|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT LÀO CAI  **TRƯỜNG PTDTNT THCS & THPT SAPA**  Đề 1 | **ĐÁP ÁN KIỂM TRA**  **GIỮA HỌC KỲ I**  **NĂM HỌC 2022 - 2023**  **MÔN TOÁN** **6**  *Thời gian làm bài: 90 phút*  *(không kể thời gian phát đề)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Thang điểm** | **Ghi chú** |
| **Câu 1 (1,5 điểm)** | a. | 0.25  0.25 |  |
| b. 25. 67 + 25. 33 | 0.25  0.25 |  |
| c. 2. (149 – 49) + 24: | 0.25  0.25 |  |
| **Câu 2**  **(1,5 điểm)** | a. | 0.25  0.25 |  |
| b. | 0.25  0.25 |  |
| Vì và  nên  Ta có:  nên | 0.25  0.25 |  |
| **Câu 3**  **(2,0 điểm)** | a. Chu vi hình chữ nhật là:  - Vì mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật nên chu vi hình vuông cũng là .  - Cạnh của hình vuông là: | 0.5  0.25  0.25 |  |
| b. – Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:  - Diện tích mảnh đất hình vuông là: | 0.5  0.5 |  |
| **Câu 4**  **(1,0 điểm)** | Ta có:  Lai có: | 0.25  0.5  0.25 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GD&ĐT LÀO CAI  **TRƯỜNG PTDTNT THCS & THPT SAPA**  Đề 2 | **ĐÁP ÁN KIỂM TRA**  **GIỮA HỌC KỲ I**  **NĂM HỌC 2022 - 2023**  **MÔN TOÁN** **6**  *Thời gian làm bài: 90 phút*  *(không kể thời gian phát đề)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Thang điểm** | **Ghi chú** |
| **Câu 1 (1,5 điểm)** | a. | 0.25  0.25 |  |
| b. 25. 67 + 25. 33 | 0.25  0.25 |  |
| c. 2. (149 – 49) + 24: | 0.25  0.25 |  |
| **Câu 2**  **(1,5 điểm)** | a. | 0.25  0.25 |  |
| b. | 0.25  0.25 |  |
| Vì và  nên  Ta có:  nên | 0.25  0.25 |  |
| **Câu 3**  **(2,0 điểm)** | a. Chu vi hình chữ nhật là:  - Vì mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật nên chu vi hình vuông cũng là .  - Cạnh của hình vuông là: | 0.5  0.25  0.25 |  |
| b. – Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:  - Diện tích mảnh đất hình vuông là: | 0.5  0.5 |  |
| **Câu 4**  **(1,0 điểm)** | Ta có:  Lai có: | 0.25  0.5  0.25 |  |