|  |
| --- |
| Ngày soạn: Ngày dạy: **TuÇn 15****TiÕt 29- Bµi 28:**Vïng T©y Nguyªn |

 **I. Môc tiªu bµi häc.**

 **1. KiÕn thøc**:

- HiÓu T©y Nguyªn cã vÞ trÝ ®Þa lÝ quan träng trong sù nghiÖp ph¸t kinh tÕ -x· héi, an ninh quèc phßng cña n­íc ta.

- Cã nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nh©n v¨n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi.

- T©y Nguyªn lµ vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ n«ng s¶n xuÊt khÈu lín cña c¶ n­íc chØ sau ®ång b»ng s«ng Cöu Long.

- BiÕt chÆt ph¸ rõng qu¸ møc ®Ó lµm n­¬ng rÉy vµ trång cµ phª ®ang lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn m«i tr­êng cña vïng.

**2. KÜ n¨ng**.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch b¶n ®å, b¶ng sè liÖu thèng kª.

- Cã kÜ n¨ng ph©n tÝch b¶ng sè liÖu, kÕt hîp kªnh ch÷ vµ kªnh h×nh ®Ó nhËn xÐt, gi¶i thÝch ®Æc ®iÓm tù nhiªn, d©n c­- x· héi cña vïng.

- Sö dông b¶n ®å tù nhiªn ®Ó ph©n tÝch tiÒm n¨ng tù nhiªn cña vïng.

**3. Th¸i ®é.**

- Cã tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc, t«n träng truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n cña c¸c d©n téc anh em.

- 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 CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:**

**1. Chuẩn bị của giáo viên :**

- B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViÖt Nam.

- L­îc ®å tù nhiªn vïng T©y Nguyªn.

**2. Chuẩn bị của học sinh :**

- ¸t l¸t ®Þa lÝ ViÖt Nam.

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:**

**1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)**

**2. Kiểm tra bài cũ : Lồng ghép trong bài mới**

**3. Bài mới :**

 **A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (6’)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động giáo viên** | **Hoạt động học sinh** | **Ghi bảng** |
|   |  Lắng nghe | **A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| .**Ho¹t ®«ng cña ThÇy**  | **Ho¹t ®éng cña trß.** | **Ghi b¶ng** |
|  **Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí và đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lý** - Yªu cÇu häc sinh ®äc néi dung phÇn më bµi vµ phÇn I trong SGK.?. Cho biÕt giíi h¹n l·nh thæ cña vïng. **- Treo b¶n ®å ViÖt Nam**.?. Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng x¸c ®Þnh giíi h¹n vµ tr×nh bµy vÞ trÝ ®Þa lÝ cña vïng T©y Nguyªn.?. So víi c¸c vïng kh¸c vÞ trÝ cña T©y Nguyªn cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt.- ChuÈn kiÕn thøc( b»ng b¶n ®å)?. Nªu ý nghÜa vÒ vÞ trÝ cña vïng T©y Nguyªn.- ChuÈn kiÕn thøc.**H§2**: Më réng. - Mét nhµ qu©n sù ®· nãi'' Lµm chñ ®­îc T©y Nguyªn lµ lµm chñ b¸n ®¶o §«ng D­¬ng ''. Víi vÞ trÝ ng· 3 biªn giíi gi÷a 3 n­íc ®em l¹i cho T©y Nguyªn lîi thÕ vÒ ®é cao ph¸i Nam b¸n ®¶o §«ng D­¬ng kiÓm soat ®­îc toµn vïng l©n cËn.- T©y Nguyªn lµ ®Þa bµn chiÕn l­îc v« cïng quan träng, lµ n¬i më mµn cho chiÕn dÞch Hå ChÝ Minh lµm nªn ®¹i th¾ng 4/2008.ChuyÓn ý.  | - Gåm c¸c tØnh: Kom Tum, §¾c L¾c, §¾c N«ng. Gia Lai vµ L©m §ång.- Tr×nh bµy trªn b¶n ®å. - Lµ vïng duy nhÊt kh«ng gi¸p biÓn. - VÞ trÝ chiÕn l­îc trong an ninh quèc phßng.- VÞ trÝ cÇu nèi gi÷a ViÖt Nam víi Lµo vµ Campuchia. | **I. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n l·nh thæ(10’)**- phÝa B¾c vµ phÝa ®«ng gi¸p duyªn h¶i Nam Trung Bé - PhÝa t©y gi¸p lµo vµ Cam PuChia. - PhÝa nam gi¸p ®«ng nam Bé. - Lµ vïng duy nhÊt kh«ng gi¸p biÓn.- cã ý nghÜa quan träng vÒ an ninh quèc phßng vµ kinh tÕ .- VÞ trÝ cÇu nèi gi÷a n­íc ta víi n­íc Lµo vµ Campuchia. |
| **Hoạt động 2: Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên** -Treo B¶n ®å tù nhiªn vïng T©y Nguyªn.- H­íng dÉn häc sinh quan s¸t H28.1 kÕt hîp víi c¸c kiÕn thøc ®· häc cho biÕt?. Tõ B¾c xuèng Nam cã nh÷ng cao nguyªn nµo? Nguån gèc h×nh thµnh ??. Dùa vµo H28.1 t×m c¸c dßng s«ng b¾t nguån tõ T©y Nguyªn ? Ch¶y qua vïng ®Þa h×nh nµo vÒ ®©u ?- C¸c s«ng ngßi T©y Nguyªn cã gi¸ trÞ g× ?GV chuÈn kiÕn thøc.?. Nªu ®Æc ®iÓm khÝ hËu cña vïng.- ChuÈn kiÕn thøc.- Cã mïa kh« kÐo dµi tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 5.- Quan s¸t H 28.1.?. vïng cã nh÷ng tµi nguyªn kho¸ng s¶n nµo.- ChuÈn kiÕn thøc.Më réng. Tµi nguyªn rõng.- Quan s¸t B¶ng 28.1.?. Cho biÕt nh÷ng thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ë T©y Nguyªn.- TiÒm n¨ng du lÞch sinh th¸i( §µ L¹t, Lang Biang, BiÓn Hå..)?. Tù nhiªn ®em l¹i nh÷ng khã kh¨n g× trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ë ®©y.?. §Ó b¶o vÖ tù nhiªn vµ ph¸t triÓn kinh tÕ vïng cÇn ph¶i lµm g×.- ChuÈn kiÕn thøc.ChuyÓn ý. Tµi nguyªn thiªn nhiªn ­u ®·i, song con ng­êi lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng. | - 6 cao nguyªn xÕp tÇng kÒ s¸t nhau.- H×nh thµnh do sù phun trµo m¾c ma ë giao ®o¹n T©n kiÕn t¹o.- S. §ång Nai, S. Hinh, §a Nhim....- Ch¶y vÒ c¸c vïng l©n cËn.- Cã gi¸ trÞ lín vÒ thuû ®iÖn.- KhÝ hËu cËn 00.* quan s¸t H28.1

