Tuần 32

TiÕt:62 So¹n: 5/4/2019 D¹y:

**Bµi thùc hµnh 10:thùc hµnh tæng hîp**

**I/Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- Thùc hµnh tæng hîp c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc.

**2.KÜ n¨ng**

- ¸p dông lµm ®­îc bµi kiÓm tra mét tiÕt..

**3.Th¸i ®é**

- Cã th¸i ®é nghiªm tóc khi lµm bµi.

**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.

KiÓm tra bµi cò:

? Xen kÏ giê 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 ®éng1**  ***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©u a  Nhãm 3,4 lµm c©u b  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm  GV: «n luyÖn cho häc sinh néi dung nhËp d÷ liÖu, ®Þnh d¹ng sö dông c«ng thøc vµ tr×nh bµy trang 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  Nhãm 1,2 lµm c©u c,d  Nhãm 3,4 lµm c©u e  ? Häc sinh lµm bµi tËp  Gv: Quan s¸t, uèn l¾n  ? C¸ch copy | **1/ Bµi tËp 1 môc a,b sgk trang 92**  **a**. Nh¸y kÐp chuét lªn biÓu t­îng Excel trªn mµn h×nh nÒn vµ nhËp d÷ liÖu.  **b**. NhËp vµo « sè l­îng vµ c¨n chØnh ®Ó cã kÕt qu¶ nh­ h×nh 120.  **Danh s¸ch ñng hé c¸c b¹n vïng lò lôt**  Tæ 1   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | stt | Lo¹i | §¬n vÞ | Sè l­îng | | 1 | S¸ch gkhoa | QuyÓn | 21 | | 2 | Vë häc | QuyÓn | 35 | | 3 | Bót | ChiÕc | 52 | | 4 | QuÇn ¸o | ChiÕc | 8 | | 5 | Giµy | §«i | 10 | | 6 | Mò | ChiÕc | 5 |   **2/ Bµi tËp 1 môc c,d sgk trang 93**  **c.** b«i ®en toµn bé b¶ng \ Copy \ Paste \ Paste.  **d.** Sè l­îng = D5+D6+D7+D8+D9+D10  **e.** Nh¸y chuét vµo nót lÖnh Print Pre View.  **Danh s¸ch ñng hé c¸c b¹n vïng lò lôt**  Tæ 1   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | stt | Lo¹i | §¬n vÞ | Sè l­îng | | 1 | S¸ch gkhoa | QuyÓn | 21 | | 2 | Vë häc | QuyÓn | 35 | | 3 | Bót | ChiÕc | 52 | | 4 | QuÇn ¸o | ChiÕc | 8 | | 5 | Giµy | §«i | 10 | | 6 | Mò | ChiÕc | 5 |   Tæ 1   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | stt | Lo¹i | §¬n vÞ | Sè l­îng | | 1 | S¸ch gkhoa | QuyÓn | 21 | | 2 | Vë häc | QuyÓn | 35 | | 3 | Bót | ChiÕc | 52 | | 4 | QuÇn ¸o | ChiÕc | 8 | | 5 | Giµy | §«i | 10 | | 6 | Mò | ChiÕc | 5 |   Tæ 1   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | stt | Lo¹i | §¬n vÞ | Sè l­îng | | 1 | S¸ch gkhoa | QuyÓn | 21 | | 2 | Vë häc | QuyÓn | 35 | | 3 | Bót | ChiÕc | 52 | | 4 | QuÇn ¸o | ChiÕc | 8 | | 5 | Giµy | §«i | 10 | | 6 | Mò | ChiÕc | 5 | |

**2.3. Ho¹t ®éng vËn dông**

Lµm bµi 1 trang 88 sgk vµ ®äc tiÕp bµi 2 giê sau thùc hµnh

**2.4. Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

? VËn dông kiÕn thøc để lËp mét danh s¸ch sè häc sinh líp 7 nép tiÒn quÜ líp

***Ngày tháng năm 2019***

**Tæ tr­ëng**

**Nguyễn Thị Dung**

TuÇn: 34 TiÕt:63 So¹n:19/4/2019 D¹y:22/4/2019

**Bµi thùc hµnh 10:thùc hµnh tæng hîp**

(TiÕt:2)

**I/Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- Thùc hµnh tæng hîp c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc

**2.KÜ n¨ng**

- ¸p dông lµm ®­îc bµi kiÓm tra mét tiÕt.

