|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN TP THỦ ĐỨC**TRƯỜNG THCS PHƯỚC BÌNH** | **ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I** **NĂM HỌC 2021-2022****MÔN: TOÁN KHỐI 6****Thời gian làm bài: 60 phút** (Không kể thời gian phát đề) |

**Bài 1 ( 3điểm) : Thực hiện phép tính :**

1. 31+24+69
2. 390 :[500 – (125 +35.7)]
3. 

**Bài 2 ( 3điểm) : Tìm giá trị của x :**

1. x + 75 = 130
2. 2.(x-12) = 25+33
3. x Ư(12) và 3<x<13

**Bài 3 ( 2 điểm)**:

Bạn Mai đi siêu thị mua 10 hộp sữa chua nha đam và 2 hộp phô mai que. Giá của một hộp sữa chua nha đam là 7 300 đồng, giá của một hộp phô mai que là 50 000đ. Hỏi bạn Mai phải trả bao nhiêu tiền.

**Bài 4 (2 điểm)**

1. Trong các hình sau đây: Hình nào là hình vuông, hình nào là tam giác đều, hình bình hành, hình thoi.



1. Vẽ hình thoi ABCD có cạnh AB = 5cm, đường chéo AC = 8cm.

**---HẾT---**

**Ma trận đề kiểm tra giữa kì I – Toán 6 – Năm học 2021 – 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cấp độ****Chủ đề** | **Nhận biết** | **Thông hiểu** | **Vận dụng** | **Cộng** |
| **Cấp độ thấp** | **Cấp độ cao** |
| **1. Các phép tính trong tập hợp N** | - Nhận biết được biểu thức không có dấu ngoặc, biểu thức có dấu ngoặc.- Nhận Biết tìm số hạng trong bài toán tìm số tự nhiên x | -Biết thứ tự thựchiện phép với biểu thức có dấu ngoặc, biểu thức không có dấu ngoặc. - Biết vận dụng thứ tự thực hiện tìm x |  |  |  |
| *Số câu,* *số điểm, phần trăm* | *2 câu : 1a, 2a* *2 điểm.* *20%* | *2 câu: 1 b, 2b**2 điểm.* |  |  | *4 câu**4 điểm**40%* |
| **2.Lũy thừa của một số tự nhiên** |  | Vận dụng công thức tính lũy thừa, chia hai lũy thừa cùng cơ số trong bài toán thực hiện phép tính. |  |  |  |
| *Số câu,**số điểm, phầm trăm* |  | *1 câu: 1c**1 điểm.* |  |  | *1câu 1điểm, 10%* |
| **3. Tính chất chia hết,tìm ước của một số tự nhiên.** |  | Vận dụng cách tìm ước của một số tự nhiên trong bài toán tìm x |  |  |  |
| *Số câu, số điểm, phần trăm* |  | *1 câu: 2c**1 điểm.* |  |  | *1 câu,**1 điểm, 10%* |
| **4. Toán thực tế.** |  |  Biết được khi nào sử dụng phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong bài toán thực tế |  |  |  |
| *Số câu,**số điểm, phầm trăm* |  | 1 câu 32 điểm |  |  | 1 câu 2 điểm20% |
| **5.Hình học trực quan** | Nhận biết được các hình đã học bằng trực quan. | Biết cách vẽ các hình bằng dụng cụ thước, compa. |  |  |  |
| *Số câu, số điểm, phần trăm* | *1 câu: 5a**1điểm* | *1 câu: 5b**1 điểm* |  |  | *2 câu,**2 điểm, 20%* |
| ***Cộng*** | ***3 câu.*** | ***6 câu.*** |  |  |  ***9 câu.*** |