|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GD&ĐT QUẬN I****TRƯỜNG THCS VĂN LANG** | **ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II****MÔN: Công nghệ 7****Năm học 2024 -  2025** |

**I. Phạm vi kiến thức:**

- Bài 8: Nghề chăn nuôi ở Việt Nam

* Trình bày được vai trò, triển vọng của chăn nuôi;
* Trình bày được đặc điểm cơ bản của một ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi;
* Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong chăn nuôi.

- Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam

* Nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều, các loại vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta;
* Nêu được một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.

- Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

* Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi;
* Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản;

- Bài 11: Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn

Trình bày bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc và phòng trị bệnh cho một loại vật nuôi phổ biến.

**Phần 2. Hình thức ra đề:**

*- Phần trắc nghiệm chọn một đáp án đúng: 60%*

*- Phần tự luận: 40%*

**III. Một số câu hỏi ôn tập**

**A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN**

**1. Trắc nghiệm lựa chọn**

**Câu 1: Đâu không phải triển vọng của ngành chăn nuôi ở Việt Nam?**

A. Chăn nuôi hữu cơ
B. Phát triển chăn nuôi nông hộ
C. Phát triển chăn nuôi trang trại
D. Liên kết giữa các khâu chăn nuôi, giết mổ và phân phối

**Câu 2**: **Ý nào dưới đây không phải là triển vọng ngành chăn nuôi của nước ta?**

A. Sản xuất hàng hóa theo mô hình khép kín.
B. Áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển bền vững.
C. Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
D. Chăn nuôi bằng phương thức chăn thả hoàn toàn.

**Câu 3: Đâu không phải là vai trò của ngành chăn nuôi?**

A. Cung cấp thực phẩm cho con người.

 B. Cung cấp phân bón

C. Cung cấp sức kéo

 D. Cung cấp lương thực cho con người.

**Câu 4: Nguyên liệu của ngành chăn nuôi được dùng để sản xuất sản phẩm nào sau đây?**

A. Áo bông

B. Áo thun

C. Áo da bò

D. Áo mưa

**Câu 5: Nguyên liệu của ngành chăn nuôi được dùng để sản xuất sản phẩm nào sau đây?**

A. Áo lông cừu B. Càphê

C. Ngọc trai D. Mía

**Câu 6**: **Đặc điểm cơ bản của nghề bác sĩ thú y là?**

A. Nghiên cứu về giống vật nuôi
B. Chuẩn đoán, điều trị và tiêm phòng bệnh cho vật nuôi
C. Tổ chức và thực hiện các hoạt động chăn nuôi
D. Nghiên cứu và tư vấn để cải tiến các kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc cho thủy sản

**Câu 7: Đặc điểm cơ bản của nghề nhà chăn nuôi là?**

A Nghiên cứu về giống vật nuôi
B. Chuẩn đoán, điều trị và tiêm phòng bệnh cho vật nuôi
C. Tổ chức và thực hiện các hoạt động chăn nuôi
D. Nghiên cứu và tư vấn để cải tiến các kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc cho thủy sản

**Câu 8: Nhiệm vụ của nghề kỹ sư chăn nuôi là:**

A.phòng bệnh, khám bệnh cho vật nuôi.
B. chọn và nhân giống cho vật nuôi.
C. chế biến thức ăn, chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.
D. thử nghiệm các loại thuốc, vacine cho vật nuôi.

**Câu 9: “Chăm sóc, theo dõi sức khỏe, chuẩn đoán, điều trị và tiêm phòng bệnh cho vật nuôi; tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, thức ăn và vệ sinh chăn nuôi” là đặc điểm của nghề nào sau đây?**

 A. Nhà chăn nuôi

C. Nhà tư vấn trồng thủy sản

 B. Bác sĩ thú y

D. Nông dân

**Câu 10: Phẩm chất cần có của bác sĩ thú y là:**

A. yêu động vật, thích chăm sóc vật nuôi.
B. yêu động vật, thích nghiên cứu khoa học.
C. yêu động vật, cẩn thận, tỉ mỉ, khéo tay.
D. yêu động vật, không thích nghiên cứu khoa học và chăm sóc vật nuôi

**Câu 11**: **Đâu không phải gia súc ăn cỏ được nuôi phổ biến ở Việt Nam?**

A, Bò vàng Việt Nam
B. Lợn ỉ
C. Trâu Việt Nam
D. Bò lai Sind

**Câu 12: Gia cầm được tập trung nuôi nhiều nhất ở?**

 A. Đồng bằng

 B. Đồng bằng sông Cửu Long

 C. Vùng trung du

 D. Tây Nguyên

**Câu 13: Đâu không phải đặc điểm chăn nuôi theo phương thức chăn thả?**

A. Vật nuôi đi lại tự do và tự kiếm thức ăn
B. Kĩ thuật chăn nuôi đơn giản
C. Vật nuôi sử dụng thức ăn do người chăn nuôi cung cấp
D. Phụ thuộc vào nguồn thức ăn có trong tự nhiên

**Câu 14: Phương thức chăn thả là?**

 A. Vật nuôi không bị nhốt, thức ăn do người nuôi cung cấp

 B. Vật nuôi tự kiếm ăn

 C. Vật nuôi bị nhốt, thức ăn do người chăn nuôi cung cấp

D. Vật nuôi không bị nhốt, tự tìm thức ăn

**Câu 15:** **Ý nào dưới đây là phù hợp nhất để mô tả phương thức nuôi bán công nghiệp (bán chăn thả)?**

A. Là dạng kết hợp của nuôi chăn thả tự do và nuôi công nghiệp.
B. Là phương thức chăn nuôi chỉ áp dụng cho gia súc.
C. Là phương thức chăn nuôi chỉ áp dụng cho gia cầm.
D. Là phương thức chăn nuôi ghép nhiều loại gia súc, gia cầm.

