## 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM  **TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Đại lộc, ngày 11 tháng 09 năm 2024* |   **KẾ HOẠCH**  **Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa Lý, năm học 2024- 2025** | | | |
| Tiết | Ló•p | Nội dung/Chủ đề | Nội dung |
| 1. 5 | 10 | Khí quyen | Khái niêm khí quyển |
| Nhiêt độ không khí. |
| Khí và gió. |
| Mưa. |
| Các đới và kiêu khí hâu trên Trái Ðât. |
| 6-10 | 11 | Khu vuc Ðông Nam Á | Vi trí đia lí và điều kiện tự nhiên |
| Dân cư, xã hôi |
| Kinh tê |
| Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á ASEAN |
| ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN | | | |
| 11-13 | 12 | Vi trí điạ lí và pham vi lãnh thổ | Vi trí đia lí, pham vi lãnh thô |
| ảnh hưởng đến tự nhiên, kinh tê xã hội và an ninh quôc phòng |
| 14-18 | 12 | Thiên nhiên nhiêt đói âm gió mùa và ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống | Biêu hiên cùa thiên nhiên nhiêt đới ẩm, gió mùa. |
| ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống |
| 19- 25 | 12 | Sự phân hoá đa dạng cùa thiên nhiên | Sự phân hoá đa dạng cúa thiên nhiên |
| Các miền địa lí tự nhiên |
| ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội |
| 26-30 | 12 | Vân đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và båo vệ môi truường | sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên |
| Bảo vệ môi trường |
| ÐIA LÍ DÂN CU' | | | |
| 31-36 | 12 | Dân sô | Ðäc điểm |
| Thê manh và han chê vê dân sô |
| Chiên lược phát triên dân sô |
| 37-42 | 12 | Lao động và viêc làm | Đặc điểm nguồn lao động |
| Sử dụng lao động |
| Vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm |
| 43-46 | 12 | Ðô thi hoá | Ðặc điểm đô thi hoá |
| Phân bô mạng lưới đô thi |
| Ånh huðng cùa đô thị hoá đến phát trién kinh tê xã hôi |
| ÐIA LI CÁC NGÀNH KINH TẾ | | | |
| 47-50 | 12 | Chuyén dich cơ câu kinh tê | Ý nghïa |
| Chuyên dich cơ câu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiên đại hoá |
| Chuyên dich cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phân kinh tế, theo lãnh thổ |
| 51-55 | 12 | Vân đề phát triển nông nghiêp, lâm nghiêp và  thủy sản | Khái quát |
| Nông nghiêp |
| Lâm nghiệp |
| Ngành thủy sản |
| Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp |

### IIÁ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | thuý sån | Lâm nghiêp |
| Ngành thuy ' sån |
| Tô chúc lãnh thô nông nghiê |
| 12 | 12 | Vấn đề phát triển công nghiêp | Chuyên dich cơ cấu công nghiệp |
| Một số ngành công nghiệp |
| Tô chúc lãnh thổ công nghiệp |
| 13 | 12 | Vân đề phát triên dich vụ | Giao thông vận tải |
| Bưu chính viên thông |
| Thương mại |
| Du lịch |
| ÐIA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ | | |  |
| 14 | 12 | Khai thác thế mạnh ð Trung du và miền núi Bắc Bộ | Khái quát về vùng |
| Khai thác các thê manh phát triển kinh tế |
| Y nghïa của phát triên kinh tê - xã hội đối với quốc phòng an ninh |
| 15 | 12 | Phát triên kinh tế — xã hội ð Đồng bằng sông Hồng | Khái quát về vùng |
| Các thế mạnh để phát triển kinh tế |
| Mât sô vân dê phát triên kinh tê - xã hội |
| 16 | 12 | Phát triển nông nghiêp, lâm nghiêp và thuỷ sản ở Bắc Trung Bộ | Khái quát về vùng |
| Thế mạnh, hạn chế để hình thành và phát triển cơ cấu nông, lâm , thủy sản |
| 17 | 12 | Phát triển kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. | Khái quát về vùng |
| Thế mạnh, hạn chế để phát triển các ngành kinh tế biển |
| Ý nghĩa của phát triển kinh tế biển đối với quốc phòng, an ninh. |
| 18 | 12 | Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội ở Tây Nguyên. | Khái quát về vùng |
| Thế mạnh , hạn chế và việc phát triển các ngành kinh tế. |
| Ý nghĩa kinh tế xã hội đối với quốc phòng an ninh |
| 19 | 12 | Phát triển kinh tê — xã hội ở Đông Nam Bộ | Khái quát về vùng |
| Các thế mạnh và hạn chế để phát triển kinh tế. |
| Phát triên các ngành kinh tê |
| Vấn đề bảo vệ môi trường |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức | Nội dung | Số câu hỏi | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức | | | Ðiểm |
| Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao |
| Trắc nghiệm nhiều lựa chọn | Khí quyển | 4 | 4 |  |  | 2 |
| Khu vực Ðông Nam Á | 4 | 4 |  |  | 2 |
| Ðia lí tự nhiên Viêt Nam | 4 | 3 |  | 1 | 2 |
| Ðia lí dân cư | 1 | 1 |  |  | 0,5 |
| Ðia lí Các ngành kinh tê | 4 | 3 | 1 |  | 2 |
| Ðia lí Các vùng kinh tê | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Trắc nghiệm Đúng/ Sai | Ðia lí tự nhiên Viêt Nam | 2 | 1 |  | 1 | 2 |
| Dia lí dân cư | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Ðia lí Các ngành kinh tế | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Dia lí Các vùng kinh tế | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Trả lời ngắn | Ðia lí tự nhiên Viêt Nam | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Ðia lí dân cư | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Ðia lí Các ngành kinh tế | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Ðia lí Các vùng kinh tế | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Tổng | | 30 | 18 | 7 | 5 | 20 |