**BÀI TẬP TỔNG HỢP KHOA -SỬ - ĐỊA**

**MÔN LỊCH SỬ LỚP 5**

**MỖI CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY CÓ KÈM THEO MỘT SỐ Ý TRẢ LỜI a, b, c ĐÁNH DẤU X VÀO Ô TRỐNG TRƯỚC Ý ĐÚNG.**

**BÀI 1 – “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH**

**1**. *Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta vào năm nào?*

 a. □ 1858

 b. □ 1859

 c. □ 1862

**2**. *Ai là người được nhân dân tôn làm* ***“***Bình Tây Đại Nguyên Soái***”****?*

 a. □ Nguyễn Trung Trực.

 b. □ Trương Định .

 c. □ Phan Tuấn Phát.

**3.** *Triều đình nhà Nguyễn đã ký hiệp ước gì với thực dân Pháp?*

 a. □ Nhường ba tỉnh miền Đông Nam Bộ cho thực dân Pháp.

 b. □ Nhường ba tỉnh miền Tây Nam Bộ cho thực dân Pháp.

 c. □ Nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho thực dân Pháp.

**4**. *Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?*

 a. □ Ở lại cùng nhân dân và nghĩa quân chống giặc.

 b. □ Ở lại cùng nhân dân và nghĩa quân chống lại nhà Nguyễn.

 c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | c | a |

**BÀI 2 – NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC**

**1**. *Em hiểu như thế nào về hai từ* ***“***canh tân***”****?*

 a. □ Từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu.

 b. □ Thực hiện cách làm mới để đạt được ý phát triển tốt hơn.

 c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

**2**. *Ai là người đã đứng ra chủ trương canh tân đất nước?*

 a. □ Phạm Phú Thứ .

 b. □ Nguyễn Trường Tộ.

 c. □ Nguyễn Lộ Trạch.

**3**. *Nêu những đề nghị cách tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?*

 a. □ Mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước, thông thương với thế giới.

b. □ Thuê người nước ngoài đến giúp nhân dân khai thác các nguồn lợi về biển, rừng, mở trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc ……

 c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

**4**. *Vì sao vua Tự Đức không thực hiện đề nghị của Nguyễn Trường Tộ?*

 a. □ Vua cho rằng những phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia.

 b. □ Vì vua Tự Đức chưa hiểu biết tình hình các nước trên thế giới.

 c. □ Cả hai ý trên đều đúng

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | b | c | c |

**BÀI 3 – CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ**

**1**. *Triều đình Huế ký hiệp uớc công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ nước ta vào năm nào?*

 a. □ 1883

 b. □ 1884

 c. □ 1885

**2.** *Ai là người đại diện cho phái chủ chiến?*

 a. □ Tôn Thất Thuyết.

 b. □ Đinh Công Tráng.

 c. □ Phan Đình Phùng.

**3.** *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp*

 a. Khởi nghĩa Ba Đình. 1. Phan Đình Phùng.

 b. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 2. Phạm Bành–Đinh Công Tráng.

 c. Khởi nghĩa Hương Khê. 3. Nguyễn Thiện Thuật.

**4**. *Phong trào Cần Vương nổ ra vào năm nào?*

 a. □ 1883

 b. □ 1884

 c. □ 1885

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | a | a-2; b-3; c-1 | c |

**BÀI 4 - XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX**

**1**. *Chính sách khai thác của thực dân Pháp đối với nước ta?*

 a. □ Khai thác khoáng sản để chở về Pháp hay bán cho các nước khác.

b. □ Các nhà máy được xây dựng để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt ở nước ta, cướp đất, lập đồn điền trồng cao su, cà phê ……

 c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

**2**. *Cuối thế kỷ XIX – Đầu thế kỷ XX ở Việt Nam xuất hiện những tầng lớp giâi cấp xã* hội nào?

 a. □ Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức.

 b. □ Quý tộc, nô lệ.

 c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

**3**. *Cuối thế kỷ XIX – Đầu thế kỷ XX xã hội Việt Nam có những thay đổi gì?*

a. □ Bộ máy cai trị được hình thành, lần đầu tiên Việt Nam có đường ôtô, đường ray xe lửa.

b. □ Thành thị phát triển, buôn bán được mở rộng, các giai cấp, tầng lớp mới hình thành.

 c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

**4**. *Trước đây trong xã hội Việt Nam có những tầng lớp chủ yếu nào?*

 a. □ Phong kiến và nông dân.

 b. □ Địa chủ phong kiến và nông dân.

 c. □ Chủ xưởng, viên chức, công nhân.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | a | c | b |

**BÀI 5 – PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU**

**1**. *Phan Bội Châu sinh vào năm nào?*

 a. □ 1866

 b. □ 1867

 c. □ 1868

**2**. *Phong trào Đông du được thành lập vào năm nào?*

 a. □ 1904

 b. □ 1905

 c. □ 1906

**3**. *Mục đích của phong trào Đông du là gì?*

 a. □ Đưa những thanh niên Việt Nam yêu nước sang Nhật học tập.

 b. □ Đưa những thanh niên Việt Nam yêu nước sang Nhật thăm quan.

 c. □ Cả hai ý trên đều đúng.

**4**. *Phong trào Đông du thất bại, vì sao?*

a. □ Vì cuộc sống của các thanh niên Việt Nam yêu nước sang Nật du học rất khó khăn.

 b. □ Vì đường đi từ Việt Nam sang Nhật quá xa.

 c. □ Vì thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | a | a | c |

**BÀI 6 – QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC**

**1**. *Nguyễn Tất Thành sinh vào ngày, tháng, năm nào?*

 a. □ 19 – 5 - 1980

 b. □ 19 – 5 - 1890

 c. □ 19 – 5 – 1089

**2**. *Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào, từ đâu?*

 a. □ 1911, tại cảng Nhà Rồng.

 b. □ 1912, tại ga Sài Gòn.

 c. □ 1913, tại nhà anh Lê.

**3**. *Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết ra đi tìm đường cứu nước ?*

 a. □ Muốn đánh đuổi giặc Pháp, giải phóng đồng bào.

 b. □ Thấu hiểu tình cảnh đất nước và nỗi thống khổ của nhân dân.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**4**. *Những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài?*

 a. □ Không có tiền.

 b. □ Không có người đi cùng.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | a | c | c |

**BÀI 7 – ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI**

**1**. *Hãy nêu tên 3 tổ chức cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929*

 a.

 b.

 c.

**2**. *Vì sao lại phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?*

 a. □ Tăng thêm sức mạnh cho cách mạng Việt Nam.

 b. □ Đoàn kết toàn dân chống lại kẻ thù, giải phóng dân tộc.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**3**. *Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra ở đâu?*

 a. □ Hồng Kông (Trung Quốc).

 b. □ Pari (Pháp).

 c. □ Nhật Bản.

**4**. *Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời vào năm nào?*

 a. □ 1929

 b. □ 1930

 c. □ 1931 ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng |  | c | a | b |

 *Câu1: a. Đông Dương Cộng sản đảng.*

 *b. An Nam Cộng sản đảng.*

 *c. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.*

**BÀI 8 – XÔ VIẾT NGHỆ -TĨNH**

***1****. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*

 a. 12 – 9 – 1930 1. Nông dân nổi dậy đánh phá các huyện lị, đồn điền, nhà ga, công sở.

 b. 9 và 10 – 1930 2. Hàng vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn kéo về thị xã Vinh biểu tình.

 c. 1931 3. Phong trào thất bại.

***2****. Thời giân diễn ra phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh là:*

 a. □ 1930 - 1931

 b. □ 1929 - 1930

 c. □ 1931 –1932

**3**. *Những thay đổi quan trọng trong các thôn xã ở Nghệ Tĩnh thời kỳ có chính quyền là:*

 a. □ Không xảy ra trộm cắp, phong tục lạc hậu đã bị đả phá.

 b. □ Nông dân được chia ruộng đất, xoá bỏ các thứ thuế vô lý.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

***4****. Vì sao phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh bị thất bại?*

 a. □ Vì lần đầu tiên nhân dân được nắm chính quyền.

 b. □ Vì bọn đế quốc, dùng mọi thủ đoạn để đàn áp.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a-2; b-1; c-3 | a | c | b |

**BÀI 9 – CÁCH MẠNG MÙA THU**

**1**. *Phát xít Nhật xâm lược nước ta vào năm nào?*

 a. □ 1930

 b. □ 1940

 c. □ 1945

**2**. *Cuộc tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước vào thời gian nào?*

 a. □ 28 – 8 - 1945

 b. □ 19 – 8 - 1945

 c. □ 25 – 8 – 1945

**3**. *Tại sao ngày 19 – 8- 1945 được chọn làm ngày kỷ niệm Cách Mạng Tháng Tám ở nước ta?*

 a. □ Vì đó là thời gian cuộc khởi nghĩa diễn ra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

 b. □ Vì đó là thời gian mở đầu cho cuộc khởi nghĩa toàn thắng.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**4**. *Em hãy kẻ lại sự kiện đáng nhớ về Cách Mạng Tháng Tám ở địa phương em.*

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | a | c |  |

**BÀI 10 – BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP**

**1**. *Bác hồ đọc* ***“***Tuyên Ngôn Độc Lập***”*** *nhằm mục đích gì?*

 a. □ Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết quyền độc lập và tự do của nước ta.

 b. □ Tuyên bố chấm dứt ách đô hộ của thực dân và đế quốc.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

***2****. Lời khẳng định của bác Hồ ở cuối bản “*Tuyên ngôn Độc lập*” thể hiện điều gì?*

 a. □ Nước Việt Nam là một nước hoàn toàn độc lập tự do.

 b. □ Dân tộc Việt Nam đồng lòng đem tất cả tinh thần và lực lượng kể cả tính mạng để bảo vệ Tổ quốc.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**3**. *Ý nghĩa lịch sử của “*Tuyên ngôn Độc lập*”?*

 a. □ Chấm dứt triều đại phong kiến nhà Nguyễn.

 b. □ Khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

 c. □ Khẳng định quyền độc lập – tự do của dân tộc.

**4**. *Ngày quốc khánh của nước Việt Nam là?*

 a. □ 2 – 9

 b. □ 12 – 9

 c. □19 – 8 ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | c | b | a |

**BÀI 11 – VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO**

**1**. *Sau Cách Mạng Tháng Tám nước ta gặp những khó khăn gì?*

 a. □ Các nước đế quốc và thế lực phản động chống phá cách mạng.

 b. □ “Giặc đói”, “giặc dốt” đe dọa đất nước.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**2**. *Để giải quyết nạn đói, Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện những biện pháp gì?*

 a. □ Lập “Hũ gạo cứu đói”, “Ngày đồng tâm”, tăng gia sản xuất.

 b. □ Trồng những cây lương thực có năng suất cao.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**3**. *Để đẩy lùi “*giặc dốt*” nhân dân ta đã phải làm gì?*

 a. □ Đưa người ra nước ngoài để học tập.

 b. □ Mở lớp bình dân học vụ, mở thêm trường cho trẻ em.

 c. □ Mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy.

