***Đề 1***

 **I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Bài 1.** Chữ số 5 trong số thập phân 14,357 có giá trị là

A. 5 đơn vị B. 5 phần mười C. 5 phần trăm D. 5 phần nghìn

**Bài 2**. Số lớn nhất trong các số 0,6 ; 0,47 ; 0,32 ; 0,25 là

A. 0,6 B. 0,47 C. 0,32 D. 0,25

**Bài 3**. Để rào xong một mảnh vườn trong hai ngày thì cần 5 người. Hỏi muốn rào xong mảnh vườn trong một ngày thì cần bao nhiêu người?

A. 8 người B. 10 người C.12 người D. 14 người

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

Bài 1. Điền >, <, = vào chỗ chấm

6 tấn 3 tạ…………63 tạ 3050kg………..3tấn 6yến

13 kg 807 g………..138hg 5g tạ …………….70kg

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

4m= ………..m 4tấn 23 kg=…….tấn

 4 hm2 52m2  = ……..hm2 5km 302m =…..km

Bài 3. Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện

2 + 1=……………………………………………………………….

1: 1=………………………………………………………………….

Bài 4. Biết rằng, 15 người công nhân sửa xong một đoạn dường phải hết 6 ngày?Hỏi muốn sửa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5. Tính nhanh



***Đề 2***

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

**Bài 1**: Hỗn số: 34 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,46 B. 34,06 C. 34,6 D. 34,006

**Bài 2**: Các số thập phân 54,454 ; 45,544 ; 55,444 ; 45,455 ; 54,544 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 A. 45,544 ; 45,455 ; 54,454 ; 55,444 ; 54,544

 B. 45,544 ; 45,455 ; 54,454 ; 54,544 ; 55,444

 C. 45,455 ; 45,544 ; 54,454 ; 54,544 ; 55,444

 D. 45,544 ; 45,455 ; 55,444 ; 54,454 ; 54,544

**Bài 3**: Mỗi quả cam nặng 50g. Nếu mẹ mua 2kg cam thì có số quả là :

 A. 4 quả B. 100 quả C. 25 quả D. 40 quả

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

**Bài 1:** Điền dấu > , < , = thích hợp vào chỗ chấm :

 ................. .....................

**Bài 2:** Tính:

 a/  +  ×  b/ 2  : 1  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 3:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

 5m 9cm = ………cm 1903dm = ……m………dm

 1tấn 5tạ = ………tấn 3m 8dm = ……... m

**Bài 4:** Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 218m.Chiều dài hơn chiều rộng 19m Ở giữa người ta đào một cái ao hình vuông có cạnh là 10m. Tính diện tích phần đất còn lại.

 Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

***Đề 3***

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng**:

1. Hỗn số 5 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7 B. 5,007 C. 5,07 D. 5,0007

2. Cho các số thập phân 24,7 , 24,87, 25,1 , 25,09

Số lớn nhất trong các số đã cho là:

A. 24,7 B. 24,87 C. 25,1 D. 25,09

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a, 1,79 > 1,8 ………. b, 8,56 dm2 = 8 dm2 ………

c, 7 tấn 25 kg = 725 kg …………

d, Các số thập phân dưới đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

 7,926 ; 9,726 ; 9,76 ; 9,762

4. Mua 3 m vải hết 75000 đồng. Hỏi mua 5 m vải như thế hết bao nhiêu tiền?

A. 25000 đồng B. 125000 đồng C. 45090 đồng D. 375000 đồng

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

**Bài 1:** Tính

a) 2 +  b) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

**Bài 2:** Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 7 m 45 cm = …….….. cm 9m2 9 cm2 = ...................m2

 4 tấn 25 kg = ............ kg 3,492 ha = ................. km2

**Bài 3:** Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 40m, chiều rộng bằng  chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa.

b) Tính diện tích vườn hoa.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

**Bài 4:** Tính nhanh 

……………………………………………………………………………………………

***Đề 4***

**I .PHẦN TRẮC NGHIỆM**

 **Hãy khoanh vào chữ đặt trươc câu trả lời đúng**

**Câu 1**

**a,** Số thập phân gồm : 42 đơn vị , 6phần trăm, 3phần nghìn được viết là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A . 42,63 | B . 42,063 | C. 42,0063 | D . 4,263 |

**b.** chữ số 6 trong số phập phân : 4,367 có giá trị là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  A. 6 đơn vị | B. 6 phần mười | C. 6 phần trăm | D . 6 phần nghìn |

**Câu 2: **

**a, Phân số thập phânviết thành số thập phân là**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A .0,35 | B. 3,5 | C. 0,035 | D.0,305 |

**b ,** Số bé nhất trong các số : 0,7 ; 0,47 ; 0,34 ; 0,304

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 0,7 | B. 0,47 | C . 0,34 | D . 0,304 |

**Câu 3**

**a,** Muốn đào xong một cái ao trong 2 ngày thì cần 6 người. Hỏi muốn đào xong cái ao trong 1 ngày thì cần bao nhiêu người?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 8 người | B. 10 người | C. 12 người | D 14 người |

**b,** Cho số 24,6km =..........m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 246 | B. 24006 | C. 2460 | D. 24600 |

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

**Bài 1**: tính

a , 10 - = ....................... b,  : = ............................

**Bài 2:**

**a,** Viết số thích hợp vào chỗ chấm

 4023 kg = ..........tấn.........kg 7m9dm= ...............dm

**b,** Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

 7tấn 6kg = ......................tấn 20m 4cm = .................m

**Bài 3:**

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều 80 m , chiều rộng bằng chiều dài

a, Tính diện tích thửa ruộng đó .

b, Biết rằng cứ 100mthu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

***Đề 5***

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

**Bài 1:** a. Số thập phân gồm mười đơn vị, bốn phần mười, sáu phần nghìn viết là:

 A. 10, 46 B. 10, 446 C. 10, 406 D. 10, 046

b. Chữ số 5 trong số 71, 205 thuộc:

 A. Hàng đơn vị B. Hàng phần mười

 C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn

**Bài 2:** a. Trong các phân số sau: ; ; ;  phân số thập phân là:

 A.  B.  C.  D. 

 b. Viết phân số thập phân sau thành số thập phân:

  = .....................

**Bài 3:** Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Diện tích vườn hoa đó là:..........................

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

**Bài 1:** Tính:

 a) 1 – ( + ) b) 2 $\frac{1}{3}$ + 4 $\frac{1}{3}$ c) 10 $\frac{3}{10}$ - 4 $\frac{7}{10}$ d) $\frac{2}{3}$ x 5 $\frac{1}{4}$

**Bài 2:** Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

 a. 4 m 5 dm = .................. m b. 4 kg 70 g = .......................kg

 c. 2 m4 dm = ............... m d. 7500 m= ......................ha

**Bài 3:** Có 4 thùng như nhau chứa được tất cả 180 lít dầu. Hỏi để chứa hết 315 lít dầu thì cần bao nhiêu thùng như thế?

**Bài 4:** Tính bằng cách thuận tiện nhất:

****

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ***Đề 6***

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

Bài 1: a) Phân số nào bằng phân số 5/7

 A. 15/14 B. 15/21 C. 10/21 D. 15/28

 b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

 A.  B. 2  C. 23 

Bài 2: a) Số lớn nhất trong các số : 4,693 ; 4,963 ; 4,639 là số : (1)

A. 4,963 B. 4,693 C. 4,639

 b) Số 0,008 đọc là :

1. Không phẩy tám .
2. Không , không tám .
3. Không phẩy không trăm linh tám .

Bài 3. a) 6000 m2 = ......? ......ha.

 A. 1/5 B.2/5 B.3/5 D.4/5

 b) Chu vi của một hình chữ nhật là 3m 6dm; chiêu dài hơn chiều rộng 2 dm. Chiều dài hình chữ nhật đó là:

 A. 19 dm B. 17 dm C.10 dm D.8 dm

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

**Bài 1**

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 m2 = ……………………………cm2 b) 2 km2 ………………………ha

c) 2608 m2 = …………dam2……………m2 d) 30000hm2 = ………………… ha

**Bài 2.** Tính kết quả :

 a/  +  b/ 10 

Bài 3: 8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày . Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Tính nhanh. 1/2 + 2/4 + 4/8 + 5/10

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

***Đề 7***

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng**

Bài 1. a) Trong số thập phân 1,254 chữ số 4 thuộc hàng nào ?

A. Hàng đơn vị B. Hàng phần trăm C. Hàng phần nghìn D. Hàng phần mười

b) Viết 5 dưới dạng số thập phân ta được:

A. 0,53 B. 5,3 C. 5,03 D. 5,003

Bài 2. a) Số thích hợp để viét vào chỗ chấm của 0,015tấn = ………kg

A. 0,15 B. 1,5 C . 15 D. 150

b) Một ô tô trong 3 giờ đi được 120km . Trong 5 giờ ô tô đó đi được:

A. 40km B. 80km C . 120km. D. 200km.

Bài 3 a) Số ba mươi chin phẩy năm trăm linh sáu viết là :

A. 39, 056 B. 39, 56 C. 39, 506 D. 3,9506

b) Phân số 1/100 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0, 1 B. 0, 01 C. 0, 001 D. 0, 0001

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

Bài 1. Tính

a. 6 b. 7 c.5 d. 4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm?

a. 5km 89 m = …….m b. 4hm75m

Bài 3. Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 120m . Chiều rộng bằng  chiều dài. Hỏi diện tích của sân trường đó bằng bao nhiêu mét vuông , bao nhiêu héc ta?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm 0,1 < ………. < 0,2

**I.PHẦN TRẮC NGHIỆM**

 **Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

**Câu 1**: Giá trị của chữ số 3 trong số 245,0532 là:

A. 3 trăm B. 3 phần mười C. 3 phần trăm D. 3 phần nghìn

**Câu 2**: Hai mươi tư đơn vị, sáu phần nghìn được viết là:

A. 24,060 B. 24,6000 C. 24,006 D. 24,06

**Câu 3**: Hỗn số 2 khi chuyển sang phân số thập phân là:

A. B. C. D.

**Câu 4**: Mua 15 quyển vở hết 45000 đồng. Hỏi mua 20 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu ?

A. 40000 đồng B. 50000 đồng C. 60000 đồng D. 70000 đồng

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN:**

**Bài 1**: Tìm X

|  |  |
| --- | --- |
| *X*  + = ....................................................................................................................................................................................................................................... |  x *X* = 3........................................................................................................................................................................................................................................ |

**Bài 2**: Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

|  |  |
| --- | --- |
| 459 g = .................kg5 tấn 57 kg = ..............tấn | 56 km 65 dam = ................km24 m2 18 dm2 = ................m2 |

**Bài 3**: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 35cm; biết chiều dài hơn chiều rộng 16cm. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu cm2 ?

*Bài giải*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

*........................................................................................................................*

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

****

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

----------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT VĨNH BẢO**TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA** | HƯỚNG DẪN & BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5 GIỮA HỌC KỲ I---------------------------------- |

**I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÂU | ĐÁP ÁN | BIỂU ĐIỂM |
| Câu 1 | D | *0,5đ* |
| Câu 2 | C | *0,5đ* |
| Câu 3 | C | *1đ* |
| Câu 4 | C | *1đ* |

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)**

**Bài 1**: Tìm X ( **2 điểm**)

|  |  |
| --- | --- |
| X =  (0,5đ)X =  (0,5đ) |  (0,25đ)X =  (0,25đ)X =  (0,5đ) |

**Bài 2** **(1điểm**): Mỗi phần điền đúng cho 0,25 điểm

|  |  |
| --- | --- |
| 459 g = 0,459 kg5 tấn 57 kg = 5,057 tấn | 56 km 65 dam = 56,65 km24 m2 18 dm2 = 24,18 m2 |

**Bài 3 (3 điểm)**

*Bài giải*

Chu vi hình vuông hay hình chữ nhật là

35 x 4 = 140 (cm) 0,75đ

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

140 : 2 = 70 (cm) 0,5đ

Chiều dài hình chữ nhật là:

(70 + 16) : 2 = 43 (cm) 0,5đ

Chiều rộng hình chữ nhật là:

70 – 43 = 27 (cm) 0,5đ

Diện tích hình chữ nhật là:

43 x 27 = 1161 (cm2) 0,5đ

§¸p sè: 1161 (cm2) 0,25đ

**Bài 4 (1 điểm)**

Tính bằng cách thuận tiện

****

**= x - x 0,25đ**

**= x ( - ) 0,25đ**

**= x 0,25đ**

**= x 1**

**= 0,25đ**

----------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO**TRƯỜNGTIỂU HỌC HOÀ BÌNH** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I** **Môn Toán - Lớp 5***(Thời gian làm bài:40 phút)****~~~~~~~~~~~~~~~~~~*** |

1. **PHẦN TRẮC NGHIỆM**

 **Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng**

**Bài 1 :**

**a. Trong các số thập phân : 412,12 ; 354,5 ; 3,54 ; 0,154 số nào có chữ số 4 ở hàng phần trăm :**

a. 412,12 b. 354,5 c. 3,54 d. 0,154

**b. Số thập phân có sáu đơn vị năm phần trăm được viết là:**

a. 0,65 b. 6,5 c. 6,05 d. 6,005

**Bài 2 :**

**a. Phân số thập phân  được viết thành số thập phân là** :

a. 0,32 b. 3,2 c. 32,0 d . 3,02

**b. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của  km2 = ……m2 là** :

a . 40 000 b . 4000 c. 400 d.400 000

**Bài 3 :**

**a. Dãy số thập phân được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :**

a. 5,67 ; 5,65 ; 6,12 ; 6;21 ; 6,15 b. 5,65 ; 5,67 ; 6,12 ; 6,21 ;6,15

c. 5,65 ; 5,67 ; 6,12 ; 6,15 ; 6,21 d. 6,21 ; 6,15 ;6,12 ; 5,67 ; 5,65

**b. Chữ số 7 trong số 5,671 có giá trị là** :

a. 7 b. 70 c.  d.

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Bài 1 : Tính :**

4 = …………………….. -  = ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :**

3m27cm2 = ……………….m2 6 hm215 dam2 =…………hm2

 15tấn 122kg = ………………tấn 25 km 16m =…………km

 **Bài 3:** Một máy bay 20 phút bay được 360km . hỏi 2 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu ki – lô - mét ?

**Bài giải**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................

………………………………………………………………....................................

**Bài 4: Tìm số tự nhiên x , biết :**

 a. 24,5 < x < 25,1 b. 36,8> x > 33,9

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................

 **HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 5 GHKI**

**I. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm )**

Bài 1 : (1 điểm ) a- c ; b- c Bài 2 (1 điểm )a – b ; b- d

 Bài 3 ( 1điểm )a - c ; b- d

1. **Phần vận dụng và tự luận ( 7 điểm )**

Bài 1 ( 2điểm ) . 

 4 +2 = = 

Bài 2 ( 2 điểm ) : Điền số đúng mỗi phần cho 0,5 điểm

3m27cm2 = 3,0007 m2 6hm215dam2 = 6,15 hm2

15 tấn 122kg = 15,122 tấn 25 km 16m = 25,016 km

Bài 3 ( 2 điểm ) : đổi 2 giờ = 120 phút( 0,25 điểm )

 120 phút gấp 20 phút số lần là : 120 : 20 = 6 ( lần ) ( 0,75 điểm )

 2 giờ máy bay đó bay được số km là : 360 x 6 = 2160 (km ) (0,75 điểm )

 Đáp số : 2160 km (0,25 điểm )

 ***Chú ý :Nếu câu trả lời đúng phép tính sai kết quả thì cho nửa số điểm . nếu câu trả lời sai phép tính đúng không cho điểm . Thiếu hoặc sai danh số toàn bài trừ 0,25 điểm . Bài có thể làm cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối da .***

Bài 4 ( 1,5 điểm ) :

**Phần a, (1 điểm )** : Mỗi phần cho 0,5 điểm

a. x= 25 vì 24,5< 25< 25,1

b x= 34 ;35 vì 36,8 > 34> 33,9 36,8> 35 > 33,9

 Nếu HS không trình bày mà chỉ tìm được kết quả cho nửa số điểm

***Lưu ý nếu toàn bài viết xấu trình bày bẩn trừ từ 0,5 đến 1 điểm .***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số báo danh:.....................Phòng thi:.........................

|  |
| --- |
| Điểm: |
| Bằng chữ:.............................. |

 | **BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I****Năm học 2012 - 2013****Môn Toán - Lớp 5***(Thời gian làm bài : 40 phút)***====================** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ng­ười coi*** | ***Ng­ười chấm*** |
|  |  |

 |

 **I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :**

 **Câu 1**: a) Hỗn số 5  được viết thành số thập phân là:

 A. 5,7 B. 5,007 C. 5,07

 b) Số thập phân gồm: năm mươi tư đơn vị, bảy mươi sáu phần trăm được viết là :

 A. 54,076 B. 45,706 C. 54,76 D. 54,760

**Câu 2**: a) Kết quả phép cộng 5 + 4 là :

 A. 9 B. 9 C. 10 D. 20

 b) Trong số thập phân 86,324, chữ số 3 thuộc hàng nào?

 A. Hàng chục B. Hàng phần mười

 C. Hàng trăm D. Hàng phần trăm

**Câu 3**: a) 7m2 2dm2 = .................. dm2 số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A.720 B. 270 C. 7200 D. 702

 b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 14 ha = ........ km2 là :

 A. 0,41 B. 0,14 C. 1,04 D. 4,1

**II.PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

**Bài 1**: (2điểm)a, Viết các số thập phân dưới đây theo thứ tự từ lớn đến bé.

 7,926 ; 9,726 ; 9,76 ; 9,762 ; 7,629

..........................................................................................................................................

 b, Tìm số tự nhiên X, sao cho:

2,9 < X < 3,5 3,25 < X < 5,05

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 2** : (1,5 điểm) Tính:

  +  x  5 - : 1

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 3**: (2,5 điểm)

Một đội công nhân có 63 người nhận sửa xong một quãng đường trong 11 ngày. Hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữa?( Mức làm của mỗi người là như nhau).

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 4**: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  +  +  + 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM TOÁN 5**

**GIỮA KÌ I**

**I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM** (3 điểm)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| Câu 1 | **C** | *(0,5đ)* |
| **C** | *(0,5đ)* |
| Câu 2 | **C** | *(0,5đ)* |
| **B** | *(0,5đ)* |
| Câu 3 | **D** | *(0,5đ)* |
| **B** | *(0,5đ)* |

**II/PHẦN VẬN DỤNG VÀ** **TỰ LUẬN** (7 điểm)

**Bài 1**  (2điểm) Mỗi phần làm đúng cho 1 điểm

a, Thứ tự đúng là: 9,762 ; 9,76 ; 9,726 ; 7,926 ; 7,629.

b, X = 3 X = 4 ; 5

**Bài 2** (1,5điểm) Mỗi phần làm đúng cho 0,75 điểm

  +  x  5 - : 1

 =  +  ( 0,25 đ) = - (0,25 đ)

 =  +  =  (0,5) = = 5  (0,5 đ)

**Bài 3** (2,5 điểm) Bài giải

Muốn sửa xong quãng đường trong 1 ngày, cần số người là:

0,75 điểm

 63 x 11 = 693 (người)

Muốn sửa xong quãng đường trong 7 ngày, cần số người là:

0,75 điểm

 693 : 7 = 99 (người)

0,75 điểm

Số người cần thêm là:

 99 - 63 = 36 (người)

 Đáp số : 36 người (0,25 điểm)

Bài 4: (1 điểm)

  +  +  +  = (  + ) + ( + ) = +  = +  = 1

***\* Chú ý:*** Bài toán: Lời giải đúng, phép tính đúng, ***kết quả tính sai*** được 1/2 số điểm.

 Lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm. Bài làm cách khác đúng vẫn cho đủ số điểm.

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH BẢO**TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN AM** | **ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I**MÔN: TOÁN - LỚP 5*(Thời gian: 40phút)* |

**I- Trắc nghiệm:**

**Câu 1**. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

 a. 9,17 > 9,09 🞎 b. 18,65<18,56 🞎

 c. 27,05 = 27,5 🞎 d. 206,49 > 205,99 🞎

**\*Chọn đáp án đúng:**

**Câu 2**.

a. Số “ Bốn mươi hai phẩy không trăm sáu mươi tám” viết là:

A. 402,068 B. 42,068 C. 420,068 D.42,680

b. Chữ số 2 trong số 7,342 thuộc hàng:

 A- đơn vị B- Phần mười C- Phần trăm. D- Phần nghìn

**Câu 3.** Để hút hết nước ở một cái hồ phải dùng 4 máy bơm làm liên tục trong 24 giờ. Hỏi mướn hút hết nước ở hồ đó trong 12 giờ thì phải dùng bao nhiêu máy bơm.

