**Tên chủ đề:**

**PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI**

Số tiết: 03

**A. MỤC TIÊU**

**1. Kiến thức:**

- Trình bày được các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

- Chỉ ra được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS và các biện pháp phòng tránh. Những quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân.

- Phân tích được các biện pháp nhằm phòng ngừa các tệ nạn trên.

**2. Kĩ năng**

- Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội.

- Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội.

- Tham gia ủng hộ những hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

**3. Thái độ**

- Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xã lánh các tệ nạn xã hội, ủng hộ các hoạt động phòng chống.

- Biết cách giữ mình và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống.

**4. Định hướng phát triển năng lực:**

- Năng lực tự học.

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, đất nước, giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.

**B. BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng thấp** | **Vận dụng cao** |
| *-* Trình bày được các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh. | - Nêu lên được các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội |  |  |  |
| - Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội. | Nhận biết được một số tệ nạn xã hội |  |  |  |
| - Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội. |  | - Chỉ ra được các biện pháp phòng tránh, trách nhiệm của công dân trước các tệ nạn xã hội |  | - Phân tích được các nguyên nhân sa vào tệ nạn xã hội và tác hại của chúng |
| - Chỉ ra được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS và các biện pháp phòng tránh. Trình bày được những quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân. |  | - Hiểu nguyên nhân,tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS với đời sống con người  - Chỉ ra được các con đường lây nhiễm HIV/AIDS  - Giải thích được lí do HIV/AIDS không thể lây truyền qua một số con đường |  | - Phân tích được nguyên nhân,tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS |
| - Tham gia ủng hộ những hoạt động phòng chống HIV/AIDS. | Kể được các phong trào hoạt động đã tham gia để phong chống HIV/AIDS |  |  |  |
|  | - Nêu lên được các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội |  |  |  |
| - Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xa lánh các tệ nạn xã hội, ủng hộ các hoạt động phòng chống. |  |  | Liên hệ tình hình xảy ra các tệ nạn xã hội ở địa phương | - Đưa ra cách xử lí tình huống phù hợp trước những suy nghĩ thiếu hiểu biết của con người về các tệ nạn xã hội |
| - Biết cách giữ mình và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống. |  |  |  | - Đưa ra cách xử lí tình huống phù hợp trước những suy nghĩ thiếu hiểu biết của con người về HIV/AIDS |

**C. HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP**

**1. Nhận biết**

Câu 1: Chỉ ra nh÷ng tÖ n¹n x· héi mµ em biÕt?

Câu 2: Ph¸p luËt cÊm hµnh vi nµo ®èi víi x· héi?

Câu 3: Ph¸p luËt cÊm nh÷ng hµnh vi nµo ®èi víi ng­êi nghiÖn?

Câu 4: Ph¸p luËt nghiªm cÊm hµnh vi nµo ®èi víi trÎ em?

Câu 5: Để ngăn chặn HIV/ AIDS, pháp luật có những qui định gì?

Câu 6: Trước thực trạng HIV/ AIDS đang ngày càng gia tăng, trường em đã có những phong trào nào để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này?

**2. Thông hiểu**

Câu 1: Theo em có những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào các tệ nạn xã hội? Tác hại của các tệ nạn xã hội? Bản thân em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào các tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?

Câu 2: Có ý kiến cho rằng tệ nạn mại dâm là chuyện của xã hội, học sinh không cần phải quan tâm, em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 3: CÇn lµm g× ®Ó phßng chèng tÖ n¹n x· héi?

Câu 4: C¸c con ®­êng l©y nhiÔm HIV/AIDS?

Câu 5: Muỗi có lây truyền được HIV/AIDS không?

Câu 6: TÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS?

**3.Vận dụng thấp**

Câu 1: Em đánh giá ra sao về diễn biến các tệ nạn xã hội ở địa phương em.

Câu 2: HiÒn rñ Thuû ®Õn nhµ HuÖ ch¬i nh©n ngµy sinh cña HuÖ. Thuû nãi: “ CËu kh«ng biÕt lµ chÞ cña HuÖ bÞ èm µ? Ng­ười ta nãi chÞ Êy bÞ AIDS. Tí sî l¾m, nhì bÞ l©y th× chÕt, tí kh«ng ®Õn ®©u!”.

1. Em cã ®ång t×nh víi Thuû kh«ng ? V× sao?
2. NÕu em lµ HiÒn th× trong tr­ường hîp ®ã, em sÏ lµm g×?

**4. Vận dụng cao**

Câu 1: Nguyªn nh©n nµo dÉn tíi nhiÔm HIV/AIDS?

Câu 2: BiÖn ph¸p chung ®Ó phßng tr¸nh nhiÔm HIV lµ g×? Häc sinh chóng ta cÇn lµm g× để phòng chống?

Câu 3: Tự xây dựng một tình huống và phân vai ứng xö t×nh huèng do thiếu hiểu biết về các tệ nạn xã hội đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Câu 4: §ãng vai ứng xö t×nh huèng: Các bạn trong lớp không dám nói chuyện, tiếp xúc với em vì sợ lây nhiễm HIV/AIDS từ người thân trong gia đình em.

**D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ**

**Bµi 13, BÀI 14**

**Phßng chèng tÖ n¹n x· héi**

**I. MỤC TIÊU**

**1. KiÕn thøc**

- HS biết: Các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

- HS hiểu: các biện pháp phòng tránh tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

- HS vận dụng: Phân tích, nhận xét, liên hệ

**2. KÜ n¨ng**

- Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

**3. Th¸i ®é**

- Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xa lánh các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Ủng hộ các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

**4. Định hướng phát triển năng lực**

- Năng lực tự học.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự quản bản thân

**ii.c¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc trong bµi**

- KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin vÒ tệ nạn xã hội, HIV/AIDS vµ tÝnh chÊt nguy hiÓm cña nã.

- KÜ n¨ng t­ duy s¸ng t¹o trong viÖc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh HIV/AIDS cho b¶n th©n vµ céng ®ång.

- KÜ n¨ng thÓ hiÖn sù th«ng c¶m chia sÎ ®èi víi ng­êi cã HIV/AIDS.

- KÜ n¨ng øng phã víi sù cè nguy hiÓm nµy.

**III.C¸c ph­¬ng ph¸p/ KĨ THUẬT d¹y häc**

- Th¶o luËn líp.

- §éng n·o.

- Hái chuyªn gia.

- §ãng vai.

**IV.chuÈn bÞ**

-GV: SGK, SGV, Luật phòng chống ma tuý 2000....

+ Các thông tin sự kiện liên quan...

+ Soạn bài

+Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

+ Tìm hiểu tình hình an ninh trật tự ở địa phương

- HS: học bài cũ, xem trước bài mới.

**III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG**

**A. Tổ chức :** (**1’) 8A 8B**

**B. Kiểm tra bài cũ: không**

**C. Tiến trình dạy học : (40’)**

Ho¹t ®éng 1:Giới thiệu bài (1’): X· héi n­íc ta hiÖn nay ®ang ®øng tr­íc mét th¸ch thøc lín, ®ã lµ tÖ n¹n x· héi, HIV/AIDS. T¹i sao gäi lµ tÖ n¹n x· héi? T¸c h¹i cña chóng ®Õn ®©u? Vµ gi¶i quyÕt ra sao?-> Néi dung bµi häc

