Ngay soạn: 12/08/2012

Tuaàn 1 \_ Tieát1.

**PHAÀN I :**

**THAØNH PHAÀN NHAÂN VAÊN CUÛA MOÂI TRÖÔØNG.**

**Baøi 1:**

**DAÂN SOÁ.**

**I) MUÏC TIEÂU:**

**1) Kieán thöùc:** - Hoïc sinh hieåu vaø naém vöõng veà daân soá, maät ñoä daân soá, thaùp tuoåi.

- Nguoàn lao ñoäng cuûa moät ñòa phöông.

- Hieåu nguyeân nhaân gia taêng daân soá vaø söï buøng noå daân soá.

- Haäu quaû cuûa buøng noå daân soá ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån vaø caùch giaûiquyeát.

**2) Kyõ naêng**: - Qua bieåu ñoà daân soá hieåu vaø nhaän bieát ñöôïc gia taêng daân soá vaø buøng noå daân soá.

- Reøn kyõ naêng ñoïc vaø khai thaùc thoâng tin töø caùc bieåu ñoà daân soá vaø thaùp tuoåi.

**3) Thaùi ñoä:** - Coù yù thöùc keá hoaïch hoaù gia ñình .

**II) TROÏNG TAÂM**: - Phaàn 2: Daân soá gia taêng nhanh.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Bieåu ñoà gia taêng daân soá ñòa phöông (neáu coù).

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) *Kieåm tra baøi cuõ:*** Khoâng.

***B)* Baøi môùi:**

\* ***Giôùi thieäu baøi***:(**2**’)

- Theo taøi lieäu cuûa UBDS thì treân theá giôùi moãi ngaøy coù 35600.000 treû sô sinh ra ñôøi. Vaäy hieän nay treân traùi ñaát coù bao nhieâu ngöôøi, trong soá ñoù coù maáy nam, maáy nöõ, giaø, treû,??? ... Vaø cöù moät ngaøy soá treû em ñöôïc sinh ra treân theá giôùi baèng soá daân cuûa moät nöôùc coù daân soá trung bình. Nhö vaäy ñieàu ñoù laø thaùch thöùc lôùn trong vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi hay khoâng? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng** : | **Phaàn ghi baûng** : |
| **\* Hoaït ñoäng 1**:(**10**’)  - **Giaùo vieân**: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuaät ngöõ: “daân soá” Trang 186.  - **Giaùo vieân**: Giôùi thieäu 1 vaøi soá lieäu veà daân soá.  **VD**: Tính ñeán 31/12/1997 thuû ñoâ Haø Noäi coù 2490.000 ngöôøi hoaëc 1999: Vieät Nam coù 76,3 trieäu ngöôøi. 2002 : 79,7 trieäu ngöôøi.  => Vaäy laøm theá naøo ñeå bieát ñöôïc daân soá, nguoàn lao ñoäng ôû 1 thaønh phoá, moät quoác gia ñoù laø coâng vieäc cuûa ngöôøi ñieàu tra daân soá.  ? Vaäy ñieàu tra daân soá ngöôøi ta tìm hieåu nhöõng dieàu gì?  - **Giaùo vieân**: Giaûi thích hình 1.1 SGK caáu taïo maøu saéc bieåu hieän treân thaùp tuoåi. (3 nhoùm tuoåi)  + Maøu xanh laù caây: soá ngöôøi chöa ñeán tuoåi lao ñoäng  + Maàu xanh: Soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng.  + Maàu naâu saãm: Soá ngöôøi heát tuoåi lao ñoäng  ? Quan saùt hình 1.1 cho bieát toång soá treû em töø khi môùi sinh deán 4 tuoåi ôû moãi thaùp tuoåi coù? Trai, gaùi?  Trai gaùi  Thaùp 1: 5,5 trieäu 5,5 trieäu  Thaùp 2: 4,5 trieäu khoaûng 5 trieäu  ? So saùnh ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng ôû 2 thaùp ? ( Thaùp 2 nhieàu hôn thaùp 1)  ? Nhaän xeùt hình daïng 2 thaùp ? Thaân, Ñaùy?  (**Thaùp 1**: Ñaùy roäng, thaân heïp => soá ngöôøi trong ñoä tuoåi lao ñoäng ít, soá ngöôøi chöa ñeán tuoåi lao ñoäng nhieàu => daân soá treû.  **Thaùp 2**: Daân soá giaø.  ? Thaùp tuoåi cho ta bieát nhöõng ñaëc ñieåm gì cuûa daân soá ?  \* ***Chuyeån yù***: - Daân soá theá giôùi ñang ngaøy caøng taêng. Vaäy nguyeân nhaân naøo ta vaøo phaàn:  \* **Hoaït ñoäng 2**: (**10**’)  + Cho hoïc sinh ñoïc thuaät ngöõ : “Tyû leä sinh” ; “Töû”.  - Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc bieåu ñoà hình 1.3, hình 1.4 SGK.  + Ñöôøng xanh: Tyû leä sinh.  + Ñöôøng ñoû: Tyû leä töû.  + Ñöôøng toâ hoàng: Tyû leä gia taêng daân soá.  ? Quan saùt H1.3 vaø H1.4 cho bieát tyû leä gia taêng daân soá laø khoaûng caùch giöõa yeáu toá naøo? (Sinh vaø töû)  ? Khoaûng caùch roäng heïp ôû caùc naêm 1950, 1980, 2000 coù yù nghóa nhö theá naøo?  ( Neáu khoaûng caùch thu heïp -> daân soá taêng chaäm: H1.3  Neáu khoaûng caùch môû roäng -> daân soá taêng nhanh: H1.4.)  ? Quan saùt H1.2 cho bieát daân soá theá giôùi taêng nhanh töø naêm?  (1894: Ñöôøng bieåu dieãn ñoä doác )  ? Daân soá taêng voït töø naêm naøo? (1960: Ñöôøng bieåu dieãn doác ñöùng )  ? Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán daân soá taêng chaäm?  ( Do thieân tai, dòch beänh, ñoùi, chieán tranh)  ? Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán daân soá taêng nhanh?  ( Do caùch maïng khoa hoïc kyû thuaät phaùt trieån, trong noâng nghieäp ñoåi môùi canh taùc, taïo gioáng caây cho naêng suaát cao.  Trong coâng nghieäp: Taïo böôùc nhaûy voït trong neàn kinh teá.  Trong y teá: Phaùt minh ra vaéc xin tieâm chuûng .  \* ***Chuyeån yù:*** Daân soá theá giôùi taêng nhanh -> buøng noå daân soá -> Haäu quaû cuûa vaán ñeà buøng noå daân soá nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoâng 3** : (**18’**) | **1) Daân soá nguoàn lao ñoäng** :  - Ñieàu tra daân soá cho bieát toång soá ngöôøi cuûa moät ñòa phöông hoaëc moät nöôùc, soá ngöôøi ôû töøng ñoä tuoåi, toång soá nam nöõ, trình ñoä vaên hoaù, ngheà nghieäp …  - Keát caáu theo ñoä tuoåi cuûa daân soá  - Keát caáu theo giôùi tính cuûa daân soá.  - Thaùp tuoåi cho bieát toång soá nam vaø nöõ phaân theo töøng ñoä tuoåi, soá ngöôøi trong töøng ñoä tuoåi lao ñoäng cuûa moät ñòa phöông.  **2) Daân soá theá giôùi taêng nhanh trong theá kyû XIX vaø XX**:  - Daân soá taêng nhanh trong hai theá kyû gaàn ñaây nhôø tieán boä trong caùc lónh vöïc kinh teá - xaõ hoäi vaø y teá.  **3) Söï buøng noå ñaân so**á: |
| \* **Giaùo vieân nhaän xeùt**: Tyû leä sinh caùc nöôùc ñang phaùt trieån ñaõ giaûm so vôùi caùc nöôùc phaùt trieån vaãn ôû möùc cao 359%o trong khi ñoù tyû leä töû giaûm nhanh - buøng noå daân soá. => Buøng noå daân soá khi taêng nhanh, taêng ñoät ngoät do tyû leä sinh cao, tyû leä töû giaûm.  ? Nguyeân nhaân daãn ñeán buøng noå daân soá? (Ñôøi ñôøi soáng ñöôïc caûi thieän, y teá phaùt trieån -> tyû leä töû giaûm, tyû leä sinh vaãn coøn cao).  ? Buøng noå daân soá gaây neân haäu quaû gì?  (Nhieàu treû em, gaùnh naëng veà aên, maëc, hoïc haønh, choå ôû, vieäc laøm …)  ? Vieät Nam thuoäc nhoùm nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån nhö theá naøo? Nöôùc ta coù chính saùch gì ñeå haï tyû leä sinh? Bieän phaùp khaéc phuïc buøng noå daân soá?  - Kieåm soaùt sinh ñeû.  - Phaùt trieån giaùo duïc, tieán haønh caùch maïng coâng nghieäp, noâng nghieäp hoaù … | - Buøng noå daân soá khi daân soá taêng nhanh, taêng ñoät ngoät do tyû leä sinh cao, tyû leä töû giaûm.  - Daân soá taêng nhanh vöôït quaù khaû naêng giaûi quyeát caùc vaán ñeà aên, maëc, hoïc haønh, vieäc laøm, nhaø ôû … ñaõ trôû thaønh gaùnh naëng ñoái vôùi caùc nöôùc coù neàn kinh teá chaäm phaùt trieån. |

**C) CUÛNG COÁ:** (**3’**) 1. Thaùp tuoåi cho ta bieát nhöõng ñaëc ñieåm gì cuûa daân soá ?

1. Buøng noå daân soá xaåy ra khi naøo? Neâu nguyeân nhaân, haäu quaû vaø bieän phaùp giaûi quyeát.

**\*** Traéc nghieäm:

1. Ñieàn vaøo choå troáng nhöõng töø, cuïm töø thích hôïp trong caâu sau:

a) Ñieàu tra daân soá cho bieát ………………………………… cuaû moät ñòa phöông, moät nöôùc.

b) Trong 2 theá kyû gaàn ñaây, daân soá theá giôùi ……………………………… ñoù laø nhôø caùc tieán boä trong caùc lónh vöïc kinh teá - xaõ hoäi, y teá.

D) **HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP:** (**2**’) - Laøm baøi taäp 2 saùch giaùo khoa.

(Cao nhaát: Chaâu Phi: Taêng 0,45%; Thaáp nhaát laø Nam Mó: Döôùi 0,95%.)

+ Tyû leä gia taêng daân soá töï nhieân cuûa Chaâu AÙ vaø Nam Mó giaûm maø tyû troïng daân soá so vôùi toaøn theá giôùi vaãn taêng vì daân soá quaù nhieàu: Chaâu AÙ chieám 55,6% daân soá theá giôùi; Nam Mó tyû leä taêng daân soá cao: 2,65% => Vì vaäy nay coù giaûm nhöng soá daân taêng leân vaãn coøn nhieàu.

- Tìm hieåu söï phaän boá daân cö ôû nöôùc ta?

- Chuaån bò baûn ñoà phaân boá daân cö theá giôùi.

Ngaøy soaïn: 12/8/2012 :

Tuaàn 1 - Tieát 2:

**BAØI 2:**

**SÖÏ PHAÂN BOÁ DAÂN CÖ - CAÙC CHUÛNG TOÄC TREÂN THEÁ GIÔÙI**

**I) MUÏC TIEÂU:**

1. **Kieán thöùc**:

- Bieát söï phaân boá daân cö khoâng ñoàng ñeàu vaø nhöõng vuøng ñoâng daân treân theá giôùi.

- Nhaän bieát söï khaùc nhau vaø söï phaân boá 3 chuûng toäc treân theá giôùi

2.**Kyõ naêng**:

- Reøn kyõ naêng ñoïc baûn ñoà phaân boá daân cö .

- Nhaän bieát 3 chuûng toäc chính treân theá giôùi qua aûnh thöïc teá.

3. **Thaùi ñoä**: - YÙù thöùc ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc vôùi nhau.

**II) TROÏNG TAÂM**: - Muïc 1: Söï phaân boá daân cö.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Baûn ñoà phaân boá daân cö treân theá giôùi.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ:** (**5**’)

\* Caâu 1 + 2 (SGK) baøi 1.

**B) Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1**’) (SGK)

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| **\* Hoaït ñoäng 1 :** (**20’**)  \* **Giaùo vieân**: Giaûi thích 2 thuaät ngöõ: “Daân soá” vaø “daân cö”.  (- Daân soá laø toång soá daân sinh soáng treân moät laõnh thoå nhaát ñònh ñöôïc tính ôû 1 thôøi ñieåm cuï theå.  - Daân cö laø taát caû nhöõng ngöôøi soáng treân 1 laõnh thoå ñònh löôïng baèng maät ñoä daân soá ).  \* **Giaùo vieân**: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuaät ngöõ “Maät ñoä daân soá”.  (Maät ñoä daân soá: Laø soá daân trung bình sinh soáng treân moät ñôn vò dieän tích laõnh thoå.)  - Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 2 sgk trang 9.  Daân soá  Dieän tích  + Coâng thöùc tính maät ñoä daân soá: == MÑDS  \* Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 2:  + Maät ñoä:  Vieät Nam: 238ngöôøi/Km2 => Maät ñoä cao vì ñaát heïp ngöôøi ñoâng.  Trung Quoác: 133ngöôøi/Km2.  In Ñoâ Neâ :107ngöôøi/Km2.  - Quan saùt löôïc ñoà 2.1 sgk cho bieát:  ? 1 chaám ñoû bao nhieâu ngöôøi?  ? Coù khu vöïc chaám ñoû daøy, nôi chaám ñoû thöa, nôi khoâng coù chaám ñoû noùi leân ñieàu gì?  ? Nhö vaäy chaám ñoû theå hieän ñieàu gì?  (Maät ñoä daân soá)  ? Soá lieäu maät ñoä daân soá cho ta bieát ñieàu gì?  ? Ñoïc treân löôïc ñoà 2.1 sgk keå teân khu vöïc ñoâng daân cuûa theá giôùi?  (Taây vaø trung AÂu, Ñoâng Baéc Hoa Kyø, Ñoâng Nam Bra-Xin, Taây Phi, Nam AÙ, Ñoâng Nam AÙ.)  ? Taïi sao nhöõng khu vöïc keå treân laïi taäp trung ñoâng daân?  ? Nhöõng khu vöïc thöa daân phaân boá ôû ñaâu?  (Hoang maïc, vuøng cöïc, gaàn cöïc, vuøng nuùi)  ? Nguyeân nhaân daãn ñeán daân cö thaáp 1 soá vuøng?  ? Taïi sao coù theå noùi raèng: Ngaøy nay con gnöôøi coù theå soáng ôû moïi nôi treân traùi ñaát?  (Phöông tieän ñi laïi vôùi kó thuaät hieän ñaïi, KHKT phaùt trieån.) \* ***Chuyeån yù:*** - Treân theá giôùi goàm nhieàu chuûng toäc sinh soáng vôùi nhau, ñoù laø nhöõng chuûng toäc naøo?  **\* Hoaït ñoäng 2 :** (**12**’)  - Ñoïc thuaät ngöõ : “Chuûng toäc”.  ? Treân theá giôùi coù maáy chuûng toäc chính?  ? Moãi chuûng toäc coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo?  - **Cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm: 3 nhoùm**.  + **Nhoùm 1**: Neâu ñaëc ñieåm hình thaùi beân ngoaøi cô theå, ñòa baøn sinh soáng chuû yeáu cuûa chuûng toäc Moângoâloâ ít?  + **Nhoùm 2**: Neâu ñaëc ñieåm hình thaùi beân ngoaøi cô theå, ñòa baøn sinh soáng chuû yeáu cuûa chuûng toäc Neâ Groâ ít?  + **Nhoùm 3**: Neâu ñaëc ñieåm hình thaùi beân ngoaøi cô theå, ñòa baøn sinh soáng chuû yeáu cuûa chuûng toäc Ô roâ peâ oâ ít?  - Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi. Giaùo vieân choát laïi: | **1. Söï phaân boá daân cö:**  - Daân cö phaân boá khoâng ñeàu treân theá giôùi.  - Maät ñoä daân soá cho ta bieát tình hình phaân boá daân cö cuûa 1 ñòa phöông, 1 nöôùc.  - Nhöõng khu vöïc daân ñoâng laø nhöõng ñoàng baèng chaâu thoå, khu vöïc coù neàn kinh teá phaùt trieån, nhieàu ñoâ thò, khí haäu toát.  - Vuøng nuùi, vuøng saâu, vuøng xa ñi laïi khoù khaên.  - Vuøng cöïc, hoang maïc khí haäu khaéc nghieät => Maät ñoä daân soá thaáp.  **2)** **Caùc chuûng toäc**:  - Chuûng toäc Moângoâloâ ít:  + Da vaøng, toùc ñen, maét naâu, muõi teït: chuû yeáu ôû Chaâu AÙ.  - Chuûng toäc Neâ Groâ ít:  + Da ñen, maét ñen, muõi thaáp, to, roäng, moâi daøi, ôû Chaâu Phi, Nam Aán Ñoä.  - Chuûng toäc Ô roâ peâ oâ ít:  + Da traéng, toùc naâu, maét xanh, muõi daøi, moâi moûng ôû Chaâu Aâu, Trung Vaø Nam Aù Trung Ñoâng. |

\* **GV toång keát**: Söï khaùc nhau giöõa caùc chuûng toäc laø ñaëc ñieåm hình thaùi beân ngoaøi khi con ngöôøi coøn leä thuoäc vaøo thieân nhieân neân ñaõ xuaát hieän chuû nghóa phaân bieät chuûng toäc (A Paùc Thai) ôû Chaâu Mó, Chaâu Phi.

- Moïi ngöôøi ñeàu coù caáu taïo cô theå nhö nhau. Söï khaùc nhau beân ngoaøi laø do di truyeàn khoâng chuûng toäc naøo thaáp heøn hay cao quyù. Ngaøy nay chuû nghóa phaân bieät ñaõ bò tieâu dieät.

C) **CUÛNG COÁ:** (**5’**)

1. Daân cö treân theá giôùi thöôøng sinh soáng chuû yeáu ôû nhöõng khu vöïc naøo? Taïi sao?

2. Caên cöù vaøo ñaâu ngöôøi ta chia daân cö treân theá giôùi ra thaønh caùc chuûng toäc? Caùc chuûng toäc naøy sinh soáng ôû ñaâu?

\* Traéc nghieäm: Haõy choïn 1 caâu ñuùng ôû caâu hoûi sau:

1. Maät ñoä daân soá laø:

a) Soá daân sinh soáng treân 1 ñôn vò dieän tích laõnh thoå.

b) Soá dieän tích trung bình cuaû moät ngöôøi daân.

c) Daân soá trung bình cuûa caùc ñòa phöông trong nöôùc.

d) Daân soá trung bình sinh soáng treân moät dieän tích laõnh thoå.

2. Keát quaû baøi taäp 2 trang 9 sgk cho thaáy Vieät Nam coù maät ñoä daân soá cao Trung Quoác, In Ñoâ vì:

a) Dieän tích nhoû, daân soá ít. b) Dieän tích lôùn, daân soá ñoâng.

c) Dieän tích nhoû, daân soá ñoâng.

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: (**2**’)

- Tìm hieåu veà caùch soáng, coâng vieäc cuûa daân noâng thoân vaø thaønh thò coù gì gioáng vaø khaùc nhau.

- Chuaån bò baûn ñoà daân cö theá giôùi coù theå hieän caùc ñoâ thò.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngaøy soaïn: 20/8/2012 :

Tuaàn 2 - Tieát 3:

**BAØI 3:**

**QUAÀN CÖ - ÑOÂ THÒ HOAÙ.**

**I) MUÏC TIEÂU:**

1. **Kieán thöùc**: - Hoïc sinh caàn naém ñöôïc ñaëc ñieåm cô baûn cuûa quaàn cö noâng thoân vaø quaàn cö ñoâ thò.

- Bieát ñöôïc vaøi neùt veà lòch söõ phaùt trieån ñoâ thò vaø söï hình thaønh caùc sieâu ñoâ thò.

2. **Kyõ naêng**:

- Nhaän bieát ñöôïc quaàn cö ñoâ thò hoaëc quaàn cö noâng thoân qua aûnh chuïp hoaëc qua treân thöïc teá.

- Nhaän bieát ñöôïc söï phaân boá cuûa sieâu ñoâ thò ñoâng nhaát theá giôùi.

3. **Thaùi ñoä**: - YÙ thöùc ñöôïc vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng khi ñoâ thò hoaù cao.

**II) TROÏNG TAÂM**: - Muïc 1: Quaàn cö noâng thoân vaø quaàn cö ñoâ thò.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** -Löôïc ñoà H3 .3 sgk phoùng to.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A/ *Kieåm tra baøi cuõ*:** (**5**’)

? Daân cö treân theá giôùi thöôøng sinh soáng chuû yeáu ôû nhöõng khu vöïc naøo? Taïi sao?

**B/ Baøi môùi**:  ***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1**’)

- Tröôùc ñaây con ngöôøi soáng hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo thieân nhieân. Sau ñoù con ngöôøi ñaõ bieát soáng töï laäp, quaây quaàn beân nhau ñeå coù theâm söùc maïnh khai thaùc vaø caûi taïo thieân nhieân. Con ngöôøi ñaõ toå chöùc caùc hình thöùc sinh soáng vaø hoaït ñoäng kinh teá cuûa mình nhö theá naøo? Ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy chuùng ta cuøng tìm hieåu noäi dung baøi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | | **Phaàn ghi baûng**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**20**’)  - **Giaùo vieân**: Cho hoïc sinh ñoïc thuaät ngöõ: “Quaàn cö”  (+ Daân cö sinh soáng quaàn tuï laïi 1 nôi, moät vuøng => Quaàn cö.  + Nhöõng ngöôøi soáng treân moät laõnh thoå ñònh löôïng = maät ñoä daân soá => Daân cö.  ? Quan saùt 2 aûnh 3.1 vaø 3.2 em haõy cho bieát maät ñoä daân soá, nhaø cöûa, ñöôøng saù ôû quaàn cö noâng thoân vaø quaàn cö ñoâ thò coù gì khaùc nhau?  - **Chia lôùp laøm 2 nhoùm**:  ? Moãi nhoùm tìm hieåu ñaëc ñieåm cô baûn cuûa 1 quaàn cö?  - **Giaùo vieân** boå sung hoaøn chænh yù kieán cuûa 2 nhoùm. | | **1. Quaàn cö noâng thoân vaø quaàn cö thaønh thò**: |
| **Caùc yeáu toá** | **Quaàn cö noâng thoân** | **Quaàn cö ñoâ thò** |
| Caùch toå chöùc sinh soáng | Nhaø cöûa xen ruoäng ñoàng, taäp hôïp thaønh laøng xoùm. | Nhaø cöûa xaây thaønh phoá phöôøng. |
| Maät ñoä. | Daân cö thöa. | Daân cö taäp trung ñoâng. |
| Loái soáng. | Döïa vaøo truyeàn thoáng gia ñình, doøng hoï, phong tuïc taäp quaùn coå truyeàn. | Coäng ñoàng coù toå chöùc, moïi ngöôøi tuaân thuû theo phaùp luaät, neáp soáng vaên minh traät töï. |
| Hoaït ñoäng kinh teá | Saûn xuaát noâng, laâm ,ngö nghieäp. | Coâng nghieäp, dòch vuï. |
| ? Em haõy lieân heä nôi em vaø gia ñình ñang sinh soáng thuoäc loaïi quaàn cö naøo?  \* ***Chuyeån y*ù:** - Ngaøy nay soá ngöôøi soáng trong ñoâ thò ngaøy caøng nhieàu, vaäy vaán ñeà ñoâ thò hoaù dieãn ra nhö theá naøo?  **\* Hoaït ñoäng 2 :** (**12**’)  - **Giaùo vieân**: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc: “Caùc ñoâ thò xuaát hieän … treân theá giôùi”.  ? Em haõy cho bieát ñoâ thò xuaát hieän sôùm nhaát ôû ñaâu? Vaøo luùc naøo?  (Thôøi kyø coå ñaïi ôû Trung Quoác, Aán Ñoä, La Maõ …)  - Ngaøy nay con ngöôøi soáng trong ñoâ thò ngaøy caøng taêng neân ñaõ xuaát hieän vaán ñeà ñoâ thò hoaù.  ? Vaäy ñoâ thò hoaù laø gì?  ? Nhöõng yeáu toá quan troïng naøo thuùc ñaåy quaù trình phaùt trieån ñoâ thò?  (Söï phaùt trieån cuûa thöông nghieäp, thuû coâng nghieäp - coâng nghieäp.)  - **Giaùo vieân**: Giôùi thieäu thuaät ngöõ: “ Sieâu ñoâ thò”  (Laø nhöõng ñoâ thò lôùn coù soá daân treân 8 tr ngöôøi)  ? Quan saùt löôïc ñoà H3.3 sgk cho bieát coù bao nhieâu sieâu ñoâ thò treân theá giôùi? (23)  ? Chaâu luïc naøo coù nhieàu sieâu ñoâ thò nhaát?(Chaâu AÙ: 12)  ? Ñoïc teân 12 sieâu ñoâ thò coù treân 8 tr ngöôøi ôû Chaâu AÙ?  ? Söï taêng nhanh töï phaùt cuûa moät soá daân trong caùc ñoâ thò vaø sieâu thò ñaõ gaây ra haäu quaû gì?  (Moâi tröôøng, söùc khoeû, giao thoâng, giaùo duïc, traät töï, an ninh…) | | **2. Ñoâ thò hoaù, sieâu ñoâ thò**:  - Ñoâ thò xuaát hieän sôùm vaø phaùt trieån maïnh nhaát ôû theá kæ XIX, luùc coâng nghieäp phaùt trieån.  - Ñoâ thò hoaù: Laø söï phaùt trieån vaø hình thaønh caùc thaønh phoá vôùi vieäc naâng cao tyû leä daân thaønh thò ôû caùc vuøng.   * Caùc sieâu ñoâ thò ngaøy caøng taêng ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån nhö ôû Chaâu Aù, Nam Mó. * Ñoâ thò hoùa ñeå laïi nhieàu haäu quaû nghieâm troïng veà söùc khoûe, moâi tröôøng,giao thoâng…. |

**4. CUÛNG COÁ** :(**5’**) ? Neâu söï khaùc nhau giöõa quaàn cö ñoâ thò vaø quaàn cö noâng thoân?

**5. HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: (**2**’) Laøm baøi taäp 2 sgk.

- Theo soá daân cuûa sieâu ñoâ thò ñoâng nhaát: 12 -> 20 -> 27 trieäu ngöôøi: Taêng daàn.

- Theo ngoâi thöù: + Niu Ooùc töø thöù 1 (1950) vaø (1975) xuoáng thöù 2 (2000).

+ Luaân Ñoân töø thöù 1 (1950) xuoáng thöù 7 (1975) ngoaøi danh saùch naêm 2000.

+ Toâ Kioâ khoâng coù teân danh saùch trong naêm 1950 leân thöù 2 naêm 1975 vaø thöù nhaát 2000.

Ngaøy soaïn: 20/8/2012 :

Tuaàn 2 - Tieát 4:

**BAØI 4:**

**THÖÏC HAØNH: PHAÂN TÍCH LÖÔÏC ÑOÀ DAÂN SOÁ VAØ THAÙP TUOÅI.**

**I) MUÏC TIEÂU:**

1. **Kieán thöùc**: Qua tieát thöïc haønh cuûng coá cho hoïc sinh:

- Khaùi nieäm maät ñoä daân soá vaø söï phaân boá daân cö khoâng ñeàu treân theá giôùi.

- Caùc khaùi nieäm ñoâ thò, sieâu ñoâ thò vaø söï phaân boá caùc sieâu ñoâ thò ôû Chaâu AÙ.

2.**Kyõ naêng**:

- Nhaän bieát caùch theå hieän maät ñoä daân soá, phaân boá daân soá vaø caùc ñoâ thò treân löôïc ñoà daân soá .

- Ñoïc vaø khai thaùc caùc thoâng tin treân löôïc ñoà daân soá.

**II) TROÏNG TAÂM**: - Baøi taäp 1 +2 + 3.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** H4.1 vaø H4.4 sgk phoùng to.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ:** (**5**’)

? Neâu söï khaùc nhau giöõa quaàn cö ñoâ thò vaø quaàn cö noâng thoân?

**B) Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1’**)

- Ñeå naém chaéc caùc khaùi nieäm veà maät ñoä daân soá, khaùi nieäm veà ñoâ thò, sieâu ñoâ thò hoâm nay chuùng ta tìm hieåu baøi thöïc haønh.

**Caùc hoaït ñoäng**:

\* **Hoaït ñoäng 1:**

***Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 2***.

a/ So saùnh nhoùm döôùi tuoåi lao ñoäng ôû thaùp tuoåi naêm 1989 vôùi thaùp tuoåi 1999: Ñeå thaáy roõ soá treû trong lôùp tuoåi 0 – 4 giaûm.

+ 1989: 0 – 4 tuoåi: Nam 5 trieäu; Nöõ gaàn 5 trieäu => Ñaùy môû roäng, thaân thu heïp.

+ 1999: 0 – 4 tuoåi: Nam khoaûng 4 trieäu; Nöõ khoaûng 3.5 trieäu => Ñaùy thu heïp, thaân môû roäng.

=> **Keát luaän:** Thaùp tuoåi 1989 laø thaùp tuoåi coù tuoåi coù keát caáu daân soá treû.

Thaùp tuoåi 1999 laø thaùp tuoåi coù tuoåi coù keát caáu daân soá giaø.

Nhö vaäy sau 10 naêm 1989 ñeán 1999 tình hình daân soá TP.HCM coù gì thay ñoåi? (Giaø ñi)

1. Qua 2 thaùp tuoåi 42.2 vaø 42.3 sgk cho bieát:

? Nhoùm tuoåi naøo taêng veà tyû leä: (Nhoùm tuoåi lao ñoäng)

? Nhoùm tuoåi naøo giaûm veà tyû leä: (Nhoùm treû)

\* **Hoaït ñoäng 2**

***Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 3***.

? H4.4 sgk coù teân laø gì?

? Chuù daãn coù maáy kyù hieäu? YÙ nghóa töøng kyù heäu? Giaù trò cuûa caùc chaám treân löôïc ñoà.

? Tìm treân löôïc ñoà nhöõng khu vöïc taäp trung nhieàu chaám ñoû? (500.000 ngöôøi)

? Maät ñoä chaám daøy noùi leân ñieàu gì? (Maät ñoä daân soá cao nhaát).

? Nhöõng khu vöïc taäp trung maät ñoä daân soá cao nhaát ñöôïc phaân boá ôû ñaâu?

(Ñoâng AÙ, Taây Nam AÙ, Nam AÙ)

? Tìm treân löôïc ñoà vò trí caùc khu vöïc coù chaám troøn lôùn vaø vöøa? Caùc ñoâ thò taäp trung phaân boá ôû ñaâu? (Ven bieån 2 ñaïi döông: Thaùi Bình Döông vaø Aán Ñoä Döông; Trung haï löu caùc soâng lôùn)

**C) CUÛNG COÁ** **: (3’)**

- Ñaùnh giaù giôø thöïc haønh, bieåu döông nhöõng hoïc sinh laøm toát.

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP: (1’)**

- OÂn taäp caùc ñôùi khí haäu chính treân theá giôùi ôû lôùp 6.

- Vieät Nam naèm trong ñôùi khí haäu naøo? Ñoïc tröôùc baøi 5.

Ngaøy soaïn: 28/8/2012 :

Tuaàn 3 - Tieát 5:

**PHAÀN II: CAÙC MOÂI TRÖÔØNG ÑÒA LYÙ.**

**CHÖÔNG I:**

**MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI NOÙNG - HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI.**

**BAØI 5: ÑÔÙI NOÙNG - MOÂI TRÖÔØNG XÍCH ÑAÏO AÅM.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**:

- Xaùc ñònh ñöôïc vò trí ñôùi noùng treân theá giôùi vaø caùc kieåu moâi tröôøng trong ñôùi noùng.

-Trình baøy ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa moâi tröôøng xích ñaïo aåm (nhieät ñoä, löôïng möa, röøng raäm …)

2.**Kyõ naêng**:

- Ñoïc ñöôïc bieåu ñoà nhieät ñoä vaø löôïng möa cuûa moâi tröôøng xích ñaïo aåm vaø sô ñoà laùt caét röøng raäm xích ñaïo aåm qua 1 ñoaïn vaên moâ taû vaø qua caùc aûnh chuïp.

3. **Thaùi ñoä**: - YÙ thöùc ñöôïc caàn baûo veä moâi tröôøng soáng nhö theá naøo?

**II) TROÏNG TAÂM**: Muïc II: Phaàn 1+2.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Baûn ñoà caùc moâi tröôøng ñiaï lyù.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ:** (Khoâng)

**B) Baøi môùi**: ***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’).** sgk .

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| **\* Hoaït ñoäng 1 :** **(13’)**  \* **Giaùo vieân giaûi thích chung**:  - Töông öùng vôùi 5 vaønh ñai nhieät treân theá giôùi coù 5 ñôùi khí haäu theo vó ñoä. Vôùi khaùi nieäm moâi tröôøng ñòa lyù, caùc moâi tröôøng ñòa lyù theá giôùi phaân thaønh 5 vaønh ñai bao quanh traùi ñaát: 1 ñai noùng, 2 ñai moâi tröôøng oân hoaø, 2 ñai moâi tröôøng ñôùi laïnh => ñöôïc theå hieän treân löôïc ñoà “Caùc kieåu moâi tröôøng ñôùi noùng”  ? Döïa vaøo baûn ñoà “Caùc kieåu moâi tröôøng ñôùi noùng” haõy xaùc ñònh ranh giôùi caùc ñôùi moâi tröôøng ñòa lyù?  ? Taïi sao ñôùi noùng coøn coù teân: “Noäi chí tuyeán”?  (Naèm giöõa 2 chí tuyeán)  => **Giaùo vieân keát luaän**: Ñôùi noùng naèm trong vò trí noäi chí tuyeán neân coù nhieät ñoä cao quanh naêm, gioù tín phong thoåi thöôøng xuyeân. Ñôùi noùng chieám phaàn lôùn dieän tích ñaát noåi, 70 % thöïc vaät, ñoäng vaät treân theá giôùi. Laø nôi coù neàn noâng nghieäp coå truyeàn, taäp trung ñoâng daân.  ? Döïa vaøo baûn ñoà “Caùc kieåu moâi tröôøng ñôùi noùng” neâu teân caùc kieåu moâi tröôøng ôû ñôùi noùng?  ? Moâi tröôøng naøo chieám dieän tích nhoû nhaát?  (Hoang maïc coù caû ôû ñôùi noùng, ñôùi oân hoaø neân hoïc rieâng)  **\**Chuyeån yù :*** - Moät kieåu moâi tröôøng naèm ôû 2 beân ñöôøng xích ñaïo trong ñôùi noùng: Ñoù laø moâi tröôøng xích ñaïo aåm coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo? **\* Hoaït ñoäng 2 :** **(25’)**  ?Xaùc ñònh giôùi haïn, vò trí cuûa moâi tröôøng xích ñaïo aåm treân baûn ñoà “Caùc kieåu moâi tröôøng ñôùi noùng”?  ? Quoác gia naèm troïn trong moâi tröôøng xích ñaïo aåm?  (Xin ga po: 10B)  - **Giaùo vieân**: Chuù giaûi veà löôïc ñoà H5.2 trang 16.  ? Nhieät ñoä cao nhaát vaøo thaùng naøo? (Thaùng 4 : 28 0C)  ? Nhieät ñoä thaáp nhaát vaøo thaùng naøo? (Thaùng 1 : 25 0C)  ? Nhieät ñoä cheânh nhau? (3 0C)  ? Nhaän xeùt löôïng möa cao nhaát?  ( 250 mm vaøo thaùng 11, 12, 1)  ? Nhaän xeùt löôïng möa thaáp nhaát?  ( 150 mm )  ? Löôïng möa cheânh nhau? (100 mm)  => Ruùt ra nhaän xeùt veà khí haäu cuûa moâi tröôøng xích ñaïo aåm?  \* Cho hoïc sinh ñoïc “Moâi tröôøng xích ñaïo aåm -> aåm öôùt, ngoät ngaït.  => **Chuyeån yù:** - Vôùi tính chaát ñaëc tröng cuûa khí haäu moâi tröôøng xích ñaïo aåm nhö vaäy seõ aûnh höôûng tôùi giôùi sinh vaät nhö theá naøo?  ? Cho hoïc sinh quan saùt H5.3: Vì sao röøng xích ñaïo laïi raäm raïp nhö vaäy?  (Nhaän löôïng nhieät maët trôøi lôùn -> löôïng möa lôùn)  ? Quan saùt H5.4 cho bieát röøng coù maáy taàng chính? Giôùi haïn caùc taàng?  ? Ñaëc ñieåm cuûa thöïc vaät röøng aûnh höôûng tôùi ñoäng vaät nhö theá naøo? | **I) Ñôùi noùng**:  - Naèm giöõa 2 chí tuyeán, ñôùi noùng chieám dieän tích ñaát noåi khaù lôùn treân traùi ñaát.  - Giôùi ñoäng, thöïc vaät phong phuù, ñôùi noùng laø khu vöïc ñoâng daân cuûa theá giôùi.  **II) Moâi tröôøng xích ñaïo aåm**:  - Naèm trong khoaûng 50 B - 50N.  **1. Khí haäu:**  - Moâi tröôøng xích ñaïo aåm noùng aåm quanh naêm, möa nhieàu quanh naêm.  **2. Röøng raäm xanh quanh naêm**:  - Ñoä aåm vaø nhieät ñoä cao taïo ñieàu kieän toát cho röøng xanh quanh naêm.  - Röøng coù nhieàu loaïi caây moïc nhieàu taàng raát raäm raïp cao töø 40 ñeán 50 m.  - Ñoäng vaät röøng raát ña daïng vaø phong phuù, soáng treân khaép caùc taàng röøng raäm. |

**C) CUÛNG COÁ** : **(5’)** ? Moâi tröôøng ñôùi noùng phaân boá chuû yeáu trong giôùi haïn vó tuyeán naøo? Neâu teân caùc kieåu moâi tröôøng cuûa ñôùi noùng? Vieät Nam thuoäc kieåu moâi tröôøng naøo?

? Moâi tröôøng xích ñaïo aåm coù nhöõng ñaëc ñieåm gì?

- Höôùng daãn hoïc sinh **laøm baøi taäp 3vaø 4.**

Ngaøy soaïn: 28/8/2012 :

Tuaàn 3 - Tieát 6:

**BAØI 6:**

**MOÂI TRÖÔØNG NHIEÄT ÑÔÙI.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Naém ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa moâi tröôøng nhieät ñôùi (noùng quanh naêm vaø coù thôøi kyø khoâ haïn).

- Khí haäu nhieät ñôùi: Noùng quanh naêm, löôïng möa thay ñoåi, caøng veà gaàn chí tuyeán caøng giaûm vaø soá thaùng khoâ haïn caøng keùo daøi.

- Nhaän bieát caûnh quan ñaëc tröng cuûa moâi tröôøng nhieät ñôùi laø Xa Van hay ñoàng coû nhieät ñôùi.

2.**Kyõ naêng**: - Reøn Luyeän kyõ naêng ñoïc bieåu ñoà nhieät ñoä, vaø löôïng möa.

- Kyû naêng nhaän bieát moâi tröôøng ñòa hình qua aûnh chuïp.

3. **Thaùi ñoä**: - YÙ thöùc ñöôïc vaán ñeà chaùy röøng ôû moâi tröôøng nhieät ñôùi.

**II) TROÏNG TAÂM**: Muïc 2: Caùc ñaëc ñieåm khaùc nhau cuûa moâi tröôøng.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - “Caùc kieåu moâi tröôøng ñôùi noùng”

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ: (5’)**

? Moâi tröôøng ñôùi noùng phaân boá chuû yeáu trong giôùi haïn vó tuyeán naøo? Neâu teân caùc kieåu moâi tröôøng cuûa ñôùi noùng? Vieät Nam thuoäc kieåu moâi tröôøng naøo?

**B) Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)**

-Trong moâi ñôùi noùng khu vöïc chuyeån tieáp giöõa moâi tröôøng xích ñaïo aåm ñeán vó tuyùeân 300 ôû caû 2 baùn caàu laø moâi tröôøng nhieät ñôùi. Moâi tröôøng naøy coù ñaëc ñieåm khí haäu, thieân nhieân nhö theá naøo? Chuùng ta tìm hieåu trong baøi hoïc hoâm nay.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1:** **(15’)**  - **Giaùo vieân**: cho hoïc sinh ñoïc thuaät ngöõ: Ñaù ong, ñaù ong hoaù, ñaát fe ra lít.  (+ **Ñaù ong**: Laø ñaù maøu ñoû naâu coù caáu taïo kieåu toå ong trong vaùch cuûa loã toå ong laø saét oâxít vaø nhoâm oâxít.  + **Ñaù ong hoaù**: Quaù trình phong hoaù ôû vuøng nhieät ñôùi aåm laøm bieán ñaát thaønh ñaù ong.  **+ Ñaát fe ra lít:** Phaân boá chuû yeáu ôû vuøng ñoài nuùi nhieät ñôùi, maøu ñoû, vaøng do tích luyõ saét, nhoâm)  - **Giaùo vieân**: Giaûi thích thuaät ngöõ: Röøng haønh lang.  (+ Röøng moïc daøi 2 beân bôø soâng suoái.  + Xavan: Thaûm coû phuû kín maët ñaát coù ñoä cao 0,8 m. Xa van laø thaûm thöïc vaät nhieät ñôùi ñaëc tröng ôû cao nguyeân trung vaø ñoâng phi).  ? Döïa vaøo baûn ñoà: Caùc kieåu moâi tröôøng … Xaùc ñònh vò trí cuûa moâi tröôøng nhieät ñôùi?  ? Xaùc ñònh 2 ñòa ñieåm Ma La Can 90B vaø Gia Meâ Na:120B treân baûn ñoà: “Caùc kieåu moâi tröôøng ñòa lyù”.  ? Quan saùt H6.1 vaø H6.2 nhaän xeùt veà söï phaân boá nhieät ñoä, löôïng möa cuûa 2 ñòa ñieåm treân?  - Phaân lôùp 2 nhoùm:  + **Nhoùm 1**: Nhaän xeùt löôïng nhieät cuûa 2 ñòa ñieåm?  + **Nhoùm 2**: Nhaän xeùt löôïng möa cuûa 2 ñòa ñieåm?   * Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi:   **\* Ma La Can**: + Nhieät ñoä cao nhaát: 280C: Thaùng 3 vaø 4.  + Nhieät ñoä thaáp nhaát: 250C: Thaùng 7 vaø 8.  + Coù 2 laàn nhieät ñoä taêng cao: Thaùng 3 vaø 4; thaùng 9 vaø 10.  **\* Gia Meâ Na:** + Nhieät ñoä cao nhaát: 340C: Thaùng 3 vaø 4.  + Nhieät ñoä thaáp nhaát: 220C: Thaùng 11 vaø 12.  + Coù 2 laàn nhieät ñoä taêng cao: Thaùng 3 vaø 4; thaùng 9 vaø 10.  **\* Ma La Can:** + Löôïng möa cao nhaát: 180 mm vaøo thaùng 8.  + Löôïng möa thaáp nhaát: 0 mm vaøo thaùng 1, 2 vaø 12.  **\* Gia Meâ Na**: + Löôïng möa cao nhaát: 250 mm vaøo thaùng 8.  + Löôïng möa thaáp nhaát: 0 mm vaøo thaùng 11, 12 vaø 1, 2, 3.  => ? Nhö vaäy ñaëc ñieåm chung cuûa khí haäu nhieät ñôùi laø gì?  ? Neâu söï khaùc nhau giöõa khí haäu nhieät ñôùi vaø khí haäu xích ñaïo aåm? (Xích ñaïo aåm: Noùng aåm, möa nhieàu quanh naêm).  ***\* Chuyeån yù:*** *-* Vôùi ñieàu kieän nhieät ñoä cao löôïng möa giaûm veà phía 2 chí tuyeán => Vaäy thieân nhieân ôû moâi tröôøng naøy nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** **(18’)**  ? Quan saùt H6.3 vaø H6.4 sgk nhaän xeùt coù gì gioáng vaø khaùc nhau?  => Nhö vaäy löôïng möa, thôøi gian khoâ haïn ñaõ aûnh ñeán thöïc vaät, con ngöôøi vaø thieân nhieân.  ? Töø söï thay ñoåi löôïng möa theo muøa daãn ñeán caây coû bieán ñoåi nhö theá naøo?  (Giaûng phaàn sgk)  ? Söï bieán ñoåi cuûa thöïc vaät töø xích ñaïo veà hai chí tuyeán?  ? Möïc nöôùc soâng thay ñoåi nhö theá naøo?  ? Möa taäp trung ôû moät muøa aûnh höôûng tôùi ñaát nhö theá naøo?  \* Cho hoïc sinh ñoïc ñoaïn: “ÔÛ mieàn ñoài nuùi -> ñaát fe ra lít”  ? Taïi sao khí haäu nhieät ñôùi coù 2 muøa möa, khoâ haïn roõ reät nhöng laïi laø nôi khu vöïc ñoâng daân treân theá giôùi?  (***Chuù y*ù:** Muøa khoâ thieáu nöôùc … )  ? Taïi sao dieän tích Xa Van ngaøy caøng môû roäng?  (Möa ít, Xa van, caây buïi bò phaù ñeå laøm nöông raãy, laáy cuûi … | **1. Khí haäu**:  - Naèm trong khoaûng töø vó tuyeán 50 - 300 ôû 2 baùn caàu.  - Nhieät ñoä giao ñoäng maïnh töø 220C- 340C. Coù 2 laàn nhieät ñoä taêng cao vaøo thaùng 3 vaø 4; thaùng 9 vaø 10.  - Möa taäp trung vaøo 1 muøa, giaûm daàn veà phía 2 chí tuyeán, soá thaùng khoâ haïn taêng leân.  **2. Caùc ñaëc ñieåm cuûa moâi tröôøng**:  - Thöïc vaät xanh toát vaøo muøa möa, khoâ heùo vaøo muøa khoâ.  - Caøng veà 2 chí tuyeán thöïc vaät caøng ngheøo naøn, khoâ caèn hôn. Röøng thöa -> Ñoàng coû - > Hoang maïc.  - Soâng coù 2 muøa nöôùc: Muøa luõ vaø muøa haïn.  - Ñaát fe ra lít raát deã bò xoùi moøn, röõa troâi neáu canh taùc khoâng hôïp lyù vaø röøng bò phaù böøa baõi.  - Vuøng nhieät ñôùi coù ñaát vaø khí haäu thích hôïp vôùi nhieàu loaïi caây löông thöïc vaø caây coâng nghieäp. |

**C) CUÛNG COÁ** **: (5’)** ? Neâu nhöõng ñaëc ñieåm cuûa khí haäu nhieät ñôùi?

? Giaûi thích taïi sao ñaát ôû vuøng nhieät ñôùi coù maøu ñoû vaøng?

**\* Traéc nghieäm:**  **1. Choïn caâu ñuùng: Moâi tröôøng nhieät ñôùi naèm trong khoaûng vó tuyeán naøo?**

a) 50B - 50N. b) 300B - 300N.

c) Vó tuyeán - xích ñaïo. d) 50 - 300B vaø N.

**2. Cho bieát vò trí khu vöïc 50; 200 nôi naøo coù thôøi kyø khoâ haïn daøi?**

a) 50. b) 200

c) Baèng nhau. d) Khoâng xaùc ñònh ñöôïc.

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: **(1’)** Laøm BT 4 + Ñoïc tröôùc baøi 7.

Ngaøy soaïn: 5/9/2012 :

Tuaàn 4 - Tieát 7:

**BAØI 7:**

**MOÂI TRÖÔØNG NHIEÄT ÑÔÙI GIOÙ MUØA.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Naém ñöôïc sô boä nguyeân nhaân hình thaønh gioù muøa ôû ñôùi noùng vaø ñaëc ñieåm cuûa gioù muøa muøa haï, gioù muøa muøa ñoâng.

