|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên ………………………  Lớp 5 …  **Trường Tiểu học Tân Trường 1** | | **BÀI KIỂM TRA CLĐK CUỐI HK I**  **Năm học: 2023- 2024**  **MÔN TOÁN - LỚP 5**  *(Thời gian làm bài 40 phút)* |
| **Điểm** | **Nhận xét của giáo viên** | |

**Phần 1. Trắc nghiệm**:

*Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng*

**Câu 1:** *(1điểm).* Hỗn số Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (cơ bản - Đề 5) đọc là

|  |  |
| --- | --- |
| A. Năm ba phần bảy | B. Năm và ba phần bảy |
| C. Năm mươi ba phần bảy | D. Năm, ba phần bảy |

b) Viết số đo 821m dưới dạng số thập phân có đơn vị là km :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 82,1km | B. 8,21km | C. 0,821km | D.0,0821km |

**Câu 2:** *(1điểm).* Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 15% | B. 75%. | C. 20% | D. 21% |

b) Viết phân số sau thành tỉ số phần trăm, ta được:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 16% | B. 25% | C. 46% | D. 64% |

**Câu 3:** *(1điểm).* Cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật có kích thước như nhau và chiều dài mỗi mảnh gấp 3 lần chiều rộng. Ghép 3 mảnh gỗ đó ta được một hình vuông có chu vi bằng 72cm. Diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật là :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 24cm2 | B. 108cm2 | C. 18cm2 | D. 1728cm2 |

**Câu 4:** *(1điểm).* Trong hình tam giác ABC có :

|  |  |
| --- | --- |
| Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 có đáp án (nâng cao - Đề 5) | 1. AB là đường cao tương ứng với đáy BC 2. CH là đường cao tương ứng với đáy AB 3. AH là đường cao tương ứng với đáy BC   D. CB là đường cao tương ứng với đáy AB |

**Phần 2. Tự luận**

**Câu 5:** *(2điểm).* Đặt tính và tính:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 76,85 + 29,462   ………………………………………….….….  ………………………………………………..  …………………………………………….…. | b) 30,51 – 23,8  ……………………………….……………….  ………………………………….…………….  ………………………………….……………. |
| c) 27,38 x 4,8  ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. | d) 136,94 : 6,6  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. |

**Câu 6:** *(1điểm).* Tìm *x*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 18,7 - *x* = 5,3 x 2   ………………………………………  ……………………………………….  ……………………………………… | 1. 7 : *x* – 3,9 : *x* = 5   ……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. |

**Câu 7:** *(2điểm).* Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 38m, chiều rộng bằng  chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 25%. Tính:

a. Diện tích của mảnh đất đó.

b. Diện tích đất làm nhà là bao nhiêu mét vuông?

**Bài giải**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Câu 8:** *(1điểm).* Cho một số có hai chữ số, khi ta viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 1 thì tổng của số mới và số đã cho là 168. Tìm số đã cho.

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

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

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

**Hết**

*Giáo viên coi:*.................................... *Giáo viên chấm*: ..............................................................

**ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM TOÁN 5. HK1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Câu** | **Đáp án** | **Biểu điểm** |
| **1** | Ý C,A | 0,5đ/ý |
| **2** | Ý B,D | 0,5đ/ý |
| **3** | Ý C,A | 0,5đ/ý |
| **4** | đ/s | 0,5đ/ý |
| **5** |  | 0,5đ/phép tính |
| **6** | (10,6 + 7,19) : *x* = 3  17,79 : *x* =3  *x* = 17,79: 3  *x* = 5,93  b)(7 - 3,9) : *x* = 5  3,1 : *x* = 5  *x* = 3,1 : 5  *x* = 0,62 | 0,5đ/phép tính |
| **7** |  | -0,5đ/câu trả lời và phép tính đúng 1, 2, 3  -0,5đ đáp án |
| **8** | Số đó là: 9580 | 1đ |

**Hết**

**Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1**

**Bài 1:**(Mỗi câu đúng 0,5đ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Đáp án** | C | D | B | C | A | B |
| **Điểm** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |

**Bài 2:** 1 điểm

a. X = 8,1

b. X = 0,002

**Bài 3:** Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5đ

**Bài 4**: (2đ)

|  |  |
| --- | --- |
| **Câu lời giải/ phép tính** | **Số điểm** |
| Số tiền đôi giày được giảm ở lần hạ giá thứ nhất là: | 0,5 đ |
| 400000 : 100 x 12 = 48000 (đồng) |  |
| Giá tiền đôi giày sau lần hạ giá thứ nhất là: | 0,5 đ |
| 400000 – 48000 = 352000 (đồng) |  |
| Số tiền đôi giày được giảm ở lần hạ giá thứ hai là: | 0,5 đ |
| 352000 : 100 x 10 = 35200 (đồng) |  |
| Giá tiền đôi giày sau hai lần hạ giá là: | 0,5 đ |
| 352000 – 35200 = 316800 (đồng) |  |
| Đáp số: 316800 đồng  (Thiếu đáp số trừ 0,25đ) |  |

HS có cách làm khác vẫn cho điểm

**Bài 5:**(1đ)

a.

= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 – (0,25)

= 1 – 1 + 1 –

=

b.

A = 18,18 x 2525,25

A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 (0,25)

B = 25,25 x 1818,18

B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 (0,25)

Thấy các thừa số ở tích A và B đều bằng nhau. (0,25)

Vậy A = B (0,25)

**HS khoanh đúng được 1 điểm.**

C. 84,36 x 0,1

**Câu 14:**

Số bạn học sinh nam trong câu lạc bộ là:

40 x 40 : 100 = 16 (bạn)

Số bạn học sinh nữ trong câu lạc bộ là:

40 – 16 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn học sinh

Khi viết thêm 1 vào bên trái một số có hai chữ số, ta được một số có ba chữ số, hơn số cũ 100 đơn vị.

Số đã cho là:

(168 - 100) : 2 = 34

Đáp số: 34