|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên:..............................Lớp: ....................................Số BD: ..............Phòng:......... | TRƯỜNG TH ĐẠI ĐỒNG**KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I****Năm học: 2023- 2024****Môn: Tiếng Việt - Lớp 5****Ngày kiểm tra: ..........................** | **GT ký** |  |
| **GK ký** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm** | **Nhận xét của giáo viên:** |

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

1. Kiểm tra đọc: (10đ)
2. Đọc thành tiếng: (3đ) (đọc 2 đ, trả lời cau hỏi 1 đ): Bốc thăm 1 trong các bài Tập đọc đã học

II.Đọc hiểu(4 đ): Đọc thầm và hoàn thành bài tập:

 **XÀ CỪ**

1. Là cây đại mộc, có thể cao từ 35 – 40 mét, đường kính cây có khi đạt đến 2 mét. Cây thường xanh, tán lá rậm, cành nhiều, cành non cong xuống. Lá kép lông chim, hoa nhỏ màu trắng có 4 cánh nhỏ dính nhau, nở vào tháng 4, tháng 5. Quả nang nhỏ, chín vào tháng 10, khi chín bung thành 4 mảnh.
2. Cây ưa sáng, dễ trồng, hạt nảy mầm rất khỏe. Cây tăng trưởng rất nhanh, có thể phát triển tốt trên mọi địa hình, mọi loại đất, rất phù hợp với nền đất cát của vùng ven biển miền Trung Việt Nam. Cây chịu hạn và gió bão rất tốt. Đặc biệt, cây có khả năng đề kháng với sâu bệnh rất cao.
3. Xà cừ được gây trồng rộng rãi để tạo cảnh quan, che bóng vỉa hè, công viên, trường học…Gỗ xà cừ có lõi màu đỏ nhạt, dác màu nâu đỏ, gỗ rắn thớ xoắn, dễ nứt nẻ cong vênh. Gỗ được sử dụng để đóng tàu thuyền, làm đồ mộc gia dụng.

\*Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi dưới đây:

**Câu 1(0,5đ):** Đường kính cây xà cừ có khi đạt đến bao nhiêu mét?

1. 30 mét B. 40 mét C. 35 - 40 mét D. 2 mét

**Câu 2 :(0,5đ)** Hoa xà cừ nở vào tháng nào?

1. Tháng 4, tháng 5 B. Tháng 3, tháng 3

C. Tháng 10 D. Tháng chạp

**Câu 3**: (0,5đ): Quả xà cừ khi chín có đặc điểm gì?

1. Tỏa hương thơm ngát. B. Ăn rất ngon.

C.Bung thành 4 mảnh. D. Bung thành 5 mảnh.

**Câu 4:** ( 0,5đ): Cây xà cừ sống phù hợp với loại đất ở vùng nào của nước ta?

1. Vùng đất đá ba dan ở Tây Nguyên.
2. Đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long.
3. Đất sét miền Trung.
4. Đất cát của vùng ven biển miền Trung.

**Câu 5**(1đ): Viết câu trả lời vào chỗ chấm:

Gỗ xà cừ có đặc điểm gì?

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

**Câu 6**(1đ): Viết câu trả lời vào chỗ chấm:

Cây xà cừ có ích lợi gì?

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

III. Kiến thức Tiếng Việt (3đ):

**Câu 7**(0,5đ): Dòng nào dưới đây gồm các cặp từ đồng nghĩa?

a, xinh xắn – xấu xí

b, thương yêu – ghét bỏ

c, hòa bình – chiến tranh

d, hòa bình – thái bình

**Câu 8 :** (0,5đ): Dòng nào dưới đây gồm các cặp từ trái nghĩa?

a, thương yêu – ghét bỏ

b, xung đột – chiến tranh

c, mênh mông – bát ngát

d, vắng teo – vắng vẻ

**Câu 9**(1đ): Từ in đậm trong dòng nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?

a, Mẹ em lội ruộng nên bị phèn **ăn** chân.

b, Sóng gợn lăn tăn trên **mặt** hồ.

c, Quả na mở **mắt.**

d, Ông em già rồi nên **đi** rất chậm.