- Naém ñöôïc 2 ñaëc ñieåm cô baûn cuûa moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa: (T0, löôïng möa thay ñoåi theo muøa gioù, thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng, ñaëc ñieåm naøy chi phoái thieân nhieân vaø hoaït ñoäng theo nhòp ñieäu cuûa gioù muøa.

- Hieåu ñöôïc moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa. Laø moâi tröôøng ñaëc saéc vaø ña daïng ôû ñôùi noùng.

**2**.**Kyõ naêng**: - Reøn kyõ naêng ñoïc baûn ñoà, aûnh ñòa lí,bieåu ñoà nhieät ñoä, löôïng möa, nhaän bieát khí haäu nhieät ñôùi qua bieåu ñoà.

3.**Thaùi ñoä**: - Tích cöïc tham gia baûo veä moâi tröôøng.

**II) TROÏNG TAÂM**: - Muïc 1: Khí haäu

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Baûn ñoà: Caùc kieåu moâi tröôøng ñòa lí.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A*/ Kieåm tra baøi cuõ: (5’)***

? Neâu nhöõng ñaëc ñieåm cuûa khí haäu nhieät ñôùi?

? Giaûi thích taïi sao ñaát ôû vuøng nhieät ñôùi coù maøu ñoû vaøng?

**B/ Baøi môùi:**

***\* Giôùi thieäu baøi:*** **(1’)** SGK

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Noäi dung ghi.** |
| **\* Hoaït ñoäng 1 :** **(20’)**  ? Döïa vaøo baûn ñoà “Caùc moâi tröôøng ñòa lí”Xaùc ñònh vò trí cuûa moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa?  - **Giaùo vieân**: Toaøn boä moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa cuûa ñôùi noùng naèm trong khu vực Nam AÙ vaø Ñoâng Nam A .Vieät Nam laø nöôùc naèm trong khu vöïc gioù muøa ñieån hình .  “Gioù muøa laø loaïi gioù thoåi theo muøa treân nhöõng luïc ñòa roäng nhö Chaâu aù, Chaâu phi, OÂxTraây lia, chuû yeáu trong muøa heø, muøa ñoâng.”  ? Quan saùt h7.1 vaø h7.2 cho bieát maøu saéc bieåu thò yeáu toá gì?  (Löôïng möa)  ? Muõi teân coù höôùng chæ? (Höôùng gioù)  ? Nhaän xeùt höôùng gioù thoåi vaøo muøa heø ôû caùc khu vöïc?  (Thoåi töø AÁn Ñoä Döông vaø TBD vaøo luïc ñòa -> neân maùt, nhieàu hôi nöôùc vaø möa. )  ? Nhaän xeùt höôùng gioù thoåi vaøo muøa ñoâng?  (Thoåi töø aùp cao Xi Bia veà aùp thaáp ñaïi döông -> neân khoâ, laïnh, ít möa.)  ? Nhaän xeùt veà löôïng möa ôû caùc khu vöïc naøy trong muøa heø vaø muøa ñoâng?  ? Giaûi thích taïi sao löôïng möa laïi coù söï cheânh leäch raát lôùn giöõa 2 muøa ñoâng vaø muøa haï?  (GT ôû phaàn SGK.)  ? Quan saùt bieåu ñoà nhieät ñoä vaø löôïng möa H7.3 vaø H7.4 cho bieát dieãn bieán nhieät ñoä vaø löôïng möa trong naêm cuûa Haø Noäi coù gì khaùc vôùi Mum Bai?  Haø Noäi Mum bai  - Nhieät ñoä cao nhaát: >300C : Möa lôùn . < 300C: Möa lôùn.  - Nhieät ñoä thaáp nhaát: < 180C : Möa ít . > 230C: Möa ít  - Bieân ñoä nhieät120C 70C  => **Keát luaän**: Haø Noäi coù muøa ñoâng laïnh.  Mum bai noùng quanh naêm.  - Caû hai ñòa ñieåm ñeàu coù löôïng möa lôùn nhöng thay ñoåi tuyø vaøo vò trí gaàn hay xa bieån…  - Thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng. (Giaûi thích )  ? Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa coù ñaëc ñieåm gì?        ? Khí haäu nhieät ñôùi vaø nhieät ñôùi gioù muøa khaùc nhau nhö theá naøo?  (Khí haäu nhieät ñôùi: Thôøi kì khoâ haïn keoù daøi, löôïng möa döôùi1500mm)  - Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa: +nhieät ñoä, löôïng möa thay ñoåi theo muøa möa >1500mm, muøa khoâ khoâng keùo daøi.  *\** **Hoaït ñoäng 2**: **(12’)**  - Chia lôùp 3 nhoùm:  + **Nhoùm1**:  ? Döïa vaøo H7.5; H7.6 SGK moâ taû röøng cao su ?  + **Nhoùm2**:? Caûnh saéc hai taám aûnh bieåu hieän söï thay ñoåi theo yeáu toá naøo?  (Thôøi gian)  + **Nhoùm3**:  ? Cho bieát nguyeân nhaân cuûa söï thay ñoåi ñoù?  **=> Giaùo vieân:** Caûnh saéc thieân nhieân nhieät ñôùi gioù muøa bieán ñoåi theo muøa, theo khoâng gian tuyø vaøo löôïng möa, söï phaân boá löôïng möa.  => **Keát luaän**:  ? Lieân heä caây troàng coâng nghieäp nhieät ñôùi ôû Vieät Nam? | **1) Khí haäu:**  - Ñoâng Nam AÙ vaø Nam AÙ laø caùc khu vöïc ñieån hình cuûa moâi tröôøng nhieät ñôùi coù gioù muøa hoaït ñoäng. Gío muøa laøm thay ñoåi cheá ñoä nhieät vaø löôïng möa ôû hai muøa roõ reät.    - Nhieät ñoä vaø löôïng möa thay ñoåi theo muøa.  + Nhieät ñoä trung bình naêm > 200C  + Löôïng möa trung bình >1500mm , muøa khoâ ngaén.  + Thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng haïn haùn, luõ luït.  **2) Caùc ñaëc ñieåm khaùc cuûa moâi tröôøng**:  - Gioù muøa aûnh höôûng tôùi caûnh saéc thieân nhieân.  - Moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa laø moâi tröôøng ña daïng phong phuù nhaát ñôùi noùng.  - Laø nôi thích hôïp vôùi nhieàu loaïi caây löông thöïc, caây coâng nghieäp nhieät ñôùi neân coù khaû naêng nuoâi soáng thu huùt nhieàu lao ñoäng do ñoù ñaây laø nôi taäp trung daân cö ñoâng nhaát theá giôùi . |

**C) CUÛNG COÁ** **:(6’)** ? Neâu ñaëc ñieåm noåi baät cuûa khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa?

? Trình baøy söï ña daïng cuûa moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa?

(Caûnh quan thieân nhieân bieán ñoåi theo thôøi gian vaø khoâng gian do söï khaùc nhau veà löôïng möa, veà phaân boá möa trong naêm giöõa caùc ñòa phöông, giöõa caùc muøa.)

**\* Traéc nghieäm: 1) Khu vöïc nhieät ñôùi gioù muøa ñieån hình cuûa theá giôùi :**

a) Ñoâng Nam A.ù c) Ñoâng Nam AÙ , Nam A.Ù

b) Trung AÙ. d) Ñoâng AÙ , Nam A.Ù

**2) Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa** .

a) Nhieät ñoä cao, löôïng möa lôùn. b) Thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng.

c) Coù 2 muøa gioù vaøo muøa heø vaø ñoâng. d) Nhieät ñoä, löôïng möa thay ñoåi theo muøa.

e) Caû 2 phöông phaùp b vaø d ñeàu ñuùng.

D) **HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: **(1’)** Hoïc baøi cuõ + Ñoïc tröôùc baøi 8.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngaøy soaïn: 5/9/2012 :

Tuaàn 4 - Tieát 8:

**Ôn tập về dân số và phân bố dân cư trên thế giới, MT đới nóng**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - cuûng coá kieán thöùc veà daân soáâ vaø sö phaân boá daân cö treân theá giôùi.

-cuûng coá kieán thöùc veà moâi tröôøng ñôùi noùng.

2. **Thaùi ñoä**: - Tích cöïc tham gia baûo veä moâi tröôøng.

**II) TROÏNG TAÂM**:dânsố và phân bố dân cư trên thế giới, MT đới nóng

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Baûn ñoà phaân boá daân cö Chaâu Aù.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng** | **Noäi dung ghi** |
| Giaùo vieân: Haõy so saùnh hai thuaät ngöõ: “Daân soá” vaø “daân cö”  Hoïc sinh traû lôøi  **Giaùo vieân**: Yeâu caàu hoïc sinh phaùt bieåu thuaät ngöõ “Maät ñoä daân soá”.  Giaùo vieân: Haõy neâu söï phaân boá daân cö treân theá giôùi?  Döïa vaøo baûn ñoà “Caùc kieåu moâi tröôøng ñôùi noùng” haõy xaùc ñònh ranh giôùi caùc ñôùi moâi tröôøng ñòa lyù?  **Giaùo vieân keát luaän**: Ñôùi noùng naèm trong vò trí noäi chí tuyeán neân coù nhieät ñoä cao quanh naêm, gioù tín phong thoåi thöôøng xuyeân. Ñôùi noùng chieám phaàn lôùn dieän tích ñaát noåi, 70 % thöïc vaät, ñoäng vaät treân theá giôùi. Laø nôi coù neàn noâng nghieäp coå truyeàn, taäp trung ñoâng daân.  ? Döïa vaøo baûn ñoà “Caùc kieåu moâi tröôøng ñôùi noùng” neâu teân caùc kieåu moâi tröôøng ôû ñôùi noùng?  Hoïc sinh traû lôøi  ? Moâi tröôøng naøo chieám dieän tích nhoû nhaát?  - Vôùi tính chaát ñaëc tröng cuûa khí haäu moâi tröôøng xích ñaïo aåm nhö vaäy seõ aûnh höôûng tôùi giôùi sinh vaät nhö theá naøo? | **1. Daân soá vaø söï phaân boá daân cö treân theá giôùi:**  Daân soá laø toång soá daân sinh soáng treân moät laõnh thoå nhaát ñònh ñöôïc tính ôû 1 thôøi ñieåm cuï theå.  - Daân cö laø taát caû nhöõng ngöôøi soáng treân 1 laõnh thoå ñònh löôïng baèng maät ñoä daân soá ).  - Maät ñoä daân soá: Laø soá daân trung bình sinh soáng treân moät ñôn vò dieän tích laõnh thoå  -- Daân cö phaân boá khoâng ñeàu treân theá giôùi.  - Nhöõng khu vöïc daân ñoâng laø nhöõng ñoàng baèng chaâu thoå, khu vöïc coù neàn kinh teá phaùt trieån, nhieàu ñoâ thò, khí haäu toát.  - Vuøng nuùi, vuøng saâu, vuøng xa ñi laïi khoù khaên.  - Vuøng cöïc, hoang maïc khí haäu khaéc nghieät => Maät ñoä daân soá thaáp.  **2. Moâi tröôøng ñôùi noùng:**  Ñôùi noùng goàm 4 kieåu moâi tröôøng:  -MT xích ñaïo aåm  -MT nhieät ñôùi  -MT nhieät ñôùi gioù muøa  -MT hoang maïc |

**C) CUÛNG COÁ** **: (5’)** ? Neâu nhöõng ñaëc ñieåm cuûa khí haäu nhieät ñôùi?

? Giaûi thích taïi sao ñaát ôû vuøng nhieät ñôùi coù maøu ñoû vaøng?

**\* Traéc nghieäm:**  **1. Choïn caâu ñuùng: Moâi tröôøng nhieät ñôùi naèm trong khoaûng vó tuyeán naøo?**

a) 50B - 50N. b) 300B - 300N.

c) Vó tuyeán - xích ñaïo. d) 50 - 300B vaø N.

**2. Cho bieát vò trí khu vöïc 50; 200 nôi naøo coù thôøi kyø khoâ haïn daøi?**

a) 50. b) 200

c) Baèng nhau. d) Khoâng xaùc ñònh ñöôïc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngaøy soaïn: 12/9/2012 :

Tuaàn 5- tieát 9

**BAØI 9:**

**HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT NOÂNG NGHIEÄP ÔÛ ÑÔÙI Ù NOÙNG.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1 . **Kieán thöùc**: - Naém ñöôïc caùc moái quan heä giöõa khí haäu vôùi noâng nghieäp vaø ñaát troàng. Giöõa khai thaùc ñaát ñai vaø baûo veä ñaát .

- Bieát ñöôïc 1 soá caây troàng vaät nuoâi ôû caùc kieåu moâi tröôøng khaùc nhau ôû ñôùi noùng.

2 .**Kyõ naêng**: - Luyeän taäp caùch moâ taû hieän töôïng ñòa lí qua tranh lieân hoaøn vaø cuõng coá theâm kæ naêng ñoïc aûnh ñòa lí cho hoïc sinh .

3 .**Thaùi ñoä :** - Coù yù thöùc baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân. (Ñaát, nöôùc, röøng .)

**II) TROÏNG TAÂM**: - Muïc 1: Ñaêïc ñieåm ñieåm saûn xuaát noâng nghieäp

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** -Baûn ñoà caùc nöôùc treân theá giôùi .

-Aûnh veà xoùi moøn ñaát ñai treân caùc söôøn nuùi .

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ: (5’)**

? Coù maáy hình thöùc saûn xuaát noâng nghieäp ôû ñôùi noùng?

? Neâu söï khaùc nhau cuûa caùc hình thöùc ñoù?

**B) Baøi môùi:**

**\* *Giôùi thieäu baøi:*** **(1’)**

- Ñôùi noùng laø khu vöïc coù ñaëc ñieåm khí haäu naéng noùng quanh naêm vaø möa nhieàu möa taäp trung vaøo chieàu toái hay theo muøa. Nhöõng ñaëc ñieåm naøy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caây troàng taêng tröôûng quanh naêm nhöng ñaát deã xoùi moøn, cuoán troâi heát lôùp ñaát maøu treân maët ñaát vaø sinh ra nhieàu dòch beänh, coân truøng haïi caây troàng, vaät nuoâi.

Vaäy ñaëc ñieåm saûn xuaát ôû ñôùi noùng nhö theá naøo ta tìm hieåu baøi 9.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Noäi dung ghi**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(18’)**  ? Em haõy nhaéc laïi: ñaëc ñieåm khí haäu moâi tröôøng xích ñaïo aåm?  (Nhieät ñoä cao, löôïng möa lôùn, ñoä aåm lôùn).  ? Vôùi ñieàu kieän khí haäu nhö vaäy noù ñaõ aûnh höôûng tích cöïc nhö theá naøo ñoái vôùi caây troàng ?    ? Khí haäu noùng aåm aûnh höôûng tieâu cöïc nhö theá naøo ñoái vôùi caây troàng? Vaät nuoâi ?  ? Quan saùt H9.1 vaø H9.2 sgk neâu nguyeân nhaân daãn ñeán xoùi moøn ñaát ôû moâi tröôøng xích ñaïo aåm ?  (Do nhieät ñoä cao, löôïng möa lôùn quanh naêm, ôû vuøng ñoài khoâng coù caây che phuû ñaát maøu seõ bò röûa troâi).  ? Neâu bieän phaùp khaéc phuïc ?  \* Ñoù laø saûn xuaát noâng nghieäp ôû moâi tröôøng xích ñaïo aåm, coøn moâi tröôøng nhieät ñôùi vaø moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa vieäc boá trí muøa vuï nhö theá naøo ?  ? Em haõy nhaéc laïi ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi ?  (Nhieät ñoä cao quanh naêm, löôïng möa giaûm daàn veà phía 2 chí tuyeán, coù 2 muøa khoâ möa).  ? Em haõy nhaéc laïi ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ?  (Nhieät ñoä, löôïng möa lôùn nhöng thay ñoåi theo muøa, thôøi tieát dieãn bieán thaát thöoøng ).  ? Vôùi ñieàu kieän khí haäu nhö vaäy caàn coù bieän phaùp gì ?    ***\* Chuyeån yù:*** - Vôùi ñieàu kieän khí haäu nhö vaäy caùc saûn phaåm noâng nghieäp chuû yeáu laø gì ?  \* **HOAÏT ÑOÄNG 2**: **( 15’)**  ? Cho bieát caùc loaïi caây löông thöïc vaø hoa maøu troàng chuû yeáu ôû vuøng nuùi vaø ñoàng baèng ôû nöôùc ta ?  ? Taïi sao khoai lang troàng ôû vuøng ñoàng baèng? Saén troàng ôû vuøng nuùi? Luùa troàng khaép nôi ?  (Tuyø theo töøng loaïi ñaát, khí haäu phuø hôïp vôùi loaïi khaùc nhau).  ? Vaäy loaïi caây löông thöïc phaùt trieån toát ôû ñôùi noùng laø gì ?    ? Taïi sao vieäc troàng luùa nöôùc laïi thöôøng truøng vôùi nhöõng vuøng ñoâng daân baäc nhaát treân theá giôùi ?  ? ÔÛ vuøng nhieät ñôùi ngöôøi ta chuû yeáu troàng caây gì ?  \* Giaûi thích veà caây cao löông: (Luùa mieán hoaëc haït bo .)  ? Neâu teân caùc loaïi caây coâng nghieäp troàng nhieàu ôû nöôùc ta ?  **\* Giaùo vieân**: Ñoù cuõng laø caây coâng nghieäp troàng nhieàu phoå bieán ôû ñôùi noùng coù giaù trò xuaát khaåu cao.  ? Xaùc ñònh treân baûn ñoà theá giôùi vò trí caùc nöôùc vaø khu vöïc saûn xuaát nhieàu loaïi caây löông thöïc vaø caây coâng nghieäp ?  - **Giaùo vieân**: Goïi hoïc sinh ñoïc ñoaïn: (Chaên nuoâi … daân cö )  ? Caùc vaät nuoâi ôû ñôùi noùng ñöôïc chaên nuoâi ôû ñaâu ?  ? Vì sao caùc con vaät nuoâi ñöôïc phaân boá ôû caùc khu vöïc ñoù? (Phuø hôïp vôùi khí haäu vaø thöùc aên .)  \* ***Toùm laïi***:  ? Vôùi khí haäu vaø caây troàng ñòa phöông em thích hôïp nuoâi con gì? Taïi sao ? | **1. Ñaëc ñieåm saûn xuaát noâng nghieäp**:  **- Moâi tröôøng xích ñaïo aåm** :  + Nhieät ñoä cao, ñoä aåm cao, thích hôïp saûn xuaát noâng nghieäp, caây phaùt trieån quanh naêm.  + Khí haäu noùng aåm taïo ñieàu kieän cho maàm beänh phaùt trieån gaây haäi cho caây troàng vaät nuoâi.  + Ñaát ñai ôû ñôùi noùng raát deã bò nöôùc möa cuoán troâi lôùp ñaát maøu hoaëc xoùi moøn neáu khoâng coù caây coái che phuû.  - Phaûi baûo veä röøng vaø troàng röøng ôû vuøng ñoài nuùi .  - ÔÛ moâi tröôøng nhieät ñôùi vaø nhieät ñôi gioù muøa caàn phaûi coù caùc bieän phaùp laøm thuyû lôïi, troàng caây che phuû, bieän phaùp choáng thieân tai, boá trí muøa vuï caây troàng hôïp lyù, phoøng tröø dòch beänh haïi caây troàng, vaät nuoâi.  **2/ Caùc saûn phaåm noâng nghieäp chuû yeáu**:  - Caây löông thöïc ôû ñôùi noùng phuø hôïp vôùi khí haäu vaø ñaát troàng laø: Luùa nöôùc, khoai saén, caây cao löông.  - Caây coâng nghieäp raát phong phuù coù giaù trò xuaát khaåu cao: Caø pheâ, cao su … vv.  - Chaên nuoâi ôû ñôùi noùng chöa phaùt trieån baèng troàng troït. |

**C) CUÛNG COÁ** : **(5’)** 1. Moâi tröôøng xích ñaïo aåm coù nhöõng thuaän lôùi vaø khoù khaên gì ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp ?

2. Ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên do khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa gaây ra trong saûn xuaát noâng nghieäp caàn thöïc hieän bieän phaùp naøo?

**\* Traéc nghieäm: 1. Moâi tröôøng xích ñaïo aåm coù nhieät ñoä quanh naêm thích hôïp cho:**

a) Thöïc vaät phaùt trieån quanh naêm, coù lôïi cho saûn xuaát noâng nghieäp. c) Caâu a vaø b ñuùng.

b) Maàm beänh phaùt trieån gaây haïi cho caây troàng vaø gia suùc. d) Caâu a vaø b sai.

**2. Caùc loaïi caây noâng saûn chính ôû ñôùi noùng**:

a) Luùa nöôùc, ngoâ, khoai, saén, cao löông. c) Traâu boø, deâ, cöøu, lôïn.

b) Caø pheâ, cao su, döøa, boâng, laïc. d) Taát caû caùc loaïi treân.

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: **(1’)** - Laøm baøi taäp 3 vaø hoïc baøi cuõ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngaøy soaïn: 12/9/2012 :

Tuaàn 5 - Tieát 10:

**BAØI 10:**

**DAÂN SOÁ VAØ SÖÙC EÙP DAÂN SOÁ TÔÙI TAØI NGUYEÂN MOÂI TRÖÔØNG**

**ÔÛ ÑÔÙI NOÙNG.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Bieát ñöôïc ñôùi noùng vöøa ñoâng daân, vöøa cso söï buøng noå daân soá trong khi neàn kinh teá coøn ñang trong quaù trình phaùt trieån chöa ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu cô baûn. (AÊn, maëc, ôû cuûa ngöôøi daân).

- Bieát ñöôïc söùc eùf cuûa daân soá leân ñôøi soáng vaø caùc nöôùc ñang phaùt trieån aùp duïng ñeå giaûm söùc eùf daân soá , baûo veä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng.

2.**Kyõ naêng**: - Luyeän taäp caùc caùch ñoïc, phaân tích bieåu ñoà vaø sô ñoà veà caùc moái quan heä - phaân tích caùc soá lieäu thoáng keâ.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng.

**II) TROÏNG TAÂM**: Muïc 2: Söùc eùf daân soá tôùi taøi nguyeân moâi tröôøng.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Baûn ñoà phaân boá, maät ñoä daân cö chaâu AÙ.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) *Kieåm tra baøi cuõ: (5’)***

? Moâi tröôøng xích ñaïo aåm coù nhöõng thuaän lôùi vaø khoù khaên gì ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp ?

**B) Baøi môùi: *\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)** SGK.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| **\* Hoaït ñoäng 1 :** **(13’)**  ? Quan saùt löôïc ñoà H2.1 (Baøi 2) cho bieát daân cö ñôùi noùng phaân boá taäp trung vaøo nhöõng khu vöïc naøo?(ÑNAÙ, NAÙ, Taây Phi, Ñoâng Nam Bra Xin).- **Giaùo vieân**: Treo baûn ñoà maät ñoä daân cö Chaâu AÙ chæ vuøng Ñoâng Nam AÙ, Nam AÙ.  ? ÔÛ ñôùi noùng daân soá taäp trung bao nhieâu? (50%) .  - Vôùi ½ nhaân loaïi taäp trung sinh soáng trong 4 khu vöïc treân seõ taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán taøi nguyeân moâi tröôøng ôû ñaây?  (Taøi nguyeân thieân nhieân nhanh choùng caïn kieät, moâi tröôøng röøng, bieån bò xuoáng caáp, taùc ñoäng xaáu ñeán nhieàu maët).  ? Em haõy cho bieát tình hình taêng daân soá hieän nay ôû ñôùi noùng?  (Nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû XX nhieàu nöôùc ñôùi noùng giaønh ñöôïc ñoäc laäp daân soá phaùt trieån nhanh daãn ñeán buøng noå daân soá.)  ? Buøng noå daân soá gaây ra haäu quaû gì?  **\* *Chuyeån y*ù:** Daân soá ñôùi noùng ñoâng nhöng chæ taäp trung 1 soá khu vöïc. Daân soá ñoâng nhöng vaãn trong tình traïng buøng noå daân soá trong khi neàn kinh teá ñang phaùt trieån: 2 vaán ñeà naøy seõ gaây söùc eùp naëng neà cho vieäc caûi thieän ñôøi soáng ngöôøi daân vaø cho taøi nguyeân moâi tröôøng.  \* **Hoaït ñoäng 2 : (20’**)  - **Giaùo vieân**: Giaûi thích H10.1 sgk.  ? Quan saùt bieåu ñoà H10.1 ñoïc bieåu ñoà saûn löôïng löông thöïc ?  (Taêng 100% leân 110%).  ? Ñoïc bieåu ñoà gia taêng daân soá töï nhieân?( 100% leân 160 %)  ? So saùnh söï gia taêng daân soá vôùi gia taêng löông thöïc?  (Caû 2 ñeàu taêng nhöng löông thöïc khoâng kòp taêng vôùi ñaø taêng ds.)  ? Ñoïc bieåu ñoà bình quaân löông thöïc ñaàu ngöôøi?(Giaûm töø 100% xuoáng 80%)  ? TaÏi sao bình quaân löông thöïc giaûm?(Daân soá taêng nhanh hôn taêng löông thöïc)  ? Neâu bieän phaùp naâng cao bình quaân löông thöïc?  (Giaûm phaùt trieån daân soá, naâng möùc taêng löông thöïc).  ? Ñoïc baûng soá lieäu (sgk) nhaän xeùt veà töông quan giöõa daân soá vaø dieän tích röøng ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ?  (Daân soá taêng caøng nhanh thì dieän tích röøng caøng giaûm.)  ? Neâu nguyeân nhaân giaûm dieän tích röøng? Laáy ví duï ñeå thaáy khai thaùc röøng taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng?  (Phaù röøng laáy ñaát canh taùc, xaây döïng nhaø maùy, laáy cuûi ñun, laáy goã laøm nhaø, hoaëc xuaát khaåu … )  \* Goïi hoïc sinh ñoïc ñoaïn : “Nhaèm ñaùp öùng … caïn kieät”  ? Vaäy daân soá taêng nhanh aûnh höôûng ñeán taøi nguyeân moâi tröôøng nhö theá naøo?( Röøng, khoaùng saûn, ñaát troàng bò caïn kieät).  \* Goïi hoïc sinh ñoïc: “ Buøng noå daân soá … taøn phaù”.  ? Neâu taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa daân soá ñeán moâi tröôøng?(Thieáu nöôùc saïch, moâi tröôøng töï nhieân bò huyû hoaïi, moâi tröôøng soáng ôû caùc khu oå chuoät, caùc ñoâ thò bò oâ nhieãm.)  ? Bieän phaùp taùc ñoäng tích cöïc tôùi taøi nguyeân vaø moâi tröôøng laø gì? | **1. Daân soá** :  - 50% Daân soá soáng ôû ñôùi noùng.  - Daân soá taêng nhanh daãn ñeán buøng noå daân soá taùc ñoäng raát xaáu tôùi vieäc phaùt trieån kinh teá, ñôøi soáng ngöôøi daân, taøi nguyeân vaø moâi tröôøng.  **2. Söùc eùp daân soá tôùi taøi nguyeân moâi tröôøng:**  - Taøi nguyeân thieân nhieân bò caïn kieät, suy giaûm nhanh.  - Moâi tröôøng bò huyû hoaïi, bò oâ nhieãm nghieâm troïng.  \* ***Bieän phaùp***:  + Giaûm tyû leä taêng daân soá.  + Phaùt trieån kinh teá.  + Naâng cao ñôøi soáng ngöôøi daân seõ coù taùc ñoäng tích cöïc tôùi töï nhieân, moâi tröôøng. |

**C) CUÛNG COÁ** : **(5’)** **? Taïi sao vieäc giaûm tyû leä gia taêng daân soá laø coâng vieäc caáp baùch caàn thieát ôû ñôùi noùng? (**DS taêng laøm cho neàn kt chaämpt**,**ñs chaäm caûi thieän, tñ tieâu cöïc tôùi taøi nguyeân, MT.)

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: **(1’)** Laøm BT 1 +2.

Ngaøy soaïn: 20/9/2012 :

Tuaàn 6 - Tieát 11:

**BAØI 11:**

**DI DAÂN VAØ SÖÏ BUØNG NOÅ ÑOÂ THÒ ÔÛ ÑÔÙI NOÙNG.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Naém ñöôïc nguyeân nhaân cuûa di daân vaø ñoâ thò hoaù ôû ñôùi noùng.

- Bieát ñöôïc caùc nguyeân nhaân hình thaønh vaø nhöõng vaán ñeà ñang ñaët ra cho caùc ñoâ thò, sieâu ñoâ thò ôû ñôùi noùng.

2. **Kyõ naêng**: - Böôùc ñaàu luyeän taäp caùch phaân tích caùc söï vaät hieän töôïng ñòa lí, caùc nguyeân nhaân di cö.

- Cuûng coá kyû naêng ñoïc, phaûn aùnh ñòa lí, bieâuû ñoà hình coät.

3. **Thaùi ñoä**: - YÙ thöùc ñöôïc vaán ñeà daân soá gia taêng.

**II) TROÏNG TAÂM**: - Ñoâ thò hoaù ôû ñôùi noùng.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Baûn ñoà phaân boá daân cö vaø ñoä thò theá giôùi.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ:** (**5**’)

? Taïi sao vieäc giaûm tyû leä gia taêng daân soá laø coâng vieäc caáp baùch caàn thieát ôû ñôùi noùng?

**B) Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1**’)

- Daân soá phaùt trieån quaù nhanh, ñôøi soáng khoù khaên hay moät soá nguyeân nhaân khaùc ñaõ xuaát hieän caùc luoàng di daân. Söï di daân ñaõ thuùc ñaåy quaù trình ñoâ thò hoaù. Vaäy di daân vaø caùc vaán ñeà ñoâ thò hoaù ôû ñôùi noùng nhö theá naøo? Hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 : (13’)**  ? Tình hình gia taêng daân soá cuûa caùc nöôùc ôû ñôùi noùng nhö theá naøo? (Gia taêng daân soá töï nhieân cao, daãn ñeán vieäc caàn phaûi di chuyeån ñeå tìm vieäc laøm kieám soáng, tìm ñaát canh taùc.  ? Em haõy ñoïc thuaät ngöõ: “Di daân”.  ( Di daân laø vuøng di chuyeån daân cö töø nöôùc naøy sang nöôùc khaùc; töø vuøng naøy sang vuøng khaùc.)  - Ñoïc ñoaïn di daân … kinh teá-xaõ hoäi:  \* **Giaùo vieân**: Chia 6 nhoùm hoaït ñoäng.  - **Nhoùm 1 - nhoùm 6:** Tìm vaø neâu nguyeân nhaân cuûa di daân trong ñôùi noùng.  (+ **Tích cöïc:** Coù toå chöùc, coù keá hoaïch, xaây döïng caùc khu kinh teá môùi vuøng nuùi, bieån, xaây döïng khu coâng nghieäp dòch vuï, laäp ñoàn ñieàn troàng caây xuaát khaåu-xuaát khaåu lao ñoäng.  + **Tieâu cöïc**: Ñoùi ngheøo, thieáu vieäc laøm, chieán tranh xung ñoät toäc ngöôøi, thieân tai haïn haùn.)  ? Di daân ôû ñôùi noùng dieãn ra ña daïng phöùc taïp nhö theá naøo?  ( **Ña daïng**: Nhieàu hình thöùc, nhieàu nguyeân nhaân di daân.  **Phöùc taïp**: Vì thieân tai, chieán tranh, kinh teá chaäm phaùt trieån, thieáu vieäc laøm).  ? Neâu bieän phaùp di daân?  **\* *Chuyeån yù*:** - Söï di daân töï do ñeán caùc thaønh phoá laøm cho quaàn cö ñoâ thò hình thaønh quaù nhanh ôû ñôùi noùng rôi vaøo tình traïng gì? Dieãn ra nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** **(20’)**  - Cho hoïc sinh ñoïc thuaät ngöõ: “ Ñoâ thò hoaù”.  ( Quaù trình bieán ñoåi veà phaân boá caùc löïc löôïng saûn xuaát, boá trí daân cö, nhöõng vuøng khoâng phaûi ñoâ thò thaønh ñoâ thò).  ? Quan saùt H3.3 sgk ñoïc teân caùc sieâu ñoâ thò treân 8 trieäu daân ôû ñôùi noùng?  ? Ñoïc bieåu ñoà tyû leä daân ñoâ thò H11.3.  1950 2001  **Chaâu AÙ**: 15% 37%  **Chaâu Phi**: 15% 33%  **Chaâu Aâu**: 56% 73%.  **Baéc Mó**: 64% 75%  **Nam Mó:** 41% 79%  ? Qua caùc soá lieäu treân em coù keát luïaân theá naøo veà vaán ñeà ñoâ thò hoaù ôû ñôùi noùng?  - **Giaùo vieân** giôùi thieäu H11.1 vaø H11.2 sgk.  ? Neâu nhöõng bieåu hieän tieâu cöïc vaø tích cöïc ñoái vôùi kinh teá-xaõ hoäi cuûa vieäc ñoâ thò hoaù coù keá hoaïch vaø khoâng coù keá hoaïch ôû H11.1 vaø H11.2 sgk?  \* **Giaùo vieân toång keát**: + Caàn tieán haønh ñoâ thò hoaù gaén lieàn vôùi phaùt trieån kinh teá vaø phaân loaïi daân cö hôïp lí.  - Quaù trình ñoâ thò hoaù ôû Vieät Nam hình thaønh döôùi söï quaûn lí haønh chính kinh teá coù keá hoaïch cuûa nhaø nöôùc, gaén vôùi quaù trình coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc vaø coâng nghieäp hoaù noâng thoân. | **1. Söï di daân:**  - Di daân coù toå chöùc, coù keá hoaïch môùi giaûi quyeát ñöôïc söùc eùp daân soá, naâng cao ñôøi soáng, phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi.  **2. Ñoâ thò hoaù ôû ñôùi noùng:**  - Ñôùi noùng laø nôùi coù toác ñoä ñoâ thò hoaù cao.  - Tyû leä daân thaønh thò taêng nhanh vaø coù soá sieâu ñoâ thò ngaøy caøng nhieàu.  - Ñoâ thò hoaù töï phaùt gaây ra oâ nhieãm cho moâi tröôøng. Huyû hoaïi caûnh quan, uøn taéc giao thoâng, teä naïn xaõ hoäi thaát nghieäp, phaân chia giaøu ngheøo. |

**C) CUÛNG COÁ** : **(5’)** **1**. **Neâu nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán caùc laøn soùng di daân ôû ñôùi noùng** (thieân tai, chieán tranh, daân soá taêng nhanh, dieän tích ñaát canh taùc coù haïn, thieáu coâng aên vieäc laøm, kinh teá chaäm phaùt trieån.

**\* Traéc nghieäm: 1. Neâu caùc höôùng di daân cuûa ngöôøi daân ôû ñôùi noùng:**

a/ Leân vuøng nuùi laäp trang traïi môû roäng ñaát canh taùc. c/ Xuaát khaåu lao ñoäng sang nöôùc phaùt trieån.

b/ Caûi taïo ñaàm laày ven bieån nuoâi troàng thuyû saûn. d/ Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng.

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: **(1’**) - Laøm baøi taäp 3 sgk.

Ngaøy soaïn: 20/9/2012 :

Tuaàn 6 - Tieát 12:

**BAØI 12: THÖÏC HAØNH**

**NHAÄN BIEÁT ÑAËC ÑIEÅM MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI NOÙNG.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Cuûng coá kieán thöùc qua caùc baøi taäp.

- Ñaëc ñieåm khí haäu xích ñaïo aåm vaø nhieät ñôùi gioù muøa.

- Ñaëc ñieåm cuûa caùc kieåu moâi tröôøng ôû ñôùi noùng.

2.**Kyõ naêng**:

- Kyû naêng nhaän bieát caùc moâi tröôøng cuûa ñôùi noùng qua aûnh ñaïi lyù, qua bieåu ñoà khí haäu.

- Kyû naêng phaân tích moái quan heä giöõa cheá ñoä möa vôùi cheá ñoä soâng ngoøi, giöõa khí haäu vôùi moâi tröôøng.

**II) TROÏNG TAÂM**: - Caùc baøi taäp saùch giaùo khoa.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** -Hình veõ sgk trang 39 + 40.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

***A/ Kieåm tra baøi cuõ:***  (khoâng)

**B/ Baøi môùi:**

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)**

- Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung baøi thöïc haønh.

**Baøi1: (9’)** Coù 3 aûnh veà caùc kieåu moâi tröôøng ñôùi noùng, xaùc ñònh töøng aûnh thuoäc kieåu moâi tröôøng naøo?

- Moâ taû quang caûnh trong böùc aûnh.

**AÛnh A**: Coàn caùt löôïn soùng meânh moâng döôùi naéng choùi khoâng coù ñoäng, thöïc vaät: **Moâi tröôøng hoang maïc.**

**AÛnh B**: Ñoàng coû caây cao xen laãn, phía xa röøng haønh lang: **Moâi tröôøng nhieät ñôùi**.

**AÛnh C**: Röøng raäm nhieàu taàng caây xanh, toát, phaùt trieån beân bôø soâng, soâng ñaày aép nöôùc: **Moâi tröôøng xích ñaïo aåm.**

**Baøi 4**: **(9’)** - Nhaéc laïi ñaëc ñieåm, nhieät ñoä, löôïng möa vôùi trò soá ñaëc tröng cuûa caùc kieåu khí haäu ñôùi noùng? (Noùng quanh naêm, nhieät ñoä trung bình treân 20 0C, nhieät ñôùi coù 2 laàn nhieät ñoä taêng cao, möa quanh naêm xích ñaïo aåm theo muøa - nhieät ñôùi).

- Phaân tích töøng bieåu ñoà - loaïi tröø daàn.

+ **BÑ A**: Nhieàu thaùng nhieät ñoä döôùi 150C, muøa möa laø muøa heø -> Khoâng ñuùng => **Khí haäu ñòa trung haûi.**

+ **BÑ B**: Noùng quanh naêm, nhieät ñoä treân 200C, 2 laàn nhieät ñoä taêng cao, möa muøa heø -> Ñuùng => **Moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa.**

+ **BÑ C**: Thaùng cao nhaát nhieät ñoä döôùi 200C. Thaáp nhaát muøa ñoâng nhieät ñoä döôùi 50C. => Möa nhieàu quanh naêm -> Khoâng ñuùng: **OÂn ñôùi haûi döông.**

+ **BÑ D**: Muøa ñoâng nhieät ñoä döôùi 50C, möa ít löôïng möa nhoû -> Khoâng ñuùng**: OÂn ñôùi luïc ñòa.**

+ **BÑ E**: Muøa haï nhieät ñoä treân 250C, Muøa ñoâng nhieät ñoä döôùi 150C, möa ít vaøo muøa thu, ñoâng -> Khoâng ñuùng: **Hoang maïc Baùt Ña I Raéc**.

Cho hoïc sinh xem video veà moâi tröôøng ñôùi noùng

Ngaøy soaïn: 27/9/2012 :

Tuaàn 7 - Tieát 13:

**OÂN TAÄP:**

**I) MUÏC TIEÂU OÂN TAÄP:**

- Nhaèm heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc cho hoïc sinh naém vöõng …

**II) TROÏNG TAÂM**: - Baøi 1 ñeán baøi 10.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** -Baûn ñoà phaân boá daân cö treân theá giôùi .

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

***A/ Kieåm tra baøi cuõ***: (khoâng)

**B/ Baøi môùi:**

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1**’)

***Höôùng daãn hoïc sinh oân taäp:*** (**33**’)

**1. Daân cö treân theá giôùi thöôøng sinh soáng chuû yeáu ôû nhöõn khu vöïc naøo? Taïi sao?**

**2. Caên cöù vaøo ñaâu maø ngöôøi ta chia daân cö treân theá giôùi ra thaønh caùc chuûng toäc? Caùc chuûng toäc naøy sinh soáng ôû ñaâu?**

**3. Neâu ñaëc ñieåm khí haäu cuûa moâi tröôøng xích ñaïo aåm? Coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp? Neâu bieän phaùp khaéc** phuïc?

- Xích ñaïo aåm: Noùng, aåm quanh naêm. Nhieät ñoä trung bình treân 200C. Ban ngaøy coù theå 320C. Ñeâm ñeán chæ coøn 220C. Löôïng möa trung bình 1500 -> 2500 mm. Ñoä aåm cao trung bình treân 80%.

+ **Thuaän lôïi**: Nhieät ñoä vaø ñoä aåm cao, möa nhieàu taïo ñieàu kieän cho caây troàng phaùt trieån quanh naêm thích hôïp hoaït ñoäng saûn xuaát noâng nghieäp nhö troàng ñöôïc nhieàu loaïi caây, nhieàu vuï trong naêm, keát hôïp vôùi chaên nuoâi.

+ **Khoù khaên**: Noùng aåm -> Maàm beänh phaùt trieån gaây haïi cho caây troàng vaø gia suùc. möa lôùn vaø thieân tai laøm cho ñaát maøu bò röûa troâi.

\* **Bieâïn phaùp khaéc phuï**: Troàng vaø baûo veä röøng ôû vuøng ñoài nuùi.

**4. Neâu ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi?**

- Noùng quanh naêm nhöng caøng veà gaàn 2 chí tuyeán söï cheânh leäch nhieät ñoä trong naêm caøng lôùn vaø löôïng möa caøng giaûm daàn. 1 naêm coù 1 muøa möa vaø 1 muøa khoâ, löôïng möa trung bình naêm laø 500 -> 1500 mm, taäp trung vaøo muøa möa.

**5. Neâu ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa?**

- Nhieät ñoä löôïng möa thay ñoåi theo muøa, thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng. Nhieät ñoä trung bình treân 200C, löôïng möa trung bình treân 1000mm taäp trung vaøo muøa haï, muøa khoâ möa ít nhöng cuõng ñuû cho caây coái phaùt trieån.

**6. Coù maáy hình thöùc saûn xuaát noâng nghieäp ôû ñôùi noùng? (Laøm raãy, trang traïi, thaâm canh).**

**7. Laøm raãy laø hình thöùc canh taùc nhö theá naøo? Aûnh höôûng gì ñeán moâi tröôøng canh taùc**?

- Laøm raãy laø hình thöùc canh taùc noâng nghieäp laâu ñôøi cuaû con ngöôøi. Röøng hay xa van bò ñoát, caây coû thieâu chaùy laáy tro laøm phaân boùn. Laøm raãy khoâng phaûi caøy böøa, chaêm boùn. Naêng suaát caây troàng thaáp vaø leä thuoäc vaøo thieân nhieân. Sau vaøi 3 vuï ñaát heát maøu boû raãy ñi nôi khaùc ñoát röøng laøm raãy môùi.

- Aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng canh taùc: Laøm cho dieän tích röøng bò thu heïp, ñaát maøu bò cuoán troâi, ñaát trôû neân ñaù ong hoaù, caây coái khoâng moïc laïi ñöôïc, bieán thaønh hoang maïc.

**8. Ñôùi noùng daân cö taäp trung ñoâng ôû vuøng naøo? Taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng töï nhieân nhö theá naøo?**

- ÔÛ ñôùi noùng daân cö taäp trung gaàn nöûa daân soá theá giôùi: Soáng chuû yeáu taäp trung vaø chaên nuoâi, nhöõng nôi taäp trung ñoâng ñuùc nhaát laø Ñoâng Nam AÙ, Nam AÙ, Taây Phi, vaø ÑN Bra Xin. Ôû nhöõng khu vöïc naøy röøng caây bò chaët ñeå laáy ñaát canh taùc, chaên nuoâi. Laáy cuûi ñun vaø laâyù goã xuaát khaåu … taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng, gaây luõ luït trong muøa möa, haïn haùn trong muøa khoâ, ñaát baïc maøu, thaùi hoaù, bieán thaønh hoang maïc.

**\* Traéc nghieäm :**

**1. Ñieàn vaøo choå troáng nhöõng töø, cuïm töø thích hôïp trong caâu sau:**

a) Ñieàu tra daân soá cho bieát ………… cuûa 1 ñòa phöông, 1 nöôùc.

b) Thaùp tuoåi cho bieát ……………… cuûa daân soá qua ……………………… cuûa 1 ñòa phöông.

c) Trong 2 theá kyû gaàn ñaây daân soá theá giôùi ………………………… ñoù laø nhôø ………………………

**2. Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát**:

A/ Buøng noå daân soá xaåy ra khi:

a) Daân soá taêng cao ñoät ngoät ôû caùc vuøng thaønh thò. b) Tyû leä sinh cao, töû taêng.

c) Tyû leä gia taêng daân soá töï nhieân leân 1,2 %.

d) Daân soá cuûa caùc nöôùc phaùt trieån nhanh khi hoï giaønh ñöôïc ñoäc laäp.

**B/ Neâu phöông phaùp giaûi quyeát buøng noå daân soá:**

a) Kieåm soaùt tyû leä sinh ñeå ñaït ñöôïc tyû leä taêng daân hôïp lyù.

b) Coù caùc chính saùch daân soá phuø hôïp ñaåy maïnh phaùt trieån kinh teá - vaên hoaù, naâng cao daân trí.

c) Phaùt trieån kinh teá toát ñeå ñaùp öùng ñöôïc söï gia taêng daân soá.

d) Khoâng coù caâu traû lôøi ñuùng.

**C/ Ñoâ thò hoaù laø:**

a) Quaù trình naâng caáp caáu truùc haï taàng cuûa thaønh phoá.

b) Quaù trình bieán ñoåi noâng thoân thaønh thaønh thò.

c) Quaù trình môû roäng thaønh phoá veà caû dieän tích vaø daân soá.

d) Quaù trình bieán ñoåi veà phaân boá caùc löïc löôïng saûn xuaát, boá trí daân cö, nhöõng vuøng khoâng phaûi ñoâ thi, thaønh thò.

**D/ Nguyeân nhaân daãn ñeán laøn soùng di daân ôû ñôùi noùng**:

a) Thieân tai lieân tieáp maát muøa. b) Xung ñoät chieán tranh, ñoùi ngheøo.

c) Do yeâu caàu phaùt trieån noâng nghieäp, coâng nghieäp, dòch vuï.

d) Taát caû caùc caâu traû lôøi treân ñeàu ñuùng.

**C) CUÛNG COÁ** : **(10’)** - Giaùo vieân choát laïi noäi dung töøng caâu hoûi.

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: **(1’)** - Nhaéc giôø sau kieåm tra.

Ngaøy soaïn: 27/9/2012 :

Tuaàn 7 - Tieát 14:

**KIEÅM TRA :** (1 tieát)

**I**

**I/ Traéc nghieäm**: **(3 ñ)**

**Caâu 1: Ñieàn vaøo choå troáng nhöõng töø, cuïm töø thích hôïp trong caâu sau:**

a) Ñieàu tra daân soá cho bieát …………………………………………….. cuûa 1 ñòa phöông, 1 nöôùc.

b) Thaùp tuoåi cho bieát ……………………………. cuûa daân soá qua ………………………………. cuûa 1 ñòa phöông.

c) Trong 2 theá kyû gaàn ñaây daân soá theá giôùi ………………………… ñoù laø nhôø ……………………..

**Caâu 2. Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát:**

**A, nguyeân nhaân chính daãn ñeán tình traïng chuyeån cö maïnh meõ ôû ñôùi noùng laø:**

a/ daân soá ñoâng vaø taêng nhanh. b/ Ñaát ñai canh taùc ít.

c/ Moâi tröôøng bò oâ nhieãm. d/ Caâu a vaø b ñeàu ñuùng.

**B/ Quang caûnh cuûa moâi tröôøng nhieät ñôùi thay ñoåi daàn veà phía hai chí tuyeán theo thö töï:**

a/ Röøng thöa, nöûa hoang maïc, xa van. c/ Xa van, nöûa hoang maïc, röøng thöa

b/ Röøng thöa, xa van nöûa hoang maïc . d/ Nöûa hoang maïc, xa van, röøng thöa.

