**Đề kiểm tra 1 tiết HK2**

**Đề 1:**

**Trắc nghiệm: (4 điểm)**

**Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.**

Câu 1: Thức ăn vật nuôi nào sau đây giàu Protein?

A. Bột cá, giun đất B. Giun đất, rơm C. Đậu phộng, bắp D. Bắp, lúa

Câu 2 : Nhân giống thuần chủng nhằm mục đích gì?

A. Tăng nhanh đàn vật nuôi B. Phát huy tác dụng của chọn lọc giống C. Kiểm tra chất lượng vật nuôi D. Hoàn thiện đặc điểm của giống vật nuôi

Câu 3: Mục đích chính của vệ sinh chăn nuôi?

A. Dập tắt dịch bệnh nhanh B. Khống chế dịch bệnh

C. Phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe vật nuôi D. Ngăn chặn dịch bệnh

Câu 4: Đặc điểm của gà đẻ trứng to là:

A. Thể hình ngắn, khoảng cách giữa 2 xương háng để lọt 2 ngón tay trở lên.

B. Thể hình ngắn, khoảng cách giữa 2 xương háng để lọt 3 ngón tay trở lên.

C. Thể hình dài, khoảng cách giữa 2 xương háng để lọt 2 ngón tay trở lên.

D. Thể hình dài, khoảng cách giữa 2 xương háng để lọt 3 ngón tay trở lên.

Câu 5: Nhổ bỏ một số cây yếu, cây bị sâu bệnh nhằm:

A. Bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng B. Chống ngã đổ cây

C. Đảm bảo mật độ khoảng cách cây trồng D. Diệt trừ sâu bệnh hại

Câu 6: Điều kiện nơi lập vườn gieo ươm cây rừng là:

A. Đất sét B. Xa nơi trồng rừng C. Độ pH 3-4 D. Đất thịt nhẹ

Câu 7: Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn bao nhiêu % trữ lượng gỗ của khu rừng khai thác

A. 25% B. 35% C. 40% D. 45%

Câu 8: Bước nào không có trong quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần?

A. Rạch bỏ vỏ bầu B. Tạo lỗ trong hố C. Lấp đất D. Nén đất

**II. Tự luận:**

Câu 1: Nêu cách thu hoạch các loại nông sản sau đây: lúa, khoai lang, đậu xanh, cà rốt.

Câu 2: a. Những loại rừng nào không được khai thác trắng?

b. Rừng ở nơi đất dốc lớn hơn 15 độ có được khai thác trắng hay không? Giải thích? (1 điểm)

Câu 3: Thế nào là một giống vật nuôi? Hãy kể tên một số giống vật nuôi mà em biết? (1.5 điểm)

Câu 4: Gà trống có thể ăn được những thức ăn gì? Thức ăn được gà tiêu hóa và hấp thu như thế nào?

**Đề 2**:

I. Trắc nghiệm

***\* H·y khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt cho c¸c c©u sau***

1.Trong nÒn kinh tÕ n­íc ta ch¨n nu«i cã vai trß cung cÊp :

A. Ph©n bãn vµ søc kÐo trong n«ng nghiÖp

B. Thùc phÈm , nguyªn liÖu cho ngµnh s¶n xuÊt

C. Thùc phÈm , søc kÐo ,ph©n bãn , nguyªn liÖu cho ngµnh s¶n xuÊt kh¸c .

D. Nguyªn liÖu cho ngµnh s¶n xuÊt

2. VËt nu«i nµo sau ®©y ®­îc ph©n lo¹i theo ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh ?

A Bß vµng NghÖ An B. Bß lang tr¾ng ®en C. Gµ §«ng C¶o D. Lîn Mãng C¸i

3. BiÕn ®æi nµo sau ®©y ®óng víi sù sinh tr­ëng ?

A. Träng l­îng heo t¨ng lªn 5 kg B. Buång trøng cña con c¸i b¾t ®Çu sinh s¶n ra trøng

C. Gµ trèng biÕt g¸y . D.Lîn ®Î løa ®Çu tiªn .

4. Tr­êng hîp nµo sau ®©y lµ chän phèi cïng gièng

A. Lîn ®ùc Lan®¬rat víi lîn c¸i §¹i B¹ch

B. Lîn ®ùc Lan®¬ rat víi lîn c¸i Mãng C¸i

C. Lîn ®ùc Mãng C¸i víi lîn c¸i §¹i B¹ch

D. Lîn ®ùc Ba Xuyªn víi lîn c¸i Ba Xuyªn

5. Lo¹i thøc ¨n cã nguån gèc tõ ®éng vËt lµ :

A. Bét c¸ B. Bét c¸m C. Kh« dÇu ®Ëu t­¬ng D. premic kho¸ng

6. Sau khi ®­îc tiªu hãa protein ®­îc c¬ thÓ hÊp thô d­íi d¹ng :

A. Axit bÐo B. §­êng ®¬n C. axitamin D. ion kho¸ng

7. Ph­¬ng ph¸p ñ xanh ¸p dông ®èi víi lo¹i thøc ¨n :

A. R¬m B. Rau cá t­¬i C. C¸c lo¹i cñ, h¹t D. C¸c lo¹i h¹t

8. §èi víi thøc ¨n h¹t ng­êi ta dïng ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn nµo sau ®©y ?

A. C¾t ng¾n B. nghiÒn nhá C. Xö lý nhiÖt D. kiÒm hãa

**\*** ***Em******h·y t×m tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chæ trèng cho ®ñ nghÜa c¸c c©u sau****.*

a. Nu«i vËt nu«i mÑ cho tèt ®Ó cã nhiÒu..................chÊt l­îng tèt cho ®µn con. Cho bó s÷a ®Çu v× s÷a ®Çu cã ®ñ ..........................................vµ kh¸ng thÓ.

b. Cho vËt nu«i non .....................................vµ tiÕp xóc nhiÒu víi ¸nh s¸ng.

c. TËp cho vËt nu«i non................................víi c¸c lo¹i thøc ¨n cã ®ñ chÊt dinh d­ìng ®Ó bæ sung sù thiÕu hôt chÊt dinh d­ìng trong s÷a mÑ.

d. Gi÷ Êm cho c¬ thÓ vµ vÖ sinh , ……………………. Cho vËt nu«i non .

***\* GhÐp mçi c©u ë cét A víi mét c©u ë cét B cho phï hîp :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A |  | B |
| 1. Nh©n gièng thuÇn chñng | 1…… | A.Lu©n canh , t¨ng vô ®Ó s¶n xuÊt ra nhiÒu lóa , ng« khoai , s¾n. |
| 2. S¶n xuÊt thøc ¨n | 2……. | B. Chän con ®ùc vµ con c¸i cïng gièng cho giao phèi |
| 3. B¶o qu¶n, dù tr÷ thøc ¨n | 3…… | C. C¾t ng¾n , nghiÒn nhá , ñ lªn men , kiÒm hãa thøc ¨n , phèi trén c¸c lo¹i thøc ¨n . |
| 4. ChÕ biÕn thøc ¨n | 4…… | D. Lµm kh« , ñ xanh . |

**II. Tù luËn**.

1. Em h·y tr×nh bµy vai trß vµ nhiÖm vô cña nu«i thñy s¶n

2. Em h·y nªu tãm t¾t tÝnh chÊt lÝ häc cña n­íc nu«i thñy s¶n

3. Thøc ¨n cña t«m c¸ gåm nh÷ng lo¹i nµo ?

**Đề 3:**

**I. Trắc nghiệm : Khoanh tròn các chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất (3đ)**

**Câu 1: Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh là:**

a. Trồng xen, tăng vụ cây lúa

b. Trồng xen, tăng vụ cây sắn.

c. Trồng xen, tăng vụ cây họ đậu

d. Tận dụng đất vườn, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh

Câu **2. Phương pháp chế biến thức ăn bằng hóa học là?**

a. Cắt ngắn, nghiền nhỏ b. Nghiền nhỏ, xử lí nhiệt

c. Ủ men, cắt ngắn d. Kiềm hóa rơm rạ, đường hóa tinh bột

**Câu 3: Cho lợn ăn lipit vào dạ dày và ruột tiêu hóa biến thành chất gì?**

a. Glyxêrin và axit béo b. Axit amin c. Đường đơn d. Ion khoáng

**Câu 4. Đậu Tương có bao nhiêu % protein? (0.5đ)**

a. 50 b. 46 c. 36 d. 30

**Câu 5. Dùng phương pháp nào để chế biến thức ăn giàu tinh bột? (0.5đ)**

a. Nghiền nhỏ b. Xử lí nhiệt

c. Đường hóa tinh bột d. Đường hóa tinh bột hoặc ủ men

**Câu 6. Tính % nước của Bột cá biết: %protein 50; % lipit 4,29; %gluxit 11,64; %khoáng và vitamin 25,07**

a. 9,2 b. 10,60 c. 9 d. 91

**II. Tự luận**

**1. Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn?**

**2. Dựa vào thành phần dinh dưỡng có trong thức ăn vật nuôi. Thức ăn vật nuôi được chia làm mấy loại? Đó là những loại nào? Cho ví dụ?**

**3. Có những phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein nào? Mô tả phương pháp nuôi giun đất?**