PHÒNG GD&ĐT LỘC HÀ- TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LỘC HÀ+

TRƯỜNG THCS THẠCH KIM+EINSTEIN

|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỘC HÀ**  | **BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II****MÔN: TOÁN - LỚP - 6** **NĂM HỌC 2022 -2023** **Thời gian làm bài: 90 phút** |

1. **MA TRẬN ĐỀ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chủ đề** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Tổng** |
| **Cấp độ thấp** | **Cấp độ cao** |  |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |  |
| Phân số và số thập phân | Nhận biết, so sánh, thực hiện các phép tính đơn giản về phân số | * Thực hiện được phép tính về phân số
* Phép tính số thập phân
* Tìm x
 | - Tìm x- Toán giải liên hệ thực tế | Tính giá trị biểu thức |  |
| *Số câu**Số điểm**Tỉ lệ %* | 92,2522,5% |  |  | 52.525% |  | 21.515% |  | 1110% | **17****7,25****72,5%** |
| Hình học phẳng | Biết KN, độ dài đoạn thẳng | Chỉ ra điểm nằm hai điểm | Tính được độ dài đoạn thẳng |  |  |
| *Số câu**Số điểm**Tỉ lệ %* | 30,757,5% |  |  | 1110% |  | 1110% |  |  | **5****2.75****27.5%** |
| Tổng | **12****3đ****30%** | **6****3.5đ****35%** | **3****2.5đ****25%** | **1****1đ****10%** | **22****10đ****100%** |

**II. BẢNG ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung kiến thức** | **Đơn vị kiến thức** | **Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá** | **Số câu hỏi** **theo mức độ nhận thức** |
| **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **VD cao** |
| 1 | **Chương VI****Phân số** | **1.1 Phân sô, phân số bằng nhau** |  **Nhận biết:** Nhận biết được phân số với tử số mà mẫu số là các số nguyên. ( 1 - TN)- Nhận biết được hai phân số bằng nhau và quy tắc bằng nhau của hai phân số. (2 - TN)**Thông hiểu:** **Vận dụng:****Vận dụng cao:** | 2 |   |  |  |
| **1.2 So sánh phân số, hỗn số dương** | **Nhận biết:** - so sánh các phân số có cùng mẫu (4 - TN)- Hỗn số dương (5 - TN)**Thông hiểu:** **Vận dụng:** **Vận dụng cao:** | 2 |  |  |  |
| **1.3 Phép cộng và phép trừ phân số** | **Nhận biết:** - Số đối của một phân số ( 3 - TN)**Thông hiểu:** Thực hiện các phép tính cộng, trừ, quy tắc dấu ngoặc.(13a -TL)**Vận dụng:** **Vận dụng cao:** Vận dụng tính giá trị biểu thức (17 - TL) | 1 | 1 |  | 1 |
| **1.4. Phép nhân và phép chia phân số** | **Nhận biết:** - Phân số nghịch đảo (6 - TN)**Thông hiểu:** Thực hiện các phép tính nhân chia phân số (13b -TL)**-** Thực hiện các phép tính sử dụng tính chất phép nhân đối với phép cộng (13c - TL)**Vận dụng: -** giải quyết các bài toán có liên quan(tìm x)(14b - TL)**Vận dụng cao:**  | 1 | 2 | 1 |  |
| **1.5. Hai bài toán về phân số** | **Nhận biết:** **Thông hiểu:** **Vận dụng:** giải được một số bài toán có nội dung thực tế.(15- TL)**Vận dụng cao:** |  |  | 1 |  |
| **2** | **Chương VII****Số thập phân** | **2.1 Số thập phân, tính toán với số thập phân** | **Nhận biết:** Biết được phân số thập phân (dương, âm) ( 7 - TN)- cách viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân( 9 - TN)**Thông hiểu:** Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.(13d - TL)**Vận dụng:**Vận dụng các phép tính về số thập phân để tìm x. (14a-TL)**Vận dụng cao:**  | 2 | 1 | 1 |  |
| **2.2 Làm tròn và ước lượng** | **Nhận biết**: làm tròn số; làm tròn số thập phân đến một hàng nào đấy.(8 - TN)**Thông hiểu:** **Vận dụng:** **Vận dụng cao:** | 1 |  |  |  |
| **3**  | **Chương VIII** **Những hình học phẳng cơ bản** | **3.1 Điểm, đường thẳng, tia đoạn thẳng** | **Nhận biết:** Nhận biết quan hệ điểm thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm,tia(10 - TN)**Thông hiểu:** **Vận dụng:****Vận dụng cao:** | 1 |  |  |  |
| **3.2 Trung điểm của đoạn thẳng** | **Nhận biết:** Khái niệm trung điểm của đoạn thẳng ( 11 - TN)**Thông hiểu:**Chỉ ra điểm nằm giữa và tính độ dài đoạn thẳng.(16- TL)**Vận dụng:** **Vận dụng cao:** | 1 | 1 |  |  |
| **3.3 Góc** | **Nhận biết:** Khái niệm góc; đỉnh và cạnh của góc; góc bẹt; điểm trong của góc.( 12 - TN)**Thông hiểu:** **Vận dụng:****Vận dụng cao:** | 1 |  |  |  |
| **Tổng** | **12** | **5** | **3** | **1** |