**C/ khu vöïc nhieät ñôùi gioù muøa ñieån hình cuûa theá giôùi laø:**

a/ Ñoâng Nam AÙ. b/ Trung AÙ.

c/ Ñoâng Nam AÙ vaø Nam AÙ. d/ Ñoâng AÙ vaø Nam AÙ.

**D/ Phöông phaùp giaûi quyeát buøng noå daân soá**:

a) Kieåm soaùt tyû leä sinh ñeå ñaït ñöôïc tyû leä taêng daân hôïp lyù.

b) Coù caùc chính saùch daân soá phuø hôïp ñaåy maïnh phaùt trieån kinh teá - vaên hoaù, naâng cao daân trí.

c) Phaùt trieån kinh teá toát ñeå ñaùp öùng ñöôïc söï gia taêng daân soá.

d) Khoâng coù caâu traû lôøi ñuùng.

**II/ Töï luaän**: **(7 ñ)**

**1. Daân cö treân theá giôùi thöôøng sinh soáng chuû yeáu ôû nhöõng khu vöïc naøo? Taïi sao?(2ñ)**

**2. Caên cöù vaøo ñaâu maø ngöôøi ta chia daân cö treân theá giôùi ra thaønh caùc chuûng toäc? Caùc chuûng toäc naøy sinh soáng ôû ñaâu? (2 ñ)**

**3. Khí haäu moâi tröôøng nhieät ñôùi vaø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa gioáng vaø khaùc nhau nhö theá naøo? (3ñ)**

**ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA**:

**I/ Traéc nghieäm**: **(2ñ)**

**Caâu 1**: (0,5ñ)

a) Tình hình daân soá nguoàn lao ñoäng.

b) Ñaëc ñieåm cuï theå ; Giôùi tính vaø ñoä tuoåi.

c) Taêng nhanh; tieán boä veà kinh teá, xaõ hoäi, y teá.

**Caâu 2**: (1,5ñ.) - Choïn yù: b, c; c.

II/ **Töï luaän** : **(8 ñ )**

**Caâu 1**: (2 ñ): Caàn neâu ñöôïc caùc yù sau:

- Daân cö treân theá giôùi thöôøng sinh ôû nhöõng khu vöïc: Ñoàng baèng, ñoâ thò, nôi coù neàn kinh teá phaùt trieån. Vì nhöõng nôi ñoù coù ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi nhö ñaát ñai maøu môõ, khí haäu hieàn hoaø, ñòa hình baèng phaúng, giao thoâng ñi laïi thuaän lôïi neân daân cö taäp trung ñoâng ñuùc

**Caâu 2**: (3 ñ): Caàn neâu ñöôïc caùc yù sau :

- Caên cöù vaøo hình thöùc beân ngoaøi cô theå nhö maøu da, muõi, toùc, maét caùc nhaø khoa hoïc ñaõ chia daân cö theá giôùi thaønh caùc chuûng toäc chính :

+ **Moân goâ loâ oâ ít**: (ngöôøi da vaøng): Da maøu vaøng, muõi thaáp, toùc ñen chuû yeáu ôû Chaâu A.Ù

+ **Neâ groâ-ít**: (Ngöôøi da ñen): Maøu da saãm, muõi to, toùc xoaên, raäm chuû yeáu ôû Chaâu Phi .

+ **Ô roâ peâ oâ ít**: (Ngöôøi da traéng): Da saùng, muõi cao, chuû yeáu ôû Chaâu Aâu .

**Caâu 3:** (3 ñ) .

-Moâi tröôøng xích ñaïo aåm: Noùng aåm quanh naêm.

- Moâi tröôøng nhieät ñôùi: Nhieät ñoä giao ñoäng maïnh, coù 2 laàn nhieät ñoä taêng cao , möa taäp trung vaøo moät muøa, giaûm daàn veà 2 chí tuyeán, soá thaùng khoâ haïn taêng leân .

- Moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa: Nhieät ñoä, löôïng möa thay ñoåi theo muøa.

- Thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng

Ngaøy soaïn: Tiết :

**CHÖÔNG II:**

**MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI OÂN HOAØ HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ ÑÔÙI OÂN HOAØ .**

**BAØI 13: MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI OÂN HOAØ .**

**I) MUÏC TIEÂU BÀI HỌC:**

1. **Kieán thöùc**: - Naém ñöôïc moâi tröôøng cô baûn cuûa ñôùi oân hoaø.

+ Tính chaát trung gian cuûa khi haäu vôùi thôøi tieát thaát thöôøng.

+ Tính chaát ña daïng cuûa thieân nhieân theo thôøi gian vaø khoâng gian.

- Hieåu vaø phaân tích ñöôïc söï khaùc bieät giöõa caùc kieåu khí haäu cuûa ñôùi oân hoaø qua bieåu ñoà nhieät ñoä vaø löôïng möa. Thaáy ñöôïc söï thay ñoåi nhieät ñoä, löôïng möa coù aûnh höôûng ñeán söï phaân boá cuûa caùc kieåu röøng ôû ñôùi oân hoaø.

2.**Kyõ naêng**: - Cuûng coá theâm kyõ naêng ñoïc, phaân tích aûnh vaø baûn ñoà ñòa lyù, boài döôõng khaû naêng nhaän bieát caùc kieåu khí haäu oân ñôùi qua caùc baûn ñoà vaø qua aûnh.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc phoøng choáng thieân tai ……

.

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

**-GV :** - Löôïc ñoà hình 13.1.

- Löôïc ñoà caùc loaïi gioù treân traùi ñaát.

- **HS** : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Thảo luận nhóm, đàm thoại – vấn đáp, nêu vấn đề- giải quyết vấn đề

**IV) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

**1.Ôn định lớp**

**2. Kieåm tra baøi cuõ:** (khoâng)

**3. Baøi môùi:**

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)**

- Chuùng ta ñaõ tìm hieåu xong moâi ñôùi noùng. Ñeå hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm khí haäu, hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi ôû ñôùi oân hoaø nhö theá naøo? Hoâm nay chuùng ta cuøng tìm hieåu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(23’)**  ? Quan saùt H13.1 xaùc ñònh vò trí ñôùi oân hoaø?  (Naèm giöõa chí tuyeán vaø voøng cöïc ôû caû 2 baùn caàu).  ? So saùnh phaàn ñaát ñai cuûa ñôùi oân hoaø ôû Baéc baùn caàu vôùi Nam baùn caàu?  (Chuû yeáu ôû Baéc baùn caàu, 1 phaàn nhoû naèm ôû Nam baùn caàu)  ? Döïa vaøo banûg soá lieäu em haõy phaân tích ñeå thaáy ñöôïc tính chaát trung gian cuûa khí haäu ñôùi oân hoaø?  (- 510 B giöõa ñôùi noùng 270 B vaø ñôùi laïnh 630 B.  - Khoâng noùng vaø möa nhieàu nhö ñôùi noùng.  - Khoâng laïnh vaø ít möa nhö ñôùi laïnh).  => **Nhö vaäy**:  ? Quan saùt H13.1 cho bieát caùc kyù hieäu muõi teân bieåu hieän caùc yeáu toá gì trong löôïc ñoà?  ? Caùc yeáu toá treân aûnh höôûng ñeán thôøi tieát cuûa ñôùi oân hoaø nhö theá naøo? (Dieãn bieán thaát thöôøng).  ? Nguyeân nhaân gaây ra thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng?  (Do vò trí trung gian neân chòu taùc ñoäng cuûa khoái khí noùng töø vó ñoä thaáp traøn leân laøm cho nhieät ñoä taêng cao ñoät ngoät, deã gaây ra chaùy. Caùc ñôït khí laïnh töø vó ñoä cao traøn xuoáng gaây ra nhöõng ñôït laïnh nhieät ñoä xuoáng thaáp ñoät ngoät 00C, gioù maïnh tuyeát ñoâng.  ***Ví duï***: Phía ñoâng Hoa Kyø moãi khi coù ñôït khí noùng hay laïnh traøn tôùi nhieät ñoä coù theå taêng hay giaûm 10 ñeán 150 C trong vaøi giôø.  ? => Vaäy nguyeân nhaân gaây ra thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng laø:  ? Do aûnh höôûng cuûa loaïi gioù naøo maø laøm cho thôøi tieát ôû ñôùi oân hoaø luoân bieán ñoäng?  (Do aûnh höôûng cuûa gioù taây oân ñôùi vaø caùc khoái khí töø ñaïi döông vaøo)  \* **Giaùo vieân**: Tính chaát thaát thöôøng cuûa khí haäu ñôùi oân hoaø ñaõ aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán sx noâng nghieäp vaø sinh hoaït cuûa con göôøi, ñaëc bieät laø nhöõng vuøng naèm saâu trong noäi ñòa. Aûnh höôûng nhö theá naøo ta seõ hoïc kyõ ôû baøi sau.  => Do aûnh höôûng cuûa khí haäu neân thieân nhieân ñôùi oân hoaø thay ñoåi nhö theá naøo ta vaøo phaàn:  \* **Hoaït ñoâng 2** : **(15’)**  \* **Giaùo vieân**: Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt nhöõng böùc aûnh veà 4 muøa ôû oân ñôùi:  - H13.3: Röøng LB Nga vaøo muøa ñoâng.  - H trang 59, 60: + Röøng cuûa Thuî Ñieån muøa xuaân.  + Röøng cuûa Phaùp muøa haï.  + Röøng cuûa Ca Na Ña muøa thu.  ? Qua 4 aûnh treân em coù nhaän xeùt gì veà söï bieán ñoåi caûnh saéc thieân nhieân qua 4 muøa trong naêm?  **- Muøa ñoâng**: Trôøi laïnh, tuyùeât rôi -> Caây taêng tröôûng chaäm.  - **Muøa xuaân**: Naéng aåm, tuyeát tan -> Caây naûy loäc, ra hoa.  - **Muøa haï:** Naéng noùng, möa nhieàu -> Caây moïc raâm.  - **Muøa thu**: Trôøi maùt, laïnh, khoâ -> Laù vaøng vaø ruïng.  ? Söï bieán ñoåi ñoù khaùc thôøi tieát Vieät Nam nhö theá naøo?  ( Vieät Nam thay ñoåi theo 2 muøa: Khoâ, möa.)  ? Vaäy söï phaân hoaù cuûa moâi tröôøng oân hoaø theå hieän nhö theá naøo?  ? Quan saùt H13.1 Neâu teân caùc kieåu moâi tröôøng?  (Moâi tröôøng oân ñôùi haûi döông, Mt oân ñôùi luïc ñòa)  ? Xaùc ñònh vò trí caùc kieåu moâi tröôøng?  (- Moâi tröôøng oân ñôùi haûi döông: Gaàn bieån.  -Moâi tröôøng oân ñôùi luïc ñòa: Xa bieån.  ? Töø Taây -> Ñoâng luïc ñòa Chaâu AÙ vaø Baéc Mó coù nhöõng kieåu moâi tröôøng naøo?  (Moâi tröôøng oân ñôùi haûi döông, Moâi tröôøng oân ñôùi luïc ñòa)  ? Taïi sao ven bôø taây caùc luïc ñòa laïi coù moâi tröôøng oân ñôùi haûi döông? (Chòu aûnh höôûng cuûa doøng bieån noùng, gioù taây).  ( Nôi naøo coù doøng bieån noùng vaø gioù taây oân ñôùi chaûy qua nôi ñoù coù khí haäu oân ñôùi haæ döông) => AÅm öôùt quanh naêm, muøa haï maùt, muøa ñoâng khoâng laïnh laém. Caøng vaøo saâu trong ñaát lieàn tính chaát luïc ñòa caøng roõ neùt, möa giaûm, muøa ñoâng laïnh, tuyeát rôi. Thaûm thöïc vaät thay ñoåi daàn töø Taây -> Ñoâng: Röøng laù roäng chuyeån sang röøng hoãn giao, cuoái cuøng laø röøng laù kim.  ? Töø Baéc -> Nam luïc ñòa Chaâu AÙ vaø Baéc Mó coù nhöõng kieåu moâi tröôøng naøo?  ( OÂn ñôùi luïc ñòa -> Ñòa trung haûi, caän nhieät ñôùi gioù muøa).  ? Taïi sao laïi coù söï thay ñoåi nhö vaây?  (Do aûnh höôûng cuûa vó ñoä).  - ÔÛ vó ñoä cao muøa ñoâng laïnh keùo daøi, muøa haï ngaén neân phaùt trieån röøng caây laù kim. Gaàn chí tuyeán muøa haï noùng, khoâ, muøa ñoâng aám aùp hôn, muøa thu coù möa neân phaùt trieån röøng caây hoán giao roài tôùi thaûo nguyeân vaø röøng caây buïi gai.  \* ***Toùm laïi***: Moâi tröôøng ñôùi oân hoaø vöøa bieán ñoåi theo thôøi gian (theo muøa trong naêm) Vöøa Bieán ñoåi theo khoâng gian.  ? Vaäy khí haäu moâi tröôøng oân ñôùi haûi döông khaùc vôùi khí haäu moâi tröôøng oân ñôùi luïc ñòa nhö theá naøo?( Ñoâng ko laïnh, heø maùt.......) | **1. Khí haäu**:  - Khí haäu mang tính chaát trung gian giöõa khí haäu ñôùi noùng vaø khí haäu ñôùi laïnh.  - Thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng.  + Caùc ñôùt khí noùng ôû chí tuyeán vaø caùc ñôït khí laïnh cuûa voøng cöïc traøn tôùi baát thöôøng.  - Gioù taây oân ñôùi vaø caùc khoái khí töø ñaïi döông thoåi vaøo ñaát lieàn, laøm cho thôi tieát luoân bieán ñoäng.  **2. Söï phaân hoaù cuûa moâi tröôøng**:  - Söï phaân hoaù cuûa moâi tröôøng oân hoaø theå hieän ôû caûnh saéc thieân nhieân thöôøng thay ñoåi theo 4 muøa roõ reät.  - Moâi tröôøng bieán ñoåi thieân nhieân theo khoâng gian töø Baéc xuoáng Nam, töø Taây sang Ñoâng tuyø vaøo vò trí gaàn hay xa bieån. |

**4. Củng cố(5’)**

*1. Tính chaát trung gian cuûa khí haäu ñôùi oân hoaø ñöôïc theå hieän nhö theá naøo?*

*2. Trình baøy söï phaân hoaù cuûa moâi tröôøng ñôùi oân hoa?*

**5. Dặn dò**

*- Hs về học bài và chuẩn bị bài 14 : Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa*

**V- RÚT KINH NGHIỆM**

**..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**.**

Ngaøy soaïn: Tiết :

**BAØI 14:**

**HOAÏT ÑOÄNG NOÂNG NGHIEÄP ÔÛ ÑÔÙI OÂN HOAØ.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**:

- Hoïc sinh caàn hieåu ñöôïc caùch söõ duïng ñaát ñai noâng nghieäp ôû ñôùi oân hoaø.

- Bieát ñöôïc neàn noâng nghieäp ñôùi oân hoaø coù nhöõng bieän phaùp toát taïo ra ñöôïc 1 soá löôïng noâng saûn, chaát löôïng cao ñaùp öùng cho nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu.

- Caùch khaéc phuïc raát hieäu quaû nhöõng baát lôïi veà thôøi tieát, khí haäu gaây ra cho noâng nghieäp.

- Bieát 2 hình thöùc saûn xuaát noâng nghieäp theo hoä gia ñình vaø theo trang traïi.

2.**Kyõ naêng**:

- Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích thoâng tin töø aûnh ñòa lyù cho hoïc sinh.

- Reøn luyeän kyõ naêng toång hôïp ñòa lyù.

**3.Thái độ**

- Coù yù thöùc khaéc phuïc thôøi tieát baát lôïi.

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

-GV :Tranh veõ veà saûn xuaát chuyeân moân hoaù ôû ñôùi oân hoaø, giáo án

-HS : SGK,vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

**-** Thảo luận nhóm, đàm thoại- vấn đáp,nêu vấn đề

**IV)HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC**

**1.Ổn định tổ chức**

**2. Kieåm tra baøi cuõ*:* (5’)**

- Câu hỏi : Tính chaát trung gian cuûa khí haäu ñôùi oân hoaø ñöôïc theå hieän nhö theá naøo?

- Đáp án :Không lạnh và mưa ít như đới lạnh

Không nóng và mưa nhiều như đới nóng

3.**Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)**

- Neàn noâng nghieäp ñôùi oân hoaø laø neân noâng nghieäp saûn xuaát hieän ñaïi, hoï ñaõ aùp duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät tieân tieán, khaéc phuïc nhöõng baát lôïi do thôøi tieát vaø khí haäu gaây ra. Vaäy ñoù laø nhöõng bieän phaùp gì?

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(20’**)  - Goïi hoïc sinh ñoïc ñoaïn: “Toå chöùc saûn xuaát … Noâng nghieäp”  ? ÔÛ ñôùi oân hoaø trong noâng nghieäp phoå bieán nhöõng hình thöùc toå chöùc saûn xuaát naøo?  ? Giöõa 2 hình thöùc naøy coù ñaëc ñieåm gì gioáng nhau?  ( Trình ñoä saûn xuaát taäp trung, aùp duïng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät, söû duïng nhieàu dòch vuï nhö dòch vuï maùy moùc, dòch vuï phaân boùn …)  ? Em haõy so saùnh vôùi neàn saûn xuaát noâng nghieäp ôû ñôùi noùng?  ( Laïc haäu, duïng cuï thoâ sô, ñôn giaûn => noâng saûn thaáp => Saûn xuaát haøng hoaù phuïc vuï nhaân daân trong nöôùc.)  - Neàn noâng nghieäp ôû ñôùi oân hoaø hieän ñaïi, saûn xuaát haøng hoaù cho thò tröôøng.)  ? Neâu ñaëc ñieåm khaùc nhau giöõa 2 hình thöùc naøy?  ( Quy moâ ruoäng ñaát: Lôùn, nhoû khaùc nhau).  ? Quan saùt H14.1 Vaø H14.2 Coù ñaëc ñieåm gì khaùc nhau?  - **H14.1**: Caûnh ñoàng ruoäng I Ta Lia ñöôïc canh taùc theo hoä gia ñình vôùi maûnh ruoäng lôùn, nhoû khaùc nhau.  - **H14.2**: Caûnh trang traïi ôû Hoa Kyø. Moät hoä canh taùc treân dieän tích 200 ha. Trình ñoä cô giôùi hoaù cao hôn gia ñình.  ? Taïi sao ñeå phaùt trieån noâng nghieäp ôû ñôùi oân hoaø con ngöôøi phaûi khaéc phuïc nhöõng khoù khaên do thôøi tieát vaø khí haäu gaây ra?  ( Vì thôøi tieát dieãn bieán thaát thöôøng, möa ít, nhöõng ñôït noùng laïnh ñoät ngoät … )  ? Quan saùt H14.3, H14.4 Vaø H14.5. Neâu moät soá bieän phaùp ñeå khaéc phuïc nhöõng baát lôïi treân?  - **H14.3**: Heä thoáng thuyû lôïi daãn nöôùc vaøo caùnh ñoàng.  - **H14.4**: Heä thoáng töï ñoäng töôùi xoay troøn khoa hoïc, tieát kieäm nöôùc.  - **H14.5**: Heä thoáng töôùi phun söông, töï ñoäng töôùi nöôùc aám khi quaù laïnh cho caây.  => ? Vaäy hoï ñaõ aùp duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät nhö theá naøo?  ? Döïa vaøo noäi dung sgk hayõ cho bieát 1 soá bieän phaùp maø ngöôøi ta ñaõ söõ duïng ñeå khaéc phuïc nhöõng baát lôïi do thôøi tieát gaây ra?  - Che phuû baèng taám nhöïa trong.  - Xaây döïng caùc nhaø kính.  - Troàng haøng caây ñeå chaén gioù.  ? Ngoaøi aùp duïng nhöõng thaønh töïu kó thuaät cao saûn xuaát noâng nghieäp ôû ñôùi oân hoaø coøn ñöôïc toå chöùc nhö theá naøo? Quan saùt H14.6?  \* **Giaùo vieân**: Treo löôïc ñoà vuøng chuyeân canh noâng nghieäp ôû nöôùc Hoa Kyø. ( Ñôùi oân hoaø).  + Lai taïo gioáng lôïn nhieàu naïc, ít môõ: Taây Aâu.  + Lai taïo gioáng cam, nho khoâng haït: Baéc Mó.  => **Nhö vaäy nhôø**:  - Toå chöùc saûn xuaát quy moâ lôùn -> Cho soá löôïng noâng saûn cao.  - Chuyeân moân hoaù vaø tuyeån choïn toát => cho chaát löôïng, naêng suaát cao vaø ñoàng ñeàu.  \* ***Chuyeån yù****:* Vôùi ñaëc ñieåm ña daïng, caùc saûn phaåm noâng nghieäp chuû yeáu ôû ñôùi oân hoaø laø nhöõng saûn phaåm naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 : (13’)**  - **Giaùo vieân** : Treo baûng phuï .  ? Goïi 1 em nhaéc laïi caùc moâi tröôøng ñôùi oân hoaø?  - Chia nhoùm: …  + Thaûo luaän theo caâu hoûi sgk.  + Cho caùc nhoùm chaám cho nhau.  + Giaùo vieân choát laïi ôû treân baûn ñoà.  ? Töø baûng treân em coù nhaän xeùt gì veà soá löôïng saûn phaåm noâng nghieäp nhieàu hay ít?  ? Caùch khai thaùc vaø söõ duïng moâi tröôøng töï nhieân trong saûn xuaát noâng nghieäp nhö theá naøo? | **1. Neàn noâng nghieäp tieân tieán:**  - Coù 2 hình thöùc toå chöùc saûn xuaát noâng nghieäp: Hoä gia ñình vaø trang traïi.  - AÙp duïng nhöõng thaønh töïu kyõ thuaät cao trong quaù trình saûn xuaát.  - Toå chöùc saûn xuaát quy moâ lôùn theo kieån coâng nghieäp.  - Chuyeân moân hoaù saûn xuaát töøng noâng saûn.  - Coi troïng bieän phaùp tuyeån choïn caây troàng, vaät nuoâi.  **2. Caùc saûn phaåm noâng nghieäp chuû yeáu:**  - Saûn phaåm noâng nghieäp oân ñôùi raát ña daïng.  - Caùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát phuø hôïp vôùi ñaát ñai, khí haäu töøng kieåu moâi tröôøng. |

**4. Củng cốÁ** : **(5’)** 1. Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 1.

2. Traû lôøi caâu hoûi 2 sgk.

3. Laøm baøi taäp traéc nghieäm.

**\* Traéc nghieäm: 1. Ñôùi oân hoaø coù neàn noâng nghieäp phaùt trieån nhôø:**

a) Söû duïng ñaát ñai hôïp lyù. b) Coù caùc hình thöùc saûn xuaát phuø hôïp.

c) Khaéc phuïc ñöôïc nhöõng baát lôïi cuûa thôøi tieát. d) Taát caû ñeàu ñuùng.

**2. Noâng nghieäp hieän ñaïi laø neàn noâng nghieäp:**

a) Söû duïng nhieàu maùy moùc. b) Saûn xuaát chuyeân moân hoaù.

c) Keát hôïp chaët cheõ vôùi coâng nghieäp cheá bieán. d) Taát caû ñeàu ñuùng.

**3. ÔÛ ñôùi oân hoaø ngöôøi ta laøm nhaø kính ñeå troàng caây:**

a) Trong muøa ñoâng giaù laïnh. b) Trong muøa heø möa to, gioù lôùn.

c) Baûo veä khoûi saâu beänh. d) Taát caû ñeàu ñuùng.

**5. Dặn dò**: **(1’)** - Hoïc baøi + Ñoïc tröôùc baøi 15.

**V- RÚT KINH NGHIỆM**

**..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**Ngày soạn : Tiết :**

**BAØI 15:**

**HOAÏT ÑOÄNG COÂNG NGHIEÄP ÔÛ ÑÔÙI OÂN HOAØ.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Hoïc sinh naém ñöôïc neàn coâng nghieäp hieän ñaïi cuûa caùc nöôùc oân ñôùi theå hieän trong coâng ngheä cheá bieán.

- Bieát vaø phaân tích ñöôïc caùc cô quan coâng nghieäp phoå bieán ôû ñôùi oân hoaø, khu coâng nghieäp, trung taâm coâng nghieäp vaø vuøng coâng nghieäp.

2.**Kyõ naêng**: - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích boá cuïc aûnh ñòa lyù.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc phoøng choáng oâ nhieãm moâi tröôøng.

**II) Chuẩn bị của GV và HS:**

- GV : SGK, SGV, löôïc ñoà H15.3 phoùng to.

- HS : SGK, vở ghi

**III) Phương pháp**

- Đàm thoại – vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) Tiến trình dạy học**

**1.Ôn định tổ chức :**

2**.Kieåm tra baøi cuõ: (5’)**

Traû lôøi caâu hoûi 2 sgk.

**3. Baøi môùi:**

**\*  *Giôùi thieäu baøi***: **(1’)**

- Coâng nghieäp laø ngaønh kinh teá quan troïng baäc nhaát ôû ñôùi oân hoaø. ÔÛ ñaây nhöõng daáu hieäu cuûa moät nöôùc XHCN nhö: Caùc nhaø maùy, khu coâng nghieäp vaø ñoâ thò luoân hieän ra tröôùc maét chuùng ta. Heä thoáng giao thoâng caùc loaïi ñan xen nhau. Ñeå tìm hieåu hoaït ñoäng coâng nghieäp ôû ñôùi oân hoaø coù cô caáu nhö theá naøo, coù ñaëc ñieåm caûnh quan ra sao. Ta tìm hieåu baøi 15.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(20’)**  - Giaùo vieân giaûi thích 2 thuaät ngöõ:  + **Coâng nghieäp khai thaùc**: Laø ngaønh coâng nghieäp laáy tröïc tieáp caùc nguyeân lieäu, nhieân lieäu töø thieân nhieân ñeå cung caáp cho ngaønh coâng nghieäp cheá bieán.  **+ Coâng nghieäp cheá bieán**: Laø coâng nghieäp coù vai troø bieán ñoåi caùc nguyeân lieäu, nhieân lieäu thaønh caùc saûn phaåm cung caáp cho thò tröôøng.  ? Baèng kieán thöùc lòch söû cho bieát caùc nöôùc ôû ñôùi oân hoaø böôùc vaøo cuoäc caùch maïng coâng nghieäp töø thôøi gian naøo?  (Nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû 18)  ? Töø ñoù ñeán nay neàn coâng nghieäp ñaõ phaùt trieån nhö theá naøo?  \* **Giaùo vieân** giaûi thích coâng nghieäp coù 2 ngaønh quan troïng: Coâng nghieäp khai thaùc vaø coâng nghieäp cheá bieán.  ? Coâng nghieäp khai thaùc phaùt trieån ôû nhöõng nôi naøo?  ? Xaùc ñònh caùc khu vöïc taäp trung taøi nguyeân, khoaùng saûn?  ? Taïi sao noùi ngaønh coâng ngieäp cheá bieán ôû ñôùi oân hoaø laø theá maïnh vaø ña daïng?  - Ngaønh truyeàn thoáng: Luyeän kim, cô khí, hoaù chaát.  - Ngaønh hieän ñaïi: Haøng khoâng, vuõ truï …  ? Neâu ñaëc ñieåm coâng nghieäp cheá bieán ôû ñôùi oân hoaø?  (Nguyeân nhieân lieäu nhaäp töø ñôùi noùng. Phaân boá saûn xuaát ôû caûng soâng, caûng bieån hoaëc caùc ñoâ thò).  ? Vai troø coâng nghieäp ôû ñôùi oân hoaø ñôùi vôùi theá giôùi?  ( Chieám ¾ toång saûn phaåm coâng nghieäp cuûa toaøn theá giôùi).  ? Nhöõng nöôùc naøo coù coâng nghieäp haøng ñaàu theá giôùi?  (Hoa Kyø, Nhaät, Lieân Bang Nga, Anh, Phaùp, Ca Na Ña).  \* ***Chuyeån y*ù**: - Ñôùi oân hoaø coù neàn coâng nghieäp hieän ñaïi, cô caáu ña daïng, coøn caûnh quan coâng nghieäp nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** **(14’)**  \* **Giaùo vieân** giaûi thích thuaät ngöõ: “Caûnh quan coâng nghieäp hoaù”.  (Laø moâi tröôøng nhaân taïo ñöôïc hình thaønh bôûi caùc quaù trình phaùt trieån coâng nghieäp ôû 1 ñòa phöông).  \* Quan saùt 2 caûnh quan coâng nghieäp H15.1, H15.2 sgk cho bieát:  ? Ñôùi oân hoaø laø nôi coù neàn coâng nghieäp phaùt trieån nhaát caùch ñaây hôn 250 naêm. Vaäy caùc caûnh quan coâng nghieäp phaùt trieån nhö theá naøo?  \* Ñoïc noäi dung phaàn 2 sgk – quan saùt H15.1 cho bieát:  + ? Khu coâng nghieäp ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?  ( Nhieàu nhaø maùy coù lieân quan vôùi nhau).  ? Lôïi ích kinh teá cuûa vieäc thaønh laäp khu coâng nghieäp?  ( Deã hôïp taùc trong saûn xuaát, giaûm chi phí vaän chuyeån).  + ? Trung taâm coâng nghieäp ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?  ? Phaân boá ôû ñaâu? (Laø caùc thaønh phoá coâng nghieäp).  ? Caùc trung taâm coâng nghieäp coù ñaëc ñieåm gì? (Coù nhieàu ngaønh, saûn phaåm ña daïng).  + ? Vuøng coâng nghieäp ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?  (Nhieàu trung taâm coâng nghieäp taäp trung treân moät laõnh thoå).  ? Ñôùi oân hoaø coù nhöõng vuøng coâng nghieäp lôùn naøo?  (Ñoâng Baéc Hoa Kyø, trung taâm nöôùc Anh, baéc Phaùp … )  ? Quan saùt H15. 3 sgk nhaän xeùt söï phaân boá caùc trung taâm coâng nghieäp chính ôû ñôùi oân hoaø?  (Coâng nghieäp cuõ, coâng nghieäp môùi; trung taâm coâng nghieäp quan troïng).  ? Quan saùt H15.1 vaø H15.2 sgk cho bieát noäi dung:  - H15.1: Nhaø maùy san saùt.  - H15.2: Naèm giöõa caùnh ñoàng xanh.  ? Cho bieát 2 khu coâng nghieäp treân khu naøo gaây oâ nhieãm cho khoâng khí, cho nöôùc, … Vì sao?  (H15.1 gaây oâ nhieãm naëng. Taäp trung quaù nhieàu nhaø maùy, löôïng chaát thaûi cao.)  => **Giaùo vieân boå sung**: Xu theá cuûa theá giôùi laø xaây döïng caùc khu coâng nghieäp xanh, kieåu môùi thay theá khu coâng nghieäp cuõ. | **1. Neàn coâng nghieäp hieâïn ñaïi, cô caáu ña daïng:**  - Neàn coâng nghieäp hieän ñaïi coù beà daøy lòch söû: Ñöôïc trang bò maùy moùc, thieát bò tieân tieán.  - Coâng nghieäp cheá bieán laø theá maïnh vaø raát ña daïng töø caùc ngaønh truyeàn thoáng ñeán caùc ngaønh hieän ñaïi.  **2. Caûnh quan coâng nghieäp:**  - Caûnh quan coâng nghieäp phoå bieán khaép moïi nôi trong ñôùi oân hoaø ñöôïc bieåu hieän ôû caùc khu coâng nghieäp, trung taâm coâng nghieäp, vuøng coâng nghieäp.  - Caûnh quan coâng nghieäp laø nieàm töï haøo cuûa caùc quoác gia trong ñôùi oân hoaø, caùc chaát thaûi coâng nghieäp laø nguoàn gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. |

**4. Củng cốÁ** : **(4’)** ? Trình baøy caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû ñôùi oân hoaø.

? Caûnh quan coâng nghieäp ôû ñôùi oân hoaø bieåu hieän nhö theá naøo?

**\* Traéc nghieäm:**  **Ñieàn vaøo choå troáng trong caùc caâu sau cho hôïp lí:**

- Ñôùi oân hoaø laø nôi coù *(****Neàn coâng nghieäp phaùt trieån sôùm nhaát****)* caùch ñaây khoaûng 250 naêm.

- 3/4 (***saûn phaåm***) coâng nghieäp (***cuûa theá giôùi***) do ñôùi oân hoaø cung caáp.

- Coâng nghieäp cheá bieán (***Laø theá maïnh noåi baät***) cuûa nhieàu nöôùc trong ñôùi oân hoaø.

**5. Dặn dò** **(1’)** - Söu taäp aûnh: Caûnh ngöôøi thaát nghieäp, khu daân ngheøo.

- Hoïc baøi, laøm baøi taäp 3 sgk trang 52.

**V.Rút kinh nghiệm**

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 16:**

**ÑOÂ THI HOAÙ ÔÛ ÑÔÙI OÂN HOAØ.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Hoïc sinh hieåu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa ñoâ thò hoaù cao ôû ñôùi oân hoaø. (Ñoâ thò hoaù phaùt trieån caû veà soá löôïng vaø chieàu saâu, chieàu roäng, chieàu cao. Lieân keát vôùi nhau thaønh chuøm ñoâ thò hoaëc sieâu ñoâ thò phaùt trieån coù quy hoaïch).

- Naém ñöôïc caùc vaán ñeà naûy sinh trong quaù trình ñoâ thò hoaù ôû caùc nöôùc phaùt trieån vaø caùch giaûi quyeát.

2.**Kyõ naêng**: - Höôùng daãn laøm quen vôùi sô ñoà laùt caét qua caùc ñoâ thò vaø bieát caùch ñoïc laùt caét ñoâ thò.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc phoøng choáng oâ nhieãm ôû ñoâ thò hoaù.

**II)CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

* GV: SGK, giáo án**,** baûn ñoà daân soá theá giôùi.

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1.Ôn định tổ chức**

**2 *Kieåm tra baøi cuõ: (5’)***

*- Câu hỏi ;*? Trình baøy caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû ñôùi oân hoaø.

- Đáp án ; Công nghiệp của đới ôn hòa bao gồm 2 ngành chủ yếu ; công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.Trong đó công nghiệp chế biến là thế mạnh

**3. Baøi môùi:**

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)**

- Töø theá kyû XV ñoâ thò ôû ñôùi oân hoaø phaùt trieån nhanh choùng theo kòp phaùt trieån khoa hoïc kyû thuaät, daân soá ñoâ thò ôû ñôùi oân hoaø cao nhaát trong caùc ñôùi treân theá giôùi. ÔÛ vuøng ñoâ thò hoaù cao coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo? Söï khaùc bieät giöõa ñoâ thò ñôùi oân hoaø vôùi ñôùi noùng ra sao? Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(20’)**  ? Em haõy cho bieát nguyeân nhaân naøo cuoán huùt con ngöôøi ta vaøo soáng trong caùc ñoâ thò ôû ñôùi oân hoaø? Tyû leä daân soáng ñoâ thò nhö theá naøo?  (Söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø dòch vuï).  ? Taïi sao cuøng vôùi vieäc phaùt trieån coâng nghieäp hoaù caùc sieâu ñoâ thò cuõng phaùt trieån theo?  ( Do nhu caàu lao ñoäng trong coâng nghieäp vaø dòch vuï taêng).  ? Hoaït ñoäng coâng nghieäp taäp trung treân ñòa baøn thích hôïp thì caùc ñoâ thò coù söï phaùt trieån töông öùng nhö theá naøo?  ? Ñieàu kieän cuûa söï phaùt trieån ñoù laø gì?  (Nhôø heä thoáng giao thoâng heát söùc phaùt trieån)  ? Quan saùt H16.1, H16.2 sgk cho bieát trình ñoä phaùt trieån ñoâ thò ôû ñôùi oân hoaø khaùc ñôùi noùng nhö theá naøo? Bieåu hieän?  (Toaø nhaø choïc trôøi, heä thoáng giao thoâng ngaàm, kho taøng, nhaø xe, döôùi maët ñaát … ) Khoâng ngöøng môû roäng ra xung quanh coøn vöôn caû chieàu cao, chieàu saâu.  ? Ñoâ thò hoaù ôû möùc ñoä cao aûnh höôûng theá naøo tôùi phong tuïc taäp quaùn ñôøi soáng tinh thaàn daân cö ñôùi oân hoaø?  \* ***Chuyeån yù*:** Ñoâ thò hoaù cao ñaõ naûy sinh nhöõng vaán ñeà gì?  \* **Hoaït ñoäng 2:**  **(13’)**  \* Quan saùt H16.3, H16.4 sgk cho bieát:  ? Teân 2 böùc tranh laø gì?  ? Hai böùc aûnh moâ taû thöïc traïng gì ñang dieãn ra ôû caùc ñoâ thò vaø sieâu ñoâ thò?  ? Vieäc taäp trung daân cö quaù ñoâng vaøo caùc ñoâ thò naûy sinh nhöõng vaán ñeà gì ñoái vôùi moâi tröôøng?  ? Daân ñoâ thò taêng nhanh naûy sinh nhöõng vaán ñeà gì ñoái vôùi xaõ hoäi?  (Giaûi quyeát vieäc laøm, coâng trình coâng coäng … seõ ñaët ra raát gay gaét.)  ? Vieäc môû roäng ñoâ thò aûnh höôûng tôùi canh taùc ñaát noâng nghieäp nhö theá naøo?  (Bò thu heïp).  ? Lieân heä caùc vaán ñeà treân ôû ñôùi noùng? Vieät Nam?  ? Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà xaõ hoäi trong ñoâ thò caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp gì ñeå giaûm aùp löïc daân soá ôû caùc sieâu ñoâ thò?  ? Ñeå phaùt trieån kinh teá ñoàng ñeàu, caân ñoái trong quoác gia, caàn tieán haønh nhö theá naøo?  ? Ñeå xoaù boû ranh giôùi giöõa noâng thoân vaø thaønh thò giaûm caùc ñoäng löïc taêng daàn trong caùc ñoâ thò caàn coù giaûi phaùp gì? | **1. Ñoâ thò hoaù ôû möùc ñoä cao :**  - Hôn 75% daân cö ñôùi oân hoaø soáng trong caùc ñoâ thò.  - Caùc thaønh phoá lôùn thöôøng chieám tyû leä lôùn daân ñoâ thò cuûa 1 nöôùc.  - Caùc ñoâ thò môû roäng keát noái vôùi nhau lieân tuïc thaønh töøng chuøm ñoâ thò, chuoãi ñoâ thò.  - Ñoâ thò phaùt trieån theo quy hoaïch.  - Loái soáng ñoâ thò ñaõ phoå bieán caû ôû vuøng noâng thoân trong ñôùi oân hoaø .  **2. Caùc vaán ñeà cuûa ñoâ thò:**  **a) Thöïc traïng**:  - Vieäc daân cö ngaøy caøng taäp trung vaøo soáng trong caùc ñoâ thò lôùn ñaët ra nhieàu vaán ñeà: OÂ nhieãm khoâng khí, nöôùc, uøn taéc giao thoâng.  - Naïn thaát nghieäp ñi ñoâi vôùi tình traïng thieáu nhaân coâng treû coù tay ngheà cao, thieáu nhaø ôû, coâng trình phuùc lôïi.  - Dieän tích ñaát canh taùc bò thu heïp nhanh choùng.  **b) Moät soá bieän phaùp tieán haønh giaûi quyeát :**  - Quy hoaïch laïi ñoâ thò theo höôùng: “Phi taäp trung”.  - Xaây döïng nhieàu tp veä tinh.  - Chuyeån dòch caùc hoaït ñoäng coâng nghieäp dòc vuï ñeán vuøng môùi.  - Ñaåy maïnh ñoâ thò hoaù noâng thoân. |

**4. Củng cố** **: (5’)** ? Neùt ñaëc tröng cuûa ñoâ thò hoaù ôû moâi tröôøng ñôùi oân hoaø laø gì?

? Neâu nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi naûy sinh khi caùc ñoâ thò phaùt trieån quaù nhanh vaø höôùng giaûi quyeát?

**\* Traéc nghieäm:** **- Hieän nay daân cö ôû ñôùi oân hoaø soáng trong caùc ñoâ thò chieám tôùi:**

a) 2/4 daân soá. b) 3/4 daân soá. c) 4/5 daân soá. d) 5/4 daân soá.

**- Caùc ñoâ thò hieän nay ôû ñôùi oân hoaø ngaøy caøng môû roäng dieän tích khoâng nhöõng phaùt trieån theo chieàu cao maø coøn:**

a) Theo chieàu saâu. b) Laán ra bieån. c) Caû 2 ñeàu ñuùng.

**5. Dặn dò**: **(1’)** - Söu taäp tranh aûnh veà oâ nhieãm khoâng khí, nguoàn nöôùc …

**V.RÚT KINH NGHIỆM**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

Ngaøy soaïn: Tiết ;18

**BAØI 17:**

**OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG ÔÛ ÑÔÙI OÂN HOAØ.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Hoïc sinh bieát ñöôïc nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí, nöôùc ôû caùc nöôùc phaùt trieån.

- Haäu quaû do oâ nhieãm khoâng khí, nöôùc gaây ra cho thieân nhieân vaø con ngöôøi trong phaïm vi 1 ñôùi vaø toaøn caàu.

2.**Kyõ naêng**: - Reøn kyõ naêng veõ bñ hình coät töø soá lieäu coù saün.

- Phaân tích aûnh ñòa lyù.

3. **Thaùi ñoä**: - YÙ thöùc ñöôïc vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng.

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

-GV :SGK, giáo án, **a**ûnh chuïp traùi ñaát vôùi loã thuûng taàng oâ-zoân (Neáu coù)., caùc aûnh veà oâ nhieãm khoâng khí, nöôùc. (Sgk).

- HS ; SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:**

**1. Ôn định tổ chức**

**2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’)**

- Câu hỏi ;? Neùt ñaëc tröng cuûa ñoâ thò hoaù ôû moâi tröôøng ñôùi oân hoaø laø gì?

- Đáp án ;- Đô thị hóa ở mức độ cao

- Tỉ lệ người dân sống ở thành thị cao

- Các đô thị liên kết thành chùm, chuỗi

**3.Baøi môùi:**

**\* *Giôùi thieäu baøi***: **(1’)**

- Ôû ñôùi noùng taäp trung tôùi 1 nöûa daân soá theá giôùi vôùi neàn kinh teá trong tình traïng coøn chaäm phaùt trieån neân vieäc daân soá taêng nhanh daãn tôùi buøng noå daân soá taùc ñoäng tieâu cöïc tôùi taøi nguyeân, moâi tröôøng. Coøn ôû ñôùi oân hoaø do söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø caùc phöông tieän giao thoâng ñaõ laøm cho baàu khoâng khí vaø caùc nguoàn nöôùc bò oâ nhieãm naëng neà. Söï oâ nhieãm ñoù gaây taùc haïi to lôùn tôùi thieân nhieân, con ngöôøi ra sao vaø giaûi phaùp baûo veä baàu khoâng khí vaø nguoàn nöôùc nhö theá naøo, hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(20’)**  \* Quan saùt H16.3, H16.4 sgk cho bieát:  ? 3 Böùc aûnh coù chung 1 chuû ñeà gì?  (Khoùi buïi töø phöông tieän giao thoâng, töø saûn xuaát coâng nghieäp thaûi ra khoâng khí laøm cho khoâng khí oâ nhieãm).  ? Nguyeân nhaân laøm cho khoâng khí oâ nhieãm ?  \* Baét ñaàu cuoäc caùch maïng coâng nghieäp löôïng CO2 taêng leân. (Trung taâm coâng nghieäp Chaâu AÂu, Mó, thaûi löôïng CO2 haøng chuïc tyû taán khí. Trung bình: 700 -> 900 taán/Km/ Naêm. Chuû yeáu laø caùc khí ñoäc CO2, SO4, NO2 … )  ? Ngoaøi ra coøn oâ nhieãm naøo?  (Nguoàn oâ nhieãm do caùc hoaït ñoäng töï nhieân: Baõo caùt, loác buïi, nuùi löõa, chaùy röøng vaø quaù trình phaân huyû xaùc ñoäng thöïc vaät.)  ? Khoâng khí oâ nhieãm gaây neân haäu quaû gì?  ( Möa axít, hieäu öùng nhaø kính, thuûng töøng oâ zoân)  \* **Giaùo vieân** giaûi thích möa axít laø gì?  - Laø hieän töôïng möa gaây ra trong khoâng khí bò oâ nhieãm do coù chöùa 1 tyû leä cao oâ xít löu huyønh (SO2). Ôû caùc thaønh phoá lôùn trong khoùi caùc loø cao khí thaûi cuûa caùc loaïi ñoäng cô xe maùy thöôøng chöùa löôïng CO2. Khi gaëp nöôùc möa oâ xít löu huyønh (SO­2) hoaøhôïp vôùi nöôùc taïo thaønh axít sun-phu-ríc -> **Vì vaäy** goïi laø möa axít.  ? Quan saùt H17.2 sgk cho bieát möa axít gaây taùc haïi nhö theá naøo?  ? Khí thaûi gaây taùc haïi gì?  ( Hieäu öùng nhaø kính. Thuûng taàng oâ zoân).  \* **Giaùo vieân môû roäng**: ? Hieäu öùng nhaø kính laø gì?  (Laø hieän töôïng lôùp khoâng khí gaàn maët ñaát noùng leân nhö trong nhaø kính, nguyeân nhaân do khí thaûi töï taïo ra lôùp maøn chaén ngaên caûn nhieät thoaùt ra ngoaøi.  - Thuûng taàng oâ zoân taêng löôïng tia cöïc tím ñoäc haïi chieáu xuoáng maët ñaát gaây ra beänh ung thö da, beänh hoûng maét do bò ñuïc thuyû tinh theå.  - Nguy cô taùc haïi raát lôùn:  + Söông muø axít gaây taùc haïi hôn möa axít.  + OÂ nhieãm baàu khoâng khí coù tính chaát toaøn caàu gaây lo ngaïi cho toaøn nhaân loaïi. Caùc nöôùc treân theá giôùi kí nghò ñònh thö ki oâ toâ baûo veä baàu khí quyeån trong laønh.  \* ***Chuyeån yù****:*  - Söï phaùt coâng nghieäp nghieäp hoaù, ñoâ thò hoaù ôû ñôùi oân hoaø ñaõ laøm cho baàu khoâng khí oâ nhieãm. Vaäy nguoàn nöôùc ôû ñôùi oân hoaø coù bò oâ nhieãm khoâng? Ta vaø phaàn 2:  \* **Hoaït ñoäng 2 :** **(13’)**  ? Quan saùt caùc aûnh 17.4 sgk neâu nguyeân nhaân daãn ñeán oâ nhieãm nöôùc ôû ñôùi oân hoaø ?  - **Cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm**:  + **Nhoùm 1**: Tìm nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nöôùc soâng ngoøi?    + **Nhoùm 2**: Tìm nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nöôùc bieån?  + **Nhoùm 3**: Neâu taùc haïi cuûa vaán ñeà gaây oâ nhieãm nöôùc soâng ngoøi, nöôùc bieån? | **1/ OÂ nhieãm khoâng khí :**  - Do söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp, ñoäng cô giao thoâng, hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa con ngöôøi thaûi khoùi, buïi vaøo khoâng khí .  - Nhöõng haäu quaû do oâ nhieãm khoâng khí: Möa A Xít.  - Möa A Xít aûnh höôûng tôùi noâng, laâm vaø moâi tröôøng soáng .  - Khí thaûi laøm taêng hieäu öùng nhaø kính. Traùi ñaát noùng daàn, khí haäu toaøn caàu bieán ñoåi gaây nguy hieåm cho söùc khoeû con ngöôøi .  **2. OÂ nhieãm nöôùc:**  **a. OÂ nhieãm nöôùc soâng ngoøi:**  - Do nöôùc thaûi nhaø maùy .  - Löôïng phaân hoaù hoïc, thuoác tröø saâu .  - Chaát thaûi sinh hoaït ñoâ thò.  **b. OÂ nhieãm nöôùc bieån:**  + Taäp trung chuoãi ñoâ thò lôùn treân bôø bieån ôû ñôùi oân hoaø.  + Vaùng daàu do chôû ñaém taøu giaøn khoan treân bieån.  + Chaát thaûi phoùng xaï coâng nghieäp.  + chaát thaûi töø soâng ngoøi chaûy ra.  \* ***Taùc haïi***: Aûnh höôûng xaáu ñeán nghaønh nuoâi troàng haûi saûn, huyû hoaïi caân baèng sinh thaùi  - OÂ nhieãm naøy taïo hieän töôïng thuyû trieàu ñen, thuyû trieàu ñoû gaây taïi haïi moïi maët ven bôø caùc Ñaïi Döông . |

\* **Giaùo vieân boå sung, phaân tích theâm**:

- **Thuyû trieàu ñoû**: Dö thöøa löôïng ñaïm vaø ni tô nöôùc thaûi sinh hoaït, phaân hoaù hoïc ñoái vôùi loaïi taûo ñoû chöùa chaát ñoäc phaùt trieån raát nhanh chieám heát löôïng oâ xi trong nöôùc, khieán caû sinh vaät bieån cheát haøng loaïi, gaây caûn trôû giao thoâng, aûnh höôûng heä sinh thaùi, oâ nhieãm naëng caùc vuøng ven bôø.

