# *Thứ …..ngày….tháng….năm 20….*

# KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: ĐỊA LÍ - TUẦN 20 – TIẾT 20/35

**BÀI: CHÂU Á (TIẾP)**

**I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT**

- *Học sinh hiểu được:* :

+ Nêu đ­ược đặc điểm về dân cư­, tên 1số hoạt động kinh tế của người dân châu Á và ý nghĩa (ích lợi) của những hoạt động này.

+ Biết đ­ược khu vực Đông Nam Á có khí hậu gió mùa nóng ẩm, trồng nhiều lúa gạo, cây công nghiệp và khai thác khoáng sản.

*- Học sinh vận dụng được:* Dựa vào lư­ợc đồ (bản đồ), nhận biết đ­ược sự phân bố 1số hoạt động sản xuất của ng­ười dân châu Á.

- *Học sinh có cơ hội hình thành, phát triển:*

+ *Năng lực:* Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

+ *Phẩm chất:* GD hs tình yêu thiên nhiên.

**II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

**1.Giáo viên:** SGK, BGDT

**2.Học sinh :** Bút, vở, SGK

**III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TG** | **Nội dung dạy học**  **chủ yếu** | **Phương pháp, hình thức dạy - học tương ứng** | | **ĐD** |
| **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| 4p | **A.Hoạt đông mở đầu**  \*Khởi động:  MT: *Tạo tâm thế, hứng thú cho HS vào tiết học;* *HS ôn lại KT bài cũ;*  \*Kết nối:  MT: *HS nắm được YCCĐ của tiết học* | - GV gọi HS trả lời câu hỏi  + Dựa vào quả địa cầu và H1 ở sgk tr102, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn của châu Á?  + Kể tên 1 số cảnh thiên nhiên của châu Á?  - GV nhận xét  - Gv giới thiệu bài – chiếu slide | - Trả lời  - Trả lời  - Lắng nghe  **-** Ghi vở | GA  DT |
| 10p | **B.Hoạt động hình thành kiến thức**  **HĐ1**: ­**Dân cư châu Á.**  MT: *Nêu đ­ược đặc điểm về dân cư­ châu Á* | - Gọi hs đọc thông tin sgk.  + So sánh dân số châu Á với dân số của các châu lục khác?  + Đa số ngư­ời dân châu Á có màu da ntn? Họ sống tập trung đông ở đâu?  - GV chốt câu TL đúng và giải thích thêm -> ghi bảng | - HS đọc  - Trả lời  - Trả lời  - Ghi vở | GA  DT |
| 11p | **HĐ 2** : **Hoạt động kinh tế.**  MT: *Nêu đ­ược đặc điểm 1số hoạt động kinh tế của người dân châu Á và ý nghĩa (ích lợi) của những hoạt động này.* | - GV chiếu lược đồ kinh tế một số nước châu Á.  + Hãy đọc tên lược đồ và cho biết lược đồ thể hiện ND gì?  + Nêu tên 1 số ngành sản xuất của người dân châu Á?  + Nông nghiệp hay công nghiệp là ngành sản xuất chính của người dân châu Á?  - GV cho hs thảo luận nhóm 4.  + Nêu các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của người dân châu Á  + Dân cư các vùng ven biển thường phát triển ngành gì?  + Ngành công nghiệp nào phát triển mạnh ở các nước châu Á?  - Gv chốt –chiếu slide | - Quan sát và đọc chú giải  - Trả lời  - Trả lời  - Trả lời  - HS thảo luận  - Trả lời  - Trả lời  - Trả lời  - Lắng nghe – ghi vở | GA  DT |
| 10p | **HĐ 3** : **Khu vực Đông Nam Á**  MT: *Biết đ­ược khu vực Đông Nam Á có khí hậu gió mùa nóng ẩm, trồng nhiều lúa gạo, cây công nghiệp và khai thác khoáng sản.* | + Dựa vào hình 3 ở bài 17, hãy xác định vị trí địa lí khu vực Đông Nam Á, đọc tên 11 quốc gia trong khu vực?  + Nêu đặc điểm khí hậu và loại rừng chủ yếu của Đông Nam Á  + Vì sao khu vực Đông Nam Á có khí hậu gió mùa, nóng ẩm?  + Nêu NX về địa hình khu vực Đông Nam Á?  + Hãy liên hệ với VN, kể tên một số ngành sản xuất chủ yếu của khu vực Đông Nam Á?  + Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?  - GV giới thiệu Xinh –ga –po là nước có kinh tế phát triển.  - GV chốt-> chiếu slide | - Thực hiện  - Trả lời  - Trả lời  - Trả lời  - Trả lời  - Trả lời  - Quan sát  - Ghi vở | GA  DT |
| 4p | **C.Hoạt động vận dụng trải nghiệm**  MT: *HS củng cố lại kiến thức vừa học; định hướng học tập tiếp theo* | - Nêu đặc điểm về dân cư­, tên 1số hoạt động kinh tế của người dân châu Á ?  - GV củng cố , NX tiết học.  - Bài sau: *Các nước láng giềng của Việt Nam.* | - Trả lời  - Lắng nghe | GA  DT |

**IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………