**BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2023- 2024**

**MÔN TOÁN: LỚP 5**

**(*Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao đề)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO** | | | Nhận xét bài kiểm tra  ………………………………  ………………………………  ………………………………  ……………………………… | Số mã do chủ tịch HĐ chấm  …………… |
| 1. .......................... | | 2. ............................. |
| **ĐIỂM KIỂM TRA** | | |
| Bằng số: ......... | Bằng chữ...................... | |

**I**. **Phần trắc nghiệm (4 điểm)** Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

**Câu 1 (0,5 điểm – M1)**  Số gồm 2 chục, 5 đơn vị, 8 phần trăm viết là :

A. 258 B. 25,8 C. 25,08 D. 25,008

**Câu 2 (0,5 điểm -M2)** Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 84,5 m2 =... m2... dm2 là:

A. 84 và 5 B. 0,84 và 50 C. 84 và 50 D. 84 và 0,5

**Câu 3 (1 điểm -M1)** Lớp 5A có 50 học sinh, trong đó có 25 bạn nữ. Tỉ số phần trăm giữa học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:

A. 5% B. 50% C. 25% D. 100%

**Câu 4 (0,5 điểm – M3)** Cho phép chia 22,44: 18 có thương là 1,24. Vậy số dư là:

A. 12 B. 1,2 C. 0,12 D. 0,012

**Câu 5 (0,5 điểm – M1)** Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 18,5 B. 185 C. 5,18 D. 3,6

**Câu 6 (1 điểm – M1) a, 123,4 : 100 = ...**

1. 12340 B. 12,34 C. 123,4 D. 1, 234

**b, 87,8 x 0,01 = ...**

1. 0,878 B. 8780 C.8,78 D. 878

**II**. **Phần tự luận (6 điểm)**

**Câu 7 (2 điểm –M2) Đặt tính và tính**.

572, 84 + 95,69 605 - 92,6

…………………………. …. ……………………………….

……………………………. ……………………………….

……………………………. ……………………………….

……………………………. ……………………………….

75,96 x 2,7 45,54 : 1,8

…………………………. …. ……………………………….

……………………………. ……………………………….

……………………………. ……………………………….

……………………………. ……………………………….

…………………………… ……………………………….

**Câu 8 (2 điểm - M2). Giải bài toán sau:** Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài bằng chiều rộng. Người ta dành 40% diện tích làm sân vườn. Tính diện tích phần đất làm sân vườn?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Câu 9 (1 điểm - M3) Tìm *x:***

|  |  |
| --- | --- |
| a) *x* x 2,4 = 48  .............................................................  .............................................................  ............................................................. | b) *26* x *x* = 85,4 - 10  ..............................................................  ..............................................................  ............................................................. |

**Câu 10 (1 điểm - M4)**

Tìm tất cả các giá trị của *x* là số tự nhiên, sao cho: 1,3 x 0,5 < *x* < 1,8 x 1,9.

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

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

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

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

.............................................................................................................................../.

UBND HUYỆN CÁT HẢI

**TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI**

**HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA**

**MÔN TOÁN CUỐI KÌ 1 LỚP 5 - NĂM HỌC 2022-2023**

**I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 |
| C | C | B | C | D | a) D b) A |
| 0,5 đ | 0,5 đ | 1 đ | 0,5 đ | 0,5 đ | 1 đ |

**II. Phần tự luận ( 6 điểm)**

**Câu 1 (2đ) Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm.**

a. 668,53 b. 512,4

c. 205,092 d. 25,3

**Câu 2 (2đ)**  Bài giải

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là: | *(0,25 điểm)* |
|  | 15 x = 25 (m) | *(0,25 điểm)* |
|  | Diện tích của mảnh đất đó là: | *(0,25 điểm)* |
|  | 15 x 25 = 375 (m2) | *(0,25 điểm)* |
|  | Diện tích phần đất làm sân vườn là: | *(0,25 điểm)* |
|  | 375 : 100 x 40 = 150 (m2) | *(0,5 điểm)* |
|  | *Đáp số: 1200 m2* | *(0,25 điểm)* |

**Câu 3: (1đ)**  Tính đúng mỗi ý được 0,5 điểm

|  |  |
| --- | --- |
| a) *x* x 2,4 = 48  **x = 48 : 2,4**  **X = 20** | b) *26* x *x* = 85,4 - 10  26 x x = 75,4  x = 75,4 : 26  x = 2,9 |

**Câu 4 ( 1 điểm)**

Ta có: 1,3 x 0,5 = 0,65; 1,8 x 1,9 = 3,42

Vậy x = 1, 2, 3

Bài làm cẩu thả, dập xóa trừ từ 0,5 đến 1 điểm.

UBND HUYỆN CÁT HẢI

**TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI**

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023 - 2024**

**MÔN TOÁN - LỚP 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức,**  **kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | | **Mức 2** | | **Mức 3** | | **Mức 4** | | **Tổng** | |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |
| Số thập phân và các phép tính với số thập phân. | Số câu | **1** |  | **1** | **1** | **1** | **1** |  | **1** | 3 | 3 |
| Câu số | ***6*** |  | ***1*** | ***7*** | ***4*** | ***9*** |  | ***10*** |  |  |
| Số điểm | **0,5** |  | **1,0** | **2,0** | **0,5** | **1,0** |  | **1,0** | 2.0 | 5.0 |
| Đại lượng và đo đại lượng: mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích. | Số câu |  |  | **1** |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Câu số |  |  | ***2*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  | **0,5** |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
| Yếu tố hình học: diện tích các hình đã học | Số câu |  |  | **1** |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Câu số |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  | **0,5** |  |  |  |  |  | 0.5 |  |
| Giải bài toán về tỉ số phần trăm. | Số câu |  |  |  | **1** | **1** |  |  |  | 1 | 1 |
| Câu số |  |  |  | ***8*** | **5** |  |  |  |  |  |
| Số điểm |  |  |  | **2,0** | **1,0** |  |  |  | 1.0 | 1.0 |
| Tổng | Số câu | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 6 | 4 |
| Số điểm | 0.5 |  | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 |  | 1,0 | 4,0 | 6,0 |