**TiÕt 5 - Bµi 5:**

**thùc hµnh**

**Ph©n tÝch vµ so s¸nh th¸p d©n sè n¨m 1989 vµ n¨m 1999**

**I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :**

**1. Kiến thức :**

+ Biết được cách phân tích và so sánh tháp dân số

+ Nắm sự thay đổi và xu hướng thay dổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ( già)

+ Thấy mối quan hệ gia tăng dân số với cơ cấu dân số và sự phát triển kinh tế xã hội

**2. Kỹ năng :**

+ Rèn luyện , phân tích tháp tuổi ,nhận xét tháp tuổi qua hình dạng

**3. Thái độ :**

+ Giúp HS hiểu biết chất lượng cuộc sống là vô cùng quan trọng

**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: Ai thông minh hơn học sinh lớp 9.  =>GV dẫn vào bài học Qua nh÷ng bµi ®· häc ®Çu, chóng ta ®· t×m hiÓu phÇn ®Þa lý d©n c­, mét phÇn cña ®Þa lý kinh tÕ – x· héi. H«m nay, trong bµi thùc hµnh ph©n tÝch vµ so s¸nh th¸p d©n sè, chóng ta h·y cïng xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a d©n sè, d©n c­ víi kinh tÕ cña mét quèc gia, cô thÓ lµ ViÖt Nam. |  | **A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG** |

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

**Ho¹t ®éng 1:.**

* Ho¹t ®éng: HS quan s¸t, ph©n tÝch,so s¸nh th¸p d©n sè theo nhãm
* Môc tiªu: HS biÕt c¸ch ph©n tÝch, so s¸nh th¸p d©n sè
* Yªu cÇu:

+ Quan s¸t h×nh d¹ng ®¸y, th©n, ®Ønh th¸p

+ C¬ cÊu d©n sè theo ®é tuæi: céng sè nam vµ n÷ trong ®é tuæi, lÊy n¨m sau – n¨m tr­íc t×m sè % t¨ng thªm

+ TØ lÖ d©n sè phô thu

(Sè ng­êi d­íi ®é tuæi lao ®éng + trªn tuæi lao ®éng): sè ng­êi

+ So s¸nh theo b¶ng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1989** | **So s¸nh**  **>, <, =** | **1999** |
|  | §Ønh | HÑp | < | HÑp |
| H×nh d¹ng th¸p | Th©n |  |  |  |
|  | §¸y | Réng | > | Réng |
| C¬ cÊu d©n sè | 60 tuæi trë lªn | 7,2% | + 0,9 | 8,1 |
| theo ®é tuæi | 15-59 tuæi | 53,8% | + 4,6 | 58,4%% |
|  | 0-14 tuæi | 39,0% | - 5,5 | 33,5 |
| TØ lÖ phô thuéc |  | 0,85  46,2% | Cao | 0,71  41,6% |

**Ho¹t ®éng 2:**

* HS ph©n tÝch, rót ra nhËn xÐt, gi¶i thÝch
* Môc tiªu: HS t×m ®­îc sù thay ®æi vµ xu h­íng thay ®æi
* Ph©n tÝch, nhËn xÐt

+ H×nh d¹ng: c¶ hai th¸p ®Òu cã ®¸y réng, ®Ønh hÑp, thÓ hiÖn kÕt cÊu d©n sè trÎ.

1999: 0-14 tuæi thu hÑp, thÓ hiÖn thay ®æi.

+ C¬ cÊu theo ®é tuæi ®ang cã sù thay ®æi theo xu h­íng: TØ lÖ ng­êi d­íi tuæi lao ®éng gi¶m; tØ lÖ ng­êi trong vµ trªn tuæi lao ®éng t¨ng

+ Nguyªn nh©n: thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch d©n sè.

**Ho¹t ®éng 3:**

* HS th¶o luËn vµ thuyÕt tr×nh: thuËn lîi, khã kh¨n vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c vÊn ®Ò mµ c¬ cÊu d©n sè ®Æt ra cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi.
* Môc tiªu: HS x¸c lËp ®­îc mèi quan hÖ gi÷a d©n sè vµ kinh tÕ – x· héi.
* Ph©n tÝch:

+ ThuËn lîi: c¬ cÊu d©n sè trÎ t¹o ra nguån lao ®éng dåi dµo vµ t¨ng nhanh

+ Khã kh¨n: (quan s¸t tranh ¶nh, liªn hÖ thùc tÕ)

T¹o søc Ðp tíi gi¶i quyÕt viÖclµm, chÊt l­îng cuéc sèng, tµi nguyªn – m«i tr­êng.

* BiÖn ph¸p:

+ Gi¶m tØ lÖ sinh (kÕ ho¹ch ho¸ d©n sè)

+N©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)** | | |
| 1. NhËn ®Þnh nµo ®óng, sai? V× sao?  a. ViÖt Nam cã kÕt cÊu d©n sè giµ  b. VN ®ang cã xu h­íng kÕt cÊu d©n sè giµ ®i  2. §èi víi chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, c¸c em cã nhiÖm vô g× kh«ng?  - Tuyªn truyÒn ngay trong gia ®×nh vµ hä hµng  - Häc tèt ®Ó tiÕp tôc häc lªn, kh«ng bá häc ë nhµ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kÕt h«n sím, sinh con sím. | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (Thời gian: 3 phút)** | | |
| - 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)** | | |
| ChuÈn bÞ mét sè t­ liÖu liªn quan ®Õn nÒn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG** |

**\*Tự rút kinh nghiệm:**

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