|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS PHONG HẢI****TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN***––––––––––––––* | **MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT** **MÔN SINH HỌC - LỚP 7****Năm học 2019 - 2020***(Thời gian 45 phút )**––––––––––––––––––––––* |

**Ma trËn ®Ò kiÓm tra**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề***(nội dung,**chương)* | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng ở cấp độ thấp** | **Vận dụng ở cấp độ cao** | **Các KN/NL hướng tới trong chủ đề** |
| **Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh***(5 tiết)* | - Trình bày được đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành Động vật nguyên sinh.(TL) | - Hiểu được các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét. |  |  | - Quan sát: tranh ảnh ngành ĐVNS, người mắc bệnh sốt rét- Tiên đoán: các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét |
| ***35%=70 điểm*** | ***Số câu: 1******85,7%=60 điểm*** | ***Số câu: 1******14,3%=10 điểm*** |  |  |  |
| **Chương 2: Ngành ruột khoang***(3 tiết)* | - Biết được thủy tức di chuyển bằng cách nào. |  | - Phân biệt được sự khác nhau giữa hình thức sinh sản vô tính của san hô và thủy tức. |  | - Quan sát: tranh ảnh thủy tức, san hô- Tiên đoán: cách di chuyển của thủy tức, sự khác nhau trong sinh sản vô tính và san hô |
| ***10%=20 điểm*** | ***Số câu: 1******50%=10 điểm*** |  | ***Số câu: 1******50%=10 điểm*** |  |  |
| **Chương 3: Các ngành giun***(8 tiết)* |  | Trình bày được cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh- Viết sơ đồ thể hiện vòng đời kí sinh của sán lá gan. (TL) | - Vận dụng đề ra được một số biện pháp phòng chống bệnh giun sán kí sinh. (TL) |  | - Quan sát: tranh ảnh về sán lá gan, các bệnh về giun sán- Tìm mối liên hệ: Giữa cấu tạo của sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh- Xử lí và trình bày các số liệu: Viết sơ đồ thể hiện vòng đời kí sinh của sán lá gan- Tiên đoán: Đưa ra các biện pháp phòng chống giun sán |
|  ***55%=110 điểm*** |  | ***Số câu: 2******63,6%=70 điểm*** | ***Số câu: 1******36,4=40 điểm*** |  |  |
| **Tổng số câu: 7****Tổng số điểm:** **100%=200 điểm** | **Số câu: 2 câu****35%= 70 điểm** | **Số câu: 3 câu****40%= 80 điểm** | **Số câu : 2 câu****25%= 50 điểm** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS PHONG HẢI****TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN***––––––––––––––* | **ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT** **MÔN SINH HỌC - LỚP 7****Năm học 2019 - 2020***(Thời gian 45 phút )**––––––––––––––––––––––* |

**Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)**

*Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng duy nhất trong các câu sau:*

**Câu 1.** Thủy tức di chuyển bằng cách nào?

 **a.** Bằng lông bơi và roi bơi.

 **b**. Theo kiểu sâu đo và lộn đầu.

 **c.** Theo kiểu sâu đo và roi bơi.

 **d.** Theo kiểu lộn đầu và lông bơi.

**Câu 2.** Các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét là:

  **a.** Ăn uống phải hợp vệ sinh.

 **b.** Tiêu diệt muỗi, nằm màn, diệt muỗi và ấu trùng muỗi.

 **c**. Vệ sinh thân thể, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

 **d.** Không cần làm gì cả vì bệnh sốt rét không lây qua người.

**Câu 3.** Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở san hô khác thủy tức ở điểm:
 **a**. Khi sinh sản cơ thể con dính liền với cơ thể mẹ.

 **b.** Hình thành tế bào trứng và tinh trùng.

 **c.** Sinh sản mọc chồi, cơ thể con không dính liền cơ thể mẹ.

 **d.** Cơ thể phân đôi hình thành hai cơ thể mới.

**Câu 4:** Hãy tìm các cụm từ phù hợp điền vào ô trống thay cho các các số 1, 2, 3...để hoàn chỉnh các câu sau:

Sán lá gan có ***...(1)...,*** đối xứng 2 bên và ***...(2)...***Sống trong***...(3)...*** trâu, bò nên mắt và lông bơi***...(4)...***giác bám, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát tiển. Vòng đời sán lá gan có đặc điểm là***...(5)...***và qua nhiều giai đoạn***...(6)...*** thích nghi với kí sinh

**Phần II: Tự luận: (7,0 điểm)**

**Câu 1. (3,0 điểm)**

Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành Động vật Nguyên sinh ?

**Câu 2. (2,0 điểm)**

Viết sơ đồ thể hiện vòng đời kí sinh của sán lá gan ?

**Câu 3. (2,0 điểm)**

Nêu các biện pháp phòng chống giun sán kí sinh ở người ?

