**2.Tổ chức các hoạt động dạy học**

***2.1.Khởi động.***

GV cho HS chơi trò chơi “Ai được điểm 10”, mỗi người chơi sẽ thực hiện chọn lề cho trang in hợp lí trong 1’ ai xong trước sẽ được 10 điểm. Đặc biệt ai vẽ xong trước sẽ được điểm 10 ngay lập tức.

***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 t×m hiÓu ?  nhãm 3,4 t×m hiÓu kh¸i niÖm  ? Nh×n vµo h×nh sgk em cho biÕt c¸ch tr×nh bµy trang  GV: Minh häc h×nh vÏ sgk cho häc sinh.  ? Em nhËn xÐt sù kh¸c nhau gi÷a lÒ trang vµ lÒ ®o¹n v¨n.  **\* 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 h­íng trang  nhãm 3,4 t×m hiÓu lÒ cho trang  ? Tr×nh bµy yªu cÇu c¬ b¶n khi chän h­íng trang  ? Quan s¸t h×nh trang 95 sgk vµ ph¸t biÓu nhËn xÐt khi thao t¸c chän hai « trªn.  (... ®Æt theo chiÒu ®øng, hoÆc ®Æt theo chiÒu ngang).  ? C¸c nhãm quan s¸t c¸c « Top, Bottom, Left, Right vµ ph¸t biÓu c«ng dông cña chóng khi ®ù¬c chän.  **\* 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 th¶o luËn nhãm  nhãm 1,2 t×m hiÓu h­íng trang  nhãm 3,4 t×m hiÓu lÒ cho trang | **1/ Tr×nh bµy trang v¨n b¶n**  Tr×nh bµy trang v¨n b¶n lµ bè trÝ toµn bé néi dung v¨n b¶n ®Ó in trªn giÊy sao cho trang in ®Ñp, c©n ®èi víi kÝch th­íc trang giÊy vµ hÊp dÉn sù chó ý cña ng­êi ®äc.  C¸c yªu cÇu khi tr×nh bµy trang v¨n b¶n gåm:  - Chän h­íng trang  - §Æt lÒ cho trang  • Chän h­íng trang: trang ®øng hay trang n»m ngang.  • §Æt lÒ cho trang: LÒ tr¸i, lÒ ph¶i, lÒ trªn, lÒ d­íi.  \*L­u ý: LÒ trang kh¸c víi lÒ ®o¹n v¨n  .VÝ dô: H×nh 4.31 sgk trang 130  **2/ Chän h­íng trang vµ lÒ cho trang**  §Ó chän h­íng trang cho v¨n b¶n vµo Page Layout \ Page Setup  **a. Chän h­íng trang**  C¸ch lµm  Nh¸y chuét lªn nót tam gi¸c \ Chän trang ®øng (Pontrait), N»m ( Landscape) \ ok.   1. **Chän kiÓu lÒ cho tran**   Nh¸y chuét trªn mòi ten bªn d­íi lÖnh Margins \ Top, Bottom, Left, Right \ ok.  \* L­u ý: thiÕt kÕ lÒ cã s¨n kh«ng phï hîp h·y chän Custom Margins ®Ó hép tho¹i Page Stup xuÊt hiÖn  **3/ Xem tr­íc khi in vµ in v¨n b¶n**  Vµo File \ Print  Nh¸y chuét lªn nót lÖnh Print trªn thanh c«ng cô.  \* L­u ý: ®Ó in ®­îcm¸y tÝnh ph¶i kÕt nèi víi m¸y in |

**2.3.Ho¹t ®éng luyÖn tËp**

HS: Nh¾c l¹i kiÕn thøc cña bµi

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

**2.4.Ho¹t ®éng vËn dông**

Häc néi dung bµi häc vµ tr¶ lêi c©u hái 1,2 sgk trang 131

**2.5.Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

? T×m hiÓu c¸c lùa chän trªn hép tho¹i Page Setup

**TuÇn: 28 TiÕt: 54 Ngµy so¹n:9/3/2019 Ngµy d¹y:.......................**

**tr×nh bµy trang v¨n b¶n vµ in**

( TiÕt 2)

**I/ Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

-Häc sinh n¾m ®ù¬c môc tiªu cña viÖc tr×nh bµy trang v¨n b¶n

- Tr×nh bµy trang v¨n b¶n hîp lÝ

- KiÓm tra trang v¨n b¶n tr­íc khi in vµ in v¨n b¶n

**2.KÜ n¨ng**

- ¸p dông lµm ®ù¬c c©u hái vµ bµi tËp

**3.Th¸i ®é**.

- RÌn luyÖn phong c¸ch lµm viÖc khoa häc, cã tæ chøc.

**4/.Năng lực phẩm chất*:***

***4.1. Năng lực:***

*Năng lực chung:*Phát triển cho học sinh năng lực: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông

***4.2.Phẩm chất:*** Rèn cho học sinh phẩm chất: Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.

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

1. ***Giáo viên:*** Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. ***Học sinh*:** Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

**III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC**

**1. Ổn định tổ chức.**

Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.

Kiểm tra bài cũ:

? H·y liÖt kª mét vµi lÖnh tr×nh bµy trang v¨n b¶n ®¬n gi¶n

? Nªu c¸ch chän h­íng trang vµ ®Æt lÒ cho trang.

**2.Tổ chức các hoạt động dạy học**

***2.1.Khởi động***

***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 t×m hiÓu c¸ch in thø nhÊt  nhãm 3,4 t×m hiÓu c¸ch in thø 2  GV: Giíi thiÖu c¸ch in v¨n b¶n cho häc sinh.  Sau khi so¹n th¶o v¨n b¶n xong nh×n kÕt qu¶ trªn mµn h×nh c¸c em rÊt thÝch thó. Nh­ng kÕt qu¶ nµy mµ ®ù¬c in ra giÊy cßn thó vÞ h¬n. B©y giê chóng ta ®i t×m hiÓu lÖnh in.  **\* 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  ? Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp  **\* 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 th¶o luËn nhãm  C¸c nhãm lµm bµi tËp  ? Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp  \* **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 th¶o luËn nhãm  nhãm 1,2 lµm c¸ch 1  nhãm 3,4 lµm c¸ch 2  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp  Gv: NhËn xÐt bµi cña häc sinh  \* **Ho¹t ®éng 5**  ***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 lµm bµi tËp  Gv: NhËn xÐt bµi cña häc sinh | **3/ In v¨n b¶n**  C¸ch lµm  - C¸ch1: Nh¸y chuét lªn nót lÖnh in Print trªn thanh c«ng cô.  - C¸ch 2: Vµo File \ Print  \* Chó ý : trø¬c khi in ta lªn xem l¹i trªn mµ h×nh  **4/ Bµi tËp**  Muèn ®Æt lÒ tr¸i cho trang th× ta vµo hép tho¹i Page Setup chän «.  a. Top c. Left  b. Bottom d. Right  **Gi¶i**  §¸p ¸n: c  **5/ Bµi 3 sgk trang 96**  §­îc Vµo File \ Page Setup \ Margin \ Portrai \ ok.  **6/ Bµi 4 sgk trang 96**  Vµo File \ Print \ hép tho¹i xuÊt hiÖn \ gâ vµo dßng Pages \ in trang hiÖn t¹i, gâ 1,2 \ ok .  **7/ Th«ng th­êng trang v¨n b¶n cã thÓ tr×nh bµy theo d¹ng nµo?**  a. D¹ng trang ®øng  b. D¹ng trang n»m  c. Tr×nh bµy theo ®­êng chÐo cña tang giÊy.  d.D¹ng nµo còng ®­îc  **Gi¶i**  §¸p ¸n: a,b |

**2.3. Ho¹t ®éng vËn dông**

Häc néi dung bµi häc vµ ®äc trø¬c bµi 19

**2.4.Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

? So¹n mét v¨n b¶n vµ trinh bµy trang v¨n b¶n ®ã vµ in

***Ngày.........tháng........năm 2019***

***NguyÔn ThÞ Dung***

**TuÇn: 29 TiÕt: 55 Ngµy so¹n:15/3/2019 Ngµy d¹y:.......................**

**thªm h×nh ¶nh ®Ó minh ho¹**

**I/ Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- BiÕt c¸c thao t¸c chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n.

- Bè trÝ h×nh ¶nh trªn trang v¨n b¶n mét c¸ch hîp lÝ

**2.KÜ n¨ng**

- Thùc hiÖn ®ù¬c thao t¸c chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n vµ chØnh söa vÞ trÝ cña h×nh ¶nh trong v¨n b¶n.

**3.Th¸i ®é**

- RÌn luyÖn phong c¸ch lµm viÖc khoa häc, cã tæ chøc.

**4/.Năng lực phẩm chất*:***

***4.1. Năng lực:***

*Năng lực chung:*Phát triển cho học sinh năng lực: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông

***4.2.Phẩm chất:*** Rèn cho học sinh phẩm chất: Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.

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

1. ***Giáo viên:*** Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. ***Học sinh*:** Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

**III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC**

**1. Ổn định tổ chức.**

Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.

Kiểm tra bài cũ:

? H·y tr×nh bµy c¸ch ®Ó t×m kiÕm mét c©u trong mét ®o¹n v¨n.

**2.Tổ chức các hoạt động dạy học**

***2.1.Khởi động***

***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  Gv: yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm  Nhãm1,2 khai th¸c h×nh 4.35 sgk  Nhãm 3,4 khai th¸c h×nh 4.36 sgk  ? Trong 2 v¨n b¶n ë h×nh 4.35 nÕu ko cã h×nh ¶nh minh ho¹, em cã thÓ dÔ dµng h×nh dung ®­îc vÎ ®Ñp cña biÓn buæi sím hoÆc h×nh d¸ng cña R«- bèt Asimo hay ko  ? Nh×n vµi bøc tranh sgk muèn cã ®ù¬c bøc tranh c¸nh buåm em lµm nh­ thÕ nµo  ? Muèn sao chÐp h×nh ¶nh em lµm nh­ thÕ nµo  ? Muèn di chuyÓn h×nh ¶nh  ? Lµm thÕ nµo ®Ó h×nh ¶nh to lªn nhá ®i  ? Nªu c¸ch xo¸ h×nh ¶nh  **\* 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  Gv: Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm  C¸c nhãm ®äc môc 2 sgk  ? Em cho biÕt c¸ch thay ®æi kÝch th­íc cña h×nh ¶nh  GV: Th«ng th­êng h×nh ¶nh th­êng ®ù¬c chÌn vµo v¨n b¶n theo hai c¸ch phæ biÕn.  GV: Víi kiÓu bè trÝ nµy ®èi t­îng ®å ho¹ n»m trªn mét líp kh¸c víi nÒn v¨n b¶n.  ? §Ó thay ®æi bè trÝ h×nh ¶nh trªn v¨n b¶n em cã nh÷ng c¸ch nµo | **1/ ChÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n**  C¸ch chÌn  §Æt con trá ë vÞ trÝ cÇn chÌn \ vµo Insert \ Picture \ From File... \ Chän h×nh ¶nh cÇn chÌn \ Insert  HoÆc ë word 2007  Insert \ Picture \ Insert Picture \ Chän th­ môc l­u ¶nh \ chän tÖp h×nh ¶nh cÇn chÌn \ Insert  - Cã thÓ chÌn nhiÒu lo¹i h×nh ¶nh kh¸c nhau vµo bÊt k× vÞ trÝ nµo trong v¨m b¶n.  \* Sao chÐp h×nh ¶nh  Nh¸y chuét vµo h×nh ¶nh \ copy \ di chuyÓn ®Õ vÞ trÝ cÇn ®Æt \ Paste.  \* Di chuyÓn h×nh ¶nh  Vµo h×nh ¶nh \ Cut \ di chuyÓn con trá ®Õn n¬i cÇn ®Æt \ Paste.  \* Phãng to thu nhá h×nh ¶nh  Nh¸y chuét vµo h×nh ¶nh sau ®ã kÐo th¶ tuú ý.  \* Xo¸ h×nh ¶nh  Nh¸y chuét vµo h×nh ¶nh \ NhÊn phÝm Delete.  2/**Thay ®æi kÝch th­íc h×nh ¶nh**  - Cã thÓ thay ®æi kÝch th­íc cña h×nh ¶nh hoÆc bè trÝ h×nh ¶nh trong v¨n b¶n  C¸ch lµm  Nh¸y chuét vµo h×nh ¶nh \ ®­a trá chuét lªn c¸c nót khi trá chuét xuÊt hiÖn mòi tª th× kÐo th¶ chuét ®Õn khi cã kÝch th­íc võa ý.  j0090386 |

