**KẾ HOẠCH BÀI DẠY - TUẦN 35**

Môn học / hoạt động giáo dục**: TNXH**Lớp: ***3A1***

Tên bài học: Ôn tập đánh giá cuối HK 2 - Tiết 1 Tiết số: 69/70

Thời gian thực hiện: Thứ **ba** ngày **16** tháng **5** năm **2023**

**ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.**

**Em hãy khoanh vào câu trả lời đúng.**

**Câu 1: Trong tự nhiên có rất nhiều loài động vật khác nhau nhưng cơ thể của chúng đều có:**

 a) Đầu, mình và cơ quan di chuyển

 b) Đầu và cơ quan di chuyển.

 c) Đầu và mình

**Câu 2: Tập thở buổi sáng có lợi gì?** a) Buổi sáng sớm không khí thờng trong lành, chứa nhiều khí ô xi, ít khói bụi.
 b) Thở sâu vào buổi sáng sớm sẽ hít thở đợc không khí sạch, hấp thụ đợc nhiều khí ôxi vào máu, thải đợc nhiều khí cac bon nic ra ngoài qua phổi.

 c) Cả 2 ý trên.

**Câu 3: Hàng ngày em làm gì để giữ sạch mũi, họng?**

 a) Cần lau sạch mũi.

 b) Súc miệng bằng nớc muối loãng hoặc các loại thuốc sát trùng khác.

 c) Cả 2 ý trên.

**Câu 4. Nguyên nhân nào dới đây dẫn đến bệnh lao phổi?**

1. Do bị nhiễm lạnh
2. Do một loại vi khuẩn gây ra
3. Do biến chứng của một số bệnh truyền nhiễm ( cúm, sởi... )
4. Do nhiễm trùng đờng hô hấp

**Câu 5. Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh viêm đường hô hấp?**

1. Giữ ấm cơ thể. Giữ vệ sinh mũi họng.
2. Ăn uống đủ chất. Tập thể dục thờng xuyên.
3. Giữ nơi ở đủ ấm, thoáng khí tránh gió lùa.
4. Thực hiện tất cả ý trên.

**Câu 6. Cơ quan thần kinh gồm:**
 a) Não, tuỷ sống và các dây thần kinh.
 b) Não, các dây thần kinh.

 c) Não, hộp sọ, và các dây thần kinh.

**II. PHẦN TỰ LUẬN.**

**Câu 1: Chọn các từ trong khung để điền vào chổ trống cho phù hợp:**

 ***(Chất thải, ô nhiểm, mầm bệnh)***

a) Phân và nước tiểu là . . . . . . . . . . . . của quá trình tiêu hóa và bài tiết.

b) Phân và nước tiểu có mùi hôi thối, chứa nhiều. . . . . . . . . . . . . .và gây. . . . . . . . . . . . . môi trường xung quanh.

**Câu 2: Điền vào chổ trống cho phù hợp:**

a) Một ngày, Trái Đất có. . . . . giờ. Trái Đất vừa . . . . . . . quanh mình nó, vừa . . . . . . quanh Mặt Trời.

b) Chỉ có Trái Đất mới tồn tại . . . ………………………………..…………………….. . . .

**Câu 3: Chọn từ thích hợp để điền vào chổ trống cho phù hợp**

1. Phần lục địa được chia thành 6 châu đó là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Có 4 đại dương lớn đó là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

# ĐÁP ÁN

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Câu 1:** Đáp án đúng là ý A. (1điểm)

**Câu 2:** Tập thở buổi sáng có lợi gì? C(1điểm)

**Câu 3**: Hàng ngày em làm gì để giữ sạch mũi, họng? C(1điểm)

**Câu4.** Nguyên nhân nào dới đây dẫn đến bệnh lao phổi? B (1điểm)

**Câu 5.** Chúng ta cần làm gì để phòng bệnh viêm đường hô hấp? D (1điểm)

**Câu 6.** Cơ quan thần kinh gồm: A (1điểm)
**II. PHẦN TỰ LUẬN.**

**Câu 1:**

a) chất thải (1điểm)

b) mầm bệnh, ô nhiễm

**Câu 2: Điền thêm thông tin vào chổ trống cho phù hợp: (1điểm) mỗi câu đúng 0.25**

1. Một ngày, Trái Đất có. .**24**. . .giờ. Trái Đất vừa . . **quay**. . quanh mình nó, vừa. **.quay** quanh Mặt Trời.

b) Chỉ có Trái Đất mới tồn tại. . .**sự sống** . . .

**Câu 3: a) Những khối đất liền lớn được gọi là lục địa (1điểm)**

a) Phần lục địa được chia thành 6 châu lục đó là châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Nam Cực

b) Có 4 đại dương lớn đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.