**PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 6**

**(Tuần 24/02 – 01/03)**

1. **SỐ HỌC**

**A. TRẮC NGHIỆM**

 Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

**Câu 1.** Tính: (–52) + 70 kết quả là:

 A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122

**Câu 2.** Tính: –36 – 12 kết quả là:

 A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48)

**Câu 3.** Tính: (–8).(–25) kết quả là:

 A. 33 B. (–33) C. 200 D. (–200)

**Câu 4.** Tập các ước của -8 là :

|  |  |
| --- | --- |
| A. {-1; -2; -4; -8} | B. {1; 2; 4; 8} |
| C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8} | D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8} |

**Câu 5.** kết luận nào sau đây là đúng

Kí hiệu Z+, Z- thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với x  Z khi đó

A. x  N  x  Z+ B. x  Z+ x  N

C. x  Z+ x Z-  D. x  Z+ x  N

**Câu 6.** |x| = 3 thì giá trị của x là:

A. 3 B. 3 hoặc -3 C. -3 D. Không có giá trị nào.

**Câu 7**. Nếu x.y < 0 thì:

A. x, y cùng dấu B. x > y C. x, y khác dấu. D. x < y

**Câu 8.** Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau:

 Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “- ” thì ta phải.........................tất cả số hạng trong dấu ngoặc, dấu............... thành dấu...............và dấu ................ thành dấu.................

**B. TỰ LUẬN**

**Bài 1.** Tính hợp lý nếu có thể:

**Bài 2.** Tìm :

**Bài 3.** Tìm các số nguyên x và y sao cho:

**II. HÌNH HỌC**

**Bài 1:**

**A.** Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

1. Góc tạo bởi hai tia *Om* và …… gọi là góc *mOn*, kí hiệu ……
2. Góc *MNP* có đỉnh là …. và cạnh là ……………. Kí hiệu là……..
3. Hai đường thẳng *AB* và *CD* cắt nhau tai điểm *O*. Các góc khác góc bẹt là: …….,………,………,………

**B.** Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

1. Góc tạo bởi hai tia *Ox*, *Oy* gọi là góc…… , kí hiệu ……
2. Góc …….có đỉnh là….. và hai cạnh là ……., …….Kí hiệu là .
3. Hai đường thẳng *ab* và *xy* cắt nhau tai điểm *I*. Các góc khác góc bẹt là: …….,………,………,………

|  |
| --- |
| **Bài 1:** Vẽ góc cho biết 1 cạnh và số đo góc trong các trường hợp sau:1. b)  c)
 |

**Bài 1:** Hãy cho biết số đo của mỗi góc trong các hình vẽ sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|   |  |  |
| Sắp xếp các góc theo thứ tự tăng dần:  |

**Bài 2:** Cho số đo các góc sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
|  |  |  |

Các góc nhọn là: ……………………………………………………………………………

Các góc tù là: …………………………………………………………………………………