**3.Th¸i ®é**

- Cã th¸i ®é nghiªm tóc khi lµm bµi

**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.

KiÓm tra bµi cò:

? Xen kÏ giê 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 lµm c©u a  Nhãm 3,4 lµm c©u b  ? Häc sinh lµm bµi tËp  GV: Quan s¸t c¸c nhãm lµm bµi tËp vµ nhËn xÐt.  **\*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 lµm c©u c,d  Nhãm 3,4 lµm c©u e  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi  Gv: §¸nh gi¸ bµi cña häc sinh ®Ó biÕt s¶n phÈm ®¹t ®­îc cña c¸c em. | **1/ Bµi 2 môc a,b sgk trang 93**  **a.** Nh¸y kÐp chuét lªn biÓu t­îng Excel vµ nh©p d÷ liÖu  **b.** Cét tæng céng = Sum(C1:F1)  Sau ®ã ®Æt con trá chuét ë mÐp cét kÐo xuèng.  - Trung b×nh chung  N«ng nghiÖp = Average(C1:C8)  C«ng nghiÖp = Average(D1:D8)  TiÓu thñ c«ng= Average(E1:E8)  Th­¬ng m¹i = Average(F1:F8)  - Tæng thu nhËp cña c¶ vïng  = Sum(G1:G8)  **1/ Bµi 2 môc c,d,e sgk trang 93**  **c. ChØnh söa**  **d.S¾p xÕp c¸c x· theo**  - Tªn x· : B«i ®en cét tªn x· \ Data \ Sort \ Sort Assending.  - B«i ®en n«ng nghiÖp \ Sort Descending.  - B«i ®en c«ng nghiÖp \ Sort Descending.  - B«i ®en cét tæng céng \ Sort Descending.  **e. Läc läc 3 sè liÖu thu nhËp**  - B×nh qu©n vÒ n«ng nghiÖp caco nhÊt  - B×nh qu©n vÒ c«ng nghiÖp cao nhÊt  - B×nh qu©n vÒ th­¬ng m¹i cao nhÊt  - B×nh qu©n vÒ th­¬ng m¹i thÊp nhÊt. |

**2.3. Ho¹t ®éng vËn dông**

Lµm bµi 1 trang 88 sgk vµ ®äc tiÕp bµi 3 giê sau thùc hµnh

**2.4. Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

? VËn dông kiÕn thøc để lËp mét danh s¸ch sè häc sinh líp 7 nép tiÒn quÜ líp

Tuần 34

TiÕt:64 So¹n: 19/4/2019 D¹y:24/4/2019

**Bµi thùc hµnh 10 : thùc hµnh tæng hîp**

(TiÕt:3)

**I/Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- Thùc hµnh tæng hîp c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc

**2.KÜ n¨ng**

- ¸p dông lµm ®­îc bµi kiÓm tra mét tiÕt.

**3.Th¸i ®é**

- Cã th¸i ®é nghiªm tóc khi lµm bµi

**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.

KiÓm tra bµi cò:

? Xen kÏ giê 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 ®éng1**  ***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©u a,b  Nhãm 3,4 lµm c©u c,d  ? Häc sinh lµm bµi tËp  GV: Quan **s¸t c**¸c nhãm lµm bµi tËp vµ nhËn xÐt.  **\*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  C¸c nhãm l­u b¶ng tÝnh  ? Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi  Gv: §¸nh gi¸ bµi cña häc sinh ®Ó biÕt s¶n phÈm ®¹t ®­îc cña c¸c em.  **\*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 l­u b¶ng tÝnh | **1/ Bµi tËp 3 trang 95**  T¹o biÓu ®å vµ tr×nh bµy trang in  File \ Open \ Thèng kª  a.Chän cét B,G \ Copy \ Di chuyuÓn con trá sang mét trang kh¸c \ Paste     |  |  | | --- | --- | | An B×nh | 256 | | Thµnh Lîi | 310 | | Trung ChÝnh | 282 | | MÜ §×nh | 325 | | Nh©n HËu | 317 | | Hoµng Long | 260 | | B×nh TÝn | 230 | | Thanh Hµ | 272 |   Chän cét B,G \ Chart Wizard \ Colums \ Next \ Next \ Finish.  **b.** B«i ®en hµng 4, 13 \ Copy \ ®Æt sang trang kh¸c \ Paste \ Chart Wizazd \ Pie \ Next \ Next \ Finish.  **c. Di chuyÓn biÓu ®å xuèng phÝa d­íi**  - Nh¸y chuét lªn nót lÖnh xem tr­íc khi in  - ChØnh söa cho ®Ñp m¾t.  **2/ L­u b¶ng tÝnh**  L­u b¶ng tÝnh víi tªn "Thu nhËp ®Çu ng­êi".  File \ save\ thunhapdaunguoi\ save  **3/ Bµi tËp 0.10 SBT trang 61**  **ý kiÕn nµo chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ nhÊt trong c¸c ý kiÕn sau**  Gi¶i  §¸p ¸n : c |

**2.3. Ho¹t ®éng vËn dông**

Lµm bµi 0.11 trang 60 sbt giê sau thùc hµnh

**2.4. Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

? VËn dông kiÕn thøc để lËp mét danh s¸ch sè häc sinh líp 7 ®Ó nép tiÒn ®iÖn.