**MÔN: TOÁN 6**

|  |
| --- |
| **BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ II****NĂM HỌC: 2022– 2023** |

Thời gian: 90 phút

**I. Trắc nghiệm: ( 3 điểm)**

 **Em hãy chọn đáp án đúng và viết vào giấy thi trong các câu sau :**

**Câu 1 :**Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. $\frac{0.5}{3}$ | B. $\frac{1}{0.2}$ | C. $\frac{5}{8}$  | D.  |

**Câu 2**  Phân số nào sau đây bằng phân số $\frac{3}{5}$ ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. $\frac{-9}{15}$  | B. $\frac{9}{15}$  | C. $\frac{1}{3}$  | D. $\frac{5}{3}$  |

**Câu 3**  Phân số đối của phân số $\frac{9}{15}$ ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. $\frac{-9}{15}$  | B. $\frac{15}{9}$  | C. $\frac{3}{5}$  | D. $\frac{9}{15}$  |

**Câu 4**  Hãy chọn cách so sánh đúng?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.   | B.   | C.   | D.   |

**Câu 5**  Hỗn số $1\frac{2}{3}$ được viết dưới dạng phân số?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. $\frac{5}{3}$ | B. $\frac{3}{5}$  | C. $\frac{2}{3}$  | D. $\frac{8}{3}$ |

**Câu 6:** Số nghịch đảo của  là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.  | B.  | C.  | D.  |

**Câu 7:** Trong các số sau, số nào là số thập phân âm?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 15  | B. -15  | C. -1,5  | D. 1,5 |

**Câu 8:** Số 4,148 được làm tròn đến hàng phần chục là số:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 4,3 | B. 3,9 | C. 4,2 | D. 4,1 |

**Câu 9 :** Phân số được viết dưới dạng số thập phân?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 3,1  | B. 3,3  | C. -3,2  | D. -1,3 |

**Câu 10:** Điểm M **không** thuộc đường thẳng d được kí hiệu ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. $d\in M$  | B. $M\in d$  | C. $M \notin d$  | D. $M⊂d$ |

**Câu 11:** Điểm M gọi là trung điểm của đoạn thẳng IK nếu:

A. M cách đều hai điểm I và K

B. M nằm giữa hai điểm I và K

C. M nằm giữa hai điểm I; K và M nằm cách đều hai điểm I và K

D. M thuộc đoạn thảng IK.

**Câu 12** : Số đo của góc bẹt là …

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 600  | B. 900 | C. 1200.  | D. 1800 |

**II. Tự luận** ( 7 điểm)

**Câu 13:** ( 2 điểm)Thực hiện phép tính ( tính hợp lí nếu có thể )

 a) +  b) 

c) C =  d) D = 7,3 + (-7,3) + 5,9

**Câu 14:** (1điểm)Tìm x, biết

1.  b) 

**Câu 15:** (1 điểm)Lớp 6A học có 30 học sinh trong đó  là học sinh Khá và Giỏi. Còn lại là số học sinh trung bình. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trung bình?

**Câu 16:** ( 2 điểm)Trên tia , vẽ hai điểm  và  sao cho , .

a. Trong ba điểm  điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b. Tính độ dài đoạn .

**Câu 17:** ( 1 điểm)Tính giá trị của biểu thức: P = 

|  |
| --- |
| **HƯỚNG DẪN CHẤM****BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2022– 2023** |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi câu 0,25 đ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu**  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Đáp án** | C | B | A | D | A | A | C | D | D | C | C | D |

**II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu hỏi** | **đáp án** | **điểm** |
| **Câu 13**(2,0 đ) | a)  +  =   | 0,5 |
| b)  =  = (- ) - = 0 -  =  | 0,5 |
| c) C =   | 0,5 |
| d) D = 7,3 + (-7,3) + 5,9 = (- 7,3 +7,3) +5,9 = 0 + 5,9 = 5,9 | 0,5 |
| **Câu 14**(1,0 đ) |       | 0,5 |
|      =   | 0,5 |
| **Câu 15**(1,0 đ) | Số học sinh Khá và Giỏi là:  (học sinh) | 0,5 |
| Số học sinh Trung bình là: (học sinh) | 0,5 |
| **Câu 16**(2,0 đ) | Vẽ đúng hình   | 0,5 |
| a) Trên tia , vẽ hai điểm  và  sao cho ,  ( nên điểm  nằm giữa hai điểm  và . | 0,75 |
| b) Vì điểm  nằm giữa hai điểm  và  nên  hay  | 0,75 |
| **Câu 17**(1,0 đ) | P = =  =   | 1,0 |