|  |  |
| --- | --- |
| UBND HUYỆN GIAO THỦY  **TRƯỜNG THCS BẠCH LONG** | **HƯỚNG DẪN CHẤM**  **ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II**  **NĂM HỌC 2023 - 2024**  **MÔN: Toán 6** |

**Phần I.Trắc nghiệm *(3,0 điểm).***

Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm

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

**Phần II.Tự luận *(7,0 điểm).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bài** | **Nội dung** | | **Điểm** | |
| **Bài 1**  **1,5đ** | Thực hiện phép tính  a)  b)  c) | | |  |
| a) |  | 0,25đ | |
|  | 0,25đ | |
| **b)** |  | 0,25đ | |
|  | 0,25đ | |
| **c)** |  | 0,25đ | |
|  | 0,25đ | |
| **Bài 2**  **(1,0đ)** | Tìm  biết  a) b) | |  | |
| **a)** |  | 0,25đ | |
|  | 0,25đ | |
| **b)** |  | 0,25đ | |
|  | 0,25đ | |
| **Bài 3**  **(1.0đ)** | Bốn tổ của lớp  đóng góp sách cho góc thư viện như sau: Tổ  gópsố sách của lớp, tổ  góp số sách của lớp, tổ  góp số sách của lớp, tổ góp phần sách còn lại. Hỏi tổ  đã góp bao nhiêu phần số sách của lớp? | | |  |
| Phân số chỉ số sách tổ đóng góp cho góc thư viện số sách của lớp. | | | 0,5đ |
| Phân số chỉ số sách tổ IV đã góp là:  số sách của lớp | | | 0,5đ |
| **Bài 4**  (2,5đ) | Cho tia . Trên tia  lấy các điểm  sao cho .  a) Kể tên các đoạn thẳng nhận  trong điểm là mút.  b) - Kể tên các tia trùng với tia.  - Viết tên các tia đối nhau gốc .  c) Tính độ dài đoạn thẳng ?  d) Chứng tỏ rằng  là trung điểm của đoạn thẳng . | | |  |
| . | | 0,5đ | |
| **a)** | Các đoạn thẳng nhận  trong điểm trên là mút: | 0,25đ | |
| **b)** | Các tia trùng với tialà: . | 0,25đ | |
| Các tia đối nhau gốc  là:Tia và tia, tia  và tia , Tia và tia, Tia và tia. | 0,5đ | |
| **c)** | Vì điểm nằm giữa hai điểm  nên | 0,5đ | |
| **d)** | Vì điểm nằm giữa hai điểm  nên | 0,25đ | |
| Điểmlà trung điểm của đoạn thẳng  vì:  + Điểm  nằm giữa hai điểm  + | 0,25đ | |
| **Bài 5**  (1,0đ) | **Tính tổng:**  . | | |  |
|  | | 0,5đ | |
|  | | 0,5đ | |

**-------Hết-------**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |