|  |
| --- |
| **НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ**: ГЕОГРАФИЈА **РАЗРЕД:** СЕДМИ |
| **ШКОЛА:** |
| **РЕДНИ БРОЈ ЧАСА У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ: 46** |
| **НАСТАВНА ТЕМА:** АЗИЈА |
| **НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:** ИсточнаАзија: природногеографске одлике--*Регија природних контраста* |
| **ТИП ЧАСА:** Обрада |
| **ЦИЉ ЧАСА:** Упознати ученике са основним природногеографским одликама Источне Азије |
| **ЗАДАЦИ ЧАСА:**  **Образовни**: Усвојити нова знања о природногеографским одликама Источне Азије**Васпитни**: Развијање способности уочавања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и њихове повезаности, развити код ученика географски начин мишљења, способност упоређивања, посматрања, закључивања |
| **ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ: По завршетку часа ученик ће бити у стању да:**  -објасни зашто је Источна Азија регија великих приодних контраста, у рељефу, клими природним зонама  - на карти покаже планине, висоравни, низије, котлине и пустиње  -објасни разлоге настанка пустиња  -зна одлике речне мреже и издвоји највеће реке |
| **СТАНДАРДИ И НИВОИ ЗНАЊА:**  **Основни ниво:**  ГЕ1.1.3. Препознаје и чита географске и допунске елементе карте – називе мора, острва, планина, висоравни, низија, река и пустиња Источне Азије.  ГЕ1.4.2. Препознаје основне природне одлике Источне Азије  **Средњи ниво:**  ГЕ2.1.2. Одређује положај места и тачака на географској карти ‒ називе мора, острва, планина, висоравни, низија, река и пустиња Источне Азије.  ГЕ2.1.3. Препознаје и објашњава географске чињенице представљене моделом, сликом, графиком, табелом и схемом.  ГЕ2.4.2. Описује природне одлике Источне Азије.  **Напредни ниво:**  ГЕ3.1.1. Анализира географску карту и доноси закључке о просторним и каузалним везама географских чињеница Источне Азије. Уочава и разуме утицај величине и географског положаја регије на климу и хидрографију.  ГЕ3.4.2. Објашњава географске везе и законитости у Источној Азији – величина територије, географски положај од средине Азијског континента до Тихог океана и утицај тих одлика на климу и хидрографију. |
| **ОБЛИЦИ РАДА:** фронтални |
| **МЕТОДЕ РАДА:** дијалошка, илустративно-демонстрациона, монолошка |
| **НАСТАВНА СРЕДСТВА:** уџбеник географије, Географски атлас-издање Завод за уџбенике, Београд, Вежбанка за географију 7. разред (неме карте), издање Завод за уџбенике,Београд, зидна карта Азије, илустрације |
| **МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОРЕЛАЦИЈЕ:** српски језик, историја |
| **ТОК ЧАСА:** |
| **Уводни део часа:** |
| Поновљамо са ученицима поделу Азије на географске регије и издвојамо оне које до сад смо учили и показујемо их на карти Азије.Ученици пореде њихову величину. |
| **Главни део часа:** |
| Тражимо од ученика да одреде границе регије и закључе какав је географски положај Источне Азије и колики простор захвата.Истичемо да се простире од Средње Азије до Тихог океана.Објашњавамо разуђеност обала и на карти показујемо, мора, полуострва и острва.Говорећи о рељефу, истичемо његов склоп: степенасту смену планина, висоравни, басена и низија.Наводимо и на карти показујемо Хималаје, Каракорум, Памир, Тианшан, Тибет, Таримску котлину, Кинеску низију и низију Манџурија.Објашњавамо климу и истичемо да је унутрашњост регије сушна, а да обод има одлике монсунске климе.Наводимо типове климе.Истичемо да на простору Источне Азтије извиру највеће реке Азије, које теку у Тихи и Индијски океан, а да 1/3 територије нема одводњавање ка мору. Питамо ученике да ли могу да објасне ту чињеницу.На карти показујемо највеће реке и нарочито истичемо две- Јангцекјанг и Хоангхо. Наглашавамо богат и разноврстан живи свет, наводимо шуме, степе, пустиње.Објашњавамо зашто настају тзв. пустиње «кишне сенке».Саоштавамо да се пустиње Гоби и Такла Макан рзликују од пустиња Југозападне Азије, јер су хладне. |
| **Завршни део часа:** |
| Питамо ученике да ли су упознати са чињеницом да је Источна Азија изложена честим природним катастрофама.Наводимо их да наведу примере за које су чули. |
| **ИЗГЛЕД ТАБЛЕ** |
| **ИСТОЧНА АЗИЈА: ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ**  ***РЕГИЈА ПРИРОДНИХ КОНТРАСТА***  - географски положај: Далеки исток и Тихи океан  -ивична мора, полуострва и острва—Јапанска острва: Хоншу. Хокаидо, Кјушу и Шикокоу  -„ватрени појас Пацифика“ – чести земљотреси, бројни вулкани и појава цунамија  - Тибет – највећа висораван на свету, Хималаји, Каракорум, Памир, Тианшан  Таримска котлина, Кинеска низија  -клима: сушна унутршњост, монсунски обод; тајфуни  - реке: Јангцекјанг (6300 km – најдужа река Евроазије), Хоангхо – Жута река, Амур, Сикјанг  - природне зоне: од хладних пустиња до тропских шума; пустиње: Гоби, Такла Макан; |
| **ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА:** |