|  |  |
| --- | --- |
| **Ho¹t ®éng cña GV - HS** | **Néi dung** |
| Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề  ***- GV yªu cÇu HS ®äc t×nh huèng***  - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn  ? Em cã ®ång ý víi ý kiÕn cña b¹n An kh«ng? V× sao?  - HS suy nghĩ trả lời  - GV nhận xét  ? Theo em P, H vµ bµ T©m cã vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng? Vµ ph¹m téi g×? (P,H chØ vi ph¹m ®¹o ®øc, ®óng hay sai)? Häc sÏ bÞ xö lÝ nh­ thÕ nµo?  ? Qua hai c©u chuyÖn trªn em rót ra ®­îc bµi häc g× cho b¶n th©n?  ? Chỉ ra nh÷ng tÖ n¹n x· héi mµ em biÕt?  ?Theo em có những nguyên nhân nào dẫn con người sa vào các tệ nạn xã hội?  ? Theo em cê b¹c, m¹i d©m, ma tuý cã liªn quan víi nhau kh«ng vµ v× sao?  - HS c¸c nhãm th¶o luËn vµ cö ®¹i diÖn tr×nh bµy  - HS c¶ líp nhËn xÐt tranh luËn  - GV tæng kÕt ý kiÕn, ®¸nh giá | **I. §Æt vÊn ®Ò bài 13+14 (24’)**  ***a. T×nh huèng 1:***  - ý kiÕn cña An lµ ®óng. V× lóc ®Çu lµ c¸c em ch¬i tiÒn Ýt, sau ®ã thµnh quen, ham mª sÏ ch¬i nhiÒu mµ hµnh vi ch¬i bµi b»ng tiÒn lµ hµnh vi ®¸nh b¹c, hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt  - NÕu c¸c b¹n líp em ch¬i th× em sÏ ng¨n c¶n, nÕu kh«ng ®­îc th× em sÏ nhê ®Õn c« gi¸o chñ nhiÖm can thiÖp  ***b. T×nh huèng 2:***  - P, H vi ph¹m ph¸p luËt vÒ téi cê b¹c, nghiÖn hót(chø kh«ng ph¶i chØ lµ vi ph¹m ®¹o ®øc)  - Bµ H vi ph¹m ph¸p luËt vÒ téi tæ chøc b¸n ma tuý  - ph¸p luËt sÏ xö lÝ P, H vµ bµ T©m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt(riªng P, H xö theo téi cña vÞ thµnh niªn)  ***c. T×nh huèng 3:***  - Anh trai b¹n cña Mai ®· chÕt v× bÖnh AIDS  - Do bÞ b¹n bÌ xÊu rñ rª l«i kÐo tiªm chÝch ma tuý mµ bÞ HIV/AIDS  - §èi víi ng­êi bÞ nhiÔm lµ nçi bi quan ho¶ng sî c¸i chÕt ®Õn gÇn. MÆc c¶m tù ti tr­íc ng­êi th©n, b¹n bÌ. §èi víi gia ®×nh lµ nçi buån mÊt ®i ng­êi th©n.  **II. Néi dung bµi häc:(15’)**  ***a. Kh¸i niÖm:***  - Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội,vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật ,gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.    - HIV lµ vi rót g©y suy gi¶m miÔn dÞch ë ng­êi.  AIDS lµ héi chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i, lµ giai ®o¹n cuèi cña sù nhiÔm HIV, thÓ hiÖn triÖu chøng bÖnh kh¸c nhau ®e do¹ tÝnh m¹ng con ng­êi. |