- **Thuyû trieàu ñen**: Söï oâ nhieãm daàu moû nghieâm troïng nhaát cho bieån veà moâi tröôøng. Maøng cuûa vaùng daàu ngaên tieáp xuùc cuûa nöôùc vaø khoâng khí laøm cho thöùc aên cuûa ñoäng vaät bieån suy giaûm. Vaùng daàu cuøng vôùi1 soá chaát ñoäc khaùc hoaø tan vaøo nöôùc laéng xuoáng saâu gaây taùc haïi heä sinh thaùi. Huyû dieät söï soáng treân bieån vaø ven bieån.

**4. Củng cố** **(5’**) ? Neâu nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nöôùc, khoâng khí ôû ñôùi oân hoaø ?

- **Laøm baøi taäp 2**: ? Tính löôïng khí thaûi cuûa Phaùp naêm 2000 laø:

59.330.000 x 6 =

? Tính löôïng khí thaûi cuûa Phaùp naêm 2000 laø:

281.421.000 x 20 =

**5.Dặn dò(1’)** - OÂn kieán thöùc caùch nhaän bieát ñaëc ñieåm khí haäu qua bieåu ñoà ôû moâi tröôøng oân ñôùi.

**V.RÚT KINH NGHIỆM**

**.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 18:**

**THÖÏC HAØNH: NHAÄN BIEÁT ÑAËC ÑIEÅM MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI OÂN HOAØ.**

**I) MUÏC TIEÂU:**

1. **Kieán thöùc**: - Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc kieåu khí haäu cuûa ñôùi oân hoaø qua bieåu ñoà nhieät ñoä, löôïng möa.

2: .**Kyõ naêng**- Nhaän bieát caùc kieåu röøng ôû ñôùi oân hoaø qua aûnh ñòa lí .

- Bieát veõ, ñoïc phaân tích bieåu ñoà gia taêng löôïng khí thaûi .

3. **Thaùi ñoä**: - YÙ thöùc ñöôïc vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng .

**II)CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

* GV :SGK, giáo án,bieåu ñoà caùc kieåu khí haäucuûa ñôùi noùng vaø ñôùi oân hoaø . aûnh 3 kieåu röøng oân ñôùi (Röøng laù roäng, laù kim, hoãn giao.)
* HS : SGK, vở ghi

**III)PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1. Ôn định tổ chức**

**2..Kiểm tra bài cũ**? Neâu nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm nöôùc, khoâng khí ôû ñôùi oân hoaø ?

- Do nước thải nhà máy

- Lượng phân bón hóa học, nước trừ sâu

- Chất thải sinh hoạt

**3.Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’).**

-Ñeå nhaän bieát theâm ñaëc ñieåm moâi tröôøng ñôùi oân hoaø. Hoâm nay chuùng ta vaøo baøi taäp thöïc haønh.

\* **Baøi taäp1:(14’)** **-Xaùc ñònh vò trí 3 bieåu ñoà treân baûn ñoà theá giôùi ôû caùc ñòa ñieåm sau :**

A/ 550 45’B; B/ 360 43’B; C/ 510 41’B;

**- Xaùc ñònh ñuùng thuoäc kieåu khí haäu naøo ?**

\* Chia lôùp laøm 3 nhoùm, moãi nhoùm thaûo luaän, phaân tích, xaùc ñònh moät bieåu ñoà:

- **Giaùo vieân** boå sung chuaån xaùc kieán thöùc.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ñòa ñieåm** | **Nhieät ñoä** | | **Löôïng möa** | | | **Keát luaän** |
| **Muøa heø** | **Muøa ñoâng** | **Muøa heø** | | **Muøa ñoâng** |
| A. 550 45’B | Döôùi 100C. | 9 Thaùng nhieät ñoä döôùi 00C (-300C). | Möa nhieàu | 9 thaùng möa daïng tuyeát rôi. | | Khoâng thuoäc Khí haäu ñôùi noùng vaø oân hoaø. Laø ñôùi laïnh. |
| B. 360 43’B | 250C. | 100C  Aám aùp. | Khoâ, khoâng möa. | Möa thu, ñoâng. | | Khí haäu ñaïi trung haûi. |
| C. 510 41’B | Maùt meû  150C. | Aám aùp  50C. | Möa ít hôn 40mm. | Möa nhieàu hôn 250mm. | | Khí haäu oân ñôùi haûi döông. |

**4. Củng cố** : **(4’)** - Nhaän xeùt öu, khuyeát ñieåm.

**5. Dặn dò**: **(1’)** Söu taäp taøi lieäu noùi veà hoang maïc.

Cho hoïc sinh xem video veà moâi tröôøng oân hoøa

**V. RUT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngaøy soaïn: Tieát :

**CHÖÔNG III:**

**MOÂI TRÖÔØNG HOANG MAÏC - HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ**

**CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ HOANG MAÏC.**

**BAØI 19: MOÂI TRÖÔØNG HOANG MAÏC.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn:

- Naém ñöôïc ñaëc ñieåm cô baûn cuûa hoang maïc (khí haäu cöïc kyø khoâ haïn vaø khaéc nghieät, phaân bieät ñöôïc hoang maïc noùng laïnh.)

- Bieát ñöôïc caùch thích nghi cuûa ñoäng vaät, thöïc vaät vôùi moâi tröôøng hoang maïc.

2. **Kyõ naêng**: - Ñoïc vaø so saùnh 2 bieåu ñoà nhieät ñoä vaø löôïng.

- Ñoïc vaø phaân tích aûnh ñòa lyù, löôïc ñoà ñòa lyù.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng hoang maïc.

**II)CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

**-** GV **:** SGK, sách thiết kế**,**bieåu ñoà khí haäu hay bieåu caûnh quan theá giôùi, löôïc ñoà caùc ñôùi khí aùp treân traùi ñaát, löôïc ñoà phaân boá hoang maïc,aûnh chuïp caùc hoang maïc (neáu coù).

- HS : SGK**,** vởghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1. Ôn định tổ chức**

**2. Kieåm tra baøi cuõ:** (Khoâng)

3. **Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)**

- Moät moâi tröôøng chieám 1/3 dieän tích ñaát noåi treân traùi song raát hoang vu vôùi ñaëc ñieåm beà maët ñaïi hình bò soûi ñaù hay nhöõng coàn caùt bao phuû, thöïc ñoäng vaät raát caèn coãi thöa thôùt, moâi tröôøng naøy coù caû ôû ñôùi noùng vaø ñôùi oân hoaø, daân cö raát ít. Ñoù laø moâi tröôøng gì? Coù ñaëc dieåm khí haäu nhö theá naøo? Ñoù laø noäi dung baøi hoïc hoâm nay.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(20’)**  - **Giaùo vieân**: Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi:  ? Caùc nhaân toá aûnh höôûng tôùi khí haäu?  (Vó ñoä, vò trí gaàn hay xa bieån, aûnh höôûng cuûa doøng haûi löu.)  ? Quan saùt löôïc ñoà: Phaân boá hoang maïc treân theá giôùi (H19.1). Cho bieát caùc hoang maïc treân theá giôùi thöôøng phaân boá ôû ñaâu?  (Hai beân ñöôøng chí tuyeán.  Ven bieån coù doøng bieån laïnh  Naèm saâu trong noäi ñòa.)  ? Döïa vaøo löôïc ñoà phaân boá hoang maïc chæ ra caùc nhaân toá aûnh tôùi söï phaùt trieån cuûa hoang maïc?  (Doøng bieån laïnh ven bôø ngaên hôi nöôùc töø bieån vaøo.   * Vò trí gaàn hay xa bieån. * Doïc 2 chí tuyeán laø nôi möa ít vaø coù daûi khí aùp cao hôi nöôùc khoù ngöng tuï).   => ***Keát luaän***: Treân caùc chaâu luïc nôi naøo coù ñuû caùc nhaân toá treân ñeàu hình thaønh hoang maïc.  ? Neâu ñaëc ñieåm chung cuûa khí haäu hoang maïc?  ? Quan saùt H19.4, H19.5 sgk moâ taû caûnh saéc thieân nhieân cuûa 2 hoang maïc?  ( + Ñiaï hình, khí haäu, soâng ngoøi …  + Thöïc vaät, ñoäng vaât …  + Daân cö: Caùc oác ñaûo.)  ? Xaùc ñònh vò trí 2 ñaïi ñieåm 19.2, 19.3 sgk treân löôïc ñoà phaân boá hoang maïc, ñoïc teân 2 bieåu ñoà khí haäu?  ? Cho bieát 2 bieåu ñoà treân coù ñaëc ñieåm gì khaùc so vôùi caùc bieåu ñoà khí haäu ñaõ hoïc?  ( Ñöôøng bieåu dieãn nhieät ñoä trong naêm ñoàng daïng vôùi nhau).  ? Quan saùt vaø phaân tích 2 bieåu ñoà nhieät ñoä, löôïng möa H19.2, H19.3 cho bieát söï khaùc nhau veà khí haäu giöõa hoang maïc ñôùi noùng vaø ñôùi oân hoaø qua 2 bieåu ñoà?   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Löôïng möa** | **Nhieät ñoä** | | | **Cao nhaát** | **Thaáp nhaát** | | **Ñôùi oân hoaø** | Thaáp | 400C | 80C | | **Ñôùi noùng** | Cao hôn | 200C | 160C |   ? Neâu söï khaùc nhau veà khí haäu giöõa 2 hoang maïc?  ( Hoang maïc ñôùi noùng: Ñoâng aám, heø noùng, möa ít.  Hoang maïc ñôùi oân hoaø: Heø khoâng noùng, ñoâng laïnh, möa ít.)  - ***Chuyeån yù:*** - Vôùi ñieàu kieän khí haäu nhö vaäy ñoäng, thöïc vaät phaùt trieån nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** **(18’)**  ? Soáng trong ñieàu kieän thieáu nöùôc ñoäng thöïc vaät phaùt trieån nhö theá naøo?  ? Trong ñieàu kieän khí haäu khoâ, khaéc nghieät nhö vaäy, ñoäng, thöïc vaät muoán toàn taïi vaø phaùt trieån phaûi coù ñaëc ñieåm caáu taïo nhö theá naøo môùi thích nghi vôùi khí haäu hoang maïc?   * **Chia lôùp 2 nhoùm**:   + **Nhoùm 1**: Trao ñoåi thích nghi cuûa thöïc vaät.  + **Nhoùm2**: Trao ñoåi thích nghi cuûa ñoäng vaät.  - Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy.  - Giaùo vieân boå sung ñöa ra keát luaän:  ( + Töï haïn cheá maát nöôùc ôû thaân, laù …  + Ñoäng vaät: Kieám aên ban ñeâm, thaèn laèn, laïc ñaø chòu khaùt gioûi: 9 ngaøy.  + Caây coái coù caáu taïo döï tröõ nöôùc (caây xöông roàng, reã daøi, aên saâu …)  + Ñoäng vaät laïc ñaø chuû nhaân aên uoáng nhieàu, döï tröõ môõ trong böôùu. | **1. Ñaëc ñieåm cuûa moâi tröôøng:**  - Hoang maïc chieám 1 dieän tích ñaát noåi treân theá giôùi. Phaàn lôùn taäp trung doïc theo 2 ñöôøng chí tuyeán vaø giöõa luïc ñòa Aù - Aâu.  - Khí haäu hoang maïc raát khoâ haïn, khaéc nghieät. Bieân ñoä nhieät naêm, ngaøy ñeâm lôùn.  **2. Söï thích nghi thöïc vaät, ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng:**  - Do ñieàu kieän soáng thieáu nöôùc khí haäu khaéc nghieät neân thöïc vaät raát caèn coãi vaø thöa thôùt, ñoäng vaät ít, ngheøo naøn.  - Caùc loaïi thöïc vaät, ñoäng vaät trong hoang maïc thích nghi vôùi moâi tröôøng khoâ haïn vaø khaéc nghieät baèng caùch töï haïn cheá maát nöôùc trong cô theå.  + Taêng cöôøng döï tröõ nöôùc vaø chaát dinh döôõng cho cô theå. |

**4.Củng cố** **(5’)** ? Neâu ñaëc ñieåm cuûa khí haäu hoang maïc? (Khoâ haïn, khaéc nghieät … )

? Tính thích nghi cuûa ñoäng vaät, thöïc vaät vôùi moâi tröôøng hoang maïc (Coù 2 caùch … ).

**\* Traéc nghieäm** : **- Caùc hoang maïc treân theá giôùi thöôøng xuaát hieän ôû:**

a) Doïc theo 2 beân ñöôøng chí tuyeán. b) Saâu trong luïc ñòa.

c) Gaàn caùc doøng bieån laïnh. d) Taát caû ñeàu ñuùng.

**- Nguoàn nöôùc chính trong caùc hoang maïc ôû caùc oác ñaûo giuùp thöïc vaät phaùt trieån ñöôïc laø:**

a) Nöôùc möa. b) Nöôùc hoà. c) Nöôùc ngaàm.

**5. Dặn dò** **(1’)** - Hoïc baøi theo caâu hoûi sgk.

- Ñoïc tröôùc baøi 20.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 20:**

**HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ HOANG MAÏC .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Hieåu bieát caùc hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn vaø hieän ñaïi cuûa con ngöôøi trong caùc hoang maïc, qua ñoù laøm noåi baät khaû naêng thích nghi cuûa con ngöôøi ñoái vôùi moâi tröôøng.

- Bieát ñöôïc nguyeân nhaân hoang maïc hoaù ñang môû roäng treân theá giôùi vaø nhöõng bieän phaùp caûi taïo hoang maïc hieän nay ñeå öùng duïng vaøo cuoäc soáng vaø caûi taïo moâi tröôøng.

2. **Kyõ naêng**: - Phaân tích aûnh ñòa lyù vaø tö duy toång hôïp ñòa lyù.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc, thaùi ñoä ñuùng ñaén xaây döïng kinh teá ôû vuøng hoang maïc.

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

* GV: SGK, giáoán**,**ảnh veà hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn vaø kinh teá hieän ñaïi treân caùc hoang maïc,aûnh veà phoøng choáng hoang maïc hoaù treân theá giôùi (Neáu coù).
* HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

**-** Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1. Ổn định tổ chức**

**2. Kieåm tra baøi cũ(5’)**

- Câu hỏi : ? Neâu ñaëc ñieåm cuûa khí haäu hoang maïc?

? Tính thích nghi cuûa ñoäng vaät, thöïc vaät vôùi moâi tröôøng hoang maïc

- Đáp án : + Khô hạn, khắc nghiệt

+ Thích nghi bằng 2 cách : tăng cường dự trữ nước và tự hạn chế mất nước

**3. Bài mới*\* Giôùi thieäu baøi***: (**1’**)

- Vì sao con ngöôøi vaãn coù theå soáng töø haøng ngaøn naêm nay ôû moät moâi tröôøng toaøn caùt, soûi ñaù meânh moâng vaø khoâ haïn nhö hoang maïc? Con ngöôøi ñaõ khai thaùc vaø chinh phuïc hoang maïc baèng caùch naøo? Noäi dung baøi hoïc naøy seõ giaûi quyeát caùc caâu hoûi ñoù.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**20’)**  - **Giaùo vieân**: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuaät ngöõ: “OÁc ñaûo”, “Hoang maïc hoaù” trang 188 sgk.  ? Taïi sao ôû hoang maïc troàng troït phaùt trieån ôû caùc oác ñaûo? Troàng troït chuû yeáu caây gì?  ( Vì coù nguoàn nöôùc ngaàm - troàng chuû yeáu caây chaø laø).  ? Trong ñieàu kieän khoâ haïn ôû hoang maïc vieäc sinh soáng cuûa con ngöôøi phuï thuoäc vaøo yeáu toá naøo?  (Khaû naêng tìm nguoàn nöôùc, khaû naêng ttoàng troït chaên nuoâi, khaû naêng vaän chuyeån nöôùc, löông thöïc, thöïc phaåm vaø caùc nhu yeáu phaåm cho cuoäc soáng töø nôi khaùc ñeán.)  ? Nhö vaäy hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn cuûa con ngöôøi soáng trong hoang maïc laø gì?  ? Caùc vaät nuoâi chuû yeáu laø con gì?  ? Taïi sao phaûi chaên nuoâi du muïc?  (Do tính chaát khoâ haïn … khí haäu … )  ? Quan saùt H20.1, H20.2 sgk cho bieát: Ngoaøi chaên nuoâi du muïc ôû hoang maïc coøn coù hoaït ñoäng kinh teá naøo khaùc?  (Troàng troït vaø chuyeân chôû haøng hoaù qua hoang maïc)  ? Vì sao hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn chuû yeáu laø chaên nuoâi vaø caùc loaïi gia suùc?  (Do tính chaát khoâ haïn cuûa khí haäu, thöïc vaät chuû yeáu laø coû -> ñoäng vaät cho thòt, söõa, da nhö deâ, cöøu, ngöïa … )  ? Trong sinh hoaït giao thoâng ngöôøi ta duøng phöông tieän gì?  (Laïc ñaø).  - Ngaøy nay nhôø tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät con ngöôøi tieán saâu vaøo chinh phuïc khai thaùc hoang maïc.  \* Quan saùt aûnh 20.3 sgk neâu noäi dung aûnh:  (Nguoàn nöôùc laáy töø væa nöôùc ngaàm khoan saâu raát toán keùm.)  ? Quan saùt H20.3 vaø H20.4 sgk phaân tích vai troø kyõ thuaät khoan saâu?  \* Ngaøy nay vôùi tieán boä kyõ thuaät khoan saâu con ngöôøi ñaõ phaùt hieän tuùi nöôùc ngaàm, moû daàu khí, moû khoaùng saûn. Baèng lôïi nhuaän ñoù caùc ñoâ thò lôùn moïc leân trong caùc hoang maïc => cuoäc soáng hieän ñaïi baét ñaàu xuaát hieän ôû caùc oác ñaûo.  - Nhaø ôû, neáp soáng hieän ñaïi thay cho cuoäc soáng coå truyeàn laïc haäu.  ? Cho bieát coù 1 ngaønh kinh teá môùi xuaát hieän ôû hoang maïc?  ( Toå chöùc caùc chuyeán du lòch qua hoang maïc.)  - ***Chuyeån yù***: Hieän nay hoang maïc ñang ngaøy caøng môû roäng - vì sao nhö vaäy?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** **(13’)**  \* Quan saùt H20.5 sgk nhaän xeùt aûnh cho thaáy hieän töôïng gì trong hoang maïc?  ( Khu daân cö ñoâng - thöïc vaät thöa).  ? Ñieàu cho thaáy gaây baát lôïi gì cho cuoäc soáng sinh hoaït vaø hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi?  ( Hoang maïc taán coâng con ngöôøi baèng caùt laán … )  ? Nguyeân nhaân hoang maïc môû roäng?  ( Hoang maïc hoaù? Do töï nhieân, do caùt laán, do bieån ñoäng, do thôøi tieát, do con ngöôøi khai thaùc caây xanh quaù möùc hoaëc do gia suùc aên phaù caây non.  - Do taùc ñoäng cuûa con ngöôøi laø chuû yeáu: Khai thaùc ñaát caïn kieät, khoâng ñöôïc chaêm soùc, ñaàu tö caûi taïo).    - H20.3, 20.6 sgk theå hieän 2 caùch caûi taïo hoang maïc nhö theá naøo? (Troàng caây, ñöa nöôùc töôùi ).  ? Vaäy bieän phaùp nhaèm haïn cheá söï phaùt trieån cuûa hoang maïc laø gì? | **1. Hoaït ñoäng kinh teá:**  **a) Hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn cuûa caùc daân toäc soáng trong hoang maïc:**  - Chaên nuoâi du muïc taäp trung trong caùc oác ñaûo.  - Chaên nuoâi du muïc coù vai troø quan troïng trong ñôøi soáng kinh teá cuûa moâi tröôøng hoang maïc.  - 1 soá daân toäc duøng laïc ñaø vaän chuyeån haøng hoaù.  **b) Hoaït ñoäng kinh teá hieän ñaïi**:  - Khai thaùc ñaëc ñieåm moâi tröôøng hoang maïc ñeå phaùt trieån du lòch.  **2. Hoang maïc ñang ngaøy caøng môû roäng:**  - Dieän tích hoang maïc ñang ngaøy caøng môû roäng.  ***\* Bieän phaùp haïn cheá söï phaùt trieån cuûa hoang maïc***:  - Khai thaùc nöôùc ngaàm baèng gieáng khoan saâu hay keânh ñaøo.  - Troàng caây gaây röøng ñeå choáng caùt bay vaø caûi taïo khí haäu. |

**4. Củng cố**:  **(5’)** ? Trình baøy caùc hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn vaø hieän ñaïi cuûa con ngöôøi trong caùc hoang maïc? (- Chaên nuoâi du muïc, troàng troït trong caùc oác ñaûo: coå truyeàn.

- Khai thaùc moâi tröôøng hoang maïc ñeå phaùt trieån du lòch: hieän ñaïi.)

? Bieän phaùp ñeå caûi taïo hoang maïc?

\* **Traéc nghieäm** :

**Câu** **1. Ngaøy nay nhôø söï tieán boä cuûa kyõ thuaät khoan saâu ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän vaø khai thaùc ôû caùc hoang maïc nhieàu:**

a) Daàu khí, kim cöông. b) Tuùi nöôùc ngaàm.

c) Caâu a vaø b ñuùng. d) Caâu a ñuùng, caâu b sai.

**Câu 2. Thöïc vaät vaø ñoäng tieâu bieåu raát quan troïng ñoái vôùi ngöôøi daân ôû hoang maïc laø:**

a) Deâ, cöøu, luùa mì. b) Ngöïa, cam, chanh.

c) Chaø laø, laïc ñaø. d) Taát caû ñeàu ñuùng.

**5. Dặn dò: (1’)** - Hoïc baøi.

- OÂn taäp khí haäu haøn ñôùi - ranh giôùi.

- OÂn laïi taùc ñoäng xaáu cuûa con ngöôøi ôû ñôùi noùng vaø ñôùi oân hoaø tôùi moâi tröôøng saûn xuaát noâng, coâng nghieäp vaø sinh hoaït.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngaøy soaïn: Tieát :

**CHÖÔNG IV :**

**HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ ÑÔÙI LAÏNH**

**BAØI 21: MOÂI TRÖÔØNG ÑÔÙI LAÏNH.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: -Naém ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa ñôùi laïnh (laïnh leõo coù ngaøy vaø ñeâm daøi suoát 24h ->6 thaùng, möa ít chuû yeáu tuyeát).

- Bieát ñöôïc caùch cuûa ñoäng vaät vaø thöïc vaät thích nghi ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn luyeän theâm kyû naêng ñoïc, phaân tích löôïc ñoà vaø aûnh ñòa lí, ñoïc bieåu ñoà nhieät ñoä, löôïng möa cuûa ñôùi laïnh .

3. **Thaùi ñoä** : - YÙ thöùc ñöôïc caùch soáng ôû moâi tröôøng ñôùi laïnh .

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

* GV :SGK, giáo án,bản ñoà töï nhieân Baéc cöïc vaø Nam cöïc .
* HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

**-** Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1. Ôn định tổ chức**

**2.Kieåm tra baøi cuõ: (5’)**

- Câu hỏi :? Trình baøy caùc hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi ôû hoang maïc ?

- Đáp án :+Hoạt động kinh tế cổ truyền :chăn nuôi du mục và trồng trọt trong ốc đảo

+Hoạt động kinh tế hiện đại : khai thác đặc điểm môi trường hoang mạc để phát triển du lich

**3.Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)**

- Neáu moâi tröôøng hoang maïc coù khí haäu voâ cuøng khaéc mghieät, khoâ haïn raát baát lôïi cho söï soáng, treân traùi ñaát coøn coù moät moâi tröôøng nöõa khí haäu khaéc nghieät khoâng keùm thöïc, ñoäng vaät raát ngheøo naøn. Coù nhöõng neùt töông ñoàng nhöng tính chaát ñoái nghòch nhau vì moät moâi tröôøng thì quaù noùng, moät moâi tröôøng thì quaù laïnh. Ñoù laø moâi tröôøng gì? Coù ñaëc ñieåm nhö theá naøo? Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(20’)**  ? Quan saùt baûn ñoà töï nhieân Baéc cöïc vaø Nam cöïc xaùc ñònh ranh giôùi moâi tröôøng ñôùi laïnh ?  - Ñöôøng ranh giôùi moâi tröôøng ñôùi laïnh laø ñöôøng ñaúng nhieät :  }  + 00C thaùng 7: Baéc baùn caàu - Laø thaùng cao nhaát  +00 C thaùng 1: Nam baùn caàu muøa haï 2 baùn caàu.  ? Cho bieát ranh giôùi cuûa moâi tröôøng ñôùi laïnh ôû 2 baùn caàu?  ? Quan saùt baûn ñoà töï nhieân baéc cöïc vaø nam cöïc cho bieát söï khaùc nhau giöõa moâi tröôøng ñôùi laïnh Baéc Baùn Caàu vaø Nam Baùn Caàu?  ( Baéc laø bieån Baéc Baêng döông, Nam laø Chaâu Nam cöïc).  ? Quan saùt H21.3 sgk cho bieát:  - Thaùng nhieät ñoä cao nhaát: (thaùng7 < 100C)  - Thaùng nhieät ñoä thaáp nhaát: (thaùng 2 < 300C)  - Thaùng nhieät ñoä > 00C: (thaùng 3, thaùng 5, thaùng 6, thaùng 9).  - Thaùng nhieät ñoä < 00C: (thaùng 8, thaùng 5, thaùng 9 -> thaùng 5 naêm sau).  - Bieân ñoä nhieät naêm: 400C.  ? Nhieät ñoä cuûa moâi tröôøng ñôùi laïnh coù ñaëc ñieåm gì?  \* **Löôïng möa**:  ? Löôïng möa trung bình naêm laø bao nhieâu? (133mm)  ? Thaùng möa nhieàu nhaát laø thaùng naøo? (thaùng 7 + 8)  ? Löôïng möa bao nhieâu? (20mm)  ? Thaùng möa ít nhaát laø thaùng naøo? (Taát caû caùc thaùng coøn laïi trong naêm döôùi daïng tuyeát rôi.)  ? Löôïng möa cuûa moâi tröôøng ñôùi laïnh coù ñaëc ñieåm gì?  => Gioù ôû ñôùi laïnh thoåi maïnh luoân coù baõo tuyeát vaøo muøa ñoâng.  \* Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuaät ngöõ: “Baêng troâi - Baêng sôn”.  ? Quan saùt H21.4, H21.5 sgk so saùnh söï khaùc nhau giöõa nuùi baêng vaø baêng troâi?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**13’**)  ? Quan saùt H21.6, 21.7 sgk moâ taû caûnh 2 ñaøi nguyeân vaøo muøa haï ôû Baéc Aâu vaø Baéc Mó?   * H21.6: Thöïc vaät coù reâu, ñòa y, ven hoà caây thaáp. Maët ñaát chöa tan heát baêng. * H21.7: Thöïc vaät thöa thôùt, ngheøo hôn Baéc AÂu, baêng chöa tan, Khoâng coù caây thaáp, caây buïi chæ coù ñaïi y. * **Ruùt ra keát luaän**: Ñaøi nguyeân Baéc Mó laïnh hôn Baéc AÂu.   ? Thöïc vaät ôû ñaøi nguyeân coù ñaëc ñieåm gì? Caây ñaëc tröng laø caây gì?  ( Caây coøi coïc, thaáp luøn, choáng ñöôïc baõo tuyeát, giöõ nhieät ñoä)  ? Vì sao thöïc vaät chæ phaùp trieån vaøo muøa heø?  ( Nhieät ñoä cao, baêng tan -> caây moïc leân).  ? Quan saùt h21.8, 21.9, 21.10 sgk keå teân con vaät soáng ôû ñôùi laïnh?  \* Moãi con vaät thích nghi vôùi loaøi thöïc vaät rieâng cuûa moâi tröôøng ñôùi laïnh coù ñaëc ñieåm cô theå choáng laïi khí haäu laïnh.  - Tuaàn loäc: Aên coû, reâu, ñòa y.  - Chim caùnh cuït, haûi caåu: Soáng baèng toâm caù döôùi nöôùc.  ? Baèng kieán thöùc veà sinh hoïc cho bieát tình hình traùnh reùt cuûa ñoäng vaät laø gì? (Giaûm tieâu hao naêng löôïng).  ? Taïi sao noùi ñôùi laïnh laø hoang maïc laïnh cuûa traùi ñaát?   * Tìm söï gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa moâi tröôøng hoang maïc laïnh vaø noùng?   ( Löôïng möa ít, khí haäu khaéc nghieät, ít ngöôøi sinh soáng, ñoäng, thöïc vaät ngheøo naøn.) | **1. Ñaëc ñieåm caûu moâi tröôøng** :  - Ranh giôùi moâi tröôøng ñôùi laïnh 2 baùn caàu laø khoaûng 600 vó -> ñòa cöïc.  - Ôû baéc cöïc laø ñaïi döông coøn nam cöïc laø luïc ñòa.  - Quanh naêm raát laïnh:  + Muøa ñoâng: Daøi.  + Muøa heø ngaén: Nhieät ñoä < 100C.  - Möa raát ít phaàn lôùn döôùi daïng tuyeát rôi.  - Vuøng bieån laïnh vaøo muøa heø coù baêng troâi vaø nuùi baêng.  **2. Söï thích nghi cuûa thöïc vaät vaø ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng** :  - Thöïc vaät ñaëc tröng ôû ñôùi laïnh coù reâu, ñòa y.  - Thöïc vaät ít veà soá löôïng, soá loaøi chæ phaùt trieån vaøo muøa heø .  - Ñoäng vaät thích nghi vôùi khí haäu ñôùi laïnh laø tuaàn loäc, chim caùnh cuït, haûi caåu … v.v coù boä loâng khoâng thaám nöôùc, lôùp môõ daøy .  - Ñoäng vaät choáng reùt baèng hình thöùc di cö veà xöù noùng hoaëc nguû ñoâng. |

**4. Củng cố**: **(5’)** ? Tính khaéc nghieät cuûa khí haäu ñôùi laïnh ñöôïc theå hieän nhö theá naøo?

- Nhieät ñoä laïnh nhaát traùi ñaát, muøa ñoâng keùo daøi, heø ngaén.

- Gioù lôùn, baõo tuyeát, möa ít chuû yeáu daïng tuyeát.

? Taïi sao noùi vuøng hoang maïc laïnh cuûa traùi ñaát ?

- Löôïng möa raát ít, raát khoâ. Ñòa cöïc muøa haï laø ngaøy 6 thaùng.

Ñòa cöïc muøa ñoâng laø ñeâm 6 thaùng.

- Ñoäng thöïc vaät ngheøo naøn ít ngöôøi sinh soáng.

**5. Dặn dò**(**1’**) - OÂn taäp vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng ôû ñôùi oân hoaø vaø ôû ñôùi noùng.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngaøy soaïn: Tieát

**BAØI 22:**

**HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUÛA CON NGÖÔØI ÔÛ ÑÔÙI LAÏNH .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn :

- Thaáy ñöôïc caùc hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn ôû ñôùi laïnh chuû yeáu döïa vaøo chaên nuoâi hay saên baét ñoäng vaät.

- Thaáy ñöôïc caùc hoaït ñoäng kinh teá hieän ñaïi döïa vaøo khai thaùc taøi nguyeân thieân nhieân cuûa ñôùi laïnh (Saên baét caù voi, saên baét vaø nuoâi caùc loaøi thuù coù loâng vaø da quí, thaêm doø vaø khai thaùc daàu moû, khí ñoát vaø coù nhöõng khoù khaên trong hoaït ñoäng kinh teá ôû ñôùi laïnh ).

2. **Kyõ naêng**: - Reøn kyû naêng ñoïc, phaân tích löôïc ñoà vaø aûnh ñòa lí, kyû naêng veã sô ñoà.

3. **Thaùi ñoä**: - YÙ thöùc ñöôïc caùch soáng ôû moâi tröôøng ñôùi laïnh

.**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

-GV : SGK, giáo án,löôïc ñoà saùch giaùo khoa

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

**-** Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1. Ôn định tổ chức**

**2 Kieåm tra baøi cuõ:** (**5’**)

- Câu hỏi : ? Tính khaéc nghieät cuûa khí haäu ñôùi laïnh ñöôïc theå hieän nhö theá naøo?

- Đáp án : + Nhiệt độ lạnh nhất trái đất

+Mùa đông kéo dài, mùa hạ ngắn

+ Lượng mư rất ít, khô hạn

**3. Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1’**) - ÔÛ moâi tröôøng hoang maïc, khi khai thaùc con ngöôøi phaûi ñoái maët vôùi caùi noùng vaø khoâ haïn, khaéc nghieät gaây ra. Coøn ôû ñôùi laïnh con ngöôøi phaûi khaéc phuïc caùi laïnh giaù vaø khoâ haïn ñem laïi. Vaäy töø ngaøn xöa ñeán nay caùc daân toäc phöông baéc ñaõ chinh phuïc, khai thaùc, caûi taïo tuyeát traéng naøy nhö theá naøo? Ta tìm caâu traû trong baøi hoïc hoâm nay.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**20’**)  \* Quan saùt H 22.1 SGK em haõy cho bieát :  ? Ñòa baøn cö truù cuûa caùc daân toäc soáng baèng ngheà chaên nuoâi?  (Ngöôøi Chuùc, ngöôøi Ia-Kuùt, ngöôøi Xa Moâ-yet ôû Baéc AÙ, ngöôøi La-Poâng ôû Chaâu AÂu .)  ? Ñòa baøn cö truù cuûa caùc daân toäc soáng chuû yeáu baèng ngheà saên baét? ( Ngöôøi I-Nuùc ôû baéc Mó.)   * ***Keát luaän***: Hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn ôû ñôùi laïnh:   ? Taïi sao con ngöôøi chæ sinh soáng ôû vuøng Baéc AÙ, BAÉc AÂu, bôø bieån phía nam maø khoâng soáng gaàn cöïc baéc vaø chaâu nam cöïc?  ? Caùc daân toäc phöông baéc hoï chaên nuoâi vaø saên thuù nhö theá naøo?  ? Ngoaøi chaên nuoâi saên thuù hoï coøn khai thaùc nguoàn lôïi ñoäng vaät nhö theá naøo ?    ? Quan saùt hình 22.2 vaø hình 22.3 sgk moâ taû hieän töôïng ñòa lí trong aûnh? ( Caûnh ngöôøi La Poâng aùo ñoû chaên moät ñaøn tuaàn loäc - ñaøi nguyeân -> caây buïi xöa, tuyeát traéng xoaù …)  - Caûnh ngöôøi I-Nuùc ngoài treân xe tröôït tuyeát caâu caù, trang phuïc baèng da, baêng tuyeát xoaù, caù ñaõ caâu ñöôïc .  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**13’**)  ? Tuy laø ñôùi khí haäu laïnh nhöng ñôùi laïnh vaãn coù nguoàn taøi nguyeân gì ? (khoaùng saûn, haûi saûn, thuù coù loâng ).  ? Taïi sao ñôùi laïnh nhieàu taøi nguyeân ñeán nay laïi khoâng ñöôïc khai thaùc? (Muøa ñoâng daøi, ñaát ñoùng baêng, thieáu nhaân coâng, thieáu phöông tieän vaän chuyeån vaø kyõ thuaät).  ? Moâ taû noäi dung aûnh 22.4 vaø 22.5 sgk ?  **- Aûnh 22.4**: Moät giaøn khoan daàu moû treân bieån giöõa caùc taûng baêng troâi.  **- Aûnh 22.5**: Caùc nhaø khoa hoïc ñang thaêm doø ñòa chaát ôû chaâu nam cöïc.  ? Vaäy hoaït ñoäng kinh teá hieän ñaïi ôû ñôùi laïnh laø gì?  \* Hieän nay coù 12 nöôùc ñaët traïm nghieân cöùu ôû Chaâu Nam cöïc trong caùc lónh vöïc: Khoa hoïc, baêng hoïc, haûi döông hoïc, ñòa chaát, sinh vaät.  ?Neâu caùc vaán ñeà quan troïng cuûa moâi tröôøng phaûi giaûi quyeát ngay ôû ñôùi laïnh, ñôùi noùng, ñôùi oân hoaø?  - **Chia lôùp laøm 3 nhoùm:**  - Moãi nhoùm thaûo luaän 1 vaán ñeà quan taâm veà 1 moâi tröôøng cuûa 1 ñôùi?  + **Ñôùi noùng**: Xoùi moøn ñaát, suy giaûm dieän tích röøng.  + **Ñôùi oân hoaø**: OÂ nhieãm khoâng khí, nöôùc.  + **Ñôùi laïnh**: Saên baét quaù möùc caù voi, thuù loâng quyù  - Ñaïi dieän caùc nhoùm phaùt bieåu.  \* Höôùng daãn vieäc baûo veä taì nguyeân ñoäng vaät quyù vaø caùc bieän phaùp choáng saên caù voi xanh cuûa toå chöùc hoaø bình xanh. | **1. Hoaït ñoäng kinh teá cuaû caùc daân toäc ôû phöông Baéc :**  - Chuû yeáu laø chaên nuoâi vaø saên baét.  - Do khí haäu laïnh leõo, khaéc nghieät neân ñôùi laïnh ít daân.  - Chaên nuoâi tuaàn loäc, saên thuù coù loâng ñeå laáy môõ, thòt, da.  - Khai thaùc nguoàn lôïi ñoäng vaät soáng ven bieån: Caù voi, haûi caåu, gaáu traéng ñeå laáy môõ, thòt vaø da.  **2. Vieäc nghieân cöùu vaø khai thaùc moâi tröôøng :**  - Do khí haäu quaù laïnh, ñieàu kieän khai thaùc khoù khaên.  - Hieän nay hoaït ñoäng kinh teá chuû yeáu laø khai thaùc daàu moû. (Bieån phöông baéc: Khoaùng saûn quyù, ñaùnh baét vaø cheá bieán caù voi, chaên nuoâi thuù vaø coù boä loâng quyù).  - Vaán ñeà lôùn phaûi quan taâm giaûi quyeát laø thieáu nhaân löïc vaø vieäc saên baét ñoäng vaät quyù hieám quaù möùc daãn ñeán nguy cô tieät chuûng, caïn kieät taøi nguyeân quyù cuûa bieån. |

**4. Củng cốÁ** : (**5’**) 1. Yeâu caàu hoïc sinh neâu 2 hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn ôû ñôùi laïnh.

- Chaên nuoâi: Con tuaàn loäc.

- Saên baét thuù loâng quyù: (Caùo baïc, choàn ñen).

2. Neâu caùc nguoàn taøi nguyeân chính? - Haûi saûn, khoaùng saûn, thuù coù loâng.

? Taïi sao ñeán nay nguoàn taøi nguyeân chöa ñöôïc khai thaùc?

- Nguyeân nhaân veà töï nhieân: Khí haäu quaù laïnh, ñaát ñoùng baêng, muøa ñoâng keùo daøi.

- Nguyeân nhaân veà xaõ hoäi: Thieáu nhaân coâng, phöông tieän, vaät chaát kyõ thuaät hieän ñaïi.

**5. Dặn dò** : Chuẩn bị bài 23 : Môi trường vùng núi

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngaøy soaïn: Tieát :

**CHÖÔNG V**:

**MOÂI TRÖÔØNG VUØNG NUÙI.**

**HOAÏT ÑOÄNG KINH TEÁ CUAÛ CON NGÖÔØI ÔÛ VUØNG NUÙI**

**BAØI 23: MOÂI TRÖÔØNG VUØNG NUÙI.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Naém ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa moâi tröôøng vuøng nuùi. (Caøng leân cao khoâng khí caøng loaõng, thöïc vaät phaân töøng theo ñoä cao).

- Bieát ñöôïc caùch cö truù caûu con ngöôøi ôû vuøng nuùi treân theá giôùi.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn kyõ naêng ñoïc, phaân tích aûnh ñòa lyù vaø caùch ñoïc laùt caét 1 ngoïn nuùi.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng vuøng nuùi.

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

-GV : SGK, giáo án,löôïc ñoà saùch giaùo khoa

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

**-** Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1.Ổn định tổ chức**

**2.Kieåm tra baøi cuõ:** (**5’**)

- Câu hỏi :

? Keå teân caùc hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn cuaû caùc daân toäc ôû phöông baéc?

- Đáp án :

+Hoạt động kinh tế cổ truyền : chăn nuôi du mục và trồng trọt trong ốc đảo

**3. Bài mới**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1’**)

- Moâi tröôøng vuøng nuùi coù khí haäu vaø thöïc vaät thöïc vaät thay ñoåi theo ñoä cao vaø theo höôùng cuûa söôøn nuùi. Caøng leân cao khoâng khí caøng loaõng vaø laïnh laøm cho quang caûnh töï nhieân vaø cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ôû caùc vuøng nuùi coù nhieàu ñieåm khaùc bieät so vôùi ñoàng baèng. Vaäy ñieåm khaùc bieät cuûa moâi tröôøng vuøng nuùi nhö theá naøo? Baøi hoïc hoâm nay seõ roõ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng**: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**20’**)  ? Em haõy nhaéc ñeán caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán khí haäu?  (Vó ñoä, ñoä cao, vò trí gaàn hay xa bieån … )  \* Caøng leân cao khoâng khí caøng loaõng, cöù leân cao 100m nhieät ñoä giaûm 0.60C.  ? Quan saùt H23.1 sgk cho bieát caûnh gì? ÔÛ ñaâu?  ? Trong aûnh coù caùc ñoái töôïng ñòa lyù naøo?  (Caây luøn thaáp, hoa ñoû phía xa, treân cao laø tuyeát phuû traéng xoaù.)  ? Taïi sao ôû ñôùi noùng quanh naêm coù nhieät ñoä cao nhöng ôû ñænh nuùi laïi coù tuyeát phuû traéng xoaù?  ( Nhieät ñoä: giaûm khi leân cao 100m nhieät ñoä giaûm 0.60C, leân cao 300m baêng tuyeát phuû vónh vieãn.)  \* Vaäy nhieät ñoä, khoâng khí thay ñoåi theo ñoä cao aûnh höôûng nhö theá naøo tôùi söï phaân boá thöïc vaät. Ta quan saùt H23.2 sgk cho bieát:  ? Caây coái phaân boá töø chaân nuùi leân ñænh nuùi nhö theá naøo?  (Thaønh caùc vaønh ñai.)  ? Vuøng An-pô coù maáy vaønh ñai? Giôùi haïn moãi vaønh ñai?  - Vaønh ñai röøng laù roäng cao: 900m.  - Vaønh ñai röøng laù kim: 900m - 2200m.  - Vaønh ñai röøng ñoàng coû: 2200m - 3000m.  - Tuyeát ñoåi theo: Treân 3000m.  ? Vì sao caây coái thay ñoåi theo ñoä cao?  (Caøng leân cao caøng laïnh).  ? Vaäy söï thay ñoåi khí haäu cuûa vuøng nuùi aûnh höôûng nhö theá naøo tôùi töï nhieân?  ? Ngoaøi söï thay ñoåi theo ñoä cao, khí haäu vaø thöïc vaät coøn thay ñoûi döïa vaøo yeáu toá naøo?  ( Theo höôùng cuûa söôøn nuùi)  ? Quan saùt H23.2 sgk em haõy cho bieát thöïc vaät ôû 2 söôøn khaùc nhau nhö theá naøo?  (Vaønh ñai thöïc vaät ôû söôøn ñoùn naéng moïc cao hôn so vôùi söôøn khuaát naéng.)  ? Vì sao coù söï khaùc nhau ñoù? (Nhieät ñoä cao hôn, aåm, aåm hôn söôøn khuaát naéng).  ? Vaäy ñoä doác cuûa söôøn nuùi coù aûnh höôûng tôùi taøi nguyeân, kinh teá vuøng nuùi nhö theá naøo? (Luõ queùt, lôõ ñaát … )  - Ñòa hình cao, doác -> Aûnh höôûng ñeán giao thoâng vaø khai thaùc taøi nguyeân.  \* ***Chuyeån yù****:* - Con ngöôøi cö truù ôû vuøng nuùi nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**13**’)  ? Em haõy keå teân 1 soá daân toäc ít ngöôøi soáng ôû vuøng nuùi nöôùc ta?  - Taây Baéc: Moâng, Dao, Nuøng …  - Taây Nguyeân: Eâñeâ, Bana, Giarai …  - Taây Nam Boä: Ngöôøi chaêm.  ? Ñaëc ñieåm cö truù caûu con ngöôøi vuøng nuùi thöôøng soáng coù thoùi quen cö truù nhö theá naøo?  ( Soáng raûi raùc men theo söôøn nuùi hay döôùi thung luõng hoaëc soáng ôû vuøng coù khí haäu maùt meû, laâm saûn hay vuøng thuaâïn lôïi troàng troït.  ? ÔÛ Vieät Nam chuùng ta caùc daân toäc mieàn nuùi coù thoùi quen cö truù nhö theá naøo?  - Ngöôøi meøo: Treân nuùi cao.  - Taøy: Löng chöøng nuùi, nui thaáp.  - Möôøng: Nuùi thaáp, chaân nuùi.  ? So saùnh daân cö vuøng nuùi vaø vuøng ñoàng baèng? | **1. Ñaëc ñieåm cuûa moâi tröôøng :**  - Vuøng nuùi khí haäu thay ñoåi theo ñoä cao.  - Thöïc vaät thay ñoåi theo ñoä cao, söï phaân taàng thöïc vaät theo ñoä cao gioáng nhö vó ñoä thaáp leân vuøng vó ñoä cao.  **2. Cö truù cuûa con ngöôøi** :  - Vuøng nuùi coù daân cö thöa thôùt hôn vuøng ñoàng baèng. |

**4. Củng cốÁ** : (**5’**) 1. Trình baøy söï thay ñoåi cuûa thaûm thöïc vaät theo ñoä cao, theo höôùng söôøn ôû vuøng nuùi An-Pô?

(Söï thay ñoåi cuûa thöïc vaät theo ñoä cao: Caùc vaønh ñai thay ñoåi gioáng nhö ñi töø xích ñaïo -> cöïc: Röøng raäm nhieät ñôùi -> Röøng laù roäng -> Röøng hoãn giao -> Röøng laù kim ñoàng coû nuùi cao -> Tuyeát vónh cöûu.

- Ñoä cao cuûa vaønh ñai thöïc vaät khaùc nhau giöõa 2 söôøn: Tuyø thuoäc vaøo söôøn ñoùn naéng hay khuaát naéng, ñoùn gioù hay khuaát gioù.

**5. Dặn dò :** - Hoïc baøi vaø nghieân cöùu tröôùc baøi 24.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngaøy soaïn: Tiết :

**OÂN TAÄP :CAÙC CHÖÔNG II, III, IV, V.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI OÂN TAÄP:**

1. **Kieán thöùc**: - Heä thoùng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc cho hoïc sinh .

