|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  |
| TRƯỜNG THCS TT YÊN VIÊN**ĐỀ CHÍNH THỨC** | Môn: Công nghệ – Lớp 7Năm học 2022 – 2023*Thời gian làm bài: 45phút* |

*Đề 1*

*Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra*

Em hãy chọn đáp án đúng nhất

**Câu 1:** **Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?**

A. Sử dụng thuốc nổ.

B. Sử dụng kích điện.

C. Khai thác trong mùa sinh sản.

D. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.

**Câu 2:** **Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?**

A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.

B. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.

C. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.

D. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.

**Câu 3:** **Thế nào là một chuồng nuôi hợp vệ sinh?**

A. Có điều kiện tiểu khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, độ chiếu sáng,...) phù hợp.

B. Có sàn bằng bê tông.

C. Có mái lợp bằng tôn.

D. Có tường bao quanh.

**Câu 4: Thức ăn của gà được chia làm mấy loại cơ bản?**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**Câu 5:** **Khu vực nào ở nước ta nuôi cá tra, cá ba sa để xuất khẩu?**

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Đồng bằng Nam Trung Bộ

D. Tất cả các câu trên đều đúng

**Câu 6. Đâu không phải là nhiệm vụ của bác sĩ thú y?**

A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi

B. Phòng bệnh cho vật nuôi

C. Khám bệnh cho vật nuôi

D. Chữa bệnh cho vật nuôi

**Câu 7. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi chất dinh dưỡng:**

A. Đủ lượng

B. Phù hợp với từng giai đoạn

C. Phù hợp với từng đối tượng

D. Cả 3 đáp án trên đúng

**Câu 8:** **Loại tôm nào là đối tượng xuất khẩu chính ở nước ta?**

A. Tôm thẻ chân trắng.

B. Tôm hùm.

C. Tôm càng xanh.

D. Tôm đồng

**Câu 9:** **Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào?**

A. Xương cá.

B. Thịt cá.

C. Da cá.

D. Mỡ cá.

**Câu 10: Nhiệm vụ của bác sĩ thú y là:**

A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi

B. Chăm sóc vật nuôi

C. Nhân giống vật nuôi

D. Chữa bệnh cho vật nuôi

**Câu 11: Có mấy nhóm dinh dưỡng phải đảm bảo trong các loại thức ăn?**

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

**Câu 12:** **Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thủy sản?**

A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn

B. Nước ta có nhiều giống thủy sản mới, lạ.

C. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước

D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi

**Câu 13:** **Nếu nhiệt độ trong chuồng úm thích hợp với nhu cầu của cơ thể thì gà con sẽ có biểu hiện nào sau đây?**

A. Chụm lại thành đám ở dưới đèn úm.

B. Tản ra, tránh xa đèn úm.

C. Phân bố đều trên sàn, ăn uống và đi lại bình thường.

D. Chụm lại một phía trong quây.

**Câu 14. Đâu không phải là nhiệm vụ của kĩ sư chăn nuôi?**

A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi

B. Nhân giống vật nuôi

C. Chọn giống vật nuôi

D. Chữa bệnh cho vật nuôi

**Câu 15. Vật nuôi non có mấy đặc điểm chung?**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**Câu 16: Khi xây chuồng gà có làm sàn thì sàn cần cách nền bao nhiêu cm?**