A- 2 máy bơm B- 4 máy bơm C- 6 máy bơm D- 8 máy bơm

**II- Tự luận:**

**Câu 1.** Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

 2 3 3 1

 8 ; 5 ; 4 ; 2

 5 4 7 10

**Câu 2.**  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 342dm = .................cm c. 315 cm = .............m

b. 1kg26g = .................gd. 6,5 km2 = ..............ha

**Câu 3.** Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài 80m.Chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.

a- Tính diện tích thửa ruộng đó?

b- Biết rặng cứ 100m thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

**Câu 4.** Tính bằng cách thuận tiện:

49 x24 - 98 x 12

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

MÔN: TOÁN - LỚP 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nội dung | Đáp án | Điểm |
|  I-Trắc nghiệm |  | 3 |
| Câu 1 - a | 9,17 > 9,09 Đ | 0,25 |
|  b | 18,65 < 18,56 S | 0,25 |
| c | 27,05 = 27,5 S | 0,25 |
| d | 206,49 >205,99 Đ | 0,25 |
| Câu 2 a. | B | 0,5 |
| b. | D | 0,5 |
| Câu 3 | D | 1 |
| II- Tự luận |  | 7 |
| Câu 1 |  |  |
|  |  2 42 3 23 3 31 1 218 = ; 5 = ; 4 = ; 2 =  5 5 4 4 7 7 10 10 | 1 |
| Câu 2a | 312 dm = 3120cm | 0,5 |
| b | 1kg 26g = 1026 g | 0,5 |
| c | 315cm = 3,15 m | 0,5 |
| d | 6,5km2  = 650ha | 0,5 |
| Câu 3 |  1Chiều rộng thửa ruộng đó là: 80 x = 40 (m) 2Diện tích thửa ruộng đó là: 80 x 40 = 3200 (m2)3200 m2 gấp 100 m2số lần là: 3200:100 =32 (lần) Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số thóc là: 50 x32 = 1600(kg) = 16 ( tạ) Đáp số 16(tạ thóc) | 0,50,50,51,250,25 |
| Câu 4 | Ta có: 49 x24 - 98 x 12=49 x 2 x 12 - 98 x 12 = 98 x12 - 98 x 12 = 0Vậy 328 x 17 x (1859 -326 ) x (49 x 24 - 98 x 12)= 328 x 17 x (1859 -326 ) x 0 = 0 ( vì bất kỳ số nào nhân với 0 cũng bằng 0) | 0,250,250,250,25 |

I . **PHẦN TRẮC NGHIỆM**

 **Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng ( Nếu có )**

**1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:**

a. 3cm2 = ….. mm2 9m2 25cm2 = ………. …..cm2

b. 4 phút 30 giây = ......... giây là :

 A . 70 B .120 C . 430 D . 270

**2 . Đúng ghi Đ, sai ghi S:**

 Tổng của 2 số là 77, số thứ hai bằng  số thứ nhất.

 a. Số thứ nhất là 35

 b. Số thứ hai là 35

**3. a.Chữ số 7 trong số 25,457 thuộc hàng nào?**

 A . Đơn vị B .Phần mười C . Phần trăm D . Phần nghìn

 **b. Một hình vuông có cạnh là  m thì chu vi hình vuông là :**

 A .  m B .  m C . 2  m D . m

 **II . PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

**Bài 1: Đặt tính rồi tính**

a/ 297745 + 51076 b/ 24705 - 4577

c/ 426 x 305 d/ 72306 : 351

**Bài 2 : Tìm X**

 a/ X - 345 = 1235 b/ X x 28 = 312 x 14

**Bài 3:**

Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,75km và chiều rộng bằng chiều dài . Tính diện tích mảnh vườn với đơn vị đo là héc-ta?

**Bài 4:** Cho phân số. Hãy viết phân số đã cho thành tổng của các phân số có tử số là 1 nhưng mẫu số khác nhau.

**HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 5**

**Giữa học kỳ I năm hoc 2012-2013**

**I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| Câu 1 | 300 ; 90025 | 0,5 |
| D | 0,5 |
| Câu 2 | S | 0,5 |
| Đ | 0,5 |
| Câu 3 | D | 0,5 |
| C | 0,5 |

II.**PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : 7điểm**

**Bài 1 : 2đ .** Đặt tính đúng, tính đúng mỗi phép tính cho 0,5đ.

 297745 24705 426 72306 351

 + - x 02106

 51076 4577 305 000 206

 348821 20128 2130

 12780

 129930

 **Bài** **2: 2đ.** Mỗi phép tính tìm x đúng cho 1đ.

 a/ X - 345 = 1235 b/ X x 28 = 312 x 14

 X = 1235 + 345 X x 28 = 4368

 X = 1580 X = 4368 : 28 X = 156

 **Bài 3 : 2 đ.**

Bài giải

0,75km = 750m

 Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

750 : ( 3 + 2 ) x 2 = 300(m) ( 0,5 )

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

750 – 300 = 450(m) ( 0,5 )

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

300 x 450 = 135000 ( m 2 )

135000 m 2 = 13,5 ha ( 0,75 )

 Đáp số : = 13,5 ha ( 0,25 )

**Bài 4 (1 điểm)**

  =  =  +  +  +  =  +  +  + 

***Chú ý:***

- *Bài làm đúng đến đâu cho điểm đến đó. Bài làm sai hoặc thiếu chia điểm để trừ.*

*Bài toán có lời văn nếu câu trả lời đúng, kết quả tính sai được 1/2 số điểm. Câu trả lời sai, phép tính đúng không cho điểm.*

*- Bài giải theo cách khác, lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa.*

 =================================

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số báo danh:........................****Phòng thi Số:.......................** **Điểm:..........................** **Bằng chữ:....................** | **ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯ­ỢNG****HỌC KỲ I** **Môn: Toán – Lớp 5***( Thời gian làm bài: 40 phút )***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~** |  **Ngư­ời coi Ngư­ời chấm** *( Ký & ghi tên) ( Ký & ghi tên)* |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

***Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt tr­ước câu trả lời đúng.***

**Bài 1: a, Số lớn nhất trong các số: 77,42 ; 77,24 ; 76,99 ; 78,01**

 A. 77,42 B. 77,24 C. 76,99 D. 78,01

 **b, Số nhỏ nhất trong các số: 5,656 ; 5,666 , 5,099 ; 5,569**

 A. 5,656 B.5,666 C.5,099 D. 5,569

**Bài 2**: **Viết số thích hợp vào chỗ chấm:**

a. 5m2 66dm2 = ................... m2 b. 0,005 tấn = .................. kg

**Bài 3** :a- Phép chia 37,99 : 16 có số d­ là:

A. 7 B. 0,7 C. 0,07 D. 0,007

**b-** Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt khối lớp 5 tr­ờng Tiểu học Lý Học quyên góp đ­ợc 265000 đồng và số tiền đó bằng 25% tổng số tiền quyên góp của toàn tr­ờng. Hỏi trong đợt quyên góp đó cả tr­ờng Tiểu học Lý Học quyên góp đ­ợc bao nhiêu đồng ?

A. 1006000 B. 1060000 C. 1600000 D. 1000600

**B. TỰ LUẬN .**

**Bài 1:** **Đặt tính rồi tính**

 a, 80,075 – 26,27 b. 7,38 x 1,25 c. 75,52 : 32

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………….……………………………………………………………

**Bài 2 :Tìm X**

210 : X = 14,92 – 6,52 X x 12,5 = 6 x 2,5

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **Bài 3** : Một mảnh đất có diện tích là 900m2, trong đó diện tích v­ờn cây là 620m2, còn lại là diện tích phần đất đào ao nuôi cá. Hỏi phần diện tích đào ao nuôi cá chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích mảnh đất đó ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**Bài 4**: **Tính nhanh**:

10, 11 + 11,12 + 12,13 + .... + 97, 98 + 98,99 + 102 =

..................................................................................................................................................................................................***.***........................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

===========================

**H­ƯỚNG DẪN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM TOÁN - LỚP 5**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A .TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM ).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| Câu 1 | C | 0,5 |
| C | 0,5 |
| Câu 2 | D | 0,5 |
| D | 0,5 |
| Câu 3 | B | 0,5 |
| D | 0,5 |

**B. TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM ).**

**Bài 1** **( 2 điểm )** ***Làm đúng mỗi phần cho 1 điểm.***

**Bài 2:** **( 2 điểm ).** ***Mỗi phần đúng cho 1 điểm.***

**Bài 3***:* **( 2 điểm )**Diện tích phần đất đào ao nuôi cá là:

*900 – 720 = 180 (m2) ( 0,75 điểm)*

Diện tích phần đất đào ao nuôi cá chiếm số phần trăm diện tích mảnh đất đó là:180 : 900 = 0,2 = 20% *( 1 điểm)*

 Đáp số: 20% ( *0,25 điểm* )

**Bài 4 ( 1 điểm ) :**

 Ta cú thể viết lại dóy tớnh trờn như sau:

 10,11 + 11,12 + 12,13 + .... + 97,98 + 98,99 + 102 = A

**Nhận xét**: 10,11 + 1,01 = 11,12

 11,12 + 1,01 = 12,13...

 97,98 + 1,01= 98,99

Kể từ số hạng thứ hai mỗi số hạng bằng số hạng liền trư­ớc nó cộng với 1,01.

10,11 +11,12 + 12,13 + ....+ 97,98 + 98,99 có số số hạng là:

( 98,99 - 10,11) : 1,01 + 1= 89(số)

A = (98,99 + 10,11) x 89 : 2 + 102 = 109,1 x 89 : 2 + 102 = 9709,9: 2 + 102

A = 4854,95 + 102 = 4956,95

**Chú ý**: - *Bài làm đúng đến đâu cho điểm đến đó.*

 *- Lời giải đúng, tính sai cho 1/2 số điểm.*

 *- Lời giải sai, tính đúng không cho điểm.*

*Toàn bài trình bày xấu, trình bày bẩn trừ 1 điểm ( đối với bài điểm 9 , 10 ).*

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO**TRƯỜNG TH NHÂN HÒA** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I****Môn Toán - Lớp 5***(Thời gian làm bài:40 phút)****~~~~~~~~~~~~~~~~~~*** |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Bài 1: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

Câu 1:Dãy số thập phân được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

1. 2,9 ; 4,03 ; 5,1 ; 4,016 C. 4,016 ; 2,9 ; 5,1 ; 4,03
2. 5,1 ; 4,03 ; 4,016 ; 2,9 D. 5,1 ; 4,016 ; 4,03 ; 2,9

Câu 2:Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

1. tấn 30 kg = ……tấn
2. 9,30 B. 9,03 C. 9,003

Câu 3: Cho biết: 105,374 = 105 + 0,3 + ……+ 0,004. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

1. 7 B. 0,7 C. 0,07 D. 0,007

Câu 4: Biết quãng đường AB dài 10 km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

 A. 25 km B. 4 km C. 10km D. 2km

Câu 5: ha = ……m2 . Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 60 B. 600 C. 6000 D. 0,6

Câu 6: Bớt  từ 1 sẽ được

A.1 B. C. D. 