2. **Kyõ naêng**: - Reøn luyeän kyû naêng phaân tích aûnh ñòa lí .

3. **Thaùi ñoä**: - Có ý thức ôn tập

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

**-**GV : SGK, giáo án,löôïc ñoà saùch giaùo khoa

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

**-** Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1. Ôn định tổ chức**

**2. Kieåm tra baøi cuõ:** không

**3. Baøi môùi**: ***Höôùng ñaãn hoïc sinh oân taäp: 33’***

**1/ Taïi sao thôøi tieát ôû ñôùi oân hoaø laïi heát söùc thaát thöôøng ?**

- Do chuïi aûnh höôûng cuûa caùc ñôït khoái khí noùng vaø laïnh traøn ñeán baát cöù luùc naøo gaây ra nhöõng ñôït noùng laïnh ñoät ngoät baát thöôøng, taùc ñoäng xaáu ñeán caây troàng, söùc khoeû cuûa con ngöôøi, ñaëc bieät vuøng xa bieån. Gioù taây oân ñôùi vaø caùc khoái khí töø ñaïi döông mang theo hôi nöôùc vaøo ñaát lieàn laøm cho thôøi tieát luoân luoân bieán ñoäng, ngoaøi ra coøn coù doøng bieån chaûy ven bôø luïc ñòa .

**2/ Haõy phaân bieät khí haäu oân ñôùi haûi döông vaø khí haäu oân ñôùi luïc ñòa ?**

- **Khí haäu oân ñôùi haûi döông**: Muøa haï maùt meû, muøa ñoâng aám aùp, aåm öôùt quanh naêm .

- **Khí haäu oân ñôùi luïc ñòa**: Nhöõng nôi xa bieån naèm saâu trong ñaát lieàn coù khí haäu oân ñôùi luïc ñòa, muøa haï noùng vaø möa ít, muøa ñoâng laïnh coù tuyeát rôi .

**3/ Ñeå ñaït ñöôïc neàn noâng nghieäp hieän ñaïi ôû oân ñôùi ngöôøi ta ñaõ söû duïng nhöõng bieän phaùp gì ?**

- Tuyeån choïn gioáng caây troàng, vaät nuoâi nhaèm ñaït giaù trò kinh teá cao phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa thò tröôøng.

- Saûn xuaát chuyeân moân hoaù vôùi qui moâ lôùn taïo nhöõng noâng saûn chaát löôïng toát vaø quaù trìmh saûn xuaát ñöôïc toå chöùc chaët cheõ theo kieåu coâng nghieäp .

**4/ ÔÛ ñôùi oân hoaø ngöôøi ta ñaõ khaéc phuïc nhöõng baát lôïi do thôøi tieát khí haäu gaây ra cho noâng nghieäp nhö theá naøo ?**

- Heä thoáng thuyû lôïi hoaøn chænh vôùi bieän phaùp töôùi tieâu, toái taân ñaõ cung caáp ñuû nöôùc cho caây troàng ôû nhöõng nôi, nhöõng luùc thieáu nöôùc (Heä thoáng töï ñoäng xoay troøn, heä thoáng töï ñoäng töôùi phun söông.)

- Xaây döïng caùc nhaø kính: Baûo ñaûm cho 1 soá caây troàng vaãn phaùt trieån ñöôïc trong muøa ñoâng laïnh giaù.

- Troàng caây quanh bôø ruoäng: Choáng gioù maïnh, giöõ nöôùc cho caây troàng.

- Duøng taám nhöïa trong: Choáng söông giaù, möa ñaù.

- Lai taïo caùc gioáng caây troàng, gia suùc coù naêng suaát cao thích nghi nhöõng baát lôïi cuûa thôøi tieát vaø khí haäu.

**5/ Em haõy cho bieát khaùi nieäm veà coâng nghieäp cheá bieán vaø coâng nghieäp khai thaùc laø gì?**

- Coâng nghieäp khai thaùc laø ngaønh coâng nghieäp laáy tröïc tieáp nguyeân lieäu, naêng löôïng töø thieân nhieân ñeå cung caáp cho ngaønh coâng nghieäp cheá bieán.

- Coâng nghieäp cheá bieán laø ngaønh coâng nghieäp bieán ñoåi caùc nguyeân lieäu baèng caùc saûn phaåm tieâu duøng tröïc tieáp hay cho caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc.

**6/ Nhöõng vaán ñeà nan giaûi cuûa caùc ñoâ thò ôû oân ñôùi hieän nay laø gì?**

* Thieáu choå ôû vaø thieáu caùc coâng trình coâng coäng.
* Tyû leä thaát nghieäp lôùn nhöng thieáu lao ñoäng treû, tay ngheà cao.
* Ít caây xanh aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng.
* Tai naïn uøn taéc giao thoâng vaøo caùc giôø cao ñieåm.

**7/ Neâu ñaëc ñieåm cuûa khí haäu hoang maïc? Tính thích nghi thöïc vaät, ñoäng vaät?**

* Söï cheânh leäch nhieät ñoä lôùn giöõa ngaøy vaø ñeâm, giöõa muøa haï, muøa ñoâng.
* Raát khoâ haïn vì löôïng möa thaáp, löôïng boác hôi lôùn.
* Thöïc vaät vaãn caèn coãi, thöa thôùt; Ñoäng vaät hieám chuû yeáu boø saùt, coàn truøng.

**8/ Trình baøy caùc hoaït ñoäng kinh teá cuûa con ngöôøi ôû hoang maïc? Bieän phaùp caûi taïo?**

- Hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn:

- Hoaït ñoäng kinh teá hieän ñaïi: Khoan gieáng saâu -> khai thaùc nöôùc ngaàm, troàng caây ngaên caùt.

**9/ Tính chaát khaéc nghieät cuûa khí haäu ñôùi laïnh?**

* Nhieät ñoä laïnh nhaát traùi ñaát: Muøa ñoâng keùo daøi, heø ngaén.
* Gioù lôùn, baõo tuyeát.
* Möa ít chuû yeáu daïng tuyeát.

**10/ Söï gioáng nhau giöõa moâi tröôøng hoang maïc ñôùi noùng, oân hoaø, ñôùi laïnh?**

* Löôïng möa raát ít - khoâ.
* Khí haäu khaéc nghieät (1 quaù laïnh, 1 quaù noùng.) Bieân ñoä nhieät naêm ñeâm vaø ngaøy lôùn. (Ñòa cöïc muøa haï ngaøy 6 thaùng; deâm 6 thaùng - Ñoäng thöïc vaät ngheøo, ít ngöôøi sinh soáng.)

**11/ Taïi sao ñeán nay nguoàn taøi nguyeân ñôùi laïnh chöa ñöôïc khai thaùc nhieàu?**

* Do muøa ñoâng keùo daøi, ñaát ñoùng baêng, thieáu nhaân coâng, thieáu phöông tieän, vaät chaát vaø kyõ thuaät.

**12/ Neâu ñaëc ñieåm khí haäu moâi tröôøng vuøng nuùi? (**Thay ñoåi theo ñoä cao, höôùng caùc söôøn nuùi)**.**

**13/ Neâu söï thay ñoåi caûu thaûm thöïc vaät theo ñoä cao?**

**14/ Hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn cuûa daân toäc mieàn nuùi laø gì?**

( Troàng troït, chaên nuoâi, saûn xuaát haøng thuû coâng, khai thaùc cheá bieán laâm saûn).

**4. Củng cố**: **(5’**) - Giaùo vieân choát laïi noäi dung töøng caâu hoûi.

**5. Dặn dò** **(1’**) - Nghieân cöùu tröôùc baøi 25.

**V.RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngaøy soaïn: Tieát

**PHAÀN BA**:

**THIEÂN NHIEÂN VAØ CON NGÖÔØI ÔÛ CAÙC CHAÂU LUÏC.**

**BAØI 25:**

**THEÁ GIÔÙI ROÄNG LÔÙN VAØ ÑA DAÏNG.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**:

- Hoïc sinh hieåu ñöôïc söï khaùc nhau giöõa luïc ñòa vaø chaâu luïc theá giôùi coù 6 luùc ñòa vaø 6 chaâu luïc.

- Hieåu nhöõng khaùi nieäm kieán thöùc caàn thieát ñeå phaân bieät ñöôïc 2 nhoùm nöôùc phaùt trieån vaø ñang phaùt trieån.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn kyõ naêng ñoïc baûn ñoà, phaân tích soá lieäu thoáng keâ.

3. **Thái độ** : - HS tích cực tìm hiểu , khám phá về thế giới rộng lớn và đa dạng

.**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

**-** GV : SGK, giáo án,löôïc ñoà saùch giaùo khoa

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1.Ổn định tổ chức**

**2**.**Kieåm tra baøi cuõ:** (**5’**)

- Câu hỏi :

? Treân traùi ñaát coù maáy luïc ñòa? Haõy keå teân? Luïc ñòa naøo lôùn nhaát? Naèm ôû baùn caàu naøo? Luïc ñòa naøo nhoû nhaát?

- Đáp án :+ Trên trái đất có 6 lục địa và 6 châu lục

+Lục địa Á – Âu lớn nhất, lục địa Ôxtraylia nhỏ nhất **B) 3.Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’**) SGK.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| **\* Hoaït ñoäng 1 : (20’)**  **- Giaùo vieân giaûi thích**: Ranh giôùi chaâu luïc vaø luïc ñòa treân baûn ñoà töï nhieân theá giôùi.  ? Cho bieát chaâu luïc vaø luïc ñòa coù ñieåm gioáng vaø khaùc nhau nhö theá naøo?  (- **Gioáng nhau**: Caû 2 ñeàu coù bieån vaø ñaïi döông bao boïc.  - **Khaùc nhau**: =>  ? Döïa vaøo cô sôû naøo ñeå phaân chia luïc ñòa vaø chaâu luïc?  ( - Söï phaân chia luïc ñòa döïa vaøo maët töï nhieân.  - Söï phaân chia chaâu luïc döïa vaøo maët kinh teá, lòch söõ, chính trò…)  \* Vaän duïng khaùi nieäm luïc ñiaï, chaâu luïc vaø quan saùt treân quaû ñòa caàu:  ? Xaùc ñònh vò trí giôùi haïn 6 luïc ñòa? 6 chaâu luïc?  ? Neâu teân caùc ñaïi döông bao quanh töøng luïc ñòa?  ? Keå teân 1 soá ñaûo vaø quaàn ñaûo lôùn naèm xung qung quanh töøng luïc ñòa?  - Quan saùt quaû ñòa cho bieát:  ? Luïc ñòa naøo goàm 2 chaâu luïc ? (AÙ – AÂu).  ? Chaâu luïc naøo goàm 2 luïc ñòa? ( Chaâu Mó).  ? Chaâu luïc naøo naèm döôùi lôùp nöôùc ñoùng baêng?  ( Chaâu Nam cöïc - luïc ñòa Nam cöïc).  ? 1 chaâu luïc bao laáy maáy luïc ñòa?  ( Chaâu Ñaïi Döông bao laáy OÂxTraây Lia.)  \* ***Chuyeån yù:*** - Treân theá giôùi chia laøm maáy nhoùm nöôùc? Ta tìm hieåu muïc 2:  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**13’**)  - **Giaùo vieân giaûi thích**: Khaùi nieäm chæ soá phaùt trieån con ngöôøi (HDI) laø söï keát hôïp cuûa thaønh phaàn: Tuoåi thoï, trình ñoä hoïc vaán, thu nhaäp bình quaân.  \* **Cho hoïc sinh ñoïc muïc 2**: “Ngöôøi ta -> Chaâu luïc” trang 81.  ? Haõy cho bieát ñeå phaân loaïi vaø ñaùnh giaù söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi töøng nöôùc, töøng chaâu luïc döïa vaøo chæ tieâu gì?  ? Döïa vaøo chæ tieâu caùch phaân loaïi caùc quoác gia nhö theá naøo?  ? Ngoaøi ra coøn coù caùch chia naøo khaùc?  (Caên cöù vaøo cô caáu kinh teá).  ? Lieân heä Vieät Nam thuoäc nhoùm nöôùc naøo? | **1. Caùc luïc ñòa vaø caùc chaâu luïc:**  - Luïc ñòa laø khoái ñaát lieàn roäng lôùn coù bieån vaø ñaïi döông bao quanh.  - Chaâu luïc bao goàm caùc luïc ñòa vaø caùc ñaûo thuoäc luïc ñòa ñoù.    **2. Caùc nhoùm nöôùc treân theá giôùi:**  - Döïa vaøo 3 chæ tieâu ñeå phaân loaïi caùc quoác gia:  + Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi.  + Tyû leä töû vong cuûa treû em.  + Chæ soá phaùt trieån con ngöôøi.  - Chia ra 2 nhoùm nöôùc:  + **Nhoùm nöôùc phaùt trieån**: Treân 20.000 USD/naêm. HDI: 0.7 -> 1, Tyû leä töû vong treû em thaáp.  + **Nhoùm nöôùc ñang phaùt trieån**: Döôùi 20.000 USD/ naêm. HDI döôùi 0.7; Tyû leä töû vong ôû treû em cao. |

**4. Củng cố** : (**5’**) ? Taïi sao noùi theá giôùi chuùng ta ñang soáng raát roäng lôùn vaø ña daïng?

- **Roäng lôùn**: Con ngöôøi coù maët taát caû caùc chaâu luïc, caùc ñaûo, quaàn ñaûo. Vöôn tôùi taàng cao - Xuoáng döôùi theàm luïc ñòa.

- **Ña daïng**: Haønh chính treân 200 quoác gia … khaùc veà cheá ñoä chính trò, xaõ hoäi.

+ Coù nhieàu daân toäc, moãi daân toäc coù baûn saéc rieâng, khaùc nhau phong tuïc taäp quaùn, tieáng noùi vaên hoaù, tín ngöôõng.

+ Moãi moâi tröôøng coù kinh teá toå chöùc khaùc nhau, dòch vuï khaù nhau trong thôøi ñaïi thoâng tin phaùt trieån theâm tính ña daïng cuûa theá giôùi.

**5. Dặn dò**(**1**’) - Laøm baøi taäp 2

.**V.RÚT KINH NGHIỆM**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ngày soạn : Tieát :

**CHÖÔNG VI : CHAÂU PHI.**

**BAØI 26:**

**THIEÂN NHIEÂN CHAÂU PHI.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

**1.** **Kieán thöùc**: - Hoïc sinh hieåu roõ chaâu phi coù daïng hình khoái ñaëc ñieåm vò trí ñòa lyù, ñòa hình vaø khoaùng saûn cuûa chaâu phi.

**2.** **Kyõ naêng**: - Ñoïc vaø phaân tích ñöôïc löôïc ñoà töï nhieân ñeå tìm ra vò trí ñòa lyù, ñaëc ñieåm ñòa hình vaø phaân boá khoaùng saûn ôû chaâu phi.

**3. Thái độ :** - Có niềm thích thú tìm hiểu về châu phi

.**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

**-**GV : SGK, giáo án,löôïc ñoà saùch giaùo khoa

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1.Ổn định tổ chức**

**2. Kieåm tra baøi cuõ:** (**5’**)

- Câu hỏi :

? Taïi sao noùi theá giôùi chuùng ta ñang soáng raát roäng lôùn vaø ña daïng?

- Đáp án : + vì con người có mặt ở hầu hết trên bề mặt trái đất

+ có 200 quốc gia , có chế độ chính trị, kinh tế , văn hóa riêng

**3. Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***:(**1’**)

- Caû chaâu luïc laø 1 cao nguyeân khoång loà raát giaøu khoaùng saûn laïi coù ñöôøng xích ñaïo ñi qua chính giöõa laõnh thoå. Söï ñoäc ñaùo ñoù ñaõ ñem laïi cho thieân nhieân chaâu phi nhöõng ñaëc ñieåm gì? Coù thuaän lôïi hay nhieàu khoù khaên trong phaùt trieån kinh teá? Ñoù laø noäi dung baøi hoïc hoâm nay cuûa chuùng ta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**20’**)  - **Giaùo vieân**: Giôùi thieäu treân baûn ñoà töï nhieân chaâu phi caùc ñieåm cöïc:  ? Quan saùt baûn ñoà em haõy cho bieát chaâu phi giaùp bieån vaø ñaïi döông?  - **Baéc giaùp**: Ñòa trung haûi.  - **Taây giaùp**: Ñaïi Taây Döông.  - **Ñoâng giaùp**: Bieån ñoû ngaên caùch chaâu AÙ bôûi keânh xuyeân.  - **Ñoâng nam**: Giaùp AÁn Ñoä Döông.  ? Ñöôøng xích ñaïo qua phaàn naøo cuûa chaâu luïc?  ? Ñöôøng chí tuyeán Baéc naèm ôû phaàn naøo cuûa chaâu luïc?  ? Ñöôøng chí tuyeán Nam naèm ôû phaàn naøo cuûa chaâu luïc?  ? Vaäy laõnh thoå chaâu phi chuû yeáu thuoäc moâi tröôøng naøo?  ? Ñöôøng bôø bieån chaâu phi coù ñaëc ñieåm gì?  ? Quan saùt baûn ñoà neâu teân caùc doøng bieån noùng, laïnh?  ? Keânh ñaøo xuyeân coù yù nghóa ñoái vôùi giao thoâng bieån quoác teá nhö theá naøo? (Ruùt ngaén thôøi gian).  \* ***Chuyeån yù:*** - Vôùi vò trí ñòa lyù nhö vaäy, ñòa hình vaø khoaùng saûn chaâu phi nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**13’**)  ? Quan saùt baûn ñoà töï nhieân chaâu phi cho bieát chaâu phi coù daïng ñòa hình naøo laø chuû yeáu?  (500 -> 2000m)  ? Xaùc ñònh ñoïc teân caùc sôn nguyeân vaø boøn ñòa chính cuûa Chaâu Phi?  ? Nhaän xeùt veà söï phaân boá cuûa ñòa hình, ñoàng baèng ôû chaâu phi?  (Taây baéc: Daõy nuùi treû AÙt Laùt ñoä cao treân1500m.  Ñoâng Baéc: Taäp trung ôû ven bieån.  - Phaàn lôùn Baéc Phi ñoä cao 200 -> 500m.  - Cao nguyeân ñoä cao 500 –> 1000m.  - Nam phi: Ñoä cao treân 1500m. Cao nguyeân xen laãn boàn ñòa.   * ***Keát luaän***: Höôùng nghieâng chính cuûa ñòa hình Chaâu Phi?   ? Maïng löôùi soâng hoà chaâu phi coù ñaëc ñieåm gì?  (Soâng phaân boá khoâng ñeàu, soâng lôùn nhaát baét nguoàn töø xích ñaïo vaø nhieät ñôùi. Soâng Nin daøi nhaát theá giôùi 6671Km. Soâng coù giaù trò lôùn veà maët kinh teá (Xem phuï luïc baøi 29.)  - Hoà taäp trung ôû ñoâng phi.  (Hoà Vic-To-Ria coù dieän tích 68000Km2, saâu 80m.)  - Chia nhoùm ñeå thaûo luaän:  + **Nhoùm 1**: Keå teân vaø söï phaân boá caùc khoaùng daûn quan troïng töø xích ñaïo -> Baéc Phi?  + **Nhoùm 2**: Keå teân vaø söï phaân boá caùc khoaùng saûn töø xích ñaïo ñeán Nam Phi?   * **Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi**:   ? Em coù nhaän xeùt gì veà khoaùng saûn chaâu phi? | **1. Vò trí ñòa lyù :**  - Cöïc Baéc: Muõi caùp Blaêng 37020’B.  - Cöïc Nam: Muõi kim: 34051’N.  - Cöïc Ñoâng: Muõi RaùtHapun: 51024’Ñ.  - Cöïc Taây: Muõi xanh 17033’T.  \* Dieän tích: Treân 30trKm2  - Ñöôøng xích ñaïo ñi ngang qua chính giöõa chaâu luïc.  - Phaàn lôùn laõnh thoå chaâu phi thuoäc moâi tröôøng ñôùi noùng.  - Bôø bieån ít bò caét xeû ít ñaûo, vònh, bieån do ñoù bieån ít laán saâu ñaát lieàn.  **2. Ñòa hình vaø khoaùng saûn :**  **a) Ñòa hình:**  - Luïc ñòa chaâu phi laø khoái cao nguyeân khoång loà coù caùc boàn ñòa xen keõ caùc sôn nguyeân – ñoä cao trung bình 750m.  - Höôùng nghieâng chính cuûa ñòa hình chaâu phi thaáp daàn töø ñoâng nam tôùi taây baéc.  - Ñoàng baèng thaáp taäp trung ven bieån.  - Raát ít nuùi cao.  **b) Khoaùng saûn:**  - Daàu moû, Khí ñoát: Ven vònh Ghi-Neâ, Ñoàng baèng ven bieån Baéc Phi.  - Phoát phaùt: 3 nöôùc Baéc Phi (Ma Roác, An Gieâ Ri, Tuy Ni Ñi)  - Vaøng, kim cöông: Ven vònh, Ghi-Neâ.  - Nam Phi: Saét, ñoàng chì, coâ ban, Man gan.  \* Chaâu phi coù nguoàn khoaùng saûn phong phuù ñaëc bieät laø kim loaïi quyù. |

**4.Củng cố** : (**5’**) ? Nhaän xeùt ñaëc ñieåm ñöôøng bôø bieån chaâu phi? Ñaëc ñieåm ñoù aûnh höôûng ñeán khí haäu chaâu phi nhö theá naøo?

(Ñöôøng bôø bieån ít khuùc khyûu khoâng coù nhieàu baùn ñaûo, vònh bieån ven bôø. Vò theá khoaûng caùch töø trung taâm baéc phi ñeán bôø bieån lôùn -> aûnh höôûng cuûa bieån khoâng theå vaøo saâu trong luïc ñòa khu vöïc Baéc Phi.

- Khoaûng caùch töø trung taâm Nam Phi -> bôø bieån nhoû hôn khoaûng caùch töø trung taâm Baéc phi -> bôø bieån neân aûnh höôûng bieån coù theå vaøo saâu trong luïc ñòa Nam Phi. Vì theá khí haäu Nam Phi roõ hôn khí haäu Baéc Phi.

**5.Dặn dò**(**1’**) Laøm baøi taäp 3. Nghieân cöùu tröôùc baøi 27

**V.RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngaøy soaïn: Tieát

**BAØI 27:THIEÂN NHIEÂN CHAÂU PHI .**(Tieáp theo)

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém:

- Naém vöõng caùc ñaëc ñieåm moâi tröôøng töï nhieân ôû chaâu phi.

- Naém vöõng söï phaân boá caùc moâi tröôøng töï nhieân ôû chaâu phi.

- Hieåu roõ moái quan heä qua laïi giöõa vò trí vaø khí haäu, giöõa khí haäu vôùi söï phaân boá caùc moâi tröôøng töï nhieân cuûa chaâu phi.

2. **Kyõ naêng**:-Ñoïc moâ taû phaân tích löôïc ñoà, aûnh ñòa lyù.

- Nhaän xeùt moâi tröôøgn töï nhieân qua tranh aûnh

3. **Thái độ**

- HS có tinh thần học tập , khám phá thiên nhiên châu Phi

.**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

**-** GV : SGK, giáo án,löôïc ñoà saùch giaùo khoa

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1.Ổn định tổ chức**

**2. Kieåm tra baøi cuõ:** (**5’**)

- Câu hỏi :

? VÒ trí, hình daïng chaâu phi coù aûnh höôûng nhö theá naøo tôùi khí haäu chaâu phi?

- Đáp án : +Đường xích đạo đi qua chính giữa chau lục

+ lục địa là khối cao nguyên khổng lồ

=> châu lục nóng và khô quanh năm

**3.Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1’**) Sgk.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**20’**)  ? Döïa vaøo baûn ñoà töï nhieân chaâu Phi: Giaûi thích vì sao Chaâu Phi laø chaâu luïc noùng ?  ? Hình daïng laõnh thoå, ñöôøng bôø bieån, kích thöôùc chaâu Phi coù ñaëc ñieåm gì noåi baät ?  (Bôø bieån khoâng bò caét xeû, luïc ñòa hình khoái, kích thöôùc lôùn.)  ? Do nhöõng ñaëc ñieåm treân aûnh höôûng cuûa bieån ñoái vôùi phaàn noäi ñòa chaâu luïc nhö theá naøo ?  ? Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc giaûi thích taïi sao Baéc Phi hình thaønh hoang maïc lôùn nhaát theá giôùi ?  (Chí tuyeán Baéc Phi ñi qua chính göõa neân quanh naêm chòu aûnh höôûng aùp cao caän chí tuyeán neân khoâng coù möa.  Laõnh thoå Baéc Phi roäng cao treân 200m ít chòu aûnh höôûng cuûa bieån naèm saùt ngay ñaïi luïc AÂu- AÙ neân chòu aûnh höôûng chí tuyeán luïc ñòa khoâ, khoù möa.->  - **Giaûi thích**: Veà hoang maïc Xa-Ha-Ra: Hoang maïc nhieät ñôùi ñieån hình möa khoâng quaù 50mm/naêm, coù nôi haøng chuïc naêm khoâng möa, ban ngaøy 50 -> 60oC, ñeâm nhieät ñoä haï nhanh. Nhieät ñoä cheânh nhau 30 -> 40oC. Ven hoang maïc coù coû, buïi thaáp, trong hoang maïc coù ñaù caùt. Coù boø saùt chòu khaùt nhö thaèn laèn, raén. Laïc Ñaø coù bieáu döï tröõ nöôùc, chòu khaùt. Ven hoang maïc coù Linh Döông, Ñaø Ñieåu chaïy nhanh kieám coû.  ? Quan saùt h27.1sgk nhaän xeùt veà söï phaân boá möa ôû Chaâu Phi?  + Löôïng möa lôùn nhaát (2000mm) phaân boá ôû ñaâu ?  ( Taây Phi – Vònh ghi neâ)  + Löôïng möa 1000 ->2000mm phaân boá ôû ñaâu ?  ( 2 beân ñöôøng xích ñaïo ).  + Löôïng möa töø 200 -> 1000mm phaân boá ôû ñaâu ?  (Doïc bôø bieån Aán Ñoä Döông; ven bôø Ñòa trung haûi; Cöïc nam Chaâu Phi).  + Löôïng möa < 200mm phaân boá ôû ñaâu? (Hoang maïc …)  ? Em coù nhaän xeùt gì veà söï phaân boá möa ôû Chaâu Phi?  ? Cho bieát caùc doøng bieån noùng, laïnh coù aûnh höôûng gì tôùi löôïng möa?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**13**’)    ? Quan saùt h27.2 sgk nhaän xeùt söï phaân boá caùc moâi tröôøng töï nhieân ôû Chaâu Phi ?  ? Keå teân caùc moâi tröôøng töï nhieân? Xaùc ñònh giôùi haïn vò trí?  ? Vì sao coù söï phaân boá caùc moâi tröôøng nhö vaäy?  (Do vò trí vaø phaân boá möa, xích ñaïo qua chính giöõa chaâu luïc, chí tuyeán Baéc ôû chính giöõa Baéc Phi, chí tuyeán nam ôû giöõa Nam Phi).  ? Moâi tröôøng töï nhieân naøo laø ñieån hình ôû Chaâu Phi? | **3/ Khí haäu :**  - Phaàn lôùn laõnh thoå Chaâu Phi naèm göõa 2 chí tuyeán neân chaâu Phi laø chaâu luïc noùng.  - Aûnh höôûng cuûa bieån khoâng vaøo saâu trong ñaát lieàn neân chaâu phi laø luïc ñòa khoâ.    - Hình thaønh hoang maïc lôùn nhaát theá giôùi.(Xa Ha Ra.)  - Löôïng möa ôû chaâu phi phaân boá raát khoâng ñeàu.  **4. Caùc ñaëc ñieåm khaùc cuûa moâi tröôøng töï nhieân:**  - Caùc moâi tröôøng töï nhieân naèm ñoái xöùng qua ñöôøng xích ñaïo.  - Goàm: Moâi tröôøng xích ñaïo aåm. 2 moâi tröôøng nhieät ñôùi.  2 moâi tröôøng hoang maïc.  2 moâi tröôøng ñòa trung haûi.  - Xa van vaø hoang maïc laø 2 moâi tröôøng ñieån hình cuûa chaâu phi vaø theá giôùi. Chieám dieän tích lôùn. |

**4. Củng cố** : **(5’**) ? Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc neâu moái quan heä giöõa löôïng möa vaø lôùp phuû thöïc vaät ôû Chaâu Phi?

? Chaâu Phi coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì trong phaùt trieån kinh teá?

- **Thuaän lôïi**: Thieân nhieân khoaùng saûn phong phuù nhö vaäy, daàu löûa, khí ñoát, kim cöông … v.v.

Ñaát troàng maøu môõ, troàng ñöôïc caây aên traùi, luùa mì, maïch, oâ liu, ca cao …

- **Khoù khaên**: Khí haäu khoâ haïn, hieän töôïng hoang maïc hoaù, xoùi moøn -> Caây troàng khoù phaùt trieån.

**5. Dặn dò**: (**1**’) Chuaån bò giôø sau thöïc haønh.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ngaøy soaïn: Tieát .

**BAØI 28:**

**THÖÏC HAØNH: PHAÂN TÍCH LÖÔÏC ÑOÀ PHAÂN BOÁ CAÙC MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN - BIEÅU ÑOÀ NHIEÄT ÑOÄ VAØ LÖÔÏNG MÖA ÔÛ CHAÂU PHI.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh naém vöõng:

- Söï phaân boá caùc moâi tröôøng töï nhieân Chaâu Phi, giaûi thích ñöôïc nguyeân nhaân daãn ñeán söï phaân boá ôû ñoù.

- Caùch phaân tích moät bieåu ñoà khí haäu Chaâu Phi vaø xaùc ñònh ñöôïc treân löôïc ñoà caùc moâi tröôøng töï nhieân Chaâu Phi.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích bieåu ñoà, löôïc ñoà, nhieät ñoä caûu moät ñòa ñieåm ruùt ra ñaëc ñieåm khí haäu cuûa ñòa ñieåm ñoù.

- Kyû naêng xaùc ñònh vò trí cuûa ñòa ñieåm treân löôïc ñoà caùc moâi tröôøng töï nhieân Chaâu Phi.

3. **Thaùi ñoä**:

.**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

**-** GV : SGK, giáo án,löôïc ñoà saùch giaùo khoa

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1.Ổn định tổ chức**

**2.Kieåm tra baøi cuõ:** **(5’)**

? Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc neâu moái quan heä giöõa löôïng möa vaø lôùp phuû thöïc vaät ôû Chaâu Phi?

**3.Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)** - Ñeå giaûi thích ñöôïc söï phaân boá caùc moâi tröôøng töï nhieân vaø phaân tích ñöôïc bieåu ñoà veà nhieät ñoä vaø löôïng möa ôû Chaâu Phi. Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu baøi thöïc haønh.

**\* Baøi 1**: **(15’) -** Trình baøy vaø giaûi thích söï phaân boá caùc moâi tröôøng töï nhieân Chaâu Phi.

a) Quan saùt H27.2: So saùnh dieän tích caùc moâi tröôøng ôû Chaâu Phi.

+ Chaâu Phi coù caùc moâi tröôøng: Röøng xích ñaïo, hoang maïc chí tuyeán, caän nhieät ñôùi khoâ.

- **Moâi tröôøng röøng xích ñaïo**: Gaàn boàn ñòa coâng goâ vaø moät daûi heïp ôû vònh Ghi Neâ.

- **Hai moâi tröôøng xa van**: (2 moâi tröôøng nhieät ñôùi): Naèm ôû phía baéc vaø nam xích ñaïo.

- **Hai moâi tröôøng hoang maïc chí tuyeán**: Goàm hoang maïc Xahara ôû Baéc Phi, vuøng cöïc nam Chaâu Phi.

=> Trong caùc moâi tröôøng töï nhieân ôû Chaâu Phi chieám dieâïn tích lôùn nhaát laø moâi tröôøng xa van vaø moâi tröôøng hoang maïc.

b) Quan saùt H27.1 nhaän xeùt vò trí ñöôøng chí tuyùeân Baéc, vò trí luïc ñòa AÙ - AÂu so vôùi Chaâu Phi vaø ruùt ra nhaän xeùt:

- Chí tuyeán Baéc ñi qua giöõa Baéc Phi neân quanh naêm Baéc Phi Naèm döôùi aùp cao caän chí tuyùeân, thôøi tieát oån ñònh, khoâng coù möa.

- Phía Baéc cuûa Baéc Phi laø luïc ñòa AÙ - AÂu, moät luïc ñòa lôùn neân gioù muøa ñoâng baéc töø luïc ñòa AÙ - AÂu thoåi vaøo Baéc Phi khoâ raùo, khoù möa.

- Laõnh thoå Baéc Phi roäng lôùn, laïi coù ñoä cao treân 200m neân coù aûnh höôûng cuûa bieån khoù aên saâu vaøo ñaát lieàn.

**=> Keát luaän**: Khí haäu Chaâu Phi hình thaønh hoang maïc lôùn nhaát theá giôùi.

(Hoang maïc Xahara.)

**Giaùo vieân** höôùng daãn hoïc sinh quan saùt caùc doøng bieån chaûy ven bôø bieån phía taây vaø phía ñoâng Chaâu Phi ruùt ra nhaän xeùt:

+ Doøng bieån laïnh Ben Gheâ La vaø vò trí ñöôøng chí nam ñaõ hình thaønh neân khí haäu hoang maïc ôû ven bieån taây nam Chaâu Phi.

+ Doøng bieån noùng Xoâ ma li, Moâ zaêm Bích vaø doøng bieån noùng muõi kim chaûy ven bôø bieån phía ñoâng Chaâu Phi ñaõ cung caáp nhieàu hôi aåm. Gioù muøa ñoâng nam töø bieån vaøo khi vöôït qua caùc söôøn cao nguyeân phía ñoâng Chaâu Phi vaãn coøn hôi aåm gaây ra möa taïo ñieàu kieän cho xa van phaùt trieån ôû phía ñoâng vì theá nam phi hoang maïc bò xa van ñaâyû luøi ôû phía ñoâng.

c) Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc giaûi thích veà nguyeân nhaân hình thaønh caùc moâi tröôøng hoang maïc ôû Chaâu Phi?

+ Xa ha ra mieàn hoang maïc nhieät ñôùi ñieån hình ôû chaâu phi vaø treân theá giôùi chòu aûnh höôûng thöôøng xuyeân cuûa caùc chí tuyeán luïc ñòa khoâ töø Chaâu Aù sang. Ôû trung taâm xa ha ra löôïng möa khoâng quaù 50 mm/naêm. Nhieàu nôi haøng chuïc naêm khoâng coù möa. ban ngaøy nhieät ñoä 50 ñeán 600 C, ñeâm nhieât ñoä haï nhanh, nhieät ñoä cheânh nhau giöõa ngaøy vaø ñeâm lôùn 30 - 40 0 C.

+ Hoang maïc Na Míp hình thaønh ra saùt bieån do aûnh höôûng cuûa doøng bieån laïnh Ben GheâLa.

**\* Baøi 2** : **(20’) -** Phaân tích bieåu ñoà nhieät ñoä, löôïng möa, saép xeáp bieåu ñoà A, B, C, D vaø vò trí 1, 2, 3, 4.**BIEÅU ÑOÀ KHÍ HAÄU A**:

- Löôïng möa trung bình naêm: 1244mm. - Muøa möa thaùng 11 -> thaùng 3 naêm sau.

- Thaùng noùng nhaát: Thaùng 3 vaø thaùng 11 khoaûng 250C. - Thaùng laïnh nhaát: Thaùng 7: 180C.

- Bieân ñoä nhieät naêm: 100C. => **Ñaëc ñieåm khí haäu**: Nhieät ñôùi noùng, möa theo muøa.

- Thaùng 7 muøa ñoâng neân ñaây laø vò trí ôû baùn caàu nam (**soá 3**)

**BIEÅU ÑOÀ KHÍ HAÄU B**: - Löôïng möa trung bình naêm: 897mm. - Muøa möa thaùng 6 -> thaùng 9.

- Thaùng noùng nhaát: Thaùng 5 khoaûng 350C.

- Thaùng laïnh nhaát: Thaùng 1: 200C (muøa ñoâng) bieåu ñoà 1 ñòa ñieåm nöûa caàu baéc. B

- Bieân ñoä nhieät Naêm: 150C.

**=> Ñaëc ñieåm khí haäu**: Nhieät ñôùi nöûa caàu baéc, noùng, möa theo muøa. (**Soá 2**).

**BIEÅU ÑOÀ KHÍ HAÄU C**:

- Löôïng möa trung bình naêm: 2592mm. - Muøa möa thaùng 9 -> thaùng 5 naêm sau.

- Thaùng noùng nhaát: Thaùng 4 khoaûng 280C. - Thaùng laïnh nhaát: Thaùng 7: 200C.

- Bieân ñoä nhieät Naêm: 80C. => **Ñaëc ñieåm khí haäu**: Xích ñaïo aåm, nöûa caàu nam.

- Naéng noùng möa nhieàu: Bieåu ñoà 1 ñòa ñieåm nöûa caàu Nam. (**1**)

**BIEÅU ÑOÀ KHÍ HAÄU D**: - Löôïng möa trung bình naêm: 506mm.- Muøa möa thaùng 4 -> thaùng 7.

- Thaùng noùng nhaát: T2 khoaûng 220C. - Thaùng laïnh nhaát: Thaùng 7: 100C.- Bieân ñoä nhieät Naêm: 120C

=> **Ñaëc ñieåm khí haäu**: Ñòa trung haûi nöûa caàu Nam, heø noùng, khoâ, ñoâng aám aùp, möa nhieàu, thu ñoâng ( (Vò trí soá **4**.)

**4. Củng cốÁ** : **(3’)** - Tìm hieåu neàn vaên minh soâng Nin, giaù trò kinh teá cuûa soâng Nin vôùi Baéc Phi.

**5. Dặn dò**: **(1’)** - Ñoïc tröôùc baøi 29.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 29:**

**DAÂN CÖ XAÕ HOÄI CHAÂU PHI .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**:

- Caàn naén vöõng söï phaân boá daân cö raát khoâng ñeàu ôû Chaâu Phi.

- Hieåu roõ söï buøng noå daân soá khoân theå kieåm soaùt ñöôïc vaø söï xung ñoät saéc toäc trieàn mieân ñang caûn trôû söï phaùt trieån cuûa Chaâu Phi.

2. **Kyõ naêng**: -

- Phaân tích löôïc ñoà phaân boá daân cö vaø ñoâ thò, ruùt ra nguyeân nhaân cuûa söï phaân boá ñoù.

- Phaân tích soá lieäu thoáng keâ söï gia taêng daân soá cuûa moät quoác gia, döï baùo khaû naêng vaø nguyeân buøng noå daân soá.

3. **Thaùi ñoä**:

- Coù yù thöùc veà keá hoaïch hoaù gia ñình.

.**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

**-** GV : SGK, giáo án,löôïc ñoà saùch giaùo khoa

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1. Ôn định tổ chức**

**2**. **Kieåm tra baøi cuõ:** -Khoâng kieåm tra.

**3. Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1’**) SGK

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**18’**)  **- Giaùo vieân:** Goïi hoïc sinh ñoïc phaàn a.  ? QS löôïc ñoà phaân boá daân cö nhaän xeùt veà söï phaân boá daân cö ôû Chaâu Phi ?  ? Trình baøy söï phaân boá daân cö treân löôïc ñoà?  ( Ñòa baøn phaân boá cuûa 4 loaïi maät ñoä daân soá ).  ? Em haõy giaûi thích taïi sao daân cö Chaâu Phi phaân boá khoâng ñeàu ?    + Moâi tröôøng hoang maïc : Maät ñoä daân cö ?  + Moâi tröôøng xa van : ………  + Moâi tröôøng xích ñaïo : ……………  - Löu vöïc soâng Nin: Chaâu thoå phì nhieâu maøu môõ taäp trung daân ñoâng nhaát Chaâu Phi.  ? Ña soá daân soáng treân ñòa baøn naøo ?  ? Xaùc ñònh treân löôïc ñoà vò trí caùc thaønh phoá ôû Chaâu Phi coù töø 1 trieäu daân trôû leân ? Ñoïc teân caùc thaønh phoá thuoäc khu vöïc naøo ?  \* ***Chuyeån yù*** *:*  Chaâu Phi laø chaâu luïc thöôøng xaåy ra hieän töôïng xung ñoät toâïc ngöôøi. Vaäy do nguyeân nhaân naøo ?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**20’**)  - **Giaùo vieân**: Giaûi thích taùc haïi cuûa buøng noå daân soá.  + Naïn ñoùi, thieân tai.  + Ñaïi dòch AIDS.  \* Goïi hoïc sinh ñoïc teân caùc nöôùc trong baûng soá lieäu: “Tình hình daân soá cuûa moät quoác gia ôû Chaâu Phi”  ? Nöôùc coù tyû leä gia taêng daân soá töï nhieân cao hôn trung bình? Cao?  ( EÂ Ti OÂ Pia: 2.9%, Tan Da Nia 2.8% … )  ? Nöôùc coù tyû leä taêng daân soá töï nhieân thaáp hôn möùc trung bình?  ( Coäng hoaø Nam Phi: 1.1%)  ? Taïi sao naïn ñoùi thöôøng xuyeân ñe doaï Nam Phi?  (Buøng noå daân soá, haïn haùn thöôøng xuyeân).  ? Ñaïi dòch AIDS taùc haïi nhö theá naøo ñoái vôùi kinh teá xaõ hoäi?  ( Hôn 25 trieäu ngöôøi nhieãm HIV vaøo naêm 2000 phaàn lôùn ôû ñoä tuoåi lao ñoäng).  ? Taïi sao söï buøng noå daân soá khoâng theå kieåm soaùt ñöôïc ôû Chaâu Phi?  (Taäp tuïc, truyeàn thoáng, söï thieâuù hieåu bieát veà khoa hoïc kyõ thuaät.)  ? Aâm möu thaâm ñoäc cuûa töïc daân Chaâu AÂu theå hieän vieäc thaønh laäp quoác gia nhö theá naøo?  ( Chia ñeå trò … Quoác gia khaùc nhau veà ngoân ngöõ, phong tuïc, taäp quaùn, toân giaùo.)  ? Keát quaû giaûi quyeát maâu thuaãn treân laø gì? Haäu quaû kinh teá – xaõ hoäi? ( Noäi chieán laøm kinh teá giaûm suùt, taïo cô hoäi cho nöôùc ngoaøi nhaûy vaøo can thieäp.)  ? Haäu quaû cuûa söï xung ñoät?  ( Beänh taät, ngheøo ñoùi, kinh teá – xaõ hoäi baát oån ñaëc bieät beänh AIDS phaùt trieån maïnh nhaát theá giôùi.)  ? Vaäy nguyeân nhaân kìm haõm söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ôû Chaâu Phi laø gì? | **1. Daân cö :**  - Phaân boá raát khoâng ñeàu.  - Söï phaân boá daân cö Chaâu Phi phuï thuoäc chaët cheõ vaøo ñaëc ñieåm cuûa caùc moâi tröôøng töï nhieân.  - Ña soá daân Chaâu Phi soáng ôû noâng thoân.  - Caùc thaønh phoá coù treân 1 trieäu daân thöôøng taäp trung ven bieån.  **2. Söï buøng noå daân soá vaø xung ñoät toäc ngöôøi Chaâu Phi :**  **a) Buøng noå daân soá**:  - Chaâu Phi coù 818 trieäu daân (2001) Chieám 13,4 % daân soá theá giôùi.  - Tyû leä taêng daân soá töï nhieân vaøo loaïi cao nhaát theá giôùi treân 2,4%.  **b) Xung ñoät toäc ngöôøi**:  - Söï buøng noå daân soá, xung ñoät toäc ngöôøi, ñaïi dòch AIDS vaø söï can thieäp cuûa nöôùc ngoaøi laø nguyeân nhaân chuû yeáu kìm haõm söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi Chaâu Phi. |

**4. Củng cốÁ :** (**5**’) ? Trình baøy vaø giaûi thích söï phaân boá daân cö ôû Chaâu Phi?

? Nhöõng nguyeân nhaân xaõ hoäi naøo ñaõ kìm haõm söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Chaâu Phi?

***\* Traéc nghieäm:***

1**. Hieän nay Chaâu Phi thuoäc caùc nhoùm nöôùc :**

a) Keùm phaùt trieån. b) Chaäm phaùt trieån.

c) Chöa phaùt trieån. d) Ñang phaùt trieån.

2**. Ñieàu kieän ñeå Chaâu Phi oån ñònh veà chính trò vaø phaùt trieån kinh teá:**

a) Kieåm soaùt buøng noå daân soá vaø ñaïi dòch AIDS. b) Chaám döùt xung ñoät saác toäc.

c) Thoaùt khoûi söï can thieäp cuûa nöôùc ngoaøi. c) Taát caû ñeàu ñuùng.

**5.Dặn dò**: (**1**’)

? Tìm hieåu veà khí haäu Chaâu Phi coù thuaän lôïi vaø khoù khaên gì trong troàng troït vaø chaên nuoâi?

? Khoaùng saûn Chaâu Phi?

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ngaøy soaïn: Tiết :

**BAØI 30:**

**KINH TEÁ CHAÂU PHI .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**:

- Hoïc sinh caàn naém vöõng ñaëc ñieåm noâng nghieäp Chaâu Phi. Chuù troïng phaùt trieån caây coâng nghieäp nhieät ñôùi xuaát khaåu, chöa phaùt trieån saûn xuaát löông thöïc.

- Ñaëc ñieåm coâng nhgieäp Chaâu Phi chuù troïng khai thaùc khoaùng saûn ñeå xuaát khaåu.

2. **Kyõ naêng**: - Ñoïc vaø phaân tích löôïc ñoà, hieåu roõ söï phaân boá caùc ngaønh noâng nghieäp vaø coâng nhgieäp Chaâu Phi.

3. **Thái độ :** - HS hiểu biết về kinh tế của châu Phi

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

**- GV :**Löôïc ñoà noâng nghieäp Chaâu Phi, coâng nghieäp Chaâu Phi.

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1. Ôn định tổ chức**

**2. Kieåm tra baøi cuõ:** (**5**’)

- Câu hỏi: - Trình baøy vaø giaûi thích söï phaân boá daân cö ôû Chaâu Phi?

- Đáp án : + Phaân boá raát khoâng ñeàu.

+Söï phaân boá daân cö Chaâu Phi phuï thuoäc chaët cheõ vaøo ñaëc ñieåm cuûa caùc moâi tröôøng töï nhieân.

+ Ña soá daân Chaâu Phi soáng ôû noâng thoân.

+ Caùc thaønh phoá coù treân 1 trieäu daân thöôøng taäp trung ven bieån.

