|  |  |
| --- | --- |
| 001 | Chiều cao nằm trung bình trẻ sơ sinh trai Việt Nam là: |
|  | 40 cm ± 1,6 cm |
|  | 45 cm ± 1,6 cm |
| \* | 50 cm ± 1,6 cm |
|  | 55 cm ± 1,6 cm |
| End |  |
| 002 | Chiều cao nằm trung bình trẻ sơ sinh gái Việt Nam là: |
|  | 49,8 cm ± 1,3 |
| \* | 49,8 cm ± 1,5 |
|  | 49,8 cm ± 1,7 |
|  | 49,8 cm ± 1,9 |
| End |  |
| 003 | Ở trẻ 2 tuổi, tỷ lệ giữa chiều cao đầu/chiều cao đứng là: |
|  | 1/ 2 |
|  | 1/ 3 |
|  | 1/ 4 |
| \* | 1/ 5 |
| End |  |
| 004 | Ở trẻ sơ sinh, vòng cánh tay trẻ mới đẻ là: |
| \* | 11 cm |
|  | 12 cm |
|  | 13 cm |
|  | 14 cm |
| End |  |
| 005 | 6 tháng đầu tiên trung bình mỗi tháng cân nặng của trẻ tăng được: |
|  | 500 g |
|  | 600 g |
| \* | 700 g |
|  | 800 g |
| End |  |
| 006 | 6 tháng cuối năm đầu trung bình mỗi tháng cân nặng của trẻ tăng được: |
|  | 200 g |
| \* | 250 g |
|  | 300 g |
|  | 400 g |
| End |  |
| 007 | Cân nặng của trẻ >1 tuổi có thể tính tương đối theo công thức: |
|  | X kg = 9 + 1,0 x (N–1) |
| \* | X kg = 9 + 1,5 x (N–1) |
|  | X kg = 9 + 2 x (N–1) |
|  | X kg = 9 + 2,5 x (N–1) |
| End |  |
| 008 | Chiều cao của trẻ >1 tuổi có thể tính tương đối theo công thức: |
|  | X cm =55 cm + 5N |
|  | X cm =65 cm + 5N |
| \* | X cm =75 cm + 5N |
|  | X cm =85 cm + 5N |
| End |  |
| 009 | Cân nặng của trẻ 11 đến 15 tuổi có thể tính tương đối theo công thức: |
|  | X kg = 21 + 2 x (N- 10) |
|  | X kg = 21 + 3 x (N- 10) |
| \* | X kg = 21 + 4 x (N- 10) |
|  | X kg = 21 + 5 x (N- 10) |
| End |  |
| 010 | Sau năm đầu, vòng đầu trẻ em là: |
|  | 45 ± 1,0 cm |
| \* | 45 ± 1,5 cm |
|  | 45 ± 2 cm |
|  | 45 ± 2,5 cm |
| End |  |
| 011 | Trẻ sơ sinh mới đẻ vòng đầu là: |
|  | 28 cm |
| \* | 32 cm |
|  | 34 cm |
|  | 36 cm |
| End |  |
| 012 | Năm thứ 2 chiều cao của trẻ tăng được: |
|  | 8 cm |
| \* | 7 cm |
|  | 5 cm |
|  | 4 cm |
| End |  |
| 013 | Năm thứ 3 chiều cao của trẻ tăng được |
|  | 3 cm |
| \* | 4 cm |
|  | 5 cm |
|  | 6 cm |
| End |  |
| 014 | Vòng đầu trẻ 1 tuổi là, tìm ý đúng |
|  | 36 cm |
| \* | 46 cm |
|  | 50 cm |
|  | 55cm |
| End |  |
| 015 | Vòng đầu của trẻ 2 tuổi là, tìm ý đúng |
|  | 38 cm |
| \* | 48 cm |
|  | 55 cm |
|  | 58 cm |
| End |  |
| 016 | Vòng đầu của trẻ ở các tuổi sau: tìm ý **không phù hợp.** |
|  | Trẻ sơ sinh là 32 cm |
|  | Trẻ 5 tuổi là 49 cm |
|  | Trẻ 7 tuổi là 51 cm |
| \* | Trẻ 12 tuổi là 55 cm |
| End |  |
| 017 | Trong quý I của năm đầu, trung bình mỗi tháng chiều cao của trẻ tăng |
| \* | 3,5 cm |
|  | 2,5 cm |
|  | 2 cm |
|  | 1,5 cm |
| End |  |
| 018 | Trong quý II của năm đầu, trung bình mỗi tháng chiều cao của trẻ tăng |
|  | 3,5 cm |
| \* | 2 cm |
|  | 1,5 cm |
|  | 1 cm |
| End |  |
| 019 | Trong quý III của năm đầu, trung bình mỗi tháng chiều cao của trẻ tăng: |
|  | 2,5 cm |
|  | 2 cm |
| \* | 1,5 cm |
|  | 1 cm |
| End |  |
| 020 | Trong quý IV của năm đầu, trung bình mỗi tháng chiều cao của trẻ tăng |
|  | 2,5 cm |
|  | 2 cm |
|  | 1,5 cm |
| \* | 1 cm |
| End |  |