**4.** *Em hiểu như thế nào về “*Quỹ đảm phụ quốc phòng*”?*

 a. □ Quỹ phòng chống bão lụt.

 b. □ Quỹ đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ đất nước.

 c. □ Quỹ phòng chống đói nghèo.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | a | b | b |

**BÀI 12 – “THÀ HI SINH CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC”**

**1**. *Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là:*

 a. □ 19 – 12 -1946

 b. □ 20 – 12 – 1946

 c. □ 23 – 11 -1946

**2**. *Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.*

 a. □ Gởi tối hậu thư, đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.

 b. □ Chúng bắt dân cống nạp và bắt lính.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**3**. *Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?*

 a. □ Dùng bàn ghế, giường, tủ, hòm xiểng, cánh cửa … dựng chiến luỹ trên đường phố để ngăn cản quân Pháp.

 b. □ Dùng vàng bạc và phụ nữ để mua chuộc địch.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**4**. *Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ thể hiện điều gì?*

 a. □ Kiên cường, bất khuất.

 b. □ Chết vinh còn hơn sống nhục.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | a | a | c |

**BÀI 13 – THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”**

**1**. *Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm mục đích gì?*

 a. □ Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

 b. □ Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**2***. Trước âm mưu của địch, trung ương đảng của ta đã làm gì?*

 a. □ Quyết tâm phá tan cuộc tấn công của giặc.

 b. □ Nhường căn cứ địa Việt Bắc và rút sang Tây Bắc.

 c. □ Đánh mạnh ở đồng bằng, buộc địch từ bỏ âm mưu tấn công Việt Bắc.

**3**. *Nêu những địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.*

 a. □ Thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn, đèo Bông Lau.

 b. □ Bình Ca, Đoan Hùng, Sông Lô.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**4**. *Cuộc tấn công của thực dân Pháp liên Việt Bắc có kết cục ra sao?*

 a. □ Quân định bị tiêu diệt, và Việt Bắc là mồ chôn giặc Pháp.

 b. □ Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | a | c | c |

**BÀI 14 – CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950**

**1**. *Sau những thất bại từ năm 1948 đến năm 1950, thực dân Pháp có âm mưu gì mới ?*

 a. □ Tăng cường lực lượng, khoá chặt biên giới Việt – Trung, cô lập căn cứ địa Việt Bắc.

 b. □ Mua chuộc quân ta và tàn sát dân chúng.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**2**. *Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 nhằm mục đích gì?*

 a. □ Giải phóng một phần biên giới Việt – Trung.

 b. □ Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông dường liên lạc quốc tế.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**3.** *Quân ta đã chọn cứ điểm nào làm mục tiêu trọng điểm, mở màn chiến dịch?*

 a. □ Cao Bằng.

 b. □ Đông Khê.

 c. □ Biên giới Việt – Trung.

**4**. *Nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch biên giới thu – đông năm 1950.*

 a. □ Bắt sống hơn 800 tên địch, làm chủ được 750 km trên dải biên giới Việt – Trung.

 b. □ Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng nắm quyền chủ động trên chiến trường.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

 ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | c | b | c |

**BÀI 15 – HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI**

**1**. *Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?*

 a. □ Phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

 b. □ Mở rộng trường đại học mở thêm trường cho trẻ em.

 c. □ Mở rộng các nhà máy, trồng cây cao su, cà phê.

**2**. *Hãy nêu tên 1 trong 7 anh hùng được tuyên duơng anh hùng lao động trong đại hội chiến sĩ và cán bộ gương mẫu toàn quốc*

 a. □ La Văn Cầu.

 b. □ Ngô Gia Khảm.

 c. □ Cù Chính Lan.

**3***. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc có tác dụng như thế nào?*

 a. □ Khẳng định sự đóng góp to lớn của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuộc kháng chiến.

 b. □ Khẳng định sự thông minh và mưu trí của quân và dân ta.

 c. □ Ghi nhớ sự hi sinh cao cả của quân và dân ta.

**4**. *Nêu những đóng góp của quân và dân ta đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi?*

 a. □ Đẩy mạnh sản suất lương thực, thực phẩm.

 b. □ các trường đại học vẫn đào tạo cán bộ kháng chiến.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | a | c |

**BÀI 16 – CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ**

**1**. *Chiến dịch điện biên phủ bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?*

 a. □ 13 -3 -1945 đến 7 -5 – 1954.

 b. □ 1 – 5 – 1954 đến 25 – 7 – 1954.

 c. □ 30 – 3 – 1954 đến 25 – 5 – 1954.

**2**. *Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt?*

 a. □ 2 đợt.

 b. □ 3 đợt.

 c. □ 4 đợt.

**3**. *Ta giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ sau bao nhiêu ngày đêm?*

 a. □ 55 ngày đêm.

 b. □ 56 ngày đêm.

 c. □ 65 ngày đêm.

**4***. Nêu ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ?*

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | b |  |

**BÀI 17 – ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC (1945 –1954)**

**1**. *Tình thế hiểm nghèo của đất nước ta sau Cách Mạng Tháng Tám được diễn tả bằng cụm từ nào?*

 a. □ Nghìn cân treo sợi tóc.

 b. □ Thoát hiểm trong gang tấc.

 c. □ Tiến thoái lưỡng lan.

**2**. *Từ khi khai sinh đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đến khi giành thắng lợi trước thực dân Pháp là 9 năm. Em hãy cho biết 9 năm đó bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?*

 a. □ 1936 – 1945.

 b. □ 1945 – 1954.

 c. □ 1954 – 1963.

**3**. *Bác Hồ đọc “*Tuyên Ngôn Độc Lập*” vào thời gian nào, ở dâu ?*

 a. □ 12 – 9 – 1945 tại Sài Gòn.

 b. □ 20 – 12 – 1946 trên đài tiếng nói Việt Nam.

 c. □ 2 – 9 – 1945 ơ Hà Nội.

**4**. *Ngày kỉ niệm thành lập Đảng?*

 a. □ 2 – 9

 b. □ 3 – 2

 c. □ 12 - 9

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | c | b |

**BÀI 18 – NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT**

**1**. *Hiệp định Giơ – ne – vơ được kí vào thời gian nào?*

 a. □ 7 – 5 – 1954.

 b. □ 1 – 5 – 1954.

 c. □ 21 – 7 – 1954.

**2**. *Nội dung hiệp định Giơ – ne – vơ về Việt Nam là gì?*

 a. □ Sông Bến Hải là giới tuyến phân chia hai miền Nam Bắc.

 b. □ Quân Pháp rút khỏi miền Bắc, chuyển vào Nam, đến tháng 7 – 1956 Việt Nam tổ chức tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

 **3**. *Âm mưu và hành động của Mĩ – Diệm sau Hiệp định Giơ – ne –vơ?*

 a. □ Phá hoại Hiệp định Giơ –ne –vơ, sát hại các chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội.

 b. □ Khủng bố dã man những người đòi hiệp thương tổng tuyển cử.

 c. □ Cả hai ý kiến trên đều đúng.

**4**. *Trước âm mưu và hành động của kẻ thù, nhân dân ta làm gì?*

a. □ Cầm súng đứng lên chống lại đế quốc Mĩ và bọn tay sai.

 b. □ Thực hiện vườn không nhà trống.

 c. □ Chạy ra Bắc lánh nạn.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | c | c | a |

**BÀI 19- BẾN TRE ĐỒNG KHỞI.**

1. *Phong trào “*Đồng khởi*” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?*
	1. □ Không chịu nổi sự tàn sát và bóc lột của Mĩ – Diệm.
	2. □ Không chịu thua kém nhân dân miền Bắc
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
2. *Hình thức đấu tranh của phong trào “Đồng khởi” là gì?*
	1. □ Đấu tranh chính trị.
	2. □ Đấu tranh vũ trang.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
3. *Thắng lợi mà nhân dân giành được trong phong trào “*Đồng khởi*” là?*
	1. □ Chính quyền địch bị tan rã, thay vào đó là chính quyền thôn xã được thành lập.
	2. □ Trừng trị bọn phản động, tịch thu rộng đất chia cho dân nghèo.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. *Tác động của phong trào “*Đồng khởi*” đối với cách mạng miền Nam.*
	1. □ Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
	2. □ Cổ vũ tinh thần đấu tranh của cách mạng.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | c | c | c |

**BÀI 20 – NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA**

1. *Nhà máy Cơ Khí Hà Nội đầu tiên ra đời vào thời gian nào?*
	1. □ 12 – 1955.
	2. □ 1 – 1960.
	3. □ 12 – 1958.
2. *Nước nào đã giúp đỡ nước ta xây dựng nhà máy Cơ Khí Hà Nội?*
	1. □ Cộng hoà liên bang Nga.
	2. □ Liên Xô.
	3. □ Cu Ba.
3. *Nêu một số sản phẩm do nhà máy Cơ Khí Hà Nội sản xuất*
	1. □ Máy phay, mấy tiện, máy khoan, tên lửa A12 …
	2. □ Đạn, máy bay, súng, ……
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. *Vì sao nhà máy Cơ Khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ?*
	1. □ Vì là nhà máy đầu tiên của nước ta.
	2. □ Vì luôn đạt được mục đích to lớn, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | a | c |

**BÀI 21 – ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN**

1. *Đường Trường Sơn được mở vào năm nào?*
	1. □ 1954.
	2. □ 1959.
	3. □ 1960.
2. *Đường Trường Sơn còn có tên gọi là gì?*
	1. □ Đường Hồ Chí Minh.
	2. □ Đường Bắc – Nam.
	3. □ Đường 2 – 3.
3. *Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?*
	1. □ Để giao thương với miền Nam.
	2. □ Để miền Bắc chi viện cho miền Nam.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. *Ý nghĩa của đường Trường Sơn là gì?*
	1. □ Góp phần to lớn cho việc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
	2. □ Góp phần đưa quan hệ Việt – Lào tốt đẹp hơn.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | a | b | a |

**BÀI 22 – SẤM SẾT ĐÊM GIAO THỪA**

1. *Cuộc tổng tiến công và nổi đậy Tết Mậu Thân 1968 diễn ra?*
	1. □ Vào đêm giao thừa.
	2. □ Diễn ra đồng loạt ở các thành phố, thị xã.
	3. □ Diễn ra ở nơi tập trung cơ quan đầu não của địch.
2. *Cuộc tổng tiến công và nổi đậy Tết Mậu Thân 1968 có tác dụng như thế nào đối với nước Mĩ?*
	1. □ Tổng thống Mĩ ra lệnh cho quân đội Mĩ rút khỏi Việt Nam.
	2. □ Nhân dân yêu chuộng hoà bình ở Mĩ đòi chính phủ rút khỏi Việt Nam.
	3. □ Mĩ buộc phải thừa nhận thất bại và chấp nhận đàm phán tại Pari về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
	4. □ Cả hai ý trên đều đúng.
3. *Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn quân giải phóng đã tiến công vào những nơi nào?*
	1. □ Cần Thơ ; Nha Trang ; Huế ; Đà Nẵng
	2. □ Cần Thơ ; Phan Thiết ; Huế ; Đà Nẵng
	3. □ Cần Thơ ; Nha Trang ;Phan Thiết ; Đà Nẵng
4. *Nêu ý nghĩa đúng của cuộc tổng tiến công và nỗi dậy Tết Mậu Thân 1968*

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | d | a |  |

**BÀI 23 – CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG**

1. *Tại sao Mĩ ném bom nhằm huỷ diệt Hà Nội?*
	1. □ Vì cơ quan kháng chiến đầu não của ta nằm ở dây.
	2. □ Vì Hà Nội là nơi chi viện cho miền Nam.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
2. *Mĩ đánh Hà Nội vào năm nào?*
	1. □ 18 – 12 -1972.
	2. □ 21 – 12 – 1972.
	3. □ 30 – 12 1972.
3. *Vì sao 30–12-1972, tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc?*
	1. □ Vì biết không thể khuất phục nhân dân ta bằng bom đạn.
	2. □ Vì sợ làm nhân dân ta bị thương.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. *Vì sao chiến thắng của quân và dân ta trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội được gọi là chiến thắng “*Điện Biên Phủ trên không*”?*
	1. □ Vì đây là một chiến dịch phòng không oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ Miền Bắc.
	2. □ Vì Mĩ đã sử dụng vũ khí hiện đại và tối tân nhất nhưng vẫn không thắng nổi nhân dân ta.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | a | a | c |

**BÀI 24 – KÍ HIỆP ĐỊNH PARI**

1. *Vì sao Mĩ phải ký hiệp định Pari?*
	1. □ Vì cuuộc chiến kéo dài gần 19 năm mà không đem lại lợi ích gì cho Mĩ.
	2. □ Vì Mĩ thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam – Bắc trong năm 1972.
	3. □ Vì bị dư luận lên án buộc phải chấm dứt chiến tranh.
2. *Hiệp định Pari về Việt Nam được ký kết vào thời gian nào, ở đâu?*
	1. □ 27–1–1973 tại Pháp.
	2. □ 27–1–1973 tại Mĩ.
	3. □ 27–1–1973 tại Hà Nội.
3. *Nêu những nội dung cơ bản về hiệp định Pari?*
	1. □ Mĩ phải tôn trọng quyền độc lập của Việt Nam, phải rút toàn bộ quân ra khỏi Việt Nam.
	2. □ Chấm dứt quân sự ở Việt Nam, và có trách nhiệm bồi thường.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. Nêu ý nghĩa và lịch sử của hiệp dịnh Pari?

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | a | c |  |

**BÀI 25 – TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP**

1. *Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được bắt đầu vào thời gian nào?*
	1. □ 27 – 1 – 1973.
	2. □ 26 – 4 – 1975.
	3. □ 30 – 4 – 1975.
2. *Vì sao nói ngày 30- 4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?*
	1. □ Vì đất nước ta lần đầu tiên được hoàn toàn độc lập, tự do không còn quân xâm lược.
	2. □ Vì quân đội Mĩ đã rút khỏi Việt Nam.
	3. □ Vì quân đội chính quyền Sài Gòn đầu hàng không điều kiện.
3. *Trước thái độ của Dương Văn Minh, chính quyền cách mạng đã làm gì?*
	1. □ Buộc Dương Văn Minh phải đầu hàng không điều kiện.
	2. □ Buộc Dương Văn Minh bàn giao lại chính quyền.
	3. □ Bắt tất cả quân đội Sài Gòn giam vào nhà lao.
4. *Vì sao 30 – 4 trở thành ngày lễ kỷ niệm miền Nam hoàn toàn giải phóng?*
	1. □ Vì trong ngày đó miền Nam đã quét sạch quân thù.
	2. □ Vì để tưởng nhớ lại công lao của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | a | a | c |

**BÀI 26 – HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC**

1. *Vì sao nói ngày 30 – 4 – 1975 nước ta cần phải có Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam – Bắc bầu ra?*
	1. □ Vì phải có nhà nước chung để lãnh đạo đất nước.
	2. □ Vì nước ta đã hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
2. *Vì sao ngày 25 – 4 -1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?*
	1. □ Vì đây là lần đầu tiên nhân dân ta được thực hiện quyền công dân của mình.
	2. □ Vì nhân dân được ăn mặc đẹp đi xem bầu Quốc hội.
	3. □ Vì nhân dân hai miền Nam – Bắc được gặp nhau.
3. *Thời gian nào diễn ra cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất?*
	1. □ 1 – 5 – 1975.
	2. □ 25 – 4 -1976.

c. □ 30 – 4- 1975.

1. *Cho biết tên đồng chí bí thư thứ nhất của Đảng ta?*
	1. □ Đồng chí Trường Chinh.
	2. □ Đồng chí Lê Duẩn.
	3. □ Đồng chí Nguyễn Thị Bình.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | a | b | b |

**BÀI 27 – XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ DIỆN HOÀ BÌNH**

1. *Nhà máy thuỷ điện* Hoà Bình *ra đời vào thời gian nào?*
	1. □ 6 – 11 – 1979.
	2. □ 26 – 4 -1976.
	3. □ 6 – 11 -1977.
2. *Nêu vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?*
	1. □ Nhờ đập ngăn lũ Hoà Bình, đồng bằng Bắc bộ thoát khỏi những trận lụt khủng khiếp.
	2. □ Mang dòng điện đến với mọi miền của Tổ quốc.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
3. *Tổ máy cuối cùng của Nhà máy Thuỷ Điện Hoà Bình đã hoà vào điện lưới quốc gia vào thời gian nào?*
	1. □ 30 – 12 -1988.
	2. □ 4 – 4 – 1994.
	3. □ 4 – 4 – 1995.
4. *Kể tên một số nhà máy thuỷ điện mà em biết.*

 ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | c | b |  |

**MÔN ĐỊA LÝ**

**BÀI 1 – VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA**

1. *Bán đảo Đông Dương gồm những nước nào?*
	1. □ Việt Nam, Lào, Cam – Pu - Chia.
	2. □ Lào, Trung Quốc, Cam – Pu - Chia.
	3. □ Việt Nam, Trung Quốc, Lào.
2. *Diện tích lãnh thổ nước ta là bao nhiêu ki – lô – mét?*
	1. □ 303 000 km2
	2. □ 330 000 km2
	3. □ 3 003 000 km2
3. *Phần đất liền của nước ta giáp với nước nào?*
	1. □ Thái Lan, Cam – Pu - Chia, Lào.
	2. □ Lào, Trung Quốc, Cam – Pu - Chia.
	3. □ Thái Lan, Cam – Pu - Chia, Mi – an – ma.
4. *Nhìn bảng số liệu trang 68 SGK, hãy cho biết diện tích nước ta đứng thứ mấy?*
	1. □ Thứ hai.
	2. □ Thứ ba.
	3. □ Thứ tư.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | b | b |

**BÀI 2 – ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN**

1. *Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.*
	1. □ Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi.
	2. □  diện tích là đồng bằng,  diện tích là đồi núi.
	3. □  diện tích là đồng bằng,  diện tích là đồi núi.
2. *Quan sát hình 1 trang 69 SGK, em hãy cho biết tên các núi có hình cánh cung?*
	1. □ Sông Gâm, Ngân Sơn, Trường Sơn, Hoàng Liên Sơn.
	2. □ Bắc Sơn, Đông Triều, Trường Sơn, Hoàng Liên Sơn.
	3. □ Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
3. *Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta?*
	1. □ Dầu mỏ, Bô – xít, Sắt,
	2. □ A – pa – tít, Than.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. *Than có nhiều ở nước ta, tập trung ở tỉnh nào?*
	1. □ Thái Nguyên.
	2. □ Quảng Ninh.
	3. □ Lào Cai.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | c | c | b |

**BÀI 3 – KHÍ HẬU**

1. *Khí hậu nước ta nóng hay lạnh?*
	1. □ Nóng.
	2. □ Lạnh.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
2. *Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:*
	1. □ Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.
	2. □ Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
	3. □ Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
3. *Ranh giới giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam là dãy núi nào?*
	1. □ Hoàng Liên Sơn.
	2. □ Trường Sơn.
	3. □ Bặch Mã.
4. Ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và hoạt động sản xuất là.
	1. □ Cây cối dễ phát triển.
	2. □ Lũ lụt, hạn hán xảy ra gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống và các hoạt động sản xuất của nhân dân.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | c | c |

**BÀI 4 – SÔNG NGÒI**

1. *Kể tên các con sông ở miền Trung trong hình 1 SGK trang 75.*
	1. □ Sông Mã, Sông Cả, Sông Gianh, Sông Thu Bồn, Sông Đà Rằng.
	2. □ Sông Hồng, Sông Đà, Sông Đồng Nai.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
2. *Vì sao sông ở miền Trung ngắn và dốc?*
	1. □ Vì khí hậu miền Trung nóng quanh năm, chỉ có mưa rào.
	2. □ Vì dịa hình của miền Trung đa phần là núi và ảnh hưởng của dãy Trường Sơn.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
3. *Nối tên các nhà máy thuỷ điện với tên sông có nhà máy thuỷ điện đó?*
	1. Trị An. 1. Sông Đà.
	2. Hoà Bình. 2. Sông Lô.
	3. Thác Bà. 3. Sông Đồng Nai.
4. *Nêu vai trò của sông ngòi của nước ta?*
	1. □ Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống nhân dân.
	2. □ Là đường giao thông quan trọng, nguồn thuỷ điện lớn và cho nhiều thuỷ sản.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | a-3; b -1; c - 2 | c |

**BÀI 5 – VÙNG BIỂN Ở NƯỚC TA**

1. *Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở các phía nào?*
	1. □ Đông, Nam và Tây Nam.
	2. □ Đông, Nam và Đông Nam.
	3. □ Bắc, Nam và Tây Nam.
2. *Nêu đặc điểm của vùng biển nước ta?*
	1. □ Nước không đóng băng, hay có bão, có hiện tượng thuỷ triều.
	2. □ Nước không đóng băng, có sóng lớn và nhiều tôm cá.
	3. □ Nước rất lạnh và xanh có nhiều nơi có sóng thần.
3. *Biển có vai trò như thế nào đối với nước ta?*
	1. □ Điều hoà khí hậu, cung cấp tài nguyên.
	2. □ Tạo ra nhiều nơi du lịch, nghỉ mát, phát triển giao thông biển.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*

Khu du lịch, nghỉ mát Thuộc tỉnh.

* 1. Nha Trang. 1. Hải Phòng.
	2. Non Nước. 2. Khánh Hoà.
	3. Đồ Sơn. 3. Đà Nẵng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | a | c | a-2; b -3; c -1 |

**BÀI 6 – ĐẤT VÀ RỪNG**

1. *Nêu tên các loại đất chính của nước ta?*
	1. □ Đất Phe – ra – lít, đất phù sa.
	2. □ Đất Phe – ra – lít, đất cát.
	3. □ Đất Phù Sa, đất cát.
2. *Nêu tên các loại rừng chiếm phần lớn ở nước ta?*
	1. □ Rừng cao su, rừng thông.
	2. □ Rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn.
	3. □ Rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn, rừng cao su.
3. *Tác dụng của rừng như thế nào đối với đời sống của nhân dân ta?*
	1. □ Cho nhiều sản vật, nhất là gỗ, che phủ đất.
	2. □ Điều hoà khí hậu, hạn chế lũ, lụt tràn về, chắn gió.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. *Để bảo vệ rừng, chúng ta phải làm gì?*
	1. □ Không được chặt phá bừa bãi.
	2. □ Khuyến khích trồng rừng.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | c | c |

**BÀI 7 – DÂN SỐ NƯỚC TA**

1. *Nước ta có dân số đứng thứ mấy ở Đông Nam Á?*
	1. □ Thứ 1.
	2. □ Thứ 2.
	3. □ Thứ 3.
2. *Năm 2004 dân số nước ta là bao nhiêu?*
	1. □ 82 triệu người.
	2. □ 82,1 triệu người.
	3. □ 83,7 triệu người.
3. *Dân số nước ta tăng như thế nào?*
	1. □ Tăng chậm.
	2. □ Tăng nhanh.
	3. □ Tăng rất nhanh.
4. *Dân số tăng nhanh gây khó khăn gì cho cuộc sống?*
	1. □ Nhu cầu cuộc sống không đảm bảo.
	2. □ Thiếu thốn trường, lớp học.
	3. □ Thiếu lương thực, thực phẩm.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | a | b | a |

**BÀI 8 – CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ**

1. *Nước ta có bao nhiêu dân tộc?*
	1. □ 54 dân tộc.
	2. □ 55 dân tộc.
	3. □ 53 dân tộc.
2. *Dân tộc nào có dân số đông nhất nước ta?*
	1. □ Ba Na.
	2. □ Kinh.
	3. □ Thái.
3. *Mật độ dân số nước ta năm 2004 là bao nhiêu?*
	1. □ 249 người/ km2
	2. □ 135 người/ km2
	3. □ 294 người/ km2
4. *Sự phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?*
	1. □ Dân cư tập trung ở miền núi nhiều hơn ở đồng bằng.
	2. □  dân cư sống ở đồng bằng  dân cư sống ở miền núi.
	3. □  dân cư sống ở thành thị,  dân cư sống ở nông thôn.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | a | c |

**BÀI 9 – NÔNG NGHIỆP**

1. *Trong nông nghiệp, ngành nào là ngành sản xuất chính?*
	1. □ Trồng trọt.
	2. □ Chăn nuôi.
	3. □ Trồng cao su.
2. *Loại cây nào được trồng nhiều nhất ở nước ta?*
	1. □ Cao su.
	2. □ Lúa gạo.
	3. □ Cà phê.
3. *Loại gia súc nào được nuôi nhiều nhất ở vùng núi?*
	1. □ Lợn, gà, vịt.
	2. □ Trâu, dê.
	3. □ Trâu, bò.
4. *Loại gia cầm nào được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng?*
	1. □ Lợn, gà, vịt.
	2. □ Trâu, dê.
	3. □ Trâu, bò.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | c | a |

**BÀI 10 – LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN**

1. *Ngành lâm nghiệp gồm nhữngs hoạt động chính nào?*
	1. □ Trồng và bảo vệ rừng.
	2. □ Khai thác gỗ và lâm sản khác.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
2. *Ngành lâm nghiệp được phân bố chủ yếu ở vùng nào?*
	1. □ Vùng núi và trung du.
	2. □ Đồng bằng.
	3. □ Biển.
3. *Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành thuỷ sản?*
	1. □ Vùng biển rộng, mạng lưới sông ngòi dày đặc.
	2. □ Người dân có nhiều kinh nghiệm, nhu cầu càng ngày càng tăng.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. *Ngành thuỷ sẩn phân bố chủ yếu ở đâu?*
	1. □ Vùng ven biển.
	2. □ Vùng núi.
	3. □ Đồng bằng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | a | c | a |

**BÀI 11 – CÔNG NGHIỆP**

1. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống*
	1. Nước ta chưa có ngành công nghiệp và thủ công nghiệp
	2. Sản phẩm của ngành hoá chất là phân bón, thuốc trừ sâu. …
	3. Sản phẩm của ngành cơ khí là gang, thép, đồng, thiếc. …
2. *Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp.*
	1. Khai thác khoáng sản. 1. Dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình.
	2. Chế biến lương thực, thực phẩm. 2. Than, dầu mỏ quạng sắt. …
	3. Sản xuất hàng tiêu dùng 3. Gạo, đường, bánh kẹo,bia.
3. *Đặc điểm của nghề thủ công của nước ta là gì?*
	1. □ Dựa vào truyền thống, sự khéo léo của thợ và và nguyên liệu có sẵn.
	2. □ Dựa vào sự cung cấp nguyên liệu của nước ngoài.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
4. *Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp.*
	1. Lụa, tơ tằm. 1. Ninh Thuận.
	2. Đồ gốm Bát Tràng. 2. HàĐông(HàTây),Quảng Nam
	3. Gốm Chăm. 3. Hà Nội, Biên Hoà, Đồng Nai

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | 1. S
2. Đ
3. S
 | a – 2b - 3c - 1 | a | a – 2b - 3c - 1 |

**BÀI 12 – CÔNG NGHIỆP (Tiếp theo)**

1. *Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở đâu?*
	1. □ Vùng đồng bằng và ven biển.
	2. □ Vùng núi và cao nguyên.
	3. □ Vùng núi và trung du.
2. *Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp.*
	1. Công nghiệp khai thác khoáng sản. 1. Ở miền núi.
	2. Công nghiệp thuỷ điện. 2. Ở nơi có than, dầu khí.
	3. Công nghiệp nhiệt điện. 3. Ở nơi có mỏ, khoáng sản.
3. *Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta thuộc thầnh phố nào?*
	1. □ Hà Nội.
	2. □ Hồ Chí Minh.
	3. □ Đà Nẵng.
4. *Dựa vào hình 3 SGK, nêu tên các nhà máy thuỷ điện lớn của nước ta?*
	1. □ Thác Bà, Hoà Bình, Uông Bí, Y–a–li, Sông Hinh, Trị An.
	2. □ Thác Bà, Hoà Bình, Y–a–li, Sông Hinh, Trị An, Phú Mỹ.
	3. □ Thác Bà, Hoà Bình, Y–a–li, Sông Hinh, Trị An.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | a – 3; b -1; c - 2 | b | c |

**BÀI 13 – GIAO THÔNG VẬN TẢI**

1. *Nước ta có các loại hình giao thông vận tải nào?*
	1. □ Đường sắt, đường ôtô, đường sông.
	2. □ Đường biển, đường hàng không.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.
2. *Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng?*
	1. □ Đuờng sông.
	2. □ Đường ô tô.
	3. □ Đường sắt.
3. *Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp.*
	1. Sân bay quốc tế Nội Bài. 1. Quảng Nam.
	2. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 2. Hà Nội.
	3. Sân bay Chu Lai. 3. TPHCM- Đà Nẵng.
4. *Hai thành phố nào là đầu mối giao thông quan trọng nhất nước ta?*
	1. □ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
	2. □ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
	3. □ Đà Nẵng và Cần Thơ.

 ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c | b | a – 2; b - 3; c - 1 | a |

**BÀI 14 – THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH**

1. *Hai thành phố nào có hoạt động thương mại phát triển nhất nước ta?*
	1. □ Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
	2. □ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
	3. □ Hà Nội và Cần Thơ.
2. *Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.*
	1. □ Hoạt động thương mại gồm cả ngoại thương và nội thương.
	2. □ Nội thương là hoạt động buôn bán với nước ngoài.
	3. □ Ngoại thương là hoạt động buôn bán ở trong nước.
3. *Nước ta xuất khẩu những mặt hàng nào là chủ yếu.*
	1. □ Khoáng sản, hàng công nghiệp và thủ công nghiệp.
	2. □ Máy móc thiết bị nguyên nhiên liệu.
	3. □ Cả hai ý trên đúng.
4. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Vịnh Hạ Long. 1. Quảng Nam.
	2. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. 2. Quảng Ninh.
	3. Di tích Mỹ Sơn. 3. Quảng Bình.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | b | a | a | a – 2; b - 3; c - 1 |

**BÀI 15 – CHÂU Á.**

1. *Trên thế giới có bao nhiêu châu lục và đại dương?*
	1. □ 6 châu lục, 4 đại dương.
	2. □ 4 châu lục, 6 đại dương
	3. □ 6 châu lục, 1 đại dương.
2. *Viết tên các châu lục và dại dương trên thế giới?*

1. *Châu Á nằm ở vị trí nào trên bán cầu?*
	1. □ Bán cầu Nam.
	2. □ Bán cầu Bắc.
	3. □ Bán cầu Tây.
2. Châu Á có diện tích đứng hàng thứ mấy so với các châu lục?
	1. □ Thứ nhất.
	2. □ Thứ hai.
	3. □ Thứ ba.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | b | a |

**BÀI 16 – CHÂU Á (tiếp theo)**

1. *Đa số các dân cư Châu Á mang màu da gì?*
	1. □ Da vàng.
	2. □ Da đen.
	3. □ Da trắng.
2. *Ngành sản xuất chính của người dân Châu Á là gì?*
	1. □ Công nghiệp.
	2. □ Thuỷ sản.
	3. □ Nông nghiệp.
3. *Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu gì?*
	1. □ Lạnh.
	2. □ Nóng ẩm.
	3. □ Mát mẻ.
4. *Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?*
	1. □ Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ.
	2. □ Có khí hậu gió mùa nóng ẩm.
	3. □ Khá giàu khoáng sản.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | c | b | a |

**BÀI 17 – CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM**

1. *Tên thủ đô của Cam–pu–chia là gì?*
	1. □ Phnôm Pênh.
	2. □ Viêng Chăn.
	3. □ Bắc Kinh.
2. *Nêu vị trí địa lý của Lào*
	1. □ Không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên.
	2. □ Gần biển, ¼ diện tích là núi, ¾ diện tích là đồng bằng.
	3. □ Địahình đa số là đồng bằng dạng lòng chảo.
3. *Cho biết tên thủ đô của Lào.*
	1. □ Phnôm Pênh.
	2. □ Viêng Chăn.
	3. □ Bắc Kinh.
4. *Vạn Lý Trường Thành thuộc nước nào của Châu Á?*
	1. □ Thái Lan.
	2. □ Hàn Quốc.
	3. □ Trung Quốc.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | a | b | c |

**BÀI 18 – CHÂU ÂU**

1. *Châu Âu nằm ở phía nào của châu Á?*
	1. □ Phía Tây.
	2. □ Phía Đông.
	3. □ Phía Nam.
2. *Đặc điểm chính của châu Âu là gì?*
	1. □ Đồng bằng chiếm diện tích ít hơn miền núi.
	2. □ Đồi núi chiếm 1/3 diện tích, 2/3 diện tích là đồng bằng.
	3. □ ¼ diện tích là đồi núi, ¾ diện tích là đồng bằng.
3. *Đa số dân cư của châu Âu mang màu gì?*
	1. □ Da vàng.
	2. □ Da đen.
	3. □ Da trắng.
4. *Khí hậu của châu Âu về mùa đông như thế nào?*
	1. □ Rất lạnh.
	2. □ Tuyết phủ trắng.
	3. □ Có mưa rào.

 ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | c | b |

**BÀI 19 – MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU**

1. *Liên Bang Nga có diện tích như thế nào so với thế giới?*
	1. □ Lớn nhất.
	2. □ Lớn thứ hai.
	3. □ Lớn thứ ba.
2. *Thủ đô Liên Bang Nga là gì?*
	1. □ Pa-ri.
	2. □ Mát-xcơ-va.
	3. □ Bec-lin.
3. *Nước Pháp nằm ở vị trí nào trên thế giới?*
	1. □ Đông Âu.
	2. □ Bắc Âu.
	3. □ Tây Âu.
4. *Thủ đô nước Pháp là gì?*
	1. □ Pa–ri.
	2. □ Mát–xcơ va.
	3. □ Bec–lin.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a |  b | c | a |

**BÀI 20 – CHÂU PHI**

1. *Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.*
	1. □ Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á.
	2. □ Châu Phi nằm ở phía tây nam châu Âu và phía nam châu Á.
	3. □ Châu Phi nằm giữa hai đường Xích đạo.
2. *Châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?*
	1. □ Thứ nhất.
	2. □ Thứ hai.
	3. □ Thứ ba.
3. *Đặc điểm khí hậu của châu Phi như thế nào?*
	1. □ Mưa nhiều, có rừng nhiệt đới phát triển.
	2. □ Nóng và khô bậc nhất thế giới.
	3. □ Mưa ít, xuất hiện đồng cỏ cao
4. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Mưa nhiều. 1. Hoang mạc.
	2. Mưa ít. 2. Đồng cỏ cao, cây bụi.
	3. Mưa rất nhiều. 3. Rừng rậm nhiệt đới.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a |  c | b | a –3; b –1; c - 2 |

**BÀI 21 – CHÂU PHI (Tiếp theo)**

1. *Đa số dân cư châu Phi mang màu da gì?*
	1. □ Da đen.
	2. □ Da vàng.
	3. □ Da đỏ.
2. *Ở châu Phi các ngành kinh tế nào được tập trung phát triển nhất?*
	1. □ Khai thác khoáng sản và trồng lúa gạo.
	2. □ Khai thác khoáng sản và trồng cây công nghiệp.
	3. □ Khai thác dầu mỏ vàø trồng cây công nghiệp.
3. *Ai Cập nằm ở phía nào của châu Phi?*
	1. □ Nam Phi.
	2. □ Giữa Nam Phi.
	3. □ Bắc Phi.
4. *Sông nào dưới đây chảy qua Ai Cập?*
	1. □ Sông Nin.
	2. □ Sông Côn–gô.
	3. □ Sông Ni–giê.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a |  b | c | a |

**BÀI 22 – CHÂU MĨ**

1. *Châu Mĩ nằm ở bán cầu nào?*
	1. □ Bán cầu Tây.
	2. □ Bán cầu Bắc.
	3. □ Bán cầu Đông.
2. *Châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?*
	1. □ Thứ nhất.
	2. □ Thứ hai.
	3. □ Thứ ba.
3. *Địa hình châu Mĩ thay đổi như thế nào?*
	1. □ Từ tây sang đông.
	2. □ Từ tây sang bắc.
	3. □ Từ đông sang bắc.
4. *Hãy kể vài nét về rừng A– ma – dôn.*

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a |  b | a |  |

**CÂU 23 – CHÂU MĨ (Tiếp theo)**

1. *Châu Mĩ có dân số đứng thứ mấy về dân số trong các châu lục trên thế giới?*
	1. □ Thứ nhất.
	2. □ Thứ hai.
	3. □ Thứ ba.
2. *Thành phần dân cư châu Mĩ mang màu da gì?*
	1. □ Da vàng.
	2. □ Da trắng.
	3. □ Da đen.
	4. □ Cả ba ý trên đều đúng.
3. *Khu vực nào của dân châu Mĩ có nền kinh tế phát triển nhất?*
	1. □ Bắc Mĩ.
	2. □ Trung Mĩ.
	3. □ Nam Mĩ.
4. *Hoa Kì nằm ở khu vực nào của châu Mĩ?*
	1. □ Bắc Mĩ.
	2. □ Trung Mĩ.
	3. □ Nam Mĩ.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | c |  d | a | a |

**BÀI 24 – CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC**

1. *Đánh dấu X vào ô trông đặt trước câu trả lời đúng.*
	1. □ Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a và các đảo, quần đảo.
	2. □ Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a và các đảo.
	3. □ Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a và các quần đảo.
2. *Châu Đại Dương đứng thứ mấy về diện tích so với các châu lục trên thế giới?*
	1. □ Thứ tư .
	2. □ Thứ năm.
	3. □ Thứ sáu.
3. *Lục địa Ô-x-trây-li-a có khí hậu như thế nào?*
	1. □ Mát mẻ, thích hợp cho nhiều động vật như căng-gu-ru, gấu cô-a-la …
	2. □ Khô hạn, phần lớn là diện tích là hoang mạc và xa-van
	3. □ Nhiều đới khí hậu, thích hợp cho nhiều loại cây như keo, bạch đàn …
4. *Châu Đại Dương đứng thứ mấy về dân số so với các châu lục trên thế giới?*
	1. □ Thứ tư .
	2. □ Thứ năm.
	3. □ Thứ sáu.
5. *Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật?*
	1. □ Là châu lục lạnh nhất thế giới.
	2. □ Không có dân cư sinh sống.
	3. □ Cả hai ý trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ý đúng | a |  c | b | b | c |

**BÀI 25 – CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI**

1. *Trên thế giới có bao nhiêu đại dương?*
	1. □ 4 đại dương.
	2. □ 2 đại dương.
	3. □ 5 đại dương.
2. *Các đại dương có diện tích như thế nào so với các lục địa trên tế giới?*
	1. □ Gấp 2 lần.
	2. □ Gấp 3 lần.
	3. □ Gấp 4 lần.
3. *Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất?*
	1. □ Đại Tây Dương.
	2. □ Ấn Độ Dương.
	3. □ Thái Bình Dương.
4. *Nêu tên các đại dương trên thế giới.*

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ý đúng | a | b | c |  |

 MÔN KHOA HỌC

**BÀI 1 – SỰ SINH SẢN**

1. *Nhìn vào hình 1 trang 4 SGK, em hãy cho biết lúc đầu gia đình bạn Liên có mấy người?*
	1. 1 người
	2. 2 người
	3. 3 người
	4. 4 người
2. *Điền các từ :* thế hệ; duy trì; sự sinh sản; đặc điểm; bố, mẹ; trẻ em*, vào chỗ chấm sao cho phù hợp.*

Mọi .............. đều do ......, ......... sinh ra và có những ..............giống với bố, mẹ của mình. Nhờ có ........................... mà các ............. trong mỗi gia đình, dòng họ được ............ kế tiếp

1. *Nêu ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | b |  |  |

**BÀI 2 – 3 – NAM HAY NỮ ?**

1. *Nêu một vài đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái?*
	1. Cơ quan sinh dục
	2. Cơ quan hô hấp
	3. Cơ quan tuần hoàn
	4. Cơ quan tiêu hoá
2. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống*
	1. Khi đi học, tất cả các bạn nam và nữ đều phải mặc đồng phục □
	2. Khi sinh ra, tất cả các bạn nam và nữ đều giống bố □
	3. Tất cả các bạn nữ đều gọn gàng hơn các bạn nam □
	4. Nam thường có râu, cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng □
	5. Nữ có kinh nguyệt, cơ quan sinh dục nữ tạo ra trứng □

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  |  a | a) Đ, b) S, c) S, d) Đ, e) Đ |

**BÀI 4 – CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?**

1. *Cơ thể chúng ta được hình thành từ đâu?*
	1. Trứng của mẹ
	2. Tinh trùng của bố
	3. Bào thai
	4. Giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố
2. *Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là :*
	1. Sự thụ tinh
	2. Hợp tử
	3. Bào thai
	4. Phôi
3. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Trứng đã được thụ tinh được gọi là 1. Bào thai
	2. Hợp tử phát triển thành 2. Hợp tử
	3. Phôi phát triển thành 3. Phôi

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | d |  a |  a->2, b->3, c->1 |

**BÀI 5 – CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ**

1. *Phụ nữ có thai cần nên tránh làm việc nào dưới đây?*
	1. Lao động nặng; tiếp xúc với các chất độc hoá học
	2. Tập thể dục vào buổi sáng
	3. Nghỉ ngơi nhiều
	4. Đi khám thai định kỳ : 3 tháng 1 lần
2. *Phụ nữ có thai cần nên tránh sử dụng chất nào dưới đây?*
	1. Chất đạm
	2. Chất kích thích
	3. Chất béo
	4. Vi-ta-min và muối khoáng
3. *Điền các từ :* nguy hiểm, sinh trưởng, phát triển, mọi người, người bố *vào chỗ chấm sao cho phù hợp.*

Chuẩn bị cho em bé vào đời là trách nhiệm của ................. trong gia đình, đặc biệt là ................ Chăm sóc sức khoẻ của người mẹ trước khi có thai và trong thời kì mang thai sẽ giúp cho thai nhi khoẻ mạnh, .............. và .............. tốt; đồng thời người mẹ cũng khoẻ mạnh, giảm được ............... có thể xảy ra khi sinh con

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a |  b |  |

**BÀI 6 – TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp*
	1. Ở lứa tuổi này, chiều cao vẫn tiếp tục tăng, 1. Dưới 3 tuổi

trí nhớ và suy nghĩ ngày càng phát triển

* 1. Ở lứa tuổi này chúng ta phụ thuộc hoàn toàn

vào bố mẹ và đến cuối lứa tuổi này, chúng ta 2. Từ 3 đến 6 tuổi

 có thể tự đi, chạy, xúc cơm và chào hỏi mọi người

* 1. Ở lứa tuổi này, chúng ta tiếp tục lớn nhanh, thích 3.Từ 6 đến 10 tuổi

hoạt động chạy nhảy, vui chơi và suy nghĩ bắt đầu

 phát triển

1. *Điền các từ :* tình cảm, mối quan hệ xã hội, xuất tinh, kinh nguyệt, cơ thể, chiều cao, cân nặng, sinh dục *vào chỗ chấm sao cho phù hợp*

Ở tuổi này, ................. phát triển nhanh cả về ............. và ................ Cơ quan ............. bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện ................., con trai có hiện tượng ............... Đồng thời ở giai đoạn này cũng diễn ra những biến đổi về ................., suy nghĩ và ..............................

1. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống*
	1. Tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu khoảng từ 10 đến 15 tuổi □
	2. Tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu khoảng từ 13 đến 17 tuổi □
	3. Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu khoảng từ 10 đến 15 tuổi □
	4. Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu khoảng từ 13 đến 17 tuổi □

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a->2, b->3, c->1 |  b | a) S, b) Đ, c) Đ, d) S |

**BÀI 7 – TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp*
	1. Tuổi vị thành niên 1. Từ 60 đến 65 tuổi
	2. Tuổi trưởng thành 2. Từ 10 đến 19 tuổi
	3. Tuổi già 3. Từ 20 đến 60 hoặc 65 tuổi
2. *Em đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời?*

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Ở tuổi già, chúng ta phải làm gì để kéo dài tuổi thọ?*
	1. Rèn luyện thân thể
	2. Sống điều độ
	3. Tham gia các hoạt động xã hội
	4. Tất cả các ý trên

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a->2, b->3, c->1 |   |  d |

**BÀI 8 – VỆ SINH TUỔI DẬY THÌ**

1. *Nên làm gì để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Đối với nữ, khi hành kinh cần thay băng vệ sinh ít nhất mấy lần trong ngày?*
	1. 2 lần trong ngày
	2. 3 lần trong ngày
	3. 4 lần trong ngày
	4. 5 lần trong ngày
2. *Nên làm gì để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì?*
	1. Ăn uống đủ chất
	2. Tập luyện thể dục thể thao
	3. Vui chơi giải trí lành mạnh
	4. Tất cả các ý trên

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  |  c |  d |

**BÀI 9 – 10 – THỰC HÀNH : NÓI “KHÔNG!” ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN**

1. *Em đã làm gì để giúp người thân cai thuốc lá, rượu, bia?*

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Ma tuý có tác hại như thế nào?*
	1. Huỷ hoại sức khoẻ; mất khả năng lao động, học tập
	2. Tiêm chích ma tuý dễ bị lây nhiễm HIV, nếu quá liều có thể bị chết
	3. Dễ dẫn đến phạm pháp để có tiền thoã mãn cơn nghiện
	4. Tất cả các ý trên
2. *Khi có người thân hoặc bạn bè nghiện ma tuý, em phải làm gì để giúp đỡ họ.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  |  d |  |

**BÀI 11 – DÙNG THUỐC AN TOÀN**

1. *Khi phải dùng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh cần chú ý điều gì?*
	1. Tuân theo sự chỉ định của bác sĩ
	2. Phải biết tất cả những rủi ro có thể xảy ra khi dùng thuốc đó
	3. Phải ngưng dùng thuốc nếu thấy bệnh không giảm hoặc bị dị ứng...
	4. Tất cả các ý trên
2. *Khi mua thuốc, chúng ta cần lưu ý điều gì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Để cung cấp vi-ta-min cho cơ thể, em ưu tiên chọn cách nào trước?*
	1. Uống vi-ta-min
	2. Tiêm vi-ta-min
	3. Ăn thức ăn chứa nhiều vi-ta-min

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | d |   |  c |

**BÀI 12 – PHÒNG BỆNH SỐT RÉT**

1. *Bệnh sốt rét có thể lây từ người bệnh sang người lành bằng con đường nào?*
	1. Dùng chung kim tiêm
	2. Một loại kí sinh trùng
	3. Muỗi a-nô-phen
	4. Tất cả các ý trên
2. *Em hãy cho biết bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Cách phòng bệnh sốt rét?*
	1. Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh
	2. Diệt muỗi, diệt bọ gậy
	3. Tránh để muỗi đốt
	4. Tất cả các ý trên

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | c |   |  d |

**BÀI 13 – PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết 1. Muỗi vằn
	2. Con vật truyền bệnh sốt xuất huyết 2. Vi rút
2. *Nêu cách phòng bệnh sốt xuất huyết.*

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Điền các từ :* chết, ngắn, nặng, nguy hiểm *vào chỗ chấm sao cho phù hợp.*

Sốt xuất huyết là một trong những bệnh ................... đối với trẻ em. Bệnh có diễn biến ............., trường hợp ............( bị xuất huyết bên trong cơ thể) có thể gây......... người trong vòng 3 đến 5 ngày

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a->2, b->1 |   |  |

**BÀI 14 – PHÒNG BỆNH VIÊN NÃO**

1. *Tác nhân gây ra bệnh viên não là gì?*
	1. Do một loại vi-rút có trong máu gia súc hoặc động vật hoang dã gây ra
	2. Do muỗi vằn hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi-rút gây bệnh sang người
	3. Do một loại kí sinh trùng gây ra
	4. Do muỗi a-nô-phen hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi-rút gây bệnh sang người
2. *Lứa tuối nào thường bị mắc bệnh viên não nhiều nhất?*
	1. Từ 1 đến 3 tuổi
	2. Từ 3 đến 15 tuổi
	3. Từ 15 đến 20 tuổi
	4. Từ 20 tuổi đến 25 tuổi
3. *Nêu cách phòng bệnh viên não.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a |  b  |   |

**BÀI 15 – PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A**

1. *Bệnh viêm gan A lây truyền qua đường nào?*
	1. Đường tiêu hoá
	2. Đường hô hấp
	3. Đường máu
	4. Tất cả các ý trên
2. *Người bị bệnh viêm gan A thường có triệu chứng gì?*
	1. Sốt nhẹ
	2. Đau ở vùng bụng bên phải
	3. Chán ăn
	4. Tất cả các ý trên
3. *Nêu cách phòng bệnh viêm gan A?*

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a |  d |   |

**BÀI 16 – PHÒNG TRÁNH HIV/ AIDS ?**

1. *HIV lây truyền qua đường nào?*
	1. Đường máu
	2. Đường tình dục
	3. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con
	4. Tất cả các ý trên
2. *Để phát hiện một người có nhiễm HIV hay không người ta làm gì?*
	1. Xét nghiệm máu
	2. Xét nghiệm đường hô hấp
	3. Xét nghiệm đường tiêu hoá
	4. Xét nghiệm da
3. *Nêu cách phòng tránh HIV lây truyền qua đường máu?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | d |   |  a |

**BÀI 17 – THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS**

1. *HIV không lây qua đường nào?*
	1. Tiếp xúc thông thường
	2. Đường máu
	3. Đường tình dục
	4. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con
2. *Chúng ta cần có thái độ như thế nào đối với người nhiễm HIV/AIDS ?*
	1. Không xa lánh
	2. Không phân biệt đối xử
	3. Thông cảm, hỗ trợ, động viên
	4. Tất cả các ý trên
3. *Theo em, trẻ em có thể tham gia phòng tránh HIV/AIDS như thế nào?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a |  d |   |

**BÀI 18 – PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI**

1. *Điền các từ :* sợ hãi, lo lắng, khó khăn, chia sẻ, tâm sự, giúp đỡ, tin cậy *vào chỗ chấm sao cho phù hợp.*

Xung quanh chúng ta có nhiều người đáng ............., luôn sẵn sàng ................ trong lúc ............. Chúng ta có thể .............., ................ để tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp những chuyện .............., .................., bối rối, khó chịu

1. *Trong trường hợp bị xâm hại, chúng ta cần phải làm gì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Để phòng tránh bị xâm hại, chúng ta cần phải làm gì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  |   |   |

**BÀI 19 – PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ**

1. *Để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh cũng như mỗi công dân cần phải làm gì?*
	1. Tìm hiểu, học tập để biết rõ về Luật Giao thông đường bộ
	2. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ
	3. Không đùa nghịch, chạy nhảy hay đá bóng dưới lòng đường
	4. Tất cả các ý trên
2. *Kể về một tai nạn giao thông mà em biết.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | d |   |   |

**BÀI 20 – 21 – ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết 1. Do vi rút viêm gan A
	2. Tác nhân gây bệnh sốt rét 2. Do một loại vi rút có trong máu gia súc
	3. Tác nhân gây bệnh viêm não 3. Do vi rút
	4. Tác nhân gây bệnh viêm gan A 4. Do một loại kí sinh trùng
2. *Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người?*
	1. Vì ở tuổi này, cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng
	2. Vì ở tuổi này, cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển
	3. Vì ở tuổi này có những biến đổi về tình cảm, suy nghĩ và mối quan hệ xã hội
	4. Tất cả các ý trên đều đúng
3. *Nêu cách phòng tránh nhiễm HIV/AIDS?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a->3, b->4, c->1, d->2 |  d  |  |

**BÀI 22 – TRE, MÂY, SONG**

1. *Kể tên một số đồ dùng bằng tre, mây, song mà em biết.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Để bảo quản một số đồ dùng trong gí đình được làm từ tre, mây, song, người ta sử dụng loại sơn nào?*
	1. Sơn dầu
	2. Sơn tường
	3. Sơn cửa
	4. Sơn chống gỉ
2. *Mây, song là loại cây thân gì?*
	1. Thân thảo
	2. Thân gỗ
	3. Thân leo
	4. Thân bò

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  |  a  |  b |

**BÀI 23 – SẮT, GANG, THÉP**

1. *Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?*
	1. Trong các quặng sắt
	2. Trong các thiên thạch rơi xuống Trái Đất
	3. Trong lò luyện sắt
	4. Ý a và b đúng
2. *Gang và thép là hợp kim của:*
	1. Sắt và các-bon
	2. Gang và các-bon
	3. Thép và các-bon
	4. Gang, thép và các-bon
3. *Nêu cách bảo quản một số đồ dùng như dao, kéo, cày, cuốc.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |  a  |   |

**BÀI 24 – ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG**

1. *Đồng là kim loại được tìm thấy ở đâu?*
	1. Trong tự nhiên
	2. Trong các quặng đồng
	3. Trong lò luyện đồng
	4. Trong các thiên thạch rơi xuống Trái Đất
2. *Đồng được sử dụng làm gì?*
	1. Đồ điện
	2. Dây điện
	3. Các bộ phận của ô tô, tàu biển
	4. Tất cả các ý trên
3. *Nêu cách bảo quản một số đồ dùng bằng đồng và hợp kim của đồng.*

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  a |  d  |   |

**BÀI 25 – NHÔM**

1. *Nhôm được sản xuất từ đâu?*
	1. Từ quặng nhôm
	2. Trong các thiên thạch rơi xuống Trái Đất
	3. Trong lò luyện nhôm
	4. Trong tự nhiên
2. *Nhôm có màu gì?*
	1. Màu trắng xám
	2. Màu trắng bạc
	3. Màu trắng
	4. Màu trắng trong
3. *Nhôm và hợp kim của nhôm thường được sử dụng để làm gì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  a |  b  |   |

**BÀI 26 – ĐÁ VÔI**

1. *Làm thế nào để biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không?*
	1. Nhỏ vài giọt a-xít loãng lên hòn đá xem có bị sủi bột và khí bay lên hay không
	2. Dùng vật cứng rạch lên hòn đá xem có vết không
	3. Cả hai ý trên
2. *Kể tên một số vùng núi đá vôi ở nước ta mà em biết.*

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Đá vôi thường được sử dụng để làm gì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  c |   |   |

**BÀI 27 – GỐM XÂY DỰNG : GẠCH, NGÓI**

1. *Gạch, ngói được làm bằng gì?*
	1. Đất sét nung ở nhiệt độ cao
	2. Đất sét
	3. Đất bùn
	4. Đất bùn nung ở nhiệt độ cao
2. *Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì?*
	1. Đồ sứ
	2. Đồ gốm
	3. Đồ sành
	4. Đồ đất
3. *Kể tên một số đồ gốm mà em biết.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  a |  b  |   |

**BÀI 28 – XI MĂNG**

1. *Xi măng được làm từ đâu?*
	1. Đất sét
	2. Đá vôi
	3. Một ssố chất khác
	4. Tất cả các ý trên
2. Xi măng có màu gì?
	1. Màu xám xanh
	2. Màu nâu đất
	3. Màu trắng
	4. Tất cả các ý trên
3. *Kể tên 2 nhà máy xi măng ở nước ta mà em biết.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |  d  |   |

**BÀI 29 – THUỶ TINH**

1. *Thuỷ tinh có những tính chất gì?*
	1. Trong suốt, không gỉ, cứng, dễ vỡ
	2. Không cháy, không hút ẩm
	3. Không bị a-xít ăn mòn
	4. Tất cả các ý trên
2. *Loại thuỷ tinh chất lượng cao thường được dùng để làm gì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Kể tên 2 nhà máy thuỷ tinh mà em biết.*

.......................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |   |   |

**BÀI 30 – CAO SU**

1. *Cao su nhân tạo được chế biến từ đâu?*
	1. Than đá
	2. Dầu mỏ
	3. Nhựa cây cao su
	4. Cả 2 ý a và b
2. *Cao su có tính chất gì?*
	1. Đàn hồi tốt, cách nhiệt, cách điện
	2. Ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh
	3. Không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác
	4. Tất cả các ý trên
3. *Cao su được sử dụng để làm gì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |  d  |   |

**BÀI 31 – CHẤT DẺO**

1. *Chất dẻo được làm ra từ đâu?*
	1. Nhựa
	2. Dầu mỏ
	3. Than đá
	4. Cả ý b và c đúng
2. *Nêu tính chất chung của chất dẻo?*
	1. Cách điện, cách nhiệt, nhẹ
	2. Rất bền, khó vỡ
	3. Có tính dẻo ở nhiệt độ cao
	4. Tất cả các ý trên
3. *Nêu cách bảo quản các đồ dùng trong gia đình bằng chất dẻo.*

......................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |  d  |   |

**BÀI 32 – TƠ SỢI**

1. *Loại tơ sợi nào dưới đây không có nguồn gốc từ thực vật?*
	1. Tơ tằm
	2. Sợi bông
	3. Sợi lanh
	4. Sợi đay
2. *Trong các loại tơ sợi dưới đây, loại nào là tơ sợi tự nhiên?*
	1. Sợi bông
	2. Sợi ni lông
	3. Tơ tằm
	4. Cả ý a và c đúng
3. *Kể tên một số loại vải dùng để may chăn, màn, quần, áo mà em biết.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  a |  d  |   |

**BÀI 33 – 34 – ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I**

1. *Trong các bệnh dưới đây, bệnh nào lây qua cả đường sinh sản và đường máu?*
	1. AIDS
	2. Sốt xuất huyết
	3. Viên não
	4. Sốt rét
2. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết 1. Do vi rút viêm gan A
	2. Tác nhân gây bệnh sốt rét 2. Do một loại vi rút có trong máu gia súc
	3. Tác nhân gây bệnh viêm não 3. Do vi rút
	4. Tác nhân gây bệnh viêm gan A 4. Do một loại kí sinh trùng
3. *Nôí ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp*
	1. Làm cầu, làm đường ray tàu hoả 1. Đá vôi
	2. Xây tường, lát sân, lát sàn 2. Tơ sợi
	3. Sản xuất xi măng, tạc tượng 3. Thép
	4. Dệt thành vải may quần, áo, chăn, màn 4. Gạch
4. *Giai đoạn bắt đầu phát triển nhanh về chiều cao, cân nặng và được đánh dấu bằng sự xuất hiện kinh nguyệt lần đầu ở con gái và sự xuất tinh lần đầu ở con trai được gọi là gì?*
5. Tuổi vị thành niên
6. Tuổi dậy thì
7. Tuổi trưởng thành
8. Tuổi già
9. *Nêu ảnh hưởng của thuốc lá; rượu, bia; ma tuý đến những người xung quanh.*

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |  4 |  5 |
| Ý đúng |  a |   |  |  b |  |

Câu 2 : a->3, b->4, c->1, d->2

Câu 3 : a->3, b->4, c->1, d->2

**BÀI 35 – SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Thể rắn 1. Dầu hoả
	2. Thể lỏng 2. Thuỷ tinh
	3. Thể khí 3. Ni-tơ
2. *Điền các từ :* ni-tơ, kim loại, thuỷ tinh, sáp *vào chỗ chấm sao cho phù hợp*

Ở nhiệt độ cao thích hợp, các chất : ............., ................, ............ sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Khi được làm lạnh ở nhiệt độ thích hợp thì khí .......... sẽ chuyển thành thể lỏng

1. *Nêu đặc điểm của các chất : rắn, khí, lỏng.*

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a-2, b->3, c->1,  |   |  |

**BÀI 36 – HỖN HỢP**

1. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.*
	1. Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau nhưng mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó □
	2. Hỗn hợp là hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau, làm cho tính chất của mỗi chất thay đổi, tạo thành chất mớiù □
2. *Kể tên một số hỗn hợp mà em biết*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Trình bày cách tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn với nước.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  a) Đ, b) S  |   |   |

**BÀI 37 – DUNG DỊCH**

1. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống sao cho phù hợp.*
	1. Dung dịch là hỗn hợp của chất lỏng với chất rắn bị hoà tan và phân bố đều □
	2. Dung dịch là hỗn hợp của chất lỏng với chất lỏng hoà tan vào nhau □
	3. Dung dịch là hỗn hợp của chất rắn với chất rắn bị hoà tan vào nhau □
2. *Để sản xuất ra muối từ nước biển người ta đã làm cách nào?*
	1. Phơi nắng
	2. Lọc
	3. Lắng
	4. Chưng cất
3. *Kể tên một số dung dịch mà em biết*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a) Đ, b) Đ, c) S  |  a  |  |

**BÀI 38 – 39 – SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ HỌC**

1. *Sự biến đổi từ chất này thành chất khác gọi là gì?*
	1. Sự biến đổi hoá học
	2. Sự biến đổi sinh học
	3. Sự biến đổi vật lí học
	4. Sự biến đổi quang học
2. *Nêu một số ví dụ chứng tỏ nhiệt độ có tác dụng làm biến đổi hoá học của một số chất.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Điều gì sẽ xảy ra khi trộn xi măng với cát và nước.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  a |   |   |

**BÀI 40 – 41 - NĂNG LƯỢNG – NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI**

1. *Nêu tên một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là:*
	1. Điện
	2. Mặt trời
	3. Khí đốt tự nhiên
	4. Gió
2. *Hãy nêu 2 ví dụ về vai trò của năng lượng mặt trời đối với cây xanh.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |   |  b |   |

**BÀI 42 – 43 – SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Chất đốt ở thể lỏng 1. Ga
	2. Chất đốt ở thể rắn 2. Dầu hoả, xăng
	3. Chất đốt ở thể khí 3. Than đá, củi
2. *Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở tỉnh nào?*
	1. Quảng Ninh
	2. Quảng Bình
	3. Quảng Trị
	4. Quảng Nam
3. *Nêu 2 việc nên làm để giảm những tác hại đối với môi trường khi sử dụng các loại chất đốt.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  a->2, b->3, c->1 |  a |   |

**BÀI 44 – SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG NƯỚC CHẢY**

1. *Vật nào dưới đây không hoạt động nhờ sử dụng năng lượng nước chảy?*
	1. Làm quay bánh xe nước đưa nước lên cao
	2. Làm quay tua-bin của các máy phát điện
	3. Dùng để chở hàng hoá xuôi dòng nước
	4. Làm quay quạt máy
2. *Kể tên một số nhà máy thuỷ điện mà em biết.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Nêu 2 ví dụ về sử dụng năng lượng gió của con người.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |   |   |

**BÀI 45 – SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Năng lượng điện để thắp sáng 1. Bàn ủi
	2. Năng lượng điện để truyền tin 2. Máy điều hoà, máy quạt
	3. Năng lượng điện để đốt nóng 3. Bóng điện
	4. Năng lượng điện để làm mát 4. Máy tính, ti vi
2. *Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Điền các từ :* ổ điện, điện, đường dây *vào chỗ chấm sao cho phù hợp.*

Trong nhà máy điện, máy phát điện phát ra ............ Điện được tải qua các ..................... đưa đến các ............... của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, nhàmáy...

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a->3, b->4, c->1, d->2 |   |   |

**BÀI 46 – 47 – LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN**

1. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.*
	1. Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là vật dẫn điện □
	2. Các vật không cho dòng điện chạy qua gọi là vật cách điện □
	3. Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là vật cách điện □
	4. Các vật không cho dòng điện chạy qua gọi là vật dẫn điện □
2. *Trong các vật dưới đây, vật nào cách điện?*
	1. Đồng
	2. Sắt
	3. Nhôm
	4. Nhựa
3. *Sử dụng bóng đèn, pin, dây điện, hãy tìm cách thắp sáng bóng đèn.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a) Đ, b) Đ, c) S, d) S |  d |   |

**BÀI 48 – AN TOÀN VÀ TRÁNH LÃNG PHÍ KHI SỬ DỤNG ĐIỆN**

1. *Để phòng cháy đường dây và cháy nhà, người ta thường mắc thêm vào mạch điện cái gì?*
	1. Một công tơ điện
	2. Một bóng điện
	3. Một cầu chì
	4. Một chuông điện
2. *Điền các từ :* người; ngắt cầu dao, cầu chì; vật khô; cắt nguồn điện; điện giật *vào chỗ chấm sao cho phù hợp.*

Khi nhìn thấy người bị .............. phải lập tức ...................... bằng mọi cách như ................, ........... hoặc dùng ................không dẫn điện như gậy gỗ, gậy tre, que nhựa,..gạt dây điện ra khỏi ............. bị nạn

1. *Nêu 2 lí do cho biết tại sao ta phải tiết kiệm điện.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  c |   |   |

**BÀI 49 – 50 – ÔN TẬP : VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp,*
	1. Tính chất của Nhôm 1. Trong suốt, không gỉ, cứng, dễ vỡ
	2. Tính chất của Đồng 2. Cứng, có tính đàn hồi
	3. Tính chất của Thuỷ tinh 3. Màu trắng bạc, bị a-xít ăn mòn
	4. Tính chất của Thép 4. Màu nâu đỏ, có ánh kim
2. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống*
	1. Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm mọi vật trên Trái Đất □
	2. Nhờ năng lượng mặt trời mới có dầu mỏ □
	3. Năng lượng mặt trời gây ra nắng, mưa, gió, bão □
	4. Thép được sử dụng để làm đồ điện, dây điện □
	5. Than đá, dầu mỏ là nguồn năng lượng vô tận □
3. *Hỗn hợp nào dưới đây không phải là dung dịch?*
	1. Nước cam
	2. Nước trà pha với đường và nước sôi để nguội
	3. Nước muối
	4. Nước chanh pha với đường
4. *Sự biến đổi hoá học là gì?*
	1. Là sự chuyển thể của một chất từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại
	2. Là sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại
	3. Là sự chuyển thể của một chất từ thể rắn sang thể khí và ngược lại
	4. Là sự chuyển đổi từ chất này thành chất khác

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |  4 |
| Ý đúng | a->3, b->4, c->1, d->2 | a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S, e) S |  a  | d |

**BÀI 51 – CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa 1. Hoa đực
	2. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa 2. Hoa cái
	3. Hoa chỉ có nhị mà không có nhuỵ gọi là hoa gì? 3. Nhị
	4. Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị gọi là hoa gì? 4. Nhuỵ
2. *Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì?*
	1. Hoa
	2. Lá
	3. Thân
	4. Rễ
3. *Kể tên một số loài hoa có cả nhuỵ và nhị.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a->3, b->4, c->1, d->2 |  a |   |

**BÀI 52 – SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA**

1. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.*
	1. Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là sự thụ phấn □
	2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là sự thụ tinh □
	3. Hợp tử phát triển thành phôi □
	4. Bầu nhị phát triển thành quả chứa hạt □
	5. Noãn phát triển thành quả chứa phôi □
2. *Điền các từ :*sự thụ tinh, hợp tử, noãn, nhuỵ, hạt phấn, ống phấn *vào chỗ chấm sao cho phù hợp.*

Sau khi thụ phấn, từ ................ mọc ra .............. Ống phấn đâm qua đầu ........., mọc dài ra đến ............ Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành .................. Hiện tượng đó gọi là ..................

1. *Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S, e) S |   |   |

**BÀI 53 – 54 - CÂY CON MỌC LÊN TỪ HẠT – TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ**

1. *Nêu trình tự của quá trình cây con mọc lên từ hạt.*

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Người ta sử dụng phần nào của cây mía để trồng?*
	1. Thân
	2. Lá
	3. Ngọn
	4. Rễ
2. *Em hãy cho biết chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên củ gừng?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |   |  c  |   |

**BÀI 55 – SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT**

1. *Đa số loài vật được chia thành mấy giống?*
	1. Hai giống
	2. Ba giống
	3. Bốn giống
	4. Năm giống
2. *Điền các từ :* mẹ, bố, nhiều lần, hợp tử, thụ tinh, trứng, tinh trùng *vào chỗ chấm sao cho phù hợp*

Hiện tượng ............... kết hợp với ........... tạo thành ............ gọi là ............ Hợp tử phân chia ............. và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của ....... và ...........

1. *Nêu tên một số loài động vật đẻ trứng.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  a |   |   |

**BÀI 56 – SỰ SINH SẢN CỦA CON TRÙNG**

1. *Quá trình phát triển của bướm cải qua mấy giai đoạn?*
	1. 1 giai đoạn
	2. 2 giai đoạn
	3. 3 giai đoạn
	4. 4 giai đoạn
2. *Để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra, trong trồng trọt người ta thường làm gì?*
	1. Phun thuốc trừ sâu
	2. Bắt sâu
	3. Diệt bướm
	4. Tất cả các ý trên
3. *Nêu cách tiêu diệt ruồi, gián ?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |  d  |   |

**BÀI 57 – SỰ SINH SẢN CỦA ẾCH**

1. *Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?*
	1. Đầu mùa xuân
	2. Đầu mùa hạ
	3. Đầu mùa thu
	4. Đầu mùa đông
2. *Trứng ếch nở ra con gì?*
	1. Nòng nọc
	2. Nhái
	3. Ếch con
	4. Lóc nóc
3. *Nêu tóm tắc quá trình sinh sản của ếch.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  b |  a  |   |

**BÀI 58 – SỰ SINH SẢN VÀ NUÔI CON CỦA CHIM**

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Quả trứng chưa được ấp 1. Nhìn thấy đầ đủ các bộ phận
	2. Quả trứng được ấp khoảng 10 ngày 2. Nhìn thấy đầu, mỏ, chân, lông
	3. Quả trứng được ấp khoảng 15 ngày 3. Lòng trắng, lòng đỏ riêng biệt
	4. Quả trứng được ấp khoảng 20 ngày 4. Nhìn thấy mắt gà
2. *Điền các từ :* nuôi, chim non, đẻ, ấp, tổ, chim *vào chỗ chấm sao cho phù hợp.*

Trong tự nhiên, ........... sống theo đàn hay cặp, chúng thường biết làm ........ Chim mái ......... trứng và ........ trứng, sau một thời gian, trứng nở thành ........... Chim non được bố mẹ ......... cho đến khi có thể tự kiếm ăn

1. *Loài chim nuôi con bằng cách nào?*

............................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a->3, b->4, c->2, d->1 |   |   |

**BÀI 59 – SỰ SINH SẢN CỦA THÚ**

1. *Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ nhiều con trong một lứa?*
	1. Bò
	2. Chó
	3. Lợn
	4. Dê
2. *Điền các từ :* sữa, thú trưởng thành, thai, phôi, loài thú, hợp tử *vào chỗ chấm sao cho phù hợp*

Ở các ............., trứng được thụ tinh thành .................. sẽ phát triển thành ......... rồi thành .......... trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống như ........................... và được thú mẹ nuôi bằng ....... cho đếùn khi có thể tự kiếm ăn

1. *Loài thú nuôi con bằng cách nào?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  c |   |   |

**BÀI 60 – SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ**

1. *Hổ thường sinh sản vào mùa nào?*
	1. Mùa xuân và mùa hạ
	2. Mùa hạ và mùa thu
	3. Mùa thu và mùa đông
	4. Mùa đông và mùa xuân
2. *Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi?*
	1. Khi hổ con vừa sinh ra
	2. Khi hổ con được hai ngày tuổi
	3. Khi hổ con được hai tuần tuổi
	4. Khi hổ con được hai tháng tuổi
3. *Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy?*

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  a |  d |   |

**BÀI 61 – ÔN TÂP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT**

1. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.*
	1. Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là sự thụ phấn □
	2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là sự thụ tinh □
	3. Hợp tử phát triển thành phôi □
	4. Bầu nhị phát triển thành quả chứa hạt □
	5. Noãn phát triển thành quả chứa phôi □
2. *Điền các từ :* sữa, thú trưởng thành, thai, phôi, loài thú, hợp tử *vào chỗ chấm sao cho phù hợp*

Ở các ............., trứng được thụ tinh thành .................. sẽ phát triển thành ......... rồi thành .......... trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống như ........................... và được thú mẹ nuôi bằng ....... cho đếùn khi có thể tự kiếm ăn

1. *Kể tên một số động vật đẻ con mà em biết.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng | a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S, e) S |   |   |

**BÀI 62 – MÔI TRƯỜNG**

1. *Môi trường bao gồm những gì?*
	1. Nhà ở, trường học, nhà máy, làng mạc, thành phố, công trường
	2. Đất đá, không khí, nước, nhiệt độ, ánh sáng
	3. Thực vật, động vật và con người
	4. Tất cả các ý trên
2. *Nêu một số thành phần của môi trường nơi bạn sống.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Em hãy nêu khái niệm về môi trường.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |   |   |

**BÀI 63 – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN**

1. *Tài nguyên thiên nhiên là gì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Ở địa phương em có một số tài nguyên nào?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Những của cải nào dưới đây không phải là tài nguyên thiên nhiên?*
	1. Xe máy, xe hơi
	2. Rừng
	3. Biển
	4. Núi

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |   |   |  a |

**BÀI 64 – VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI**

1. *Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người?*
	1. Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí
	2. Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống
	3. Là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động khác của con người
	4. Tất cả các ý trên
2. *Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên một cách bừa bãi?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Nêu 2 lợi ích mà tài nguyên thiên nhiên cung cấp cho gia đình em.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |   |   |

**BÀI 65 – TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG RỪNG**

1. *Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?*
	1. Làm nương rẫy
	2. Lấy củi, đốt than, lấy gỗ làm nhà, đóng đồ dùng
	3. Lấy đất làm nhà, làm đường
	4. Tất cả các ý trên
2. *Việc phá rừng ồ ạt dẫn đến hậu quả gì?*
	1. Khí hậu bị thay đổi, lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên
	2. Đất bị xoá mòn trở nên bạc màu
	3. Động thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài có nguy cơ tuyệt chủng và một số loài tuyệt chủng
	4. Tất cả các ý trên
3. *Nêu một số hậu quả của việc phá rừng mà em biết?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |  d |   |

**BÀI 66 –TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT**

1. *Nguyên nhân nào làm cho đất trồng bị ô nhiễm?*
	1. Tăng cường dùng phân hoá học
	2. Tăng cường dùng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ
	3. Xử lí rác thải không hợp vệ sinh
	4. Tất cả các ý trên
2. *Điền các từ :* hoá học, năng suất, chỗ ở, lương thực, dân số *vào chỗ chấm sao cho phù hợp*

............. gia tăng, nhu cầu ............. tăng, nhu cầu ...............tăng, đất trồng bị thu hẹp. Vì vậy người ta phải tìm cách tăng ................ cây trồng, trong đó có biện pháp bón phân ..............., sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Những việc làm đó khiến cho môi trường đất, nước bị ô nhiễm

1. *Nêu tác hại của việc sử dụng phân bón hoá học, thuốc trừ sâu đối với môi trường đất*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |  d |   |   |

**BÀI 67 – TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC**

1. *Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước.*

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ?*
	1. Nước biển bị ô nhiễm
	2. Động vật và thực vật sống ở biển bị chết
	3. Những loài chim hoặc sinh vật khác sống và kiếm ăn ở biển hoặc bờ biển có thể bị chết
	4. Tất cả các ý trên
2. *Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |   |  d |   |

**BÀI 68 – MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG**

1. *Điền các từ :* lứa tuổi, việc riêng, nhiệm vụ chung *vào chỗ chấm sao cho phù hợp*

Bảo vệ môi trường không phải là .............. của một quốc gia nào, một tổ chức nào. Đó là ................. của mọi người trên thế giới. Mỗi chúng ta, tuỳ........., công việc và nơi sống đều có thể góp phần ................. môi trường.

1. *Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?*

.......................................................................................................................................................................................................................................................

1. *Nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường.*

........................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Câu | 1 | 2 | 3 |
| Ý đúng |   |   |   |

**BÀI 69 – 70 – ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM**

1. *Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống*
	1. Hổ mẹ dạy hổ con săn mồi khi chúng được hai tháng tuổi □
	2. Ếch thường đẻ trứng vào đầu mùa hạ □
	3. Hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa □
	4. Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái □
	5. Hợp tử phát trểi thành hạt □
	6. Noãn phát triển thành quả □
	7. Bầu nhuỵ phát triển thành quả chứa hạt □
2. *Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?*
	1. Lợn
	2. Chó
	3. Mèo
	4. Dê
3. *Điền các từ :* nuôi, chim non, đẻ, ấp, tổ, chim *vào chỗ chấm sao cho phù hợp.*

Trong tự nhiên, ........... sống theo đàn hay cặp, chúng thường biết làm ........ Chim mái ......... trứng và ........ trứng, sau một thời gian, trứng nở thành ........... Chim non được bố mẹ ......... cho đến khi có thể tự kiếm ăn

1. *Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.*
	1. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa 1. tinh trùng
	2. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa 2. trứng
	3. Cơ quan sinh dục đực của động vật tạo ra: 3. nhị
	4. Cơ quan sinh dục cái của động vật tạo ra: 4. nhuỵ
2. *Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá huỷ?*

........................................................................................................................................................................................................................................................

 ĐÁP ÁN

 Câu 1: a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S, e) S, f) S, g) Đ

 Câu 2: a

 Câu 4: a->3, b->4, c->1, d->2