- B« xit.- 5 thÕ m¹nh: §Êt, rõng, thuû n¨ng, kho¸ng s¶n, du lÞch.- Mïa kh« g©y thiÕu n­íc.- N¹n ph¸ rõng...®¸t ®ai tho¸i ho¸.- Trång rõng, b¶o vÖ rõng ®Çu nguån... | **II. ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn(20’)**\* §Þa h×nh:- Gåm c¸c cao nguyªn xÕp tÇng.- Lµ vïng ®Çu nguån cña c¸c con s«ng.- Cã gi¸ trÞ lín vÒ thuû ®iÖn ( chiÕm 21% tr÷ l­îng cña c¶ n­íc)\* KhÝ hËu.- KhÝ hËu nhiÖt ®íi cËn 00 cã mïa kh« kÐo dµi.- Cao nguyªn cã khÝ hËu ®iÒu hoµ m¸t mÎ.\* Kho¸ng s¶n: QuÆng b« xÝt tr÷ l­îng lín h¬n 3 tØ tÊn .- lµ vïng giµu tµi nguyªn thiªn nhiªn. - Rõng chiÕm tØ lÖ lín, cã nhiÒu gç quý. Cã thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn trång c©y c«ng nghiÖp, trång rõng, khai th¸c kho¸ng s¶n, thuû n¨ng, du lÞch.\* Khã kh¨n.- ThiÕu n­íc vµo mïa kh« hay x¶y ra ch¸y rõng.- ChÆt ph¸ rõng g©y xãi mßn ®Êt ®ai.- S¨n b¾t bõa b·i.=> m«i tr­êng bÞ suy tho¸i.\* BiÖn ph¸p.- B¶o vÖ rõng ®Çu nguån.- Khai th¸c tµi nguyªn hîp lý.- Thuû ®iÖn chñ ®éng tr­íc mïa kh«.- ¸p dông khoa häc trong s¶n xu¸t.. |
|  - §äc SGK.?. T©y Nguyªn cã nh÷ng d©n téc nµo.?. NhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm ph©n bè d©n c­ .?. ThuËn lîi vµ khã kh¨n ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng - Quan s¸t B¶ng 28 .2.?. So s¸nh c¸c chØ tiªu víi c¶ n­íc.?. Nªu nhËn xÐt vÒ sù d©n c­ - x· héi cña vïng.?. T¹i sao thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi cao h¬n c¶ n­íc nh­ng tØ lÖ hé nghÌo cao h¬n c¶ n­íc.?. Nªu mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao møc sèng cña ng­êi d©n. - GV chuÈn kiÕn thøc. | 30 % lµ c¸c d©n téc Ýt ng­êi.- Ph©n bè kh«ng ®Òu. D©n c­ th­a thít.- §êi sèng cßn nhiÒu khã kh¨n.- Sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo rÊt s©u s¾c. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®©u t­ ph¸t triÓn kinh tÕ.- Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi d©n.- b¶o vÖ rõng, b¶o vÖ ®Êt, b¶o vÖ m«i tr­êng. | DS : 4,4 triÖu ng­êi**.**- Lµ ®Þa bµn c­ tró cña nhiÒu d©n téc Ýt ng­êi. - Lµ vïng cã mËt ®é d©n c­ thÊp nhÊt n­íc ta. - D©n c­ ph©n bè kh«ng ®Òu. - §iÒu kiÖn sèng cña c¸c d©n téc T©y Nguyªn cßn thÊp. Sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo rÊt s©u s¾c.\* Gi¶i ph¸p.- ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®©u t­ ph¸t triÓn kinh tÕ.- Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi d©n.- B¶o vÖ rõng, b¶o vÖ ®Êt, b¶o vÖ m«i tr­êng. |
| **C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)** |
| - Em h·y nªu c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn d©n c­ cña khu vùc t©y nguyªn ? - Nªu ý nghÜa b¶o vÖ rõng ®Çu nguån ë T©y Nguyªn ? | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. |  |

|  |
| --- |
| **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (Thời gian: 3 phút)** |
| - HS lµm bµi tËp 3 tr 105, SGK §Þa lÝ 9. + Dùa vµo b¶ng sè liÖu 28.3. H·y vÏ biÓu ®å thanh ngang thÓ hiÖn ®é che phñ rõng cña T©y nguyªn vµ nªu nhËn xÐt. **( ¸p dông néi dung ®æi míi gi¸o dôc)** | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG** |
| **4. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (Thời gian: 2 phút)** |
|  | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. |  |

**\*Tù rót kinh nghiÖm:**

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