**DẶN DÒ**

1. HS tìm hiểu chủ đề “NHẬT BẢN” theo hướng dẫn của GV, đọc SGK bài 9 và Đề cương lý thuyết.
2. Trong bài có phần giảng và Phiếu học tập. HS hoàn thành các Phiếu học tập và câu hỏi trắc nghiệm vào vở ghi. Khi đi học lại, GV thu vở chấm phần bài làm, các phiếu học tập của HS để lấy điểm Miệng hoặc 15 phút.
3. Có vấn đề gì không hiểu bài, các em liên hệ trực tiếp với GV giảng dạy.

**Chủ đề: NHẬT BẢN**

**Tuần 28: Tiết 2 - CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ**

**Hoạt động 1: ÔN TẬP** (Cách làm: Các em ghi câu trả lời hoàn chỉnh vào vở ghi)

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

…………..

**PHẦN 1: Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:**

**Câu 1**. 4 đảo lớn ở Nhật Bản xếp theo thức tự từ bắc xuống nam là

A. Hô – cai – đô, Hôn – su, Xi – cô – cư và Kiu – xiu.

B. Hô – cai – đô, Hôn – su, Kiu – xiu và Xi – cô – cư.

C. Hôn – su, Hô – cai – đô, Xi – cô – cư và Kiu – xiu.

D. Hôn – su, Hô – cai – đô, Kiu – xiu và Xi – cô – cư.

**Câu 2**. Nhật Bản nằm trong khu vực khí hậu

A. gió mùa, mưa nhiều. B. gió mùa. ít mưa.

C. gió tây ôn đới, mưa nhiều. D. gió tây ôn đới, ít mưa.

**Câu 3**. Vùng biển Nhật Bản có nhiều ngư trường lớn là do Nhật Bản

A. là quốc gia bán đảo có đường bờ biển dài. B. có nhiều dòng biển nóng.

C. nơi các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau. D. có nhiều dòng biển lạnh.

**Câu 4**. Các đồng bằng ở Nhật Bản có đặc điểm nào sau đây?

A. Nhỏ hẹp và đất xấu. B. Nhỏ hẹp, đất màu mỡ.

C. Rộng lớn, ít đất trồng. D. Rộng lớn, phì nhiêu.

**Câu 5**. Nhật Bản là nước có tốc độ gia tăng dân số hằng năm

A. thấp và đang tăng dần. B. thấp và đang giảm dần.

C. cao và đang tăng dần. D. cao và đang giảm dần.

**Câu 6**. Nhận xét **không đúng** về tình hình dân số của Nhật Bản là

A.    tỉ lệ trẻ em đang giảm dần.

B.     tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn.

C.     tốc độ gia tăng dân số thấp nhưng đang tăng dần.

D.    đông dân và tập trung chủ yếu ở các thành phố ven biển.

**Câu 7.** Thành phố Na-ga-sa-ki, 1 trong 2 thành phố từng bị ném bom nguyên tử trong thế chiến 2 ở Nhật Bản thuộc đảo nào?


A. Hô-cai-đô. B. Hôn-su. C. Xi-cô-cư. D. Kiu-xiu.

**Câu 8.** Trong các khoảng thời gian sau, thời gian nào nền kinh tế Nhật Bản phát triển với tốc độ cao nhất?


A. 1950 – 1973. B. 1973 – 1980. C. 1980 – 1990. D. 1990 – 2005.

**PHẦN 2: Cho biết tên của thương hiệu và lĩnh vực kinh doanh chính của các logo sau:**

**1 2 3 4 5 6**

**A close up of a sign

Description automatically generatedA close up of a sign

Description automatically generated**   

**HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN.**

***🡪 THỬ LÀM “NHÀ BIÊN KỊCH”***

***- Bước 1:*** Cô cung cấp tên nhân vật và vai trò của từng nhân vật. Mỗi HS hãy sử dụng SGK và trí tưởng tượng của mình để viết kịch bản theo yêu cầu: Yêu cầu: 6 vai diễn thể hiện các nhóm ngành tương ứng:

1. *Đô-rê-a-mon (có thể có 2 nhân vật, ví dụ thêm nhân vật Thầy giáo hoặc Đê-ki-xư-ki để đối thoại cùng Đô-rê-a-mon): Trình bày các đặc điểm chung của công nghiệp Nhật Bản.*
2. *Nô-bi-ta: trình bày đặc điểm ngành công nghiệp chế tạo.*
3. *Xư-nê-ô: trình bày đặc điểm ngành công nghiệp sản xuất điện tử.*
4. *Chai-an: trình bày đặc điểm ngành Xây dựng và công trình công cộng.*
5. *Shin-zư-ka: trình bày đặc điểm ngành công nghiệp dệt.*
6. *Dẫn chương trình*

