**TRƯỜNG THCS TÂN TÚC**

**TỔ TOÁN**

**Nhóm Toán 6**

**MA TRẬN ĐỀ KHỐI 6 –KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**

**NĂM HỌC 2021-2022**

**( trắc nghiệm + tự luận)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cấp độ**  **Chủ đề** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | | **Cộng** |
| **Cấp độ thấp** | **Cấp độ cao** |
| 1. **Số tự nhiên** | Thứ tự thực hiện phép tính (1 bài 2 câu) |  |  |  |  |
| Tìm x (1 câu) | Tìm x (1 câu) |  |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | 3  *2,5đ*  *25%* | 1  0,5*đ*  *5%* |  |  | 4  *3 đ*  *30%* |
| **2. Số nguyên** | **Trắc nghiệm** cộng, trừ, nhân, chia, tìm số đối của số nguyên. |  | Tính tổng nhiều số nguyên |  |  |
| Toán thực tế về số nguyên |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | 3  *2đ*  *20%* |  | 1  *1đ*  *10%* |  | 4  *3đ*  *30%* |
| **3. Hình hình học** |  | Tính chu vi diện tích các hình vuông, chữ nhật, hình thoi |  |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* |  | 2  *2đ*  *20%* |  |  | 2  *2đ*  *20%* |
| **4. Thống kê** | **Trắc nghiệm** nhận dạng đồ thị, đọc bảng dữ liệu |  |  |  |  |
| *Số câu*  *Số điểm*  *Tỉ lệ %* | 4  *2đ*  *20%* |  |  |  | 4  *2 đ*  *20%* |
| **Tổng số câu**  **Tổng số điểm**  **Tỉ lệ %** | 10  *6,5đ*  *65%* | 3  *2,5đ*  *25%* | 1  *1đ*  *10%* |  | 14  *10đ*  *100%* |