**Câu 16**: **Những loại vật nuôi nào phù hợp với phương thức chăn nuôi chăn thả?**

A. Trâu, bò B. Lợn
C. Tằm D. Thỏ
**Câu 17: Vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi?**

A. Vật nuôi sẽ phát triển, tăng khối lượng, kích thước cơ thể C. Phòng ngừa được dịch bệnh

B. Ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi   D. Vật nuôi khỏe mạnh, phát triển

**Câu 18: Vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi?**

A. tăng năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
B. tăng kích thước vật nuôi.
C. tăng chất lượng sản phẩm.
D. giúp vật nuôi khỏe mạnh.

**Câu 19: “Sưởi ấm” là công việc chăm sóc, nuôi dưỡng loại vật nuôi nào sau đây?**

A. Vật nuôi non C. Vật nuôi đực giống

B. Vật nuôi cái sinh sản D. Vật nuôi bị ốm

**Câu 20: “Cung cấp thức ăn đủ dinh dưỡng, năng lượng và bổ sung thêm rau tươi, củ, quả, …” là công việc chăm sóc, nuôi dưỡng loại vật nuôi nào sau đây?**

A. Vật nuôi non C. Vật nuôi cái sinh sản

B. Vật nuôi đực giống D. Vật nuôi trưởng thành

**Câu 21: “Tập cho vật nuôi ăn sớm” là công việc chăm sóc, nuôi dưỡng loại vật nuôi nào sau đây?**

A. Vật nuôi non C. Vật nuôi đực giống

B. Vật nuôi cái sinh sản D. Vật nuôi bị ốm

**Câu 22 : “Cho bú sữa đầu” là công việc chăm sóc, nuôi dưỡng loại vật nuôi nào sau đây?**

A. Vật nuôi non C. Vật nuôi đực giống

B. Vật nuôi cái sinh sản D. Vật nuôi bị ốm

**Câu 23:** **Muốn chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản có kết quả tốt phải chú ý đến giai đoạn nào?**

A. Giai đoạn trước khi mang thai.
B. Giai đoạn mang thai.
C. Giai đoạn mang thai, giai đoạn nuôi con.
D. Giai đoạn sau khi mang thai

**Câu 24: Quy trình chăn nuôi là:**

**(1) Chọn giống phù hợp mục tiêu chăn nuôi (2) Chuẩn bị chuồng trại**

**(3) Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng và trị bệnh cho vật nuôi**

A. (1), (2), (3) C. (2), (3), (1)

B. (2), (1), (3) D. (1), (3), (2)

**Câu 25: Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho vật nuôi thuộc bước nào sau đây?**

 A. Chuẩn bị chuồng trại B. Chọn giống vật nuôi

 C. Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc D. Phòng và trị bệnh

**Câu 26: Gà Đông Tảo có xuất xứ ở địa phương nào sau đây?**

A. Văn Lâm - Hưng Yên.
B. Khoái Châu - Hưng Yên.
C. Đông Tảo - Hưng Yên.
D. Văn Giang - Hưng Yên

**Câu 27: Xây dựng bãi thả cho vật nuôi thuộc bước nào sau đây?**

 A. Chuẩn bị chuồng trại B. Chọn giống vật nuôi

 C. Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc D. Phòng và trị bệnh

**Câu 28**: **Gia tăng lượng thức ăn, nước uống, bổ sung thêm thức ăn giàu chất đạm, rau xanh…là chế độ nuôi dưỡng giai đoạn :**

A. Gà con

B. Gà tơ
C Gà thịt

D. Tất cả các giai đoạn.

**Câu 29:** **Biểu hiện gà bị bệnh tụ huyết trùng (bệnh toi gà)**

A. Bỏ ăn, xù lông, đi phân nhớt màu nâu

B Bỏ ăn, xù lông, đi phân nhớt màu xanh trắng

C Bỏ ăn, xù lông, đi phân có bọt màu vàng.

D. Ủ rủ, bỏ ăn, xệ cánh.

**Câu 30**: **Vai trò việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi là:**

A. phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất trồng trọt và bảo vệ môi trường.
B. phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường trồng trọt.
C. phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng và bảo vệ môi trường
D. phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

**II. PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm):**

****

1/ Kể tên những công việc chăn nuôi được minh họa trong hình và săp xếp chúng theo thứ tự hợp lý.

2/ Để phòng bệnh cho đàn gà cần phải thực hiện những công việc nào?

3/ Trình bày ưu điểm và nhược điểm của phương thức chăn nuôi: chăn thả, nuôi nhốt ?

4/ Trình bày các đặc điểm sinh lý cơ thể của vật nuôi non,

5 Trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường sống của vật nuôi.

6/Kể tên các giống vật nuôi có trong hình:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **a** | **b** | **c** | **d** |
| **e** | **f** | **g** | **h** |

**HẾT**