Ngày soạn:

Ngày dạy:

**TuÇn 4**

**TiÕt 7 – Bµi 7:**

**c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè n«ng nghiÖp**

**I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:**

**1. Kiến thức :**

**+**  Hiểu được vai trò của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.

 + Phân tích được ảnh hưởng của các nhân tố trên đến sự hình thành nông nghiệp nhiệt đới, đang phát triển theo hướng thâm canh và chuyên môn hóa.

**2. Kỹ năng :**

 - Có kỹ năng Đánh giá giá trị kinh tế các tài nguyên thiên nhiên,

 - Biết ở đồ hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

**3. Thái độ :**

 - Giúp HS biết liên hệ với thực tế ở địa phương.

 **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 KHỞI ĐỘNG (6’)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động giáo viên** | **Hoạt động học sinh** | **Ghi bảng** |
| GV tổ chức trò chơi: Nhìn tranh đoán chữ về các nhân tố ảnh hưởng đến nông nghiệp.=>GV dẫn vào bài học VN vèn lµ mét n­íc kinh tÕ n«ng nghiÖp, HiÖn nay cïng qu¸ tr×nh ®æi míi, nÒn n«ng nghiÖp n­íc ta cã g× thay ®æi, tr­íc hÕt, ta xem xÐt c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn n«ng nghiÖp ViÖt Nam |  | **A. 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 các nhân tố tự nhiên****T×m hiÓu c¸c nh©n tè tù nhiªn ¶nh h­ëng ®Õn n«ng nghiÖp*****Hình thức tổ chức: Nhóm******Thời gian: 10 phút*** | - HS nghiªn cøu kªnh ch÷ + kiÕn thøc líp 8 + liªn hÖ thùc tÕ; th¶o luËn nhãm | **I - C¸c nh©n tè tù nhiªn** |

**1. Tµi nguyªn ®Êt**

**Nhãm 1:**  - Nhãm ®Êt chÝnh? §Æc ®iÓm?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **§Êt phï sa** | **§Êt feralite** |
| **Ph©n bè** | C¸c ®ång b»ng: s«ng Hång, s«ng Cöu Long, Duyªn h¶i | MiÒn nói vµ trung du |
| **DiÖn tÝch** | GÇn 3 triÖu ha | GÇn 16 triÖu ha |
| **C©y trång thÝch hîp** | - Lóa n­íc- C©y ng¾n ngµy: rau mµu, c©y thùc phÈm | - C©y c«ng nghiÖp l©u n¨m- C©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy- C©y ¨n qu¶ |

**KÕt luËn**: - Vai trß cña tµi nguyªn ®Êt ®èi víi n«ng nghiÖp lµ rÊt quan träng, cho dï ®· cã n«ng nghiÖp “thuû canh” ë NhËt.

- Tµi nguyªn ®Êt VN ®a d¹ng, mçi lo¹i ®Êt phï hîp ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng lo¹i c©y trång kh¸c nhau.

- Hai nhãm ®Êt quan träng nhÊt lµ feralit vµ phï sa

- DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp: h¬n 9 triÖu ha; ch­a khai th¸c hÕt

- Sö dông hîp lý tµi nguyªn ®Êt cã ý nghÜa to lín:

+ Khai hoang, phôc ho¸, chèng xãi mßn, b¹c mµu, nhiÔm mÆn, nhiÔm phÌn.

+ ChuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ph¶i hîp lý

+ Më réng diÖn tÝch®Êt n«ng nghiÖp liªn quan ®Õn diÖn tÝch rõng

+ Ph©n lo¹i ®Êt, tÝnh chÊt ®Êt ®Ó ph¸t triÓn c©y con phï hîp

**2. Tµi nguyªn khÝ hËu**

**Nhãm 2:**  : C¸c ®Æc ®iÓm? ThuËn lîi, khã kh¨n?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NhiÖt ®íi Èm, giã mïa** | **Ph©n ho¸ ®a d¹ng** | **Thiªn tai** |
| **ThuËn lîi** | - C©y nhiÖt ®íi, ph¸t triÓn quanh n¨m- Sinh tr­ëng nhanh, nhiÒu vô, xen canh gèi vô | - NhiÒu lo¹i c©y trång nhiÖt, cËn vµ «n ®íi- C¬ cÊu mïa vô, vïng sinh th¸i kh¸c nhau lu©n phiªn thu ho¹ch |  |
| **Khã kh¨n** | - Ph©n phèi nhiÖt, Èm kh«ng ®Òu- Sinh nhiÒu s©u, bÖnh nÊm mèc. | - §Çu t­ nghiªn cøu gièng phï hîp | - B·o lôt, h¹n h¸n, s­¬ng muèi, m­a ®¸, giã Lµo.- §Çu t­ gi¶m thiÓu |

**KÕt luËn**: - Do khÝ hËu nhiÖt ®íi Èm giã mïa nªn n«ng nghiÖp VN chñ yÕu lµ nÒn n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi.