A. khoảng 40 cm

B. khoảng 50 cm

C. khoảng 80 cm

D. khoảng 90 cm

**Câu 17. Đặc điểm của chăn nuôi nông hộ là:**

A. Số lượng vật nuôi lớn

B. Chi phí đầu tư cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Chăn nuôi tại hộ gia đình

**Câu 18. Lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi là gì?**

A. Cho vật nuôi vận động và tiếp xúc ánh nắng.

B. Chuồng nuôi luôn sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, yên tĩnh.

C. Cho con bú sữa đầu càng sớm càng tốt.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

**Câu 19. Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi đực giống cần lưu ý mấy biện pháp?**

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

**Câu 20. Mục đích của chăm sóc vật nuôi là gì?**

A. Giúp vật nuôi sống thoải mái

B. Giúp vật nuôi khỏe mạnh

C. Cho nhiều sản phẩm chăn nuôi

D. Cả 3 đáp án trên đúng

**Câu 21: Có mấy biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?**

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

**Câu 22. Đâu không phải là đặc điểm của chăn nuôi trang trại:**

A. Đầu tư lớn về chuồng trại

B. Năng suất cao

C. Dịch bệnh nhiều

D. Có biện pháp xử lí chất thải tốt

**Câu 23:** **Đâu là tác dụng của việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi?**

A. Tiêm vaccine có tác dụng tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh.

B. Ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

C. Giảm tác hại của bệnh và giúp vật nuôi nhanh hồi phục.

D. Cả 3 đáp án trên đúng

**Câu 24:** **Nếu xây dựng chuồng gà lót nền một lớp đệm (trấu, dăm bào, mùn cưa,...) thì lớp đệm này dày bao nhiêu?**

A. 10 cm đến 15 cm

B. 15 cm đến 20 cm

C. 7 cm đến 10 cm

D. 5 cm đến 8 cm

**Câu 25: Vaccine phòng bệnh là chế phẩm sinh học được chế ra từ:**

A. Sản phẩm trồng trọt.

B. Hoá chất tổng hợp.

C. Chính mầm bệnh gây ra bệnh đó.

D. Thuốc kháng sinh

**Câu 26: Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là sai quy định?**

A. Sử dụng thuốc nổ.

B. Sử dụng kích điện.

C. Khai thác trong mùa sinh sản.

D. Cả 3 đáp án trên đúng

**Câu 27. Vật nuôi non có đặc điểm gì?**

A. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt.

B. Chức năng một số cơ quan chưa hoàn chỉnh nên dễ bị mắc bệnh.

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

**Câu 28:** **Bệnh nào dưới đây có thể lây lan nhanh thành dịch?**

A. Bệnh giun đũa

B. Bệnh cúm gia cầm.

C. Bệnh ghẻ.

D. Bệnh viêm khớp.

**Câu 29:** **Nguyên nhân gây ra bệnh gà rù (Newcastle) ở gà do:**

A. vi khuẩn.

B. virus.

C. suy dinh dưỡng.

D. môi trường nóng hay lạnh quá.

**Câu 30: Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch?**

A. Bệnh viêm dạ dày.

B. Bệnh giun đũa ở gà.

C. Bệnh ghả.

D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi.

**Câu 31:** **Ý nào dưới đây *không phải* là vai trò chính của vệ sinh trong chăn nuôi?**

A. Phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ vật nuôi.

B. Nâng cao năng suất chăn nuôi.

C. Bảo vệ môi trường.

D. Tiết kiệm thức ăn chăn nuôi.

**Câu 32:** **Để đảm bảo chuồng gà được thông thoáng, tường thường được xây như thế nào là phù hợp?**

A. Không cần xây gạch.

B. Cao từ 0,5 m đến 0,6 m.

C. Cao từ 1,0 m đến 2,0m.

D. Xây cao đến mái (như nhà ở của con người).

**Câu 33:** **Biện pháp nào sau đây *không đúng* khi phòng bệnh cho gà?**

A. Chuồng trại cách li với nhà ở; thoáng mát, hợp vệ sinh.

B. Ăn uống đủ chất, đủ lượng.

C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ.

D. Cho uống thuốc kháng sinh định kì.

**Câu 34:** **Ở nước ta, tỉnh nào nuôi tôm nhiều?**

A. Tỉnh Cà Mau

B. Tỉnh Quảng Ninh

C. Tỉnh Quảng Nam

D. Tỉnh Đồng Nai

**Câu 35:** **Thức ăn cho gà được chia thành mấy loại?**

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

**Câu 36: Khi gà có các biểu hiện “bỏ ăn, hay nằm, sã cánh, ngoẹo cổ, diều nhão, uống nhiêu nước, chảy nước dãi, phân trắng” là có khả năng gà bị bệnh nào sau đây?**

A. Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

B. Bệnh cúm gà.

C. Bệnh dịch tả gà.

D. Bệnh tiêu chảy.

**Câu 37: Để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả cần thực hiện mấy**

 **vấn đề?**

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

**Câu 38:** **Tỉnh nào ở nước ta nuôi nhiều cá tra, cá ba sa để xuất khẩu?**

A. Bến Tre

B. An Giang

C. Kiên Giang

D. Long An

**Câu 39: Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn?**

A. Thức ăn giàu chất đạm

B. Thức ăn giàu chất béo

C. Thức ăn giàu chất khoáng

D. Thức ăn giàu vitamin

**Câu 40: Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây?**

A. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.

B. Cho ăn càng nhiều tỉnh bột càng tốt.

C. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.

D. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc.

*................hết..................*

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II  |
| TRƯỜNG THCS TT YÊN VIÊN**ĐỀ CHÍNH THỨC** | Môn: Công nghệ – Lớp 7Năm học 2022 – 2023*Thời gian làm bài: 45phút* |

*Đề 2*

*Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra*

Em hãy chọn đáp án đúng nhất

**Câu 1:** **Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch?**

A. Bệnh viêm dạ dày.

B. Bệnh giun đũa ở gà.

C. Bệnh ghả.

D. Bệnh dịch tả lợn châu Phi.

**Câu 2. Lưu ý khi nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi là gì?**

A. Cho vật nuôi vận động và tiếp xúc ánh nắng.

B. Chuồng nuôi luôn sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, yên tĩnh.

C. Cho con bú sữa đầu càng sớm càng tốt.

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

**Câu 3. Chăm sóc và nuôi dưỡng vật nuôi đực giống cần lưu ý mấy biện pháp?**

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

**Câu 4: Ý nào dưới đây *không phải* là vai trò chính của vệ sinh trong chăn nuôi?**

A. Phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khoẻ vật nuôi.

B. Nâng cao năng suất chăn nuôi.

C. Bảo vệ môi trường.

D. Tiết kiệm thức ăn chăn nuôi.

**Câu 5. Vật nuôi non có đặc điểm gì?**

A. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt.

B. Chức năng một số cơ quan chưa hoàn chỉnh nên dễ bị mắc bệnh.

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

**Câu 6:** **Để đảm bảo chuồng gà được thông thoáng, tường thường được xây như thế nào là phù hợp?**

A. Không cần xây gạch.

B. Cao từ 0,5 m đến 0,6 m.

C. Cao từ 1,0 m đến 2,0m.

D. Xây cao đến mái (như nhà ở của con người).

**Câu 7: Khi xây chuồng gà có làm sàn thì sàn cần cách nền bao nhiêu cm?**

A. khoảng 40 cm

B. khoảng 50 cm

C. khoảng 80 cm

D. khoảng 90 cm

**Câu 8. Đặc điểm của chăn nuôi nông hộ là:**

A. Số lượng vật nuôi lớn

B. Chi phí đầu tư cao

C. Cả A và B đều đúng

D. Chăn nuôi tại hộ gia đình

**Câu 9:** **Biện pháp nào sau đây *không đúng* khi phòng bệnh cho gà?**

A. Chuồng trại cách li với nhà ở; thoáng mát, hợp vệ sinh.

B. Ăn uống đủ chất, đủ lượng.

C. Tiêm phòng vaccine đầy đủ.

D. Cho uống thuốc kháng sinh định kì.

**Câu 10: Thức ăn cho gà được chia thành mấy loại?**

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

**Câu 11:** **Tỉnh nào ở nước ta nuôi nhiều cá tra, cá ba sa để xuất khẩu?**

A. Bến Tre

B. An Giang

C. Kiên Giang

D. Long An

**Câu 12: Khi gà có các biểu hiện “bỏ ăn, hay nằm, sã cánh, ngoẹo cổ, diều nhão, uống nhiêu nước, chảy nước dãi, phân trắng” là có khả năng gà bị bệnh nào sau đây?**

A. Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

B. Bệnh cúm gà.

C. Bệnh dịch tả gà.

D. Bệnh tiêu chảy.

**Câu 13:** **Thế nào là một chuồng nuôi hợp vệ sinh?**

A. Có điều kiện tiểu khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, độ chiếu sáng,...) phù hợp.

B. Có sàn bằng bê tông.

C. Có mái lợp bằng tôn.

D. Có tường bao quanh.

**Câu 14: Thức ăn của gà được chia làm mấy loại cơ bản?**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**Câu 15:** **Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thủy sản?**

A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn

B. Nước ta có nhiều giống thủy sản mới, lạ.

C. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước

D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi

**Câu 16:** **Nếu nhiệt độ trong chuồng úm thích hợp với nhu cầu của cơ thể thì gà con sẽ có biểu hiện nào sau đây?**

A. Chụm lại thành đám ở dưới đèn úm.

B. Tản ra, tránh xa đèn úm.

C. Phân bố đều trên sàn, ăn uống và đi lại bình thường.

D. Chụm lại một phía trong quây.

**Câu 17: Để khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả cần thực hiện mấy**

**vấn đề?**

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

**Câu 18: Gà dưới 1 tháng tuổi thì cần cho ăn loại thức ăn?**

A. Thức ăn giàu chất đạm

B. Thức ăn giàu chất béo

C. Thức ăn giàu chất khoáng

D. Thức ăn giàu vitamin

**Câu 19. Mục đích của chăm sóc vật nuôi là gì?**

A. Giúp vật nuôi sống thoải mái

B. Giúp vật nuôi khỏe mạnh

C. Cho nhiều sản phẩm chăn nuôi

D. Cả 3 đáp án trên đúng

**Câu 20: Để phòng bệnh cho gà hiệu quả cần thực hiện tốt nội dung nào sau đây?**

A. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.