**2.3.Ho¹t ®éng luyÖn tËp**

HS: Nh¾c l¹i kiÕn thøc cña bµi

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

**2.4. Ho¹t ®éng vËn dông**

Lµm c©u hái vµ bµi tËp 1,2 sgk trang 137 vµ sbt

**2.5.Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

**?** Sao chÐp h×nh ¶nh b»ng lÖnh Paste

**TuÇn: 29 TiÕt: 56 Ngµy so¹n:15/3/2019 Ngµy d¹y:.................**

**thªm h×nh ¶nh ®Ó minh ho¹**

(TiÕt:2)

**I/ Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- BiÕt c¸c thao t¸c chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n.

- Bè trÝ h×nh ¶nh trªn trang v¨n b¶n mét c¸ch hîp lÝ

**2.KÜ n¨ng**

- Thùc hiÖn ®ù¬c thao t¸c chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n vµ chØnh söa vÞ trÝ cña h×nh ¶nh trong v¨n b¶n.

**3.Th¸i ®é**

- RÌn luyÖn phong c¸ch lµm viÖc khoa häc, cã tæ chøc.

**4/.Năng lực phẩm chất*:***

***4.1. Năng lực:***

*Năng lực chung:*Phát triển cho học sinh năng lực: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông

***4.2.Phẩm chất:*** Rèn cho học sinh phẩm chất: Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.

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

1. ***Giáo viên:*** Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. ***Học sinh*:** Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

**III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC**

**1. Ổn định tổ chức.**

Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.

Kiểm tra bài cũ:

? Em h·y nªu c¸ch chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n

**2.Tổ chức các hoạt động dạy học**

***2.1.Khởi động***

***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  Nhãm1,2 khai th¸c h×nh 4.39 sgk  Nhãm 3,4 khai th¸c h×nh 4.40 sgk  ? §Ó thay ®æi c¸ch bè trÝ h×nh ¶nh trªn v¨n b¶n em lµm thÕ nµo  GV: L­u ý cho häc sinh  **\* 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  Gv: yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm  C¸c nhãm lµm bµi tËp  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm  **\* 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 th¶o luËn nhãm  Gv: yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm  C¸c nhãm lµm bµi tËp  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi  Gv: NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh | **3/ Thay ®æi bè trÝ h×nh ¶nh trªn trang v¨n b¶n**  - C¸c h×nh ¶nh cã thÓ ®­îc bè trÝ theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau trªn trang v¨n b¶n  - Khi nh¸y chuét ®Ó chän h×nh ¶nh mét d¶i lÖnh ng÷ c¶nh xuÊt hiÖn cã tªn Picture Tools  C¸ch lµm  Nh¸y chuét lªn h×nh ¶nh \ Format \ Picture Tools \ wrap Text \ In Line with Text ( h×nh ¶nh n»m trªn dßng v¨n b¶n) hoÆc Square (h×nh ¶nh n»m trªn nÒn v¨n b¶n)  \*L­u ý: D¶i ng÷ c¶nh chØ xuÊt hiÖn khi chän mét ®èi t­îng nµo ®ã  - Sau khi chän kiÓu bè trÝ cã thÓ di chuyÓn h×nh ¶nh b»ng thao t¸c kÐo th¶ chuét.  **4/ Bµi tËp 19.2 sbt trang 95**  H×nh ¶nh ®­îc chÌn vµo v¨n b¶n víi môc ®Ých g×  a.Minh ho¹ cho néi dung v¨n b¶n  b. Lµm cho v¨n b¶n ®Ñp râ dµng h¬n.  c. Lµm cho néi dung v¨n b¶n rÔ hiÓu.  d. TÊt c¶ c¸c ph­¬ng n¸ trªn  **Gi¶i**  §¸p ¸n: d  **5/ Bµi 19.4 sbt trang 96**  H×nh ¶nh ®­îc chÌn vµo v¨n b¶n ë vÞ trÝ nµo.  a. Lu«n bªn tr¸i v¨n b¶n  b. Lu«n bªn ph¶i v¨n b¶n  c. Lu«n bªn chÝnh gi÷a v¨n b¶n  d. Cã thÓ ë t¹i vÞ trÝ con trá so¹n th¶o hoÆc n»m mét líp riªng trªn nÒn v¨n b¶n vµ ®éc lËp víi v¨n b¶n  **Gi¶i**  §¸p ¸n: d |