***Ngày tháng năm 2019***

**Tæ tr­ëng**

**Nguyễn Thị Dung**

TuÇn: 35 TiÕt:65 So¹n: 26 /4/2019 D¹y: 6/5/2019

**Bµi thùc hµnh 10:thùc hµnh tæng hîp**

(TiÕt:4)

**I/Môc tiªu**

**1.KiÕn thøc**

- Thùc hµnh tæng hîp c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc

**2.KÜ n¨ng**

- ¸p dông lµm ®­îc bµi kiÓm tra mét tiÕt.

**3.Th¸i ®é**

- Cã th¸i ®é thËt nghiªm tóc khi lµm bµi kiÓm tra

**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.

KiÓm tra bµi cò:

? Xen kÏ giê 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 ®éng1**  ***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 nhËp vµ tÝnh tiÒn ®iÖn a,b,c  Nhãm 3,4 tÝnh thuÕ, tæng céng d,e,f | **1/ NhËp d÷ liÖu vµo b¶ng tÝnh sau vµ l­u l¹i víi tªn lµ baitap.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| STT | Hä vµ tªn chñ hé | CSC | CSM | KW | T.®iÖn | VAT | Tæng  Céng |
| 1 | TrÇn Thanh Ba | 105 | 240 |  |  |  |  |
| 2 | Ph¹m ThÞ Chanh | 125 | 350 |  |  |  |  |
| 3 | ThÕ ThÞ Chua | 261 | 421 |  |  |  |  |
| 4 | TrÇn ThÞ H»ng | 185 | 765 |  |  |  |  |
| 5 | TrÇn ThÞ Ngäc | 215 | 320 |  |  |  |  |
| 6 | §ç Thanh Tïng | 149 | 178 |  |  |  |  |
| 7 | TrÇn Hoµng Th«ng | 225 | 956 |  |  |  |  |
| 8 | NguyÔn ThÞ Thanh | 356 | 499 |  |  |  |  |
| 9 | TrÇn Thanh Hïng | 231 | 488 |  |  |  |  |
| 10 | Lª ThÞ Hïng | 989 | 1691 |  |  |  |  |
| 11 | NguyÔn V¨n ChiÕn | 554 | 978 |  |  |  |  |
| 12 | Qu¸ch V¨n Th«ng | 646 | 1456 |  |  |  |  |

**Yªu cÇu:**

a. §iÒn sè thø tù vµo « trèng

b. TÝnh cét KW

c. TÝnh tiÒn ®iÖn = Sè KW\* gi¸ tiÒn ®iÖn / KW biÕt gi¸ tiÒn ®iÖn lµ 1500®/ KW.

d. TÝnh thuÕ VAT: 10% cña tiÒn ®iÖn.

e. TÝnh cét tæng céng: lµ tæng cña tiÒn ®iÖn VAT

f. T×m tiÒn tiªu thô lín nhÊt trong th¸ng.

|  |  |
| --- | --- |
| **\* 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 lµm c©u a,b,c  Nhãm 3,4 lµm c©u d,e,f  ? Häc sinh lµm bµi tËp  GV: Quan s¸t häc sinh lµm vµ cho ®èi chiÕu kÕt qu¶ | **Gi¶i**  a. File \ Edit \ Fill \ Series  b.Thø tù = D1 - C1  c. KW = E1\*1500  d. TiÒn ®iÖn = F1\*10%  e. Tæng VAT = (G1:G12)  f. Tæng céng = Max(H1:H12) |

**2.3. Ho¹t ®éng vËn dông**

Lµm bµi 0.12 trang 60 sbt vµ «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®Ó giê sau kiÓm tra 45

**2.4. Ho¹t ®éng t×m tßi më réng**

? VËn dông kiÕn thøc để lËp mét danh s¸ch sè häc sinh líp 7 ®Ó nép tiÒn ®iÖn.