|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC **TRƯỜNG THCS THCS TÂN PHÚ****BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO***(Đề gồm 4 trang)* | **ĐỀ THAM KHẢO GIỮA HỌC KỲ 1** **NĂM HỌC: 2024 – 2025****MÔN: TOÁN 6****Thời gian: 90 phút** *(không kể thời gian phát đề)* |

**A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ)**

**Câu 1.** Tập hợp các chữ cái có trong cụm từ “ HANH PHUC” là:

 A.  B. 

 C.  D. .

**Câu 2.** Số 19 trong hệ La Mã viết là:

1. XIX B. XXI C. IXX D. XVIV

**Câu 3.** Bảy năm trước Lan 6 tuổi. Hỏi bảy năm sau Lan bao nhiêu tuổi?

1. 14 tuổi B. 13 tuổi C. 20 tuổi D. 12 tuổi

**Câu 4.** Khi thực hiện phép tính đối với biểu thức có ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự

 **A.** Ngoặc nhọn { } 🡪 ngoặc vuông [ ] 🡪 ngoặc tròn ( )

**B.** Ngoặc tròn ( ) 🡪 ngoặc nhọn { } 🡪 ngoặc vuông [ ]

**C.** Ngoặc vuông [ ] 🡪 ngoặc tròn ( ) 🡪 ngoặc nhọn { }

**D.** Ngoặc tròn ( ) 🡪 ngoặc vuông [ ] 🡪 ngoặc nhọn { }

**Câu 5.** Chữ số thích hợp ở dấu \* để số  chia hết cho  là:

 A. 0 B. 2 C. 4 D. 6

**Câu 6.** Khẳng định nào sau đây là sai ?

**A.** Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

**B.** Số 2 là số nguyên tố bé nhất.

**C.** Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước

**D.** Số nguyên tố nhỏ hơn 10 là 2, 3, 5, 7

**Câu 7.** Chọn khẳng định đúng:

 **A**. Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau.

 **B.** Tam giác đều có 3 góc bằng nhau và bằng góc vuông.

 **C.** Tam giác đều có 2 đường chéo bằng nhau.

 **D.** Tam giác đều có 3 góc không bằng nhau.

**Câu 8.** Tính giá trị của biểu thức: 36.32 – 38

 **A.** 0 **B.** 2.38 **C.** 38 **D.** Một số khác

**Câu 9.** Trong các hình sau, hình nào là hình thoi:



**A.** Hình d) **B.** Hình a) **C.** Hình b) **D.** Hình c)



**A B C D**

**Câu 10.** Trong các hình sau, hình nào là hình lục giác đều:

**A.** Hình D **B.** Hình C **C.** Hình B **D.** Hình A

**Câu 11.** Trong các tam giác sau, tam giác nào là tam giác đều:

1. Tam giác ABC
2. Tam giác DEF
3. Tam giác GHI
4. Tam giác KJL

**Câu 12. Nhà trường tổ chức hội chợ để gây quỹ ủng hộ "Trái tim cho em". Lớp 6B vẽ một bức tranh và đem bán đấu giá với giá dự kiến là 370 000 đồng. Người thứ nhất trả cao hơn giá dự kiến là 40 000 đồng. Người thứ hai trả cao hơn người thứ nhất là 100 000 đồng và mua được bức tranh. Bức tranh được bán với giá bao nhiêu?**

**A.** 410 000

**B.** 510 000

**C.** 610 000

**D.** 710 000

**B. TỰ LUẬN: (7,0đ)**

**Bài 1. (2,5đ) Thực hiện phép tính**







**Bài 2. (1,5đ) Tìm x, biết**





**Bài 3. (1đ)** Cô Hạnh mua 30 quyển vở, 20 chiếc bút bi, hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc. Tổng số tiền cô phải thanh toán là 371 000 đồng. Cô chỉ nhớ giá của một quyển vở là 7 500 đồng, giá của một chiếc bút bi là 2 500 đồng. Em hãy tính giúp cô Hạnh xem một chiếc bút chì giá bao nhiêu tiền.

**Bài 4. (1đ)** Mô tả về cạnh, góc, đường chéo của hình bình hành ABCD



**Bài 5. (1đ)** Một cửa hàng trong 8 tháng đầu năm bán được 1460 chiếc điện thoại. Trong 4 tháng cuối năm, mỗi tháng cửa hàng bán được 256 chiếc. Hỏi trung bình mỗi tháng trong năm đó cửa hàng đã bán được bao nhiêu chiếc điện thoại?

**--- HẾT ----**

|  |  |
| --- | --- |
| UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC **TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ** |  **HƯỚNG DẪN CHẤM****ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I** **MÔN TOÁN 6****Năm học: 2024-2025** |
|  |  |

**I. TRẮC NGHIỆM****: (3,0 điểm)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Câu** | **Đáp án** | **Câu** | **Đáp án** | **Câu** | **Đáp án** |
|  | **A** |  | **D** |  | **A** |  | **B** |
|  | **A** |  | **D** |  | **A** |  | **A** |
|  | **C** |  | **A** |  | **B** |  | **B** |

**II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Nội dung đáp án** | **Thang điểm** |
| **Bài 1 (2,5điểm)** |  |  |
|   |  |
|  |  |
| **Bài 2 (1,5điểm)** |  |  |
|   |  |
|  |  |
| **Bài 3 (1 điểm)** |  |  |
| Giá của một chiếc bút chì là[371 000-(30.7500+20.2500)]: (2.12)=4000 (đồng) |  |
| **Bài 4 (1điểm)** |  |  |
| Hình bình hành có 2 cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau: AB=CD, AB//CD, BC=AD, BC//AD2 cặp góc đối bằng nhau: góc A =góc C, góc B = góc D2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường |  |
| **Bài 5 (1 điểm)** |  |  |
| Số chiếc điện thoại bán được trong năm đó của cửa hàng là:1460+4.256=2484 (chiếc)Trung bình mỗi tháng trong năm đó bán được số chiếc điện thoại là:2484:12=207 (chiếc) |  |

**----- HẾT -----**