**II. TỰ LUẬN VÀ VÂN DỤNG**

***Bài 1*** *Viết các số sau:*

* Ba mươi bảy phần trăm: ……………………………………………………
* Tám mươi sáu phần nghìn:…………………………………………………..
* Hai và năm phần tám:……………………………………………………….
* Ba và một phần tư:………………………………………………………….

***Bài 2 (2 điểm)***. *Điền số thích hợp vào chỗ chấm*

35m 23 cm =…….m 17 dm 23cm= ………. dm.

giờ =…….phút 5kg 30 g =………g.

***Bài 3 (3 điểm)***. Bạn Nam có một số tiền đi mua vở. Nếu mua loại 2400 đồng một quyển thì được 16 quyển. Hỏi nếu Nam mua loại 1200 đồng một quyển thì được bao nhiêu quyển vở

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

***Bài 5 (1 điểm)****.* *Tính bằng cách hợp lý:*

$$\frac{2010×2009-1 }{2008 ×2010+2009}$$

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5**

**GIỮA HỌC KỲ I**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| **1** | **B** | *(0.5đ)* |
| **2** | **B** | *(0.5đ)* |
| **3** | **C** | *(0.5đ)* |
| **4** | **A** | *(0.5đ)* |
| **5** | C | *(0.5đ)* |
| **6** | B | *(0.5đ)* |

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (7đ)**

**B Tự luận**

**Bài 1:** ( 1 điểm) Viết các số (mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)

  ;  ; 2 ; 3

**Bài 2**: ( 2 điểm) Điền số (mỗi đáp án đúng 0,5 điểm)

 35m 23cm = 35,23 m 17 dm2 23cm=17,23 dm2

  giờ = 36 phút 5 kg 30g = 5030 g

**Bài 3**: (3 điểm)

 Bài giải

 Nam có số tiền là

 2400 x 16 = 38400 ( đồng) (1,25 điểm)

 Nam mua được số quyển vở là

 38400 : 1200 = 32 (quyển) ( 1,5 điểm)

 Đáp số: 32 quyển ( 0,25 điểm)

 **Bài 4** : ( điểm) Tính bằng cách hợp lý nhất.

  =  = 

 = =

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO**TRƯỜNG TH TAM CƯỜNG** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I** **Môn Toán - Lớp 5***(Thời gian làm bài:40 phút)****~~~~~~~~~~~~~~~~~~*** |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

**Câu 1** : Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em cho là đúng nhất.

**a***.*  Số gồm: “ ***Chín trăm mười đơn vị, 8 phần nghìn*** ” được viết là:

 **A**. 900,8 **B**. 9,008 **C**. 910,0008 **D**. 910,008

**b***.* Số “ ****” được viết dưới dạng phân số thập phân là:

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

**Câu 2**:

 a)Số lớn nhất trong các số 9,32 ; 3,92 ; 9,23 ; 3,29 là

A.9,32 B. 3,92 C.9,23 D.3,29

 b)1m 25cm =......cm

A.125 B.1025 C.12500 D.10025

**Câu 3** .PS thập phân  viết thành STP là:

A.0,1 B. 0,101 C.0,001 D.0,01

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

**Câu 1** : Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

**a**. **0,2 < ........ < ............. < ................ < ............ < 0,3**

**b**. **3kg 5g = ................. kg 400 kg = ................... tấn.**

**c. 16,5m2 = ............. m2.......... dm2 7,6256 ha = .................. m2**

**d. 7,4m = ............. m .......... cm 5km 75m = ................. km.**

**Câu 2** : Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

 **a**. ; ; ;  **b**. 0,32; 0,199; 0,318; 0,1897; 0,4.

**Câu 3** : Tính:

 **a**.  **b**. 

**Câu 4** : Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 240m, chiều rộng bằng  chiều dài.

**a**. Tính diện tích thửa ruộng đó.

**b**. Biết rằng trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được tạ thóc. Hỏi trên khu ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

**Câu 5** : Hiện nay, mẹ hơn con 24 tuổi. Cách đây 3 năm, tuổi con bằng  tuổi mẹ. Tính tuổi con hiện nay ?

**HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5**

**GIỮA HỌC KỲ I**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÂU** | **ĐÁP ÁN** | **BIỂU ĐIỂM** |
| **Câu 1** | **a) D** | *(0.5đ)* |
|  **b) B**  | *(0.5đ)* |
| **Câu 2** |  **a) A** | *(0.5đ)* |
|  **b) A** | *(0.5đ)* |
| **Câu 3** | **D** | *1đ* |

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (7đ)**

**Câu 1:** (2 điểm). mỗi phần đúng 0,5 điểm

**Câu 2:** (1 điểm).  **a**. (0.5 điểm )  , , , ,

 **b**. (0.5 điểm) 0,1897; 0,199; 0,318; 0,32; 0,4.

**Câu 3**: (1 điểm)

a. 0.5 điểm. =  = = = 

**b**. 0.5 điểm = = =  = = 

**Câu 4**: (1.5 điểm).

**Bài giải**:

 Chiều rộng thửa ruộng là: 240 x = 180 (m) cho 0.5 điểm.

 Diện tích thửa ruộng là: 240 x 180 = 43200 (m2) cho 0.5 điểm.

 Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là: ( 43200 : 100 ) x = 216 (tạ ) cho 0.5 điểm. Đáp số: 216 tạ.

**Câu 5: (**1.5 điểm).

**Bài giả**i:

Cách đây 3 năm, mẹ vẫn hơn con 24 tuổi. Ta có sơ đồ tuổi mẹ và con cách đây 3 năm. Mẹ 0.25 điểm

 24 tuổi

 Con

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 4 – 1 = 3 ( phần ) 0.25 điểm.

Tuổi con cách đây 3 năm là: 24 : 3 = 8 ( tuổi ) 0.5 điểm.

Tuổi con hiện nay là: 8 + 3 = 11 ( tuổi ) 0.5 điểm

 Đáp số: 11 tuổi

Phòng Giáo dục và Đào tạo

**Ng­ười chấm**

(Kí và ghi tên)

**Ng­ười coi**

(Kí và ghi tên)

­Trường tiểu học Tam Đa

Số báo danh ........... **BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I**

Phòng thi: ........... NĂM HỌC 2012 - 2013

 **Môn: Toán - Lớp 5**

Điểm:  **.....................**

 (*Thời gian làm bài 40 phút*

 *Không kể thời gian phát đề*)

Bằng chữ: **......................**

**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

***Khoanh vào chữ cái trước kết quả hoặc câu trả lời đúng:***

**1.** Chọn số thích hợp vào chỗ chấm :

 a) 870cm = ....m

 A.870 B.87 C.8,7 D. 0,87

 b) 7 tạ 43kg = ...tạ

 A. 74,3 B. 7,43 C. 0,743 D. 743

**2.** Số lớn nhất trong các số 0,6 ; 0,32 ; 0,047 ; 0,205 là:

 A. 0,6 B. 0,32 C. 0,047 D. 0,205

**3.** Số tự nhiên điền vào 🗌 là : 1,1 < 🗌 < 2,2

 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

**B. PHẦN TỰ LUẬN**

1. Tìm x :

 a) 3 - x =  b) x + 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Điền dấu > ; < ; = vào chỗ chấm

 4m7dm..........47dm

 5cm60mm..........560mm

 8dm3cm..........830cm

 150000cm..........15m

3. Cứ 15 phút máy bay bay được 240km. Hỏi 1giờ máy bay đó bay được bao nhiêu km?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm :

 a)2,5...7 < 2,517 b) 8,65... > 8,658

**HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5**

**GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012 - 2013**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÂU** | **ĐÁP ÁN** | **BIỂU ĐIỂM** |
| **Câu 1** | **a) C** | *(0.5đ)* |
| **b) B**  | *(0.5đ)* |
| **Câu 2** | **A** | *1đ* |
| **Câu 3** | **B** | *1đ* |

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (7đ)**

Câu 1 (2 điểm) Mỗi phép tính đúng cho 1 điểm

1. x = 2 b, x = 

Câu 2 (2 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm

 4m7dm > 47dm

 5cm60mm = 560mm

 8dm3cm < 830cm

 150000cm = 15m

Câu 3 (2 điểm)

**Bài giải**

1 giờ = 60phút

60phút gấp 15 phút số lần là : 60 : 15 = 4(lần) (0,75điểm)

1giờ máy bay đó bay được số km là : 240 x 4 = 960(km) (0,75điểm)

 Đáp số : 960km (0,5điểm)

Câu 4: (1 điểm) Mỗi phần đúng cho 0,5 điểm

 a, .... = 0

 b, .... = 9

PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO

**TRƯỜNG TH TÂN LIÊN**

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn Toán - Lớp 5

***( Thời gian làm bài 40 phút)***

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

**Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:**

Bài 1. Số thập phân gồm bốn đơn vị, bốn phần mười, sáu phần nghìn viết là:

 A. 4, 46 B. 0, 446 C. 4, 406 D. 4, 046

b, Chữ số 3 trong số 6, 935 có giá trị là:

 A. 3 B.  C.  D. 

Bài 2. a. Trong các phân số sau: ; ; ;  phân số thập phân là:

 A.  B.  C.  D. 

 b. Phân số viết thành số thập phân là:

 A. 6,8 B. 6,08 C. 6,008 D. 0,68

4/ Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi là 70 m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Diện tích vườn hoa đó là:

A. 1176 m2 B.294 m 2  C. 420 m2

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

 a. 4 m 8 dm = .................. m b. 4 kg 70 g = .......................kg

 c. 2 m5dm = ............... m c. 7500 m= ......................ha

**B** **ài 2.** TÝnh:

 **a**.  **b**. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 3.** Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 240m, chiÒu réng b»ng  chiÒu dµi.

