|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trường Tiểu học Hứa Tạo** Họ và tên học sinh :……………………………………………..Lớp:……………………………… |  **ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I** Năm học: 2024-2025 Môn: Toán - Lớp 5 Thời gian : 40 phút. Ngày kiểm tra: ……………….. | **Giám thị 1** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Điểm**  | **Nhận xét** **…………………………………………..****………………………………………….** | **Giám khảo 1**  | **Giám khảo 2**  |

**Câu 1.** **(0,5 điểm)**Số thập phân ***“năm mươi lăm phẩy hai mươi hai”*** có phần thập phân là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 55 | B. 52 | C. 25 |  D. 22 |

**Câu 2. (0,5 điểm): Phân số** $\frac{21}{100}$được viết$\frac{9}{100}$ dưới dạng số thập phân là:

A. 21,0 B. 2,1 C. 0,21 D. 0,021

**Câu 3.** (**0,5 điểm**) Hỗn số  chuyển thành số thập phân là:

A. 1,57 B. 15,7 C. 15, 07 D. 15,007

**Bài 4. (0,5 điểm**) Diện tích mặt bàn học khoản?

A. 50 cm2 B. 50 ha C. 50 km2 D.50 dm2

**Bài 5. (0,5điểm) Điền dấu >, < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:**

 3,125 ..... 3,075 56,9 ...... 56

**Câu 6**. **(0,5 điểm)**

Sắp xếp các số 5,908; 80,95; 58,09; 9,580 theo thứ tự từ lớn đến bé:

A

E

D

C

B

**Câu 7:****(1 điểm)****Trong hình bên**

a) Nêu tên các cặp cạnh song song với nhau

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

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

b) Nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau

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

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

**Câu 8**. **(1 điểm)** Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

|  |  |
| --- | --- |
| a) 45dm2 = ……..……….m2b) 8tạ 2kg = ……………tạ | c) 3km 52m = ………….. md) 9800m2 = ……………. ha |

**Câu 9**.**(2 điểm)**

**a)** **Đặt tính rồi tính:(1 điểm)**

 56 + 3,7 52 – 4,91

**b)Tính bằng cách thuận tiện:(1 điểm)**

|  |  |
| --- | --- |
|  6 + 8,46 + 1,54………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………… |  1,57 + 6,43 + 2,76 + 0,24……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………. |

**Bài 10: (2 điểm)** Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 5 ha. Người ta lấy $\frac{3}{5}$

diện tích mảnh đất làm khu vui chơi. Hỏi diện tích mảnh đất còn lại bao nhiêu mét vuông?

**Bài 11:** **(1 điểm)**Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 0,25 x 5 + 3 x $\frac{2}{8}$ + 2 x $\frac{1}{4}$

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN GIỮA KÌ I – LỚP 5**

 **NĂM HỌC: 2024 – 2025**

**I. Phần trắc nghiệm:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bài 1** | **Bài 2** | **Bài 3** | **Bài 4** |
| D | A | C | D |
| 0,5 đ | 0,5 đ | 0,5 đ | 0,5 đ |

**II.** **Phần tự luận**

**Bài 5:** (0,5 điểm) Điền đúng mỗi dấu 0, 25đ

**Bài 6:** (0,5 điểm)

Sắp xếp đúng theo yêu cầu: 80,95, 58,09, 9,580, 5,908

**Bài 7:** (1 điểm)

a) AB song song với CD, AD song song với BC (0,5 điểm)

b) AB vuông góc với AE, AE vuông góc với DC (0,5 điểm)

**Bài 8:** (1 điểm)

a) 45dm2 = 0,45 m2

b) 8tạ 2kg =8,02 tạ

c) 3km 52m = 3052 m

d) 9800m2 = 0,98ha

**Bài 9:** (1 điểm)

a) Kết quả:

 56 + 3,7 = 59,7

52 – 4,91 = 47,09

b) Kết quả

 6 + 8,46 + 1,54

= 6 + (8,46 + 1,54)

= 6 + 10

= 16

 1,57 + 2,76 + 6,43 + 0,24

= (1,57 + 6,43)+ (2,76 + 0,24)

= 8 + 3

= 11

**Bài 10:** (2 điểm) **Bài giải**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Đổi 5 ha = 50 000 m2 | 0,25đ  |
| Diện tích khu vui chơi là: 0,25đ  $\frac{3}{5}$ x 50 000 = 30 000 (m2) 0,5đDiện tích mảnh đất còn lại là: 0,25đ 50 000 – 30 000 = 20 000 (m2) 0,5đ Đáp số : 20 000 m2 0,25đ |  |

  |  |

**Bài 11:** (1 điểm) 0,25 x 5 + 3 x $\frac{2}{8}$ + 2 x $\frac{1}{4}$

 = $\frac{1}{4}$ x 5 + 3 x $\frac{1}{4}$ + 2 x $\frac{1}{4}$ 0,25đ

 = $\frac{1}{4}$ x (5+3+2) 0,25đ

 = $\frac{1}{4}$ x 10 0,25đ

 = $\frac{10}{4}$ 0,25đ

 = $\frac{5}{2}$

**MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GHKI**

**MÔN TOÁN LỚP 5**

**Năm học: 2024– 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chủ đề** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Tổng** |
| **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** | **TN** | **TL** |
| 1 | Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung | Số bài | 1 |   | 1  |   | 1 |   | 3 |   |
| 8 Bài số | 1 |   | 2  |   | 8 |   |   |   |
| Số điểm | 0,5 |   | 0,5 |   | 1,0 |   | 2,0 |   |
| 2 | Chủ đề 2: Số thập phân | Số bài | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 |
| Bài số | 3 |   | 6 |   |   | 11 |   |   |
| Số điểm | 0,5 |   | 0,5 |   |   | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Chủ đề 3: Một số đơn vị đo diện tích | Số bài | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 3 | 1 |
| Bài số | 4 |   | 7 | 10 |   |   |   |   |
| Số điểm | 0,5 |   | 1,0 | 2,0 |   |   | 1,5 | 2,0 |
| 4 | Chủ đề 4: Các phép tính với số thập phân | Số bài | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 1 |
| Bài số | 5 | 9 |   |   |   |   |   |   |
| Số điểm | 0,5 | 2,0 |   |   |   |   | 0,5 | 2,0 |
|  | **Tổng số câu** |  | 4 | 1 | 3 | 1 | 1  | 1 | 8 | 3 |
|  | **Tổng số điểm** |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 |