***- Bước 2***: HS viết kịch bản vào vở. Yêu cầu kịch bản tối đa 1 cặp giấy đôi.

|  |
| --- |
| **NỘI DUNG** |
| **I. Các ngành kinh tế:**   1. ***Công nghiệp***   - Là ngành quan trọng nhất trong nền kinh tế, hàng năm thu hút khoảng 30% tổng số lao động cả nước và chiếm khoảng 31% tổng thu nhập quốc dân.  - Đứng thứ 2 thế giới sau Hoa Kì.  - Dù thiếu hầu hết nguyên liệu nhưng cơ cấu công nghiệp của Nhật rất đa dạng và hầu hết các ngành đều có vị trí cao trên thế giới  - Trong cơ cấu công nghiệp, các ngành chế tạo, điện tử, xây dựng công trình công cộng, dệt,… chiếm tỉ trọng cao.  - Mức độ tập trung cao, nhiều nhất là trên đảo Hônsu. Các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu ở ven biển, đặc biệt ở phía Đông.  - Các ngành công nghiệp chính: bảng 9.4 SGK. |

**HOẠT ĐỘNG 3: TÌM HIỂU CÁC NGÀNH DỊCH VỤ CỦA NHẬT BẢN**

**YÊU CẦU:**

***Bước 1***. HS tự sưu tầm các hình ảnh về các hải cảng lớn của Nhật Bản 🡪 tự nhận xét đặc điểm ngành dịch vụ của Nhật Bản.

***Bước 2:*** GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS dựa vào kiến thức SGK và các hình ảnh tìm được, HS trả lời các câu hỏi sau vào vở.

1. *Giá trị GDP của Nhật Bản?*
2. *Ngành nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của dịch vụ?*
3. *Vì sao xuất khẩu được xem là động lực phát triển của nền kinh tế Nhật Bản?*
4. *GTVT biển của Nhật Bản có những đặc điểm gì?*
5. *Các cảng biển lớn của Nhật được phân bố như thế nào?*
6. *Kể tên các tập đoàn tài chính của Nhật mà em biết?*
7. *Nêu những hiểu biết của em về nguồn vốn FDI và ODA của Nhật Bản?*
8. *Kể tên các sản phẩm dịch vụ nổi bật của Nhật Bản?*

**HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VỀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP CỦA NB**

**🡪 *THỬ TÀI THIẾT KẾ MINDMAP***

***- Bước 1***: Cô cung cấp 5 câu hỏi tương ứng với 5 nội dung kiến thức, các em hãy tìm hiểu các nội dung này, dựa vào SGK, đề cương, và internet.

1. *Đặc điểm chung của nền nông nghiệp. Tại sao NN giữ vai trò thứ yếu?*
2. *Kể tên một số nông sản chính.*
3. *Tại sao đánh bắt hải sản lại được coi là ngành kinh tế quan trọng?*
4. *Nêu sự phân bố các nông sản chính của Nhật Bản.*
5. *Vì sao diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản ngày càng giảm?*

***- Bước 2:*** Các em trả lời bằng cách thiết kế mindmap có thể trả lời vào vở hoặc thiết kế trên máy tính. In ra, nộp cho GV vào ngày đi học lại.

**HOẠT ĐỘNG 5: TÌM HIỂU VỀ 4 VÙNG KINH TẾ GẮN VỚI 4 ĐẢO LỚN**

* ***THỬ TÀI PHÁN ĐOÁN***

Cô đã chuẩn bị sẵn các tên riêng về các địa danh, các thương hiệu nổi tiếng, các tên riêng về văn hóa, nghệ thuật,… của Nhật Bản. Các em hãy đoán nhanh bằng cách ghi số vào câu trả lời tương ứng.

1. **TOYOTA**
2. **YOKOHAMA**
3. **NAGOIA**
4. **SONY**
5. **FUJI**
6. **YAMAHA**
7. **CANON**
8. **HOKKAIDO**
9. **SAMURAI**
10. **SAKURA**
11. **GEISHA**
12. **TAEKWONDO**
13. **KOBE**
14. **NÔ-BI-TA**
15. **SHIN-KAN-SEN**
16. **KI-MO-NO**
17. **KI-Ô-TÔ**
18. **SU-SHI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ĐỊA DANH** | **HÃNG CÔNG NGHIỆP** | **ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA** | **KHÁC** |
|  |  |  |  |

* CHÚC CÁC EM HỌC VUI ! -