**BÀI 3: TẾ BÀO**

**I. Cấu tạo tế bào**

* **Tìm hiểu thông tin trong SGK tr.11. Lựa từ thích hợp ở khung bên dưới điền vào chỗ trống.**

|  |
| --- |
| **ba tế bào sắc thể** |

\* Tế bào gồm …… phần:

* Màng sinh chất
* Chất …………..: gồm các bào quan
* Nhân: nhiễm ………… và nhân con.

**II. Chức năng của các bộ phận trong tế bào**

* **Tìm hiểu thông tin trong SGK tr.11. Nối thông tin ở 2 cột tương ứng:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Các bộ phận** |  | **Chức năng** |
| 1. Màng sinh chất |  | a. thực hiện các hoạt động sống của tế bào |
| 2. Chất tế bào |  | b. điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào |
| 3. Nhân |  | c. giúp tế bào thực hiện trao đổi chất |

1-….. 2-….. 3-…..

**III. Thành phần hoá học của tế bào (giảm tải)**

*HS tự tìm hiểu thêm trong SGK tr.12*

**IV. Hoạt động sống của tế bào**

- Hoạt động sống của tế bào: trao đổi chất, lớn lên, phân chia và cảm ứng.

**BÀI 4: MÔ**

**I. Khái niệm mô**

* **Tìm hiểu thông tin trong SGK tr.14. Lựa từ thích hợp ở khung bên dưới điền vào chỗ trống.**

|  |
| --- |
| **phi bào giống nhau tập hợp** |

- Mô là một ……………các tế bào chuyên hoá, có cấu tạo…………….., đảm nhận chức năng nhất định.

- Mô gồm tế bào và……………..

**II. Các loại mô**

* **Tìm hiểu thông tin trong SGK tr.14,15,16. Nối thông tin ở 2 cột tương ứng:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hệ cơ quan** |  | **Chức năng của các hệ cơ quan** |
| **1. Mô biểu bì** | a. chức năng nâng đỡ, liên kết các cơ quan |
| **2. Mô liên kết** | b. tạo nên hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin và điều khiển hoạt động các cơ quan trả lời kích thích của môi trường. |
| **3. Mô cơ** | c. chức năng bảo vệ, hấp thụ, tiết |
| **4. Mô thần kinh** | d. gồm cơ vân, cơ trơn, cơ tim có chức năng co dãn. |

1-….. 2-….. 3-….. 4-…..