|  |
| --- |
| **Ngày soạn:** **Ngày dạy:****Tuần 18-Tiết 35:**Vïng ®«ng nam bé(tiÕp theo) |

**I. Môc tiªu bµi häc.**

 **1. KiÕn thøc**:

- HiÓu ®­îc §«ng Nam Bé lµ vïng cã c¬ cÊu kinh tÕ tiÕn bé nhÊt so víi c¶ n­íc ®ång thêi ®ång thêi còng hiÓu ®­îc nh÷ng h¹n chÕ cña vïng tõ ®ã suy luËn biÖn ph¸p kh¾c phôc.

 - N¾m ®­îc mét sè kh¸i niÖm tæ chøc l·nh thæ c«ng nghiÖp tiªn tiÕn nh­ khu c«ng nghÖ cao, khu chÕ xuÊt.

**2. KÜ n¨ng.**

 - Khai th¸c ®­îc b¶ng sè liÖu l­îc ®å, b¶n ®å kªnh ch÷ trong SGK ®Ó nhËn xÐt nh÷ng vÊn ®Ò quan träng.

 - X¸c lËp c¸c mèi quan hÖ gi÷a thiªn nhiªn con ng­êi vµ häat ®éng s¶n xuÊt.

**3. Th¸i ®é**

 - Cã ý thøc häc hái ®Ó ¸p dông ph¸t triÓn kinh tÕ.

**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. Ph­­¬ng tiÖn d¹y häc.**

 **1. Gi¸o viªn**

 - B¶n ®å kinh tÕ khu vùc §«ng Nam Bé.

 **2. Häc sinh :**

- ¸t l¸t ®Þa lÝ ViÖt Nam.

**III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.**

**1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)**

**2. Bài mới:**

**A. MỞ ĐẦU (5 phút)**

**1. Mục tiêu:**

**2. Phương thức hoạt động:**

- Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Trò chơi

- Hình thức tổ chức dạy học:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động giáo viên** | **Hoạt động học sinh** | **Ghi bảng** |
| *\* Tổ chức trò chơi: rung chuông vàng***§Æt vÊn ®Ò**:- §NB lµ vïng cã c¬ cÊu kinh tÕ tiÕn bé nhÊt so víi c¸c vïng kinh tÕ trong c¶ n­íc. Lµ trung t©m kinh tÕ, th­¬ng m¹i lín nhÊt n­íc ta. Trong bµi häc h«m nay chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm cña ngµnh C«ng nghiÖp vµ N«ng nghiÖp cña vïng.  | * HS lên điều hành trò chơi
* Hai đội chơi tham gia
 | **A. MỞ ĐẦU** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ho¹t ®«ng cña ThÇy** | **Ho¹t ®éng cña trß** | **Ghi b¶ng** |
| **IV. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ.** |
| **H§ 1:** - Yªu cÇu HS ®äc néi dung SGK.?. Sù ph¸t triÓn cña ngµnh CN vïng §NB ®­îc chia lµm mÊy giai ®o¹n.?. Cho biÕt ®Æc ®iÓm c¬ cÊu s¶n xuÊt CN ë §NB tr­íc khi gi¶i phãng cã ®Æc ®iÓm g×.- ChuÈn kiÕn thøc.- Liªn hÖ kiÕn thøc lÞch sö vÒ giai ®o¹n nµy.?. Sau n¨m 1975 c¬ cÊu s¶n xuÊt CN nh­ thÕ nµo.**H§2:** Treo b¶n ®å kinh tÕ §NB.- H­íng dÉn HS khai th¸c b¶n®å.?. Nh÷ng ngµnh CN quan träng nµo ®­îc ph¸t triÓn m¹nh.- ChuÈn kiÕn thøc.**H§3 :** Yªu cÇu HS ®äc b¶ng 32.1 ?. NhËn xÐt tØ träng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng trong c¬ cÊu kinh tÕ cña vïng §«ng Nam Bé so víi c¶ n­íc ?- Quan s¸t b¶n ®å. ?. KÓ tªn c¸c trung t©m CN ë §NB vµ c¸c ngµnh CN quan träng ??. NhËn xÐt sù ph©n bè s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé ?- ChuÈn kiÕn thøc.**H§4** : Quan s¸t h×nh 32.1.?. Nªu nh÷ng khã kh¨n mµ ngµnh CN §«ng Nam Bé gÆp ph¶i ??. Em h·y ®Ò xuÊt mét vµi biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n cña ngµnh CN vïng §NB.- ChuÈn kiÕn thøc**H§5:**Th¶o luËn nhãm.- Chia häc sinh thµnh 3 nhãm.- H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn. - Giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm.?1. §äc b¶ng 32.2 SGK h·y :- NhËn xÐt t×nh h×nh ph©n bè c©y CN l©u n¨m vµ hµng n¨m ë §«ng Nam Bé ? **Nªu vÊn ®Ò** :?2. V× sau c©y CN ®­îc trång nhiÒu ë vïng §«ng Nam Bé.- V× sao cao su l¹i ®­îc trång nhiÒu nhÊt ë vïng nµy ??. H·y x¸c ®Þnh vïng trång c©y CN, vïng trång lóa, vïng ch¨n nu«i lîn, gia cÇm ?- Cho biÕt t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i.- ChuÈn kiÕn thøc.**H§6** : Yªu cÇu häc sinh ®äc b¶ng thuËt ng÷ SGK (156)- Khu chÕ xuÊt.- Khu c«ng nghÖ cao.?.Nªu c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ MT ?- GV chuÈn kiÕn thøc.**H§7**: Cho häc sinh qu¸n s¸t H32.3?. X¸c ®Þnh vÞ trÝ Hå DÇu TiÕng, hå TrÞ An.?. Nªu vai trß cña 2 hå chøa n­íc nµy ®Õn sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cña vïng.- ChuÈn kiÕn thøc.- Më réng thªm c¸c ®Æc ®iÓm cña 2 hå nµy. | - §äc néi dung môc 1.- Chia lµm 2 giai ®o¹n.- Tr­íc 1975. CN phô thuéc, c¬ cÊu ®¬n gi¶n.....- C¬ cÊu c©n ®èi, ®a d¹ng.* Quan s¸t b¶n ®å.

