*Ngày soạn: 10/04/2017*

**Tiết 61: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET**

**I. Mục tiêu bài học**

***1. Kiến thức***

* Biết khái niệm trang Web, Website.
* Biết chức năng trình duyệt Web.
* Biết các dịch vụ: tìm kiếm thông tin

***2. Kỹ năng***

* Sử dụng được trình duyệt Web.
* Thực hiện được tìm kiếm thông tin trên Internet.

***3. Thái độ - tư tưởng***

Ham thích môn học, ý thức, trách nhiệm của bản thân khi truy cập Internet.

**II. Đồ dùng dạy học**

***1. Chuẩn bị của GV:*** SGK, SGV, tài liệu, máy tính, máy chiếu Projecter

***2. Chuẩn bị của HS:*** SGK, vở ghi

**III. Hoạt động dạy - học**

***1. Ổn định tổ chức:*** Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học

***2. Kiểm tra bài cũ:*** Internet là gì? lấy ví dụ về những lợi ích mà internet đã mang lại cho con người?

***3. Nội dung bài mới:***

| **Nội dung cần đạt** | **Hoạt động của giáo viên và học sinh** |
| --- | --- |
| **Hoạt động 1:** *Tìm hiểu việc tổ chức thông tin trên Internet.*  **1. Tổ chức và truy cập thông tin**  ***a. Tổ chức thông tin***  **- Siêu văn bản** là văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML (HyperText Markup Language) tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video… và liên kết với các văn bản khác.  - Trang web là một siêu văn bản đã được gán địa chỉ truy cập.  - Để tìm kiếm các trang web nói riêng, các tài nguyên trên Internet nói chung và đảm bảo việc truy cập đến chúng, người ta sử dụng hệ thống WWW (World Wide Web).  - Trang web đặt trên máy chủ tạo thành website thường là tập hợp các trang web chứa thông tin liên quan đến một đối tượng, tổ chức…  **Trang chủ**: trang web chứa các liên kết trực tiếp hay gián tiếp đến tất cả các trang còn lại.  Địa chỉ trang chủ là địa chỉ của website.  Có 2 loại trang web: *web tĩnh* và *web động*.  **Hoạt động 2**: *Tìm hiểu cách truy cập trang Web*  ***b. Truy cập trang web***  **Trình duyệt web** là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: duyệt các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.  Có nhiều trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer, Netcape Navigator, FireFox,…  Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó, gõ địa chỉ vào dòng địa chỉ (Address), nó sẽ hiện thị nội dung trang web nếu tìm thấy.  Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ.  **Hoạt động 3:** *Tìm hiểu việc tìm kiếm thông tin trên Internet*  **2. Tìm kiếm thông tin trên Internet**  Có 2 cách thường được sử dụng:  - Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, thông tin được các nhà cung cấp dịch vụ đặt trên các trang web.  - Tìm kiếm nhờ trên các máy tìm kiếm (Search Engine). Máy tìm kiếm cho phép tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.  Một số trang website cung cấp máy tìm kiếm:  www.Yahoo.com  www.Google.com.vn  www.msn.com  [www.vinaseek.com](http://www.vinaseek.com)  **Hoạt động 4**: Làm một số bài tập trắc nghiệm:  **Bài 1**: thông qua trò chơi “Ai nhanh hơn”  1C  2B  3D  4B  5C  6D  **Bài 2:** GV Chia lớp thành 4 nhóm làm tiếp các bài sau:  A: Sai  B: Đúng  C: Đúng  D: Sai  **A. 3 B. 4 C. 1 D. 2** | GV: Em hãy kể tên một số dịch vụ của Internet mà em đã sử dụng?  HS: Trả lời câu hỏi  GV: Trong những dịch vụ trên không thể không kể đến dịch vụ tìm kiếm thông tin và thư điện tử  GV: Các thông tin trên Internet thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản.  GV: trình chiếu các nội dung.  HS nghe giảng và ghi bài  GV: Vậy em hiểu thế nào là trang web?  HS trả lời câu hỏi.  GV: Hệ thống WWW được cấu thành từ các trang web và được xây dựng trên giao thức truyền tin đặc biệt gọi là giao thức truyền tin siêu văn bản HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).  HS nghe giảng và ghi bài  GV: Mỗi website có thể có nhiều trang web nhưng luôn có một trang được gọi là trang chủ (Homepage).  GV: Em hiểu thế nào là Web tĩnh và Web động?  