**Trường Tiểu học Cẩm Đông ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I**

**Họ tên**: ………………………… **Năm học: 2022 – 2023**

**Lớp: 5B Môn: TIẾNG VIỆT** ( Phần kiểm tra đọc)

*Thời gian: 30 phút*

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm | Lời nhận xét của giáo viên  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………. |

**I. ĐOC TH ÀNH TIẾNG**: (3 điểm)

Học sinh bốc thăm phiếu đọc và trả lời câu hỏi có trong phiếu.

**II. ĐOC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP**: (7 điểm)

**MÑ t«i**

MÑ lµ ng­êi tuyÖt vêi nhÊt trªn ®êi. T«i yªu mÑ v« cïng. MÑ khæ mét ®êi còng ®Ó lo cho t«i. Dï ë ®©u, dï xa mÑ nh­ng tr¸i tim t«i vÉn lu«n h­íng vÒ mÑ.

T«i nhí bãng h×nh lam lò, vÊt v¶ cña mÑ. MÑ ch¾t chiu tõng ®ång tiÒn ®Ó nu«i t«i, nh÷ng ®ång tiÒn Êy thÊm ®Çy nh÷ng giät n­íc m¾t, må h«i cña mÑ. Nh÷ng khi t«i èm mÑ ©n cÇn ch¨m sãc. Cã miÕng ngon mÑ còng ®Ó dµnh cho t«i. Nh÷ng ®ªm ®«ng l¹nh gi¸ t«i b¾t gÆp h×nh ¶nh mÑ ngåi ®an ¸o cho t«i mÆc.

Trong cuéc sèng ®«i khi vÊp ng·, nghe lêi khuyªn cña mÑ lßng t«i Êm ¸p l¹ th­êng. Nh÷ng g× mÑ lµm, t«i ®Òu nhËn ra. Khi mÑ trë dËy kÐo ch¨n cho t«i, t«i biÕt m×nh ®­îc yªu th­¬ng. Khi ®­îc gióp ®ì mäi ng­êi, t«i hiÓu r»ng t«i ph¶i sèng tèt. Khi mÑ giÊu nçi vÊt v¶, t«i biÕt mÑ muèn t«i tÊt c¶ v× ngµy mai.

MÑ d¹y t«i rÊt nhiÒu ®iÒu. MÑ d¹y t«i ph¶i sèng khoan dung, vÞ tha, sèng v× mäi ng­êi. T«i hiÓu mÑ ®· dµnh tÊt c¶ cho t«i. Suèt cuéc ®êi nµy, t«i sÏ m·i kÝnh yªu mÑ. SÏ kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó kh«ng phô lßng mong mái cña mÑ. Tõ tr¸i tim nhá bÐ, t«i muèn nãi víi mÑ r»ng : "MÑ ¬i, con yªu mÑ nhÊt trªn ®êi".

***Ph­¬ng B¶o YÕn***

**II. Dùa vµo néi dung cña bµi ®äc, khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng :**

**C©u 1:**  (0,5 ®iÓm) ***H×nh d¸ng cña mÑ cã ®Æc ®iÓm g× ?***

A. D¸ng mÑ hao gÇy, kham khæ.

B. D¸ng mÑ lam lò, vÊt v¶.

C. D¸ng mÑ mËp m¹p, khoÎ m¹nh.

**C©u 2:** (0,5 ®iÓm) ***Nh÷ng cö chØ yªu th­¬ng cña mÑ ®èi víi con ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng viÖc lµm nµo ?***

A. MÑ ch¾t chiu tõng ®ång tiÒn, b¸t g¹o ®Ó nu«i con, ®an ¸o cho con mÆc.

B. MÑ ©n cÇn ch¨m sãc, ®Ó cho con miÕng ngon, kÐo ch¨n ®¾p khi con ngñ.

C. MÑ giÊu nçi vÊt v¶, cho con lêi khuyªn, mÑ d¹y con nhiÒu ®iÒu tèt.

D. MÑ s½n sµng sÎ chia, gióp ®ì mäi ng­êi xung quanh.

**C©u 3:** (0,5 ®iÓm) ***MÑ d¹y con ph¶i sèng nh­ thÕ nµo ?***

A. Sèng khoan dung, vÞ tha

B. Sèng ®é l­îng

C. Sèng khoan dung, vÞ tha, sèng v× mäi ng­êi.

**C©u 4:** (0,5 ®iÓm) ***BiÕt ¬n mÑ ng­êi con ®· thÓ hiÖn nh÷ng hµnh ®éng cña m×nh nh­ thÕ nµo ?***

A. KÝnh yªu mÑ; yªu mÑ nhÊt trªn ®êi.

B. Häc thËt giái, ch¨m ngoan ®Ó sau nµy phông d­ìng mÑ.

C. Kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó kh«ng phô lßng mong mái cña mÑ.

**C©u 5:** (0,5 ®iÓm) ***C©u v¨n nµo trong bµi cho biÕt mÑ suèt ®êi lo cho con ?***

A. Nh÷ng g× mÑ lµm t«i ®Òu nhËn ra.

B. MÑ khæ mét ®êi còng lµ ®Ó lo cho t«i.

C. T«i hiÓu mÑ ®· giµnh tÊt c¶ cho t«i.

**C©u 6:** (1 ®iÓm) ***Bé phËn chñ ng÷ trong c©u: "Nh÷ng b«ng hoa sim tÝm rung rinh tr­íc giã" lµ***

A. Nh÷ng b«ng hoa sim

B. Nh÷ng b«ng hoa sim tÝm

C. Nh÷ng b«ng hoa sim tÝm rung rinh

**C©u 7:** (0,5 ®iÓm) ***Tõ "¨n" trong c©u nµo d­íi ®©y ®­îc dïng víi nghÜa gèc ?***

A. B¸c Nam l¸i tµu vµo c¶ng ¨n than.

b. Em t«i rÊt ¨n ¶nh.

C. T«i rÊt thÝch ¨n c¬m víi bè mÑ.

**C©u 8:** (1 ®iÓm) ***Thµnh ng÷ "ChÞu th­¬ng chÞu khã" ®ång nghÜa víi tõ nµo d­íi ®©y ?***

A. Dòng c¶m B. §oµn kÕt C. Xinh x¾n D. CÇn cï

**C©u 9:** (1 ®iÓm) ***T¶ chiÒu réng cña kh«ng gian th× nªn dïng nhãm tõ ng÷ nµo d­íi ®©y ?***

A. Mªnh m«ng, b¸t ng¸t, b¹t ngµn, bao la.

B. ChÊt ngÊt, chãt vãt, vêi vîi.

C. Hun hót, th¨m th¼m, s©u ho¾m.

**C©u 10:** (1 ®iÓm) §Æt 1 c©u cã tõ **“nãng”** mang nghÜa gèc**.** §Æt 1 c©u cã tõ **“nãng”** mang nghÜa chuyÓn.

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

Giáo viên coi Giáo viên chấm

Kí ghi rõ họ tên Kí ghi rõ họ tên

…………………………. …………………………

**Trường Tiểu học Cẩm Đông ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I**

**Họ tên**: ………………………… **Năm học: 2022 - 2023**

**Lớp: 5B Môn: TOÁN**

Thời gian: 40 phút *( Không kể thời gian giao đề)*

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm | Lời nhận xét của giáo viên  ………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… |

**PHẦN I: TRẮC NGHIỆM** (6 điểm): ***Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu cầu của các bài tập dưới đây***

**Câu 1:** *(0.5 điểm)* Chữ số 6 trong số thập phân của số:324, 561 có giá trị là:

A.  B.  C.  D. 60

**Câu 2:** *(0.5 điểm)*Số gồm có: Bảy chục, hai đơn vị và năm phần trăm viết là:

A. 702,50 B. 72,05 C. 720,5 D. 27,05

**Câu 3:** *(0.5 điểm)*Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,01 B. 20,1 C. 2,10 D. 0,201

**Câu 4:***(0.5 điểm)*Số lớn nhất trong các số là:

A. 0,9 B. 0,187 C. 0,169 D. 0,21

**Câu 5:***(0.5 điểm)* Hỗn số 3viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25 B. 32,5 C. 3,4 D. 3,2

**Câu 6:***(1 điểm)*Một người thợ làm 1 sản phẩm hết 1 phút 12 giây. Hỏi người thợ đó làm 8 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian?

A. 1 phút 12 giây B. 8 phút 36 giây C. 9 phút 36 giây

**Câu 7:** *(0.5 điểm)*3km 48m = ……..km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 3,48 B. 3,048 C. 348 D. 3048

**Câu 8:** *(0.5 điểm)*Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 21 dm =...............m b) 5,27 tấn =.....................kg

c) 3 m2 15 dm2 =.......................m2 c) 12 km 123 m =.................... km

**Câu 9:** *(0.5 điểm)*Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

0,32 ; 0,197 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,009.

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

**Câu 10:** *(1 điểm)*Một khu đất hình chữ nhật có kích thước ghi trên hình vẽ dưới :

Diện tích của khu đất đó là :

a. 1 ha b. 0,1 ha250m

c. 10 ha d. 100 ha

400m

**PHẦN II: TỰ LUẬN** ( 4 điểm)

**Bµi 1**: TÝnh: ( 1 điểm)

a) 1 + 2 b) 3  2 c) 4 : 2

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

**Bµi 2:** ( 2 điểm) Chu vi thöa ruéng h×nh chữ nhật là 0,6 km; chiều rộng bằng  chiều dài. TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng ®ã. Ng­êi ta cÊy lóa trªn thöa ruéng, cø 100m2thu ho¹ch ®­îc 75 kg thãc. Hái thöa ruéng thu ho¹ch ®­îc bao nhiªu tÊn thãc?