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS PHONG HẢI****TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN***––––––––––––––* | **ĐÁP ÁN KIỂM TRA 45 PHÚT** **MÔN SINH HỌC - LỚP 7****Năm học 2019 - 2020***(Thời gian 45 phút )**––––––––––––––––––––––* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PHẦN  | CÂU | NỘI DUNG | ĐIỂM |
| **Trắc nghiệm****(3,0 đ)** | **1** | - Lựa chọn đúng mỗi câu được 0,5 điểm 1- a 2- b 3- a | 1,5 điểm |
| **2** | - Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm ***1. cơ thể dẹp 2. Ruột phân nhánh 3. Nội tạng*** ***4. Tiêu giảm 5. Thay đổi vật chủ 6. Ấu trùng*** | 1,5 điểm |
| **Tự luận****(7,0đ)** | **1** | *Đặc điểm chung của ngành Động vật nguyên sinh: (2đ)** Cơ thể có kích thước hiển vi.
* Cơ thể chỉ gồm 1 tế bào nhưng đảm nhận mọi chức năng của cơ thể sống.
* Phần lớn dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông hoặc roi bơi hoặc tiêu giảm. sinh sản vô tính bằng phân đôi.

*Vai trò: (1đ)** Làm thức ăn cho động vật nhỏ, đặc biệt là giáp xác nhỏ. Ví dụ: trùng biến hình,…
* Có ý nghĩa về địa chất. Ví dụ: trùng lỗ,…
* Chỉ thị về độ sạch của môi trường. Ví dụ: trùng roi,…
* Một số gây bệnh cho động vật và con người. Ví dụ: trùng sốt rét,…
 | 3,0 điểm0,5 điểm0,5 điểm1,0 điểm0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ |
| **2** | Đẻ trứng nở Ấu trùng có lông chui vào ốc Ấu trùng trong ốc  Sán lá gan rau, cỏ, trâu bò ăn Kén sán rụng đuôi, kết vỏ Ấu trùng có đuôi | 2,0 điểm |
| 3 | \* Các biện pháp phòng chống giun sán kí sinh ở người- Vệ sinh thân thể như: rửa tay trước khi ăn, tắm giặt hằng ngày, không đi chân đất,…- Vệ sinh trong ăn uống: ăn chín, uống sôi, không ăn thịt gỏi, hạn chế ăn rau sống,…- Vệ sinh môi trường: quét dọn nhà cửa, khơi thông nước đọng,…- Uống thuốc tẩy giun định kì: 6 tháng 1 lần. | 2,0 điểm0,5 điểm 0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm |

*Phong Hải , ngày / / 2019*

**BAN GIÁM HIỆU TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN RA ĐỀ**

 ***(Duyệt) (Duyệt)***

 **Đặng Hoàng Vĩnh Chu Thị Thơ**

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS PHONG HẢI****TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN***––––––––––––––* | **ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT** **MÔN SINH HỌC - LỚP 7****Năm học 2019 - 2020***(Thời gian 45 phút )**––––––––––––––––––––––* |

 HO TEN HS: ................... .............................. LOP:

**Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)**

*Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng duy nhất trong các câu sau:*

**Câu 1.** Thủy tức di chuyển bằng cách nào?

 **a.** Bằng lông bơi và roi bơi.

 **b**. Theo kiểu sâu đo và lộn đầu.

 **c.** Theo kiểu sâu đo và roi bơi.

 **d.** Theo kiểu lộn đầu và lông bơi.

**Câu 2.** Các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét là:

  **a.** Ăn uống phải hợp vệ sinh.

 **b.** Tiêu diệt muỗi, nằm màn, diệt muỗi và ấu trùng muỗi.

 **c**. Vệ sinh thân thể, rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

 **d.** Không cần làm gì cả vì bệnh sốt rét không lây qua người.

**Câu 3.** Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở san hô khác thủy tức ở điểm:
 **a**. Khi sinh sản cơ thể con dính liền với cơ thể mẹ.

 **b.** Hình thành tế bào trứng và tinh trùng.

 **c.** Sinh sản mọc chồi, cơ thể con không dính liền cơ thể mẹ.

 **d.** Cơ thể phân đôi hình thành hai cơ thể mới.

**Câu 4:** Hãy tìm các cụm từ phù hợp điền vào ô trống thay cho các các số 1, 2, 3...để hoàn chỉnh các câu sau:

Sán lá gan có ***...(1)...,*** đối xứng 2 bên và ***...(2)...***Sống trong***...(3)...*** trâu, bò nên mắt và lông bơi***...(4)...***giác bám, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát tiển. Vòng đời sán lá gan có đặc điểm là***...(5)...***và qua nhiều giai đoạn***...(6)...*** thích nghi với kí sinh

**Phần II: Tự luận: (7,0 điểm)**

**Câu 1:**  Trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể bằng con đường nào? Chúng gây tác hại như thế nào đối với sức khoẻ con người?

**Câu 2:** Thủy tức ,Sứa và San hô có những điểm nào giống nhau?Trình bày vai trò của ngành ruột khoang?

**Câu 3:**  Hãy tóm tắt vòng đời của sán lá gan bằng sơ đồ. Vì sao trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá lá gan nhiều?

**Câu 4:** Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người?

**Câu 5.** Mô tả vòng đời kí sinh của sán lá gan?

**Câu 6.** Viết sơ đồ vòng đời của giun đũa.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………