**TuÇn 2**

**TiÕt 3 - Bµi 3:**

**ph©n bè d©n c­.**

**C¸c lo¹i h×nh quÇn c­**

**I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :**

**1. Kiến thức :**

+ Biết được mật độ dân số và phân bố dân cư nước ta

+ biết các loại hình quần cư nông thôn, thành thị cà các đô thị hóa nước ta

**2. Kỹ năng :**

+ Rèn luyện , phân tích lựoc đồ phân bố dân cư .

**3. Thái độ :**

+ Giúp HS hiểu biết và bảo vệ môi trường , chấp hành chính sách pháp luật nhà nước

**4. Hình thành, phát triển năng lực:**

**(1) Năng lực chung:** Hợp tác; Tự quản lí; Giao tiếp; Đọc hiểu văn bản; Giải quyết vấn đề; Thu thập và xử lí thông tin.

**(2) Năng lực chuyên biệt:** Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ; Sử dụng bản đồ; Sử dụng tranh ảnh, videoclip…

**II.** **CHUẨN BỊ :**

**1. Chuẩn bị của giáo viên :** SGK, bài soạn, sách GV, tranh SGK

**2. Chuẩn bị của học sinh :** SGK, bài soạn

**III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:**

**1. Ổn định tổ chức** **:** (1’)

**2. Kiểm tra bài cũ :**

Lồng ghép trong bài mới.

1. **Bài mới:**
2. **HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (6’)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động giáo viên** | **Hoạt động học sinh** | **Ghi bảng** |
| GV tổ chức trò chơi: Mảnh ghép bí ẩn, bức tranh sự đông đúc của dân số VN.  =>GV dẫn vào bài học  Chóng ta ®· ®­îc biÕt VN lµ mét quèc gia cã diÖn tÝch l·nh thæ thuéc lo¹i trung b×nh nh­ng d©n sè l¹i ®«ng. VËy d©n c­ VN sinh sèng nh­ thÕ nµo, ta cïng t×m hiÓu bµi h«m nay. |  | 1. **HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG** |