**2.3.Ho¹t ®éng luyÖn tËp**

HS: Nh¾c l¹i kiÕn thøc cña bµi

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

**2.4. Ho¹t ®éng vËn dông**

Lµm c©u hái vµ bµi tËp 3,4 sgk trang 137 vµ sbt

**2.5.Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

**?** ChÌn h×nh ¶nh tõ Clip Art

***Ngày.........tháng........năm 2019***

***NguyÔn ThÞ Dung***

**TuÇn: 30 TiÕt: 57 Ngµy so¹n:22/3/2019 Ngµy d¹y:...................**

**thùc hµnh 8: em viÕt b¸o t­êng**

**I/ Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng t¹o v¨n b¶n, biªn tËp, ®Þnh d¹ng vµ tr×nh bµy v¨n b¶n.

- Thùc hµnh chÌn h×nh ¶nh tõ mét tÖp cã s½n vµo v¨n b¶n

**2.KÜ n¨ng**

- Thùc hµnh chÌn h×nh ¶nh tõ mét tÖp cã s½n vµo v¨n b¶n.

**3.Th¸i ®é**

- RÌn luyÖn phong c¸ch lµm viÖc khoa häc, cã tæ chøc.

**4/.Năng lực phẩm chất*:***

***4.1. Năng lực:***

*Năng lực chung:*Phát triển cho học sinh năng lực: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông

***4.2.Phẩm chất:*** Rèn cho học sinh phẩm chất: Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.

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

1. ***Giáo viên:*** Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. ***Học sinh*:** Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

**III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC**

**1. Ổn định tổ chức.**

Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.

Kiểm tra bài cũ:

**Kiểm tra 15 phút thực hành.**

H·y gâ khæ th¬ ®Çu bµi Quª H­¬ng trang 128 vµ l­u l¹i víi tªn theo mÉu Tªn-líp

**2.Tổ chức các hoạt động dạy học**

***2.1.Khởi động***

***2.2.Ho¹t ®éng luyÖn tËp***

|  |  |
| --- | --- |
| *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 gâ 4 khæ th¬ ®Çu  Nhãm 3,4 gâ 4 khæ th¬ cuèi  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi  GV: Quan s¸t häc sinh  **\* 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 ®×nh d¹ng v¨n b¶n  Nhãm 3,4 chÌn h×nh ¶nh nhµ sµn  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi  GV: Quan s¸t häc sinh lµm | **1/ Tr×nh bµy trang v¨n b¶n vµ chÌn h×nh ¶nh**  *Mét nhµ sµn ®¬n s¬ v¸ch løa*  *Bèn bªn n­íc ch¶y c¸ b¬i vui*  *§ªm ®ªm ch¸y hång bªn bÕp löa*  *¸nh ®Ìn khuya cßn s¸ng trªn ®åi*  *N¬i ®©y sèng mét ng­êi tãc b¹c*  *Ng­êi kh«ng con mµ cã triÖu con*  *Nh©n d©n ta gäi ng­êi lµ B¸c.*  *C¶ ®êi ng­êi lµ cña n­íc non.*  **2/ ChÌn thªm h×nh ¶nh ®Ó minh ho¹ néi dung**  **B¸c hå ë chiÕn khu**  *Mét nhµ sµn ®¬n s¬ v¸ch løa*  *Bèn bªn n­íc ch¶y c¸ b¬i vui*  *§ªm ®ªm ch¸y hång bªn bÕp löa*  *¸nh ®Ìn khuya cßn s¸ng trªn ®åi*  *N¬i ®©y sèng mét ng­êi tãc b¹c*  *Ng­êi kh«ng con mµ cã triÖu con*  *Nh©n d©n ta gäi ng­êi lµ* ***B¸c****.*  *C¶ ®êi ng­êi lµ cña n­íc non*  j0185604 |

**2.3. Ho¹t ®éng vËn dông**

Lµm tiÕp phÇn b sgk ®Ó giê sau thùc hµnh tiÕp

**2.4.Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

?TrÌn h×nh ¶nh tõ Clip Art vµo v¨n b¶n

**TuÇn: 30 TiÕt: 58 Ngµy so¹n:22/3/2019 Ngµy d¹y:...............**

**thùc hµnh 8: em viÕt b¸o t­êng**

( TiÕt:2)

**I/ Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng t¹o v¨n b¶n, biªn tËp, ®Þnh d¹ng vµ tr×nh bµy v¨n b¶n.

- Thùc hµnh chÌn h×nh ¶nh tõ mét tÖp cã s½n vµo v¨n b¶n.