**3. Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1**’) Böôùc sang theá kyû 21 trong soá 46 quoác gia ngheøo nhaát theá giôùi thì 33 quoác gia thuoäc veà Chaâu Phi. 50% daân soá chaâu luïc naøy soáng döôùi möùc ngheøo khoù. Ñieàu ñoù noùi leân: Neàn kinh teá Chaâu Phi coøn raát chaäm phaùt trieån. Taïi sao ôû moät chaâu luïc coù nguoàn khoaùng saûn raát phong phuù vaø giaøu coù nguoàn lao ñoäng doài daøo maø neàn kinh teá trong tình traïng coøn thaáp keùm, laïc haäu nhaát theá giôùi? Ñoù laø noäi dung baøi hoïc hoâm nay.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | | | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**20**’)  - Hoïc sinh ñoïc muïc: “Troàng troït” Cho bieát:  ? Noâng nghieäp ôû Chaâu Phi coù nhöõng hình thöùc canh taùc phoå bieán naøo? (Saûn xuaát noâng saûn haøng hoaù theo quy moâ lôùn, canh taùc nöông raãy.)  ? Taïi sao coù neùt töông phaûn giöõa hình thöùc canh taùc hieän ñaïi vaø laïc haäu trong troàng troït ôû Chaâu Phi?  (Khu vöïc saûn xuaát xuaát khaåu theo höôùng chuyeân moân hoaù caây coâng nghieäp nhieät ñôí. Phaàn lôùn do coâng ty tö baûn nöôùc ngoaøi sôû höõu caùc ñoàn ñieån trang traïi treân dieän tích roäng, ñaát ñai toát, kinh teá cao.  + Khu vöïc saûn xuaát nhoû cuûa nhaân daân ñòa phöông, trình ñoä kinh teá saûn xuaát laïc haäu phuï thuoäc vaøo thieân nhieân.  ? Neâu söï khaùc nhau trong saûn xuaát caây coâng nghieäp vaø caây löông thöïc?  ? Quan saùt H30.1 sgk neâu söï phaân boá caùc loaïi caây troàng?  ( Caây coâng nghieäp chính , caây aên quaû, caây löông thöïc.)  **\* Chia 3 nhoùm**: Moãi nhoùm trình baøy moät loaïi caây: | | | **1. Noâng nghieäp :**  **a) Ngaønh troàng troït** :  - Caây coâng nghieäp xuaát khaåu ñöôïc chuù troïng theo höôùng chuyeân moân hoaù nhaèm muïc ñích xuaát khaåu.  - Caây löông thöïc chieám tyû troïng nhoû trong cô caáu ngaønh troàng troït.  **b) Söï phaân boá caây noâng nghieäp**: |
| **Loaïi caây troàng** | | **Khu vöïc phaân boá** | |
| Caây coâng nghieäp | - Ca cao.  - Caø pheâ  - Coï daàu  - Laïc | - Taäp trung duyeân haûi phía baéc vònh Ghi-Neâ  - Cao nguyeân Ñoâng Phi, duyeân haûi vònh Ghi Neâ.  - Duyeân haûi vònh Ghi Neâ nôi coù khí haäu nhieät ñôùi.  - Ghi Neâ, Ca Meâ Rum, Xu Ñaêng, CH Coâng Goâ. | |
| Caây aên quaû | - Cam, chanh, nho, oâ-liu. | - Ven Ñòa Trung Haûi, ven bieûn cöïc nam Chaâu Phi. | |
| Caây löông thöïc | -Luùa mì .  -Keâ.  -Luùa gaïo. | - Caùc nöôùc ven Ñòa Trung Haûi.  - Coäng hoaø Nam Phi.  - ÔÛ Chaâu Phi naêng suaát keùm. | |
| ? Ngaønh chaên nuoâi coù ñaëc ñieåm gì? Tình hình phaân boá vaø hình thöùc chaên nuoâi coù ñaëc ñieåm gì noåi baät ?  ? Cöøu, Deâ, chaên nuoâi ôû moâi tröôøng naøo ?  ? Lôïn, boø nuoâi nhieàu ôû quoác gia naøo ?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**13**’)  ? Coâng nghieäp Chaâu Phi coù ñieàu kieän thuaän lôïi lôùn ñeå phaùt trieån laø gì ?  ? QS löôïc 30.2 sgk cho bieát caùc khoaùng saûn quan troïng quí, tröõ löôïng lôùn phaân boá ôû ñaâu ?  ? QS löôïc ñoà 30.2 sgk ruùt ra nhaän xeùt veà söï phaân boá caùc ngaønh coâng nghieäp ôû Chaâu Phi ?  ? Nhaän xeùt veà trình ñoä coâng nghieäp ôû Chaâu Phi ?  ? Chaâu Phi coù maáy khu vöïc coù trình ñoä phaùt trieån kinh teá ?  ( **Phaùt trieån nhaát** : CH Nam Phi, An Geâ Ri, Ai Caäp.  **Phaùt trieån** : Caùc nöôùc Baéc Phi : Coâng nghieäp daàu khí .  **Chaäm phaùt trieån** : Caùc nöôùc coøn laïi .  ? Nguyeân nhaân kìm haõm söï phaùt trieån coâng nghieäp ôû Chaâu Phi? (Thieáu lao ñoäng, chuyeân moân kyû thuaät, daân trí thaáp, thieáu voán, cô sôû vaät chaát laïc haäu .) | | | c/ **Ngaønh chaên nuoâi**:  - Hình thöùc chaên thaû phoå bieán phuï thuoäc vaøo töï nhieân.  **2/ Coâng nghieäp** :    - Nguoàn khoaùng saûn phong phuù, nhöng neàn coâng nghieäp noùi chung chaäm phaùt trieån.  - Chaâu Phi coù 3 khu vöïc coù trình ñoä phaùt trieån coâng nghieäp khaùc nhau.  + Coäng hoaø Nam Phi coù neàn kinh teá phaùt trieån phaùt trieån toaøn dieän. |

**4. Củng cố**:(**5 ‘)** ? Söï khaùc nhau trong saûn xuaát caây coâng nghieäp vaø caây löông thöïc?

? Taïi sao ngaønh coâng nghieäp Chaâu Phi keùm phaùt trieån?

**5. Dặn dò**: (**1**’) -Tìm hieåu caùc nöôùc Chaâu Phi chuû yeáu xuaát khaåu haøng hoaù gì? Nhaäp haøng gì?

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 31:**

**KINH TEÁ CHAÂU PHI .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**:

- Caàn naém vöõng caáu truùc ñoân giaûn caûu neàn kinh teá caùc nöôùc Chaâu Phi: Phuïc vuï cho hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu, chuû yeáu nguyeân vaät lieäu thoâ, noâng saûn nhieät ñôùi. Nhaäp haøng tieâu duøng vaø thöïc phaåm.

- Hieän roõ söï ñoâ thò hoaù khoâng töông xöùng vôùi trình ñoä phaùt trieån coâng nghieäp neân nhieàu vaán ñeà kinh teá – xaõ hoäi caàn phaûi giaûi quyeát.

2. **Kyõ naêng**: - Phaân tích löôïc ñoà kinh teá Chaâu Phi, naém ñöôïc caáu truù neàn kinh teá.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc, tinh thaàn xaây döïng neàn kinh teá.

**II)CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

* **GV :**Löôïc ñoà phaân boá vaø ñoâ thò Chaâu Phi.

**- HS :** SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1. Ôn định tổ chức**

**2. Kieåm tra baøi cuõ:**

- Câu hỏi :? Taïi sao ngaønh coâng nghieäp Chaâu Phi keùm phaùt trieån? Keå teân moät soá nöôùc töông ñoái phaùt trieån ôû Chaâu Phi?

- Đáp án : + Nguoàn khoaùng saûn phong phuù, nhöng neàn coâng nghieäp noùi chung chaäm phaùt trieån.

+ **Phaùt trieån nhaát** : CH Nam Phi, An Geâ Ri, Ai Caäp.

3. **Baøi môùi**: (Tieáp theo)

***\* Giôùi thieäu baøi***:**1’**  - Ñeå naém ñöôïc hoaït ñoäng dòch vuï vaø ñoâ thò hoaù ôû chaâu Phi nhö theá naøo? Hoâm nay ta tìm hieåu baøi 31.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**20’**)  - **Giaùo vieân**: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuaät ngöõ: “Khuûng hoaûng kinh teá” (trang 187).  ? Quan saùt H31.1 sgk cho bieát hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi ôû Chaâu Phi coù ñaëc ñieåm gì noåi baät?  ( Vuøng chyeân canh noâng saûn xuaát khaåu, vung khai thaùc khoaùng saûn xuaát khaåu).  ? Xuaát haøng gì laø chuû yeáu? (Caø pheâ, ca cao, daàu coï)  ? Nhaäp haøng gì laø chuû yeáu? (löông thöïc).  ? Taïi sao phaàn lôùn caùc nöôùc Chaâu Phi phaûi xuaát khaåu khoaùng saûn, nguyeân nhieân lieäu thoâ vaø nhaäp maùy moùc thieát bò?  ( Vì caùc coâng ty nöôùc ngoaøi naém giöõ ngaønh coâng nghieäp khai khoaùng coøn coâng nghieäp cheá bieán khoâng phaùt trieån).  ? Taïi sao laø chaâu luïc xuaát khaåu lôùn saûn phaåm noâng saûn nhieät ñôùi maø vaãn phaûi nhaäp löông thöïc?  ( Khoâng chuù troïng troàng caây löông thöïc trong noâng nghieäp).  + Caùc ñoàn ñieàn caây coâng nghieäp xuaát trong tay tö baûn nöôùc  ? Thu nhaäp ngoaïi teä cuûa phaàn lôùn caùc nöôùc Chaâu Phi döïa vaøo nguoàn kinh teá naøo?  ? Theá yeáu cuûa 2 maët haøng xuaát vaø nhaäp khaåu chuû yeáu ôû Chaâu Phi laø gì?  ( Haøng xuaát khaåu coù gía caû thaáp – haøng nhaäp khaåu giaù cao, thieät haïi lôùn cho Chaâu Phi)  ? Quan saùt H31.1 sgk cho bieát ñöôøng saét Chaâu Phi phaùt træeân chuû yeáu ôû khu vöïc naøo?  ( Ven vònh Ghi Neâ, khu vöïc Soâng Nin, Nam Phi).  ? Taïi sao maïng löôùi ñöôøng saét laïi phaùt trieån ôû khu vöïc treân?  ( Phuïc vuï hoaït ñoäng cho xuaát khaåu).  ?Em haõy cho bieát giaù trò kinh teá veà giaù trò keânh ñaøo xuyeân?  \* ***Chuyeån yù****:* Söï phaùt trieån ñoâ thò hoaù ôû Chaâu Phi nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**13’**)  - Cho hoïc sinh ñoïc muïc 4 sgk: cho bieát ñaëc ñieåm ñoâ thò hoaù ôû Chaâu Phi?  ? Quan saùt baûng soá lieäu trang 98 keát hôïp hình 29.1 sgk cho bieát söï khaùc nhau veà möùc ñoâ thò hoaù giöõa caùc quoác gia ven vònh Ghi Neâ, duyeân haûi Baéc Phi vaø ñoâng Phi? (Khoâng ñoàng ñeàu)  ? Möùc ñoâ thò hoaù cao nhaát nöôùc naøo?( Duyeân haûi Baéc Phi, An Gieâ Ri, Ai caäp).  ? Möùc ñoä ñoâ thò hoaù khaù cao?( Ven vònh Ghi Neâ, Ni Gieâ ria).  ? Möùc ñoä ñoâ thò hoaù thaáp? ( Keâ Nia, Xoâ Mali).  ? Nguyeân nhaân ñoâ thò hoaù ôû Chaâu Phi?  ? Neâu nhöõng vaán ñeà kinh teá – xaõ hoäi naûy sinh do söï buøng noå ñoâ thò ôû Chaâu Phi? (Xuaát hieän khu nhaø oå chuoät, khoâng khí, moâi tröôøgn bò oâ nhieãm, beänh taät … ) | **3. Hoaït ñoäng dòch vuï :**  - Chuû yeáu laø nôi cung caáp nguyeân lieäu thoâ, xuaát khaåu noâng saûn nhieät ñôùi.  - Nôi Tieâu thuï haøng hoaù cho caùc nöôùc tö baûn (nhaäp maùy moùc, thieát bò, haøng tieâu duøng, löông thöïc).  - 90% thu nhaäp ngoaïi teä nhôø vaøo xuaát khaåu noâng saûn vaø khoaùng saûn.  **4. Ñoâ thò hoaù ôû Chaâu Phi :**  - Toác ñoä ñoâ thò hoaù khoâng töông xöùng vôùi trình ñoä phaùt trieån kinh teá.  - Nguyeân nhaân buøng noå daân soá ñoâ thò ôû Chaâu Phi laø do:  + Daân cö bò thu huùt vaøo caùc hoaït ñoäng saûn xuaát coâng nghieäp vaø xuaát khaåu.  + Saûn xuaát noâng nghieäp khoâng oån ñònh, möùc soáng noâng thoân thaáp, daân noâng thoân ñoå veà ñoâ thò.  + Chieán tranh laøm daân tò naïn ñoå veà caùc ñoâ thò. |

**4. Củng cố** (**5’**)

? Vì sao Chaâu Phi chuû yeáu xuaát khaåu saûn phaåm caây coâng nghieäp nhieät ñôùi, khoaùng saûn vaø nhaäp khaåu maùy moùc, thieát bò haøng tieâu duøng, löông thöïc?

( Do Coâng nghieäp chaäm phaùt trieån thieân veà khai khoaùng xuaát khaåu, noâng nghieäp phaùt trieân theo höôùng chuyeân moân hoaù, caây nhieät ñôùi xuaát khaåu, neân Chaâu Phi chuû yeáu xuaát khaåu saûn phaåm caây coâng nghieäp nhieät, khoaùng saûn vaø nhaäp khaåu maùy moùc, haøng tieâu duøng, löông thöïc.)

? Quan saùt H31.1 Sgk vaø H29.1 Cho bieát: Chaâu Phi coù bao nhieâu ñoâ thò treân 1 trieäu; ñoâ thò treân 5 trieäu? (21 ñoâ thò treân 1 trieäu vaø 3 ñoâ thò treân 5 trieäu laø Cai roâ (Ai Caäp), La Goát (Ni Gieâ ria) (An Gieâ).

- Caûng lôùn: An gieâ ri, Ca Xa Blan Ca, Ñuoác Ban.

**5. Dặn dò**: (**1’**) Tìm hieåu kinh teá 3 khu vöïc Chaâu Phi.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ngaøy soaïn: Tieát :

**OÂN TAÄP HOÏC KYØ I .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI OÂN TAÄP:** - Khaùi quaùt vaø heä thoáng hoaù kieán thöùc ñaõ hoïc cho hoïc sinh töø ñoù caùc em ruùt ñöôïc phöông phaùp hoïc taäp toát hôn.

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

* GV : Những câu hỏi ôn tập , baûn ñoà caùc moâi tröôøng töï nhieân
* HS : Vở ghi, SGK

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

1. **Ôn định tổ chức :**
2. **Kieåm tra baøi cuõ: 5’.**

- Câu hỏi : Vì sao Chaâu Phi chuû yeáu xuaát khaåu saûn phaåm caây coâng nghieäp nhieät ñôùi, khoaùng saûn vaø nhaäp khaåu maùy moùc, thieát bò haøng tieâu duøng, löông thöïc?

- Đáp án : Vì châu Phi có thế mạnh về các sp cây công nghiệp nhiệt đới và khoáng sản

**3 Baøi môùi**:

Höôùng daãn hoïc sinh oân taäp: **34’**

1. Xaùc ñònh vò trí ñôùi oân hoaø?
2. Tính chaát trung gian cuûa khí haäu vaø thaát thöôøng cuûa thôøi tieát ôû ñôùi oân hoaø theå hieän nhö theá naøo?
3. Trình baøy ñaëc ñieåm ngaønh coâng nghieäp ôû ñôùi oân hoaø ?
4. Trình baøy nguyeân nhaân vaø haäu quaû tình traïng oâ nhieãm khoâng khí ôû ñôùi oân hoaø ?
5. Neâu ñaëc ñieåm khí haäu hoang maïc? Tính thích nghi cuûa thöïc vaät vaø ñoäng vaät?
6. Trình baøy caùc hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn vaø hieän ñaïi trong caùc hoang maïc.
7. Cho bieát moät soá hoaït ñoäng kinh teá coå truyeàn cuûa caùc daân toäc ôû vuøng nuùi? Taïi sao caùc hoaït ñoäng kinh teá naøy laïi ña daïng vaø khoâng gioáng nhau giöõa caùc ñòa phöông?
8. Tính chaát khaéc nghieät cuûa khí haäu ñôùi laïnh laø gì?
9. Neâu ñaëc ñieåm khí haäu moâi tröôøng vuøng nuùi?
10. Taïi sao noùi theá giôùi roäng lôùn vaø ña daïng?
11. Chaâu luïc vaø luïc ñòa khaùc nhau nhö theá naøo?
12. Giaûi thích vì sao khí haäu Chaâu Phi khoâ vaø noùng?

**4. Củng cố**: (**5**’) - Giaùo vieân choát laïi ngaén goïn noäi dung töøng caâu.

**5. Dặn dò**: (**1**’) - Giôø sau kieåm tra hoïc kyø I.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ngaøy soaïn: :

Tuaàn 18 - Tieát 36:

**KIEÅM TRA HOÏC KYØ I .**

**I) MUÏC TIEÂU** - Thoâng qua baøi kieåm tra giaùo vieân ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong hoïc kyø I. Töø ñoù giaùo vieân ruùt kinh nghieäm caûi tieán caùch daïy vaø giuùp hoïc sinh caûi tieán caùch hoïc.

**II) TROÏNG TAÂM**:

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** Giaáy thi.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ:** Khoâng.

**B) Baøi môùi**:

Phaùt ñeà kieå tra cho hoïc sinh.

Hoï vaø teân:................................................. Lôùp:7 …

**Kieåm tra hoïc kyø I - Naêm hoïc 2007 - 2008**

**Moân thi: Ñòa lyù 7 - Thôøi gian: 45’**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ñieåm** | **Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân** |

**Ñeà ra: I/ Traéc nghieäm: (3 ñieåm)**

**Caâu 1: (1.5 ñ) Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu doøng yù em cho laø ñuùng:**

**- Treân theá giôùi coù:**

|  |  |
| --- | --- |
| A) 6 luïc ñòa vaø 5 chaâu luïc  B) 5 luïc ñòa vaø 6 chaâu luïc | C) 6 luïc ñòa vaø 6 chaâu luïc  D) 4 luïc ñòa vaø 5 chaâu luïc |

**- Giôùi haïn cuûa khu vöïc thuoäc ñôùi oân hoaø naèm**:

A - Giöõa ñôùi laïnh vaø ñôùi noùng B - Treân ñôùi laïnh vaø döôùi ñôùi noùng

C - Döôùi ñôùi laïnh vaø treân ñôùi noùng D - Trong khoaûng vó ñoä 30 - 400 Baéc vaø Nam

**- Noãi lo lôùn nhaát ñoái vôùi caùc vuøng ñaát noâng nghieäp ven 2 ñöôøng chí tuyeán laø hieän töôïng:**

A - Ñaát ñai bò xoùi moøn C - Baõo luõ thaát thöôøng

B - Naïn hoang maïc hoaù D - Caâu a + b ñuùng

**Caâu 2: (0,5 ñ)** Haõy ñieàn nhöõng doøng sau ñaây vaøo sô ñoà theå hieän moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi moâi tröôøng ôû ñôùi laïnh: Khí haäu raát laïnh, baêng tuyeát phuû quanh naêm, thöïc vaät raát ngheøo naøn, raát ít ngöôøi sinh soáng :

**Khí haäu raát laïnh**

1

2

3

**Caâu 3: (1ñ)**

Ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau cho hôïp lyù:

- Ñôùi oân hoaø laø nôi (1)........................... caùch ñaây khoaûng 250 naêm

- 3/4 (2)................................ coâng nghieäp (3).......................... do ñôùi oân hoaø cung caáp.

- Coâng nghieäp cheá bieán (4)......................................... cuûa nhieàu nöôùc trong ñôùi oân hoaø.

**II - Töï luaän: (7ñieåm)**

**Caâu 1: (3ñ)** Vì sao noùi theá giôùi roäng lôùn vaø ña daïng ?

**Caâu 2: (4ñ)** Haõy giaûi thích vì sao khí haäu Chaâu Phi khoâ vaø noùng ?

**ÑAÙP AÙN ÑEÀ KIEÅM TRA.**

I/ TRAÉC NGHIEÄM : (3ñ)

Caâu 1: (1.5 ñ): C, A, B.

Caâu 2: (0.5 ñ):

1: Baêng tuyeát phuû quanh naêm.

2: Thöïc vaät raát ngheøo naøn.

3: Raát ít ngöôøi sinh soáng.

Caâu 3: (1ñ):

1: Coù neàn coâng nghieäp phaùt trieân sôùm nhaát.

2: Saûn phaåm.

3: Cuûa theá giôùi.

4: Laø theá maïnh noåi baät.

II/ TÖÏ LUAÄN :

Caâu 1: (3 ñ):

- Roäng lôùn: Vì con ngöôøi coù maët taát caû 6 chaâu luïc, caùc ñaûo vaø quaàn ñaûo. Con ngöôøi vöôn tôùi nhöõng nôi saâu thaúm cuûa ñaïi döông vaø leân cao caùc taàng khí quyeån. (1.5ñ)

- Ña daïng: Coù treân 200 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå, moãi nôi coù ñaëc ñieåm rieâng veà thieân nhieân, kinh teá, chính trò, phong tuïc, taäp quaùn khaùc nhau (1.5ñ)

Caâu 2: (4 ñ):

- Vò trí laõnh thoå naèm phaàn lôùn ôû ñôùi noùng (giöõa 2 chí tuyeán ) (1ñ)

- Ñöôøng bôø bieån ít bò caét xeû, bieån ít aên saâu vaøo luïc ñòa, ít chòu aûnh höôûng cuûa aùp cao chí tuyeán, quanh naêm gioù töø luïc ñòa AÙ – AÂu thoåi sang neân möa raát ít. (3ñ)

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 32:**

**CAÙC NÖÔÙC KHU VÖÏC CHAÂU PHI .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**:

- Thaáy ñöôïc söï phaân boá chia Chaâu Phi thaønh 3 khu vöïc: Baéc Phi, Trung Phi, Nam Phi.

- Naém vöõng caùc ñaëc ñieåm töï nhieân, kinh teá cuûa khu vöïc Baéc Phi, Trung Phi.

2. **Kyõ naêng**: - Xaùc ñònh caùc quoác gia cuûa töøng khu vöïc Chaâu Phi.

3. **Thái độ** :

- HS có thái độ tích cực tìm hiểu, khám phá các nước ở khu vực châu Phi

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

* **GV :**Baûn ñoà töï nhieân Chaâu Phi, baûn ñoà 3 khu vöïc kinh teá Chaâu Phi.
* **HS :** SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1.Ôn định tổ chức :**

**2. Kieåm tra baøi cuõ:** Không

**3. Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1’**) Sgk.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | Phaàn ghi baûng: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**20**’)  ? Döïa vaøo baûn ñoà caùc khu vöïc Chaâu Phi: Cho bieát Chaâu Phi chia laøm maáy khu vöïc? Xaùc ñònh töøng khu vöïc?  ? Döïa vaøo baûn ñoà töï nhieân Chaâu Phi cho bieát khu vöïc Baéc Phi coù ñaëc ñieåm töï nhieân nhö theá naøo?  ? Döïa vaøo baûn ñoà caùc khu vöïc Chaâu Phi neâu teân caùc nöôùc ôû khu vöïc Baéc Phi?  ? Daân cö Baéc Phi chuû yeáu laø ngöôøi naøo? Thuoäc chuûng toäc naøo vaø theo ñaïo naøo?  ? Kinh teá chuû yeáu döïa vaøo nguoàn naøo?  \* ***Chuyeån yù:***  - Khu vöïc Trung Phi coù ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá – xaõ hoäi nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**18’)**  ? Neâu ñaëc ñieåm töï nhieân phaàn phía taây khu vöïc trung phi?  ? Neâu ñaëc ñieåm cuûa moâi tröôøng xích ñaïo aåm?  ? Neâu ñaëc ñieåm cuûa moâi tröôøng nhieät ñôùi?  ? Döïa vaøo baûn ñoà caùc khu vöïc Chaâu Phi neâu teân caùc nöôùc ôû khu vöïc Trung Phi?  ? Daân cö Trung Phi chuû yeáu ngöôøi naøo? Thuoäc chuûng toäc naøo?  ? Neàn kinh teá ôû caùc nöôùc khu vöïc Trung Phi nhö theá naøo?  ? Neâu teân caùc caây coâng nghieäp chuû yeáu ôû Trung Phi? | **1. Khu vöïc Baéc Phi :**  **a) Khaùi quaùt töï nhieân:**  - AÙt Laùt laø daõy nuùi treû duy nhaát naèm rìa phía taây Baéc chaâu luïc.  - Luøi xuoáng phía nam laø hoang maïc Xa Ha Rakhoâ noùng.  **b) Khaùi quaùt kinh teá – xaõ hoäi:**  - Daân cö Baéc Phi chuû yeáu laø AÛ Raäp vaø Beùc Be thuoäc chuûng toäc Ô Roâ Pheâ OÂ ít theo ñaïo hoài.  - Kinh teá chuû yeáu döïa vaøo khai thaùc daàu moû, khí ñoát, phaùt trieån du lòch.  + Caùc nöôùc ven ñòa trung haûi troàng luùa mì, oâ liu, caây aên quaû caän nhieät.  + Caùc nöôùc phía nam Xahara troàng ngoâ, boâng.  **2. Khu vöïc Trung Phi :**  **a) Khaùi quaùt töï nhieân:**  - Phía taây trung phi chuû yeáu laø boàn ñòa, coù hai moâi tröôøng töï nhieân khaùc:  + **Moâi tröôøng xích ñaïo aåm**: Noùng, möa nhieàu, ñaát ñai maøu môõ, röøng raäm xanh quanh naêm, soâng ngoøi daøy ñaëc.  **+ Moâi tröôøng nhieät ñôùi**: Goàm hia daõi naèm phía Baéc vaø Nam moâi tröôøng xích ñaïo aåm. Löôïng möa giaûm röøng thöa vaø xa van phaùt trieån.  - Phía ñoâng ………  **b) Khaùi quaùt kinh teá – xaõ hoäi:**  - Daân cö chuû yeáu ngöôøi ban tu thuoäc chuûng toäc Neâ Groâ ít coù tín ngöôõng ña daïng.  - Kinh teá chaäm phaùt trieån chuû yeáu döïa vaøo khai thaùc laâm saûn, khoaùng saûn caây coâng nghieäp xuaát khaåu. |

**4. Củng cố** (**5**’) a) Laäp baûng so saùnh söï khaùc bieät veà töï nhieân giöõa phaàn phía taây vaø ñoâng cuûa khu vöïc trung phi?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thaønh phaàn töï nhieân** | **Phaàn phía ñoâng** | **Phaàn phía taây.** |
| - Daïng ñòa hình chuû yeáu.  - Khí haäu.  - Thaûm thöïc vaät | - Boàn ñòa.  - Xích ñaïo aåm vaø nhieät ñôùi.  - Röøng raäm quanh naêm.  - Röøng thöa vaø xa van. | - Sôn nguyeân.  - Gioù muøa xích ñaïo.  - Xa van coâng vieân treân caùc sôn nguyeân; röøng raäm treân söôøn ñoùn gioù. |

**b) Neâu söï khaùc bieät veà kinh teá giöõa khu vöïc Baéc Phi vaø trung phi.**

- Caùc nöôùc baéc phi ven ñòa trung haûi troàng luùa mì, oâ liu, caùc nöôùc phía nam xahara troàng laïc, ngoâ, boâng. Coâng nghieäp chính khai khoaùng, khai thaùc daàu moû.

- Caùc nöôùc trung phi troàng troït, chaên nuoâi theo loái coå truyeàn, khai thaùc laâm saûn vaø khoaùng saûn, troàng caây coâng nghieäp xuaát khaåu.

**5. Dặn dò**: (**1’**) Ñoïc tröôùc baøi 33.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 33:**

**CAÙC KHU VÖÏC CHAÂU PHI .** (Tieáp theo)

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: - Naém vöõng caùc ñaëc ñieåm töï nhieân, kinh teá cuûa khu vöïc Nam Phi.

- Phaân bieät nhöõng neùt khaùc veà töï nhieân, kinh teá, xaõ hoäi giöõa caùc khu vöïc Chaâu Phi.

- Coäng hoaø Nam Phi laø nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån nhaát Chaâu Phi.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn kyõ naêng phaân tích löôïc ñoà töï nhieân vaø kinh teá.

3. **Thái độ :**

- HS có thái độ tích cực tìm hiểu , khám phá các khu vực châu Phi

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

* GV :Baûn ñoà caùc khu vöïc ôû Chaâu Phi.
* HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

-Đàm thoại- vấn đáp, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY**

**1.Ôn định tổ chức :**

**2. Kieåm tra baì cũ :**

- Câu hỏi :**?** Neâu söï khaùc bieät veà kinh teá giöõa khu vöïc bắc phi vaø trung phi?

- Đáp án :+ Kinh tế Bắc Phi :- Kinh teá chuû yeáu döïa vaøo khai thaùc daàu moû, khí ñoát, phaùt trieån du lòch.

+ Kinh tế trung phi : - Kinh teá chaäm phaùt trieån chuû yeáu döïa vaøo khai thaùc laâm saûn, khoaùng saûn caây coâng nghieäp xuaát khaåu

3. **Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***:(**1’)** Ñeå hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm töï nhieân, kinh teá , xaõ hoäi cuûa khu vöïc nam phi nhö theá naøo? Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | Phaàn ghi baûng: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**33**’)  ? Xaùc ñònh ranh giôùi khu vöïc Nam Phi?  ? Ñoái chieáu vôùi baûn ñoà töï nhieân Chaâu Phi nhaän xeùt veà ñoä cao cuûa khu vöïc naøy? (Cao trung bình: 1000m; Phaàn trung taâm truõng xuoáng; phaàn ñoâng nam naâng leân.  Cho lôùp thaoû luaän 3 nhoùm:   * **Nhoùm 1**: Teân vaø aûnh höôûng cuûa doøng bieån noùng ñoái vôùi khí haäu phía ñoâng nam Phi? * **Nhoùm 2:** Söï thay ñoåi cuûa löôïng möa khi ñi töø taây -> ñoâng cuûa khu vöïc Nam Phi?   ? Vai troø cuûa daõy nuùi Ñreâ Ken Xbeùc?   * Nhoùm 3: Söï thay ñoåi cuûa thaûm thöïc vaät khi ñi töø ñoâng sang taây? ( Hoang maïc -> Xa van -> Röøng raäm nhieät ñôùi).   + Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi:  ? Nguyeân nhaân caûu söï thay ñoåi?  ( Aûnh höôûng cuûa ñòa hình keát hôïp doøng bieån noùng, laïnh).  ? Taïi sao hoang maïc Na níp phaùt trieån ra taän bieån?  ( Do aûnh höôûng cuûa doøng bieån laïnh Ben – Geâ – La chaûy saùt BB hôi nöôùc töø ÑTD vaøo qua ñaây gaëp laïnh ngöng ñoäng thaønh söông muø -> vaøo ñaát lieàn khoâng khí ñaõ maát heát hôi nöôùc -> möa hieám -> hoang maïc phaùt trieån.  ? Quan saùt H23.1 sgk neâu teân caùc nöôùc thuoäc khu vöïc nam phi?  ? Thaønh phaàn chuûng toäc cuûa nam phi khaùc vôùi baéc phi vaø trung phi nhö theá naøo?  ( **+ Baéc Phi:** AÛ Raäp Beùc Be ( ôroâpheâoâit)  + **Trung phi**: Neâgroâit.  **+ Nam Phi:** Neâgroâit, ôroâpheâoâit, ngöôøi lai. Man Ña gaùt xca ngöôøi Man gaùt thuoäc chuûng toäc moân goâ loâ ít.  ? Neâu söï phaân boá caùc loaïi khoaùng saûn chính ôû nam phi? | **3. Khu vöïc Nam Phi :**  **a) Khaùi quaùt töï nhieân :**  - Khu vöïc nam phi coù ñoä cao trung bình treân 1000m.  **b) Khaùi quaùt kinh teá – xaõ hoäi**:  - Daân cö Nam Phi thuoäc chuûng toäc Neâgroâit, ôroâpheâoâit, ngöôøi lai. Theo ñaïo thieân chuùa.  - Kinh teá chuû yeáu laø khai khoaùng ñeå xuaát khaåu. |

**4. Củng cố** (**5’)**

? Taïi sao phaàn lôùn Baéc Phi vaø Nam Phi Naèm trong moâi tröôøng nhieät ñôùi nhöng khí haäu nam phi aåm vaø dòu hôn Baéc Phi?

( Nam Phi coù dieän tích nhoû hôn Baéc Phi, coù 3 maët giaùp ñaïi döông, coù doøng bieån noùng, gioù ñoâng nam töø aán ñoä döông thoåi vaøo neân thôøi tieát noùng aåm, möa nhieàu hôn Baéc Phi.

\* **Traéc ngheäm:** Tín ngöôõng chuû yeáu cuûa daân cö ôû Nam Phi:

a) Ñaïo hoài. c) Cô ñoác giaùo.

b) Ñaïo tin laønh. d) Thieân chuùa giaùo.

**5. Dặn dò**: (**1’**) Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp 3 sgk.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Ngaøy soaïn: 6/1/2013 :

Tuaàn 20 - Tieát 39:

**BAØI 34:**

**THÖÏC HAØNH: SO SAÙNH NEÀN KINH TEÁ CUÛA BA KHU VÖÏC CHAÂU PHI .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:** Sau baøi thöïc haønh hoïc sinh caàn:

-Naém vöõng söï khaùc bieät trong thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi giöõa caùc quoác gia ôû chaâu phi.

- Naém vöõng söï khaùc bieät trong neàn kinh teá cuûa 3 khu vöïc chaâu Phi.

**II) TROÏNG TAÂM**: Caû 2 baøi taäp.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:**

-Löïôc ñoà kinh teá chaâu phi.

-Löôïc ñoà thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa caùc nöôùc chaâu Phi.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ:** (**5’)**

**?** Taïi sao khí haäu Nam Phi aåm vaø dòu hôn Baéc Phi?

**B) Baøi môùi:**

***\* Giôùi thieäu baøi***: **1**’ Noäi dung cuûa baøi oân taäp hoâm nay laø laäp baûng so saùnh söï khaùc bieät cuûa 3 khu vöïc chaâu Phi. Ñoïc, phaân tích ñöôïc löôïc ñoà ñeå ruùt ra nhaän xeùt veà söï phaân boá thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi giöõa caùc quoác gia, caùc khu vöïc ôû chaâu Phi.

Döïa vaøo saùch höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh .

**\* Caâu 1: (13’): QS h34.1sgk cho bieát** :

-Teân caùc quoác gia ôû Chaâu Phi coù thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi treân 1000usd/ naêm. Caùc khu vöïc naøy naèm ôû khu vöïc naøo ?

+ Ma roác, An Gieâ Ri, Tuy Ni Di, Li Bi, Ai Caäp, Na- Mi- Bi- A, Boát Xoa Na vaø coäng hoaø Nam Phi, Ga Boâng -> Nam Phi .

* Quoác gia coù thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi döôùi 200 usd/ naêm :

+ Buoác ki- na pha xoâ, Ni Gieâ, Saùt, Eâti oâ pi a, Xoâ ma li, Mala uy, Xi eåa leâ oâng, Ru an ña -> Trung Phi .

**\* Nhaän xeùt** : - Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi khoâng ñeàu giöõa 3 khu vöïc : Nam Phi cao nhaát roài ñeán Baéc Phi cuoái cuøng Trung Phi .

\* **Caâu 2: (20’): Laäp baûng so saùnh ñaëc ñieåm kinh teá 3 khu vöïc Chaâu Phi theo maãu sau:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Khu vöïc** | **Ñaëc ñieåm chính cuûa neàn kinh teá .** |
| **Baéc Phi** | - Caùc nöôùc ven Ñòa Trung Haûi troàng luùa mì, oâ liu, caây aên quaû caän nhieät ñôùi.  - Caùc nöôùc phía Nam troàng laïc, ngoâ, boâng.  -Caùc nghaønh coâng nghieäp chính laø khai khoaùng vaø khai thaùc daàu moû. |
| **Trung Phi** | - Troàng troït, chaên nuoâi theo loái coå truyeàn, khai thaùc laâm saûn, khoaùng saûn, troàng caây coâng nghieäp xuaát khaåu . |
| **Nam Phi** | - Trình ñoä phaùt trieån kinh teá cheânh leäch, Nam phi coù coâng nghieäp phaùt trieån thì Moâ Daêm Bich, Ma La Uy laø nöôùc noâng nghieäp laïc haäu, coäng hoaø Nam Phi laø nöôùc xuaát khaåu vaøng nhieàu nhaát vaø saûn xuaát chuû yeáu kim cöông, Croâm, nghaønh coâng nghieäp chính laø khai thaùc khoaùng saûn, cô khí hoaù chaát. Saûn phaåm noâng nhgieäp chuû yeáu laø hoa quaû caän nhieät ñôùi, ngoâ. |

? Qua baûng thoáng keâ so saùnh caùc ñaëc ñieåm kinh teá 3 khu vöïc cuûa Chaâu Phi?

- Nghaønh coâng nghieäp chuû yeáu döïa vaøo khai khoaùng, troàng caây coâng nghieäp xuaát khaåu .

- Noâng nghieäp noùi chung laø chöa phaùt trieån, chöa ñaùp öùng nhu caàu löông thöïc, chaên nuoâi theo phöông thöùc coå truyeàn.

- Trình ñoä phaùt trieån kinh teá quaù cheânh leäch giöõa caùc khu vöïc vaø caùc nöôùc .

**C) CUÕNG COÁ: (** **5’)** .

? Nöôùc naøo coù neàn kinh teá phaùt trieån nhaát Chaâu Phi ?

? Haõy neâu nhöõng neùt ñaëc tröng nhaát cuûa neàn kinh teá Chaâu Phi ?

? Keå teân 1 soá nöôùc coù neàn kinh teá keùm phaùt trieån nhaát Chaâu Phi? Bình quaân thu nhaäp ñaàu ngöôøi laø bao nhieâu ?

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: (**1**’) Tìm hieåu Chaâu Mó? Taïi sao goïi laø Taân theá giôùi? Ai tìm ra Chaâu Mó?

Ngaøy soaïn: Tiết :

**CHÖÔNG VII : CHAÂU MÓ.**

**BAØI 35:**

**KHAÙI QUAÙT CHAÂU MÓ.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Naém vöõng vò trí ñòa lyù, hình daïng laõnh thoå, kích thöôùc ñeå hieåu roõ Chaâu Mó laø moät laõnh thoå roäng lôùn.

- Hieåu roõ Chaâu Mó laø laõnh thoå cuûa daân nhaäp cö töø Chaâu AÂu vaø quaù trình nhaäp cö naøy gaén lieàn vôùi söï tieâu dieät thoå daân.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn luyeän kyõ naêng ñoïc phaân tích löôïc ñoà caùc luoàng nhaäp cö.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc, tinh thaàn ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc vôùi nhau.

**II)CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS**

**- GV:** Baûn ñoà töï nhieân Chaâu Mó ; baûn ñoà nhaäp cö vaøo Chaâu Mó .

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại – vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC**

**1. Ổn định tổ chức:**

**2. Kieåm tra baøi cuõ:** (Khoâng)

**3. Baøi môùi**: ***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)** Sgk.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | Phaàn ghi baûng: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(20’)**  ? Döïa vaøo baûn ñoà Chaâu Mó xaùc ñònh vò trí, giôùi haïn cuûa CMÓ?  ( Töø 83039’ B -> 55054’N (Keå caû ñaûo).  71050’ B -> 55054’N (Khoâng keå ñaûo).  ? Taïi sao noùi CM naèm hoaøn toaøn ôû nöûa caàu taây?  - Ranh giôùi nöûa caàu ñoâng vaø nöûa caàu taây laø 2 ñöôøng kinh tuyeán 00 vaø 1800 => Ñieàu ñoù lí giaûi: Chaâu Mó naèm caùch bieät ôû nöûa caàu taây).  ? Quan saùt baûn ñoà em haõy cho bieát Chaâu Mó tieáp giaùp vôùi ñaïi döông naøo? (Phía Taây: TBD; Phía ñoâng: ÑTD).  ? Haõy xaùc ñònh caùc ñöôøng chí tuyeán, ñöôøng xñ, 2 voøng cöïc?  ? Cho bieát vò trí laõnh thoå Chaâu Mó so vôùi caùc chaâu luïc khaùc coù ñaëc ñieåm gì khaùc bieät côû baûn?  (- Chaâu Mó naèm hoaøn toaøn ôû nöûa caàu taây, caùc chaâu luïc khaùc naèm ôû nöûa caàu ñoâng.  - Chaâu Mó traûi daøi treân nhieàu vó ñoä 1390 neân Chaâu Mó coù ñuû caùc ñôùi töï nhieân thuoäc caû 3 vaønh ñai nhieät.  -CM goàm 2 luïc ñòa: Baéc Mó: 24.2 tr Km2.Nam Mó: 17.8tr km2 -Noái lieàn 2 luïc ñòa laø eo ñaát Panama.  ? Vò trí ñòa lí Chaâu Mó vaø Chaâu Phi coù nhöõng ñæeâm gioáng vaø khaùc nhau nhö theá naøo?  **- Gioáng**: Naèm ñoái xöùng 2 beân ñöôøng xích ñaïo, coù 2 ñöôøng chí tuyeán ñi qua.  **- Khaùc**: Laõnh thoå Chaâu Mó traûi daøi hôn veà phía 2 cöïc, caùc ñöôøng chí tuyeán qua phaàn heïp cuûa laõnh thoå coøn Chaâu Phi qua phaàn môû roäng => thieân nhieân Chaâu Mó oân hoaø phong phuù hôn thieân nhieân Chaâu Phi).  \* Do vò trí naèm caùch bieät ôû nöûa caàu taây, caùc ñaïi döông lôùn bao boïc neân ñeán theá kyû 15 ngöôøi Chaâu AÂu môùi bieát Chaâu Mó.  ? Xaùc ñònh vò trí keânh ñaøo Panama treân baûn ñoà töï nhieân Chaâu Mó vaø cho bieát yù nghóa?  ( Keânh ñaøo trong 35 naêm taïi eo Panama nôi heïp nhaát CM roäng ko ñeán 50Km. GT ñöôøng thuyû ngaén nhaát noái TBD vaø ÑTD.)  ? Cho bieát dieän tích Chaâu Mó?  \* ***Chuyeån yù:*** CM laø vuøng ñaát coù thaønh phaàn chuûng toäc NTN?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** **(18’)**  ? Tröôùc theá kyû 15 chuû nhaân Chaâu Mó laø ngöôøi nöôùc naøo? Hoï thuoäc chuûng toäc naøo?  ( Ngöôøi Anh ñieâng, EÂxkimoâ thuoäc chuûng toäc Moân Goâ loâ ít).  ? Döïa vaøo löôïc ñoà 35.2 sgk xaùc ñònh luoàng daân cö vaøo Chaâu Mó?  (- Chuûng toäc Moângoâ loâ ít cö truù ôû Chaâu AÙ di daân sang Chaâu Mó khoaûng 25000 naêm tröôùc ñaây.  + Ngöôøi Eâxkimoâ soáng ôû vuøng Baéc Mó. NgöôøiAnh ñieâng phaân boá khaép Chaâu Mó .  \* Cho hoïc sinh ñoïc phaàn 2 trang 109.  ? Töø theá kyû 16 ñeán nay Chaâu Mó coù theâm ngöôøi naøo?  ( Ô roâ pheâ oâ ít ôû Chaâu AÂu. Ngöôøi Neâ groâ ít ôû Chaâu Phi.  - Söï hoaø huyeát giöõa caùc chuûng toäc ñaõ hình thaønh nhoùm ngöôøi lai.  ? Giaûi thích taïi sao coù söï khaùc nhau veà ngoân ngöõ giöõa daân cö ôû khu vöïc Baéc Mó vôùi daân cö khu vöïc trung vaø Nam Mó?  - Cö daân phaàn Baéc Mó thuoäc Hoa Kyø vaø CaNaÑa laø con chaùu ngöôøi Chaâu AÂu töø Anh, Phaùp, Ñöùc di cö sang. Tieáng noùi chính laø tieáng anh maø toå tieân cuûa hoï laø Aêng Loâ Xaéc Xoâng neân goïi laø Chaâu Mó Aêng Loâ Xaéc Xoâng. | **1. Moät laõnh thoå roäng lôùn :**  - Naèm caùch bieät ôû nöûa caàu taây.  - Laõnh thoå traûi daøi töø voøng cöïc Baéc ñeán vuøng caän cöïc nam.  - Dieän tích: 42 trieäu Km2.  **2. Vuøng ñaát caûu daân nhaäp cö, thaønh phaàn chuûng toäc ña daïng**:  - Tröôùc theá kyû 16 coù ngöôøi E Xít Ki Moâ vaø ngöôøi Anh Ñieâng thuoäc chuûng toäc Moân Goân Loâ ít sinh soáng.  - Töø theá kyû XVI ñeán theá kyû XX coù ñaày ñuû caùc chuûng toäc chính treân theá giôùi.  - Caùc chuûng toäc ôû Chaâu Mó ñaõ hoaø huyeát taïo neân thaønh phaàn ngöôøi lai. |

Coøn cö daân caùc töø Meâ Hi Coâ trôû xuoáng phía nam laø con chaùu ngöôøi AÂu goác TBN vaø BÑN chòu söï thoáng trò laâu daøicuûa nhöõng ngöôøi naøy. Tieáng noùi chính laø tieáng TBN, BÑN thuoäc ngöõ heä la tinh neân goïi laø Chaâu Mó La Tinh.

**4 .Củng cố**: **(5’)** ? Laõnh thoå Chaâu Mó phaàn luïc ñòa keùo daøi treân khoaûng? Vó ñoä ? Caùc luoàng nhaäp cö coù vai troø quan troïng nhö theá naøo ñeán söï hình thaønh coäng ñoàng daân cö Chaâu Mó?

**5. Dặn dò**

- Trả lời những câu hỏi trong SGK và chuẩn bị bài : Thiên nhiên Bắc Mỹ

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngaøy soaïn: Tiết :

**BAØI 36:**

**THIEÂN NHIEÂN BAÉC MÓ.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**:Hoïc sinh caàn naém vöõng: Ñaëc ñieåm cuûa ba boä phaän ñòa hình Baéc Mó: - Söï phaân hoaù ñòa hình theo höôùng Baéc – Nam chi phoái söï phaân hoaù khí haäu ôû Baéc Mó.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích laùt caét ñòa hình.

- Reøn kyõ naêng ñoïc, phaân tích löôïc ñoà töï nhieân vaø löôïc ñoà caùc kieåu khí haäu Baéc Mó ruùt ra moái lieân heä giöõa ñòa hình vaø khí haäu.

3 Th¸i ®é

- HS cã t×nh c¶m yªu mÕn con ng­êi vµ thiªn nhiªn B¾c Mü

**II)**

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Baûn ñoà töï nhieân Baéc Mó.

- Baûn ñoà khí haäu Baéc Mó.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ:** **(5’)**

? Laõnh thoå Chaâu Mó phaàn luïc ñòa keùo daøi treân khoaûng? Vó ñoä ?

? Caùc luoàng nhaäp cö coù vai troø quan troïng nhö theá naøo ñeán söï hình thaønh coäng ñoàng daân cö Chaâu Mó?