| ? Tai ho¹ gi¸ng xuèng gia ®×nh b¹n cña Mai lµ g×?  - HS tr¶ lêi.  ? Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn c¸i chÕt cña anh trai b¹n Mai?  - HS tr¶ lêi.  ? C¶m nhËn riªng cña em vÒ nçi ®au mµ AIDS g©y ra cho b¶n th©n vµ ng­êi th©n cña hä?  - HS tr¶ lêi.  ? Qua c©u chuyÖn nµy em rót ra ®­îc bµi häc g× cho b¶n th©n?  => Bµi häc: H·y tù b¶o vÖ m×nh tr­íc hiÓm ho¹ AIDS sèng lµnh m¹nh, cã hiÓu biÕt ®Ó kh«ng r¬i vµo t×nh tr¹ng nh­ gia ®×nh b¹n cña Mai  *Gv giíi thiÖu c¸c th«ng tin sè liÖu trong n­íc vµ trªn thÕ giíi vÒ HIV/AIDS*  - Theo sè liÖu cña Liªn hîp quèc hiÖn nay cã kho¶ng 40 triÖu ng­êi trªn thÕ giíi nhiÔm HIV/AIDS. Vµ thêi gian gÇn ®©y t¨ng lªn kh¸ cao. C¸c ca nhiÔm míi ®a phÇn thuéc giíi trÎ, ë ®é tuæi tõ 15-30 tuæi  + ë ng­êi nghiÖn ma tuý t¨ng tõ 9% lªn 24.3%  + Ng­êi chÝch ma tuý 34.9% lªn 62.9%  + G¸i m¹i d©m 10.8% lªn 21.6%  - Cø mçi ngµy tr«i qua ë ViÖt Nam l¹i ph¸t hiÖn thªm 50 ng­êi nhiÔm HIV/AIDS míi. Dù kiÕn cuèi thÕ kØ lªn ®Õn 350.000 ng­êi m¾c bÖnh - Hµng n¨m ch­¬ng tr×nh phßng chèng nhiÔm AIDS cÇn khoảng 78 tØ ®ång ®Ó chi cho viÖc mua thuèc vµ tuyªn truyÒn phßng chèng AIDS nh­ng sè tiÒn thuèc hµng n¨m kho¶ng 90% ? Em cã suy nghÜ g× vÒ t×nh h×nh nhiÔm HIV/AIDS hiÖn nay?  - HS tr¶ lêi.  Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học  ? Qua phÇn ®Æt vÊn ®Ò em hiÓu thÕ nµo lµ tÖ n¹n x· héi? Nguy hiÓm nhÊt lµ c¸c tÖ n¹n nµo?   * Có rất nhiều tệ nạn xã hội:   + Ma tuý,  + Cờ bạc,  + Nghiện chơi điện tử,  + Nghiện rượu,  + Mại dâm, + Mê tín, + Ttrộm cắp...  ? Theo em gi÷a cê b¹c, ma tuý, m¹i d©m cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo?  ? Có ý kiến cho rằng tệ nạn mại dâm là chuyện của xã hội, học sinh không cần phải quan tâm, em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?  ? Em hiÓu HIV/AIDS lµ g×?  - HS tr¶ lêi.  ? C¸c con ®­êng l©y nhiÔm HIV/AIDS?  - Cã 3 con ®­êng.  ? TÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS?  - HS tr¶ lêi.  ? Nguyªn nh©n nµo dÉn tíi nhiÔm HIV/AIDS?  - HS tr¶ lêi.  ? BiÖn ph¸p chung ®Ó phßng tr¸nh nhiÔm HIV lµ g×?  ? Muỗi có lây truyền được HIV/AIDS không?  ? TÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS?  - HS suy nghÜ tr¶ lêi.  - GV më réng: HIV/AIDS lµ hiÓm häa cña loµi ng­êi  + HiÖn nay c¶ n­íc ta cã >165000 ng­êi nhiÔm HIV vµ kho¶ng 27000 ng­êi tö vong v× HIV.  + T¹i 5 tØnh biªn giíi cã tíi 52% thanh thiếu niªn 15- 24 tuæi cã quan hÖ t×nh dôc víi nh÷ng b¹n t×nh kh«ng th­êng xuyªn. TØ lÖ g¸i m¹i d©m bÞ nhiÔm HIV t¨ng chãng mÆt thµnh phè Hå ChÝ Minh 20%. CÇn Th¬ 10%. |

GVKL: Trong x· héi hiÖn nay cã rÊt nhiÒu tÖ n¹n x· héi lµm cho t×nh h×nh an ninh x· héi cã lóc kh«ng ®­îc ®¶m b¶o v× vËy mçi chóng ta cÇn n©ng cao ý thøc tham gia phßng chèng tÖ n¹n x· héi.

**D. Cñng cè: (2’)**

Theo em phßng chèng tÖ n¹n x· héi lµ tr¸ch nhiÖm cña ai?

**E. H­íng dÉn học ở nhà: (2’)**

- N¾m ®­îc néi dung ®· häc.

- TiÕp tôc t×m hiÓu bµi - **Phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi.**

PhÇn II- Néi dung bµi häc.

**Tiết 20 Bµi 13, BÀI 14**

**Phßng, chèng tÖ n¹n x· héi**

**(TiÕt 2)**

**I. MỤC TIÊU**

**1. KiÕn thøc**

- HS biết: Các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

- HS hiểu: các biện pháp phòng tránh tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

- HS vận dụng: Phân tích, nhận xét, liên hệ

**2. KÜ n¨ng**

- Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

**3. Th¸i ®é**

- Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xa lánh các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Ủng hộ các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

**4. Định hướng phát triển năng lực**

- Năng lực tự học.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự quản bản thân

**ii.c¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc trong bµi**

- KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin vÒ tệ nạn xã hội, HIV/AIDS vµ tÝnh chÊt nguy hiÓm cña nã.

- KÜ n¨ng t­ duy s¸ng t¹o trong viÖc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh HIV/AIDS cho b¶n th©n vµ céng ®ång.

- KÜ n¨ng thÓ hiÖn sù th«ng c¶m chia sÎ ®èi víi ng­êi cã HIV/AIDS.

- KÜ n¨ng øng phã víi sù cè nguy hiÓm nµy.

**III.C¸c ph­¬ng ph¸p/ KĨ THUẬT d¹y häc**

- Th¶o luËn líp.

- §éng n·o.

- Hái chuyªn gia.

- §ãng vai.

**IV.chuÈn bÞ**

-GV: SGK, SGV, Luật phòng chống ma tuý 2000....

+ Các thông tin sự kiện liên quan...

+ Soạn bài

+Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

+ Tìm hiểu tình hình an ninh trật tự ở địa phương

- HS: học bài cũ, xem trước bài mới.

**III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG**

**A. Tổ chức :** (**1’) 8A 8B**

**B. Kiểm tra bài cũ: (4’)**

? Em h·y nªu nh÷ng tÖ n¹n x· héi mµ em biÕt. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tÖ n¹n nµy?

**C. Tiến trình bài học (36’)**

Hoạt động 1: Giới thiệu bài (1’)