B. Cho ăn càng nhiều tỉnh bột càng tốt.

C. Sử dụng thuốc đúng liều lượng.

D. Cho gà ăn thức ăn hỏng, mốc.

**Câu 21: Khu vực nào ở nước ta nuôi cá tra, cá ba sa để xuất khẩu?**

A. Đồng bằng sông Hồng

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Đồng bằng Nam Trung Bộ

D. Tất cả các câu trên đều đúng

**Câu 22:** **Vaccine phòng bệnh là chế phẩm sinh học được chế ra từ:**

A. Sản phẩm trồng trọt.

B. Hoá chất tổng hợp.

C. Chính mầm bệnh gây ra bệnh đó.

D. Thuốc kháng sinh

**Câu 23: Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là sai quy định?**

A. Sử dụng thuốc nổ.

B. Sử dụng kích điện.

C. Khai thác trong mùa sinh sản.

D. Cả 3 đáp án trên đúng

**Câu 24. Đâu không phải là nhiệm vụ của bác sĩ thú y?**

A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi

B. Phòng bệnh cho vật nuôi

C. Khám bệnh cho vật nuôi

D. Chữa bệnh cho vật nuôi

**Câu 25:** **Ở nước ta, tỉnh nào nuôi tôm nhiều?**

A. Tỉnh Cà Mau

B. Tỉnh Quảng Ninh

C. Tỉnh Quảng Nam

D. Tỉnh Đồng Nai

**Câu 26. Nuôi dưỡng là cung cấp cho vật nuôi chất dinh dưỡng:**

A. Đủ lượng

B. Phù hợp với từng giai đoạn

C. Phù hợp với từng đối tượng

D. Cả 3 đáp án trên đúng

**Câu 27:** **Loại tôm nào là đối tượng xuất khẩu chính ở nước ta?**

A. Tôm thẻ chân trắng.

B. Tôm hùm.

C. Tôm càng xanh.

D. Tôm đồng

**Câu 28:** **Collagen được sản xuất từ nguyên liệu nào?**

A. Xương cá.

B. Thịt cá.

C. Da cá.

D. Mỡ cá.

**Câu 29: Có mấy biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?**

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

**Câu 30. Đâu không phải là đặc điểm của chăn nuôi trang trại:**

A. Đầu tư lớn về chuồng trại

B. Năng suất cao

C. Dịch bệnh nhiều

D. Có biện pháp xử lí chất thải tốt

**Câu 31:** **Hình thức khai thác thủy sản nào sau đây là đúng quy định?**

A. Sử dụng thuốc nổ.

B. Sử dụng kích điện.

C. Khai thác trong mùa sinh sản.

D. Sử dụng lưới có kích cỡ mắt lưới cho phép.

**Câu 32:** **Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo các điều kiện nào sau đây?**

A. Càng kín càng tốt, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.

B. Có độ ẩm cao, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.

C. Thông thoáng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.

D. Có độ ẩm thấp, mát về mùa đông, ấm về mùa hè.

**Câu 33:** **Đâu là tác dụng của việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi?**

A. Tiêm vaccine có tác dụng tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh.

B. Ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

C. Giảm tác hại của bệnh và giúp vật nuôi nhanh hồi phục.

D. Cả 3 đáp án trên đúng

**Câu 34:** **Nếu xây dựng chuồng gà lót nền một lớp đệm (trấu, dăm bào, mùn cưa,...) thì lớp đệm này dày bao nhiêu?**

A. 10 cm đến 15 cm

B. 15 cm đến 20 cm

C. 7 cm đến 10 cm

D. 5 cm đến 8 cm

**Câu 35:** **Bệnh nào dưới đây có thể lây lan nhanh thành dịch?**

A. Bệnh giun đũa

B. Bệnh cúm gia cầm.

C. Bệnh ghẻ.

D. Bệnh viêm khớp.

**Câu 36:** **Nguyên nhân gây ra bệnh gà rù (Newcastle) ở gà do:**

A. vi khuẩn.

B. virus.

C. suy dinh dưỡng.

D. môi trường nóng hay lạnh quá.

**Câu 37: Nhiệm vụ của bác sĩ thú y là:**

A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi

B. Chăm sóc vật nuôi

C. Nhân giống vật nuôi

D. Chữa bệnh cho vật nuôi

**Câu 38:** **Có mấy nhóm dinh dưỡng phải đảm bảo trong các loại thức ăn?**

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

**Câu 39. Đâu không phải là nhiệm vụ của kĩ sư chăn nuôi?**

A. Chế biến thức ăn cho vật nuôi

B. Nhân giống vật nuôi

C. Chọn giống vật nuôi

D. Chữa bệnh cho vật nuôi

**Câu 40. Vật nuôi non có mấy đặc điểm chung?**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

*................hết..................*

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM TRƯỜNG THCS TT YÊN VIÊN** | **ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM****ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II** |
| **ĐỀ CHÍNH THỨC** | **Môn: Công nghệ – Lớp7****Năm học 2022 – 2023** |

Đề 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. D
 | 11. C | 21. C | 31. D |
| 1. C
 | 12. A | 22. C | 32. B |
| 1. A
 | 13. C | 23. D | 33. D |
| 1. B
 | 14. D | 24. A | 34. A |
| 1. B
 | 15. B | 25. C | 35. C |
| 1. A
 | 16. B | 26. D | 36. C |
| 1. D
 | 17. D | 27. C | 37. C |
| 1. A
 | 18. D | 28. B | 38. B |
| 1. C
 | 19. C | 29. B | 39. A |
| 1. D
 | 20. D | 30. D | 40. A |

Đề 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. D | 11. B | 21. B | 31. D |
| 2. D | 12. C | 22. C | 32. C |
| 3. C | 13. A | 23. D | 33. D |
| 4. D | 14. B | 24. A | 34. A |
| 5. C | 15. A | 25. A | 35. B |
| 6. B | 16. C | 26. D | 36. B |
| 7. B | 17. C | 27. A | 37. D |
| 8. D | 18. A | 28. C | 38. C |
| 9. D | 19. D | 29. C | 39. D |
| 10. C  | 20. A | 30. C | 40. B |