**a**. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng ®ã.

**b**. BiÕt r»ng trung b×nh cø 100m2 th× thu ho¹ch ®­îc t¹ thãc. Hái trªn khu ruéng ®ã ng­êi ta thu ho¹ch ®­îc bao nhiªu t¹ thãc ?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4. Tính nhanh tổng sau:

  +  +  +  +  + 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM**

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM(3 điểm )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÂU | ĐÁP ÁN | BIỂU ĐIỂM |
| 1 | C | 0,5 điểm |
| C | 0,5 điểm |
| 2 | C | 0,5 điểm |
| D | 0,5 điểm |
| 3 | B | 1 điểm |

II. PHẦN HAI: TỰ LUẬN( 7 điểm )

Bài 1 ( 1 điểm ) Điền đúng mỗi chỗ chấm : 0,5 điểm

Bài 2 : (2 điểm )

 Tính đúng giá trị biểu thức : 1 điểm

Bài 3 (3 điểm )

 a, Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: 0,5 điểm

 240 x  = 180 ( m)

 Diện tích thửa ruộng đó là: 0,75 điểm

 240 x 180 = 43 200 ( m2)

 b, Đổi  tạ = 50 kg 0,25 điểm

 Thửa ruộng đó thu được số thóc là : 0,5 điểm

 ( 50 : 100 ) x 43 200 = 21 600 ( kg ) = 216 tạ 0,75 điểm

 Đáp số : a, 43 200 m2

 b, 216 tạ 0,25 đ

 Bài 4( 1 điểm )

  +  +  +  +  + 

 = ( + ) + ( + ) + ( + )

 = ( + ) +  + 

 = 1 + 1 + 1 = 3

|  |  |
| --- | --- |
| PGD & ĐT VĨNH BẢO **TRƯỜNG TH THẮNG THỦY** | **BÀI KIỂM TRA GIƯA KỲ I****MÔN TOÁN - Lớp 5***(Thời gian làm bài:40 phỳt)****~~~~~~~~~~~~~~~~~~*** |

Họ và tên :....................................Số BD .........Lớp .......

**I. Phần trắc nghiệm**

***Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :***

Bài 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 23,456 là

 A.5 b. c.50 d. 

Bài 2 : Số 6  viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 6,07 B. 6,007 C. 6,7

Bài 3 : Hai số có tổng là số lớn nhất có 2 chữ số, hiệu là số lớn nhất có 1 chữ số. Số bé là:

 A.99 B. 9 C.54 D. 45

Bài 4: Các số thập phân 7,926 ; 9,726 ; 9,762 ; 7,962 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

1. 9,726 ; 9,762; 7,962 ; 7,926

 B. 9,762 ; 9,726 ; 7,962; 7,926

 C. 7,926 ; 7,962 ; 9,726 ; 9,762

**II. Phần tự luận**

Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44km = ..... km .... m b) 605kg = ........ tạ

c) 4,75 ha = ..... m2 d) 12 m2 5dm2 = ......... m2

Bài 2 : Tìm X:

 a)  x X =  b) X :  = 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................

Bài 3:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Trung bình cứ 100 m2 của thửa ruộng đó thu hoạch được 60 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất

 +  +  +  +  + 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

**ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ I**

**Môn Toán lớp** **5**

**I.Phần trắc nghiệm : 3 điểm**

Bài 1: 0,5 điểm: Khoanh vào D

Bài 2: 0,5 điểm: Khoanh vào C

Bài 3: 1 điểm: Khoanh vào D

Bài 1: 1 điểm: Khoanh vào B

**II. Phần tự luận: 7 điểm**

Bài 1 : 2 điểm

12,44km = 12km 440m 605 kg = 6,05 tạ

4,75 ha = 47500 m2 12 m2 5 dm2  = 12,05 m2
Bài 2 :1 điểm: Mỗi phần cho 0,5 điểm

 x X =  X:  = 

 X =  :  X =  x 

 X =  X = 

.

Bài 3 : 3 điểm: Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là

 200 x  = 150 (m) (0,5điểm)

 Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

 200 x 150 = 30 000 (m2) (0,5 điểm)

 1 m2 của thửa ruộng đó thu hoạch được số kg thóc là:

 60: 100 =  (kg) (0,5điểm)

 Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số kg thóc là:

  x 30 000 = 18 000 (kg) = 18 tấn (1điểm)

 Đáp số: 18 tấn (0,5điểm)

Bài 4 (1 điểm):  +  +  +  +  + 

 =  +  +  +  +  + 

 = ( +) + (+ ) + ( +)

 =  +  + 

 = 1 + 1 + 1

 = 3

**PHÒNG GIÁO & ĐÀO TẠO BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ ITRƯỜNG TH THANH LƯƠNG Môn Toán – Lớp 5**

 **(*Thời gian làm bài: 40 phút*)**

 **~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng**

 **Câu 1***(1điểm ):* Dãy số sắp xếp từ lớn đến bé là:

1. 0,197 ; 0,187 ; 0,321 ; 0,32; 0.4
2. 0.4 ; 0,321 ; 0,32 ; 0,197; 0,187

 **Câu 2** *(1 điểm ):* Mua 5 mét vải hết 80000 đồng. Hỏi mua 7 mét vải như thế hết bao nhiêu đồng

 A. 112000 đồng B.100000 đồng C. 11300 đồng  **Câu 3** *(1 điểm ):*

A. = 0,5 B. = 0,9 C. 2 = 2,3 D. 5= 5,12 

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Bài 1***( 1 điểm ):* Tính

+    -   x   : 

 **Bài 2** *(2 điểm):* Viết số thích hợp vào chỗ trống

4 km 37 m = … km 4008 g = …kg …g

2 kg 50 g = …kg 1654 m 2 = …ha

6 km 7 m = …km 17 dm223 cm2= …dm2

 **Bài 3** *( 3 điểm )*

 Mộtlớp có 28 học sinh,trong đó số học sinh nam bằng số học sinh nữ .Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

**Bài 4** *( 1 điểm )* Tính nhanh:

 x  +  x  +  x 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**Đáp án và biểu điểm**

**I.phần trắc nghiệm: 3 điểm**

 **Mỗi câu đúng cho 1 điểm.**

Câu1: b Câu 2 : a Câu 3: a,c, d

**II. Phần tự luận: 7 điểm**

**Bài 1: 2điểm.**

 Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm.

 Kết quả lần lượt là: ;  ;  ;

**Bài 2: 1,5 điểm *( Mỗi phép tính đúng cho 0,3 điểm* )**

 4 km 37 m = 4037 m 4008 g = 4 kg 8 g

2 kg 50 g= 2,050 kg 1654 m2 = 0,1654ha

6 km7 m = 6,007 km 17 dm2 23 cm2 = 17,23 dm2

**Bài 3: 2,5 điểm** Bài giải

 Tổng số phần bằng nhaulà : 2 + 5 = 7 ( 0,25 điểm )

 Số học sinh nữ của lớp là: 28 : 7 x 5 = 20 ( học sinh ) ( 1 điểm )

 Số học sinh nam của lớp là: 28 -20 = 8( học sinh ) ( 1 điểm )

 Đáp số: 20 học sinh nữ

 8 học sinh nam ( 0,25 điểm )

*Chú ý: Câu trả lời sai phép tính đúng không cho điểm. Câu trả lời đúng phép tính đúng kết quả sai cho 1/2 số điểm.Câu trả lời đúng phép tính sai không cho điểm. Học sinh có thể làm cách khác đúng vẫn cho đủ điểm.*

**Bài 4**: ***1 điểm***.

 x  +  x  +  x 

=  x (  +  + )

= x 1

=

**KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I**

***Năm học 2012 - 2013***

**MÔN TOÁN LỚP 5** . ***Thời gian : 40 phút***

 **A. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp số đúng của bài tập viết dưới đây:**

**Bài 1**:***( 0,5 điểm)*** Viết phân số thập phân thành số thập phân:

A .  C. 

B .  D . 

**Bài 2** **.*(1 điểm)***: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

1. 9 m 6 dm = ............ m b) 7 dm m A. 9,06 m A. 0,7 m

B. 9 0,6 m B. 0,07 m

 C. 9,6 m C. 0,007 m

**Bài 3*(0,5 điểm)*** : Tìm số tự nhiên x biết:

 38,46 < x < 39,08

 A. 38 B. 39 C. 40 D. 41

**Bài 4.*(1 điểm)*** : Xếp các số sau đây theo thứ tự từ lớn đến bé:

 8,534; 9,13; 8,69; 9,078; 9,08.

 A. 9,13; 9,078; 9,08; 8,69; 8,543.

 B. 9,13; 9,08; 9,078; 8,543; 8,69.

 C. 9,13; 9,08; 9,078; 8,69; 8,543.

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Bài 5.*(2 điểm)*** : Tính giá trị của biểu thức.

a)  b) 

**Bài 6.*(1,5 điểm)*** : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

 84,2 tạ = ............tấn 25,36 tạ = .............yến

**Bài 7** **.*(2,5 điểm)***: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 36 m và chiều rộng bằng  chiều dài . Hỏi diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu dam ?

**Bài 8**.***(1 điểm)*** Tính nhanh.

 

**BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I**

**Môn Toán lớp 5. Năm học 2012-2013**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cõu** | **Đ** **Đáp án đúng** | **Số điểm** |
| **Cõu 1** | B | **0,5 Đ** |
| **Cõu 2** | a- Cb- B |  **1** |
| **Cõu 3** | B  |  **0,5**  |
| **Cõu 4** | C |  **1** |

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Bài 5.*(2 điểm)*** Mỗi phần đỳng cho( 1 điểm)

 a) =  b) 

**Bài 6.*(1,5 điểm)*** Mỗi phần đỳng cho( 0,75 đi ểm)

 84,2 tạ = 8,42 tấn 25,36 tạ = 253,6 yến

**Bài 7** **.*(2,5 điểm* )**

***Bài giải***

 Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: (1đ)

 

 Diện tích thửa ruộng đó là: (1đ)

 36 X 24 = 864(m2)

 864(m2)= 8,64 (dam2)

 Đáp số: 8,64 (dam2) (0,5đ)

**Bài 8**.***(1 điểm)*** Tính nhanh.

=

 = 

 0

 = 

**KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I**

**Môn Toán lớp 5. Năm học 2012-2013**

*(Thời gian làm bài: 40 phỳt)*

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

 ***Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:***

**Bài 1.*(0,5 điểm)***Giỏ trị của chữ số 5 trong số 23,456 là:

A.5 B. C. 50 D.

