|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU  **TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ** | **ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT**  **HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018**  **MÔN: CÔNG NGHỆ 8** |

**C©u 1: (3,0 ®iÓm)** H×nh trô, h×nh nãn vµ h×nh cÇu ®­îc t¹o thµnh nh­ thÕ nµo?

**C©u 2: (2,0 ®iÓm)** H·y nªu quy ­íc vÏ ren?

**C©u 3: (2,0 ®iÓm)** Cho c¸c vËt thÓ A, B, C, D vµ c¸c b¶n vÏ h×nh chiÕu 1, 2, 3, 4. H·y ®¸nh dÊu (x) vµo b¶ng sau ®Ó chØ râ sù t­¬ng quan gi÷a h×nh chiÕu vµ vËt thÓ:

A B C D




1 2 3 4



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VËt thÓ  B¶n Vï | A | B | C | D |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**C©u 4: (3,0 ®iÓm)** §äc b¶n vÏ l¾p cña bé vßng ®ai nh­ h×nh vÏ sau:

******

*---------------------Hết--------------------*

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU  **TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ** | **ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT**  **HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018**  **MÔN: CÔNG NGHỆ 8** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Nội dung** | **Điểm** | |
| **Câu 1**  **(3,0 điểm)** | - Khi quay h×nh ch÷ nhËt mét vßng quanh mét c¹nh cè ®Þnh, ta ®­îc h×nh trô.  - Khi quay h×nh tam gi¸c mét vßng quanh mét c¹nh cè ®Þnh, ta ®­îc h×nh nãn.  - Khi quay nöa h×nh trßn mét vßng quanh mét c¹nh cè ®Þnh, ta ®­îc h×nh cÇu | **1,0 đ**  **1,0 đ**  **1,0 đ** | |
|
| **Câu 2**  **(2,0 điểm)** | \* Ren nh×n thÊy:  - VÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm: §­êng ®Ønh ren, ®­êng giíi h¹n ren, vßng ®Ønh ren.  - VÏ b»ng nÐt liÒn m¶nh: §­êng ch©n ren, vßng ch©n ren vÏ 3/4 vßng trßn.  \* Ren bÞ che khuÊt: C¸c ®­êng ®Ønh ren, ®­êng ch©n ren, ®­êng giíi h¹n ren vÏ b»ng nÐt ®øt. | **0,5 đ**  **0,5 đ**  **1,0 đ** | |
|
|
|
| **Câu 3**  **(2,0 điểm)** | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | VËt thÓ  B¶n vÏ | A | B | C | D | | 1 |  |  | X |  | | 2 |  |  |  | X | | 3 | X |  |  |  | | 4 |  | X |  |  | | **0,5 đ**  **0,5 đ**  **0,5 đ**  **0,5 đ** | |
| **Câu 4**  **(3,0 điểm)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Trình tự đọc** | **Nội dung cần hiểu** | **Bản vẽ lắp của vòng đai** | | 1. Khung teân | Teân goïi saûn phaåm  Tæ leä baûn veõ | -Boä voøng ñai  -1:2 | | 2.Baûng keâ. | Teân goïi chi tieát vaø soá löôïng chi tieát . | -Voøng ñai(2)  -Ñai oác (2)  -Voøng ñeäm (2)  -Buloâng (2) | | 3.Hình bieåu dieãn | Teân goïi hình chieáu ,hình caét (1) | -Hình chieáu baèng  -Hình chieáu ñöùng coù  caét cuïc boä | | 4. Kích thöôùc | -Kích thöôùc chung (2)  -Kích thöôùc laép giöõa caùc chi tieát(3)  -Kích thöôùc xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa caùc chi tieát . | * 140,50,78 * M10 * 50,110 | | 5. Phaân tích chi tieát | Vò trí cuûa caùc chi tieát (4) | -Toâ maøu cho caùc chi tieát | | 6.Toång hôïp | -Trình töï thaùo ,laép (5) | -Thaùo chi tieát 2-3-4-1  - Laép chi tieát 1-4-3-2  -Gheùp noái chi tieát hình  truï vôùi caùc chi tieát khaùc | | | **0,5 đ**  **0,5 đ**  **0,5 đ**  **0,5 đ**  **0,5 đ**  **0,5 đ** |
| **Tổng** | | | **10,0 đ** |