**PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN**

 **TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT**

|  |
| --- |
| **ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II** **MÔN: CÔNG NGHỆ 7** Năm học 2020 – 2021 *(Thời gian làm bài: 45 phút)* *Ngày kiểm tra: 17/ 3 /2021**( Chú ý: Thí sinh làm trực tiếp vào tờ giấy này*) |

**I.TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm):Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất**

**1. Ngâm hạt giống vào nước ấm là biện pháp kích thích hạt nảy mầm bằng:**

 A. Lực B. Đốt C. Nhiệt D. Nước

**2. Khai thác rừng có các loại sau:**

 A. Khai thác trắng và khai thác dần.

 B. Khai thác dần và khai thác chọn.

 C. Khai thác trắng, khai thác dần và khai thác chọn.

 D. Khai thác chọn và khai thác toàn bộ.

**3. Khi tiến hành khai thác rừng thì chúng ta phải:**

 A. Chọn cây còn non để chặt B. Khai thác trắng khu vực trồng rừng.

 C. Chặt hết toàn bộ cây gỗ quý hiếm. D. Phục hồi rừng sau khi khai thác.

**4. Quy trình trồng cây con có bầu như thế nào?**

 A**.** Rạch vỏ bầu-> Đặt cây vào hố -> Tạo hố -> Lấp đất

 B. Đặt cây vào hố -> Tạo hố -> Lấp đất-> Rạch vỏ bầu

 C. Tạo hố -> Rạch vỏ bầu -> Đặt cây vào hố-> Lấp đất

 D. Lấp đất-> Rạch vỏ bầu-> Đặt cây vào hố-> Tạo hố

**5 . Trồng rừng để thường xuyên che phủ bao nhiêu triệu ha đất lâm nghiệp**

 A. 19,8 triệu ha B. 18,8 triệu ha C. 18,9 triệu ha D. 19,9 triệu ha

**6. Tình hình rừng sau khi khai thác trắng là:**

 A**.**  Cây gỗ, cây tái sinh còn nhiều **B.**  Rừng có khả năng tự phục hồi

 C. Đất bị xói mòn, trơ sỏi đá **D.**  Độ che phủ của tán rừng vẫn còn

**7. Vườn Quốc gia,khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng:**

 **A.**  Rừng sản xuất **B.** Rừng tái sinh **C.** Rừng phòng hộ **D.** Rừng đặc dụng

**8. . Trên cùng một diện tích,trồng hai loại hoa màu cùng một lúc là biện pháp canh tác gì?**

 A. Luân canh B. Xen canh C. Tăng vụ D. Tăng sản lượng

**9.Đặc điểm nào sau đây thuộc loại khai thác trắng:**

 **A.**  Giữ lại những cây gỗ tốt

 **B.**  Chặt toàn bộ cây rừng trong một lần

 **C.**  Chặt toàn bộ cây rừng trong 3-4 lần khai thác

 **D.**  Chặt cây già, phẩm chất kém

**10. Thời gian chăm sóc rừng sau khi trồng là:**

 A. 2 năm B. 3 năm C. 4 năm D. 5 năm

**11. Có mấy biện pháp chăm sóc cây trồng?**

 A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

**12. Người ta xác định sức nảy mầm của hạt giống trong thời gian nào( kể từ ngày đem ngâm)?**

 A. 4-> 5 ngày B. 4-> 5 tuần C. 7 -> 14 ngày D. sau 14 ngày

**II.TỰ LUẬN ( 7.0 điểm)**

**Bài 1**: Em hãy nêu cụ thể các công việc chăm sóc rừng sau khi trồng?( 3 điểm)

**Bài 2**: Em hãy nêu các điều kiện để bảo quản tốt nông sản? Vì sao phải bảo quản nông sản? (2 điểm)

**Bài 3**: Bác nông dân đem gieo 5000 hạt ngô, sau 10 ngày đã có 4500 hạt nảy mầm. Hãy tính tỉ lệ nảy mầm của số hạt ngô Bác nông dân đã gieo? ( 2 điểm)

**BÀI LÀM PHẦN TỰ LUẬN**

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................