**B) Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)** Sgk.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | Phaàn ghi baûng: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(20’)**  ? Döïa vaøo löôïc ñoà 36.2 sgk hoaëc baûn ñoà töï nhieân Baéc Mó cho bieát töø taây sang ñoâng ñòa hình Baéc Mó chia laøm maáy mieàn?  ? Xaùc ñònh treân H36.2 sgk heä thoáng nuùi Cooùc ñie?  ? Söï phaân boá caùc daõy nuùi vaø cao nguyeân treân heä thoáng nuùi nhö theá naøo? (Gv giaûng tieáp ôû saùch thieát keá).  ? Döïa vaøo baûn ñoà töï nhieân Baéc Mó neâu ñaëc ñieåm cuûa mieàn ñoàng baèng trung taâm.  ? Xaùc ñònh treân baûn ñoà heä thoáng hoà lôùn vaø heä thoáng soâng Mít xi xi pi – Mít xu ri? Cho bieát giaù trò to lôùn cuûa heä thoáng soâng vaø hoà lôùn cuûa mieàn?  ? Quan saùt baûn ñoà töï nhieân Baéc Mó cho bieát mieàn nuùi giaø sôn nguyeân phía ñoâng coù ñaëc ñieåm gì?  **\* *Chuyeån yù:***  Vôùi ñaëc ñieåm ñòa hình nhö vaäy khí haäu Baéc Mó ñöôïc phaân hoaù nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2** : **(13’**)  ? Döïa vaøo vò trí, giôùi haïn cuûa Baéc Mó cho bieát Baéc Mó coù caùc kieåu khí haäu naøo?  ? Kieåu khí haäu naøo chieám dieän tích lôùn nhaát?  ? Taïi sao khí haäu Baéc Mó coù söï phaân hoaù theo chieàu Baéc – Nam?  ( Do laõnh thoå Baéc Mó traûi daøi töø 800B - 150B.)  ? Döïa vaøo löôïc ñoà töï nhieân Baéc Mó giaûi thích taïi sao coù söï khaùc bieät veà khí haäu giöõa phaàn phía taây vaø phía ñoâng kinh tuyeán 1000T cuûa Hoa Kyø?  ( Aûnh höôûng töông phaûn cuûa 2 mieàn ñòa hình: Ñòa hình nuùi Cooùc ñie ngaên chaën aûnh höôûng cuûa bieån vaøo, phía taây coù doøng bieån laïnh phía ñoâng coù doøng bæeân noùng.  \* Ngoaøi söï phaân hoaù khí haäu theo chieàu Baéc – Nam, Ñoâng – Taây thì khí haäu coøn phaân hoaù theo ñoä cao.  - ÔÛ chaân nuùi coù khí haäu caän nhieät hoaëc oân ñôùi leân cao thôøi tieát thay ñoåi do nhieät ñoä giaûm hteo quy luaät, cöù leân cao 100m thì nhieät ñoä giaûm 0.60C. | **1. Caùc khu vöïc ñòa hình :**  **a) Heä thoáng Cooùc ñie ôû phía taây:**  - Mieàn nuùi treû cao ñoà soâï daøi 9000Km theo höôùng Baéc – Nam cao 3000 – 4000m.  - Goàm nhieàu daõy chaïy song song xen keõ caùc cao nguyeân vaø sôn nguyeân.  - Khoaùng saûn phong phuù: Vaøng, ñoàng, kim loaïi.  **b) Mieàn ñoàng baèng ôû giöõa:**  - Caáu taïo ñòa hình daïng loøng maùng lôùn. Cao phía Baéc, Taây Baéc thaáp daàn phía nam, ñoâng nam.  - Heä thoáng hoà nöôùc ngoït vaø soâng lôùn treân theá giôùi coù giaù trò kinh teá cao.  **c) Mieàn nuùi giaø vaø sôn nguyeân phía ñoâng:**  - Laø mieàn nuùi giaø coå, thaáp coù höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam.  - Daõy Apa Laùt laø mieàn raát giaøu khoaùng saûn nhö than, saét.  **2. Söï phaân hoaù khí haäu Baéc Mó:**  **a) Söï phaân hoaù khí haäu theo chieàu Baéc \_ Nam:**  - Caùc kieåu khí haäu: Haøn ñôùi, oân ñôùi, nhieät ñôùi.  - Khí haäu oân ñôùi chieám dieän tích lôùn nhaát.  **b) Trong moãi ñôùi khí haäu coù söï phaân hoaù theo chieàu Taây – Ñoâng:**  **c) Söï phaân hoaù khí haäu theo ñoä cao:**  - Theå hieän ôû mieàn nuùi treû Cooùc ñie. |

**C) CUÛNG COÁ** : **(5’)** ? Neâu ñaëc ñieåm caáu truùc cuûa ñòa hình Baéc Mó?

? Trình baøy söï phaân hoaù khí haäu Baéc Mó?

- Phaân hoaù theo chieàu B- N: Haøn ñôùi, oân ñôùi, nhieät ñôùi => Do traûi daøi 800B - 150B.

- Phaân hoaù theo chieàu T- Ñ: Do aûnh höôûng cuûa caáu truùc ñòa hình, phía taây coù doøng bieån laïnh, ñoâng coù doøng bieån noùng.

+ Heä thoáng Cooùc Ñie ñoà soä nhö böùc töôøng thaønh ngaên chaën söï di chuyeån cuûa caùc khí taây, ñoâng.

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: **(1’)** Hoïc baøi, oân laïi phaàn 2 baøi khaùi quaùt Chaâu Mó.

Ngaøy soaïn: Tiết :

**BAØI 37:**

**DAÂN CÖ BAÉC MÓ .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**:

- Hoïc sinh caàn naém vöõng söï phaân boá daân cö Baéc Mó gaén vôùi quaù trình khai thaùc laõnh thoå.

- Caùc luoàng di chuyeån daân cö töø vuøng cn hoà lôùn xuoáng “vaønh ñai maët trôøi”.

- Quaù trình ñoâ thò hoaù ôû Baéc Mó.

2. **Kyõ naêng**: - Xaùc ñònh söï phaân boá daân cö khaùc ôû phía taây vaø phía ñoâng kinh tuyeán, söï di daân vuøng hoà lôùn “Vaønh ñai maët trôøi”

- Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích löôïc ñoà daân cö.

**3. Thái độ**

- HS có tình cảm yêu thiên và khám phá những vùng miền trên Trái đất

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

**-**GV **:**Löôïc ñoà phaân boá daân cö vaø ñoâ thò Baéc Mó.

-HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC**

**1. Ổn định tổ chức**

**2. . Kieåm tra baøi cuõ:** **(5’)**

- Cââu hỏi **:** ? Cho bieát ñaëc ñieåm ñòa hình Baéc Mó?

- Đáp án : Đặc điểm địa hình của Bắc Mỹ :

+ Heä thoáng Cooùc ñie ôû phía taây:

+ Mieàn ñoàng baèng ôû giöõa:

+ Mieàn nuùi giaø vaø sôn nguyeân phía ñoâng:

**3. Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’**) Sgk.

|  |  |
| --- | --- |
| Hoạt động của GV và HS | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(20’)**  ? Neâu soá daân Baéc Mó? Maät ñoä?  ( Soá daân 415,1 trieäu ngöôøi; Meâ Hi Coâ: 99,9 trieäu ngöôøi).  ? Döïa vaøo löôïc ñoà phaân boá daân cö Baéc Mó cho bieát tình hình phaân boá daân cö Baéc Mó?  ? Vì sao daân cö phaân boá khoâng ñeàu?  **\* Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm:**  - **Nhoùm 1 vaø 3**: Neâu teân caùc khu vöïc coù maät ñoä daân soá theo chuù daãn? Giaûi thích söï phaân boá daân cö ñoù?  => Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy, giaùo vieân nhaän xeùt choát laïi:  ? Cho bieát nhöõng thay ñoåi cuûa söï phaân boá daân cö ôû Baéc Mó ngaøy nay?  **\* *Chuyeån yù:***  Ñaëc ñieåm ñoâ thò ôû Baéc Mó nhö theá naøo?  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**13’**)  ? Döïa vaøo H37.1 Sgk neâu teân caùc ñoâ thò treân 10 trieäu daân?  ? Töø 5 trieäu ñeán 10 trieäu daân? (Sin Ca Goâ; Oasintôn).  ? Xaùc ñònh khu vöïc taäp trung nhieàu thaønh phoá nhaát?  ( Quanh hoà lôùn, ven bôø ñaïi taây döông).  ? Vaøo saâu trong noäi ñòa caùc ñoâ thò nhö theá naøo?  ? Neâu nhaän xeùt vaø giaûi thích nguyeân nhaân veà söï phaân boá caùc ñoâ thò ôû Baéc Mó?  ( Quaù trình coâng nghieäp hoaù phaùt trieån cao, thaønh phoá Baéc Mó phaùt trieån nhanh ñaõ thu huùt soá daân lôùn phuïc vuï trong ngaønh coâng nghieäp, dòch vuï -> Tyû leä daân thaønh thò cao).  ? Ngaøy nay caùc ngaønh coâng nghieäp ñoøi hoûi kyõ thuaät cao, XH mieàn nam vaø ven TBD cuûa Hoa Kyø (Vaønh ñai maët trôøi) Laøm thay ñoåi söï phaân boá daân cö vaø caùc thaønh phoá môùi nhö theá naøo? | **1. Söï phaân boá daân cö :**  - Daân soá: 415,1 trieäu ngöôøi.  - Maät ñoä: 20 ngöôøi /Km2.  - Söï phaân boá daân cö khoâng ñeàu.  - Do söï töông phaûn giöõa caùc khu vöïc ñòa hình phía taây vaø ñoâng aûnh höôûng tôùi söï phaân boá daân.  - Quaàn ñaûo cöïc baéc Canaña thöa daân vì aûnh höôûng cuûa khí haäu.  - Vuøng ñoâng nam Canaña ven bôø nam vuøng hoà lôùn, ven bieån ñoâng baéc Hoa Kyø taäp trung daân ñoâng nhaát do coâng nghieäp phaùt trieån Ñoâ thò hoaù cao, taäp trung nhieàu thaønh phoá, khu coâng nghieäp, haûi caûng.  - Tyû leä daân soá trong caùc ñoâ thò cao (76% daân soá).  - Phaàn lôùn caùc thaønh phoá taäp trung ôû phía nam hoà lôùn vaø duyeân haûi ñaïi taây döông.  **2. Ñaëc ñieåm ñoâ thò:**  - Caùc thaønh phoá taäp trung ôû phaùi nam hoà lôùn vaø ven ÑTD.  - Vaøo saâu trong noäi ñòa caùc ñoâ thò nhoû, thöa.  - Söï xuaát hieän nhieàu thaønh phoá lôùn, môùi ôû mieàn nam vaø ven TBD ñaõ daãn tôùi söï phaân boá laïi daân cö Hoa Kyø. |

**4. Củng cố** : **(5’)** - Cho hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù.

- Laøm baøi taäp 1 Sgk.

+ Döôùi 1 ngöôøi/ Km2: Baùn ñaûo Ala xca, phía baéc Canada.

+ 1 -> 10 ngöôøi/ Km2: Heä thoáng Cooùc die.

+ 11 -> 50 ngöôøi/ Km2: Daûi ñoàng baèng heïp ven TBD.

+ 51 -> 100 ngöôøi/Km2: Phía ñoâng Mít Xi Xi Phi.

+ Treân100 ngöôøi/ Km2: Ven phía nam hoà lôùn, ñoâng baéc Hoa Kyø.

**5. Dặn dò**: **(1’)** Hoïc baøi vaø ñoïc tröôùc baøi 38.

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngaøy soaïn: Tiết :

**BAØI 38:**

**KINH TEÁ BAÉC MÓ.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém vöõng:

- Hieåu roõ neàn noâng nhgieäp Baéc Mó coù caùc hình thöùc toå chöùc hieän ñaïi, ñaït trình cao, hieäu quaû lôùn.

- Saûn xuaát noâng nghieäp phuï thuoäc vaøo thöông maïi vaø taøi chính, coù khoù khaên veà thieân tai, söï phaân boá moät soá noâng saûn quan troïng cuûa Baéc Mó.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn kyõ naêng phaân tích löôïc ñoà noâng nghieäp ñeå xaùc ñònh ñöôïc caùc vuøng noâng nghieäp.

- Kyû naêng phaân tích caùc hình thöùc aûnh höôûng noâng nghieäp Baéc Mó ñeå thaáy ñöôïc caùc hình thöùc toå chöùc saûn xuaát vaø aùp duïng khoa hoïc kyõ thuaät

.**3. Thái độ**

- HS có tình cảm yêu thiên và khám phá những vùng miền trên Trái đất

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

**- GV :** Löôïc ñoà noâng nghieäp Baéc Myõ, hình aûnh taøi lieäu veà noâng nghieäp Hoa Kyø.

**- HS :** SGK, vở ghi, vở soạn

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC**

**1. Ổn định tổ chức**

**2. . Kieåm tra baøi cuõ:**

- Cââu hỏi :Trình baøy söï thay ñoåi trong phaân boá daân cö ôû Baéc Mó?

- Đáp án :+ Söï phaân boá daân cö khoâng ñeàu.

+ Do söï töông phaûn giöõa caùc khu vöïc ñòa hình phía taây vaø ñoâng aûnh höôûng tôùi söï phaân boá daân.

**3. Baøi môùi**:***\* Giôùi thieäu baøi***:**1**’ Baéc Mó coù thieân nhieân phong phuù, phaân hoaù ña daïng, coù nguoàn taøi nguyeân khoaùng saûn giaøu coù. Tuy nhieân Baéc Mó coù nhieàu thieân tai aûnh höôûng xaáu ñeán noâng nghieäp. Neàn noâng nghieäp Baéc Mó coù thuaän lôïi vaø khoù khaên nhö theá naøo söï phaân boá saûn xuaát noâng nghieäp ra sao. Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | Phaàn ghi baûng: |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** **(33’**)  ? Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc cho bieát noâng nghieäp Baéc Mó coù nhöõng ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi naøo?  ( - Ñoàng baèng trung taâm coù dieän tích ñaát noâng nghieäp lôùn.  - Heä thoáng soâng hoà lôùn trong nöôùc, phuø sa maøu môõ.  - Nhieàu kæeâu khí haäu thuaän lôïi hình thaønh caùc vaønh ñai noâng nghieäp chuyeân moân hoaù cao. Coù nhieàu gioáng caây troàng, vaät nuoâi chaát löôïng vaø naêng suaát cao.  ? Vieäc söõ duïng khoa hoïc kyõ thuaät trong noâng nghieäp nhö theá naøo?  ( - Caùc trung taâm khoa hoïc hoã trôï ñaéc löïc cho veäc taêng naêng suaát caây troàng, vaät nuoâi coâng ngheä sinh hoaït ñöôïc öùng duïng maïnh meõ trong saûn xuaát.  -Söõ duïng phaân hoaù hoïc lôùn.  -Phöông tieän cô giôùi ñöùng ñaàu theá giôùi. Tieáp thò noâng saûn qua maïng in tô neùt. Tính toaùn phöông aùn gieo troàng, naém giaù caû thò tröôøng ).  ? Quan saùt H38.1 Sgk em thaáy thu hoaïch boâng nhö theá naøo?  ( Cô giôùi hoaù, naêng suaát cao).  ? Do ñieàu kieän toát neàn noâng nghieäp Baéc Mó coù gì noåi baät?  ? Döïa vaøo baûng soá lòeâu noâng nghieäp caùc nöôùc Baéc Mó cho thaáy tyû leä lao ñoäng trong noâng nghieäp cuûa caùc nöôùc Baéc Mó ra sao? Hieäu quaû saûn xuaát noâng nghieäp nhö theá naøo?  - Tyû leä lao ñoäng phaùt trieån cuûa caùc nöôùc Canada vaø Hoa Kyø cao hôn Meâ Hi Coâ.  ? Cho bieát noâng nghieäp Baéc Mó coù nhöõng haïn cheá vaø khoù khaên gì?  ( Thôøi tieát, khí haäu coù nhieàu bieán ñoäng, chòu söï caïnh tranh cuûa thò tröôøng theá giôùi, oâ nhieãm moâi tröôøng do phaân, thuoác.)  ? Döïa vaøo H38.2 Sgk trình baøy söï phaân boá moät soá noâng saûn treân laõnh thoå Baéc Mó?  **- Chia lôùp hai nhoùm:**  **+ Nhoùm 1**: Nhaän xeùt veà söï phaân boá saûn xuaát noâng nghieäp phaân hoaù töø baéc ñeán nam?  **+ Nhoùm 2**: Phaân boá saûn xuaát noâng nghieäp töø taây sang ñoâng?  \* Söï phaân boá saûn xuaát töø baéc xuoáng nam phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän khí haäu:  + Baéc Canada khí haäu laïnh giaù nhöng ñaõ öùng duïng khoa hoïc kyõ thuaät troàng troït trong nhaø kính.  + Quaàn ñaûo cöïc baéc raát laïnh ngöôøi Exit Ki Moâ khai thaùc thieân nhieân saên baét, ñaùnh caù.  + Ñoàng baèng Canada röøng laù kim ñöôïc khai thaùc cung caáp cho coâng nghieäp goã vaø giaáy.  \* Söï phaân boá saûn xuaát töø taây sang ñoâng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñòa hình. | **1/ Neàn noâng nghieäp tieân tieán:**  **a/ Nhöõng ñieàu kieän cho neàn noâng nghieäp Baéc Mó phaùt trieån:**  **- Ñieàu kieän töï nhieân :**  + Ñoàng baèng roäng, ñaát noâng nghieäp toát .  + Heä thoáng soâng, hoà cung caáp nöôùc, nhieàu kieåu khí haäu. Gioáng caây troàng, vaät nuoâi chaát löôïng toát vaø naêng suaát cao.  - Ñieàu kieâïn kinh teá- xaõ hoäi :  + Coù trình ñoä khoa hoïc kyû thuaät tieân tieán .  + Caùc hình thöùc toå chöùc saûn xuaát hieän ñaïi, phaân boùn lôùn.  **b/ Ñaëc ñieåm noâng nghieäp :**  - Neàn noâng nghieäp phaùt trieån maïnh ñaït trình ñoä cao.  - Phaùt trieån neàn noâng nghieäp haøng hoaù vôùi qui moâ lôùn.  -Neàn noâng nghieäp ít söû duïng lao ñoäng saån xuaát ra khoái löôïng haøng hoaù cao, naêng suaát lao ñoäng lôùn.  **c/ Nhöõng haïn cheá trong noâng nghieäp Baéc Mó:**  - Noâng saûn giaù thaønh cao bò caïnh tranh maïnh .  - Gaây oâ nhieãm moâi tröôøng do söû duïng phaân hoaù hoïc, thuoác tröø saâu.  **d/ Caùc vuøng noâng nghieäp Baéc Mó:**  - Söï phaân boá saûn xuaát noâng nghieäp coù söï phaân hoaù töø Baéc xuoáng Nam.  + Phía nam Canaña, baéc Hoa Kyø troàng luùa mì.  + Xuoáng phía nam : Troàng ngoâ, luùa mì, chaên nuoâi boø söõa.  + Vònh Meâ Hi Coâ: Caây coâng nghieäp nhieät ñôùi ( Boân, mía, caây aên quaû).  - Söï phaân boá saûn xuaát theo höôùng töø taây sang ñoâng:  + Phía taây khí haäu khoâ haïn treân caùc vuøng nuùi cao nguyeân phaùt trieån chaên nuoâi.  + Phía ñoâng khí haäu caän nhieät ñôùi hình thaønh vaønh ñai chuyeân canh caây coâng nghieäp vaø vaønh ñai chaên nuoâi. |

**4. Củng cố**

? Nhöõng ñieàu kieän naøo laøm cho neàn noâng nghieäp Hoa Kyø vaø Cana ña ñaït trình ñoä cao?

? Döïa vaøo hình 38.2sgk trình baøy söï phaân boá saûn xuaát noâng nghieäp ôû Baéc Mó ?

**5. Dặn dò :** Söu taàm taøi lieäu tranh aûnh veà con ngöôøi vaø Baéc Mó chuû yeáu coâng nghieäp Hoa Kỳ

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

Ngaøy soaïn: Tiết

**BAØI 39:**

**KINH TEÁ BAÉC MÓ.** (Tieáp theo)

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém vöõng :

- Neàn coâng nghieäp Baéc Mó ñaõ phaùt trieån ôû trình ñoä cao, söï gaén boù maät thieát giöõa coâng nghieäp vaø dòch vuï, coâng nghieäp cheá bieán chieám öu theá.

- Trong coâng nghieäp ñang coù söï chuyûeân bieán trong phaân boá saûn xuaát hình thaønh caùc trung taâm kinh teá, dòch vuï lôùn.

- Moái quan heä giöõa caùc thaønh vieân NAFTA vaø vai troø cuûa Hoa Kyø trong NAFTA.

2. **Kyõ naêng**: - Luyeä kyõ naêng phaân tích löôïc ñoà.

- Phaân tích moät soá hình aûnh veà caùc ngaønh coâng nghieäp hieän ñaïi, hoïc sinh caàn thaáy ñöôïc coâng nghieäp Baéc Mó phaùt trieån ôû trình ñoä cao..

**3. Thái độ**

- HS có tình cảm yêu thiên và khám phá những vùng miền trên Trái đất

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

**- GV :** Löôïc ñoà noâng nghieäp Baéc Myõ, hình aûnh taøi lieäu veà noâng nghieäp Hoa Kyø.

**- HS :** SGK, vở ghi, vở soạn

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC**

**1. Ổn định tổ chức**

**2. . Kieåm tra baøi cuõ:**

- Câââu hỏi : Nhöõng ñieàu kieän naøo laøm cho neàn noâng nghieäp Hoa Kyø, Canada ñaït trình ñoä cao?

- Đáp án :- Ñieàu kieän töï nhieân :

+ Ñoàng baèng roäng, ñaát noâng nghieäp toát .

+ Heä thoáng soâng, hoà cung caáp nöôùc, nhieàu kieåu khí haäu. Gioáng caây troàng, vaät nuoâi chaát löôïng toát vaø naêng suaát cao.

- Ñieàu kieâïn kinh teá- xaõ hoäi :

+ Coù trình ñoä khoa hoïc kyû thuaät tieân tieán .

+ Caùc hình thöùc toå chöùc saûn xuaát hieän ñaïi, phaân boùn lôùn.

3. **Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***:**1’** Sgk.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**23**’)  ? Caùc nöôùc Baéc Mó coù neàn coâng nghieäp phaùt trieån cao ñoù laø nöôùc naøo? (Hoa Kyø, Canada.)  ? Neâu caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû Hoa Kyø?  ( Phaùt trieån taát caû caùc ngaønh coù kyõ thuaät cao).  ? Caùc ngaønh naøy taäp trung ôû ñaâu?  ( Phía nam hoà lôùn, vuøng ñoâng baéc ven ñaïi taây döông).  ? Neâu caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû Canada?  ( Khai thaùc khoaùng saûn, luyeän kim, loïc daàu, cheá taïo xe löûa, hoaù chaát, coâng nghieäp goã, boät giaáy, giaáy, coâng nghieäp thöïc phaåm.)  ? Phaân boá caùc ngaønh coâng nghieäp ñoù?  ( Phía baéc hoà lôùn vaø duyeân haûi ÑTD).  ? Neâu caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû Meâ Hi Coâ?  ( Cô khí, luyeän kim, hoaù chaát, cheá bieán thöïc phaåm) => taäp trung chuû yeáu ôû Meâ Hi Coâ, ven vònh Meâ Hi Coâ).  ? Quan saùt H39.2 vaø 39.3 em coù nhaän xeùt gì veà trình ñoä phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp haøng khoâng vaø vuõ truï cuûa Hoa Kyø?  \* **Hoaït ñoäng 3 :** (**5**’)  ? Döïa vaøo baûng soá lieäu GDP cuûa caùc nöôùc Baéc Mó cho bieát vai troø caùc ngaønh dòch vuï trong neàn kinh teá?  ? Dòch vuï hoaït ñoäng maïnh trong lónh vöïc naøo?  ( Taøi chính, ngaân haøng, baûo hieåm, giao thoâng vaän taûi, böu chính.)  ? Phaân boá taäp trung ôû ñaâu?  ( Caùc thaønh phoá coâng nghieäp lôùn, khu coâng nghieäp môùi “Vaønh ñai maët trôøi”.  \* **Hoaït ñoäng 4 :** (**5** ’)  ? NAFTA thaønh laäp naêm naøo? Goàm bao nhieâu nöôùc tham gia? (3 nöôùc: Hoa Kyø, Canada, Meâ Hi Coâ).  ? NAFTA coù yù nghóa gì ñoái vôùi caùc nöôùc Baéc Mó? | **2. Coâng nghieäp chieám vò trí haøng ñaàu treân theá giôùi:**  **a) Söï phaân boá coâng nghieäp ôû Baéc Mó:**  **b) Coâng nghieäp Baéc Mó phaùt trieån ñaït trình ñoä cao :**  - Hoa Kyø coù neàn coâng nghieäp ñöùng ñaàu theá giôùi.  - Ñaëc bieät ngaønh haøng khoâng vaø vuõ truï phaùt trieån maïnh meõ.  **3. Dich vuï chieám tyû leä cao trong neàn kinh teá :**  - Chieám tyû leä cao trong cô caáu GDP.  ( Canada vaø Meâ Hi Coâ: 68%. Hoa Kyø: 72%.)  **4. Hieäp ñònh maäu dòch töï do Baéc Mó: (NAFTA).**  - Taêng cöôøng söùc caïnh tranh treân thò tröôøng theá giôùi.  - Chuyeån giao coâng nghieäp, taän duïng nguoàn nhaân löïc vaø nguoàn nguyeân lieäu ôû Meâ Hi Coâ taäp trung phaùt trieån caùc ngaønh coâng nghieäp kyõ thuaät cao ôû Hoa Kyø vaø Canada.  - Môû roäng thò tröôøng noäi ñòa vaø theá giôùi. |

**4. Củng cố** : (**5**’) ? Neâu caùc ngaønh coâng nghieäp quan troïng cuûa Baéc Mó?

+ Canada: Cheá bieán laâm saûn, hoaù chaát, coâng nghieäp thöïc phaåm.

+ Hoa Kyø: Coâng nghieäp ñöùng ñaàu theá giôùi phaùt trieån maïnh nhö luyeän kim, cheá taïo maùy bay, hoaù chaát, deät, thöïc phaåm.

+ Meâ Hi Coâ: Côû khí, luyeän kim, hoaù chaát, ñoùng taøu loïc daàu, coâng nghieäp thöïc phaåm.

? Hieäp ñònh maäu dòch töï do Baéc Mó (NAFTA) coù yù nghóa gì vôùi caùc nöôùc Baéc Mó?

**5. Dặn dò**: (**1**’) OÂn taäp vuøng coâng nghieäp truyeàn thoáng ôû Hoa Kyø.

Vuøng coâng nghieäp môùi vaønh ñai maët trôi

ø**V. RÚT KINH NGHIỆM**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngaøy soaïn: Tiết :

**BAØI 40:**

**THÖÏC HAØNH: TÌM HIEÅU VUØNG COÂNG NGHIEÄP TRUYEÀN THOÁNG**

**ÔÛ ÑOÂNG BAÉC HOA KYØ VAØ VUØNG COÂNG NGHIEÄP “VAØNH ÑAI MAËT TRÔØI”.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém vöõng:

-Cuoäc caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät laøm thay ñoåi söï phaân boá saûn xuaát coâng nghieäp ôû Hoa Kyø.

- Söï thay ñoåi trong cô caáu saûn xuaát coâng nghieäp ôû vuøng coâng nghieäp ñoâng baéc vaø ôû “vaønh ñai maët trôøi”.

2. **Kyõ naêng**: - Phaân tích löôïc ñoà sgk.

**3. Thái độ**

- HS có ý thức làm bài thực hành

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

**- GV :** Löôïc ñoà noâng nghieäp Baéc Myõ, hình aûnh taøi lieäu veà noâng nghieäp Hoa Kyø.

**- HS :** SGK, vở ghi, vở soạn

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC**

**1. Ổn định tổ chức**

**2. . Kieåm tra baøi cũ**  **5**’

- Cââu hỏi? Neâu caùc ngaønh coâng nghieäp quan troïng cuûa Baéc Mó?

- Đáp án :+Hoa Kyø coù neàn coâng nghieäp ñöùng ñaàu theá giôùi.

+ Ñaëc bieät ngaønh haøng khoâng vaø vuõ truï phaùt trieån maïnh meõ.

**3. Baøi môùi:**

***\* Giôùi thieäu baøi***:**1’** Söï thay ñoåi veà kyõ thuaät vaø cô caáu phaân boá giöõa caùc vuøng coâng nghieäp truyeàn thoáng vaø vuøng coâng nghieäp môùi nhö theá naøo? Söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa vaønh ñai coâng nghieäp môùi phía nam Hoa Kyø ra sao? Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu.

- Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh.

+ Moãi nhoùm thaûo luaän moät vaán ñeà theo yeâu caàu cuûa baøi.

+ Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.

- Nhoùm + nhaän xeùt vaø boå sung.

**Baøi 1**: **Vuøng coâng nghieäp truyeàn thoáng ôû ñoâng baéc Hoa Kyø**.: **15’**

- **Nhoùm 1**: Neâu vò trí cuûa vuøng coâng nghieäp truyeàn thoáng.

(Naèm phía ñoâng baéc laõnh thoå cuûa quoác gia traûi roäng töø vuøgn hoà lôùn ñeán ven bô ñaïi taây döông).

- **Nhoùm 2**: Neâu teân caùc ñoâ thò lôùn ôû ñoâng baé Hoa Kyø? Xeáp töø lôùn ñeán nhoû. ( Niu Ooùc, Sicagoâ, Ñi tôroi, Bxtôn, Phi la den phia, Toâ roân toâ, Moân treâan, Ñalaùt, Hiuxtôn, Maiami, Oaxintôn.

- **Nhoùm 3**: Teân caùc ngaønh coâng nghieäp chính:

- Luyeän kim ñen, maøu. - Thöïc phaåm. - Hoaù chaát, cô khí. - Naêng löôïng.

- Deät. - Haøng khoâng. - Ñoùng taøu.

- **Nhoùm 4**: Taïi sao caùc ngaønh coâng nghieäp truyeàn thoáng ôû vuøng ñoâng baéc Hoa Kyø coù thôøi kyø bò sa suùt?

\* Vì: Coâng ngheä laïc haäu.

- Bò caïnh tranh gay gaét cuûa lieân minh Chaâu AÂu, caùc nöôùc coâng nghieäp môùi coù coâng ngheä cao vaø ñieån hình laø söùc caïnh tranh maõnh lieät cuûa haøng hoaù Nhaät Baûn ngaøy caøng chinh phuïc roäng raõi thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng ôû Hoa Kyø nhôø giaù trò thaåm mó vaø chaát löôïg cao.

- Bò aûnh höôûng cuûa caùc cuoäc khuûng hoaûng khinh teá lieân tieáp (1970 – 1973, 1980, 1982.)

**Baøi 2**: **Söï phaùt trieån cuûa vaønh ñai coâng nghieäp môùi. 18’**

a) Quan saùt H40.1 döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc cho bieát:

? Höôùng chuyeån dòch voán vaø lao ñoäng ôû Hoa Kyø?

- Töø vuøng coâng nghieäp phía nam hoà lôùn vaø ñoâng baéc ven ñaïi taây döông tôùi caùc vuøng coâng nghieäp môùi phía nam vaø ven thaùi bình döông.

b) Taïi sao coù söï chuyeån dòch voán vaø lao ñoäng treân laõnh thoå Hoa Kyø?

- Taùc ñoäng cuûa cuoäc caùch maïng khoa hoïc kyõ thuaät vaø toaøn caàu hoaù neàn kinh teá theá giôùi.

- Ngaønh coâng nghieäp hieän ñaïi ñaõ laøm xuaát hieän nhieàu ngaønh coâng nghieäp hieän ñaïi gaén lieàn vôùi vieäc hình thaønh caùc trung taâm coâng nghieäp nghieân cöùu khoa hoïc ôû phía nam vaø taây Hoa Kyø taïo ñieàu kieän cho söï xuaát hieän cuûa “vaønh ñai maët trôøi”.

- Do nhu caàu phaùt trieån nhanh cuûa coâng nghieäp môùi ñaõ thu huùt voán vaø lao ñoäng treân toaøn caàu. Hoa Kyø taäp trung ñaàu tö vaøo caùc ngaønh kinh teá cao caáp môùi.

c) Vò trí cuûa vuøng coâng nghieäp “Vaønh ñai maët trôøi” coù thuaän lôïi.

- Vò trí ôû phía nam laõnh thoå Hoa Kyø treân 4 khu vöïc: Baùn ñaûo Flo ri ña, vuøng ven vònh Meâ Hi Coâ, vuøng ven bæeân taây nam cuûa Hoa Kyø vaø vuøng ven bieån taây baéc giaùp bieân giôùi Canada.

\* Thuaän lôïi chính: Gaàn luoàng nhaäp khaåu nguyeân lieäu chính töø vònh Hi Coâ leân.

Gaàn luoàng nhaäp khaåu nguyeân lieäu chính töø ÑTD taäp trung töø caùc nöôùc Chaâu Mó la tinh, neân ñaây laø khu vöïc tieâu thuï saûn phaåm coâng nghieäp cuûa Hoa Kyø.

**C) CUÛNG COÁ** : (**5**’) a) Xaùc ñònh 2 vuøng coâng nghieäp phaùt trieån nhaát cuûa Hoa Kyø treân löôïc ñoà.

b) Ñaùnh daáu x vaøo caâu ñuùng nhaát:

? Caùc ngaønh coâng nghieäp truyeàn thoáng cuûa ñoâng baéc Hoa Kyø coù thôøi kyø sa suùt vì:

- Sau nhöõng cuoäc khuûng hoaûng kinh teá.

- Coâng ngheä chöa kòp ñoåi môùi.

- Bò caùc neàn coâng nghieäp môùi caïnh tranh gay gaét.

- Taát caû caùc yù treân. (x)

? Höôùng chuyûeân dòch voán vaø lao ñoäng treân laõnh thoå Hoa Kyø laø:

- Töø phía taây sang phía ñoâng.

- Töø ñoâng baéc – phía nam vaø taây nam. (x)

- Töø nam – baéc.

- Töø ñoâng sang phía taây.

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: (**1**’) OÂn taäp: Ñaëc ñieåm caáu truùc ñòa hình Baéc Mó.

Söï phaân hoaù khí haäu Baéc Mó.

Ngaøy soaïn: 27/1/2013 :

Tuaàn 23 - Tieát 46:

**BAØI 41:**

**THIEÂN NHIEÂN TRUNG VAØ NAM MÓ.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém vöõng:

- Vò trí, giôùi haïn khu vöïc Trung vaø Nam Mó ñeå nhaän bieát Trung vaø Nam Mó laø khoâng gian ñòa lyù khoång loà.

- Ñaëc ñieåm ñòa hình eo ñaát Trung Mó vaø quaàn ñaûo Aêng Ti, ñòa hình cuûa luïc ñòa Nam Mó.

2. **Kyõ naêng**: - Phaân tích löôïc ñoà töï nhieân, xaùc ñònh vò trí ñòa lyù quy moâ vò trí laõnh thoå Trung vaø Nam Mó.

- Phaân tích so saùnh söï khaùc bieät giöõa ñòa hình Trung vaø Nam Mó vaø quaàn ñaûo Aêng Ti, ÑT Nam Mó.

**II) TROÏNG TAÂM**: Muïc 1: Khaùi quaùt töï nhieân.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Löôïc ñoà töï nhieân Trung vaø Nam Mó.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ:**

**B) Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***:**1’** Trung vaø Nam Mó coøn mang teân Chaâu Mó la tinh. Ñaây laø khu vöïc roäng lôùn coù ñaëc ñieåm thieân nhieân ña daïng, phong phuù gaàn ñaày ñuû caùc moâi tröôøng treân traùi ñaát. Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu phaàn laõnh thoå tieáp theo cuûa Chaâu Mó.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | | | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**23**’)  ? Döïa vaøo löôïc ñoà töï nhieân Trung vaø Nam Mó xaùc ñònh giôùi haïn Trung vaø Nam Mó?  ( Dieän tích: 20,5 Trieäu Km2 keå caû 2 ñaûo.  + Daøi töø 330B -> 600N. 10.000Km.  + Roäng: 350T -> 1170T.  ? Khu vöïc Trung vaø Nam Mó giaùp vôùi bieån vaø ñaïi döông naøo? Xaùc ñònh treân löôïc ñoà?  ? Quan saùt 44.1 sgk cho bieát Trung vaø Nam Mó goàm caùc phaàn ñaát naøo cuûa Chaâu Mó? (Phaàn 3: Eo ñaát Trung Mó, quaàn ñaûo Aêng Ti vaø luïc ñòa Nam Mó.)  ? Eo ñaát Trung Mó, quaàn ñaûo Aêng Ti naèm trong moâi tröôøng naøo? Coù gioù gì hoaït ñoäng htöôøng xuyeân? Höôùng gioù?  ? Ñaëc ñieåm ñòa hình eo ñaát Trung Mó vaø quaàn ñaûo Aêng ti nhö theá naøo? ( + Heä thoáng Cooùc Ñie chaïy doïc Baéc Mó keát ôû eo ñaát Trung Mó, ñoaïn naøy phaàn lôùn laø nuùi vaø cao nguyeân).  + Quaàn ñaûo Aêng Ti: Hình dnaïg töïa vuøng cung naèm töø cöûa vònh Meâ Hi Coâ -> bôø ñaïi luïc Nam Mó.  ? Giaûi thích vì sao phía ñoâng eo ñaát Trung Mó vaø caùc ñaûo thuoäc vuøgn bieån Caribeâ laïi coù möa nhieàu hôn phía taây?  ( Phía ñoâng coù caùc söôøn nuùi ñoùn gioù tìn phong thoåi höôùng ñoâng nam thöôøng xuyeân töø bieån vaøo neân möa nhieàu, röøng raäm phaùt trieån).  ? Vaäy thöïc vaät vaø khí haäu phaân hoaù theo höôùng naøo?  ? Quan saùt H41.1 sgk cho bieát ñaëc ñieåm ñòa hình Nam Mó?  **\* Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm: 15’.**  **- Nhoùm 1**: Tìm hieåu ñòa hình phía taây?  ( Maïch An ñeùt daøi treân 10.000 Km goàm nhieàu daõy nuùi chaïy song song. Ñænh cao 5000 – 6000m.  + Böùc thaønh phaân hoaù khí haäu, thöïc vaät trôû ngaïi giao thoâng cho con ngöôøi giöõa 2 söôøn ñoâng vaø taây.  + Phaàn trung taâm An Ñeùt noåi tieáng khoaùng saûn: Kim loaïi maøu, kim loaïi nheï vaø kim loaïi hieám.  - **Nhoùm 2**: Tìm hieåu mieàn ñòa hình ôû giöõa:  ( + ÔÛ giöõa laø ñoàng baèng: Ñoàng baèng OÂRi Noâ Coâ heïp nhieàu ñaàm laày.  + Ñoàng baèng Pampa, LaPlata laø vuøng chaên nuoâi, vöïa luùa.  + Ñoàng baèng Amazoân: 5trKm2 ñaát toát, röøng raäm bao phuû, phaàn lôùn khoù khai phaù.  **- Nhoùm3**: Tìm hieåu mieàn ñòa hình phía ñoâng?  (+ Sôn nguyeân Braxin vaø Guyana cao 3000m -> 6000m thuaän tieän cho saûn xuaát vaø sinh hoaït, ñaát toát, khí haäu oân hoaø, dieän tích ñoàng coû lôùn, giaøu khoaùng saûn. …  ? Ñòa hình Nam Mó coù gì khaùc vaø gioáng vôùi ñòa hình Baéc Mó?   * Gioáng nhau: Veà maët caáu truùc. * Khaùc nhau: | | | **1. Khaùi quaùt töï nhieân :**  **a) Eo ñaát Trung Mó vaø quaâng ñaûo Aêng Ti :**  - Phaàn lôùn naèm trong moâi tröôøng nhieät ñôùi, coù gioù tín phong ñoâng nam thöôøng xuyeân thoåi.  - Eo ñaát Trung Mó laø nôi taän cuøng daõy nuùi Cooùc Ñie coù nhieàu nuùi löûa hoaït ñoäng.  - Quaàn ñaûo Aêng Ti goàm voâ soá ñaûo quanh bieån Canibeâ, caùc ñaûo coù ñòa hình nuùi cao, ñoàng baèng ven bieån.  - Khí haäu, thöïc vaät coù söï phaân hoaù theo höôùng ñoâng – taây.  **b) Khu vöïc Nam Mó:**  - Phía taây: Heä thoáng nuùi AnÑeùt: Cao ñoà soä nhaát Chaâu Mó. Trung bình: 3000 – 5000m.  + Xen giöõa caùc nuùi laø cao nguyeân vaø thung luõng.  + Thieân nhieân phaân hoaù phöùc taïp thay ñoåi töø baéc – nam töø thaáp leân cao.  - ÔÛ giöõa laø caùc ñoàng baèng:  + Ñoàng baèng: Oârinoâcoâ, Amazoân, roäng nhaát theá giôùi, Pampa, Laplata.  - Phía ñoâng laø sôn nguyeân Braxin vaø Guyana. |
| **Ñaëc ñieåm** | **Baéc Mó** | **Nam Mó** | |
| - Ñòa hình phía ñoâng.  - Ñòa hình phía taây  - Ñoàng baèng ôû giöõa: | Nuùi giaø Apalaùt.  Heä thoáng Cooùc Ñie chieám 1/2 ñòa hình Baéc Mó.  - Cao phía baéc, thaáp daàn phía nam. | Caùc sôn nguyeân.  - Heä thoáng An Ñeùt cao ñoà soä hôn nhöng chieám dieän tích nhoû hôn.  - Laø chuoãi ñoàng baèng noái lieàn nhau, ñoàng baèng thaáp tröø ñoàng baèng Pampa phía nam cao. | |

**C) CUÛNG COÁ** : (**5**’) ? Neâu ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa luïc ñòa Nam Mó?

? So saùnh ñaëc ñieåm ñòa hình Baéc Mó vôùi ñòa hình Nam Mó?

**\* Traéc nghieäm :** **Ñaùnh daáu x vaøo oâ troáng caâu ñuùng nhaát:**

a) Thieân nhieân cuûa heä thoáng Anñeùt thay ñoåi töø baéc ñeán nam, töø thaáp leân cao, phöùa taïp vì:

+ Traûi daøi treân nhieàu vó ñoä.

+ Cao 3000m – 5000m. nhieàu ñænh 6000m baêng tuyeát.

+ Phía taây coù doøng bieån laïnh Peâ Ru aûnh höôûng tôùi khí haäu.

+ Söôøn ñoâng – taây coùsöï phaân hoaù khí haäu.

+ Caùc ñaùp aùn treân ñeàu ñuùng. (x)

b) Khu vöïc Trung vaø Nam Mó bao goàm:

- Caùc quaàn ñaûo trong bieån Caribeâ vaø Nam Mó.

- Eo ñaát Trung Mó vaø luïc ñòa Nam Mó.

- Quaàn ñaûo Aêng ti vaø eo ñaát Trung vaø Nam Mó. (x)

- Quaàn ñaûo Aêng ti vaø eo ñaát Trung Mó.

**D) HOAÏT ÑOÄNG NOÁI TIEÁP**: (**1**’) Tìm hieåu Trung vaø Nam Mó thuoäc moâi tröôøng nhieät ñôùi naøo? Coù nhöõng kieåu khí haäu naøo?

Ngaøy soaïn: 1/2/2013 :

Tuaàn 24 - Tieát 47:

**BAØI 42:**

**THIEÂN NHIEÂN TRUNG VAØ NAM MÓ.** (Tieáp theo)

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém vöõng:

- Söï phaân hoaù kh ôû Trung vaø Nam Mó. Vai troø cuûa söï phaân hoaù ñòa hình aûnh höôûng tôùi phaân boá kh.

- Ñaëc ñieåm caùc moâi tröôøng töï nhieân ôû Trung vaø Nam Mó.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích caùc moái qhä cuûa caùc yeáu toá TN khaùc.

- Kyû naêng phaân tích so saùnh ñeå thaáy roõ söï phaân hoaù cuûa ñòa hình vaø khí haäu hieåu ñöôïc söï ña daïng cuûa moâi tröôøng töï nhieân khu vöïc.

**II) TROÏNG TAÂM**: Muïc 2: Söï phaân hoaù töï nhieân.

**III) PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC:** - Löôïc ñoà töï nhieân vaø löôïc ñoà khí haäu Trung vaø Nam Mó.

**IV) DÖÏ KIEÁN CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:**

**A) Kieåm tra baøi cuõ:** (**5**’)

? Neâu ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa luïc ñòa Nam Mó?

? So saùnh ñaëc ñieåm ñòa hình Baéc Mó vôùi ñòa hình Nam Mó?

**B) Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***:(**1’**) SGK.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**33’**)  ? Döïa vaøo H42.1 sgk cho bieát Nam Mó coù caùc kieåu khí haäu naøo? Ñoïc teân?  ? Töø baéc ñeán nam luïc ñòa Nam Mó coù caùc kieåu khí haäu naøo?  ( Caän xích ñaïo, xích ñaïo, nhieät ñôùi, caän nhieät ñôùi, oân ñôùi.)  ? Ñoïc theo chí tuyeán nam (23027’N ) töø ñoâng sang taây treân ñaïi luïc Nam Mó coù caùc kieåu khí haäu naøo?  ( Haûi döông, luïc ñòa, nuùi cao, ñòa trung haûi).   * Vaäy khí haäu phaân hoaù nhö theá naøo?   ? Söï khaùc nhau giöõa vuøng khí haäu luïc ñòa Nam Mó vôùi khí haäu eo ñaát Trung Mó vaø quaàn ñaûo Aêng Ti?  (- Khí haäu ôû eo ñaát Trung Mó vaø quaàn ñaûo phaân hoaù phöùc taïp nhö ôû Nam Mó ñôùi oân hoaø ñòa hình ñôn giaûn giôùi haïn laõnh thoå heïp.  - Khí haäu ñaïi luïc Nam Mó phaân hoaù phöùc taïp chuû yeáu coù caùc kieåu khí haäu thuoäc ñôùi noùng vaø oân ñôùi. Vì laõnh thoå traûi daøi treân nhieàu vó ñoä kích thöôùc roäng lôùn: Ñòa hình phaân hoaù coù nhieàu daïng.  ? Söï phaân hoaù caùc kieåu khí haäu ôû Nam Mó coù moái quan heä nhö theá naøo vôùi phaân boá ñòa hình?  ( - Do ñòa hình, khí haäu giöõa khu taây vaø ñoâng daõi Anñeùt laø ñoâng baéc vaø cao nguyeân phía ñoâng coù söï phaân hoaù khaùcnhau.)  => **Giaùo vieân keát luaän**: Khu vöïc Trung vaø Nam Mó do ñaëc ñieåm ñòa hình vaø söï phaân hoaù ña daïng cuûa khí haäu laõnh thoå laø ñaïi lyù khoâng gian roäng. Khu vöïc coù gioù tín phong hoaït ñoäng thöôøng xuyeân. Caùc doøng bieån noùng vaø laïnh chaûy ven bôø do ñoù aûnh höôûng tôùi moâi tröôøng töï nhieân.  ? Thieân nhieân cuûa luïc ñòa Nam Mó vaø Chaâu Phi gioáng nhau ôû ñaëc ñieåm gì?  ( Ñaïi boä phaän laõnh thoå 2 luïc ñòa naèm trong ñôùi noùng).  ? Döïa vaøo sgk cho bieát Trung vaø Nam Mó coù caùc moâi tröôøng chính naøo? Phaân boá ôû ñaâu? | **2. Söï phaân hoaù töï nhieân :**  **a) Khí haäu :**  - Coù gaàn ñuû caùc kieåu khí haäu treân traùi ñaát do ñaëc ñieåm cuûa vò trí vaø ñòa hình cuûa khu vöïc.  - Khí haäu phaân hoaù theo chieàu Baéc Nam; ñoâng taây; thaáp leân cao.  **b) Caùc ñaëc ñieåm khaùc cuûa moâi tröôøng töï nhieân : (13’)** |
| STT: **Moâi tröôøng töï nhieân chính**. | **Phaân boá.** |
| 1: Röøng xích ñaïo xanh quanh naêm ñieån hình nhaát treân theá giôùi.  2: Röøng raäm nhieät ñôùi.  3: Röøng thöa vaø xa van.  4: Thaûo nguyeân Pampa.  5: Hoang maïc, baùn hoang maïc.  6: Thieân nhieân thay ñoåi töø Baéc ñeán Nam, chaân ñeán ñænh nuùi. | - Ñoàng baèng Amazon.  - Phía ñoâng eo ñaát Trung Mó, quaàn ñaûo Aêng ti.  - Phía taây eo ñaát Trung Mó, Oâri noâ roâ.  - Ñoàng baèng Pampa.  - Ñoàng baèng duyeân haûi taây AnÑeùt Cao nguyeân Pata.  - Mieàn nuùi: Anñeùt. |

? Giaûi thích vì sao nuùi Anñeùt laïi coù hoang maïc? ( Vì coù doøng bieån laïnh Peâru chaûy maïnh saùt ven bôø. Hôi nöôùc ñi qua doøng bieån laïnh ngöng ñoïng thaønh söông muø khi khoâng khí vaøo ñaát lieàn maát hôi nöôùc neân khoâng cho möa -> hoang maïc phaùt trieån, ñieån hình hoang maïc A-Ta-Ca-Na.

