**Thứ Sáu ngày 8 tháng 9 năm 2023**

***Địa lí (tiết 1)***

**VIỆT NAM- ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA**

**I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT *Học xong bài này HS đạt các yêu cầu sau:***

- Mô tả sơ lược được vị trí địa lí và giới hạn của nước Việt Nam:

+ Trên bán đảo Đông dương, thuộc khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vừa có đất liền, vừa có biển, đảo và quần đảo.

+ Những nước giáp phần đất liền nước ta: Trung Quốc, Lào, Cam- pu- chia.

- Ghi nhớ diện tích phần đất liền Việt Nam; Khoảng 330.000 km2.

- Chỉ phần đất liền Việt Nam trên bản đồ( lược đồ)

\*HS HT: -Biết được một số thuận lợi và khó khăn do vị trí địa lí Việt Nam đem lại.

-Biết phần đất liền Việt Nam hẹp ngang, chạy dài theo chiều Bắc- Nam,với đường bờ biển cong hình chữ S.

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Địa lí, năng lực tìm tòi và khám phá Địa lí, năng lực vận dụng kiến thức Địa lí vào thực tiễn

**-** Tự hào về Tổ quốc.

**II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC**

- GV:+ Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

+ Quả địa cầu

- HS: SGK, vở viết

**III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động GV** | | **Hoạt động HS** |
| **1. Hoạt động mở đầu:(5phút)** | | |
| - Cho HS hát  - Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở của học sinh.  - Giới thiệu bài - Ghi bảng | - HS hát  - HS chuẩn bị đồ dùng để cho GV kiểm tra. | |
| **2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(26phút)** | | |
| **\* HĐ 1***: Vị trí địa lý và giới hạn.(Làm việc cá nhân)*  - GV yêu cầu HS quan sát hình 1 SGK, rồi trả lời các câu hỏi sau:  +  Đất nước VN gồm có những bộ phận  nào ?  + Chỉ vị trí và đất liền của nước ta trên lược đồ  +  Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào ?  +  Biển bao bọc phía nào phần đất liền của nước ta ? Tên biển là gì ?  +  Kể tên một số đảo và quần đảo của nước ta.   - Một số HS lên bảng chỉ vị trí địa lí của nước ta trên quả Địa cầu.  + Vị trí của nước ta có thuận lợi gì trong việc giao lưu với các nước khác ?  \* Kết luận :  **\* HĐ 2***: Hình dạng và diện tích.*  *(làm việc theo nhóm đôi)*  - Yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình 2 , bảng số liệu, rồi TL theo các câu hỏi.  + Phần đất liền của nước ta có đặc điểm gì?  + Từ Bắc Nam theo đường thẳng phần đất liền nước ta dài bao nhiêu?  + Nơi hẹp nhất là bao nhiêu?  + DT phần đất liền nước ta là bao nhiêu?  + So sánh DT nước ta với các nước khác trong bàng số liệu?  *- Kết luận: Nước ta hẹp ngang, chạy dài theo hướng Bắc Nam, cong hình chữ S ...*  **\* HĐ3:***(hoạt động cả lớp)*  - Chơi trò chơi tiếp sức. GV treo 2 lược đồ trống. | | - HS quan sát hình 1, đọc thầm phần 1 SGK,TLCH, kết hợp chỉ bản đồ.  + Đất liền, biển, đảo và quần đảo.  + Học sinh chỉ  + Trung Quốc, Lào, Căm- pu- chia.  + Phía đông, phía nam, tây nam. Tên biển là Biển Đông  + Đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa...  + 2 học sinh lên chỉ.  + Giao lưu bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.  - HS thảo luận nhóm đôi, sau đó cử đại diện trình bày kết quả.  + Hẹp ngang, chạy dài theo hướng Bắc Nam, cong hình chữ S  + Dài 1650 km.  + Chưa đầy 50 km  + Diện tích: 330000 km2  + Đứng thứ 3 sau Trung Quốc và Nhật Bản  - HS tham gia chơi lên dán tấm bìa vào lược đồ. Tuyên dương đội dán đúng, nhanh. |
| **3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(4 phút)** | | |
| - Một HS chỉ bản đồ nêu tóm tắt vị trí, giới hạn nước ta.  - Nêu thuận lợi, khó khăn do vị trí địa lí của nước ta đem lại ? | | - HS nêu |
| - Về nhà vẽ bản đồ của nước ta theo trí tưởng tượng của em. | | -HS nghe và thực hiện |

**IV. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG**

………………………………………………………………………………………..