|  |  |
| --- | --- |
| **Tr­­­­­­­­ường Tiểu học Đức Chính** **Lớp 5**... **Họ và tên**: ………………………… | **BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I****Môn: Toán - Lớp 5. Năm học: 2024- 2025**Thời gian 40 phút (*Không kể thời gian giao đề*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Điểm**...................... | **Nhận xét của giáo viên**................................................................................................................................................................................................................................................ | **GV coi:**............................................................... |
| **GV chấm:**........................................................... |

***Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.***

 **Câu 1.** ***a)*** ***Trong các số thập phân dưới đây, chữ số 5 của số thập phân nào chỉ hàng phần trăm:***

 A. 123,05 B. 532,47                   C. 853 D. 235,36

***b) Số thập phân gồm có:*** *“ bốn đơn vị, tám phần trăm”* ***được viết là:***

 A. 4,8 B. 4,08 C. 40,8 D. 0,48

***c) Dãy số thập phân nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?***

A. 0,07; 0,5; 0,14; 0,8 B. 0,14; 0,5; 0,07; 0,8

C. 0,5; 0,07; 0,14; 0,8 D. 0,07; 0,14; 0,5; 0,8

***d) Ta có*** 6,7 < < 7,8 ***số tự nhiên thích hợp điền vào ô là:***

A. x = 6 B. x = 7 C. x = 6,71 D. x = 8

**Câu 2**. ***a) Số thập phân 1,25 được viết dưới dạng tỉ số % là:***

A. 1,25% B. 125% C. 12,5% D. 0,125%

***b) 25% của 1200 cây là:***

 A. 12 cây B. 48 cây C. 300 cây D. 25 cây

**Câu 3. *Viết số thích hợp vào chỗ chấm:***

a) 2,45 ha = ….……….m2 b) 5kg 36g =………….kg

**Câu 4.**  ***Trên bản đồ tỉ lệ 1:8 000, độ dài 2cm ứng với độ dài thật là:***

A. 8000cm B. 16m C. 160m D. 1600m

**Câu 5. *Để thu hút khách hàng vào dịp cuối năm, cửa hàng giảm giá 25% các mặt hàng.***



Bộ cốc và bình thủy tinh giá 200 000 đồng.

Giảm còn : …………………...............

**Câu 6. *Minh nghĩ ra một số thập phân có đặc điểm như sau:***

***Hàng phần mười là chữ số lẻ lớn nhất có một chữ số. Hàng phần trăm là chữ số chẵn liền sau chữ số chẵn bé nhất có một chữ số. Số này lớn hơn 23 và nhỏ hơn 24.***

 Vậy Minh đã nghĩ ra số …………………...…

**Câu 7**. ***Đặt tính rồi tính:***

 74,389 + 32,546 53 – 15,065 10,3 x 2,5 65,6:32

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

**Câu 8**. ***Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng 19,5m.***

***a) Tính diện tích mảnh đất đó.***

***b) Người ta dành 35% diện tích đất để làm nhà, phần đất còn lại dùng để làm vườn. Tính diện tích đất làm vườn.***

**Bài giải**

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

**Câu 9**. ***a) Tìm x b) Tính bằng cách thuận tiện:***

 8,75 x *x* + 1,25 x *x* = 20 1,5 x 87 + 1,5 : 0,2 + 1,5 : 0,125

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

**PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG**

 **TRƯỜNG TH ĐỨC CHÍNH**

**HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ I**

***Hướng dẫn chấm gồm 1 trang***

**Năm học: 2024 – 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu** |  | **Đáp án** | **Điểm** |
| **Câu 1** (1,0 đ) | a | A. 123,05 | 0,25 |
| b | B. 4,08 | 0,25 |
| c | D. 0,07; 0,14; 0,5; 0,8  | 0,25 |
| d | B. x = 7  | 0,25 |
| **Câu 2** (1,0 đ) | a | B. 125%  | 0,5 |
| b |  C. 300 cây  | 0,5 |
| **Câu 3** (1,0 đ) | a | a) 2,45 ha = 2 45 00 m2 | 0,5 |
| b | b) 5kg 36g =5, 036.kg | 0,5 |
| **Câu 4** (0,5 đ) |  | C. 160m | 0,5 |
| **Câu 5** (0,5 đ) |  | Bộ cốc và bình thủy tinh giá 200 000 đồng.Giảm còn : 150 000 đồng  | 0,5 |
| **Câu 6** (1,0 đ) |  | 23,94 | 1,0 |
| **Câu 7** (2,0 đ) | a | 106,935 | 0,5 |
| b | 37,935 | 0,5 |
| c | 25,75  | 0,5 |
| d | 2,05 | 0,5 |
| **Câu 8** (2,0 đ) |  | a) Diện tích mảnh đất đó là:24 x 19,5 = 468 (m2) | 0,5 |
| b) Diện tích đất để làm nhà là:468 x 35% = 163,8 (m2) | 0,5 |
| Diện tích đất để làm vườn là:468 – 163,8 = 304,2 (m2) | 0,5 |
| Đáp số: a) 468 m2 b) 304,2 m2 | 0,5 |
| **Câu 9** (1,0 đ) | a | *x* x ( 8,75 + 1,25 ) = 20 *x* x 10 = 20 *x* = 20 : 10  *x*  = 2 | 0,5 |
| b |  1,5x 87 + 1,5 : 0,2 + 1,5 : 0,125 = 1,5 x 87 + 1,5 x 5 + 1,5 x 8 = 1,5 x (87 + 5 + 8) = 1,5 x 100 = 150 | 0,5 |
| **Tổng cộng:**  | **10** |

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I**

 **MÔN: TOÁN LỚP 5**
**Năm học 2024 –** **2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Tổng** |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| 1 | **Số và phép tính**- V iết các số thập phân.- Nắm được giá trị của các chữ số trong số thập phân.- So sánh các số thập phân, làm tròn số thập phân.- Thực hiện 4 phép tính với số thập phân. | Số câu | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Câu số | 1 |  |  | 7 | 6 | 9 |  |
| **Điểm** | **1,0** |  |  | **2,0** | **1** | **1,0** | **5,5** |
| 2 | **Đại lượng và đo đại lượng** | Số câu |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Câu số |  | 3 |  |  |  |  |  |
| **Điểm** |  | **1,0** |  |  |  |  | **1,0** |
| 3 | **Tỉ số phần trăm; Tỉ lệ bản đồ** | Số câu | **1** |  | **1** |  | 1 |  | **2** |
| Câu số | **2** |  | **5** |  | 4 |  |  |
| **Điểm** | **1,0** |  | **0,5** |  | 0,5 |  | **1,5** |
|  3 | **Giải toán có lời văn**- Vận dụng giải bài toán liên quan đến tính diện tích và tỉ số phần trăm. | Số câu |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Câu số |  |  |  | 8 |  |  |  |
| **Điểm** |  |  |  | **2,0** |  |  | **2,0** |
| **Tổng** | Số câu | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| **Số điểm** | **2,0** | **1,0** | **0,5** | **4,0** | **1,5** | **1,0** | **10** |
| **Tổng sô điểm** |  | **3,0** | **4,5** | **2,5** | **10** |
| **Tỉ lệ** |  | **30%** | **4**5% | **2**5% | **1**00% |

.