**2.KÜ n¨ng**

- Thùc hµnh chÌn h×nh ¶nh tõ mét tÖp cã s½n vµo v¨n b¶n.

**3.Th¸i ®é**

- RÌn luyÖn phong c¸ch lµm viÖc khoa häc, cã tæ chøc.

**4/.Năng lực phẩm chất*:***

***4.1. Năng lực:***

*Năng lực chung:*Phát triển cho học sinh năng lực: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, tính toán, sáng tạo.

Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng CNTT và truyền thông

***4.2.Phẩm chất:*** Rèn cho học sinh phẩm chất: Tự chủ và có tinh thần vượt khó, tự tin, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân.

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

1. ***Giáo viên:*** Giáo án, máy tính mẫu, phòng máy, đĩa cứng, đĩa mềm
2. ***Học sinh*:** Chuẩn bị lấy ví dụ về thông tin ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

**III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC**

**1. Ổn định tổ chức.**

Kiểm tra sĩ số, tư cách học sinh.

Kiểm tra bài cũ:

? Xen kÏ g×¬ thùc hµnh

**2.Tổ chức các hoạt động dạy học**

***2.1.Khởi động***

***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 lËp dµn ý bµi b¸o  Nhãm 3,4 ®Þnh d¹ng bµi b¸o  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi  GV: Quan s¸t häc sinh lµm.  **\* 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 phÇn ®Çu  Nhãm 3,4 t×m hiÓu phÇn th©n  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi  GV: Gîi ý ®Ò tµi phï hîp víi m«i tr­êng sèng cña häc sinh. VÝ dô nh­ c¶nh ®Ñp cña ®Þa ph­¬ng, ng«i truêng cña em, lßng biÕt ¬n... | **1/ So¹n th¶o mét bµi b¸o t­êngvíi néi dung tù chän**    **B**uæi sím n¾ng s¸ng.Nh÷ng c¸nh buåm n©u trªn biÓn ®­îc n¾ng chiÕu vµo hång rùc lªn nh­ ®µn b­ím móa l­în gi÷a trêi xanh.  L¹i ®Õn mét buæi chiÒu, giã mïa ®«ng b¾c võa dõng.BiÓn lÆng ®á ®ôc, ®Çy nh­ m©m b¸nh ®óc, lo¸ng tho¸ng nh÷ng con thuyÒn nh­ nh÷ng h¹t l¹c ai ®em r¾c lªn.  Råi mét ngµy m­a rµo. M­a d¨ng d¨ng bèn phÝa.Cã qu·ng n¾ng xuyªn xuèng biÓn ãng ¸nh ®ñ mµu : xanh l¸ m¹, tÝm phít hång, xanh biÕc…Cã qu·ng th©m s×, nÆng trÞch.Nh÷ng c¸nh buåm ra khái c¬n m­a, ­ít ®Ém thÉm l¹i, kháe nhÑ båi håi, nh­ ngùc ¸o b¸c n«ng d©n cµy xong thöa ruéng vÒ bÞ ­ít.  **j0292152**  **2/ ChÌn h×nh ¶nh ®Ó minh ho¹ vµo néi dung bµi b¸o**  **¬n thÇy**  j0281904  - §Þnh d¹ng vµ thay ®æi c¸ch tr×nh bµy cho ®Õn khi em ®ù¬c mét bµi b¸o t­êng võa ý. |

**2.3. Ho¹t ®éng vËn dông**

Lµm tiÕp bµi tËp 19.8, 19.9 SBT trang 97 §äc trø¬c bµi 20

**2.4.Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

**?** So¹n mét bµi b¸o råi chÌn ¶nh vµo v¨n b¶n.

***Ngày.........tháng........năm 2019***

***NguyÔn ThÞ Dung***