|  |
| --- |
| Ngày soạn:  Ngày dạy:  **TiÕt 15 - Bµi 15:** Th­¬ng m¹i vµ du lÞch |

**I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:**

**1. Kiến thức :**

- N¾m ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh th­¬ng m¹i vµ du lÞch ë n­íc ta.

- Chøng minh vµ gi¶i thÝch t¹i sao Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ c¸c trung t©m du lÞch, th­¬ng m¹i lín nhÊt c¶ n­íc.

- N¾m ®­îc nh÷ng tiÒm n¨ng du lÞch vµ ngµnh du lÞch ®ang trë thµnh ngµnh kinh tÕ quan träng.

**2. Kỹ năng :**

- RÌn luyÖn kü n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch c¸c biÓu ®å, kü n¨ng ph©n tÝch b¶ng sè liÖu.

**3. Thái độ :**

- Cã ý thøc häc tËp bé m«n, cã t×nh yªu quª h­¬ng, ®Êt n­íc

- Cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.

**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.

**3. Bài mới:**

**A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (6’)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** | **Ghi bảng** |
| GV tổ chức trò chơi: Du lịch qua màn ảnh nhỏ.  GV chiếu các bức hình thể hiện cảnh đẹp hoặc liên quan đến một miền nào đấy của nước ta, gọi HS trả lời đó là vùng nào?  =>GV dẫn vào bài học | Trả lời |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ho¹t ®éng cña GV** | **Ho¹t ®éng cña HS** | **GHI BẢNG** |
| **Hoạt động 1** : **Tìm hiểu ngành thương mại**  - Phương pháp: vấn đáp, thảo luận  - Hình thức tổ chức: Cá nhân, cặp đôi  - Thời gian: 13 phút  **1. Hoạt động cá nhân (13,)**  Giíi thiÖu vµo phÇn 1.  Tõ x­a, «ng cha ta ®· nãi '' Phi th­¬ng bÊt phó ''. ViÖc bu«n b¸n ®em l¹i lîi Ých cho tÊt c¶ c¸c quèc gia. Trong c«ng cuéc ®æi míi, ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña n­íc ta ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo?. Chóng ta cïng nhau t×m hiÓu phÇn I.  Gi¶i thÝch tõ : Th­¬ng m¹i, néi th­¬ng .  ?. HiÖn nay, c¸c ho¹t ®éng néi th­¬ng cã sù chuyÓn biÕn nh­ thÕ nµo?.    ? Theo em, thµnh phÇn kinh tÕ nµo gióp néi th­¬ng ph¸t triÓn m¹nh nhÊt.? BiÓu hiÖn?.  Gv nhËn xÐt.  Cho HS ®äc biÓu ®å h×nh 15.1.  ?. NhËn xÐt sù thay ®æi theo vïng cña ngµnh néi th­¬ng?.  ?. T¹i sao néi th­¬ng ë T©y Nguyªn kÐm ph¸t triÓn?.  ?. Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµo ®Ó trë thµnh c¸c trung t©m th­¬ng m¹i lín nhÊt c¶ n­íc?.  - NhËn xÐt - ChuÈn kiÕn thøc.  Më réng nh÷ng h¹n chÕ cña ngµnh néi th­¬ng  - Hµng thËt, hµng gi¶. Ph©n t¸n manh món....  Cho häc sinh ®äc SGK.  ?. Cho biÕt vai trß quan träng nhÊt cña ngµnh ngo¹i th­¬ng ®æi víi nÒn kinh tÕ më réng thÞ tr­êng ë n­íc ta.  - NhËn xÐt- chuÈn kiÕn thøc.  4717      - H­íng dÉn häc sinh quan s¸t H 15.6.  **\*C©u hái dµnh cho häc sinh kh¸ giái**?. NhËn xÐt biÓu ®å vµ kÓ tªn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ë n­íc ta.  - Kho¸ng s¶n, l©m s¶n.....  - Thuû s¶n....  Gv nhËn xÐt - chuÈn kiÕn thøc.  - Më réng thªm viÖc xuÊt khÈu lao ®éng.  ? . H·y cho biÕt c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña n­íc ta hiÖn nay.  **\*C©u hái dµnh cho häc sinh kh¸ giái**? ? . HiÖn nay n­íc ta cã quan hÖ bu«n b¸n nhiÒu nhÊt víi thÞ tr­êng nµo?. T¹i sao?.  - ChuÈn kiÕn thøc.  - ChuyÓn ý | - Dùa vµo vèn hiÓu biÕt vµ kªnh ch÷ trong SGK tr¶ lêi.  ( thay ®æi c¬ b¶n, l­îng hµng ho¸ nhiÒu h¬n...)  - Suy nghÜ tr¶ lêi ( Kinh tÕ t­ nh©n tËp thÓ... chiÕm 81 % trong c¬ cÊu tõng møc b¸n lÎ..)  HS ®äc biÓu ®å.  - RÊt chªnh lÖch, cô thÓ.....  - D©n th­a, kinh tÕ ch­a ph¸t triÓn....  - HS dùa vµo H. 15.2, 15.3, 5.4, 15.5 vµ sù hiÓu biÕt tr¶ lêi.  HS liªn hÖ ®Þa ph­¬ng.  - Më réng thÞ tr­êng cho s¶n phÈm. (T¨ng c­êng mua, b¸n, trao ®æi hµng ho¸ víi c¸c n­íc trªn TG )  - §æi míi céng nghÖ, më réng s¶n xuÊt.  - C¶i thiÖn ®êi sèng.....    Hs Tr¶ lêi  - Than, dÇu má, khÝ ®èt...  - G¹o, T«m, C¸ ba sa....  - Hµng may mÆc....  - M¸y mãc, thiÕt bÞ, nhiªn liÖu, hµng tiªu dïng.....  - Khu vôc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng.  - Cã vÞ trÝ thuËn lîi. quan hÖ tõ l©u ®êi... | **I. Th­¬ng m¹i.**  **1.** **Néi th­¬ng.**  - Néi th­¬ng ph¸t triÓn víi l­îng hµng ho¸ ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng.  - Hµng ho¸ cã mÆt ë kh¾p c¸c ®Þa ph­¬ng.  - Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 2 trung t©m th­¬ng m¹i, dÞch vô lín, ®a d¹ng nhÊt c¶ n­íc.  **2. Ngo¹i th­¬ng.**  - Lµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i quan träng nhÊt cña n­íc ta.  - Nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu: n«ng, l©m, thuû s¶n, hµng CN nhÑ, kho¸ng s¶n....  - Nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu: M¸y, mãc, thiÕt bÞ, nguyªn, nhiªn liÖu, hµng tiªu dïng.  - N­íc ta cã quan hÖ bu«n b¸n chñ yÕu víi khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng. |
| **Hoạt đông 2** : **Tìm hiểu ngành du lịch**  ***- Hình thức tổ chức: Cá nhân***  ***- Phương pháp: nêu vấn đề, vấn đáp***  ***- Thời gian: 10 phút***  Chia häc sinh thµnh 4 nhãm.  Giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm. ( Ph¸t phiÕu häc tËp)  Theo dâi, h­­íng dÉn c¸c nhãm ho¹t ®éng.  Nhãm 2 + nhãm 4.  ?.Hoµn thiÖn phiÕu häc tËp vÒ tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn.  Nhãm 1 + nhãm 3.  ?. Hoµn thiÖn phiÕu häc tËp vÒ tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n.     * NhËn xÐt - bæ sung kiÕn thøc.   Më réng nh÷ng h¹n chÕ cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam.  Liªn hÖ vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng. | - Quan s¸t B¶n ®å du lÞch  - C¸c Nhãm th¶o luËn.  - Tr×nh bµy kÕt qu¶.  - NhËn xÐt - bæ sung kiÕn thøc.  - Liªn hÖ thùc tÕ.  - Liªn hÖ t×m hiÓu c¸c tµi nguyªn du lÞch ë ®Þa ph­¬ng. | **II. Du LÞch.(5')**  - Vai trß: Nguån lîi thu nhËp lín, më réng giao l­u, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n.  - TiÒm n¨ng phong phó  - Ph¸t triÓn m¹nh  - T«n träng vµ gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. |
| **C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)** | | | |
| - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc toµn bµi  + Vai trß cña ngµnh th­¬ng m¹i, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i vµ du lÞch, c¸c ®iÓm du lÞch næi tiÕng.  - HS X¸c ®Þnh trªn l­îc ®å ViÖt Nam c¸c trung t©m th­¬ng m¹i vµ du lÞch næi tiÕng. | | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (Thời gian: 3 phút)** | | |
| - Häc bµi theo c©u hái trong SGK.  - ChuÈn bÞ dông cô thùc hµnh.  + Bót mÇu. m¸y tÝnh, th­íc kÎ.  - ¤n l¹i c¸ch vÏ biÓu ®å h×nh trßn, biÓu ®å cét chång. | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG** |
| **4. Hướng dẫn về nhà (2’)** | | |
| * T×m hiÓu vÒ c¸c ®iÓm bu«n b¸n ë ®Þa ph­¬ng. | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. |  |

**\*Tù rót kinh nghiÖm:**

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