HS: trả lời câu hỏi  GV: Để truy cập đến trang web người dùng cần phải sử dụng một chương trình đặc biệt gọi là trình duyệt web.  HS nghe giảng và ghi bài  GV: Nhờ nó ta có thể chuyển từ trang web này sang trang web khác một cách dễ dàng.  Để truy cập đến trang web nào ta phải biết địa chỉ của trang web đó, gõ địa chỉ vào dòng địa chỉ (Address), nó sẽ hiện thị nội dung trang web nếu tìm thấy.  GV: Một nhu cầu phổ biến của người dùng là: làm thế nào để truy cập được các trang web chứa nội dung liên quan đến vấn đề mình quan tâm?  HS nghe giảng và ghi bài.  GV: Để sử dụng máy tìm kiếm, gõ địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.  GV: chia lớp thành 4 nhóm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm  GV: Trình chiếu các câu hỏi thông qua trò chơi “ Ai nhanh hơn” :  **Câu 1:** Đối tượng nào dưới đây sẽ giúp ta tìm thông tin trên Internet?  A. Siêu văn bản  B. Bộ giao thức TCP/IP  C. Máy tìm kiếm  D. Cả A, B và C  **Câu 2**: Ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chuyên dụng để tạo các tài liệu siêu văn bản xem được bằng trình duyệt Web?  A. Pascal  B. HTML  C. Java  D. Cả A, B và C  **Câu 3**: Chọn câu đúng trong các câu sau   1. Chỉ có HTML mới có khả năng tạo các siêu văn bản trên Internet. 2. Để truy cập một trang Web nào đó trong một Website thì phải truy cập qua trang chủ. 3. Trang Web động giống với trang Web tĩnh. 4. Trang Web tra cứu điểm thi đại học là trang Web động vì ta có thể tương tác với nó để nhận được các thông tin cần thiết.   **Câu 4**: Tìm kiếm nhờ các máy tìm kiếm nhanh hơn nhiều so với tìm kiếm theo danh mục địa chỉ, đúng hay sai?  A. Đúng  B. Sai  **Câu 5**: Chọn câu đúng trong các câu sau:  A.Nếu không biết địa chỉ của một trang Web nào đó thì không thể có cách nào để truy cập đến trang Web đó.  B. Trình duyệt Web không có chức năng hiển thị thông tin.  C. Trình duyệt Web là phần mềm chuyên dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW.  **Câu 6**: Điền vào chỗ trống (...) bằng các từ ngữ thích hợp :  Trình duyệt Web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các ………………, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của Internet.  A. Website  B. Siêu văn bản  C. Trang chủ  D. Trang web  **Câu 1**: Hãy điền đúng / sai cho các phát biểu sau  A) Trình duyeät web khoâng coù chöùc naêng hieån thò thoâng tin.  B) Trình duyeät web laø phaàn meàm chuyeân duïng giuùp ngöôøi duøng giao tieáp vôùi heä thoáng WWW.  C) Caùc sieâu vaên baûn thöôøng ñöôïc taïo ra baèng ngoân ngöõ ñaùnh daáu sieâu vaên baûn HTML.  D) Neáu khoâng bieát ñòa chæ cuûa moät trang web naøo ñoù thì khoâng theå truy caäp trang web ñoù.  **Câu 2:** Hãy ghép thuật ngữ với nội dung thích hợp được liệt kê trong bảng sau:  A) Trình duyeät  B) Trang chủ  C) Website  D) HTML  Ghép với :  1. Là một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập  2. Là ngôn ngữ đánh dấu cho phép liên kết các đoạn văn bản này với các văn bản khác hoặc với âm thanh, hình ảnh.  3. Là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web, tương tác với các máy chủ trong hệ thống WWW và các tài nguyên khác của internet.  4. Là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập website hoặc ngay sau khi khởi động trình duyệt web. |

***4. Củng cố dặn dò:***

Nhắc lại các kiến thức chính trong bài:

1. ***Tæ chøc vµ truy cËp th«ng tin***

* *Khaùi nieäm sieâu vaên baûn, trang web: trang web tónh, trang web ñoäng.*
* *Khaùi nieäm heä thoáng WWW, website.*
* *Khaùi nieäm trình duyeät web, chöùc naêng cuûa trình duyeät web*

***2. Tìm kiÕm th«ng tin trªn Internet: cã 2 c¸ch***

* *Tìm kieám theo danh muïc ñòa chæ hay lieân keát ñöôïc caùc nhaø cung caáp dòch vuï ñaët treân caùc trang web.*
* *Tìm kieám nhôø caùc maùy tìm kieám.*

**Hướng dẫn về nhà:**

1. Học kỹ kiến thức phần 1.Tổ chức và truy cập thông tin, phần 2.Tìm kiếm thông tin trên Internet.

2. Xem trước phần 3.Thư điện tử và phần 4. Vấn đề bảo mật thông tin.

3. Làm bài tập 1,3,4,5 SGK trang 162

**5. Rút kinh nghiệm:**