- Khai th¸c dÇu khÝ, ®iÖn tö , c«ng nghÖ cao....- TØ träng cao : 59,3 %- Quan s¸t b¶n ®å - Lªn b¶ng x¸c ®Þnh.- Thµnh phè Hå ChÝ Minh, Biªn Hoµ, Vòng TÇu.- Ph©n bè ë phÝa Nam.- Quan s¸t H 32.1- C¬ së h¹ tÇng yÕu. m«i tr­êng bÞ « nhiÔm. - X©y dùng c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng, b¶o vÖ m«i tr­êng.....- HS ph¸t biÓu (kÕt hîp chØ b¶n ®å), nhãm kh¸c bæ sung.- Lµ vïng trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m quan träng cña c¶ n­íc.- Cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi.- X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å.- Ph¸t triÓn theo h­íng céng nghiÖp - §äc b¶ng thuËt ng÷.- §Èy m¹nh th©m canh.- N©ng cao chÊt l­îng gièng c©y trång vËt nu«i.......* Quan s¸t.

- X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å.- Cung cÇp n­íc t­íi..... | **1. C«ng nghiÖp**a, §Æc ®iÓm.- C¬ cÊu c©n ®èi, ®a d¹ng, tiÕn bé.- Gåm nhiÒu ngµnh quan träng nh­ : Khai th¸c dÇu khÝ, c¬ khÝ ho¸ chÊt, ®iÖn tö, chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. - Cã vai trß quan träng chiÕm h¬n mét nöa c¬ cÊu kinh tÕ cña vïng.( 59.3 % - 2002)- CN tËp trung chñ yÕu ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh( 50 % ) Biªn Hoµ, Vòng TÇu.Ph©n bè: chñ yÕu ë phÝa Nam.b, Khã kh¨n. - ChÊt l­îng m«i tr­êng gi¶m.- C¬ cÊu h¹ tÇng ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu.- Tr×nh ®é lao ®éng cßn thÊp.- C«ng nghÖ chËm ®æi míi.c, BiÖn ph¸p.- Quy ho¹ch l¹i ®« thÞ - X©y dùng l¹i c¬ së h¹ tÇng - Thu hót vèn ®Çu t­.- Khai th¸c hîp lý nguån tµi nguyªn - B¶o vÖ m«i tr­êng **2.N«ng nghiÖp**- §«ng Nam Bé lµ vïng trång c©y CN quan träng cña c¶ n­íc, - C©y CN l©u n¨m vµ hµng n¨m ph¸t triÓn m¹nh, ®Æc biÖt lµ c©y cao su, cµ phª, bå tiªu, ®iÒu, thuèc l¸, ®Ëu t­¬ng vµ c©y ¨n qu¶. - Ch¨n nu«i gia sóc gia cÇm theo ph­¬ng ph¸p c«ng nghiÖp.- Nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû s¶n cµng ®em l¹i nguån lîi lín cña vïng.\* Xu h­íng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.- X©y dùng c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghÖ cao.- §©u t­, nghiªn cøu n©ng cao chÊt l­îng gièng c©y trång vËt nu«i.- B¶o vÖ m«i tr­êng. - Trång vµ b¶o vÖ rõng. x©y dùng c¸c hå chøa n­íc. |

**C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (5 phút)**

**1. Mục tiêu:** Củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá lại bài học.

**2. Hình thức tổ chức dạy học**: cá nhân

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động của GV** | **HĐ của HS** | **Nội dung kiến thức** |
| ?. T×nh h×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña §«ng Nam Bé cã thay ®æi nh­ thÕ nµo sau khi n­íc ta ®­îc thèng nhÊt. ?. Nhê nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµo mµ §«ng Nam Bé trë thµnh vïng s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp lín cña c¶ n­íc. | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. |  |

|  |
| --- |
| **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (3 phút)** |
| **Hoạt động của GV** | **HĐ của HS** | **Nội dung kiến thức** |
| Dùa vµo b¶ng sè liÖu 32.3 VÏ biÓu ®å trßn thÓ hiÖn c¬ cÊu kinh tÕ cña thµnh phè Hå ChÝ Minh**.( ¸p dông néi dung ®æi míi)** | Học sinh báo cáo kết quả làm việc với GV. | **D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG** |

**3 Giao bài và hướng dẫn học bài , chuẩn bị bài về nhà. (2 phút)**

**a) Bài cũ**

- Häc vµ lµm bµi tËp SGK.

- Lµm bµi tËp 3 (SGK 120).

**b) Bài mới**

- VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi 33. Vïng §«ng Nam Bé ( TiÕp )

+ DÞch vô cña §NB cã ®Æc ®iÓm g× ?

+ C¸c trung t©m kinh tÕ ?

+ ý nghÜa cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam ?

**\*Tù rót kinh nghiÖm:**

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

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***