**Tiết 30                    TRẢ BÀI  KIỂM TRA HỌC KÌ**

(Phần đại số)

1. **MỤC TIÊU**:

**1.Kiến thức**: Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm .

**2.Kĩ năng**: Đánh giá kĩ năng giải toán, trình bày diễn đạt một bài toán.

- Học sinh đ­ược củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm  tra tổng hợp.

**3.Thái độ:** Học sinh tự sửa chữa sai sót trong bài.

**4.Năng lực cần hình thành**:Năng lực tự học ,tự đánh giá.

1. **CHUẨN BỊ**:

**1.Chuẩn bị của giáo viên**: chấm bài, đánh giá ư­­u nh­­ược điểm  của học sinh.

**2.Chuẩn bị của học sinh**: xem lại bài kiểm tra, trình bày lại bài KT vào vở bài tập

**III. TIẾN TRÌNH**.

1. **ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP: 1'**
2. **TRẢ BÀI KIỂM TRA:5'**
3. **CHỮA BÀI KIỂM TRA: 34'**

**ĐỀ 1**

**PHẦN I. TRẮC NGHIỆM**

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

**PHẦN II. TỰ LUẬN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Sơ lược đáp án** | **Điểm** |
| **13 (1,0 đ)** | **a)** Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn**.** **b)** Dùng máy tính cầm tay tính giá trị đúng các giá trị sau:  | 0,500,50 |
| **14(1,0 đ)** | **a** |   | 0,250,25 |
|  | **b** | . | 0,250,25 |
| **15 (1,0 đ)** |  a) Xác định giả thiết và kết luận định lí trên.GT: một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau*,* *KL:* hai góc so le trong còn lại bằng nhau | 0,250,25 |
|  | b) Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận theo kí hiệu.**OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=**

|  |  |
| --- | --- |
| GT | cắt  tại;cắt  tại ;$\hat{A\_{1}}=\hat{B\_{1}}$ |
| KL | $$\hat{A\_{1}}=\hat{B\_{1}}$$ |

 | 0,250,25 |
| **16(2,0 đ)** | **a** | **Tìm x biết :** a)  Vậy x = 6.  | 0,50,5 |
| **b** | $$\sqrt{x}-16=0$$$$\sqrt{x}=16$$$$x=16^{2}$$ Suy ra  | 0,50,5 |
| **17(1,0 đ)** | Gọi số sách quyên góp được của ba lớp , ,  lần lượt là  (quyển). Vì số sách quyên góp được của ba lớp , ,  lần lượt tỉ lệ với ; ;  và lớp  quyên góp nhiều hơn lớp  là  quyển nên  và Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta cóVậy số sách quyên góp được của ba lớp , ,  lần lượt là  quyển. | 0,250,250,25  0,25 |
| **18(1đ)** | **OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=** Kẻ đường thẳng . Vì  nên . Ta có ( Hai góc so le trong)   ( Hai góc trong cùng phía)  Từ (1) và (2), ta có:   Vậy $\hat{AOB}=90^{0}.$ | Vẽ hình đúng: 0,25đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ |