Sinh 7

**Bài: Lớp thú**

**I Thỏ - đại diện lớp thú**

***a Đời sống của thỏ***

- Có tập tính đào hang 🡪 lẩn trốn kẻ thù

- Ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm

- Kiếm ăn vào buổi chiều, ban đêm

- Sinh sản: con đực có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, đẻ con, có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ

- Nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào môi trường 🡪 động vật hằng nhiệt

***b Cấu tạo ngoài của thỏ***

- Bộ lông mao dày, xốp 🡪 giữ nhiệt, ngụy trang

- Chi trước ngắn🡪 đào hang

- Chi sau dài, khỏe🡪 bật nhảy xa

- Lông xúc giác🡪 thăm dò thức ăn và môi trường

- Vành tai🡪 định hướng âm thanh phát hiện kẻ thù

***c. Di chuyển:*** nhảy đồng thời bằng hai chân sau( nhảy cóc). Chạy theo hình chữ Z khi bị kẻ thù săn đuổi.