**Câu 10** (1đ): Hãy viết 4 từ láy:

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

1. Kiểm tra viết: (10đ):
2. Chính tả (Nghe – viết); 2đ

Bài viết: Cái gì quý nhất?(Viết từ Nghe xong, thầy mỉm cười…..vô vị mà thôi.) (Sách Tiếng Việt 5 tập 1 trang 86).

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

1. Tập làm văn: Em hãy tả một cảnh đẹp ở địa phương mà em thích.

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

BIỂU ĐIỂM:

Câu 1: ý D (0,5đ)

Câu 2: ý A (0,5đ)

Câu 3:ý C (0,5đ)

Câu 4:ý D (0,5đ)

Câu 5: Gỗ xà cừ có lõi màu đỏ nhạt, dác màu nâu đỏ, gỗ rắn thớ xoắn, dễ nứt nẻ cong vênh.(1đ)

Câu 6: Cây xà cừ được trồng để tạo cảnh quan, che bóng vỉa hè, công viên, trường học,…Gỗ được sử dụng để đóng tàu thuyền, làm đồ mộc gia dụng. (1đ)

Câu 7: dòng d (0,5đ)

Câu 8:dòng a (0,5đ)

Câu 9: dòng d (1đ)

Câu 10: VD: xinh xắn, long lanh, lấp lánh, mập mạp (1đ)

**B. Kiểm tra viết: (10đ)**

**I. Chính tả** (2điểm ).

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: (2điểm)

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết  trừ 0,2 điểm .

\* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, bẩn: trừ 0,25 điểm

**II. Tập làm văn (8 điểm )**

HS viết hoàn chỉnh bài văn : đủ 3 phần:

Mở bài (1đ)

Thân bài (4đ)

Kết bài (1đ)

 0,5 điểm trình bày, chữ viết; 0,5 điểm dùng từ, đặt câu; 1điểm sáng tạo.

**Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Số câu,số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Mức 4** | **Tổng** |
| **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** | **TNKQ** | **TL** |
| **1. Kiến thức tiếng Việt, văn học** | - Từ nhiều nghĩa;- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.- Biện pháp nhân hóa, so sánh. | Số câu | 2 |   | 1 |   |  |  1 |   |  | **3** | **1** |
| Số điểm | 1 |   | 1 |   |  |  1 |   |  | **2,0** | **1.0** |
| **Câu số** | **7,8** |   | **9** |   |  |  10 |   |  |   |   |
| **2. Đọc hiểu văn bản** | - Xác định, nhận xét một số chi tiết, hình ảnh trong bài đọc.- Hiểu nội dung bài đã đọc,hiểu ý nghĩa của bài- Giải thích một số chi tiết,hình ảnh trong bài đọc. | Số câu | 3 |   | 1 |  1 |  |   |   | 1 | **5** | **1** |
| Số điểm | 1,5 |   | 0,5 |  1 |  |   |   | 1 | **3,0** | **1.0** |
| **Câu số** | **1, 2, 3** |   | **4** |  5 |  |   |   | 6 |   |   |
| **Tổng** | **Số câu** | **5** |   | **2** |  1 |  |  1 |   | **1** | **7** | **3** |
| **Số điểm** | **2,5** |   | **1,5** |  1,0 |  |  1,0 |   | **1,0** | **4,0** | **3,0** |
| **3. Viết** | 3.1. Chính tả | Số câu | **1** |
| Số điểm | **2.0** |
| 3.2. Tập làm văn (tả cảnh….) | Số câu | 1 |
| Số điểm | 8.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên:..............................Lớp: ....................................Số BD: ..............Phòng:......... | TRƯỜNG TH ĐẠI ĐỒNG **KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I****Năm học: 2023 - 2024****Môn: Toán - Lớp 5****Ngày kiểm tra: ..........................** | **GT ký** |  |
| **GK ký** |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Điểm** | **Nhận xét của giáo viên:** |

**I.Phần 1 : Trắc nghiệm : (4đ)** :Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

1. Số « Chín trăm sáu mươi lăm phẩy bảy mươi ba » được viết là : (0,5đ)

A. 965,703 B. 965,73 C. 965,37 D. 965,073

2.Chữ số 9 trong số thập phân 678,593 có giá trị là : (0,5đ)

A. $\frac{9}{10}$ B. $\frac{9}{100}$ C. $\frac{9}{1000}$ D. 9.

3. Số bé nhất trong các số 52,21 ; 52.125 ; 52,214 ; 52,12 là : (1đ)

A. 52,21  B. 52.125 C. 52,214  D. 52,12

4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 30dm, chiều rộng 20 dm. Diện tích của mảnh vườn đó là : (1đ)

A. 600 m2  B. 60 m2 C. 6m2  D. 6000m2

5. (1đ) a, 3ha = ....... hm2

A. 300 B. 30 C. 0, 3 D. 3

b, 9,05 m2 = ......dm2

1. 9,05 B. 9,50 C. 905 D. 950

**II. Phần 2 :Tự luận (6đ) :**

6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (2đ) :

a, 5 m2 = ........dm2  b. 9,05 km2 =............hm2

c, 3 tấn = ........tạ d, 123,05m =..............cm

7.Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm : ( 1đ) :

$a, \frac{5}{10}$........0,5 b, 9,36 ......9,63

8. Bạn Hoa mua 5 cây bút hết 60 000 đồng. Hỏi bạn Hoa mua 6 cây bút như thế phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền ? (2đ)

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

9. Tôm và Tí chơi trò đố số. Tí đố Tôm tìm được tất cả các số thập phân được viết bằng 3 chữ số khác nhau ở giữa 0,5 và 0,6 (tức là lớn hơn 0,5 và bé hơn 0,6 ). Tôm tìm được tất cả 8 số như thế. Tí bái phục Tôm làm đúng. Em hãy viết 8 số mà Tôm tìm được (1đ)

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

ĐÁP ÁN :

Câu 1 : Ý B

Câu2 : Ý B

Câu 3 : Ý D

Câu 4 : ÝC

Câu 5 : a – Ý D b – Ý C

Câu 6 : a : 50 0 b : 905 c : 30 d : 12305

Câu 7 : a = ; b <

Câu 8 : Giá tiền của 1 cây bút :

 60 000 : 5 = 12 000 (đ)

Số tiền bạn Hoa mua 6 cây bút

12 000 x 6 = 72 000 (đ) hoặc : 60 000 + 12 000 = 72 000 (đ)

Câu 9 : Ta có 0,5 = 0,50 0,6 = 0,60

 Mà 0,50 < 0,51 < 0,52 < 0,53 < 0,54 < 0,55 < 0,56 < 0,57 < 0,58 < 0,59 < 0,60

 Vậy 8 số thập phân được viết bằng 3 chữ số khác nhau mà bạn Tôm viết là :

 0,51 ; 0,52 ; 0,53 ; 0,54 ; 0,56 ; 0,57 ; 0,58 ; 0,59.

Ma trận đề kiểm tra lớp 5 :MÔN TOÁN GIỮA KÌ I

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  1.Viết số thập phân, giá trị theo vị trí của chữ số trong số thập phân | Số câuCâu số | 31, 2, 3 |  |  |  |  |  |  | 19 | **3****1,2,3** | **1****9** |
| Số điểm | **2** |  |  |  |  |  |  | 1 | **2,0** | **1,0** |
| 2. So sánh số thập phân. Đổi đơn vị đo diện tích**.** | Số câuCâu số | 1 5 | 17 | 14 | 16 |  |  |  |  | **2****5,4** | **27,6** |
| Số điểm | 1 | **1** | **1** | **2** |  |  |  |  | **2,0** | **3,0** |
| Giải bài toán bằng cách tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị | Số câuCâu số |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | **1****8** |
| Số điểm |  |  |  |  |  | **2** |  |  |  | **2,0** |
| Tổng | **Số câu** | **4** | **1** | **1** | **1** |  | **1** |  | **1** | **5** | **4** |
| **Số điểm** | **3,0** | **1,0** | **1** | **2,0** |  | **2,0** |  | **1,0** | **4,0** | **6,0** |