**B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (28’)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động giáo viên** | **Hoạt động học sinh** | **Ghi bảng** |
| \* **Ho¹t ®éng 1:Tìm hiểu về mật đọ dân số và phân bố dân cư**  \* NhËn xÐt sè liÖu sau:  - 2001, Trung Quèc – quèc gia ®«ng d©n nhÊt TG, mËt ®é d©n sè lµ 133 ng­êi/km2; Indonexia - ®«ng d©n nhÊt khu vùc §NA: 107 ng­êi/km2; ViÖt Nam 238 ng­êi/km2  - 1989: mËt ®é 195  2003: mËt ®é 246  **\*GV:**  §©y lµ mËt ®é trung b×nh trªn toµn l·nh thæ VN. Nh­ng kh«ng ph¶i n¬i nµo còng cã mËt ®é nµy. Quan s¸t H3.1 tr¶ lêi c©u hái SGK.  - D©n c­ tËp trung ®«ng ®óc ë nh÷ng vïng nµo? V× sao?  - Vïng nµo th­a d©n, v× sao?  - Ngoµi ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a miÒn nói vµ ®ång b»ng, d©n c­ VN cßn cã ®Æc ®iÓm g×?  \* **Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu về các loại hình cần cư**  - Em hiÓu “quÇn c­” lµ g×?  - D©n c­ ph©n bè kh«ng ®Òu gi÷a c¸c vïng, miÒn nh­ vËy cã ¶nh h­ëng g× ®Õn c¸ch sinh sèng kh«ng?  - Cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau gi÷a lµng quª ®ång b»ng vµ miÒn nói?  - Nªu nh÷ng thay ®æi cña quÇn c­ n«ng th«n hiªn nay?  - Cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c gi÷a n«ng th«n víi thµnh thÞ?  - H·y nhËn xÐt vÒ n¬i em sèng, thuéc lo¹i h×nh quÇn c­ nµo?  - Sù ph©n bè c¸c ®« thÞ n­íc ta ra sao?  - VËy t¹i sao phÇn lín d©n c­ VN (74% d©n sè) sinh sèng ë n«ng th«n?  - HiÖn nay qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ph¸t triÓn. Cïng víi nã lµ sù ph¸t triÓn cña ®« thÞ. §« thÞ ho¸ cña VN cã ®Æc ®iÓm g×? (Ph©n tÝch b¶ng 3.1 tr¶ lêi c©u hái SGK)  - NhËn xÐt quy m« ®« thÞ n­íc ta?  - LÊy vÝ dô minh ho¹ viÖc më réng quy m« thµnh phè? HÖ qu¶?  - Tuy nhiªn, cïng víi viÖc më réng quy m« c¸c thµnh phè cßn cã sù tËp trung d©n c­ qu¸ ®«ng t¹i 2 thµnhphè lín HN, Tp HCM. §iÒu nµy cã ¶nh h­ëng g×?  \*GV: §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®« thÞ ho¸-> tiÕp tôc nghiªn cøu c¸c bµi sau. | \* Ho¹t ®éng c¸ nh©n  - VN n»m trong sè c¸c n­íc cã mËt ®é d©n sè cao cña TG -> MËt ®é d©n sè n­íc ta cßn cao h¬n c¶ Trung Quèc vµ In®onexia, chøng tá VN lµ mét n­íc ®Êt chËt ng­êi ®«ng.  - MËt ®é d©n sè ngµy cµng t¨ng sau 14 n¨m, t¨ng thªm 51 ng­êi/km2  - HS quan s¸t H3.1 tr¶ lêi  - §©y lµ l­îc ®å ph©n bè d©n c­ vµ ®« thÞ VN n¨m 1999..  + Vïng t« mµu ®á thÓ hiÖn mËt ®é d©n sè trªn 1000 ng­êi/km2, chñ yÕu ë ®ång b»ng s«ng Hång.  + Vïng mµu hång: mËt ®é tõ 501-1000 ng­êi/km2 gåm khu vùc nhá bao quanh ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long.  -> §©y lµ nh÷ng khu vùc cã mËt ®é d©n sè cao h¬n mËt ®é trung b×nh c¶ n­íc.  Do thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn sinh sèng, l¹i lµ vïng cã lÞch sö khai th¸c l·nh thæ l©u ®êi. Khu vùc mËt ®é cao còng lµ n¬i tËp trung nhiÒu ®« thÞ.  + Vïng mµu da cam: mËt ®é trung b×nh 101-500 ng­êi/km2 gåm vïng trung du B¾c Bé, ch¹y thµnh d¶i hÑp ven biÓn Trung Bé ®Õn §«ng Nam Bé vµ Nam Bé.  + Vïng mµu vµng: mËt ®é thÊp h¬n trung b×nh c¶ n­íc: 100 ng­êi/km2 gåm toµn bé miÒn nói phÝa B¾c vµ Nam  -> Lµ vïng nói non hiÓm trë, nhiÒu rõng vµ th­îng nguån s«ng.  - Ph©n bè d©n c­ kh«ng ®Òu, cã sù chªnh lÖch gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n  - QuÇn c­: quÇn thÓ, tËp hîp d©n c­, c­ tró t¹i mét khu vùc.  - Quan s¸t 3 bøc tranh: Lµng quª ®ång b»ng, th«n b¶n miÒn nói vµ ®« thÞ  -> C¸ch sinh sèng kh¸c nhau  - Gièng: + Cã diÖn tÝch ®Êt réng ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.  + Ng­êi d©n sèng tËp trung thµnh c¸c ®iÓm d©n c­ víi quy m« lín nhá kh¸c nhau vµ mçi ®iÓm r¶i r¸c trªn mét vïng réng lín (®i tõ lµng nµy sang lµng kh¸c ph¶i qua con ®­êng liªn th«n ch¹y gi÷a c¸nh ®ång)  - Kh¸c: + Do ®ång b»ng ®Êt ®ai b»ng ph¼ng nªn th­êng canh t¸c lóa n­íc, x©y nhµ ngãi ba gian, n¨m gian, nnhiÒu tÇng.  + MiÒn nói ®Êt dèc ph¶i lµm ruéng bËc thang, trång lóa n­¬ng, dông nhµ sµn tr¸nh lò.  - TÝch cùc: bª t«ng ho¸ ®­êng lµng, ngâ xãm, hÖ thèng thuû lîi, ®ª ®iÒu; m¹ng l­íi ®iÖn vÒ tõng gia ®×nh, x©y dùng hÖ thèng bÓ biogas, ph¸t triÓn c¸c nghÒ thñ c«ng.  - Tiªu cùc: c¸c kiÓu nhµ èng, nhµ m¸i b»ng, bª t«ng ho¸… ph¸ vì c¶nh quan lµng quª; thuèc trõ s©u, n­íc th¶i cña c¸c lµng nghÒ lµm « nhiÔm nguån n­íc t­íi hoa mµu; chuyÓn ®æi ®Êt canh t¸c thµnh ®Êt ngô c­ bÊt hîp ph¸p.  - N«ng th«n chñ yÕu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, ®Êt ®ai réng, d©n c­ tËp trung thµnh tõng côm nhá, gäi lµ lµng, b¶n. Mçi lµng b¶n l¹i c¸ch xa nhau bëi nh÷ng c¸nh ®ång – chiÒu réng.  §« thÞ tËp trung nhiÒu lo¹i h×nh kinh tÕ; hÖ thèng h¹ tÇng c¬ së nh­ ®­êng s¾t, cÇu cèng, c«ng viªn, c«ng së san s¸t, kh«ng gian hÑp, ph¸t triÓn theo chiÒu cao.  - HS liªn hÖ thùc tÕ tr¶ lêi  \* HS quan s¸t H3.1.  - C¸c ®« thÞ tËp trung ë nh÷ng vïng ®«ng d©n, mËt ®é cao.  - VN vèn lµ mét n­íc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ nªn sè lao ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp cßn nhiÒu, tËp trung sèng ë n«ng th«n.  \* .Ph©n tÝch b¶ng H3.1  - Sè d©n thµnh thÞ vµ tØ lÖ thÞ d©n t¨ng liªn tôc nh­ng kh«ng ®Òu gi÷a c¸c giai ®o¹n. Tèc ®é t¨ng nhanh nhÊt lµ giai ®o¹n 1995-2000: thêi k× më cöa kinh tÕ, ®Èy m¹nh CNH, H§H.  - Tuy nhiªn, tØ lÖ thÞ d©n VN cßn thÊp  + ThÊp h¬n so víi Ch©u ¸: 37% (2001)  + ThÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi Ch©u ¢u: 73%  -> Tr×nh ®é ®« thÞ ho¸ cßn thÊp, kinh tÕ n«ng nghiÖp cßn cã vÞ trÝ kh¸ cao.  Sè d©n cña NewYork còng b»ng sè d©n thµnh thÞ cña c¶ n­íc ta.  - Cã hai ®« thÞ trªn 1 triÖu d©n: Hµ Néi, Tp HCM (h×nh vu«ng ®á, to)  03 ®« thÞ tõ 350.000 -> 1 triÖu: HP, §µ N½ng, Biªn Hoµ (h×nh vu«ng ®á, nhá)  33 ®« thÞ 100-350ngh×n d©n (h×nh trßn xanh nhá) lµ c¸c ®« thÞ míi thµnh lËp.  -> §« thÞ VN quy m« võa vµ nhá, chñ yÕu do ph¸t triÓn më réng quy m« c¸c thµnh phè.  - HP tr­íc ®©y cã 3 quËn néi thµnh HB,NQ, LC; nay s¸t nhËp thªm KiÕn An, H¶i An – vèn lµ thÞ x·, ngo¹i thµnh vµo thµnh phè -> thay ®æi  \* HS th¶o luËn nhãm  - Søc Ðp d©n sè ®Õn nhµ g©y c¸c c¬n sèt ®Êt, buéc d©n nghÌo ph¶i sèng ë c¸c xãmliÒu, nhµ æ chuét kh«ng ®¶m b¶o vÖsinh; thµnh phè kh«ng ph¸t triÓn kÞp hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt: ®­êng chËt g©y ¸ch t¾c, cèng r·nh nhá kh«ng tho¸t n­íc kÞp, r¸c th¶i nhiÒu… | **I. MËt ®é d©n sè vµ ph©n bè d©n c­**  **(10p)**  - VN cã mËt ®é d©n sè cao vµ ngµy cµng t¨ng  - Ph©n bè d©n c­ kh«ng ®Òu.  + Gi÷a ®ång b»ng. ven biÓn víi miÒn nói.  + Gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ  **II- C¸c lo¹i h×nh quÇn c­(7p)**  **1. QuÇn c­ n«ng th«n**  - Ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu: n«ng nghiÖp  - H×nh thøc quÇn c­: lµng  **2. QuÇn c­ thµnh thÞ**  - Chøc n¨ng:  - H×nh thøc quÇn c­:  **III - §« thÞ ho¸(6’)**  \* §Æc ®iÓm  - Sè d©n vµ tØ lÖ t¨ng liªn tôc nh­ng kh«ng ®Òu.  - TØ lÖ cßn thÊp: d­íi 30%  \* Quy m« ®« thÞ ho¸  - Më réng quy m« c¸c thµnh phè  - TËp trung d©n vµo c¸c thµnh phè lín |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)** | | |
| 1. XÕp thø tù tõ cao xuèng thÊp mËt ®é d©n sè c¸c vïng  1. §ång b»ng s«ng Hång:d©n c­ sinh sèng l©u ®êi  2. §«ng Nam Bé: ph¸t triÓn kinh tÕ m¹nh  3. §ång b»ng s«ng Cöu Long: ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn  4. B¾c Trung Bé:  5. Duyªn H¶i Nam Trung Bé  6. §«ng B¾c  7. T©y Nguyªn: di c­ ph¸t triÓn vïng kinh tÕ  8. T©y B¾c: vïng nói hiÓm trë, cao nhÊt.  2. TØ lÖ d©n ®« thÞ t¨ng dÇn do”  A. C¸c thµnh phè më réng quy m« ra vïng ngo¹i vi  B. C«ng nghiÖp ho¸ thu hót lùc l­îng lao ®éng tõ n«ng th«n  C. Thµnh lËp c¸c ®« thÞ míi  D. D©n sè ®«ng, quü ®Êt cã h¹n buéc d©n n«ng th«n di c­ vµo thµnh phè  E. TÊt c¶ c¸c ý trªn | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (Thời gian: 3 phút)** | | |
| + Sù ph©n bè d©n c­: N¬i cao nhÊt, thÊp nhÊt; §Òu hay kh«ng; Nguyªn nh©n?  + Sù thay ®æi mËt ®é: N¬i t¨ng, n¬i gi¶m, nhanh, chËm; Lý gi¶i? | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG** |
| **E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (Thời gian: 2 phút)** | | |
| * Tr¶ lêi c©u hái trong SGK * Lµm bµi tËp trong SBT * Xem tr­íc bµi 4   Lµm BT3. | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG** |

**\* Tự rút kinh nghiệm:**

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