**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH**

 **BÌNH PHƯỚC THCS NĂM HỌC 2023 - 2024**

**ĐỀ THI CHÍNH THỨC**

**HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI MÔN TIN HỌC**

Sử dụng phần mềm Themis (bản mới nhất) chấm bài tự động.

Kết quả được lấy khi chấm lại ít nhất 2 lần:

## Sử dụng trình chấm C1LinesWordsIgnoreCase chung cho tất cả các bài thi.

## Thang điểm và số test của mỗi bài:

**Bài 1: Cặp số may mắn (4.0 điểm)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng test** | **Điểm 1 test** | **Giới hạn bộ nhớ** | **Giới hạn thời gian** | **Tổng điểm** |
| 10 | 0.4 | 1024MB | 01 giây | 4 |

**Bài 2: Đếm số (6.0 điểm)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng test** | **Điểm 1 test** | **Giới hạn bộ nhớ** | **Giới hạn thời gian** | **Tổng điểm** |
| 20 | 0.3 | 1024MB | 01 giây | 6 |

**Bài 3: Cây cảnh (7.0 điểm)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng test** | **Điểm 1 test** | **Giới hạn bộ nhớ** | **Giới hạn thời gian** | **Tổng điểm** |
| 20 | 0.35 | 1024MB | 01 giây | 7 |

**Bài 4**: **Hộp quà (3.0 điểm).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng test** | **Điểm 1 test** | **Giới hạn bộ nhớ** | **Giới hạn thời gian** | **Tổng điểm** |
| 20 | 0.15 | 1024MB | 01 giây | 3 |

***Chú ý****: Cán bộ chấm thi không được sửa mã nguồn (code) của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.*