**C) CUÛNG COÁ** : (**5’**) Ñoïc sgk keát hôïp hieåu bieát cuûa mình gheùp 1, 2 … töông öùng vôùi a, b, c, d … ñeå neâu roõ moâi tröôøng xñ Amazon ña daïng vaø phong phuù.

1: Röøng nhieàu loaøi chim. a) Coù dieän tích lôùn nhaát theá giôùi.

2: Ñoäng vaät leo treøo. b) Phaàn lôùn laø röøng raäm nhieät ñôùi.

3: Loaøi boø saùt raát ña daïng. c) Ñöôïc cung caáp bôûi 500 phuï löu.

4: Thaûm thöïc vaät. d) Maøu saéc quyù hieám röïc rôõ.

5: Phuï löu soâng Amazon. ñ) Coù lôïn röøng, baùo, hoå.

6: Thuù lôùn raát nhieàu vaø phong phuù. g) Goàm traên, raén, caù saáu.

7: Lieàu löôïng nöôùc raát lôùn. h) Phaàn lôùn khæ ñuoâi daøi.

Ñaùp aùn: 1 – d; 2 – h; 3 – g; 4 – b; 5- a; 6 – ñ; 7 – c.

- Khí haäu luïc ñòa Nam Mó coù tính chaát noùng aåm laø do chiuï aûnh höôûng cuûa:

a) Caùc doøng bieån noùng chaûy ven bôø. b) Vò trí luïc ñòa naèm giöõa 2 chí tuyeán baéc vaø nam.

c) Gioù tín phong ñoâng baéc, ñoâng nam thöôøng xuyeân hoaït ñoäng. d) Taát caû caùc ñaùp aùn teân.

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 43:**

**DAÂN CÖ – XAÕ HOÄI TRUNG VAØ NAM MÓ .**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

**1.** **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém vöõng:

- Ñaëc ñieåm daân cö Trung vaø Nam Mó – neàn vaên hoaù Mó la tinh.

- Söï kieåm soaùt cuûa Hoa Kyø ñoái vôùi Trung vaø Nam Mó. Yù nghóa to lôùn cuûa caùch maïng CaBa trong söï nghieäp ñaáu tranh baûo veä chuû quyeàn.

**2.** **Kyõ naêng**: - Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích so saùnh ñoái chieáu treân löôïc ñoà thaáy roõ ñöôïc söï phaân boá daân cö vaø ñoâ thò Chaâu Mó. Nhaän thöùc ñöôïc söï khaùc bieät trong söï phaân boá daân cö ôû Baéc Mó vôùi Trung vaø Nam Mó.

**3. Thái độ :** HS có tinh thần khám phá dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

* GV: Löôïc ñoà caùc ñoâ thò Chaâu Mó, löôïc ñoà phaân boá daân cö Trung vaø Nam Mó.
* HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp , thảo luận nhóm, nêu vấn đề - giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC:**

1. **Ổn định tổ chức**
2. **Kieåm tra baøi cuõ:** (**5**’)

- Câu hỏi : Taïi sao Trung vaø Nam Mó coù gaàn ñaày ñuû caùc ñôùi khí haäu? Ñoù laø nhöõng ñôùi khí haäu naøo?

- Đáp án : + Coù gaàn ñuû caùc kieåu khí haäu treân traùi ñaát do ñaëc ñieåm cuûa vò trí vaø ñòa hình cuûa khu vöïc

+ Caän xích ñaïo, xích ñaïo, nhieät ñôùi, caän nhieät ñôùi, oân ñôùi.

**3. Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1**’) Sgk.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**14**’)  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**14’**)  ? Döïa vaøo H35.2 sgk cho bieát khaùi quaùt lòch söõ nhaäp cö vaøo Trung vaø Nam Mó?  ( Luoàng nhaäp cö TBN: BDN; Neâgroâit; Moângoâloâit).  \* Söï gaén lieàn daân cö vôùi söï hình thaønh chuûng toäc, ngöôøi lai vaø neàn vaên hoaù Mó la tinh ñoäc ñaùo taïo ñieàu kieän cho caùc quoác gia trong khu vöïc xoaù boû teä phaân bieät chuûng toäc.  ? Ngaøy nay thaønh phaàn daân cö Trung vaø Nam Mó laø gì? Coù neàn vaên hoaù naøo? Nguoàn goác neàn vaên hoaù ñoù?  ? Quan saùt H43.1 sgk cho bieát ñaëc ñieåm phaân boá daân cö Trung vaø Nam Mó?  ? Söï phaân boá daân cö Trung vaø Nam Mó coù ñaëc ñieåm gì gioáng vaø khaùc nhau phaân boá daân cö Baéc Mó?  (- Gioáng nhau: Ñeàu thöa daân ôû phía taây.  - Khaùc nhau: Baéc Mó: Ñoàng baèng Trung vaø Nam Mó daân taäp trung ñoâng.  + Khu vöïc Trung vaø Nam Mó daân thöa treân ñoàng baèng Amazon.  ? Taïi sao daân cö thöa thôùt ôû moät soá vuøng cuûa Chaâu Mó?  ( + Baéc Canada: Khí haäu khaéc nghieät, laïnh giaù. Chæ coù ngöôøi Anh ñieâng, Exkimoâ chòu reùt gioûi.)  - Heä thoáng Cooùc Ñie, AnÑeùt: Nuùi cao hieåm trôû vaø hoang maïc neân daân cö thöa thôùt.  + Ñoàng baèng Amazon: Khí haäu noùng aåm, röøng raäm, ñaát maøu môõ nhöng chöa khai thaùc hôïp lyù, ngöôøi sinh soáng  ? Ñaëc ñieåm phaùt trieån daân soá ôû Trung vaø Nam Mó?  \* **Hoaït ñoäng 3 :** (**5’**)  **\* Cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm:**  **- Nhoùm 1:** DöÏa vaøo H43.1 Sgk cho bieát söï phaân boá caùc ñoâ thò treân 3trieäu daân coù gì khaùc vôùi Baéc Mó?  - **Nhoùm 2**: Neâu teân caùc ñoâ thò coù soá daân 5tr ngöôøi ôû Trung vaø Nam Mó? Quaù trình ñoâ thò hoaù ôû Trung vaø Nam Mó khaùc vôùi ôû Baéc Mó nhö theá naøo?  ( + Trung Mó: Ñoâ thò treân 3trieäu ôû ven bieån, Baéc Mó coù caû trong noäi ñòataäp trung nhieàu ôû vuøng hoà, ven vònh Meâ Hi Coâ.  Trung vaø Nam Mó: Coù nhieàu ñoâ thò treân 5tr daân hôn Baéc Mó.  - **Nhoùm 3**: ? Neâu nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi naûy sinh do ñoâ thò hoaù töï phaùt ôû Nam Mó?  ( Uøn taéc giao thoâng, oâ nhieãm moâi tröôøng, thieáu löông thöïc, thöïc phaåm, nhaø ôû, y teá, thaát nghieäp.  ? Toác ñoä ñoâ thò hoaù ôû Trung vaø Nam Mó coù ñaëc ñieåm? | **1. Sô löôïc lòch söû :**  Ñoïc sgk  **2. Daân cö Trung vaø Nam Mó:**  - Phaàn lôùn laø ngöôøi lai coù neàn vaên hoaù La tinh ñoäc ñaùo do söï keát hôïp töø 3 doøng vaên hoaù Anh Ñieâng, Phi vaø AÂu.  - Daân cö phaân boá khoâng ñoàng ñeàu.  + Chuû yeáu taäp trung ôû ven bæeân, cöûa soâng vaø treân caùc cao nguyeân .  + Thöa thôùt ôû vuøng trong noäi ñòa.  - Söï phaân boá daân cö phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän khí haäu vaø ñòa hình cuûa moâi tröôøng sinh soáng.  - Daân cö coù tyû leä gia taêng töï nhieân cao 1,7%.  **3. Ñoâ thò hoaù :**  - Toác ñoä ñoâ thò hoaù nhanh nhaát theá giôùi.  - Tyû leä daân taäp trung chieám 75% daân soá.  - Caùc ñoâ thò lôùn: XaoPaCoâ, Rioâñeâgianeâroâ, Bueânoát, Airets.  - Quaù trình ñoâ thò hoaù dieãn ra vôùi toác ñoä nhanh khi kinh teá coøn chaäm phaùt trieån daãn ñeán nhieàu haäu quaû tieâu cöïc nghieâm troïng. |

**4. Củng cốÁ :** (**5’**)

? Giaûi thích söï thöa thôùt daân cö ôû moät soá vuøng cuûa Chaâu Mó?

? Quaù trình ñoâ thò hoaù ôû Trung vaø Nam Mó khaùc vôùi ôû Baéc Mó nhö theá naøo?

**\* Traéc nghieäm :** Ñaùnh daáu x vaøo caâu ñuùng nhaát.

1. Daân cö Trung vaø Nam Mó chuû yeáu laø ngöôøi lai giöõa:

a) Ngöôøi da ñen Chaâu Phi vôùi ngöôøi Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha.

b) Ngöôøi Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha vôùi ngöôøi Anh Ñieâng.

c) Ngöôøi Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha vôùi ngöôøi goác Phi vaø ngöôøi Anh Ñieâng.

**5, Dặn dò**: (**1’**)

- OÂn laïi thieân nhieân Trung vaø Nam Mó coù öu ñaõi gì taïo ñieàu kieän saûn xuaát noâng nghieäp khu vöïc?

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 44:**

**KINH TEÁ TRUNG VAØ NAM MÓ.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém vöõng:

- Söï phaân chia ñaát ñai ôû Trung vaø Nam Mó khoâng ñoàng ñeàu theå hieän ôû 2 hình thöùc phoå bieán laø ñaïi ñieàn trang vaø tieåu ñieàn trang.

- Caûi caùch ruoäng ñaát ôû Trung vaø Nam Mó ít thaønh coâng, nguyeân nhaân.

- Söï phaân boá saûn xuaát noâng nghieäp ôû Trung vaø Nam Mó.

2. **Kyõ naêng**:

- Ñoïc phaân tích löôïc ñoà noâng nghieäp Trung vaø Nam Mó ñeå thaáy ñöôïc söï phaân boá saûn xuaát noâng nghieäp ôû Trung vaø Nam MÓ, phaân boá caây coâng nghieäp vaø vaät nuoâi trong khu vöïc.

- Kyû naêng phaân tích aûnh veà 2 hình thöùc sôû höõu saûn xuaát noâng nghieäp ôû Trung vaø Nam Mó .

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc kyõ thuaät trong saûn xuaát noâng nghieäp.

**II**) **CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

- GV : Löôïc ñoà noâng nghieäp Trung vaø Nam Mó.

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp , thảo luận nhóm, nêu vấn đề - giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC:**

**1.Ổn định tổ chức**

**2.Kieåm tra baøi cuõ:**

- Câu hỏi : Hãy nêu đặc điểm của xã hội Trung và Nam Mĩ

- Đáp án : + Phaàn lôùn laø ngöôøi lai coù neàn vaên hoaù La tinh ñoäc ñaùo do söï keát hôïp töø 3 doøng vaên hoaù Anh Ñieâng, Phi vaø AÂu.

+ Daân cö phaân boá khoâng ñoàng ñeàu.

**3. Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: **(1’)** Sgk.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | | | | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 : (17’)**  ? QS h44.1; h44.2; h44.3 sgk cho nhaän xeùt veà hình thöùc saûn xuaát noâng nghieäp ôû Nam Mó?  ? Coù maáy hình thöùc saûn xuaát noâng nghieäp chính?  ? Hình 41.1 sgk ñaïi dieän cho hình thöùc saûn xuaát naøo?  ( Tieåu ñieàn trang.)  ? Hình 44.2 vaø hình 44.3 sgk ñaïi dieän cho hình thöùc saûn xuaát noâng nghieäp naøo?  ( Ñaïi ñieàn trang )  \* Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm: Noäi dung 2 hình thöùc saûn xuaát chính.  - Ñaïi dieän nhoùm baùo caùo keát quaû, nhoùm khaùc boå sung – Giaùo vieân chuaån kieán thöùc: | | | | 1**. Noâng nghieäp :**  **a) Caùc hình thöùc trong saûn xuaát noâng nghieäp :**  - Coù 2 hình thöùc saûn xuaát chính trong noâng nghieäp: Tieåu ñieàn trang vaø ñaïi ñieàn trang. |
|  | Tieåu ñieàn trang: Mi- Ni- Phun- Ñia. | | | Ñaïi ñieàn trang: La-Ti Phu-Ñia. |
| 1/ Qui moâ dieän tích.  2/ Quyeàn sôû höõu.  3/ Hình thöùc canh taùc.  4/ Noâng saûn chuû yeáu:  5/ Muïc ñích saûn xuaát. | - Döôùi 5 ha.  - Caùc hoä noâng daân.  - Coå truyeàn, duïng cuï thoâ sô naêng suaát thaáp.  - Caây löông thöïc.  - Töï cung töï caáp. | | | - Haøng nghìn ha.  - Caùc ñaïi ñieàn chuû chieám 5% daân soá. Vaø 60% dieän tích ñaát ñai canh taùc, ñoàng coû.  - Hieän ñaïi cô giôùi hoaù caùc khaâu saûn xuaát.  - Caây coâng nghieäp-chaên nuoâi.  - Xuaát khaåu noâng saûn. |
| ? Qua baûng so saùnh treân neâu söï baát hôïp lyù trong cheá ñoä sôû höûu ruoäng ñaát ôû Trung vaø Nam Mó?  ( Ngöôøi noâng daân chieám soá ñoâng, sôû höõu dieän tích nhoû, boä phaän lôùn noâng daân khoâng coù ruoäng phaûi laøm thueâ, ñaát ñai naèm trong tay ñaïi chuû vaø tö baûn nöôùc ngoaøi.)  => Söï baát hôïp lyù trong sôû höõu ruoäng ñaát … caùc quoác gia trong khu vöïc ban haønh luaät caûi caùch ruoäng ñaát.  - Caûi caùch ruoäng ñaát tieán haønh chöa hôïp lyù khoâng trieät ñeå gaëp phaûi söï choáng ñoái cuûa ñaïi ñieàn chuû vaø coâng ty tö baûn nöôùc ngoaøi.  **\* *Chuyeån yù:***  Vôùi hình thöùc saûn xuaát vaø toå chöùc ñaát ñai nhö treân caùc ngaønh noâng nghieäp coù söï phaùt trieån nhö theá naøo ta nhaän xeùt:  \* **Hoaït ñoäng 2 : ( 16’)**  ? Döïa vaøo H44.4 sgk cho bieát Trung vaø Nam Mó coù caùc loaïi caây troàng chuû yeáu naøo? Phaân boá ôû ñaâu?  - Cho hoïc sinh thaûo luaän, ñieàn vaøo baûng söï phaân boá caùc loaïi caây ñoù? | | | | - Cheá ñoä sôû höõu ruoäng ñaát coøn baát hôïp lyù.  **b) Caùc ngaønh noâng nghieäp :**  **- Troàng troït:** |
| **Caùc loaïi caây chính.** | **Phaân boá caây troàng ôû Trung vaø Nam Mó** | | | |
| 1. Luùa. 2. Caø pheâ. 3. Döøa, mía. 4. Ñaäu töông. 5. Boâng. 6. Cam, chanh. 7. Chuoái. 8. Ngoâ. 9. Nho. | Braxin, Aùc Hen Tina.  Eo ñaát Trung Mó, ñoâng Baraxin, Coâloâmbia.  Quaàn ñaûo Aêng ti.  Caùc nöôùc Ñoâng Nam Luïc ñòa Nam Mó.  Ñoâng Braxin, Aùc Hen Tina.  Ñoâng nam luïc ñòa Nam Mó.  Eo ñaát Trung Mó.  Caùc nöôùc ven ñaïi taây döông.  Caùc nöôùc phía nam daõy Anñeùt. | | | |
| ? Döïa vaøo baûng treân cho bieát noâng saûn chuû yeáu laø caây gì? Loaïi caây nhieät ñôùi vaø caän nhieät ñôùi troàng nhieàu ôû ñaâu? Vì sao troàng ôû khu vöïc ñoù?  ( Troàng ôû eo ñaát Trung Mó vaø quaàn ñaûo Aêng Ti vaø phía ñoâng nam luïc ñòa Nam Mó.  Vì caùc khu vöïc treân coù khí haäu nhieät ñôùi vaø caän nhieät ñôùi raát thích hôïp cho caùc loaïi caâytreân phaùt trieån.)  ? Taïi sao nhieàu nöôùc Trung vaø Nam Mó troàng moät vaøi loaïi coâng nghieäp vaø caây aên quaû? Löông thöïc?  ? Söï maát ñôùi giöõa caùc caây coâng nghieäp, caây aên quaû, caây löông thöïc daãn tôùi tình traïng gì?  ? Döïa vaøo H44.4 sgk cho bieát caùc loaïi gia suùc chuyeân ñöôïc nuoâi ôû Trung vaø Nam Mó? Chuùng ñöôïc nuoâi chuû yeáu ôû ñaâu? Vì sao?  - Cho hoïc sinh nghieân cöùu vaø laäp baûng. | | | + Noâng nghieäp chuû yeáu laø caây coâng nghieäp vaø caây aên quaû, caø pheâ, ca cao, chuoái, muoái … xuaát khaåu.  + Ngaønh troàng troït mang tính ñoäc canh do leä thuoäc vaøo nöôùc ngoaøi.  + Phaàn lôùn caùc nöôùc Trung vaø Nam Mó phaûi nhaäp löông thöïc, thöïc phaåm.  - Ngaønh chaên nuoâi, ñaùnh caù.  + Raát phaùt trieån nhaát laø boø söõa, cöøu, laïc ñaø. | |
| **Ngaønh chaên nuoâi** | | **Ñòa baøn phaân boá chaên nuoâi** | **Ñieàu kieän töï nhieân.** | |
| - Boø thòt, boø söûa: 250tr con.  - Cöøu: 150tr con.  - Laïc ñaø: Lama.  - Ñaùnh caù: | | - Braxin, Aùc Hen Tina.  - Söôøn nuùi trung An ñeùt.  - Pheâ Ru: Ñöùng ñaàu theá giôùi saûn löôïng caù. | - Nhieàu ñoàng coû roäng, töôi toát.  - Khí haäu caän nhieät, oân ñôùi luïc ñòa.  - Doøng haûi löu laïnh chaûy saùt ven bôø. | |

**4, Củng cốÁ** : (**5**’) ? Neâu söï baát hôïp lyù trong cheá ñoä sôû höûu ruoäng ñaát ôû Trung vaø Nam Mó?

( Ngöôøi noâng daân chieám soá ñoâng, sôû höõu dieän tích nhoû, boä phaän lôùn noâng daân khoâng coù ruoäng phaûi laøm thueâ, ñaát ñai naèm trong tay ñaïi chuû vaø tö baûn nöôùc ngoaøi.)

? Cho bieát Trung vaø Nam Mó coù caùc loaïi caây troàng chuû yeáu naøo? Phaân boá ôû ñaâu?

**\* Traéc nghieäm:**

1. Ngaønh troàng troït cuûa nhieàu nöôùc Trung vaø Nam Mó mang tính ñoäc canh vì

a/ Do leä thuoäc vaøo nöôùc ngoaøi. b/ Ñaát ñai khí haäu thích hôïp.

c/ Ngöôøi noâng daân chöa quen loái canh taùc caây löông thöïc. d/ Taát caû yù treân ñeàu ñuùng.

2. Haïn cheá lôùn nhaát cuûa caây noâng nghieäp ôû Trung vaø Nam Mó:

a/ Ñaát noâng nghieäp tính treân ñaàu ngöôøi coøn ít. b/ Naêng suaát caây troàng thaáp.

c/ Löông thöïc chöa ñaùp öùng ñuû nhu caàu trong nöôùc. c/ Naïn haïn haùn thöôøng xuyeân xaåy ra.

**5. Dặn dò**

- Học bài và chuẩn bị bài mới : Kinh tế Trung và Nam Mĩ ( tiếp )

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 45:**

**KINH TEÁ TRUNG VAØ NAM MÓ.( tiếp )**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém vöõng:

- Tình hình phaùt træeân vaø phaân boá saûn xuaát coâng nghieäp ôû Trung vaø Nam Mó. Vaán ñeà sieâu ñoâ thò ôû Nam Mó.

- Söï khai thaùc vuøng Amazon cuûa caùc nöôùc Trung vaø Nam Mó.

- Vai troø kyû thuaät cuûa khoái thò tröôøng chung Nam Mó Meùc- Coâ- Xua.

2. **Kyõ naêng**: - Reøn kyû naèng ñoïc, phaân tích löôïc ñoà ruùt ra nhöõng maët kieán thöùc veà söï phaân boá caùc ngaønh coâng nghieäp veà lôïi ích cuûa khoái Meùc- Coâ- Xua.

- Phaân tích löôïc ñoà ñoâ thò thaáy roõ phaân boá caùc sieâu ñoâ thò ôû Trung vaø Nam Mó.

3. **Thaùi ñoä**: - Coù yù thöùc veà vaán ñeà gia taêng daân soá. .

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

* GV : Baûn ñoà töï nhieân Chaâu Mó, löôïc ñoà phaân boá coâng nghieäp Trung vaø Nam Mó.
* HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp , thảo luận nhóm, nêu vấn đề - giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC:**

**1.Ổn định tổ chức**

**2.Kieåm tra bài cũ**

- Câu hỏi : Neâu söï baát hôïp lyù trong cheá ñoä sôû höûu ruoäng ñaát ôû Trung vaø Nam Mó?

- Đáp án : + Ngöôøi noâng daân chieám soá ñoâng, sôû höõu dieän tích nhoû, boä phaän lôùn noâng daân khoâng coù ruoäng phaûi laøm thueâ, ñaát ñai naèm trong tay ñaïi chuû vaø tö baûn nöôùc ngoaøi.

**3. Baøi môùi**:

***\* Giôùi thieäu baøi***: (**1**’) SGK.

|  |  |
| --- | --- |
| **Caùc hoaït ñoäng**: | **Phaàn ghi baûng:** |
| \* **Hoaït ñoäng 1 :** (**13’**)  ? Döïa vaøo h45.1 sgk trình baøy söï phaân boá saûn xuaát cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû khu vöïc Trung vaø Nam Mó?  ? Nhöõng nöôùc naøo trong khu vöïc pt cn töông ñoái toaøn dieän?  ( Phaùt trieån cô khí cheá taïo, loïc daàu, hoùa chaát, deät, thöïc phaåm.)  ? Caùc nöôùc khu vöïc AnÑet vaø eo ñaát TM phaùt trieân maïnh ngaønh CN naøo? Taïi sao ngaønh ñoù ñöôïc chuù troïng phaùt trieån?  ( DöÏa vaøo nguoàn TN saün coù khai thaùc xuaát khaåu thoâ, saûn phaåm quan troïng laø daàu moû, quaëng, kim loaïi maøu.)  ? Caùc nöôùc trong vuøng bieån Caribe phaùt trieån nhöõng ngaønh coâng nghieäp naøo? Thieân nhieân öu theá gì cho ngaønh coâng nghieäp ñoù phaùt trieån?  ( Do naèm trong vaønh ñai nhieät ñôùi vaø xích ñaïo coù ñieàu kieän phaùt trieån noâng nghieäp ñaëc bieät caây coâng nghieäp, caây aên quaû).  \* **Hoaït ñoäng 2 :** (**15’**)  ? Baèng söï hieåu bieát cuûa mình cho bieát gía trò vaø tieàm naêng to lôùn cuûa röøng Amazon?  - Röøng Amazon chieám 42% dieän tích nöôùc Braxin (3.5tr Km2) röøng cung caáp cao su, caây cho nhöïa, caây coï, ñay ñem laïi lôïi nhuaän gaáp 2 laàn so vôùi chaên nuoâi.  ? Röøng Amazon ñöôïc khai thaùc baét ñaàu töø khi naøo? ( Caùc boä laïc ngöôøi Anh Ñieâng sinh soáng trong röøng saên baét, haùi löôïm, soáng phuï thuoäc vaøo nguoàn töï nhieân khoâng aûnh höôûng ñeán taøi nguyeân ).  ? Ngaøy nay röøng Amazon ñöôïc khai thaùc nhö theá naøo?  ( Töø naêm 1970 chính phuû Braxin ñaõ cho laøm: Moät con ñöôøng xuyeân qua khu röøng Amazon taïo ñieàu kieän khai thaùc röøng.  - Xaây döïng nhieàu ñaäp thuyû ñieän treân caùc nhaùnh ôû Amazon.  - Noâng daân ngheøo phaù röøng chieám ñaát baùn cho ngöôøi Mó, Phaùp, Ñöùc tôùi 650.000ha giaù reû, ñoát röøng taïo ñoàng coû ñeå chaên nuoâi hieän coù 20tr con cöøu, boø, ngöïa.  -> Ñoát röøng -> ñaát baïc maøu-> möa nhieät ñôùi.  \* **Hoaït ñoäng 3 :** **(5’)**  - Cho hoïc sinh ñoïc muïc 4 sgk.  ? Muïc tieâu cuûa khoái Meccoâxua?  ? Thaønh laäp khoái meùc coâ xua goàm nhöõng quoác gia naøo? | **2. Coâng nghieäp Trung vaø Nam M**ó:  - Phaân boá coâng nghieäp khoâng ñoàng ñeàu .  - Coâng nghieäp phaùt trieån töông ñoái toaøn dieän laø Bra Xin, Aùc Hen Ti Na, Chi Leâ , Veâ-Neâ- Xueâ- La.  - Caùc nöôùc khu vöïc An Ñeùt vaø eo ñaát Trung Mó: Phaùt trieån coâng nghieäp khai khoaùng phuïc vuï xuaát khaåu.  - Caùc nöôùc trong vuøng bieån Ca-Ri Beâ phaùt trieån coâng nghieäp thöïc phaåm vaø sô cheá noâng saûn.  **3/ Vaán ñeà khai thaùc röøng A-Ma - Zoân:**  **a/ Vai troø cuûa röøng A-Ma-Zoân:**  - Nguoàn döï tröõ sinh vaät quí giaù.  - Nguoàn döï tröõ nöôùc ñeå ñieàu hoaø khí haäu, caân baèng sinh thaùi toaøn caàu.  - Vuøng ñaát röøng coù nhieàu taøi nguyeân khoaùng saûn.  - Nhieàu tieàm naêng phaùt trieån kinh teá.  **b/ Aûnh höôûng cuûa khai thaùc** **röøng A-Ma-Zoân:**  - Khai thaùc röøng taïo ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá, ñôøi soáng ñöôïc naâng cao.  - Söï huyû hoaïi moâi tröông A-Ma-Zoân coù taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng sinh thaùi, khí haäu cuûa khu vöïc vaø theá giôùi.  **4/ Khoái thò tröôøng Mec-Coâ-Xua:**  **a/ Muïc tieâu cuûa khoái:**  - Thaùo gôõ haøng raøo haûi quan.  - Taêng cöôøng trao ñoåi thöông maïi giöõa caùc quoác gia trong khoái  - Thoaùt khoûi söï luõng ñoaïn kinh teá cuûa HoaKyø.  **b/ Toå chöùc:**  - Thaønh laäp naêm 1991 goàm 4 quoác gia: Bra Xin, Aùc Hen Ti Na, U Ru Goay, Chi Leâ, Boâ li Vi Na keát naïp theâm. |

**4. Củng cố**  : (**5’**) ? Trình baøy söï phaân boá saûn xuaát cuûa 1 soá nghaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû trung vaø Nam Mó ?

? Taïi sao phaûi ñaët vaán ñeà baûo veä röøng A- Ma –Zoân ? ( A-maZoân laø laù phoåi cuûa theá giôùi, moät vuøng döï tröõ sinh hoïc quí giaù. Vieäc khai thaùc röøng A-Ma-Zoân thieáu qui hoaïch, khoa hoïc seõ laøm cho moâi tröôøng A-Ma-Zoân bò huyû hoaïi daàn aûnh höôûng tôùi khí haäu khu vöïc vaø toaøn caàu. )

**5. Dặn dò :**

- HS học bài và chuẩn bị bài mới : Thực hành: Sự phân bố của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy Anđét

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngaøy soaïn: Tieát :

**BAØI 46:**

**THÖÏC HAØNH : SÖÏ PHAÂN BOÁ CUÛA THAÛM THÖÏC VAÄT**

**ÔÛ SÖÔØN ÑOÂNG VAØ SÖÔØN TAÂYCUÛA DAÕY AN ÑET.**

**I) MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC:**

1. **Kieán thöùc**: Hoïc sinh caàn naém vöõng:

- Söï phaân hoaù cuûa moâi tröôøng theo ñoä cao ôû vuøng nuùi An Ñet.

- Söï khaùc nhau cuûa thaûm thöïc vaät giöõa söôøn ñoâng vaø söôøn taây daõy An Ñeùt.

2. **Kyõ naêng**:

- Reøn kyõ naêng quan saùt sô ñoà laùt caét, qua ñoù nhaän thöùc ñöôïc qui luaät phi ñòa ñôùi theå hieän söï thay ñoåi, söï phaân boá thaûm thöïc vaät giöõa 2 söôøn cuûa heä thoáng An ñeùt.

3. **Thái độ :**

- HS có thái độ tích cực làm bài thực hành.

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

* **GV :** Laùt caét söôøn ñoâng, söôøn taây cuûa daõy An Ñeùt, löôïc ñoà töï nhieân luïc ñòa Nam Myõ
* **HS :** SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp , thảo luận nhóm, nêu vấn đề - giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC:**

**1.Ổn định tổ chức**

**2.Kieåm tra bài cũ**

**- Câu hỏi :**Trình baøy söï phaân boá saûn xuaát cuûa ngaønh coâng nghieäp chuû yeáu ôû trung vaø Nam Mó?

- Đáp án : -+Phaân boá coâng nghieäp khoâng ñoàng ñeàu .

+ Coâng nghieäp phaùt trieån töông ñoái toaøn dieän laø Bra Xin, Aùc Hen Ti Na, Chi Leâ , Veâ-Neâ- Xueâ- La.

+ Caùc nöôùc khu vöïc An Ñeùt vaø eo ñaát Trung Mó: Phaùt trieån coâng nghieäp khai khoaùng phuïc vuï xuaát khaåu.

-+Caùc nöôùc trong vuøng bieån Ca-Ri Beâ phaùt trieån coâng nghieäp thöïc phaåm vaø sô cheá noâng saûn.

**3. Baøi môùi:**

Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh: (34’)

**\* Baøi taäp 1 +2** : Quan saùt H46.1 cho bieát caùc ñai thöïc vaät theo chieàu cao ôû söôøn taây anñeùt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ñoä cao | Söï phaân boá cuûa thaûm thöïc vaät theo ñoä cao. | |
|  | Söôøn taây | Söôøn ñoâng |
| Töø 0m -1000m  1000m - 1300m  1300m - 2000m  2000m - 3000m  3000m - 4000m  4000m - 5000m  >5000m | Thöïc vaät nöûa hoang maïc  Caây buïi xöông roàng  Caây buïi xöông roàng  Ñoàng coû caâybuïi  Ñoàng coû nuùi cao  Ñoàng coû nuùi cao  Baêng tuyeát. | Röøng nhieät ñôùi  Röøng laù roäng  Röøng laù kim  Röøng laù kim  Ñoàng coû  Ñoàng coû nuùi cao  ½ ñoàng coû nuùi cao + baêng tuyeát. |

**\* Baøi taäp 1 :** Quan saùt H46.1 vaø H46.2 cho bieát: Taïi sao töø ñoä cao 0m – 1000m ôû söôøn ñoâng coù röøng nhieät ñôùi coøn ôû söôøn taây laø thöïc vaät nöûa hoang maïc?

- Vì doøng bieån laïnh Peâru ven bieån phía taây Nam Mó chaûy maïnh ven bôø bieån xua khoái nöôùc noùng treân maët ra xa bôø do ñoù khí haäu khoâ, möa raát ít laøm cho khí haäu coù tính chaát khoâ ôû söôøn taây Andet neân coù söï hình thaønh thaûm thöïc vaät nöûa hoang maïc ôû ngay ñoä cao 0m- 1000m.

? Phía ñoâng cuûa Andeùt chòu aûnh höôûng cuûa gioù gì?

- Khi tín phong ñi qua daõy Andeùt, gío xaåy ra hieän töôïng hieäu öùng phaûn vaø khoâ daàn khi ñi töø ñænh ñeán chaân. Ñoä cao 3000m ñoä aåm vaãn ñuû ñeå hình thaønh ñoàng coû nuùi cao treân ñoàng coû caây buïi. Xuoáng ñeán ñoä cao 1000m tôùi chaân nuùi taïo ñieàu kieän cho thöïc vaät nöûa hoang maïc phaùt trieån ôû söôøn taây Andet.

? Giöõa söôøn ñoâng, söôøn taây Anñeùt söôøn naøo cho möa nhieàu? Taïi sao?

- So vôùi söôøn taây, söôøn ñoâng coù löôïng möa lôùn hôn vì hôi aåm töø ÑTD ñöôïc taêng theâm do doøng bieån noùng chaûy ven bôø, gioù tín phong thoåi thöôøng xuyeân mang hôi aåm vaøo khieán möa nhieàu

**4. Củng cố**: **(5’)** - Phaùt phieáu hoïc taäp.

\* Haõy ñieàn vaøo noäi dung phuø hôïp vaøo choã chaám(…)

+ Söôøn taây daõy nuí Andeùt do chòu aûnh höôûng cuûa doøng bieån Peâ Ru chaûy saùt bôø neân khí haäu nôi ñaây coù ñaëc ñieåm raát ít möa vaø laø nôi khoâ haïn nhaát chaâu luïc.

**5. Dặn dò**

- Học bài và chuẩn bị giờ sau ôn tập

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngaøy soaïn: Tieát :

**OÂN TAÄP :**

**I) MUÏC TIEÂU BÀI HỌC:**

**1. Kiến thức**

-Nhaèm heä thoáng hoaù vaø cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc cho hoïc sinh naém.

**2.Kĩ năng**

- Tìm hiểu và đọc bản đồ

**3. Thái độ**

- HS có thái độ ôn tập tích cực những kiến thức đã học

**II) CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:**

**-** GV : Baûn ñoà töï nhieân Chaâu Phi vaø Chaâu Mó.

- HS : SGK, vở ghi

**III) PHƯƠNG PHÁP**

- Đàm thoại- vấn đáp , thảo luận nhóm, nêu vấn đề - giải quyết vấn đề

**IV) TIẾN TRÌNH BÀI DẠY – GIÁO DỤC:**

**1.Ổn định tổ chức:**

**2 Kieåm tra baøi cuõ: không**

**3 Baøi môùi**: **(34’)**

Höôùng daãn hoïc sinh oân taäp.

**1. Neâu söï khaùc bieät veà kinh teá giöõa khu vöïc Baéc Phi vaø khu vöïc trung Phi?**

- Caùc nöôùc Baéc Phi ven ñiaï trung haûi troàng luùa mì, oâ liu, caùc nöôùc phía nam Xahara troàng laïc, ngoâ, boâng. Ngaønh coâng nghieäp chính laø khai khoaùng vaø khai thaùc daàu moû.

- Caùc nöôùc Trung Phi troàng troït vaø chaên nuoâi theo loá coå truyeàn, khai thaùc khoaùng saûn, laâm saûn, troàng caây coâng nghieäp xuaát khaåu.

**2. Söï khaùc nhau veà daân cö, xaõ hoäi giöõa khu vöïc trung vaø Baéc Phi?**

- Khu vöïc Baéc Phi: Ña soá laø ngöôøi AÛ raäp, Beùc Be thuoäc chuûng toäc Ôroâpeâoâit chuû yeáu theo ñaïo hoài. Kinh teá töông ñoái phaùt trieån nhôø vaøo saûn xuaát noâng nghieäp vaø khai thaùc daàu moû.

- Khu vöïc trung Phi: Thuoäc chuûng toäc Neâ groâ ít coù tín ngöôõng ña daïng haàu heát caùc nöôùc trong khu vöïc kinh teá coøn thaáp keùm döïa vaøo khai thaùc laâm saûn, khuûng hoaûng kinh teá, naïn ñoùi xaûy ra.

**3. Taïi sao khí haäu Nam Phi aåm vaø dòu hôn khu vöïc Baéc Phi?**

- Laõnh thoå khu vöïc Nam Phi heïp hôn Baéc Phi, coù doøng bieån noùng chaûy ven bôø vaø gioù ñoâng nam töø AÑD thoåi vaøo ñem theo hôi nöôùc laøm cho thôøi tieát ôû ñaây quanh naêm möa nhieàu hôn Baéc Phi.

**4. Trình baøy söï phaân hoaù cuûa khí haäu Baéc Mó? Giaûi thích söï phaân hoaù ñoù?**

- Traûi daøi töø voøng cöïc Baéc ñeán vó ñoä 150B, Baéc Mó naèm caû 3 vaønh ñai khí haäu haøn ñôùi, oân ñôùi vaø nhieät ñôùi. Trong moãi ñôùi khí haäu laïi coù söï phaân hoaù theo chieàu taây – ñoâng, ñaëc bieät laø söï phaân hoaù giöõa phaàn phía taây vaø phaàn phía ñoâng kinh tuyeán 1000T caûu HOA Kyø, cso theå chia 4 vuøng khí haäu:

a) Caùc ñaûo phía baéc, Alaxca, Baéc Canada cso khí haäu haøn ñôùi.

b) Haàu heát sôn nguyeân phía ñoâng vaø ñoâng baéc trung taâm coù khí haäu oân ñôùi.

c) Phía taây daõy Cooùcñie cso khí haäu nuùi cao.

d) Mieàn nam luïc ñòa coù khí haäu nhieät ñôùi.

**5. Nhöõng ñieàu kieän naøo laøm cho neàn noâng nghieäp Hoa Kyø vaø Canada phaùt trieån ñeán trình ñoä c**ao?

- Ñieàu kieän töï nhieân thuaän lôïi: Ñoàng baèng roäng lôùn, khí haäu oân ñôùi.

- Öu theá veà khoa hoïc kyõ htuaät: Coù nhieàu thieát bò töï ñoäng hoaù ñöôïc söï hoã trôï ñaéc löïc cuûa caû vieäc nghieân cöùu veà gioáng, phaân boùn, thuoác tröø saâu.

- Caùch toå chöùc saûn xuaát noâng nghieäp tieán tieán, chueân moân hoaù cao.

**6. Hieäp ñònh maäu dòch töï do Baéc Mó (NAFTA) coù yù nghóa gì ñoái vôùi caùc nöôùc Baéc Mó?**

- Khoái kinh teá naøy ñöôïc thaønh laäp ñeå keát hôïp ñöôïc theá maïnh cuûa 3 nöôùc taïo neân thò tröôøng chung roäng lôùn taêng söùc caïnh tranh treân thò tröôøng theá giôùi.

+ Hoa Kyø va Canada cso neàn kinh teá phaùt trieån, Meâ Hi Coâ coù nguoàn lao doäng doài daøo, giaù reû.

**7. So saùnh ñaëc ñieåm ñòa hình Baéc Mó vôùi ñaëc ñieåm ñòa hình Nam Mó?**

+ Ñieåm gioáng nhau: Goàm 3 daïng ñòa hình chính phaân boá nhö nhau töø taây sang ñoâng, nuùi treû, ñoàng baèng nuùi giaø vaø cao nguyeân.

+ Ñieåm khaùc nhau: ÔÛ Baéc Mó heä thoáng nuùi Cooùc ñie vaø sôn nguyeân chieám gaàn moät nöûa luïc ñòa Baéc Mó trong khi ôû Nam Mó heä thoáng Anñeùt cao vaø ñoà soä hôn nhöng chieám tyû leä nhoû hôn so vôùi heä thoáng Cooùcñie ôû Baéc Mó.

**8. Neâu teân caùc kieåu khí haäu ôû trung vaø Nam Mó? Söï phaân boá caùc kieåu khí haäu naøy cso moái quan heä nhö theá naøo vôùi söï phaân boá ñòa hình?**

- Khí haäu caän nhieät ñôùi: 280N – 400N

- Khí haäu nhieät ñôùi xích ñaïo: 100N – 280N

- Khí haäu oân ñôùi: 400N trôû xuoáng.

\* Theo ñòa hình, khí haäu giöõa khu taây (daõy Andeùt ) vaø khu ñoâng (ÑB) trung taâm vaø cao nguyeân phía ñoâng cuûa Nam Mó coù söï phaân hoaù khaùc.

**9. Trình baøy caùc kieåu moâi tröôøng ôû trung vaø Nam Mó?**

- Töø baéc ñeán nam: Ñoàng baèng Amazon: Röøng xích ñaïo phaùt trieån quanh naêm, thöïc vaät, ñoäng vaät raát phong phuù. Phía ñoâng eo ñaát trung Mó vaø quaàn ñaûo aêng ti laø röøng raäm nhieät ñôùi.

+ Phía taây eo ñaát Trung Mó vaø quaàn ñaûo aêng ti vaø ñoâng baèng oâ ri noâ coâ(Nam Mó ) röøng thöa vaø Xavan phaùt trieån .

+ ÔÛ ñoàng baèng PamPa: Thaûo nguyeân phaùt trieån roäng lôùn.

+ Mieàn duyeân haûi phía taây vuøng trung Anñeùt: Hoang maïc.

+ Treân cao nguyeân Patagoânia phía nam Nam Mó coù baùn hoang maïc oân ñôùi.

- Thaáp leân cao: Thieân nhieân vuøgn Andeùt thay ñoåi theo 2 chieàu baéc nam töø chaân nuùi ñeán ñænh nuùi.

+ ÔÛ chaân nuùi vuøng baéc vaø trung An ñeùt cso röøng xích ñaïo quanh naêm raäm raïp. Vuøng nam Anñeùt röøng caän nhieät vaø oân ñôùi phaùt trieån.

+ Leân cao caùc caûnh quan thieân nhieân thay ñoåi theo ñoä cao vaø thay ñoåi cuûa nhieät ñoä.

**10. Giaûi thích vì sao phía taây Andeùt laïi coù hoang maïc?**

- Do aûnh höôûng cuûa doøng bieån laïnh Peâru raát maïnh chaûy saùt bôø bieån laøm cho hôi nöôùc töø bieån vaøo ñi qua doøng bieån naøy gaëp laïnh ngöng ñoïng thaønh söông muø. Khi khoâng khí vaøo ñeán ñaát lieàn ñaõ maát hôi nöôùc trôû neân möa khoâ raát hieám taïo ñieàu kieän cho hoang maïc phaùt trieån.

**11. Quaù trình ñoâ thò hoaù ôû Trung vaø Nam Mó khaùc vôùi Baéc Mó nhö theá naøo?**

- ÔÛ Baéc Mó phaùt trieån ñoâ thò gaén vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá coâng nghieäp hoaù, hình thaønh nhieàu trung taâm coâng nghieäp kyõ thuaät cao, caùc ngaønh dòch vuï … giaûi quyeát ñöôïc coâng aên vieäc laøm, naâng cao ñôøi soáng ngöôøi daân.

- ÔÛ Nam Mó: ñoâ thò phaùt trieån nhanh nhöng kinh teá chaäm phaùt træeân daãn ñeán nhöõng haäu quaû nghieâm troïng veà ñôøi soáng vaø moâi tröôøng.

**12. Neâu söï baát hôïp lyù trong cheá ñoä sôû höõu ruoäng ñaát ôû trung vaø Nam Mó?**

- Ñaïi ña soá noâng daân baûn ñòa sôû höõu chöa tôùi 40% ñaát ñai canh taùc, trong khi chæ 5% ñaïi ñieàn chuû vaø moïtt soá coâng ty nöôùc ngoaøi chieám tôùi 60% quoác gia Trung vaø Nam Mó leä thuoäc vaøo nöôùc ngoaøi.

**13. Taïi sao phaûi ñaët vaán ñeà baûo veä röøng Amazon?**

- Röøng Amazon ôû Nam Mó coù dieän tích roäng lôùn, ñaát ñai maøu môõ, bao phuû bôûi röøng nhieät ñôùi, maïng löôùi soâng ngoøi roäng lôùn, daøy ñaëc, nhieàu khoaùng saûn. Ñaây khoâng chæ laø laù phoåi cuûa theá giôùi, vuøng döï tröõ sinh hoïc quyù giaù maø coøn laø vuøng coù nhieàu tieàm naêng phaùt trieån kinh teá: Coâng nghieäp, noâng nghieäp, giao thoâng vaän taûi. Do ñoù baûo veä moâi tröôøng ñöôïc ñaët ra laø caàn thieát.

**4. Củng cố** : **(10’)** - Gv choát laïi moät soá caâu hoûi.

**5. Dặn dò**: **(1’)** Giôø sau kieåm tra 1 tieát

**V. RÚT KINH NGHIỆM**

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngaøy soaïn: 10/3/2013 Tieát :

**KIEÅM TRA.** (1 Tieát)

**I) MUÏC TIEÂU:** - Thoâng qua baøi kieåm tra goùp phaàn:

+ Ñaùnh gía keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh.

+ Laøm cho hoïc sinh chuù yù hôn ñeán vieäc hoïc haønh cuûa mình.

+ Ruùt kinh nghieäm boå sung kòp thôøi nhöõng toàn taïi caàn khaéc phuïc cuûa giaùo vieân.

**II) CHUAÅN BÒ :** - Giaùo vieân nghieân cöùu nhöõng kieán thöùc ñaõ daïy, nhöõng tình huoáng kieán thöùc ñeå chuaån bò caâu hoûi cho ñeà kieåm tra.

**III) PHƯƠNG PHÁP:**

- Hình thức kiểm tra : tự luận và trắc nghiệm

IV) TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

**1. Ổn định tổ chức**

**2.Kieåm tra baøi cuõ:**

**3. Baøi môùi**:

Ra caâu hoûi kæeâm tra.

**I . PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM** : (3 ñieåm) :

Ñaùnh daáu X vaøo caâu ñuùng nhaát:

**1.Heä thoáng nuùi treû, cao ñoà soä nhaát chaâu Mó naèm ôû ñaâu trong khu vöïc Trung vaø Nam Mó ?**

A) Naèm ôû khu vöïc trung taâm C) Naèm ôû doïc ven bieån phía ñoâng

B) Naèm ôû bieân giôùi phía taây. D) Naèm ôû phía Nam khu vöïc.

**2. Daân cö Nam Mó chuû yeáu laø ngöôøi lai giöõa:**

A. Ngöôøi da ñen Chaâu Phi vôùi ngöôøi Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha.

B. Ngöôøi Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nha vôùi ngöôøi Anh ñieâng.

C. Ngöôøi Taây Ban Nha, Boà Ñaøo Nhavôùi ngöôøi goác phi vaø ngöôøi Anhñieâng.

**3. Ñieàn vaøo choã troáng theå hieän vai troø caùc nhaân toá chi phoái söï phaùt trieån caùc ngaønh noâng nghieäp Baéc Mó ?**

Neàn noâng nghieäp phaùt trieån trình ñoä cao.

Ñieàu kieän töï nhieân.

Ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi.

**II *. PHAÀN TÖÏ LUAÄN*** : ( 7 ñieåm)

**1 . Quaù trình ñoâ thò hoaù ôû Trung vaø Nam Mó khaùc vôùi Baéc Mó nhö theá naøo? (3ñ)**

**2 . So saùnh ñòa hình Nam Mó vôùi ñòa hình Baéc Mó? (2ñ)**

**3 . Neâu söï baát hôïp lyù trong cheá ñoä sôû höõu ruoäng ñaát ôû Trung vaø Nam Mó ? (2 ñ)**

**ÑAÙP AÙN BAØI KIEÅM TRA.**

**I . PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM** : (3 ñieåm) :

Caâu 1: B, Caâu 2: C, Caâu 3: …

**II *. PHAÀN TÖÏ LUAÄN*** : ( 7 ñieåm) Coù ôû phaàn oân taäp.