**Ainekava**

Geograafia 7. klass

35 tundi

|  |
| --- |
| **Õppe- ja kasvatuseesmärgid:**Geograafia eesmärgid on: 1) õpilane tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalainete vastu, on motiveeritud neid õppima;2) kasutab geograafias omandatud teadmisi ja oskusi looduses ning ühiskonnas toimuvate nähtuste, nende ruumilise paiknemise ja vastastikuste seoste selgitamiseks ning analüüsiks; 3) märkab ja lahendab igapäevaeluga seotud geograafiaprobleeme, langetab põhjendatud otsuseid, kasutades loovat ja kriitilist mõtlemist; 4) kavandab ja korraldab uuringuid, sõnastab uurimisküsimusi, töötleb ja vormistab andmeid, teeb järeldusi ning esitleb tulemusi; 5) leiab teabeallikatest geograafiainfo, hindab selle usaldusväärsust, kasutab õppides ning koostöös meedia- ja tehnoloogiavahendeid; 6) mõistab geograafiateaduse olemust ja olulisust igapäevaelus ning ühiskonna arengus; 7) väärtustab looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning jätkusuutlikku elukeskkonda, käitub turvaliselt ja järgib säästva arengu põhimõtteid; 8) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ja karjäärivõimalustest ning on motiveeritud elukestvaks õppeks. |
| **Õppeaine kirjeldus:**Geograafial on oluline panus õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse ning kõigi üldpädevuste arendamisse. Õppides tuginetakse varem loodusõpetuses omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele. Geograafia loob head eeldused nii valdkonnaüleseks õppimiseks kui ka loodus- ja sotsiaalainete lõimimiseks, aidates õpilastel näha seoseid matemaatikas, füüsikas, bioloogias ja keemias ning ajaloos ja ühiskonnaõpetuses õpitava vahel. Geograafiat õppides saavad õpilased ülevaate looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ning protsessidest, nende ruumilisest levikust ja vastastikustest seostest. Õpilastel kujuneb arusaam Maast kui tervikust ning keskkonna ja inimtegevuse vastastikustest seostest nii isiklikul, kohalikul kui ka globaalsel tasandil. Maailma eri piirkondadega tutvumine võimaldab õpilastel mõista iga koha unikaalsust ja samas kohtade üleilmset seotust, mis tähendab, et ühed ja samad protsessid võivad eri kohtades toimida erinevalt, sõltudes koha looduslikest, majanduslikest või sotsiaalsetest oludest. Geograafiat õppides arenevad õpilaste ruumilise mõtlemise ja ruumianalüüsi oskused. |
| **Õppesisu** | **Õpitulemused** |
| **Sissejuhatus - Geograafiateaduse olemus.** Geograafia jagunemine loodus- ja inimgeograafiaks. Kartograafia. Geograafia alased uuringud tänapäeval. **Praktilised tööd:** 1) Probleemülesanne, kus on vaja otsida geograafia-alast infot erinevatest allikatest. | 1) mõistab geograafiateaduse olemust ja olulisust igapäevaelus ning ühiskonna arengus; 2) on omandanud ülevaate geograafiaga seotud elukutsetest ja karjäärivõimalustest. |
| **Kaardiõpetus**Ettekujutus Maast kauges minevikus, tähtsamad geograafilised avastused ja maailmapildi avardumine.Kaartide mitmekesisus ja nende kasutamine.Mõõtkava liigid, suure- ja väikesemõõtkavaline kaart, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil.Suundade sh asimuudi määramine looduses ja kaardil.Geograafilised koordinaadid, nende määramine.Asukoha kirjeldamine.Ajavööndid.**Praktilised tööd:**1) Probleemülesannete lahendamine atlase ja arvutikaartide põhjal.2) Lihtsa kaardi koostamine (Google Maps'i või mõne muu kaardirakenduse abil). Näide - kaardilugu "Minu unelmate reis".3) Maastikul kaardi järgi orienteerumine, suundade määramine jms. | 1) kasutab nii paber- kui ka digikaarte, et leida infot, iseloomustada objekte ja nähtusi, analüüsida, teha järeldusi ja ruumilisi otsuseid ning neid põhjendada;2) oskab lugeda kaarti: saab aru legendist ja kaardil kujutatud protsessidest, mõõdab vahemaid, määrab suundi, geograafilisi koordinaate, kellaaja erinevusi jms;3) orienteerub kaardil: leiab riigid, pealinnad jms;4) orienteerub ja liigub kaardi abil maastikul;5) koostab lihtsa kaardi.  |
| **Geoloogilised protsessid**Millega tegelevad geoloogid?Maa siseehitus, mandriline ja ookeaniline maakoor.Laamad, laamade lahknemine ja põrkumine.Peamised geoloogilised protsessid laamade piirialadel.Maavärinad, nende teke, levik ja tagajärjed.Vulkaanid, nende ehitus ja levik ning vulkaanilise tegevuse tagajärjed.Inimeste elu ja majandustegevus seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades.Erineva tekkega kivimid, nende omadused ja kasutamine.**Praktilised tööd:**1) Teabeallikate põhjal lühiülevaate koostamine mõnest geoloogilisest nähtusest (vulkaan, maavärin jms).2) Kivimite ja setete omaduste uurimine ja nende võrdlemine ning info leidmine kivimite ja setete kasutamise kohta koduümbruses.3) Teabeallikate põhjal lühiülevaate koostamine ühest kivimist või settest. | 1) iseloomustab jooniste põhjal Maa siseehitust ja maakoore ehitust,2) iseloomustab jooniste ja kaardi põhjal laamade liikumist ning laamade servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse;3) teab maavärinate ja vulkanismi tekke põhjusi, tagajärgi ja kaasnevaid nähtusi ning mõju keskkonnale, oskab võimaliku ohu korral käituda;4) leiab kaardilt tektooniliselt aktiivsed piirkonnad ja näitab neid;5) iseloomustab ja võrdleb setteid ning eri tekkeviisiga kivimeid, teab nende kasutamise võimalusi;6) teab murenemise tähtsust looduses, seostab murenemise kivimite omaduste ja kliimaga. |
| **Pinnamood**Pinnavormid ja pinnamood, nende uurimise olulisus.Pinnamoe kujutamine suure- ja väikesemõõtkavalistel kaartidel ning profiiljoonel.Mäestikud ja mägismaad. Inimese elu ja majandustegevus mägise pinnamoegaaladel.Tasandikud. Inimese elu ja majandustegevus tasase pinnamoega aladel.Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja jooksul.**Praktilised tööd:**1) Künka mudeli valmistamine ja selle põhjal samajoontega kaardi koostamine.2) Koduümbruse ja/või Eesti mõne piirkonna pinnamoe iseloomustamine Maa-ameti põhikaardi abil (absoluutse ja suhtelise kõrguse määramine, järskude ja laugete nõlvade eristamine, kuju iseloomustamine).3) Kaartide ja muude teabeallikate põhjal ühe piirkonna (riigi või mandri) pinnavormide ja pinnamoe iseloomustuse koostamine. | 1) võrdleb kaartide ja muude infoallikate põhjal pinnavorme ning pinnamoodi kodukohas, Eestis ja maailmas;2) selgitab pinnavormide ja pinnamoe kujunemist ning muutumist eri tegurite, sh inimtegevuse toimel;3) analüüsib pinnamoe ja inimtegevuse vastastikuseid seoseid ning arvestab maastikul liikudes pinnamoodi ja sellest tulenevaid ohte;4) leiab kaardilt suuremad pinnavormid. |