**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I – HÌNH 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MĐ**  **CĐ** | **Nhận Biết** | | **Thông Hiểu** | | | | **Vận Dụng** | | | | | **Tổng** |
| **Cấp độ thấp** | | | **Cấp độ cao** | |
| **Trắc nghiệm - Tự luận** | | **Trắc nghiệm - Tự luận** | | | | **Trắc nghiệm - Tự luận** | | | **Trắc nghiệm - Tự luận** | |  |
| **1. Tứ giác.Hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật** | Nhận biết các hình | | tính số đo góc của tứ giác, tính đường chéo của một hình, hai đường thẳng vuông góc | | | | Cách vẽ hình chính xác.  Chứng minh tứ giác là hình thang | | |  | |  |
| Số câu:  Số điểm:  Tỉ lệ: | Số câu:4  Số điểm: 1 |  | Số câu: 2  Số điểm: 0,5 | Số câu: 1  Số điểm: 1,25 | | |  | Số câu: 1  Số điểm:1,75 | |  |  | Số câu:8  Điểm : 4,5  45% |
| **2. Đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang** | Tính độ dài đường trung bình | | Xác định đường trung bình của tam giác, hình thang | | | |  | | |  | |  |
| Số câu:  Số điểm:  Tỉ lệ: |  | Số câu:2  Số điểm:3 | Số câu:2  Số điểm: 1 | |  | |  |  | |  |  | Số câu:4  Điểm:4  40% |
| 3. **Đối xứng trục, đối xứng tâm** |  | | Xác định hình có trục đối xứng,tâm đối xứng | | | |  | | | Chứng minh ba điểm thẳng hàng | |  |
| Số câu:  Số điểm:  Tỉ lệ: |  |  | Số câu: 2  Số điểm: 0,5 | | |  |  | |  |  | Số câu: 1  Số điểm:1 | Số câu:3  Điểm 1,5  15% |
| **TS câu:**  **TS điểm:**  **Tỉ lệ:** | **Số câu: 6**  **Số điểm:4**  **40%** | | **Số câu: 7**  **Số điểm: 3,25**  **32,5%** | | | | **Số câu: 1**  **Số điểm: 1,75**  **17,5%** | | | **Số câu: 1**  **Số điểm:1**  **10%** | | **Số câu:15**  **Số điểm:10 100%** |