**Bài 2.*(0,5 điểm)*** Số  viết dưới dạng số thập phân:

A. 6,7 B. 6,007 C. 6,07

**Bài 3.*(1 điểm)*** Hai số có tổng là số lớn nhất có 2 chữ số, hiệu là số lớn nhất có 1 chữ số. Số bộ là:

 A. 99 B. 9 C. 54 D. 45

**Bài 4.*(1 điểm)*** Các số thập phân 7,926; 9,726; 9,276; 9,762; 7,962 xếp theo thứ tự từ bộ đến lớn là:

A. 7,926; 9,726; 9,276; 9,762; 7,962

B. 7,926; 9,276; 9,762; 7,962; 9,726

C. 7,926; 7,962; 9,276; 9,726; 9,762

D. 9,762; 9,726; 9,276; 7,962; 7,926

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Bài 1.*(2 điểm)***

a. 12,44km = … km … m b. 605kg = … tạ

c. 4,75ha = … m2 d. 12m2 5dm2 = … m2

**Bài 2.*(1 điểm)*** Tìm X:

 

**Bài 3.*(3 điểm)*** Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 200m, chiều rộng bằng chiều rộng. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu được bao nhiêu tấn thóc?

**Bài 4.*(1 điểm)*** Tính bằng cách thuận tiện:

 

**BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I**

**Môn Toán lớp 5. Năm học 2012-2013**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đ** **Đáp án đúng** | **Số điểm** |
| **Câu 1** | D | **0,5 Đ** |
| **Câu 2** | B |  **0,5**  |
| **Câu 3** | D  |  **1** |
| **Câu 4**  | C |  **1** |

**II. PHẦN TỰ LUẬN**

**Bài 1.*(2 điểm)*** Mỗi phần đúng cho( 0,5 điểm)

a. 12,44km = 12 km 440 m b. 605kg = 6,05 tạ

c. 4,75ha = 47500 m2 d. 12m2 5dm2 = 12,05m2

**Bài 2.*(1 điểm)*** Mỗi phần đúng cho( 0,5 điểm)

 

  

**Bài 3.*(3 điểm)*** ***Bài giải***

 Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,75đ)

 

 Diện tích thửa ruộng đó là: (0,75đ)

 200 X 15 = 3000(m2)

 Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu được số tấn thóc là: (1,25đ)

 (3000:100) x 60 = 1800(kg)

 1800 kg = 1,8 tấn

 Đáp số: 1,8 tấn (0.25đ)

**Bài 4.*(1 điểm)*** 

 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO **BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I**

 **TRƯỜNG TH ............................. Môn Toán - Lớp 5**

 *(Thời gian làm bài : 40 phút)*

 **~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**

**I . PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

**Khoanh vào trước câu trả lời đúng:**

Bài 1**: a)** Hỗn số  chuyển thành phân số là :

 

 b) Phân số thập phân  viết thành số thập phân là :

 A. 0.45 B. 4.5 C. 0.045 D. 0.405

Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm của :

 a ) 40m 6dm = ... m là

 A. 40.06 B. 40.6 C. 4.06 D. 40.006

 b) 85ha = ... m2 là :

 A. 8.5 B. 85 C. 850000 D. 8500

Bài 3 : a) Chữ số 3 trong số 42, 253 thuộc hàng nào ?

A. Đơn vị B. Phần mười C. Phần trăm D. Phần nghìn

b) Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?

 

 II. PHÂN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN

Bài 1 : Điền dấu vào chỗ chấm :

a) 5kg 350g = .............. kg b) 6m2 16dm2 = .............. m2

c)17 hm 56 m = ............... hm c) 5057ha = .....................km2

Bài 2 : Tính :

 

.................................................. ...............................................

.................................................. ............................................... .................................................. ............................................... .................................................. ...............................................

Bài 3 : Một người đi xe đạp trong 10 phút được 2000m. Vậy trong 60 phút người đó đi được bao nhiêu ki- lô-mét ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Bài 4 : Tìm giá trị của y sao cho : 13.5 < y < 13.6

...........................................................................................................................

**HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5**

**GIỮA HỌC KỲ I**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÂU** | **ĐÁP ÁN** | **BIỂU ĐIỂM** |
| **Câu 1** | **B** | *(0.5đ)* |
| **C**  | *(0.5đ)* |
| **Câu 2** | **B** | *(0.5đ)* |
| **C** | *(0.5đ)* |
| **Câu 3** | **D** | *(0.5đ)* |
| **C** | *(0.5đ)* |

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (7đ)**

 Bài 1 :2 điểm ( đúng mỗi phần cho 0.5 điểm )

 a.) 5.350 b) 6.16 c) 17.56 d) 50.57

Bài 2 : 2 điểm ( đúng mỗi phần cho 0.5 điểm )

a)  b) 

Bài 3 : 2 điểm

60 phút gấp 10 phút số lần là : ( 0.4 điểm )

60 : 10 = 6 (lần ). ( 0.4 điểm )

Trong 60 phút người đó đi được số km là : ( 0.4 điểm )

2000 x 6 = 12000 (km ). ( 0.4 điểm )

Đáp số : 12000 km ( 0.4 điểm )

 Bài 4 : 1 điểm y = 13.51 . Vì 13.5 < 13.51 < 13.6

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO**TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I****Môn Toán - Lớp 5***(Thời gian làm bài:40 phút)****~~~~~~~~~~~~~~~~~~*** |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

Bài 1:a,Trong số 432,15 chữ số 5 có giá trị là:

A. 5 B. 50 C.  D.

b, Viết  dưới dạng số thập phân ta được:

A. 300 B.0,300 C. 0,03 D.0,3

Bài 2: a, Số lớn nhất trong các số : 8,25 ; 7,54; 6,99 ; 6,89 là:

A. 8,25 B.7,54 C.6,99 D.6,89

b, Kết quả của 6 ++  là:

A.6,038 B. 6,38 C.63,8 D.6,308

Bài 3: Trong một ngày 3 công nhân làm được 73 sản phẩm. Hỏi với mức làm như vậy, trong một ngày 12 công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm.

A. 293 sản phẩm B. 292 sản phẩm

C. 291 sản phẩm D. 290 sản phẩm

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

Bài 1: Điền dầu >; <; = vào chỗ ...

a) 234 kg 7g ...... 23 yến 47 g 35 dam2 ....... 3 hm2 5dam2

 b) 1209 m2 .......... 12 dam2 9m2 5025 m ....... 50 km 25 m

Bài 2: Chuyển thành phân số rồi thực hiện phép tính:

 a) 3 - 2 b) 3 : 2 

Bài 3: Người ta trồng ngô trên thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng  chiều rộng.

 a, Tính diện tích thửa ruộng đó.

b, Biết rằng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 30 kg ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn ngô?

Bài 4. Tính bằng cách hợp lí nhất: 3 + 1 + 2  + 5

**HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5**

**GIỮA HỌC KÌ I**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÂU** | **ĐÁP ÁN** | **BIỂU ĐIỂM** |
| **Câu 1** | **D** | *(0.5đ)* |
| **C** | *(0.5đ)* |
| **Câu 2** | **A** | *(0.5đ)* |
| **B** | *(0.5đ)* |
| **Câu 3** | **B** | *(1 đ)* |
|  |  |

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (7đ)**

Bài 1( 1điểm). Đúng mỗi phần cho 0,25 điểm

a) 234 kg 7g > 23 yÕn 47 g 35 dam2 < 3 hm2 5dam2

b) 1209 m2 = 12 dam2 9m2 5025 m < 50 km 25 m

Bài 2: Đúng mỗi phần : 1 điểm

a) 3 - 2 =  -  = -  =  = 1

b) 3 : 2  =  :  =  x  =  = 

Bài 3( 3 điểm) Bài gải

a, Chiều dài thửa ruộng là:

 60 x  = 100 (m) 0,75đ

 Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

 100 x 60 = 6000 (m2) 0,5 ®

b, 6000m2 gấp 100 m2 số lần là: 0,5đ

6000 : 100 = 60 (lần)

Trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch được:

 30 x 60 = 1800 (kg ngô) 0,75®

Đổi 1800 kg = 1,8 tấn

 Đáp số : a, 6000m2; b, 1,8 tấn ngô ( 0,5 ®)

Bài 4(1 điểm)

3 + 1 + 2  + 5 = (3+2 ) +(1+5) = 5 + 6  = 7 + 6  = 7+ 6

= 13= 14 

**\* Chú ý:**

**-** Bài làm đúng đến đâu cho điểm đến đó. Bài toán giải: Câu trả lời đúng phép tính sai(kết quả) cho nửa số điểm. Câu trả lời sai phép tính đúng không cho điểm.

- Bài làm theo cách khác nhưng cho đáp án đúng vẫn cho điểm tối đa.

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO**TRƯỜNG TH TRUNG LẬP** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I****NĂM HỌC 2012-2013**Môn Toán - lớp 5*( Thời gian làm bài 40 phút)* |

 **Điểm :** ……………….

**PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

**Hãy khoanh tròn chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

**Bài1.** Tổng của 2 số là 80, số lớn gấp 3 lần số bé. Vậy số lớn là:

a. 40 b. 60 c. 80 d. 20

**Bài 2.** Trong các số ; ; ; ;  phân số thập phân là:

 a.  b.  c. d.  e. 

**Bài 3.** Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 42,538; 41,835; 42,358; 41,538:

a. 41,835 ; 41,538 ; 42,358 ; 42,583

b. 41,538 ; 41,835 ; 42,358 ; 42,583

c. 41,538 ; 41,835 ; 42,583 ; 42,358

**II. PHẦN TỰ LUẬN :**

**Bài 1**. Tính :

 +  =  :  =

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 2**. Viết các phân số sau thành số thập phân:

 = …….. ;  = …….. ;  = …….. ;  = ……..

