**PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 9**

**CỦNG CỐ KIẾN THỨC HỌC TRỰC TUYẾN.**

# **Tiết 1- VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG**

**Phiếu hướng dẫn học sinh tự học**

|  |  |
| --- | --- |
| **NỘI DUNG** | **GHI CHÚ** |
| **Tên bài học/ chủ đề** |  |
| **I.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ**  Bước 1: Quan sát bản đồ tự nhiện vùng Đồng bằng sông Hồng  Bước 2: Trả lời câu hỏi sau  **II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên :**  Bước 1: Quan sát bản đồ tự nhiên vùng Đồng bằng sông Hồng  Bước 2: Trả lời câu hỏi sau  **III. Học sinh tự học**  **IV. Tình hình phát triển kinh tế:**  **1/**Ngành công nghiệp  **Bước 1:** Quan sát Bản đồ kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng  **Bước 2:**  **Trả lời câu hỏi sau**  **2/**Ngành nông nghiệp  **Bước 1:** Quan sát Bản đồ kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng  **Bước 2:**  **Trả lời câu hỏi sau**  **3/** Dịch vụ  **4/** Các trung tâm kinh tế | **I.Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ**  - Xác định vị trí giới hạn của vùng,nhận xét chung về lănh thổ của vùng.  - Vị trí này có ý nghĩa quan trọng như thế nào ?  **II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên :**  Điều kiện tự nhiên của đồng bằng có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế -xã hội?  Kể tên và nêu sự phân bố các loại đất ở Đồng bằng sông Hồng ?  **IV. Tình hình phát triển kinh tế:**  **1/**Ngành công nghiệp  - Đồng bằng sông Hồng có những ngành công nghiệp trọng điểm nào? Phân bố ở đâu?  - Kể tên các sản phẩm quan trọng của vùng  **2/**Ngành nông nghiệp  - Gv liên hệ thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên đối với nông nghiệp .  - Ngoài trồng trọt, vùng còn phát triển mạnh nghề gì? Vì sao?  **3/** Dịch vụ  - Kể tên các địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng .  **4/** Các trung tâm kinh tế  - Hai trung tâm kinh tế lớn nhất ? ( Hà Nội, Hải Phòng ) |

Tiết 2: Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ

Cho bảng số liệu sau: Bảng tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng (%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí** | **1995** | **1998** | **2000** | **2002** |
| Dân số | 100 | 103,5 | 105,6 | 108,2 |
| Sản lượng lương thực | 100 | 117,7 | 128,6 | 131,1 |
| Bình quân lương thực theo đầu người | 100 | 113,8 | 121,8 | 121,2 |

Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng và nhận xét.

**--HẾT--**