|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trường Tiểu học Hứa Tạo** Họ và tên học sinh :…………………………………………..Lớp:…………………………..SBD …… Phòng thi ….. | **ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I**Năm học 2024 -2025Môn: Toán - Lớp 5 Thời gian: 40 phút. Ngày kiểm tra: ……………….. | **Giám thị 1** |
| **Giám thị 2** |

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

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

**Câu 1:**

a)Số thập phân gồm có sáu mươi đơn vị, năm phần mười, bảy phần trăm viết là:

A. 60,57 B. 6,507 C. 62,57 D. 60,67

b)Chữ số 5 trong số thập phân 7,950 có giá trị là:

A. 5 B.  C.  D. 

**Câu 2:** 8**** viết dưới dạng phân số là:

A.  B.  C.  D. 

**Câu 3:** Số bé nhất trong các số : 7,94 ; 6,93 ; 7,95 ; 6,94

A. 7,94  B. 6,93  C. 7,95  D. 6,94

**Câu 4:** Hình tròn có đường kính 10cm. Chu vi hình tròn là:

A.3,14cmB.31,4cmC.314cmD.3140cm

**Câu 5:** Một hình tam giác có độ dài đáy 5dm, chiều cao 8dm. Diện tích hình tam giác đó là:

A.40cmB.20cmC.20dm2D.40dm2

**Câu 6:**

a) Làm tròn số thập phân **23,374** đến hàng phần mười là:

A.23,4B.23,37C.23,375D.23,474

b) Làm tròn số thập phân **65,265** đến số tự nhiên gần nhất là:

A.64B.65 C.66D.67

**Câu 7: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.**

1. 3m 5dm = ……… . m b) 16m2 9dm2 = ………m2

c) 5 tấn 3 tạ = ………tấn d) 6 km 7m = ……….km

**Câu 8:**

**a) Đặt tính rồi tính:**

 14,61 + 25,7 63,71 - 18,9 23,8 x 4,6 208 : 6,5

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

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

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

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

**b) Tính giá trị biểu thức:**

72 : 48 + 9,7 $\frac{2}{7}$x $\frac{4}{9}$ + $\frac{2}{7}$ x $\frac{5}{9}$

**Câu 9: Một mảnh vườn dạng hình thang có đáy lớn 24m, đáy bé 15m và kém chiều cao 3m. Ở giữa mảnh vườn người ta đào một cái ao có bán kính 5m. Tính diện tích phần còn lại cái mảnh vườn.**

**Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất:**

 0,217  7 + 0,14  520 + 31  1,4

**ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu 1a | Câu 1b | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6a | Câu 6b |
| **A** | **C** | **B** | **B** | **B** | **C** | **A** | **B** |
| 0,5 điểm | 0,5 điểm | 0,5 điểm | 0,5 điểm | 0,5 điểm | 0,5 điểm | 0,5 điểm | 1 điểm |

**Câu 7**: (1 điểm)Làm đúng mỗi câu 0,25 điểm

**Câu 8 :** (2 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm:

a) (1 điểm)

+ Đặt tính đúng mỗi 0,25 điểm

b) (1 điểm)

+ Tính đúng mỗi câu 0,5 điểm

7,2 : 48 + 9,7

 = 0,15 + 9,7

 = 9,85

 $\frac{2}{7}$ x $\frac{4}{9}$ + $\frac{2}{7}$ x $\frac{5}{9}$

 = $\frac{2}{7}$ x ($\frac{4}{9}$ + $\frac{5}{9}$ )

 = $\frac{2}{7}$ x 1

 = $\frac{2}{7}$

**Câu 9:** 2 điểm

 Chiều cao của mảnh vườn là: (0,25 điểm)

 15 + 3 = 18(m) (0,25 điểm)

 Diện tích mảnh vườn là: (0,25 điểm)

 (24+15)x18 : 2= 351 (m2) (0,25 điểm)

 Diện tích cái ao là: (0,25 điểm)

 5 x 5 x 3,14= 78,5 (m2) (0,25 điểm)

 Diện tích phần còn lại của mảnh vườn là: (0,25 điểm)

 351 – 78,5 = 272,5 (m2) (0,25 điểm)

 Đáp số: 272,5m2

**Bài 10**: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 0,217  7 + 0,14  520 + 31  1,4

= 0,2  7 17 + 0,14  10  52 + 31  1,4 (0,25 điểm)

= 1,4  17 + 1,4  52 + 31  1,4 (0,25 điểm)

= 1,4  (17 + 52 + 31) (0,25 điểm)

= 1,4  100 = 140 (0,25 điểm)