**GVSB: Hiền Email: lhienhnue@gmail.com**

**GVPB1: Nguyễn Duy Hoàng Email: nguyenduyhoang31@gmail.com**

**GVPB2: Trần Hoàn Email: hoanttm11@gmai.com**

**Nhận biết được các góc đặc biệt. Cấp độ: Nhận biết**

**I. ĐỀ BÀI**

**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Câu 1:** Góc vuông có số đo bằng

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .

**Câu 2:** Góc bẹt có số đo bằng

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .

**Câu 3:** Hình dưới đây là hình ảnh của góc nào?



**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Câu 4:** Góc có số đo bằng  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Câu 5:** Góc có số đo bằng  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Câu 6:** Góc có số đo bằng  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Câu 7:** Các góc lớn hơn  và nhỏ hơn  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Câu 8:** Các góc lớn hơn  và nhỏ hơn  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Câu 9:** Hình dưới đây có bao nhiêu góc nhọn



**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .

**Câu 10:** Hình dưới đây có bao nhiêu góc tù?



**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .

**Câu 11:** Góc nhọn có số đo

**A.** Bằng . **B.** Lớn hơn  và nhỏ hơn .

**C.** Lớn hơn  và nhỏ hơn . **D.** Bằng .

**Câu 12:** Góc tù có số đo

**A.** Bằng . **B.** Lớn hơn  và nhỏ hơn .

**C.** Lớn hơn  và nhỏ hơn . **D.** Bằng .

**Câu 13:** Hình dưới đây là hình ảnh của góc nào?



**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Câu 14:** Hình dưới đây là hình ảnh của góc nào?



**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Câu 15:** Hình dưới đây là hình ảnh của góc nào?



**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**B. PHẦN TỰ LUẬN**

**Câu 1:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 2:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 3:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 4:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 5:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 6:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 7:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 8:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 9:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 10:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 11:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 12:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 13:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 14:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Câu 15:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Hết**

**II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT**

**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**BẢNG ĐÁP ÁN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. C | 2.D | 3.C | 4.D | 5.A | 6.B | 7.A | 8.B | 9.A | 10.B |
| 11.B | 12.C | 13.A | 14.B | 15.D | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |

**Câu 1:** Góc vuông có số đo bằng

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .

**Lời giải**

**Chọn C.** Góc vuông có số đo bằng .

**Câu 2:** Góc bẹt có số đo bằng

**A.** . **B.** . **C.** . **D.** .

**Lời giải**

**Chọn D.** Góc bẹt có số đo bằng .

**Câu 3:** Hình dưới đây là hình ảnh của góc nào?



**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Lời giải**

 **Chọn C.**

**Câu 4:** Góc có số đo bằng  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Lời giải**

 **Chọn D.** Góc có số đo bằng  là góc bẹt

**Câu 5:** Góc có số đo bằng  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Lời giải**

 **Chọn A.** .

**Câu 6:** Góc có số đo bằng  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Lời giải**

 **Chọn B.** .

**Câu 7:** Các góc lớn hơn  và nhỏ hơn  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Lời giải**

 **Chọn A.**

**Câu 8:** Các góc lớn hơn  và nhỏ hơn  là

**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Lời giải**

 **Chọn B.**

**Câu 9:** Hình dưới đây có bao nhiêu góc nhọn



**A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 0.

**Lời giải**

 **Chọn A.**

**Câu 10:** Hình dưới đây có bao nhiêu góc tù?



**A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

**Lời giải**

 **Chọn B.**

**Câu 11:** Góc nhọn có số đo

**A.** Bằng . **B.** Lớn hơn  và nhỏ hơn .

**C.** Lớn hơn  và nhỏ hơn . **D.** Nằng .

**Lời giải**

 **Chọn B.**

**Câu 12:** Góc tù có số đo

**A.** Bằng . **B.** Lớn hơn  và nhỏ hơn .

**C.** Lớn hơn  và nhỏ hơn . **D.** Bằng .

**Lời giải**

 **Chọn C.**

**Câu 13:** Hình dưới đây là hình ảnh của góc nào?



**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Lời giải**

 **Chọn A.**

**Câu 14:** Hình dưới đây là hình ảnh của góc nào?



**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Lời giải**

 **Chọn B.**

**Câu 15:** Hình dưới đây là hình ảnh của góc nào?



**A.** Góc nhọn. **B.** Góc tù. **C.** Góc vuông. **D.** Góc bẹt.

**Lời giải**

 **Chọn D.**

**B. PHẦN TỰ LUẬN**

**Câu 1:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Lời giải**

Các góc vuông là: , 

Các góc bẹt là: 

**Câu 2:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Lời giải**

Các góc vuông là: 

Các góc tù là: 

Các góc nhọn là: 

**Câu 3:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Lời giải**

Các góc bẹt là: , .

Các góc tù là: , .

Các góc nhọn là: , .

**Câu 4:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Lời giải**

Các góc tù là: .

Các góc nhọn là: , .

**Câu 5:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



**Lời giải**

Các góc vuông là: .

Các góc nhọn là: , .

**Câu 6:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc vuông là: , .

Các góc tù là: .

Các góc nhọn là: .

**Câu 7:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc vuông là: , .

Các góc tù là: .

Các góc nhọn là: .

**Câu 8:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc bẹt là: , .

Các góc tù là: , .

Các góc nhọn là: ,  ,  ,  ,  , .

**Câu 9:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc bẹt là: , .

Các góc tù là: , .

Các góc nhọn là: , .

**Câu 10:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc tù là: , .

Các góc nhọn là: , , , , , .

**Câu 11:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc vuông là: , .

Các góc bẹt là: .

Các góc tù là: .

Các góc nhọn là: , .

**Câu 12:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc vuông là: .

Các góc tù là: , .

Các góc nhọn là: , , , , .

**Câu 13:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc vuông là: .

Các góc bẹt là: .

Các góc tù là: .

Các góc nhọn là: , , , , .

**Câu 14:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc vuông là: , , , .

Các góc bẹt là: , .

Các góc tù là: , .

Các góc nhọn là: , .

**Câu 15:** Kể tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau:



Các góc vuông là: , .

Các góc bẹt là: , .

Các góc tù là: .

Các góc nhọn là: , , , .

**🙟 HẾT 🙝**