 - KhÝ hËu giã mïa vµ ph©n ho¸ ®a d¹ng t¹o nªnc¬ cÊu c©y trång ®a d¹ng, c¬ cÊu mïa vô lu©n phiªn quanh n¨m.

 - Thiªn tai lµm t¨ng tÝnh chÊt bÊp bªnh vèn cã cña ngµnh buéc ph¶i ®Çu t­ nh»m:

+ Khai th¸c tµi nguyªn khÝ hËu hîp lý, triÖt ®Ó

+ Thay ®æi c¬ cÊu mïa vô

+ C¶i t¹o gièng c©y trång, vËt nu«i

+ C«ng t¸c dù b¸o phßng tr¸nh thiªn tai

+ C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu, phßng tr¸nh thiªn tai

VD: c¬n b·o sè 7 (26/9/2005) do c«ng t¸c dù b¸o khÝ t­îng thuû v¨n nhanh chãng, chÝnh x¸c, kÞp thêi nªn ®· tr¸nh ®­îc thiÖt h¹i vÒ ng­êi ë c¸c vïng ven biÓn tõ Qu¶ng Ninh ®Õn Hµ TÜnh. Tuy nhiªn thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n rÊt lín: vì ®ª, óng ngËp lóa, ph¸ ®Çm nu«i trång thuû s¶n, gia sóc gia cÇm, nhµ cöa, ®­êng s¸ bÞ tr«i, ngËp.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động giáo viên** | **Hoạt động học sinh** | **Ghi bảng** |
| \* **Ho¹t ®éng 1:Cá nhân** (15’) |
| - Gi¸ trÞ cña tµi nguyªn n­íc lµ g×? | - M¹ng l­íi s«ng, hå dµy ®Æc t¹o ®iÒu kiÖn nu«i, trång thuû s¶n.- HÖ thèng s«ng ®Òu cã gi¸ trÞ thuû lîi + cung cÊp phï sa- N­íc ngÇm phong phó lµ nguån n­íc t­íi mïa kh«. | **3. Tµi nguyªn n­íc**\* ThuËn lîi- N­íc mÆn- N­íc ngÇm |
| - Khã kh¨n trong sö dông tµi nguyªn n­íc? | - TÝnh chÊt mïa t¹o ra mïa lò, g©y lò lôt; mïa c¹n g©y thiÕu n­íc t­íi.- N­íc ngÇm khai th¸c ch­a hîp lý- HiÖn t­îng x©m nhËp mÆn ë vïng ven biÓn. | \* Khã kh¨n |
| - Tôc ng÷ cã c©u “NhÊt n­íc, nh× ph©n, tam cÇn, tø gièng”. V× sao nh©n d©n ta ®­a vÊn ®Ò n­íc (thuû lîi ) lªn trªn? | - Chèng óng lôt mïa m­a b·o- §¶m b¶o n­íc t­íi mïa kh«- C¶i t¹o ®Êt, më réng diÖn tÝch- T¨ng vô, thay ®æi c¬ cÊu c©y trång |  |
| - Nªu c¸c ®Æc s¶n c©y, con cña c¸c vïng? | - Cam Bè H¹, nh·n lång H­ng Yªn, b­ëi N¨m Roi, v¶i Thanh Hµ- Gµ §«ng T¶o, gµ Hå, hång L¹ng S¬n, æi Bo, t¸o ThiÖn PhiÕn, hång xiªm Xu©n §Ønh… |  |
| - NhËn xÐt vÒ tµi nguyªn sinh vËt cña n­íc ta?**\*GV:**Nh­ vËy, c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ c¬ së c¬ b¶n cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ë n­íc ta.- Nh­ng ®Ó khai th¸c thiªn nhiªn hiÖu qu¶ cÇn cã c¸c nh©n tè kinh tÕ x· héi kh¸c. §ã lµ nh÷ng nh©n tè nµo? Nh©n tè nµo quan träng nhÊt? | - Phong phó .- Cã nhiÒu gièng tèt, thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sinh th¸i.\* HS nghiªn cøu SGK- Cã 4 nh©n tè kinh tÕ x· héi+ D©n c­ vµ lao ®éng n«ng th«n+ C¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt+ ChÝnh s¸ch+ ThÞ tr­êng | **4. Tµi nguyªn sinh vËt** |
| **Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch, t×m hiÓu vai trß cña c¸c nh©n tè kinh tÕ - x· héi.(13’)** |  | **II - C¸c nh©n tè kinh tÕ - x· héi** |
|  | **D©n c­** | **C¬ së VC-KT** | **ChÝnh s¸ch** |
| **§Æc ®iÓm** | - Lùc l­îng lao ®éng trong n«ng nghiÖp cao: 60%- Giµu kinh nghiÖm- Cã kh¶ n¨ng ph¸t huy b¶n chÊt cÇn cï, s¸ng t¹o | - Ngµy cµng hoµn thiÖn.- C«ng nghiÖp phôc vô n«ng nghiÖp ph¸t triÓn réng kh¾p- C¸c hÖ thèng:+ §iÖn, ®­êng+ Thuû lîi+ Thó y+ Gièng+ Vay vèn | - NhiÒu chÝnh s¸ch míi, phï hîp+ Ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh+ C¸c vïng chuyªn canh+ Vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ chÊt l­îng cao+ H­íng ra XK+ C¸nh ®ång 50 triÖu |
| **Vai trß** | - Quan träng trong viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp trong thêi hiÖn ®¹i “ng­êi lµm ra cña” | - Gãp phÇn t¨ng gi¸ trÞ…- N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt- æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn… | - C¬ së ®Ó ®éng viªn ng­êi lao ®éng- Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp |

 **Mèi quan hÖ gi÷a c¸c nh©n tè kinh tÕ - x· héi**

B­íc vµo thêi kú ®æi míi, §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· kÞp thêi ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp, lµm c¬ së ®Ó ®éng viªn ng­êi n«ng d©n ph¸t huy tiÒm lùc: sù th«ng minh , cÇn cï, s¸ng t¹o.., v­¬n lªn lµm giµu chÝnh ®¸ng cho gia ®×nh vµ cho quª h­¬ng: nh÷ng tÊm g­¬ng n«ng d©n lµm ¨n giái.

ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· chó träng ®Õn ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt, kü thuËt trong n«ng nghiÖp, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËnlîi cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn

* §iÖn l­íi quèc gia ®­îc ®­a vÒ c¸c lµng, b¶n, th«n xãm t¹o thuËn lîi cho m¸y mãc ho¸ c«ng nghiÖp: m¸y tuèt lóa, m¸y xay, m¸y b¬m…
* C«ng t¸c h­íng dÉn s¶n xuÊt(kü thuËt): trång nÊm r¬m, nÊm linh chi, nu«i t«m, ba ba, dª , ®µ ®iÓu, bß s÷a…
* HÖ thèng thuû lîi: kªnh, m­¬ng, ®ª ®Ëp… ®­îc kiªn cè ho¸; c¸c hå thuû ®iÖn, thuû lîi ®­îc x©y dùng nh»m ®iÒu tiÕt n­íc mïa lò còng nh­ mïa c¹n.
* C«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n t¹o ®Çu ra cho s¶n phÈm n«ng nghiÖp, cã chÊt l­îng h¬n, ®a d¹ng h¬n, ®­îc b¶o qu¶n tèt h¬n: nhµ m¸y s÷a, ®­êng, b¸nh kÑo, hoa qu¶ ®ãng hép, bia…
* ChÝnh s¸ch Nhµ n­íc lµ t¨ng c­êng xuÊt khÈu më réng thÞ tr­êng: xuÊt khÈu t«m sang MÜ, ch©u ©u; xuÊt khÈu g¹o sang ch©u Phi… t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn ®a d¹ng, h×nh thµnh c¸c vïng chuyªn canh, chuyÓn ®æi c¬ cÊu n«ng nghiÖp: gi¶m ngµnh trång trät, trong ®ã gi¶m c©y l­¬ng thùc, t¨ng c©y c«ng nghiÖp, t¨ng ngµnh ch¨n nu«i, ®Æc biÖt lµ ch¨n nu«i ®¹i gia sóc, ch¨n nu«i kiÓu trang tr¹i, c«ng nghiÖp ho¸.

|  |
| --- |
| **C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)** |
|  Chän ý ®óng:1. Nguyªn nh©n quan träng nhÊt dÉn ®Õn sù ®æi thay to lín cña n«ng nghiÖp n­íc ta trong nh÷ng n¨m ®æi míi lµ:

A. N«ng d©n cÇn cï lao ®éng **B. §­êng lèi ®æi míi trong n«ng nghiÖp**C. KhÝ hËu thuËn lîi D. §Êt ®ai mµu mì2. Thuû lîi lµ biÖn ph¸p hµng ®Çu trong th©m canh n«ng nghiÖp ë n­íc ta v×:A. §¶m b¶o ®­îc n­íc t­íi trong mïa kh«B. Chèng óng lôt trong mïa m­a b·oC. Gãp phÇn c¶i t¹o ®Êt, më réng diÖn tÝch canh t¸c**D. C¶ 3 ý trªn ®Òu ®óng**3. ¶nh h­ëng cña thÞ tr­êng ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp**A. ThÞ tr­êng thóc ®Èy ®a d¹ng ho¸ n«ng nghiÖp**B. ThÞ tr­êng ¶nh h­ëng rÊt Ýt tíi tiªu thô n«ng s¶nC. ThÞ tr­êng ¶nh h­ëng tíi s¶n xuÊt c«ng nghiÖpD. C¶ 3 ý trªn ®Òu sai  | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP** |

|  |
| --- |
| **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (Thời gian: 3 phút)** |
|  -Tr¶ lêi c©u hái trong SGK- Lµm bµi tËp trong SBT | 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)** |
| - T×m hiÓu c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp cña n­íc ta | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG** |

**\*Tự rút kinh nghiệm:**

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