**HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 7**

**TUẦN 6 ( 18/10 – 24/10/2021)**

**I. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC**

**CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA ( Bài 13, 17, 18)**

**BÀI 18: THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ**

**Câu 1: Phân tích đặc điểm của từng biểu đồ về chế độ nhiệt và mưa theo phiếu học tập sau**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PHIẾU HỌC TẬP** | | |
| Biểu đồ | Chế độ nhiệt | Chế độ mưa |
| A | - Nhiệt độ cao nhất là. . . . . . Tháng. . .  - Nhiệt độ thấp nhất là. . . ….Tháng. . . .  - Biên độ nhiệt (chênh lệch nhiệt độ): lấy nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất. . . …………. | - Tháng có mưa nhiều nhất là . . . . . Lượng mưa ……………mm  - Tháng có mưa ít nhất là ……… Lượng mưa …………….mm  - Có tuyết rơi vào các tháng . . . . . . . . . |
| * Biểu đồ A thuộc kiểu môi trường: ……………………………………… | |
| B | - Nhiệt độ cao nhất là. . . . . . Tháng. . .  - Nhiệt độ thấp nhất là. . . ….Tháng. . . .  - Biên độ nhiệt (chênh lệch nhiệt độ): lấy nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất. . . …………. | - Tháng có mưa nhiều nhất là . . . . . Lượng mưa ……………mm  - Tháng có mưa ít nhất là ……… Lượng mưa …………….mm  - Thời kì khô hạn vào các tháng . . . . . . |
| * Biểu đồ b thuộc kiểu môi trường: ……………………………………… | |
| C | - Nhiệt độ cao nhất là. . . . . . Tháng. . .  - Nhiệt độ thấp nhất là. . . ….Tháng. . . .  - Biên độ nhiệt (chênh lệch nhiệt độ): lấy nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất. . . …………. | - Tháng có mưa nhiều nhất là . . . . . Lượng mưa ……………mm  - Tháng có mưa ít nhất là ……… Lượng mưa …………….mm |
| * Biểu đồ C thuộc kiểu môi trường: ……………………………………… | |

**Câu 2: HS tự học**

**Câu 3: Nhận xét lượng khí thải CO2 trong không khí từ năm 1840 đến năm 1997? Giải thích nguyên nhân?**

**CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC**

**Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC**

**I. Đặc điểm của môi trường**

**1. Vị trí:** Quan sát hình 19.1 bổ sung kiến thức vào phiếu học tập sau:

|  |  |
| --- | --- |
| Môi trường | Vị trí (gần hay xa so với:biển, dòng biển, chí tuyến ) |
| Hoang mạc |  |
| Bán hoang mạc |  |

**2. Khí hậu:** Quan sát biểu đồ 19.2 và 19.3 bổ sung vào phiếu học tập

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Yếu tố*** | ***Hình 19.2***  ***Hoang mạc đới nóng*** | ***Hình 19.3***  ***Hoang mạc đới ôn hòa*** |
| 1. Nhiệt độ :  - Nhiệt độ cao nhất: …….Tháng: ……  - Nhiệt độ thấp nhất:…….Tháng: …..  - Biên độ nhiệt: …………………. |  |  |
| 2. Lượng mưa:  - Các tháng mưa nhiều: ………………  - Các tháng mưa ít: ……………………  - Các tháng không mưa: ……………… |  |  |

* Các hoang mạc có đặc điểm chung về khí hậu là gì ? Hoang mạc trong đới nóng và đới ôn hoà có gì khác biệt?

**II. Sự thích nghi của thực vật, động vật với môi trường**

- Quan sát tranh 19.5 cho biết thực vật đặc trưng ở đây là cây gì ?

- Động vật và thực vật thích nghi được với môi trường hoang mạc nhờ các đặc điểm gì?

**II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM (GHI BÀI VÀ HỌC THUỘC)**

**CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC**

**Bài 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC**

**I. Đặc điểm của môi trường**

**1. Vị trí** : chuû yeáu naèm ở :

- Hai ñöôøng chí tuyeán .

- Saâu trong đđất liền

- Gần dòng biển lạnh

**2. Khí hậu** : hết sức khô hạn , khắc nghiệt .Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn .

**II. Sự thích nghi của thực vật, động vật với môi trường**: bằng cách tự hạn chế sự mất nước , tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể .

**1. Thực vật** :một số lá biến thành gai hay lá bọc sáp, phần lớn có thân lùn, bộ rễ to và dài để hút nước dưới sâu, rút ngắn chu kì sinh trưởng .

**2. Động vật** : ban ngay vùi mình trong cát, kiếm ăn ban đêm, có khả năng chịu đói khát và đi xa tìm thức ăn nước uống .