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

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

**Bµi 3:** ( 1 điểm) TÝnh b»ng c¸ch hîp lÝ:

a)  +  +  +  +  +  b)1  2 - 1  1

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

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

**Trường Tiểu học Cẩm Đông ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I**

**Lớp: 5B Năm học: 2022 – 2023**

**Môn: TIẾNG VIỆT** ( Phần kiểm tra viết)

*Thời gian: 60 phút*

**I. Chính tả:** ( 2 ®iÓm). Thêi gian: 20 phót

**Nói rõng Tr­êng S¬n sau c¬n m­a**

M­a ngít h¹t råi dÇn dÇn t¹nh h¼n. Mµn m©y x¸m ®ôc trªn cao ®· r¸ch m­íp, tr«i gi¹t c¶ vÒ mét ph­¬ng, ®Ó lé dÇn mét vµi m¶ng trêi thÊp tho¸ng xanh. Mét vµi tia n¾ng hiÕm hoi b¾t ®Çu mõng rì räi xuèng. D­íi mÆt ®Êt, n­íc m­a vÉn cßn rãc r¸ch, l¨n t¨n, luån lái ch¶y thµnh hµng ngµn v¹n dßng máng manh buèt l¹nh. Tõ trong c¸c bôi rËm xa gÇn, nh÷ng chó chån, nh÷ng con dòi víi bé l«ng ­ít mÒm, võa mõng rì, võa lo l¾ng, nèi tiÕp nhau nh¶y ra råi biÕn mÊt ...

**II. TËp lµm v¨n:** ( 8 ®iÓm) Thêi gian: 40 phót

Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp.Hãy tả một cảnh đẹp trên quê em mà em thích.

**ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I**

**Lớp: 5B**

**NĂM HỌC: 2022 - 2023**

**Phần trắc nghiệm: 6 điểm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu 1** | **Câu 2** | **Câu 3** | **Câu 4** | **Câu 5** | **Câu 6** | **Câu7** | **Câu 10** |
| B | B | A | A | C | C | B | C |

**Câu 8**: a. 2,1 b. 5270 c. 3,15 d. 12,123

**Câu 9**: Thứ tự từ bé đến lớn là: 0,009; 0,197; 0,32; 0,4; 0,5.

**Phần tự luận: 4 điểm**

**Bài 1**: a. 23/6 b. 15/2 c. 25/14

**Bài 2**: Đổi 0,6 km = 600m

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: ( 0,25 điểm)

600 : 2 = 300 (m)

Ta có sơ đồ sau:

Chiều rộng 300m ( 0,25 điểm)

Chiều dài

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

300 : ( 2 +3) x 2 = 120 (m) ( 0,25 điểm)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

300 - 120 = 180 (m) ( 0,25 điểm)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

180 x 120 = 21 600 (m2) ( 0,25 điểm)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số tấn thóc là:

21 600 : 100 x 75 = 16 200 (kg) ( 0,5 điểm)

16 200kg = 16,2 tấn

Đáp số: 21 600 m2; 16,2 tấn thóc. ( 0,25 điểm)

**Bài 3:** TÝnh b»ng c¸ch hîp lÝ: ( Mỗi phần 0,5 điểm)

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

=  +  + 

= 2 + 3 + 2

= 7

b)1  2 - 1  1 = x  - x 

= x (-)

= x 

= x 1

= 

**ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I**

**Lớp: 5B ( Phần kiểm tra đọc)**

**NĂM HỌC: 2022 - 2023**

**Phần trắc nghiệm: 7 điểm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Câu 1** | **Câu 2** | **Câu 3** | **Câu 4** | **Câu 5** | **Câu 6** | **Câu7** | **Câu 8** | **Câu 9** |
| B | A; B; C | C | C | C | B | C | D | A |

**Câu 10:** Ví dụ:

Cốc nước này nóng quá.

Bố em rất nóng tính.

*Lưu ý: Có thể đặt các câu khác đúng với y/c đều tính điểm đúng.*

**ĐÁP ÁN PHẦN KIỂM TRA VIẾT CUỐI KÌ I**

**NĂM HỌC: 2022 - 2023**

**Môn: TIẾNG VIỆT – LỚP 5B**

**I. Chính tả: (2 điểm)**

Sai 5 lỗi trừ 1 điểm. Toàn bài viết đúng nhưng chưa đẹp trừ 0,25 điểm

**II. TËp lµm v¨n: (8 ®iÓm)**

**- Më bµi:** Giíi thiÖu ®­îc c¶nh ®Þnh t¶ cho **(1 ®iÓm).**

**- Th©n bµi:** Tèi ®a **(6 ®iÓm)** ( Tuú theo møc ®é t¶ cña hs)

+ Tả được cảnh bao quát, chi tiết của cảnh được tả, tình cảm của mình với cảnh vật đó.

**- KÕt bµi:** **(1 ®iÓm)** Nªu ®­îc c¶m nghÜ ®èi víi c¶nh mà m×nh t¶.