**UBND huyện Củ Chi**

**Trường THCS Phước Thạnh**

**KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I năm học 2021- 2022**

**Môn: TOÁN 6 ( ĐỀ DÀNH RIÊNG CHO HS KT)**

**Thời gian: 90 phút**

**ĐỀ:**

**Bài 1. *(4 điểm)* Thực hiện phép tính:**

 a/ 25. 4 + 159 b/ 34 + 66 - 37

 c/ 62 + 145:5 d/ (– 24) + 17

**Bài 2. *(2 điểm)* Tìm x, biết:**

 a/ x + 39 = 102 b/ x – 76 = 24

**Bài 3. *(2 điểm)***

12 cm

5cm

***a/ Cho hình chữ nhật ( hình vẽ)***

***Hãy tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trên***

***b/ Cho hình vuông ( hình vẽ)***

8cm

8cm

***Hãy tính chu vi và diện tích hình vuông trên***

**Bài 4. *(2 điểm) Hãy quan sát biểu đồ tranh và trả lời các câu hỏi sau:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên học sinh**  | **Số điểm mười** |
| **An** |  |
| **Bình** |  |
| **Cường** |  |

**Với là 1 điểm mười**

 **a/ Bạn nào nhiều điểm mười nhất?**

 **b/ Bạn nào ít điểm mười nhất?**

**ĐÁP ÁN:**

**Bài 1: (4đ) Thực hiện phép tính:**

c/ 62 + 145:5 = 36 + 145: 5 0,25đ

= 36 + 29 0,25đ

= 65 0,5đ

d/ (– 24) + 17

= -7 1đ

a/ 25. 4 + 159

= 100 + 159 0,5đ

= 259 0,5đ

 b/ 34 + 66 - 37

 = 100 -37 0,5đ

= 63 0,5đ

**Bài 2: (2đ) Tìm x, biết:**

a/ x + 39 = 102

 x = 102 - 39 0,5đ

 x =63 0,5đ

b/ x – 76 = 24

 x = 24 + 76 0,5đ

 x = 100 0,5đ

**Bài 3: (2đ)**

 ***a/ Cho hình chữ nhật ( hình vẽ)***

******

***Hãy tính chu vi và diện tích hình chữ nhật trên***

Chu vi của hình chữ nhật là:

(12+5).2 = 34 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12.5 = 60 (cm2) (0,5 đ)

***b/ Cho hình vuông ( hình vẽ)***

******

***Hãy tính chu vi và diện tích hình vuông trên***

Chu vi của hình vuông là:

8.4 = 32 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8.8 = 64 (cm2) (0,5 đ)

**Bài 5. *(2 điểm)***.

**Bài 4: (2 đ)**

***Hãy quan sát biểu đồ tranh và trả lời các câu hỏi sau:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên học sinh**  | **Số điểm mười** |
| **An** |  |
| **Bình** |  |
| **Cường** |  |

**Với là 1 điểm mười**

 **a/ Bạn An nhiều điểm mười nhất.** (0,5 đ)

 **b/ Bạn Bình ít điểm mười nhất.** (0,5 đ)