**KIỂM TRA HỌC KÌ: SINH HỌC 7**

**Thời gian 45 phút**

I. **MỤC TIÊU**

Kiểm tra và đánh giá việc tiếp thu các kiến thức của HS ,các kỹ năng cơ bản trong học kỳ I Điều chỉnh hoạt động dạy và học

II. **CHUẨN BỊ**

+GV: Đề kiểm tra

+ HS: Đồ dùng học tập phục vụ cho việc làm bài

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhận biết | | Thông hiểu | | Vận dụng thấp | | Vận dụng cao | | Tổng | |
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL |
| Động vật nguyên sinh | Biết khả năng dinh dưỡng | | Hiểu đời sống của sán. Cấu tạo của Trùng giày | |  | |  | |  | |
| 2-0.5 |  | 2-0.5 |  |  |  |  |  | 4-1 |  |
| Các ngành giun | Biết cấu tạo trong giun đất | |  | | Tập tính của giun đất. Giun đũa | | Vai trò của giun đất. cách phòng tránh giun đũa | |  | |
| 2-0.5 |  |  |  | 2-2 |  |  | 2-1 | 4-2.5 | 2-1 |
| Ngành chân khớp | Biết cấu tạo của Nhện.  Cấu tạo và vai trò của Tôm | | Hiểu cấu tạo trong của nhện, châu chấu | | Cấu tạo và vai trò của Tôm | |  | |  | |
| 1-0.25 | 1-2 | 2-0.5 |  | 1-1 |  |  |  | 4-1.75 | 1-2 |
| Ngành ruột khoang | Biết cấu tạo của Hải quỳ, thuỷ tức | | Đặc điểm chung của ngành ruột khoang | |  | |  | |  | |
| 2-0.5 |  |  | 1-1 |  |  |  |  | 2-0.5 | 1-1 |
| Ngành thân mềm |  | | Hiểu đặc điểm cấu tạo của trai sông | |  | |  | |  | |
|  |  | 1-0.25 |  |  |  |  |  | 1-0.25 |  |
| Tổng | 7-1.75 | 1-2 | 5-1.25 | 1-1 | 3-3 |  |  | 2-1 | 15-6 | 4-4 |
| 37,5% | | 22,5% | | 30% | | 10% | | 100% | |