**Bài 3**. Một vườn hoa hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều rộng bằng  chiều dài.

a. Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa đó?

b. Người ta sử dụng  diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là bao nhiêu m2 ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 4**. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a. 2kg 50g = ……… kg b. 5,34 km2 = ……. ha

c. 452 tạ = …….. tấn d. 6,5 km2 = ……. ha

e. 1460 m = ……… hm g. 7,6256 ha = …… m2

**HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM GKI**

**MÔN TOÁN LỚP 5**

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| Câu 1 | b | 1 đ |
| Câu 2 | b ; d | 1 đ |
| Câu 3 | b | 1 đ |

I- PHẦN TỰ LUẬN (7 đ )

Bài 1: 2 đ - Mỗi phép tính đúng cho 1điểm

Bài 2: 1 đ - Mỗi phần đúng cho 0,25 điểm

Bài 3: 2,5 đ

Nửa chu vi h ình ch ữ nh ật l à :

 120 : 2 = 60 m 0,25 đ

Ta c ó s ơ đ ồ :

 Chi ều d ài : 60 m 0,25 đ

 Chi ều r ộng :

Chiều rộng hình chữ nhật l à :

 60 : (5+7) x 5 = 25 (m) 0,5 đ

Chiều dài hình chữ nhật là

 60 – 25 = 35 (m) 0,5 đ

Diện tích vườn hoa là :

 35 x 25 = 875 (m2) 0,25 đ

Diện tích lối đi là :

 875 : 25 = 35 (m2) 0,5 đ

 Đ/S :a. 25 m; 35m 0,25 đ

 b. 35 m2

Bài 4: 1,5 điểm - Mỗi phần đúng cho 0,25 điểm

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Trường Tiểu học Việt Tiến | BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IMôn: TOÁN – LỚP 5 **Năm học 2012- 2013**Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) |

**A. PHẦN TRẮC NGHIỆM** *(3 điểm)*

 **Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất**

1/ Trong các số thập phân sau, số nào lớn nhất ?(0,5đ )

**A**. 45,653 B. 45,623 C. 45,632 D. 45,649

2/ Số hai trăm linh bảy phẩy năm mươi ba viết là. (0,5đ)

 A. 2007,53 B. 207,53 C. 207,503 D. 2007,503

3/Giá trị của chữ số 5 trong số 28,257 là bao nhiêu ? (1đ)

 A. 50 B. C. 500 D.

4/ Hai số có tổng là 75 số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai. Vậy số thứ nhất là. (1đ)

 A. 15 B. 25 C. 30 D. 5

5/ Phân số  bằng

 A.  B.  C.  D. 

6/ Số thích hợp để viết vào ô trống của  là

 A 2 B. 4 C. 5 D. 9

**B. PHẦN TỰ LUẬN** *(7 điểm)*

 1. Tính ( 1đ)

1.  b. 

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. (1đ)

 a. 5m25cm = ……cm b. 3256m = ……km….m

3.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (1đ)

 a. 4m235dm2 = ……..dm2 b. 200g = ………kg

4. Bạn Việt mua 15 quyển vở giá 5000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Với số tiền đó nếu mua với giá 2500 đồng một quyển thì bạn Việt mua được bao nhiêu quyển vở? (3đ)

5. Tính bằng cách thuận tiện nhất (1đ)

 

**ĐÁP ÁN**

**PHẦN TRẮC NGHIỆM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÂU | ĐÁP ÁN | ĐIỂM |
| 1 | A | 0,5 |
| 2 | B | 0,5 |
| 3 | B | 0,5 |
| 4 | C | 0,5 |
| 5 | A | 0,5 |
| 6 | B | 0,5 |

**II. PHẦN TỰ LUẬN** ( 7 *điểm*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu |  | Điểm |
| **1** | - Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm (làm đúng đến đâu cho điểm đến đó) | *0,5 điểm cho mỗi phép tính đúng* |
| **2** | 1. 525cm
2. 3km256m

 | *0,5điểm**0,5điểm* |
| **3** | 1. 4,35dm2
2. 0,2kg
 | *0,5điểm**0,5điểm* |
| **4** | Việt có số tiền là15 x 5000 = 75000 (đồng)Với giá 2500 đồng 1 quyển thì Việt mua được số quyển là75000 : 2500 = 30 (quyển)Đáp số : 30 quyển | *1,25điểm**1,5điểm**0,5điểm* |
| **5** |   | *1điểm* |

|  |  |
| --- | --- |
| PGD&ĐT VĨNH BẢO**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH AN** |  **BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I****Môn Toán- lớp 5***( Thời gian làm bài 40 phút)* |

**PHẦN I: TRẮC NGHIỆM**

 **Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:**

1. được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9 B. 0,09 C. 0,009 D.9,00

2.Số thập phân gồm có: ***năm mươi năm đơn vị, năm phần trăm được viết là:***

A. 55,05 B. 55,50 C. 55,55 D. 50,05

3.Hỗn số 59 được viết thành số thập phân là:

A. 59,024 B. 592,4 C. 59,24 D. 5,924

4.Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 400 m, chiều rộng 100 m, diện tích là:

A. 4000 ha B. 400 ha C. 40 ha D. 4 ha

**PHẦN II: TỰ LUẬN**

**Bài 1:** Tính: (1đ)

 +   : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Bài 2:** Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1đ)

475 kg = …. tạ 6 m2 5 dm2 = …… m2

**Bài 3:** Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (1đ)

8 m 5 dm = ….. m 8 m2 5 dm2 = ……. m2

23m2 4dm2 = …. m2 700cm2 = ……. m2

**Bài 4:** (3đ)

Một phòng họp hình chữ nhật có chu vi là 90 m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích phòng họp đó?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Bài 5:** Tính bằng cách thuận tiện: (1đ)

 x  x 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5- GI** **ỮA HỌC KỲ I**

**PHẦN TRẮC NGHIỆM(3Đ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu | Đáp án | Điểm |
| 1 | B | 0,5 điểm |
| 2 | A. | 0,5 điểm |
| 3 | C | 1 điểm |
| 4 | D | 1 điểm |

 **PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM**

**Bài 1:** Tính: (1đ) đúng mỗi phép tính cho 0,5đ

 +  =  +  =   :  =  x  = = 2

**Bài 2:** Đúng mỗi phép tính cho 0,5đ

475 kg = 4,75 tạ 6 m2 5 dm2 = 6,05 m2

**Bài 3:** Đúng mỗi phép tính cho 0,25đ

 8 m 5 dm = 8,5 m 8 m2 5 dm2 = 8,05 m2

23m2 4dm2 = 23,04 m2 700cm2 = 0,07 m2

**Bài 4: Bài giải**

 Nửa chu vi phòng họp hình chữ nhật là:

 90 : 2 = 45 ( m)

Ta có sơ đồ:

 Chều rộng:

 Chiều dài:

 Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

 3 + 2 = 5 (phần)

 Chiều rộng phòng họp là:

 45 : 5 x 2 = 18 (m)

 Chiều dài phòng họp là:

 45 – 18 = 27 (m)

 Diện tích phòng họp là:

 27 x 18 = 486 (m2)

 Đáp số : 486m2

**Bài 5:** Tính đúng theo cách thuận tiện cho: 1đ

  x  x =  = 

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GD & ĐT VĨNH BẢO**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LONG** | **BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I**NĂM HỌC 2012- 2013.Môn TOÁN LỚP 5.***( Thời gian làm bài 40’)*** |
| Điểm:………………………. |
| Bằng chữ:…………………... |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:** (3 điểm)

***Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:***

1. a) Số 7, 019 đọc là:

A. Bảy phảy mười chín. B. Bảy phảy mười chín phần trăm.

C. Bảy mười chín. D. Bảy phảy không trăm mười chín.

 b) Chữ số 6 trong số 43,456 có giá trị là:

A. Sáu đơn vị.

B. Sáu phần nghìn.

C. Sáu phần trăm.

D. Sáu nghìn.

2. a) Viết  dưới dạng số thập phân ta được:

A. 0,0023 B. 0,023 C. 0,23 D. 2,3.

 b) 567cm = ……..m . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 56,7 B. 5,67 C. 0,567 D. 0,0567.

3. a) Một ôtô trong 3 giờ đi được 120km. trong 5 giờ ôtô đó đi được là:

 A. 40km B. 80km C.120km D.200km.

 b) Một người làm xong 1 công việc trong 15 ngày. Hỏi với mức làm như thế, 3 người làm xong công việc đó trong mấy ngày?

A. 3 ngày B. 4 ngày C. 5 ngày D. 6 ngày

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**:(7 điểm)

 Bài 1: Tính:

  +  x 5 =………...................................4 -  +  = ……………………………

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… : +  =………………………………  :  x 8 =………………......................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….……………………………………………

Bài 2:Viết số thích hợp vào chỗ trống:

 2kg 326g = .……… g 37dam2 24m2= …….…..m2

Bài 3: Một người làm trong 2 ngày được trả 72 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện:

 36,5 x 0,1 + 36,5 x 8,9 + 36,5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5**

**GIỮA KÌ I. NĂM HỌC 2012-2013**

**I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÂU | ĐÁP ÁN | BIỂU ĐIỂM |
| Câu 1 | D | 0,5 đ |
| B | 0,5 đ |
| Câu 2 | C | 0,5 đ |
| B | 0,5 đ |
| Câu 3 | D | 0,5 đ |
| C | 0,5 đ |

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (7đ)**

Bài 1: (1điểm) Đúng mỗi phần cho 0,5 điểm.

Bài 2: (1điểm) Đúng mỗi phần cho 0,5 điểm.

Bài 3: (3điểm)

- Tính được số tiền công được trả trong 1 ngày : 1,25 điểm.

- Tính được số tiền công được trả trong 5 ngày : 1,25 điểm.

- Đáp số: 0,5 điểm.

 \* Lưu ý: Câu trả lời đúng, phép tính đúng, kết quả sai cho nửa số điểm.

 Câu trả lời sai, phép tính đúng, không cho điểm.

Bài 4: (1điểm) Không tính nhanh không cho điểm.

(Học sinh làm đúng đến đâu cho điểm đến đó)

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOTRƯỜNG TH VĨNH PHONG | **ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I****Môn Toán - Lớp 5***(Thời gian làm bài:40 phút)****~~~~~~~~~~~~~~~~~~*** |

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

**Bài1**. a,Chữ số 5 trong số thập phân sau 12,358 có giá trị là :

 A.5 B.50 C.  D.

 b,Số thập phân có : Không đơn vị, một phần trăm được viết

A. 0,1 B. 0,01 C. 0,001 D. 0,0001

**Bài 2**.a,Số điền vào chỗ chấm 3kg 5g =..........kg là:

A. 35 B. 3,5 C. 3,005 D. 3,05

 b, 325 – x = 26 x 3 Giá trị của x bằng :

A. 403 B. 247 C. 147 D. 254

**Bài 3**.Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là :

 A. 42,358 ;42,538 ; 41,835 ; 41,538

 B. 41,835 ; 41,538 ; 42,358 ; 42,538

 C. 41,538 ; 41,835 ; 42,358 ; 42,538

**II.PHẦN TỰ LUẬN**

**Bài 1:** Điền dấu > ,<,= vào chỗ chấm:

 5km32m .............532 m 3m2 5dm2 ..........3,05m2

 500kg ......... 0,5 tấn 12,04m ...........12m 40cm

**Bài 2:** Tính:

 a,  b, 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 3:** Năm nay tuổi con bằng tuổi bố.Tính tuổi của mỗi người biết bố hơn con 30 tuổi.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Bài 4.**Tính nhanh:

 189 x 7 + 189 + 189 x 2

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I**

 **LỚP 5**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÂU** | **ĐÁP ÁN** | **BIỂU ĐIỂM** |
| **Bài 1** | **D** | *0,5đ* |
| **C** |  *0,5đ* |
| **Bài 2** | **C** |  *0,5đ* |
| **B** |  *0,5đ* |
| **Bài 3** | **C** | 1 *đ* |

**II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN (7đ)**

**Bài 1: (2 điểm)** Điền đúng mỗi dấu cho 0,5 điểm

 5km32m > 532 m 3m2 5dm2 = 3,05m2

 500kg = 0,5 tấn 12,04m < 12m 40cm

**Bài 2:(2 điểm)** Mỗi phần đúng được 1 điểm

 a,  ( 0,5đ) b,  ( 0,5đ)

 =  (0,5đ) =  (0,5đ)

**Bài 3:(2,5 điểm)** Bài giải

Ta có sơ đồ : Tuổi con: 30 tuổi

 Tuổi bố: 0,5đ

 Hiệu số phần bằng nhau là: (0,5đ)

4-1 =3 ( phần)

 Tuổi của bố là: (0,5đ)

30 : 3 x 4= 40 (tuổi )

 Tuổi của con là : (0,5đ)

40 -30 = 10 (tuổi)

 Đáp số :Bố : 40 tuổi (0,5đ)

 Con: 10 tuổi

**Bài 4.(0,5 điểm)** Tính nhanh:

 189 x 7 + 189 + 189 x 2 = 189 x (7 + 1 + 2 ) (0,2đ)

 = 189 x 10 (0,2đ)

 = 1890 (0,1đ)

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO **BÀI KIỂM TRA GIƯÃ KÌ I**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG Môn toán – Lớp 5**

 *( Thời gian làm bài : 40 phút )*

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM**

**Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng**

**Bµi 1** .Hçn sè 2  chuyÓn thµnh sè thập ph©n lµ :

A: 2,5 B : 2,3 C: 2,6 D : 2,06

**Bµi 2** .Cho c¸c sè thËp ph©n: 8,36 ; 8,4 ; 8,3 ; 8,39 .Sè bÐ nhÊt trong c¸c sè ®· cho lµ:

A : 8,36 B : 8,4 C: 8,3 D : 8,39

**Bµi 3.** Ch÷ sè 3 trong sè 52,453 thuéc hµng nµo?

A. ®¬n vÞ B . phÇn m­êi C . phÇn tr¨m D .phÇn ngh×n

**Bµi 4** **ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm**

. BiÕt r»ng 15 ng­êi lµm xong mét c«ng viÖc ph¶i trong 10 ngµy . Hái muèn lµm xong c«ng viÖc ®ã trong 5 ngµy th× ph¶i cÇn bao nhiªu ng­êi?

( Møc lµm cña mçi ng­êi nh­ nhau )

 §¸p sè : …………ng­êi.

**II. .PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

**Bµi 1:** §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm .

 3 km 372 m = … km 1,9 ha = ……dam2

 8 kg 50 g = …….kg 8 dm2 45 cm2 = ….. cm2

**Bµi.2**.TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc :

  +  x   -  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Bµi 3** . Hai thöa ruéng thu ho¹ch 3 tÊn 265 kg thãc . Thöa thø nhÊt thu ho¹ch b»ng sè thãc thu ho¹ch cña thöa thø hai . Hái mçi thöa ruéng thu ®­îc bao nhiªu ki l« gam thãc ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Bµi 4**. a.TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt

  x  +  x 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN : TOÁN LỚP 5**

**GIƯÃ HỌC KÌ I**

**I. PHẦN TRẮC NGHIỆM . ( 3 điểm )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BÀI** | **ĐÁP ÁN** | **BIỂU ĐIỂM** |
| Bài 1 | C | 1 điểm |
| Bài 2 | C | 0,5 điểm |
| Bài 3 | D | 0,5 điểm |
| Bài 4 | . 30 người  | 1 điểm |

**II. .PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN ( 7 điểm )**

 Bài 1 : 1 điểm

 Mỗi ô trống điền đúng số được ; 0,25 điêm

 3,372 km 190dam2

 8,05 kg 8,45 cm2

Bài 2 : 2 điểm

 Mỗi biểu thức tính đúng được ; 1 điểm

  

Bài 3 : 3 điểm

- Tính được thửa ruộng thứ nhât (1,5 điểm )

- Tính được thửa ruộng thứ hai (1,25điểm )

- Đáp số (0,25 điểm )

Bài 4 : 1 điểm . Kết quả 

 Tính nhanh (1 điểm )

 Tính chậm , đúng kết quả :0,25 điểm

|  |  |
| --- | --- |
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO | **BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I** |
| **TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TIẾN** | **MÔN: TOÁN- LỚP 5***( Thời gian làm bài: 40 phút)* |

**I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:**

**Khoanh chữ trước câu trả lời đúng.**

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước số thập phân nhỏ nhất:

 A. 8,099 C. 8,99 B. 8,809 D. 8,90

 Bài 2: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của: 38 952 m = ? Km là:

 A. 38,952 B. 3,8952 C. 389,52 D. 3895,2

 Bài 3: Khoanh vào phân số lớn nhất :

 A.  B.  C.  D. 

**II/ PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN**

 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 a) 35m 25cm =...................m b) 51dm 3cm = ..................dm

 c) 2dam2 = ............m2 d) 200m2 = .................dam2

Bài 2: Tìm X

 a, X *x* ** = ** b**, X -  =  - **

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

Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 280 m. Chiều rộng bằng  chiều dài .

1. Tính diện tích mảnh vườn đó ?
2. Người ta sử dụng  diện tích vườn đó để trồng hoa . Hỏi diện tích trồng hoa là bao nhiêu mét vuông ?

***Bài giải***

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

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 +  +  +  +  + 

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

*HƯỚNG DẪN CHẤM*

***KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013***

*Môn Toán – Lớp 5*

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM **( 3 điểm *)***

*( Mỗi bài làm đúng được 1 điểm )*

***Bài 1. A Bài 2. A Bài 3. B***

II/ PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN **( 7 điểm *)***

 *Bài 1 ( 1điểm ):* *Học sinh điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.*

 *a. 35,25m b. 51,3 dm c. 200dam2 d. 2 dam2*

*Bài 2**( 2điểm ): Học sinh làm đúng mỗi phần được 0,5điểm.*

 *a) X x =  b) X -  = - *

 *X = * : * ( 0,5đ) X -  =  (0,5đ)*

 *X =  ( 0,5đ) X = + = ( 0,5đ)*

*Bài 3( 3 điểm):*

*Bài giải*

 *a) Nửa chu vi mảnh vườn là:*

 *280 : 2 = 140 (m) (0,5đ)*

*Số đo chiều rộng của mảnh vườn là:*

 *140 : ( 3 + 4) x 3 = 60( m) (0,5đ)*

*Số đo chiều dài mảnh vườn là:*

 *140 – 60 = 80 (m) (0,5đ)*

*Diện tích mảnh vườn đó là:*

 *60 x 80 = 4800 (m2) (0,5đ)*

 *b) Diện tích trồng hoa là:*

 *4800 : 5 x 2 = 1920 (m2) (0,5đ)*

 *Đáp số: a. 4800m2; b. 1920 m2 ( 0,5đ )*

***\*Ghi chú: Học sinh làm cách khác hoặc gộp 2 phép tính đầu mà đúng vẫn cho điểm tối đa.***

 *Bài 4 ( 1 điểm ). Tính bằng cách hợp lí ( 1điểm)*

  +  +  +  +  +  = ( + ) + ( + ) + (+  ) = *(0,5đ)*

 1 + 1 + 1 = 3 *(0,5đ)*

 **\*/ Bài làm đúng đến đâu cho điểm đến đó. Bài toán có lời văn nếu câu trả lời đúng , phép tính đúng kết quả sai được 1/2 số điểm. Câu trả lời sai không cho điểm.**

 **- Bài chữ xấu, trình bày cẩu thả trừ 1 điểm.**

 **- Bài đạt điểm trung bình, yếu , kém không trừ điểm trình bày.**

**UBND HUYỆN VĨNH BẢO**

**TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TIẾN**

**HƯỚNG DẪN CHẤM**

**KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013**

**Môn Toán – Lớp 5**

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM **( 3 điểm *)***

*( Mỗi bài làm đúng được 1 điểm )*

**Bài 1. D Bài 2. D Bài 3. A**

II/ PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN **( 7 điểm )**

 Bài 1 **( 1điểm ):** Học sinh điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.

 a. 8,02m2 b. 5,25tạ c. 2143m d. 7m 360mm

Bài 2 **( 2điểm ):** Học sinh đặt tính đúng và làm đúng mỗi phần được 0,5điểm.

*( đặt tính đúng 0,25đ, thực hiện đúng 0,25đ)*

 157,04 279,3 25,04 63,36 1,8

 **+ - x**

 824,46 27,93 54 93 35,2

 36

 981,50 251,37 10016 00

 12520

 1352,16

Bài 3**( 3 điểm):**

Bài giải

 Đổi: 0,6m = 60cm; 0,4m = 40cm

Diện tích của tờ giấy là:

 40 *x* 60 = 2400 ( cm2) ( 1đ )

Diện tích một lá cờ là:

 10 *x* 5 : 2 = 25 ( cm2) ( 1đ )

Bạn đó cắt được số lá cờ là:

 2400 : 25 = 96 ( lá) ( 0,5đ )

 Đáp số: 96 lá cờ ( 0,5đ )

**\*Ghi chú: Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.**

 Bài 4 **( 1 điểm ).** Tính bằng cách hợp lí ( 1điểm)

197,5 + 938 *x* 197,5 + 395 + 59 *x* 197,5 =

 = 197,5 + 938 *x* 197,5 + 197,5 *x* 2 + 59 *x* 197,5 ***( 0,25đ)***

 = 197,5 *x* ( 1+ 938 + 2 + 59) ***( 0,25đ)***

 = 197,5 *x* 1000 ***( 0,25đ)***

 = 197500 ***( 0,25đ)***

 ***\*/ Bài làm đúng đến đâu cho điểm đến đó. Bài toán có lời văn nếu câu trả lời đúng , phép tính đúng kết quả sai được 1/2 số điểm. Câu trả lời sai không cho điểm.***

 ***- Học sinh không tính nhanh không cho điểm.***

 ***- Bài chữ xấu, trình bày cẩu thả trừ 1 điểm.***

 ***- Bài đạt điểm trung bình, yếu , kém không trừ điểm trình bày.***

***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***