X· héi n­íc ta hiÖn nay ®ang ®øng tr­íc mét th¸ch thøc lín, ®ã lµ c¸c tÖ n¹n x· héi. T¹i sao gäi lµ tÖ n¹n x· héi? T¸c h¹i cña chóng ®Õn ®©u? Vµ chóng ta cÇn cã c¸ch gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo tèt nhÊt ®Ó phßng tr¸nh tÖ n¹n x· héi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ho¹t ®éng cña GV - HS** | **Néi dung** |
| Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học  HS ®äc tµi liÖu vµ tr¶ lêi c©u hái  ? TÖ n¹n x· héi g©y ra nh÷ng t¸c h¹i g×?  GV yêu cầu HS nêu nh÷ng t¸c h¹i cña tÖ n¹n x· h«i vµ nh÷ng h×nh ¶nh vÒ tÖ n¹n x· héi:  *+ §èi víi x· héi*  *+ §èi víi gia ®×nh*  *+ §èi víi b¶n th©n ng­êi m¾c*  ? Lấy ví dụ về những trường hợp vi phạm tệ nạn xã hội?  ?Bản thân em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào các tệ nạn xã hội và góp phần phòng chống tệ nạn xã hội?  *-* GV nêu nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh tÖ n¹n x· héi hiÖn nay**:**  + C¸c ®èi t­îng nghiÖn hót, cê b¹c, m¹i d©m ®Òu lµ trong ®é tuæi lao ®éng. Theo sè liÖu cña tæ chøc y tÕ thÕ giíi, th× sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng m¾c tÖ n¹n x· héi trªn 40 % ®é tuæi tõ 15-20, ®ång thêi nh÷ng ®èi t­îng nµy còng trong ®é tuæi sinh ®Î, hoÆc b¶n th©n hä sinh ra nh÷ng ®øa con tËt nguyÒn hoÆc chÕt.  ? Trình bày tác hại của HIV/AIDS ?  ? Ph¸p luËt cÊm hµnh vi nµo ®èi víi x· héi?  - HS suy nghĩ trả lời.  - GV bổ sung  ? Ph¸p luËt cÊm nh÷ng hµnh vi nµo ®èi víi ng­êi nghiÖn?  - HS suy nghĩ trả lời.  - GV bổ sung  ? Ph¸p luËt nghiªm cÊm hµnh vi nµo ®èi víi trÎ em?  - HS lµm viÖc ®éc lËp  - HS ph¸t biÓu tr¶ lêi c©u hái  - GV tãm t¾t ghi ý kiÕn lªn b¶ng  HS c¶ líp bæ sung, tranh luËn  GV nhËn xÐt gi¶i ®¸p.  ? Theo em cÇn lµm g× ®Ó phßng chèng tÖ n¹n x· héi nói chung và HIV/AIDS nói riêng?  - HS tr¶ lêi.  ? Trước thực trạng, HIV/ AIDS đang ngày càng gia tăng, trường em đã có những phong trào nào để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này?  ? Häc sinh chóng ta cÇn lµm g× để phòng chống?  *- GV đưa ra một tình huống:* Hùng thường nói dối mẹ để lấy tiền đi chơi điện tử, bi a. Từ chỗ chơi vui, H chuyển sang cá cược thắng, thua. Không còn nói dối cô giáo về bồ mẹ được nữa, H bán xe đạp. Cuối cùng H bị công an bắt về tội cướp giật.  Theo em:  *?H đã vi phạm tệ nạn gì?*  *?Nguyên nhân nào dẫn đến sai lầm của H?*  Hoạt động 3: Luyện tập  HS đóng vai xử lí tình huống:  Bài tập 1: HiÒn rñ Thuû ®Õn nhµ HuÖ ch¬i nh©n ngµy sinh cña HuÖ. Thuû nãi: “ CËu kh«ng biÕt lµ chÞ cña HuÖ bÞ èm µ? Ng­ười ta nãi chÞ Êy bÞ AIDS. Tí sî l¾m, nhì bÞ l©y th× chÕt, tí kh«ng ®Õn ®©u!”.   1. Em cã ®ång t×nh víi Thuû kh«ng ? V× sao? 2. NÕu em lµ HiÒn th× trong tr­ường hîp ®ã, em sÏ lµm g×?   Bài tập 2: Tự xây dựng một tình huống và phân vai ứng xö t×nh huèng do thiếu hiểu biết về các tệ nạn xã hội đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.  Bài tập 3: §ãng vai ứng xö t×nh huèng: Các bạn trong lớp không dám nói chuyện, tiếp xúc với em vì sợ lây nhiễm HIV/AIDS từ người thân trong gia đình em. | **II. Néi dung bµi häc(20’)**  **2.T¸c h¹i của tệ nạn xã hội và HIV/AIDS**  **a. Tác hại của tệ nạn xã hội**  **\* §èi víi x· héi**  - ¶nh h­ëng kinh tÕ, suy gi¶m søc lao ®éng cña x· héi  - Suy tho¸i gièng nßi  - MÊt trËt tù an toµn x· héi  **\* §èi víi gia ®×nh**  - Kinh tÕ c¹n kiÖt, ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn  - Gia ®×nh bÞ tan vì  **\* §èi víi b¶n th©n**  - Huû ho¹i søc khoÎ dÉn ®Õn c¸i chÕt  - Sa sót tinh thÇn, huû ho¹i phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi  - Vi ph¹m ph¸p luËt  **b. Tác hại của HIV/AIDS:**  - HIV lµm ¶nh h­ëng tíi kinh tÕ  x· héi, gièng nßi, søc khoÎ, chÕt ng­êi, gia ®×nh tan n¸t  **3. Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt**  - CÊm ®¸nh b¹c d­íi mäi h×nh thøc nµo, nghiªm cÊm tæ chøc ®¸nh b¹c  - Nghiªm cÊm s¶n xuÊt, tµng tr÷,, vËn chuyÓn, mua b¸n, sö dông, tæ chøc sö dông, c­ìng bøc, l«i kÐo sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý  - Nh÷ng ng­êi nghiÖn ma tuý buéc ph¶i cai nghiÖn  - Nghiªm cÊm hµnh vi m¹i d©m, dô dç hoÆc dÉn d¾t m¹i d©m.  - TrÎ em kh«ng ®­îc ®¸nh b¹c, uèng r­îu, hót thuèc vµ dïng chÊt kÝch thÝch cã h¹i cho søc khoÎ    **4. Tr¸ch nhiÖm cña công dân**  - Ph¶i cã hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS  - Chñ ®éng phßng tr¸nh cho m×nh vµ mäi ng­êi  - Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ng­êi nhiÔm HIV/AIDS vµ gia ®×nh cña hä  - TÝch cùc tham gia phßng chèng  HIV/AIDS  **III. Bài tập (15’)**  Gợi ý:  Bài tập 1:  a, Không đồng tình với Thủy, vì: Chị Huệ bị ốm dù có bị AIDS chúng ta cũng không nên xa lánh, AIDS chỉ lây qua đường máu, quan hệ tình dục,…  HS tự phân vai, đóng tình huống. |

GVKL: §Êt n­íc ta ®ang cã nh÷ng thay ®æi k× diÖu vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng tù hµo. Tr­íc nh÷ng thay ®æi ®ã chóng ta cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n mµ cuéc sèng h«m nay ®ßi hái chóng ta cÇn ph¶i rÌn luyÖn. TÖ n¹n x· héi nh­ nh÷ng liÒu thuèc ®éc ®ang tµn ph¸ nh÷ng c¸i tèt ®Ñp mµ chóng ta ®ang x©y dùng nªn.Nã gÆm nhÊm vµ lµm huû ho¹i nh©n c¸ch phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi. ThÕ hÖ trÎ chóng ta cÇn ph¶i cã nghÞ lùc, tr¸nh xa sù c¸m dç cña ®ång tiÒn....H·y biÕt sèng lµnh m¹nh tèt ®Ñp ®Ó gãp phÇn t¹o nªn sù b×nh yªn cho gia ®×nh vµ x· héi

**D. Cñng cè: (2’)**

? Theo em phßng chèng tÖ n¹n x· héi, HIV/AIDS lµ tr¸ch nhiÖm cña ai?

? Em h·y nªu t¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi vµ biÖn ph¸p phßng chèng?

**E. H­íng dÉn học ở nhà:(2’)**

- VÒ nhµ häc bµi.

- Sưu tầm tư liệu về tệ nạn xã hội

- Chuẩn bị tiếp nội dung bài. Đóng kịch về chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội.

**Tiết 21 Bµi 13, BÀI 14**

**Phßng chèng tÖ n¹n x· héi**

**(TiÕt 3)**

**I. MỤC TIÊU**

**1. KiÕn thøc**

- HS biết: Các qui định mà nhà nước ban hành để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

- HS hiểu: các biện pháp phòng tránh tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

- HS vận dụng: Phân tích, nhận xét, liên hệ

**2. KÜ n¨ng**

- Biết cách phòng tránh và bảo vệ người thân cũng như mọi người xung quanh trước các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

**3. Th¸i ®é**

- Tích cực phòng chống tệ nạn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc, xa lánh các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS. Ủng hộ các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS.

**4. Định hướng phát triển năng lực**

- Năng lực tự học.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực giao tiếp.

- Năng lực tự quản bản thân

**ii.c¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­îc gi¸o dôc trong bµi**

- KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin vÒ tệ nạn xã hội, HIV/AIDS vµ tÝnh chÊt nguy hiÓm cña nã.

- KÜ n¨ng t­ duy s¸ng t¹o trong viÖc ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh HIV/AIDS cho b¶n th©n vµ céng ®ång.

- KÜ n¨ng thÓ hiÖn sù th«ng c¶m chia sÎ ®èi víi ng­êi cã HIV/AIDS.

- KÜ n¨ng øng phã víi sù cè nguy hiÓm nµy.

**III.C¸c ph­¬ng ph¸p/ KĨ THUẬT d¹y häc**

- Th¶o luËn líp.

- §éng n·o.

- Hái chuyªn gia.

- §ãng vai.

**IV.chuÈn bÞ**

-GV: SGK, SGV, Luật phòng chống ma tuý 2000....

+ Các thông tin sự kiện liên quan...

+ Soạn bài

+Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

+ Tìm hiểu tình hình an ninh trật tự ở địa phương

- HS: học bài cũ, xem trước bài mới.

**V.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG**

**A. Tổ chức :** (**1’) 8A 8B**

**B. Kiểm tra bài cũ: (4’)**

? §Ó phßng chèng tÖ n¹n x· héi, nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng quy ®Þnh g×? Nªu biÖn ph¸p phßng tr¸nh?

**C. Tiến trình bài học (36’)**

Hoạt động 1: Giới thiệu bài (1’)

GV khái quát nội dung tiết học trước, chuyển ý vào bài mới.

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoạt động của GV-HS** | **Nội dung** |
| Hoạt động 2: Hoạt động trải nghiệm  GV chia lớp thành 3 đội, mỗi đội chuẩn bị một vở kịch với nội dung chuẩn bị trước:  - Chủ đề của vở kịch: Phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS  - Lần lượt từng đội lên diễn kịch.  - HS nhận xét cách diễn và nội dung vở kịch  - GV nhận xét và cho điểm.  Thảo luận (5’)  ? Qua nội dung các vở kịch, em rút ra bài học gì cho bản thân về việc phòng tránh tệ nạn xã hội và HIV/AIDS?  - GV chia mỗi bàn thành một nhóm, trao đổi và thảo luận.  - HS trả lời, GV nhận xét  - GV hướng dẫn 3 đội vẽ tranh với nội dung chuẩn bị trước: phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và trình bày thông điệp mà mình muốn nói đến qua bức tranh.  - Các thành viên trong đội cùng nhau hoàn thành bức tranh.  - HS nộp lại cho GV.  GV nhận xét về hình thức và nội dung bức tranh. | **IV. Hoạt động trải nghiệm(35’)**  **1.Đóng kịch (20’)**  **2.Thi vẽ tranh (15’)** |

**D. Củng cố: (2’)**

- GV khái quát nội dung bài học.

**- GV tổng kết chủ đề:**

Qua tìm hiểu, nghiên cứu về chủ đề, giúp các em có kiến thức tổng quát hơn về phòng chống tệ nạn xã hội. Biết cách phòng, chổng tệ nạn xã hội. Từ đây, giúp các em hình thành các năng lực, biết xử lý tình huống trong thực tế, góp phần rèn luyện nhân cách học sinh và con người trong thời đại mới.

**E. Hướng dẫn học ở nhà: (2’)**

- Hoàn thành các bài tập trong SGK

- Tìm thơ, ca, hò, vè về chủ đề phòng chống tệ nạn xã hội.

- Chuẩn bị bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.